**ANAYURTTAN YOZGAT'A BOZOKLAR**

    Oğuzlar: bugünkü Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın diğer bölgelerinde  bulunan Türk Topluluklarının, Irak Türkleri’nin ve Hazar ötesi ile (Türkmenistan) Afganistan’daki Türkler’in atalarıdır.Oğuz adının anlamı da kesin bir sonuca bağlanmamıştır.J.Nemeth: Oğuz sözünün **“Ok-uz”** şeklinde yorumlamıştır. Ona göre ok, “boy” uz’ de **“Cemi edatıdır”.** Dolayısıyla Oğuz boylar demektir. F.Sümer de aynı kanaattedir.Oğuz elinin boy teşkilatlarında da “ok”un boy anlamına geldiği bilinmektedir.

    Göktürk İmparatorluğu’nun 745’de üç Türk eli tarafından yıkılmasından sonra, Oğuzlar’ın batıya doğru göç ettikleri anlaşılıyor. X.yüzyılında biz onları Sir-Derya (Seyhan, Türkçe adı İnci) boyları ve Aral gölü kıyıları ile bunların kuzeyindeki bozkırlarda görüyoruz.Oğuz eli bu yeni durumuna göre: sağ ve sol olmak üzere iki kola ayrılmıştı. Sağ kolun adı Boz-ok, sol kolunki de Üç-ok idi. Bu kollardan her birine 12 boy dahil edildi. Böylece Oğuz eli 24 boydan meydana gelmiş oluyordu. Oğuzlar’ın 24 boydan meydana geldiklerine dair bilgilerimiz XI. Yüzyıldan öteye gitmemektedir. 24 Boyun adları şunlardır.

Sağ kol Boz-oklar: Kayı, Bayat, Alkabölük (Evli), Karabölük (Evli), Yazır (Yazgır), Döğer, Dodurga, Yaparlu (Yayut Yapırlu), Avşar (Afşar), Kızık, Beydli, Kargın

Sol kol Üç-oklar: Bayındır, Peçenek, Çavuldur (Çavundur), Çepni, Salur (Salgur), Eymur (Eymir), Ala Yuntlu, Yüreğir, İğdir, Bügdüz, Yiva, Kınık

Bu 24 boydan her birinin en önemli kısmı Türkiye'ye gelmiştir.

    Türkiye'ye gelen Oğuzlar XIV. veya XV. yüzyılda göçebe yaşayışım devam ettiren eldaşlarına **"Yörük"** yani göçebe adını vermişlerdi. Söylendiği gibi **''Yörük''** kelimesinin kavmi yahut kabilevi bir anlamı olmayıp sadece **"Göçebe"** demektir. Eskiden de bu anlamıyla kullanılmıştır.Dr. Oğuzlar. Müslüman olunca ken­dilerine "Türkmen" denilmiştir. Türkmen adı oğuzIar'a Müslüman Türk anlamında verilmiş­tir. İslamiyet'e geçmeden önce Oğuzlar bu adı taşımakta idiler. XIII. yüzyıldan itibaren **"Türk­men"** adı kavim adı olarak her yerde Oğuz'un yerini aldı. Ve Oğuz sözü. atalara ait bir ad ola­rak kaldı. Bu izahata göre; XIII. yüzyıldan itiba­ren İslam ülkelerinde kullanılan **'Türkmen"** adı her yerde Oğuz1ar'ı ifade etmektedir.

    Oğuz boylarının her birinin farklı meziyetle­rinin olduğunu biliyoruz. Bir misal olması bakı­mından Oğuz boyları içinde "Kayılar"la "Karake­çili" aşiretinin değişik zamanlarda büyük insan­lar yetiştirmiş olmasını. Türk Cihangirleri'nin askeri ve siyasi zaferlerini besleyen fikir. sanat ve kültür hayatına verdiği değerde aramak gere­kir. Tahrir Defterleri'nden oğuz boylarına men­sup 24 boydan 21'inin Anadolu'ya gelmiş olduk­larını öğreniyoruz. Bu sayıya Kara - Evli boyunu da ilave etmek gerekir. Salur. Çavuldur (Çavundur) , Karkın, İğdir ve Yazırlar'dan ilk dördü Anadolu'da kuvvetli bir varlık göstermişler; Sa­lur. Eymür ve Karkınlar. Anadolu'nun iskanın­da birinci, derecede rol oynamıştır. Kayı; Anado­lu'nun fethi ve iskanında. Beydili ve Bayındır boyları anadolu'ya yerleşmede değerli görevler yapmışlardır.

    Türk - Oğuz tarihinde ve bu arada Anado­lu'nun fethi ve 1skanında Kayı. Kınık, Bayındır ve Salurlar'ın birinci derecede roller oynamış en mühim boylar oldukları anlaşılıyor.

    Oğuz boyları: kendi aralarındaki çatışmalar. medeniyet taşıma, yeni otlak arama. Mogol isti­lası gibi tarihi sebeplerle Anayurtları'nı terk et­mek zorunda kalmışlardır. Oğuzlar, göçtükleri yerlere her sosyal dilimden insanlarının yanın­da. kültür unsurlarını da taşıdılar. Bu Türk göçleri önceleri plansız sonraları da Anadolu Selçuklu Türkleri tarafından belli bir plan dahi­linde olmuştur. Bu yerleştirmeyi ülkenin geniş­lemesi ve yükselmesinde belli başlı amillerden biri olarak kabul etmek gerekir. Günümüzdeki Anadolu Türkleri'nde ataları Oğuzların hırsları. ruhi davranışları ve antropolojik vasıflan ha­kimdir. Bu sebeple; oğuz Türkleri'nin asıl ve gerçek mümessillerini görmek için Türkistan'ı değil Anadolu'yu dolaşmak lazımdır. Bozok bölgesi, önemli kervan ve ticaret yollarının geç­tiği bir yerdi. Emirci Sultan'ın Osman Paşa tek­kesi Köyü. bu yollardan birinin üzerinde bulu­nuyordu. Zaviye. Kayseri ve Kırşehir'den Amas­ya'ya giden bir yol üzerinde bir konak noktası idi.

    Emirci Sultan'ın Yesevi Şeyhi (1204 / h. 600)de Bozok’a gelerek Keçikıran (Bugünkü Os­man Paşa Tekkesi Köyü) a yerleşip irşada baş­ladığı, bu bölgede XVI. yy'da da Osman Paşa Tekkesi adıyla bir zaviye kurmuştur.

    Emirci Sultan zaviyesinin kurulduğu bölge (Bozok) Melik Danişmend Gazi'nin 1086'da Da­nişmendliler'in hakimiyetine girdi. Bütün Yeşi­lırmak. Kızılırmak havzalarını (Yani Sivas. To­kat. Amasya. Niksar. Kayseri. çorum bölgeleri­ni) Danişmentliler'in sınırları içerisinde görüyo­ruz!!. Bu bölge (Bozok) Selçuklular devrinde Danişmentli devletine izafeten 'Danişment11ler' Kayseri. Malatya, Sivas Danişmentliler'i olarak üçe ayrılması sebebiyle Ziraat Pazarı bölgesi Kayseri Danişmentlileri'ne kaldı.

    1398'de Kadı Burhanettin'in öldürülmesiyle Bozok bölgesi Osmanlı hükümdarı Yıldırım Ba­yazıt'ın eline geçtiyse de bu çok sürmedi. Anka­ra Savaşı'nın akabinde bölgeye Timur'un (1404)de Anadolu'daki MoğoIlar'ın çoğunu (Ka­raman. Kırşehir. Kayseri. Yozgat havalesindeki Kara Tatarları) Türkistan'a götürmesi sebebiyle Bozok'a Dulkadir Türkmenleri yerleştiler. Prof. F. Sümer'e göre; bu husus, ilim aleminde yeni bilinen bir açıklamadır.

    Moğollar'ın (1256) SOL Kol (Ca'unkar)a men­sup olan göçebe Moğol kabileleri içine çorum, Sivas arasındaki (Şimdiki Yozgat'ın bulunduğu bölgede dahil) bölgeye yerleştiler. Zamanla Mo­ğoIlar'ın sayılan arttı. Öyle bir duruma geldi ki Moğol oymakları Sivas'tan Kütahya'ya; çorum bölgesindeki Demürlü Kara Hisar'ından Kon­ya'ya kadar Orta Anadolu'daki göçebe hayata el­verişli bütün otlakları işgal ettiler. Bu sırada Moğol işgal kuvvetlerinden pek mühim bir top­luluk **"Özler"** bölgesi adını verdiğimiz Yozgat bölgesi'ni vatan tuttular. Çünkü buradaki kar düşmeyen veya pek az düşen özlerde yün elbi­seler ve kürkler giyerek. keçe çadırlar içinde ya­şamak sürü ve yılkıları barındırmak mümkün oluyor. yazında vadiler (özler) civarındaki geniş, otlu bol topraklarda hayvanlar kolayca beslene­biliyorlardı.

    Bazı tarihi kaynaklarda **"Kara Tatarlar"** adıyla bilinen bu Moğol oymakları Timur'un Anadolu'ya gelişine kadar (1402) bu bölgelerde kalmışlardır. Anadolu'ya işgal kuvvetleri olarak gönderilmiş olan Moğollar; başlıca Amasya. To­kat. Çorum. Kırşehir. Kayseri. Sivas çevresinde yaşıyorlardı. Bunlara umumiyetle, :'Tatar" denil­mektedir. Bazı eserlerde de **"Kara Tatar"** adı ve­rilmektedir. Bunlara "Kara" sıfatının verilmesi aralarında **"Kuin"** (Mogolca: Kara) Tatarları'nın bulunmasından mı. yoksa siyasi ehemmiyetleri­ni kaybetmiş olmalarından mı ileri gelmiştir? Bizce ikinci ihtimal çok kuvvetlidir. Tahrir Def­terleri'nde bunlardan bazı oymaklara **"Mugal"da denilmektedir. Bu Tatarlar artık tamamen Müslüman idiler. Bunlann hepsi Moğol men­şeli olmayıp aralarında Uygur ve diğer Türk kavimlerinden mühim zümrelerde vardı."**

**"Timur, Anadolu seferinden dönerken 30 ~ 40.000 çadırlık Kara Tatarları; kendi ulusu­nu takviye etmek ve onları Maveraünnehr'in hudut bölgesine yerleştirmek gayesindeydi. Kara Tatarlar oysa Anadolu'da rahat bir ha­yat sürüyorlardı. Onun için bazı Timurlu kaynaklarda onlara "Kara Tatar Türkmenleri" deniliyordu. Kara Tatarlar. yoldan kaçmaya teşebbüs ettilerse de ağır bir şekilde cezalan­dırıldılar. "**

    İspanyol elçisi Clavijo'nın Damgan'ın dışın­da gördüğü kafatası kuleleri bu zavallılara aitti. Bunların Türkistan'a götürülenleri Timur'un ölümünü takip eden karışıklık yıllarında Ana­dolu'ya kaçmak istemişlerse de başarılı olama­mışlardır. Selçuklular devrindeki adil Moğol Va­lisi Kuin - Tatar Samağar Noyan ailesi de Timur zorlamasında Anadolu'da kalan Tatarlar'dan­dır.

    Kara Tatarlar'ın Cu'ankar kolundan bazı oy­maklar; Sivas. Yozgat. Çorum ve Amasya civa­rında kalabilmiştir. Bu zoraki göç sırasında kaçmak isteyen Tatarlar'ın bazılarının Timur ta­rafından kat1edlldigi bu sebeple bölgeye Halep ve Şam Türkmenlerinin yerleşmesiyle bölge tari­hinde yeni bir dönem başlamıştır.

I. Çelebi Mehmet, Samsun'dan dönerken Çorum havalisindeki birçok Tatar Oymağını Ru­meli. Filibe yöresinde iskan etmiştir. XV. yüz­yılda Kara Tatarlarım yerine yerleşen Bozok Türkmenleri (Dulkadırlı - Halep Türkmenleri) aşağıdaki oymaklar arasında Tatarlardan baş­ka yerli teşekküllerin varlığını tespit etmek pek mümkün değildir.

**GEDÜK :** Kara - Yahyalu. Dalu - Alilu, Ag­çalu ( En mühim obası Hacılar). Ağça- Koyunlu (Dulkadırlı'dan). Şam - Bayadı (Dulkadırlı'dan)

**KARA - TAŞ :** Ali - Beglu, Ağçalu. Tecirlu (Dulkadırlı'dan), Kızıl - Kocalu (Başlıca oymak- . lardan Ali Şarlu)

**AK - DAG :** Karalu, Kırklu. Hisar - Beğlu. Kızıl - Kocalu. Söklen (En büyük oymağı : Saru - Halillu)

**BOĞAZLIYAN :** Çiçeklu. Kulağuzlu

**İLİ- SU :** Tatar (Moğol), Arslan Beğlu. Ag-Çalu

**SORGUN:**Zakirrlu. Kızıl- Kocalu.

    XV ve XVI. yüzyıllarda Bozok adı bölgeyi de­ğil orada yaşayan halkı ifade ediyordu. Ancak daha sonra Bozok bölge adı anlamını taşımaya başladı ve Cumhuriyete kadar devam etti. XV. yüzyılda Yozgat ve komşu yörelere yerleşen ve Boz - Ok adıyla anılan oymakların başlıcaları şunlardır: Kızıl - Kocalu. Selmanlu, Ağ-Çalu, Çiçeklu. zakirlu. Mes'udlu. Ağça Koyunlu. Ka­vurgalı. Demircilu. Şam Bayadı. Söklen, Hisar Beğlü. Karalu. Tatar ve diğerleri. Bu oğuz Boyları şu bölgelere iskan olmuştur:

**Kızıl- Kocalu:** Bozok'un en büyük oymak­larından biri olup, topluca yaşadıkları yer; Yoz­gat, Şefaatlı. Yerköy ve Musa Beyli ile çevrili sa­hadır. Zaten şimdiki Şefaat1ı'nın eski adı da Kı­zıl - Koca'dır. Kızıl - Kocalu oymağına ait; Elma Haculu. sarı Hacılu. Musa Beğlü. Aziz Beğlü, Yusuf Abdal. Dokuz. Hasancı gibi obalar ile Topaç, Erkekli, iğdeli gibi ekinlikler bu sahanın içinde bulunmaktadır. 1529 - 1530 yıllarında küçük bir köy olan Yozgat' da bu sahanın içinde bulunmaktadır. Sorgun'a bağlı Alişar; Yer­köy'ün batısındaki Sekili de ismini Alişarlu ve Sekilu olarak Kızıl - Kocalu obasından almıştır. Kızıl Koca oğulları yaptıkları yağma akınlarıyla etrafı tedirgin etmişler, bunun üzerine Amas­ya'daki Osmanlı Valisi Yörgüt Paşa. Kızıl - koca­lu ailesinden dört kardeşi ve maiyetinde bulu­nan kişileri bir hile neticesinde öldürtmüştür.

Kızıl - Kocalu oğullarının Bozok'un ünlü boy beylerinden Ağça Oglu ve Çiçek Oğlu ile Dulka­dır kuvvetleri olarak karaman iline akın yap­mışlar. Karamanoğlu İbrahim Bey. Ürgüp civa­rında bu Dulkadırlıları yenmiştir. (1430) Fakat daha sonra Kızıl Kocalılar tekrar toparlanmış­!ardır. Kızılırmak kıyısındaki Şarkışla'ya bağlı Çepni KöYÜ. Kızıl Kocalu oymaklarından İsa Beyin yurdudur. (1530-1531) Baltı Saray, Yassı Kışla. iğde Kışla. Elma Hacılu. Arık Aşan. Ağça saz Sinan'ın; san Hacılu. Dere Kışla, Köse Yu­suflu'da Alp Oğuz'un dirliklerini meydana getiri­yordu. Kızıl Kocaluların asıl yurdu Baltı olup,bundan başka Sorgun'da; Emlak ve Çubuk çev­resinde bu oymağa ait yerler bulunmaktadır.

Kızıl - Kocalu oymakları ise şunlardır; Ali­şarlu, Sekilu, Elma Hacılu, Isa Hacılu, San Ha­cılu ve Köşkler'dir.

**Salmanlu :** Bu oymak adını Dulkadırlu Şeh - Süvar Beg'in kardeşi Salmand'an aldığı kuv­vetle muhtemeldir. Salmanlılar'ın yurdu, bu­günkü Yozgat'ın batısında bulunan Salman­lı'dır.

**Ağaçlu :** Ağça adlı Boybeyi'nden ismini alan bu oymak, Karadere'de yaşamaktaydılar. Bu bölge tamamen Ağçalularca doldurulmuş, Aşağı Kanak'ta bu boya mensup kişilerce iSkan edil­miştir. Ayrıca Sokun, Emlak, Karça. Alilü, Hacı­lar. Hamzalu. Haşer. Çakır ve Gedük'te de Ağaçlı obaları bulunmaktadır.

**Çiçeklu:** Bu oymak adını Çiçek adlı Boybe­yi'nden almıştır. Bu boy. Boğazlıyan çevresinde oturmaktaydı.

**Zakirli :** Bu oymak, Yozgat'ın doğusundaki Sorgun civarında yaşamakta ve Yayla Hacılu. Ramazanlu. Orhan Hacılu, Emir Gazilü ve daha birçok obalara ayrılmaktaydı.

**Mes'udlu :** Bölgenin en eski oymakların­dandı. Buna rağmen, pek fazla nüfusu olmayan oymaklardan meydana gelmiştir.

**Ağca Koyunlu:** Dulkadırlıların en büyük oymaklarındandır. Bozok'ta bulunan Ağça Ko­yunlular ise, bu oymağın bir koludur. Ağça Ko­yunlular'ın bu bölgede çıkan Baba Zinnun Ayaklanması'na katıldıkları görülmüştür. Bun­ların kalabalık bir kısmı Gedük'te, bir kısım obaları da Karadere'de yaşamaktadır.

**Kavurgalu :** Dulkadırlılar'ın Yozgat'ta yerle­şen büyük bir koludur. Yozgat'ın doğusunda kendi adını taşıyan Kavurgalı Köyü ve çevresin­de yaşamaktadırlar. Safevi Devleti'nin kurulu­şunda bunların bir kısmı İran'a gitmişlerdir.

**Demircülü :** Bu boy, bugünkü Adana'nın Kadirli çevresinden geldiği muhtemeldir. En ta­nınmış obaları arasında: Sarım Beğlü olup. merkeze bağlı Sarımbey bu obanın adını taşı­maktadır.

**Şam** **Bayadı:** Bunlar Bozok'un sınırları içinde bulunan. o zamanki ismi Gedük olan Şarkışla'da yaşamaktaydılar. Bunlar kış aylarını Halep civarında geçirdiklerinden Şam Bayadı adını almıştır. II. Şah İsmail'in 1576'da ölümü üzerine birçok yerde Düzmece ismailler çıkmış­tı. Bunlardan biri de Bozok'taki Şam Bayadı oy­mağındandır.

**Söklen** : Dulkadırlu Şah Süvar Beğ'in emir­leri arasındaki Söklen Beğ. adını bu oymağa vermiştir. Söklenlerin yurdu. Yukarı Kanak'ta idi. Yukarı Kanak'ın tamamı bunlar tarafından iskan edilmiştir. Burada bulunan; Ayrancı. Yağ­mur Kışlası, Kümber Kışla. Karaca Üyük. Akar­ca, Arpalık. Küpeli. Karaevli Kışlası. Dere Yağ­sın. Alembeg Kışlası. Emirbeg Kışlası. Baraklu. Akbenlü. Çukurviran ve ekinliklerde Söklenler 1542 - 1543 yıllarında 33 obaya ayrılmış bir halde yaşıyorlardı.

**Hisar Beglü : Dulkadırlu hanedanından olup 1526 yılında Bozok'ta büyük bir isyan çı­karan Zinnun oğlu Hisar Beğ oğullarındandı. Hisar Beğleri yurdu. Hasbek ve çevresi olup. burası XVI. yüzyılın ikinci yarısında Alıkı adıyla ayrı bir idari bölge durumundaydı. Şimdiki Has­bek'in kuzeydoğusundaki Hisarbeğlü Köyü ile Başkışla'nın Kışla. Eynelli ( Topal Abdal Kışlası), hasbek. Ozan. Kemal Fakihlü. Ağaçadam. Ça­nakçı. Ramazanlu, Boyalık. Kayacık Ağıl. (Kaya­lu). çorak. Edik. Alın Pınarı, Musa Fakih. Çağ­lalu gibi ekinlikler Hisar Beglüler'e aitti.**

**Karalu:** Bu oymak şimdiki Çayıralan Kaza­sında yaşamaktadırlar. Kara Kötük (Menkeşer) Kozak Hisarı. Yassı Höyük. Köse Oğlu. Ağçakış­la. Sarım Beg Kışlası. Kaya Pınar. Tunuscuk (Turası). Okçu Oğlu. Kozca Kışla. Göynük Kışla­sı (Yolboğa). Avcı Sevündük (Bayad). Yünlü Vi­ran. Fakıhlu (Ağca Virann). Begdili. Orta Kışla. Kilisecik. çayır Şeyhi (Çayıraslan). İsa Beglü.

Anbarlu. Çayır Kışla. zakiroğlu. Meşhedi. Çura Kozlu. Boranderesi. Mansur AbdaL. Çoban Hacı. Akviran gibi ekinlikler Karalular'a aitti.

Bugün Yozgat'ın yerli halkı yukarıda belirti­len oymakların nesIinden gelmektedir. Zaten bu bölge oymak adlarını taşıyan birçok köy ve ka­saba hala aynı isimle anılmaktadır. Ancak bazı köylerin isminin yabancı isim olması düşünce­siyle yeni adlar verilmiş. bu arada Türkçe kö­kenli olan köy isimleri de yabancı olduğu zan­nıyla değiştirilmiştir.

    Bozok. Dulkadırlı Beyliği sona erinceye ka­dar (1522) bu beyliğin elinde kaldı. Bölge Dul­kadır Beyleri'nin oğulları tarafından idare edili­yordu. Bunlar Çandır veya ona yakın olan Ka­zan Köyü'nde oturmakta idiler. Oymaklar za­manla göçebe hayatını bıraktılar ve yurtlarında çiftçilik yapmaya başladılar. Bölgedeki içtimai hayatın gelişmesinde Dulkadırlu Alauddevle ile oğlu Bozok valisi Şah Ruh beğlerin mühim bir rol oynadıkları görülüyor. Alauddevle Beg. Boz ­Oklu oymaklar için Eski Türk Hukuku gelenek­lerini de ihtiva eden bir **"Kanunname"** yazdırdı­ğı gibi Yozgat ve havalisinde şu zaviye ve mes­citleri yaptırmıştır: Boğazlıyan'a tabi Mescitli Köyü'nde bir mescit; Ak - Dağ'da Şah Verdi Fa­kih Zaviyesi; Alıkı yöresinde Erbağ Zaviyesi; Baltı yöresinde Yusuf Abdal Zaviyesi; Gedük yöresinde Seyyid Selahaddin Zaviyesi; Ak - Dağ yöresinde Kılıç Abdal Zaviyesi; yine aynı yörede Toraman Köyü'nde Ali Derviş Zaviyesi; Boğazlı­yan'da Yol Kulu Zaviyesi; Aşağı Kanak'ta Yusuf Halife Zaviyesi; Yolda Geldi Zaviyesi (Yeri zikre­dilmiyor) .

    Alauddevle Beg'in ülkesinin Elbistan ve Ma­raş .gibi yerlerinde de pek çok zaviye inşa ettirmiş olduğunu biliyoruz. Gerçekten zaviyeler te­sisinde Türkiye'de hiçbir hükümdar Alauddevle ile mukayese edilemez. Adı geçen Dulkadırlı Be­gi; Elbistan. Maraş. Kudüs ile pek çok kasaba ve köylerde medrese ve camiler inşa ettirdiği gi­bi. hamam. imaret ve handa yaptırmıştır: Oğlu Bozok Valisi Şah Ruh Beg'e gelince. o da Çan­dır'da bir mescit. bir zaviye. bir kümbet; Geme­rek'te bir mescit yanında Kara Özü Köyü civa­rında Kızılırmak üzerinde muhteşem. bir köprü. adı geçen köyde de bir zaviye yaptırmıştır.

    Danişmentli vilayetinin dolayısıyla Yozgat bölgesinin; Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılı­şıyla XIV. yüzyılın ikinci yarısında Eratna Begli­ğinin idaresinde kaldı. Bozok Sancağı'nın XVI. asırda Sivas eyaletine bağlı 0ldugunu; 731 tımarı. asker ve sipahisiyle seferlere 1100 kişi gönderebiliyordu.

    XV. yüzyılda Bozok'a; Şam ve Halep Türk­menleri’nden başka mamulu Türkmen konargöçerleri ve obalar (1696):Emlak,Akdağ,Kızıl-Kocalu, Boğazlıyan, Süleymanlı-Kebir, Süleyman-ı sağir bölgesine iskan ediliyordu. Mamalu Türkmenleri’nin XVII. Yüzyılda Bozok bölgesini eşkıya  saldırısından korumak görevini üstlenmişti. 1727’de Ahmet Ağa Bozok sancağı mütesellimliğini, 1732’de Ömer Ağa Akşehir Sancağı mutasarrıflığını elinde bulunduruyordu.

    Çapanoğulları, Bozok bölgesine 1704’de yerleşmiştir.1650’de Horasan’dan ayrılan Çapanoğulları Şam’a sonra’da G.Antep, Maraş yoluyla Bozok bölgesi’nde Saray köyüne yerleşmişlerdir.Bu günkü Yozgat’ın bulunduğu yer o zaman ormanlık ve sürüler için elverişliydi.Çapanoğulları’nı takiben bölgeye yerleşen belli başlı Türkmen oymakları şunlardır: Ceritler, Köçeklü, Silsüpür, Mamalı, Göçerkulu, Melikanlı, Recepli, Fakıbeyli, Türkmenkanı, Türk yerli, Barak, Karaşahlı, Pehlivanlı, Kevenli, Kuşçu, Ağca-Koyuncu, Boynuinceli, Dumanlı, Kiliçli, Milli, Umranlı, Hamitli, Şefaatlı, Derekentli, Macanlı, Kadırlı, Avşar, Yöndüçlü.

    Yozgat kasabası ilk kuruluşunda Kızılkoca Bucağı’na bağlı bir köy olarak görülür.Çapanoğlu Mustafa beyin 1193’de yaptırdığı dış, 1209’da Süleyman beyin  yaptırdığı iç camii (Bu günkü Büyük Camii) vakfiyesinde Kızık-Koca nahiyesine bağlı Yozgat köyü adı geçmektedir. Yozgat şehir görünümüne Çapanoğlu Ahmet bey’le kavuşmuştur.XIX yüzyılın başlarında Yozgat’ı ziyaret eden İngiliz seyyahı Kinneir: Yozgat’ın nüfusunun 16.000 olduğunu söyler.Bu ziyareti sırasında Çapanoğlu Süleyman bey’de dört gün misafir kaldığını büyük ikramlara nail olduğunu, atlas yataklarda yattığın, Türkler’in – Yozgatlılar’ın misafirperverliğini uzun uzun anlatır.

    Ankara Salnamesinde Yozgat’ın 1110’da kurulduğu 1150/M. 1737’de kasaba halini aldığı yazılıdır. Yozgat, Bozok Sancağı’nın son merkezidir. XIX . yüzyılın ilk başlarında Bozok Livasının merkez ilçesi Yozgat’tır. Bundan başka Kızıl-Kocalar, Ak-Dağ, Boğazlıyan, Çorum, Karahisar, Behramşah, Sorgun, Süleymanlı ve Cebelikozan ilçeli vardır.XX. yüzyılın başında Bozok, Yozgat-Sancağı adı ile Ankara vilayetine bağlanmış ve şu iki kazadan meydana gelmiştir. Yozgat (Merkez İlçe), Boğazlıyan, Akdağmadeni.. Cumhuriyet devrinde  vilayet haline getirilen Yozgat’ın merkez, Ak-Dağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, (Hacı Köy), Sarıkaya, Sorgun, Şefaatlı, Yerköy adlı kazalara ayrılmıştır.1950’li yıllara kadar, nüfusu fazla değişmeyen bir şehir olan Yozgat’ın nüfusunun 1927’de 11.000; 1940’da 14.000; 1945’de tekrar 11.000; 1987’de 46.000’lik nüfusa sahip olan bu şehirin “Bozok” olan adı bir milletvekilinin teklifi üzerine tarihi bir bağ olduğu düşünülmeden “Yozgat” olarak değiştirilmiştir.

    Yozgat ili jeolojik bakımdan incelendiğinde III.zamanda meydana geldiği elde edilen kalıntı ve fosillerden anlaşılmaktadır. Temelde pek çok kırılma ve kıvrılmalara uğramış taş kütleleri (Kalker, Mermer, Kuvars) yer tutar.Nitekim çevrede mermer ocaklarının bulunuşu bu bilgileri doğrulamaktadır. Arazi genellikle killi moenlerle meydana gelir.

    Bu çerçevede yapılan kiremitlerin kırmızı oluşları bunu gösterir. Bugün yüz­de bulunan tabakalar, uzun süren aşınmalar yüzünden yer yer yassı biçimIi dağlar arasında geniş yer tutan dalgalı bir arazi görünümünde­dir. Bu arada görülen yüksekliklerin bir kısmı granit bir kısmı da Yozgat civarında görüldüğü gibi bazaltlarla örtülüdür. Şehir, Yozgat yaylası­nın en yüksek tepelerinden Soğukoluk (Mahalli tabirle Soğoluk) adıyla anılan Çamlık'ın kuzeye bakan etekleriyle 1590 metre yükseklikteki Ça­tak Tepesi kollarından Nohutlu, Keltepe, Tuzka­yası adındaki tepelerin güney etekleri üzerinde; Nohutlu'yla Kel Tepe'nin teşkil ettiği Çatak Bo­ğazı içerisinde kurulmuştur. Kirazlı mesire yolu ne doğudan batıya akan Yozgat Deresi şehrin ortasından geçmektedir.

    Yozgat, yeniçağlarda kurulduğu için suru ve kalesi mevcut değildir. Yalnız şehrin etrafı bir duvarla çevrilmişti. Bu duvardan bugün bir eser yoktur. Zaten bu duvar Ch. Texier'inde işaret ettiği gibi şehri müdafaadan ziyade kaçakçılığı men etmek için yapılmıştı. "Küçük Asya" adlı eserinde devamla Charles Texier Yozgat hakkın­da şu bilgileri vermektedir: Yozgat şehri, şark­tan garba ve şimalden cenuba giden yolların birleşim noktasındadır. Bu şartlar altında Yoz­gat eski Tavyun şehrinin yerine kaim demekte ise de bu benzeyiş yanlız' yol birleşimi itibarıyla gerektir.

    Hamilton'dan itibaren bazı tarihçiler Yoz­gat'ı eski Tavyun şehrl zannetmişlerdir. **"Lugat-ıTarihiyye" ve Coğrafya"** adlı eserinde Ahmed Rıfat, Yozgat'ın eskiden "Oziyana" adıyla bilindi­ğini haber vermektedir. Değişik yabancı tarih kitaplarında Yozgat adı; Uskat. Juskat, Yozgath, Yüzgat ve Yozghourt" şeklinde geçer. Yozgat'ta yaygın bir rivayete göre Yozgat isminin aslı **"Yoz"** (Koyun sürüsü) oldugu için Yoz - Kent ve­ya rakımı yüksek olduğundan Yüz - Kat'tır. Yoz­gat'ın ismiyle ilgili bir rivayette: **''Yoz''** kelimesi­nin tabii otlak veya sürü, **"Gat"** kelimesinin de "şehir veya kent" demek olduğu, Yoz - Gat'ın ot­lak - sürü şehri anlamına geldiği söylenir.

    Çapanoğullan'nın menşei ve Bozok Sanca­ğı'na yerleşmeleri belgelere değil rivayetlere da­yanmaktadır. Çapanoğullan'nın Mamalu, Teke, Bayat, Çapanlu, Cerit ve Karapapaklar'a bağla­nırsa da mehaz göstermeden Prof. İ.Hakkı Uzunçarşılı ve Dr. Özcan Mert'e göre; Mamalu bir başka rivayette Teke aşiretine bağlı olduğu düşüncesindedir.

# BOZOK BÖLGESİ YERLEŞİM TARİHİ

**Dr. Yunus KOÇ H.Ü. Tarih Bölümü**

**A. İLK ÇAĞLARDA YOZGAT VE YÖRESİNDE YERLEŞİM**

Anadolu'nun birçok yöresi gibi Yozgat bölgesi de, daha ilk çağlardan beri yerleşim yeridir. Farklı topluluklar, değişik zaman dilimlerinde, üzerinde bazen yerleşilerek uzun yıllar yaşamış, bazen de sadece gelip geçmişlerdir. Bu sebeple Anadolu, farklı toplulukların farklı kültürlerin izlerini taşır.

Bu izlerin bize kadar gelmesini sağlayan belirtiler ise Yozgat ve yöre­sinde sıkça rastlanılan Hüyükler ve mezarlardır. Bu kalıntılardan elde edilen bulgular sayesinde, Yozgat yöresinin ve genelde İç Anadolu'nun, ilk çağlar­da geçirdiği evreleri takip etmek mümkün olmuştur. Günümüze kadar inti­kal eden bu kalıntılar sayesinde, üzerinde yaşadığımız toprakların, en eski sakinlerinin kimlikleri hakkında, az-çok malûmat sahibi olabiliyoruz. Bu ko­nudaki bilgilerimiz, bir an önce araştırılmayı bekleyen, onlarca Hüyük ve antik yerleşim merkezinin incelenmesi ve buralardan elde edilebilecek bul­gular sayesinde daha da artacaktır.

**1. İlk Yerleşim Yerleri:** 1927 Yılından beri, yerli ve yabancı arkeologlarca yapılan kazı ve araştırmalar sonucu, bölgede bir çok kültür tabakasının varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular neticesinde, bölgedeki yerleşik kül­tür izlerinin, ilk Tunç Çağı başlarına kadar uzandığı anlaşılmaktadır. İlk çağ­lara ait kalıntıların, gün yüzüne çıkartıldığı yerler arasında, Çengeltepe, Kerkenes, Alişar, Büyük Nefes (Tavium) gibi, belli başlı eski yerleşim mer­kezlerini sayabiliriz.

Bunlardan başka yerlerin tespit edilerek, kayıtlara geçen veya geçmeyen, onlarca Hüyük ve ören yeri araştırılmayı beklerken, maalesef define arayı­cılarının bilinçli-bilinçsiz tahribatlarına maruz kalmaktadır. Üzerinde araştır­ma yapılan eski yerleşim merkezleri arasında, özellikle Alişar Hüyüğü ve Boğazköy'de yapılan kazılar sonucu, Anadolu'nun İlkçağ tarihinin anahatları ortaya çıkartılmıştır. Sorgun yakınlarındaki Kerkenez Harabeleri ise 1992 yılından beri yakın incelemeye alınmış ve 1996 yazında da kazı baş­latılmıştır.

Yozgat yöresinin önemi, buranın ilkçağlarda önemli ticaret ve kervan yollarının kesişme noktasında olmasından kaynaklanır. Daha 1970'li yılların ortalarına kadar açık arazide çıplak gözle izlenebilen yol kalıntıları, bunun en canlı kanıtıdır.

**2. İlk Yerleşenler:** Bilindiği gibi, Anadolu'da ilk büyük teşkilatlı devlet Hitit Devleti'dir. Yozgat yöresi tarih boyunca, belki de en parlak devrini Hititler zamanında yaşamıştır. Hitit Devleti M.Ö: 1295'ten itibaren zayıfla­maya yüz tutmuş, Hititlerin son kalıntısı olan Boğazköy Devleti'nin de M.Ö: XII. yüzyılda ortadan kalkmıştır. Hititlerden sonra bölge, sırasıyla Friglerin, M.Ö. VI.-IV. yüzyıllar arasında Kimmerlerin hakimiyet sahasında kalmıştır. Bundan sonra kısa bir süre Lidyalılar hakimiyetine giren bölge, daha sonra Perslerin ve Galatların egemenlik sahasında kalmıştır.

Balkanlardan gelerek, Yozgat ve yöresinde yurt edinen Galatlar'ın, ileri bir medeniyet kurdukları anlaşılıyor. Hatta bilindiği kadarıyla, bugünkü Büyük Nefes Köyü civan, Galatların Trokmi kolunun başkentidir. Ancak Galatların hakimiyeti kısa sürdü. M.Ö. 2. Yüzyılın sonlarından itibaren, Roma varlığı İç Anadolu'da kendini hissettirmeye başladı. Çok geçmeden de başlayan Roma hakimiyeti, bölgeye Türklerin gelişine kadar (M.S: 1100'-lere doğru) Roma hakimiyeti devam etti.

Ancak, yörenin Roma dönemi tarihine dair bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bilindiği kadarıyla bölge, **VII.** yüzyıl sonlarından itibaren Bizans Devleti'nin "Thema"lar (askeri valilik) şeklinde yeniden örgütlenmesi neticesinde Kharsianon Teması içinde yer almıştır. Bölge bu dönemde önemli ticaret yolları ağının dışında kalmıştır. Hititler zamanında oldukça önemli geliş­melere sahne olmasına rağmen Yozgat yöresi, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat ve Ankara gibi şehir merkezlerinin ortaya çıkıp geliştiği dönemlerde, Orta Anadolu'nun en ıssız yeri konumuna düşmüştür.

Roma ve Bizans dönemlerinde bölgede küçük yerleşim birimleri yok değildi; ancak bunların zamanla önemlerini kaybettikleri ve daha sonra tama-men ortadan kalktıkları anlaşılmaktadır. Meselâ, bugünkü Sarıkaya ilçe merkezindeki kaplıcalar mevkiinde yer alan eski haman kalıntılarının görkemli vaziyeti, Roma ve Bizans dönemlerinde buraya verilen önemin açık bir delilidir. Yine Sarıkaya ilçesine bağlı Gündüzlü ve Azapbaşlı köylerinin doğu tarafındaki "kale" denilen mevkide bulunan harabeler buraların da içerisinde ibadethanelerin, evlerin bulunduğu, taş örgü duvarlarla çevrili küçük bir hisar olduğu izlenimini vermektedir. Yine Şefaatli yöresinden geçen bir yol güzergâhında bulunan Roma dönemine ait bir mezar taşı, buralann Roma ve Bizans dönemlerinde tamamen boş alanlar olmadığının göstergesidir. Ancak yine de Roma ve sonrasındaki Bizans dönemlerinde etrafında gelişen şehirlerin ortasında kalan ve şehirleşme bakımından   önemli bir varlık gösteremeyen yöre,   hem bu özelliğinden

dolayı,hem de yayla karakteri gösteren coğrafi yapısı itibariyle, nüfus bakımından Anadolu'nun diğer yerlerine nazaran daha tenha bir görünüm arzediyordu. Bu sebeple Türk hakimiyeti döneminin ilk yüzyıllarında, daha çok ve hattâ tamamen göçebe ve konar-göçer Türklerin uğrak yeri olmuştur.

**3.    Türk Hakimiyetine Doğru:** Dünya coğrafyasının Orta Asya bölgesinde daha IX. ve X. yüzyıllarda meydana gelen siyasî, coğrafî, iktisadî ve etnik gelişmeler, geniş bir alanda dağınık federasyon ve konfederasyon yapıları halinde hayat süren çoğu göçebe ve yan göçebe Türk boylarının, bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinden,, bir kısmı da güneyinden yani Afganistan ve İran üzerinden olmak üzere batıya doğru kaymaya başlama­larına sebep olmuştu. Böyle bir hareketliliğe bir diğer faktör daha girdi ki, o da özellikle X.yüzyıldan itibaren bu Türk boylarının İslâmlaşması süreci idi. Türk boylan batıya doğru kaydıkça coğrafya ile birlikte, Karahanlı, Hazemşah Devleti ve Büyük Selçuklu Devletleri vs. gibi oluşumlarla siyasî yapılan da değişirken, diğer yandan İslâm da özellikle hem batıya doğru kayan bu guruplar arasında, hem de doğuda başka siyasî teşekküller oluş­turan ya da mevcut farklı siyasî İslâm'ın doğuya doğru, Türklerin de batıya doğru kaymalan şeklinde gelişen bu iki boyutlu hareketlilik, Anadolu ve Balkanlar ile bir anlamda da dünya tarihinin önemli dönüm noktalanndan birini teşkil eder.

**4.  Anadolu'da Türkleşme Sürecinin Başlaması:** Geniş İran coğraf­yasında 1040 Dandenekan savaşıyla beliren yeni ortamda, Büyük Selçuklu Devleti ortaya çıkıyordu. İran, Türk ve İslâm gelenekleri üzerine oturan bu devlet bir taraftan İslâm ve Orta Doğu tarihinde önemli roller üstlenirken diğer taraftan içerde de bu devletin siyasî ve askerî kanadına mensup unsurlar gibi, yine doğudan gelen ve halen, göçebe hayat tarzını ve göçe­belik sosyokültürel ve siyasî geleneğini devam ettiren boylardan oldukça zarar görüyordu. İsta tam bu sırada Bizans ile yapılan bir savaş ve elde edilen galibiyet, o zamana kadar zaten doğu topraklan ve sınırlarına Sâsâni saldırılan ve Emevî-Abbasî dönemlerinde yapılan müslüman taarruzları neticesinde bir hayli yorulan Bizans devletinin savunma direncinin tamamen yok olmasına yol açtı. Böyle bir ortamda zaten başı bozuk tutum ve davranış sergileyen, yerleşik halka zarar veren ve siyasî otoriteye karşı itaatsizlik gösteren göçebe Türkmen guruplardan rahatsız olan Büyük Selçuklu idaresi, bu gruplan savunmasız kalan Bizans topraklarına, yani Anadolu'ya aktarmakta (en az kendilerine yeni bir sığınak arayan bu göçebe kitleler kadar) oldukça istekli davrandı. Kendi boy beyleri ya da aşiret reisleri yönetiminde, sürü ve çadır evleriyle gelen bu guruplar, kısa zamanda İznik'e kadar uzandılar. Böylece 1071'de başlayan yeni dönem Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinin de başlangıcını teşkil eder.

Kendi bey ve idarecilerinin kumandasında Anadolu'ya gelen bu kitleler­den bir kısmı, şehirlere ve kasabalara yerleşirken, önemli bir kısmı da yerli halkın tahliye ettiği yerler ve daha çok da tamamen ıssız yerlere gelerek, buraları yurt edinip, alışageldikleri konar-göçer hayat tarzını devam ettir­meye başladılar. Bu çerçevede Bozok bölgesinin içinde yer aldığı Danişmendiye sahasına da bir çok boy ve oymakların geldiği, yöredeki şehirlerin de yine daha önce şehir kültürüyle teması olmuş kimselerce doldurulduğu bilinmektedir. Danişmendiye sahasının kırsal kesimi de daha çok konar-göçer oymakların yaylak ve kışlak ihtiyaçlarına cevap verdiği ölçüde bu yarı göçebe guruplarca doldurulmaktaydı Ancak bu ilk Türk grup­larının nerelere hangi ölçülerde dağıldıkları konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz.

**5.   Anadolunun Türkleşme Sürecinde Siyasî Yapı:** 1075 Yılında, Süleyman şah İznik'i ele geçirip Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini oluştururken, Melik Danişmed Gazi de yine Süleyman Şah güdümünde Sivas, Amasya, Tokat, Niksar, Çorum ve Kayseri bölgelerinin de dahil oldu­ğu geniş bir sahada Danişmendli Devleti'nin teşekkülü ile meşgul olmak­taydı. Ancak bu devletin iç çekişmeler sebebiyle zayıflayarak 1143'te, Kayseri, Malatya ve Sivas merkezli olmak üzere üçe taksim edilmesinden sonra bölge, II. Kılıçarslan'ın, 1175 tarihinde, diğer Danişmendli toprakla-nyla beraber, Kayseri'yi de alması neticesinde Selçuklu hakimiyetine girmiş oldu. Bu durum, Anadolu'daki ilk önemli siyasî birliğin de tezahürüydü.

**6.  İlk Türk Önemli Yerleşim Yerleri:** Selçuklu hakimiyeti esnasında Yozgat yöresi muhtelif gelişmelere göre civarda bulunan vilayetlerden biri­nin ya da bir kaçının idâri, sosyal ve kültürel sınırları içerisinde yer almıştır Eski Danişmendli devletinin sınırlan içerisinde kalan bölge, Anadolu Selçuklu siyasî ve idari yasında "Danişmediye Vilâyeti" adıyla anılmaya başlamıştı. Anadolu Selçukluları döneminde, vilayetin genel görünümü ticaret ve el sanatlarıyla uğraşan şehirli nüfus ile yoğun bir konar-göçer hayatı yaşayan kırsal nüfustan oluşmaktaydı, ortaya çıkan bu genel görü­münden biraz farklı olarak sonradan "Bozok" adını alacak olan bölgede ise, konar-göçer halk daha yoğundu. Bunun en önemli sebebi ise, daha önce de belirttiğimiz gibi yörenin yayla özelliği gösteren coğrafi yapısı ve Bizans döneminden devralınan güçlü bir şehir merkezinin bulunmayışıdır. Bundan dolayı yörede diğer yörelerin aksine, Anadolu Selçuklu dönemine ait tarihi eserlere sıkça rastlanmamaktadır. Bilinen belirli sayıdaki yerler ise Çekerek civarındaki Kesikköprü ve bir Kervansaray kalıntısı ile Akdağ yakın­larındaki Muşallim Kalesi'dir. Bunların dışında XIII. Yüzyıldan beri var olduğu anlaşılan Emirci Sultan Tekkesi'nin bulunduğu köy de, yörede Türk dönemine ait, en eski sivil yerleşimin ilk örneğini teşkil etmektedir.

**7.  Moğol Yerleşimi ve Etnik Yapıdaki Etkileşim:** Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyâsî hayatı 1243 Kösedağ yenilgisinden sonra artık Moğol ida­resine tâbi olmaya başlamıştı. Moğol güdümlü idare, 1278 yılına kadar de­vam etmiş bu tarihten itibaren de Anadolu doğrudan, Moğol valiler tarafın­dan yönetilmeye başlanmıştır.

Moğolların, Anadolu'yu ellerinde tutabilmeleri ve güvenliği kendi men­faatleri yönünde sağlayabilmeleri için asker bulundurmaları gerekiyordu. Bu amaçla gönderilen askerî birlikler, aile ve sürüleriyle beraber Orta Anadolu'­nun, bilhassa Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Bozok yörelerine yerleştirilmişti. Bu şekilde yörenin etnik ve kültürel dokusuna Moğol unsuru da girmiş olu­yordu. Bu durumda, XTV. yüzyıl başlarından XV. yüzyıl başlarına kadar Danişmendiye sahasının içtimâi bünyesini teşkil eden unsurlar, Türk ve Moğol göçebeler, köylerde yaşayan az miktardaki çiftçi halk, şehir ve kasa­balarda oturan ve bir kısmı bağ-bahçe işiyle uğraşan, bir kısmı çeşitli vakıf gelirleriyle birtakım bir takım işleri yapan, diğer bir kısmı da ticaret ve el sanatlarıyla uğraşarak geçimlerini sağlayan ve son olarak bunların yöneti­miyle uğraşan belirli bir aristokrat tabakadan ibaretti. Bölgede az miktarda olmakla beraber Hıristiyan nüfus da vardı.

**8.  Timur-Yıldırım Beyazıd ve Moğol-Kara Tatarlar:** Anadolu'daki Moğol valilerin sonuncusu olan Demirtaş'ın Mısır'a iltica etmesi üzerine yerine vekil olarak bıraktığı kayınbiraderi ve bir Uygur Türk'ü olan Eretna, 1344 yılında durumun uygun olduğunu görerek, merkezi Kayseri olmak üze­re Danişmendiye vilâyeti sahasında kendi adıyla anılan beyliğini kurmuştu. Daha sonra beyliğin başına geçen Ali Bey'in 1380 yılında ölümü üzerine Kadı Burhaneddin Ahmed, Ali Bey'in küçük yaştaki oğlunu bertaraf ederek kendi idaresini oluşturmuştu. Kadı Burhaneddin'in ölümünden sonra yerine geçen küçük yaştaki oğlu zamanında baş gösteren Timur tehlikesi karşısında Sivas halkının da isteğiyle, zaten o zamana kadar Amasya'yı da ele geçirmiş olan Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd tarafından bölge ilk kez ve geçici olarak Osmanlı topraklarına katılmış oldu.

Askerî ve siyasî güç olarak bölgede varlığını hissettiren ve bir kısmı yer­leşmiş olan Moğol teşekkülleri de zamanm siyasî çekişmelerinde kendileri için uygun olan tarafı tercih ederek, yörenin siyasî hayatmda belirgin bir rol oynuyorlardı. Bölgedeki kültürel yapmın gereği olarak da mütemadiyen Türkleştikleri gözlenen bu gruplara artık, Moğol değil "Tatar" ya da "Kara Tatar" deniyordu. Esasen bu gurupların çoğu, XV. yüzyıldaki siyasî geliş­meler neticesinde Osmanlı tâbiyetine girmiş bulunuyorlardı. Moğolların içti­maî siyasî yapılan gereği, Türklerde olduğu gibi "sağ-kol" ve "sol-kol"

olmak üzere ikili bir teşkilât yapısına sahip oldukları bilinmektedir. Bunlar­dan sağ kolu "Bar'unglar", sol kolu da "Ça'ungarlar" teşkil ediyordu. Yozgat yöresinde varlık gösteren Moğol grupları ise daha çok "Çu'ungarlar"a mensuptular. Bu guruplann bakiyyeleri XVI. yüzyıla ait tapu tahrir defterlerinde "Çııngar" olarak tesadüf edilmektedir.

**9.Timur Han'ın Kara Tatarları Türkistan'a Götürmesi:** Yıldırım Be-yazid Timur ve arasında 1402'de vuku bulan Ankara savaşı sırasında Timur tarafına geçen, dolayısıyla belki de savaşın kaderini değiştiren ve Osmanlı kaynaklarında kendilerine "Tatarlar" denilen bu Moğol gruplarının, Ana­dolu'daki varlıkları uzun sürmedi. Timur, Türkistan'a dönerken, bir rivayete göre Yıldırım Beyazid'in de isteğine uyarak, bu Moğolları da götürme karan aldı. Gitmek istemedikleri anlaşılan Moğollar zorla götürülmeye çalışıldı. Hatta bazıları îran'a vardıktan sonra bile kaçmaya çalışmış, fakat yakala­nanlar şiddetle cezalandırılmıştı. Anadolu'dan hareketleri sırasında Timur'­un elinden kurtulabilenler ise, eski yerlerine bilâhare dönmüşlerdi.

**10. Bölgeye Bozok Boylarının Yerleşmeleri ve Dulkadirli Beyliği:** Timur'un götürdüğü Moğollardan boşalan yerlere ve bu arada özellikle de Bozok bölgesine, eskiden beri Sivas'ın güneyinde ve Kayseri'nin doğusunda (bilhassa Uzun Yayla'da) yaşayan, Boz-oklara mensup Dulkadirli Türkmen­lerinin geldiğini görüyoruz.

Esasen Oğuz Eli'ni meydana getiren 24 boydan oniki'sinin umumî adı olan Boz-ok'a tabî bu oymaklar, uzun süre kendi boy adlan ile anılmışlardır. Diğer oniki boyu oluşturan Üç-oklar ise, daha çok Çukurova-Adana bölge­sine dağılmışlardı. Her iki boya mensup gruplar sürdüregeldikleri konar-göçer hayat tarzını yeni geldikleri Orta Anadolu sahasında da devam ettir­mekteydiler. İşte bu suretle şimdiki Yozgat il sınırlan dahilinde kalan yerler ile Kayseri'nin

Felahiye ve Sanoğlan kazası civan, Sivas'a bağlı Şarkışla ve Gemerek civanndaki bölgelere dağılan Boz-ok'lu Türkmen guruplarına istinaden, bu gurupların yaşadığı bölge yine aynı adla, Osmanlı döneminde Boz-ok havalisi olarak anılmaya başlanmıştır.

Moğollardan sonra bölgeye gelen bu Türkmen kabilelerinin daha önceki yıllarda Elbistan-Maraş havalisinde kendi idarelerini kurmuş olan Dulkadirliler'e mensup olmalan dolayısıyla Bo-zok yöresi de bu beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır.

Dulkadirli Beyliği'nin, İlhanlı hükümdan Ebu Said Bahadır Han'ın 1335'de ölümüyüle bağımsızlıklarını kazanan diğer Anadolu Beylikleri gibi, 1337 tari­hinde kurulmuş olduğu kabul edilir. Dulkadirli Beyliği bu tarihten itibaren, Anadolu'nun siyasi coğrafyasında komşu beylikleri ile mücadele

halinde ve daha çok da, Osmanlı ve Memlûk devletleri arasında bir tampon devlet şeklinde yer alır. Zaman zaman Memlûk veya Osmanlı devletlerinden birisinin himayesini kabul ederek, varlığını uzun süre devam ettirir. Beylik nihayet, Yavuz Sultan Selim tarafından, 1521 yılında fiilen Osmanlı toprak­larına katılır.

Dulkadiroğullan beylerinden Osmanlı himayesinde olan Şehsuvar Bey (1466-1472) ve yine Osmanlılar tarafından beyliğe getirilen Alaüddevle Beyler zamanında, Bozok yöresine bir takım sosyal ve kültürel hizmetlerin götürüldüğü, yaptırılan camii, zaviye, köprü ve bunlar için tesis edilen vakıf­larla bölgede imar faaliyetlerinin başladığı görülür. Bozok ve Kırşehir bölge­lerinin idaresine ait tahrir defterlerinde bu müesseseler için kurulan vakıflar ve bu vakıflara gelir sağlayan köy, yaylak ve kışlakları mevcuttur.

**11. Osmanlı İdaresinde Bozok'un İdarî Yapısı:** Osmanlı idaresine dahil edildikten sonra, sancak statüsü olan Zülkadiriye Vilâyeti'ne dahil edildiği, sonra da Rûm (Sivas) Vilâyeti'ne bağlandığı görülmektedir. Osmanlılar sınırlarına dahil ettikleri yerleri idârî-askerî bakımdan yeniden teşkilâtlandırırken, mevcut hukunun tesbiti için, nüfus ve arazi tahrirleri yaptıkları bilinmektedir. Bozok sancağında da ilhaktan dört yıl sonra, arazi ve nüfus tahriri yapılmıştır. Böylece sancakta Dulkadirli döneminden kalma uygulamalardan bir kısmı kaldırılmış, bunlann yerine klasik Osmanlı anlayışı ile sancak, kaza, nahiye ve köylerden oluşan, yerleşik idari sistem ikame edilmiş, konar göçerler de bulundukları yaylak ve kışlarlarda "cemaat" ya da "kabile" statüsünde kaydedilmiştir.

Bu çerçevede Bozok merkez ve Akdağ kadılıkları ile bunlara bağlı olarak sayılan zamanla değişen, nahiye ve köy üniteleri tesbit edilip, idari örgüt­lenme tamamlanmıştır. Kaza ve nahiyelerin adlî-idarî yapısına gelince, aslın­da kuruluş devrinden itibaren, padişahlar bir bölgeye yürütme görevini ifa eden ve askerî-idarî yetkililerle mücehhez olarak örfü temsilen "bey" (bey­lerbeyi veya sancakbeyi) ile yargı, denetim ve hukukun temsilcisi olarak doğrudan sultana bağlı "kadı" olmak üzere iki yönetici göndermekteydiler. Kaza ünitesi çoğunlukla bir kasaba veya şehir ile civarında idarî-kazaî açıdan ona bağlı birçok nahiye ve köyleri ihtiva etmektedir.

Ancak, Bozok Sancağı bu genel durumdan çok farklı bir yapı arzeder. XVI. Yüzyılda sancakta her iki kaza ünitesinin de kasaba ya da şehir niteli­ğinde belirli bir merkezi bulunmamaktadır. XVII.Yüzyılın ortasında Evliya Çelebi bu durumu "sancağın mamur şehri yoktur" ifadesiyle belirtmektedir. Bugünkü il merkezi Yozgat, XVI. Yüzyılda küçük bir köy olup, şehir haline gelmesi ancak XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında, Çapanoğullan'nın burayı

merkez edinmeleri neticesinde mümkün olmuştur. Esasen bölge, ilkçağlarda yoğun bir şekilde meskûn olmasına ve önemli ticaret yollarının uğrak yeri olmasına rağmen, Roma ve Bizans dönemlerinde bu özelliklerini önemli ölçüde kaybetmişti. Ticaret yollarındaki kısmî güzergâh değişmesi, ulaşım imkanlarının zayıflaması gibi faktörler nedeniyle, bölge ilkçağlardaki öne­mini kaybetmiş ve Anadolu'nun birçok diğer yerlerinde müşahade olunanın aksine, genişçe bir alanda herhangi bir güçlü şehir teşekkül edememiştir. Bölge, tarihin akışı içerisinde Türk hakimiyeti dönemine, civarında bulunan Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya ve Ankara gibi şehir olarak ve bir şehir kültürüyle değil, hemen tamamı münhal ve birkaç kasaba ve köy toplu­luğundan müteşekkil, kırsal bir yapı olarak dahil olmuştur. Bizans'ın doğu politikasının en önemli unsurları olan Sâsâni ve Araplarla olan mücadeleler neticesinde , genelde bütün Anadolu'da gözlendiği üzere, kırsal nüfus da ol­dukça azalmıştı. Böylece, merkezinde bugünkü Yozgat'ın bulunduğu ve Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya ve Ankara gibi tarihi süreç içerisinde, Roma ve Bizans dönemlerinde gelişmesini sürdürmüş kentlerle çevrili olan ve da­hası, coğrafi olarak plato özelliği gösteren bu bölgede, Bizans döneminden devralman önemli bir kent merkezi bulunmamaktaydı. Kırsal karakterli aynı yapı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de devam etmiş ve XVm. yüzyılın ikinci yansında Çapanoğullan'nın zuhuruna kadar, yörenin iskân vaziyeti ve nüfus yapısı zaman zaman yoğunluk oranı değişmekle beraber, önemli bir farklılık göstermemiştir.

Bu ölçüde geniş bir bölgenin, şehir ve şehir kültürü ile olan münasebeti ancak, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren mümkün olmuştur ve son Dulkadirli Beylerinin yaptıkları eserler bir tarafa bırakılırsa, bunu da Osmanlı yönetimi yerine Çapanoğullan'na borçludur.

**12. Şefaatli'nin Tarihi Gelişimi:** Tekrar XVI. yüzyıla dönecek olursak, bu yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde idari çerçeve, sancağın iki kazaya bağlı toplam, 13 Nahiye ve 630 civarında köy, bir o kadar da yaylak, kışlak ve mezradan oluştuğunu görüyoruz. Bu nahiyeler arasında, Baltı, Karadere, Kanak-Zîr (Aşağı Kanak), Sorkun, Delüce Özü, Süleymanı, Kanak-ı Bâlâ (Yukarı Kanak), Aliki, Akdağ, Boğazlıyan, Emlâk, Gedük ve Çubuk'tur. Bu nahiyelerden bir kısmı, daha sonraki yüzyıllarda ad değişikliğine uğramış ya da tamamen ortadan kaybolmuş, yerine yeni adlarla başka nahiyeler ihdas olunmuştur. Bugünkü Şefaatli bölgesinin ise bağlı köylerden günümüze kadar, adlarıyla intikal edebilmiş olanlardan çıkartabileceğimiz kadarıyla, XVI. yüzyılın sonlarına doğru daha çok, **Aşağı Kanak** ve Karadere Nahiyelerinin bazı köylerini ihtiva ettiğini anlıyoruz. Şöyle ki; Aşağı Kanak

nahiye bölgesi, bugünkü Sankaya ilçesinini güneyinde yer alan, Kadılı Köyü'nden, batı ve güney-batı istikametinde çeşitli kollarla ilerleyen Kanak Suyu'nun, civanndaki köylerden oluşmakta ve bu nahiyenin sınırları bugün­kü Şefaatli'nin doğusuna kadar uzanmaktaydı. Karadere nahiyesi ise bugünkü Yerköy ve Şefaatli arasında yer alan Karanıdere vadisinin iki yaka­sında yeralan köyler ile, Şefaatli'nin güneyinden gelen Karasu civarında mevcut köylerden müteşekkildir. Kısacası bugünkü Şefaatli'ye bağlı köyler, 1575 yılı tahrir defterlerine göre, dönemin Aşağı Kanak ve Karadere adın­daki iki nahiyesi bünyesinde yer almaktaydılar.

Bölgenin XVI. yüzyılın sonlarına doğru arzettiği görünüm, bir kısmı eski­den beri yerleşik, bir kısmı yeni yeni yerleşik hayata geçmekte olan konar-göçerler, bir kısmı da konar-göçer hayat tarzlarını sürdüren kabile ve cema­atlerden oluşmaktaydı. Bölgedeki köy sayısını kesin olarak tesbit etmek mümkün olmamakla beraber, yine de bir sayı vermek gerekirse, Karadere nahiyesine bağlı köylerin toplam sayısı elli, Aşağı Kanak nahiyesinin de, bir kısmının Şefaatli bölgesinde yer aldığına göre, bu sayının da yine elli civa­rında olması gerekir.

**13. Bölgemizdeki Büyük Kargaşa Dönemi:** Ancak, hemen belirtmek gerekir ki 1575'deki yoğun iskan vaziyeti pek uzun sürmemiştir. Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü ekonomik sıkıntı, tarımdaki üretim azalması, Avrupa kaynaklı altın ve paranın ekonomiye vurduğu darbe ve genelde bütün Akdeniz ülkelerinde görülen yüksek denebilecek bir nüfus artış hızı gibi, XVI. yüzyıla damgasını vuran gelişmeler sonucu, Anadolu'da geniş kitlelerin içerisine sürüklendiği kargaşa dönemi başlar. 1590'lı yıllardan itibaren bütün Anadolu'da ve bu arada da Bozok Bölgesi'nde bir dizi ayak­lanmalar, eşkiyalık hareketleri, sipahilerin karşı hareketleri ile, köyler üzerindeki baskıların artması şeklinde gelişen ve kısaca Celâli isyanları denen bu büyük çaplı kargaşa ortamında, mevcut zirai, ekonomik, demok-rafık yapı altüst olur. Bozok bölgesine henüz yerleşmiş ve toprağa yeni ısınan konargöçer kabile ve cemaatler, yerlerini terkederler. Köyler boşalır, insanlar daha güvenli bölgelere kaçarlar. Mustafa Akdağ, bu döneme "Büyük Kaçgunluk Dönemi" (1603-1607) adını verir. Böylece köyler terke­dilmiş, nahiyelerin varlığı ortadan kalkmıştır. Toprağa yerleşmeye başlamış olan geniş kabile ve cemaatler, yeniden konar-göçer hayatlarına dönmüşler, ekonomik ve idari düzen tamamen felç olmuş, çok sayıda insan eşkıyalık, açlık ve göç yüzünden hayatını kaybetmiştir.

Bütün bu kargaşa döneminin, Şefaatli bölgesi için ayrı bir önemi vardır. Bu kargaşa döneminden önce var olan, Aşağı Kanak ve Karadere nahiyeleri, kargaşa dönemi sonrası yapılan 1642 sayım kayıtlarında tamamen ortadan kalkmıştır. Çok zayıf da olsa, Bozok Sancağı dışında başka bir sancağa bağ­lanmak, ya da sayım yapılmamak gibi bir ihtimal olmakla beraber, bölgenin tamamen terkedilmiş olması ihtimali akla en yakın olan ve en geçerli olabi­lecek izahtır. Yöre adeta coğrafyadan silinmiş gibidir. 1575'den 1642'ye diğer kazalarda bazı mühim değişiklerle beraber, belirli ölçüde bir devam­lılık ve iki dönem arasında bir uyum, nahiye adlan ve bağlı köyler arasında bir devamlılık vardır. Şefaatli bölgesine ait olabilecek herhangi bir köyün 1642 tarihli defterlerde bulunmaması, yörenin Celâlî isyanları sırasında tamamen tahrip olduğu anlamına gelmelidir.

Bunun bir başka açık delili de Şefaatli sınırlan dahilinde kalan köyler, meskûn olmayan mahallerde görülen mezarlıklardır. Üzerlerinde herhangi bir kitabe bulunmayan mezar taşlan ile dolu, şimdiki köylerin tamamen dışında, boş arazilerde, yol kenannda bulunan bu kabristanlar hakkında mahalli rivayetler de bu kanıyı doğrular niteliktedir. Aşağı Kanak ve Karadere nahiyelerine bağlı köyler, Celâlî İsyanlan neticesinde tamamen terkedilmiş ve geriye sadece bu ıssız mezarlıklar kalmıştır.

Şefaatli bölgesinin 1650'lerden itibaren konar-göçerler kabile ve cemaatlerce yeniden şenlendirilmeye, geçici iskân mahalleri olan yaylak ve kışlar yerlerine, basit, evler sürüler için, barınaklar inşa edilerek, tekrar iskân edilmeye başlandığını görüyoruz. Böylece bu tarihlerden itibaren yörenin, şimdiki beşeri coğrafyası ve yerleşme düzeni ve köy dağılımı yavaş yavaş belirmeye başladı. Muhtemelen Kızıl Kocalu obası ile obanın hakim sülâ­lesinin yerleştiği köy (şimdiki Yassıağıl Köyü) nahiye merkezi oldu. Kâtip Çelebi Cihannümâ'da (165758) Yozgat Merkez Kadılığı'na bağlı nahiyeler arsında Kızılkoca'yı da sayar. Bu da Kızılkoca nahiyesinin 1642 avariz def­terinde yer almamakla beraber, bu tarihlerde daha çok konar-göçer halinde bulunan Kızılkocalular'ın da en azından bağlı bir kısım obalann, XVII. Yüz­yılın ikinci yansından itibaren kesin olarak yerleşerek, bölgenin etkin kompozisyonunda yer almaya başlamaları ile oluştuğu anlamına gelir.

Şefaatli İlçesine bağlı mevcut köylerden büyük ekseriyetinin ise, 1690 yılından sonra bölgede gerçekleştirilen yoğun bir iskân faaliyeti sonucu, 1700'lü yıllann başından itibaren teşekkül etmeye başlandığını görüyoruz. Konu ile ilgili olarak arşiv belgelerine dayalı bir araştırmayı yapan Cengiz

Orhonlu'nun belirttiği kadarıyla, Tokat Voyvodalığı'na tâbi, Hoca hassına bağlı Mamalu Türkmen oymakları ve ona bağlı obalar, Bozok bölgesinde yaylayıp kışın da güneye, bugün Suriye topraklan içinde bulunan Rakka ve Hama vilayetine inmekte idiler. Bu obaların geliş-gidişleri esnasında, yol üzerinde bulunan yerleşik ahalinin ekili-dikili arazileri ve hayvanlar büyük zarar görmekte idi. Esasen bu Mamalu gruplarının bir kısmı yaylak bölgesi olan Bozok'ta, bir kısmı da kışladıkları yerlerde mütemadiyen, toprağa yer­leşmekte, basit evler ve sürüler için ağıllar yaparak, yan yerleşik vaziyette yaşamaktaydıler. Hatta bazı gruplar daimi çiftçilikle dahi meşgul olmak­taydılar. Ancak Celâlî isyanlannın yarattığı çöküntü ve tahribattan henüz kurtulmaya çalışan yörenin eski ahalisinden, isyanlar ve kargaşa döne­minden sonra, bulunduklan yörelerde kalabilenler ya da bölgeye isyanlardan sonra gelerek yerleşenler, (ki bunlan 1642 avanz defterlerinde görüyoruz) sancakta terkedilen yerlere yeni yeni gelip gitmeye başlayan konar-göçer grupların tehdidi altında idiler. Zira yeni gelip boş kalmış yerlere konanlar, sürüleri ile gelip giderken eskiden kalan ve toparlanmaya çalışan ahalinin ekinlerine ve sürülerine zarar vermekte, zaman zaman da eşkiyalık hareket­lerine girişmekte idiler. Meselâ köylerdeki evleri yağmalayıp hayvan ve mahsulleri gaspediyorlardı. Bozok Sancağı'nda bulunan köylerin ahalisi, Türkmen eşkiyasının istilâsından çok zarar gördükleri için, onlara muha­fazaya yine aynı gruptan Mamalu oymağı memur edilmişti. Yine bu gruplar, vergi yükümlülükleri yüzünden zaman zaman devlet ve idarecilerle de çatışma halinde idiler. Bu yüzden Şarklu ve Kızullu oymaklan isyan etmiş­ler, bunun üzerine de 1693 yılında diğer oymaklarla beraber Rakka bölge­sine nakil ve iskanlan için emir verilmişti. Bir kısmı Bozok Sancağı'ndaki münhal ve metruk yerlerde ekip-biçen, bir kısmı Akdağ bölgesinde yaylaya çıkan bu gruplar yerleşik hayata geçmek üzere idiler. Mamalu'ya bağlı gruplann yöreye 1642'de yapılan avanz sayımından soma, özellikle de Celâlî isyanları döneminde, terkedilen yörelere gelip-gitmeye başladıklan anlaşılıyor. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da Mamalu Türkmenlerine bağlı bu gruplann XVI. yüzyılın başından beri bölgeye yerleşen Dulkadirliler'e mensup Ağçalu, Kızılkocalu, Söklen oymaklan ile beraber, genelde Bozok Yaylası'nı aynı dönemde tanımaya başladıklan ve en azından yaz mevsiminde bazı oymaklann Bozok Yaylası'nı daha XVI. Yüzyılın başından itibaren kullanmaya başladıklarıdır. Meselâ Mamalu gruplanndan Kırklu, Şarklu oymaklan 1575 defterlerinde de adından bahsedilen cema­atlerdir.

Bozok'ta şekâveti önlemek, yerleşik ahaliye verdikleri zararlara mâni olmak ve hepsinden önemlisi de, düzenli vergi toplamak için Mamalu Türkmenleri'ne bağlı oymakların bölgeye tamamen yerleştirilmelerine karar verildiğini görüyoruz (1696). Bu guruplar Boğazhyan, Emlâk, Akdağ, Sorgun, Süleymanlı Kebir ve Süleymanlı Sagîr ve özellikle de Kızılkocalu nahiyelerinde gösterilen yerlere yerleştirildiler. Ancak bu grupların yerleşti­rilmeleri kararından hemen sonra, yerlerini tekrar terkettikleri ve konar göçer hayat-larına döndükleri anlaşılıyor. Bunun üzerine iskân Mübaşirleri, Kethüdaları ve Oba Beyleri, Sivas Valisi tarafından Sorgun'da bir mecliste toplandı ve yeniden yerleşmeleri için ikna edildiler. Karara muhalefet edenler ve şikayet çıkaranlar, Rakka'ya sürülerek iskân siyaseti uygulandı.

1700'lerden itibaren, yöreye daha çok Mamalu Türkmenleri'nin yerleş­mesi olgusu, bölge insanının ortak hafızasında da yer almaktadır. Bazı kay­nak kişilerin (Yerköylü Şeker Hoca gibi) Karanıdere ve Kanak Suyu boyun­ca, 52 pare köyün, Mamalu oymaklannca kurulduğu şeklindeki ifadesi bu yerleşmenin, günümüzde bile ne denli canlı izler taşıdığını göstermektedir. Aynı türden bilgiler başka köylerde de mevcuttur ve köylüler kendilerinin Mamalu'dan olduklarını ifade etmektedirler. Kaynak kişilerin bu köyleri tek tek adlan ile saydıkları da yine bilinen bir husustur. Bu köylerden Dedeli, Hamzalı, Karalar, Deliler, Hüyükkışla, Paşaköy ve başkalarının da yazılı ol­duğu kaynaklarca da teyid edilmektedir. Özellikle İstanbul Başbakanlık Arşivi'nde bulunan ve iskânın uygulanması ve bu esnada karşılaşılan güç­lüklerle ilgili olarak merkeze gönderilen yazılar ve merkezi idarenin aldığı kararların yer aldığı belgeler zikredilmeye değer. Bölgeye Mamalu oymak­larının yerleşmesinden bu yana, Kızılkoca nahiyesinin idari merkez olarak teşekkül ettiği demiryolunun gelmesi ile, Şefaatli Köyü'nün ön plana çık­masına kadar, önemini yitirmediği anlaşılmaktadır. Hatta birçok dede ve ninemizin nüfus kâğıtlarında nahiye adının Kızılkoca olarak geçtiği bilin­mektedir. Kızılkoca nahiyesi Bozok'un en yoğun nahiyelerinden biri haline gelmiş ve 1831 nüfus sayımında 7997 kayıtlı erkek nüfus ve Sorgun'dan sonra nüfusu en yoğun olan ikinci kaza olarak diğer kazaların önüne geçmiştir.

## [Tarih](http://www.yenicubuk.bel.tr/?page_id=406)

**KASABAMIZIN TARİHÇESİ**

**BOZOK SANCAĞI ÇUBUK NAHİYESİ**.

Türkistan ve Horasan’dan hareket ederek bütün varlıklarıyla Anadolu’ya

gelen Türk boyları, dönüsü olmayan bu yolda, kendisine yeni bir vatan bulmak için

Anadolu’nun bir çok yerini iskan etmeye baslamıslardır. Bu durum sadece Türk

tarihinin degil aynı zamanda dünya tarihinin de önemli olaylarından birisi olmustur.

Zira Anadolu’nun fethinden sonra Avrupa içlerine kadar uzanan Türk hakimiyeti

siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yapmıs oldugu etkileşim sayesinde,

batının ve dünya tarihinin seyrini degistirmistir.

Bozok, yirmi dört Oguz boyunun on ikisinin genel adı olup, zamanla

bugünkü Yozgat ili sınırları içinde onunla aynı adı tasıyan bir akarsuyun çevresinde

Oguzlar’ın Bozok boyuna mensup Türkmenlerce kurulan yerlesim yerinin adı

olmustur.  XVI. yüzyılda Osmanlı bürokrasisinde Halep, Suriye, Antep, Maras ve

Uzunyayla’dan gelip yerlesenlerin bulundugu genis bir bölgenin adı olan Bozok,

bugünkü Yozgat ilini, Kayseri’ye baglayan, Sarıoglan ve Felahiye merkezlerini ve

Sivas’a baglı Sarkısla ile Gemerek’i içine alan genis bir cografyada bir sancak

durumuna yükselmis ve bu genis bölgenin adı olmustur. Kızılırmak havzası içinde

1000-1500 metre yükseklige sahip yayla karakterli, kanak ve öz adı verilen bir çok

akarsuya sahip bu bölgenin tarihi çok eskilere, M.Ö. 3000’li yıllara, ilk Tunç

Çagının baslarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin en eski adı ‘Phria veya Pterium’dır.

Milattan önceki yüzyıllarda bir çok Anadolu medeniyeti sınırları içerisine Bozok da

girmektedir. Bu medeniyetlerden en önemlisi tabi ki Hitit’lerdir. Alisar, Kushisar,

Kazankaya, Çengeltepe ve Mercimektepe gibi yerler eski Hitit yerlesim yerleri

olarak bilinmektedir. Hititlerin baskenti Bogazköy (Hattusas) ve Alacahöyük

(Arrina) gibi önemli Hitit sehirleri Yozgat’a yakın yerde kuruldugu için bölgedeki

Hitit hakimiyetinin önemi büyüktür. Kızılırmak yayı içinde kalan bu bölge

Hitit’lerden sonra Lidya’lılar ve Med’lerin hakimiyetine girmistir. M.Ö. 546’da

Anadolu yavaş yavaş Pers’lerin hakimiyetine geçmeye baslamış ve nihayet M.Ö.

585’de Med Krallıgı’nı yıkan Pers hükümdarı Kiros, Lidya’nın baskenti olan Sard’ı

alarak Orta Anadolu’yu ele geçirmistir. Lidya’lıların yıkılışı ile bazı Orta Anadolu

topragı Firig’lerin hakimiyetine girmiştir. Persler tüm Kapadokya bölgesini iki

satraplıga ayırarak idare etmislerdir. M.Ö. IV. yüzyılda ise Makedonya imparatoru

Büyük İskender Kran’lıları yenerek tüm Anadolu’ya ve dolayısıyla Bozok’a da hakim

olmustur. Makedonya kralı İskender’in ölümüyle (M.Ö.332) Anadolu toprakları

uzunca bir süre büyük istikrarsızlık ve kargasa dönemine girmistir.2 İskender

İmparatorlugu’ndan sonra Galatlar bölgeye hakim olarak burada ‘Tavium’ adında bir

sehir kurmuslardır.3 Galatlar’dan kalma bu eski ‘Tavium’ sehrine (Musabegli

Bucagına baglı Büyüknefes köyü) zamanla ‘Oziyana veya Soganda’ isimleri de

verilmistir. M.Ö. II. yüzyılda Romalılar tüm Anadolu’ya hakim olmus ve miladi XI.

yüzyıla kadar bölge Bizans hakimiyetinde kalmıstır. Bizans döneminde ‘Charsionen

Eyaleti’ içinde yer alan bölgede bugün Büyüknefes köyünde Tavium harabeleri ile

birlikte Küçüknefes köyünde Galatlara ve Sarıkaya çevresinde de Roma dönemine

ait çesitli harabeler bulunmamaktadır.

Bozok bölgesi, Selçuklu hakimiyetine II. Kılıçarslan döneminde (1174)

girmistir. Ancak 1243 yılındaki Kösedag yenilgisi ile Anadolu toprakları Mogolların

hakimiyetine geçmistir. Mogollar 1256’ya kadar Anadolu’nun bütün yayla ve

ovalarına yerlesmislerdir.1402 Ankara Savası’ndan sonra Timur tarafından bir kısmı

Türkistan’a götürülen bu Mogol kabilelerinden bosalan yerlere Dulkadirli Beyliğine

mensup Bozok Türkmenleri yerlestirilmistir. Bozok’a baglı oymaklar uzun süre Orta

Anadolu’da kendi boy ve asiret adlarıyla anıla gelmislerdir. Dolayısıyla Bozok

bölgesinin asıl etnik kökeninin XI. yüzyıldan itibaren güneyden gelip buraya

yerleşen çeşitli Türkmen konar-göçer kabile ve cemaatlerce oluşturulduğunu

söyleyebiliriz. XV-XVI. ve kısmen de XVII. yüzyıllarda Sancakta yer yer geçici ve

daimi yerlesim yerleri olusmuştur. Daimi yerleşim yerleri daha çok XVI. yüzyılın

ortalarından itibaren kurulmaya başlamıştır. 24 Oguz

boyundan 12’sinin genel adı olan Bozok’a baglı oymaklar uzun süre Orta

Anadolu’da kendi boy ve asiret adlarıyla anıla gelmislerdi. Bu teşekküller geldikleri

yerlerdeki konar-göçer aşiret hayatını devam ettirip zamanla bölgeye adlarını

vermislerdir. Sancağın adı da aynı süreçte ortaya çıkmıstır. Oguzların Bozok koluna mensup kabileleri tarafından meydana getirilen

Dulkadirli Beyliginin bu civarda hakim olmasından ve kendi soyundan gelenlerin birkısmını buraya iskan etmelerinden sonra XV. yüzyılda bölge tamamen Bozok adını

almıştır.

**Rum Eyaleti ve Bozok Sancağı**

H.963 / M.1556 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre, Bozok Sancağı’nın\_

idarı Taksimatı ( miladi 1556 yılı Osmanlı İmparatorluğu Gelir Defederlerinden alınmıştır.)

**Bozok Sancağı Kazaları ve Nahiyeleri**

**Kaza-i Bozok ( BOZOK KAZASI** )

1-Baltı      Nahiyesi

2-Karayere  Nahiyesi

3-Kanak-ı Zir  Nahiyesi

4-Sorgun / Sorkun Nahiyesi

5-Delice özü  Nahiyesi

6-Süleymanlu

7-Kanak-ı Bala  Nahiyesi

8-Aliki  Nahiyesi

**Kaza-i Akdag  ( AKDAĞ KAZASI** )

1-Akdag Nahiyesi

2-Boğazlıyan Nahiyesi

3-Emlak Nahiyesi     (Irmak bucağı )

4-Gedük Nahiyesi    ( Şarkışla  )

5-Çubuk  Nahiyesi   ( Yeniçubuk )

**Bozok Sancağı’nda İskâna Öncülük Eden Bazı Konar-göçer TÜRKMEN Kabile ve Cemaatleri :**

Kızılkocalu, Selmanlu/Süleymanlu, Agcalu, Çiçeklü, Zakirlü, Mes’udlu, Agcakoyunlu, Sambayadı, Söklen, Hisarbeglü, Tatar, Karalu, Seyhlü, Danismendlü, Çepni ve

Çongar(Moğol)Timur Han tarafından Ankara Savaşından sonra Türkistan’a götürülmüşler.)

**Hamza AKSÜT**

ÖZET

Bu yazıda, Şeyh İbrahim Ocağının talibi olan oymak ve obaların sosyal ve coğrafî kökenleri sunulacaktır. .Ayrıca; Ocağın merkezi olan Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Merzirme (yeni adı Ballıkaya) köyünün tarihine yer verilecektir. Büyük bir tartışma konusu olan ocak kurucusunun kimliği ve ocağın hiyerarşik konumu bu yazının kapsamı dışındadır.

ABSTRACT

In this article, social and geographical origins of scouts and group of nomands, demanding to be family of Sheikh Ibrahim, will be presented. Moreover, the history of Merzirme, a vilage of Hekimhan, ( recently named Ballıkaya ) district of Malatya, the center of family, will be dealt with. The identity of the family founder and family’s hierarchical status, which are great argument subjects, are out of scope in this article.

Anahtar Kelimeler: Şeyh İbrahim, Salmanlı, Demirci, Çanakçı, Dedeşli, Evci, İlmin, Geygel, Merzirme

Key Words: Sheikh İbrahim, Salmanlı, Demirci, Çanakçı, Dedeşli, Evci, İlmin, Geygel Merzirme

Giriş

Şeyh İbrahim, üyeleri ve talipleri Anadolu’nun birçok yerine dağılmış bir ocak olduğundan titizlikle araştırılması gereken bir yapıya sahiptir. Ocağın bu dağınıklığı, bizi ayrıntılarda bazı yanılgılara düşürebilir. Özelikle ocağa bağlı köylerin listesinde bazı yanlışların olabileceğini peşin olarak kabullenmek gerekir. Bu yanılgı bizim değil, kaynak kişilerin tutumunun bir sonucu olacaktır. Buna karşın biz yine de ocağa bağlı olarak sunulan, ancak ocağa bağlı olmayan köy sayısının birkaç taneden fazla olmadığını düşünüyoruz. Asıl belirtmemiz gereken, ocağa bağlı olup da saptayamadığımız köylerdir ki, bu köylerin sayısı fazla olabilir.

Bu yazının konusu, Şeyh İbrahim Ocağına bağlı topluluklarla sınırlıdır. Dolayısıyla, ocak kurucusunun kimliği bu yazının kapsamı dışındadır. Ocağın dede ocakları hiyerarşisindeki konumu, yani, pir-mürşit yapılanması ve Safevilerle kurumsal ilgisi olup olmadığı da kapsam dışındadır.

1- Ocağa Bağlı Yerleşimler

Ocak üyelerinden derlenen bilgilere göre ocağa bağlı yerleşimler şunlardır:

Malatya-Hekimhan’da: Kozdere, Üğürcük, Çanakpınar, Karaköcek(bir bölümü), Mihail, Köylü, Merzirme, İğdir, Saz(bir sülâle)

Malatya-Arguvan’da: Aşağı Sülmenli, Yukarı Sülmenli(bir bölümü), İsaköy(bir bölümü), Kızık, Eymür, Akviran, Asar(bir bölümü)

Malatya-Yazıhan’da: Fethiye kasabası(bir bölümü), Eğribük(bir bölümü),[1] Çermige (bir bölümü)

Malatya-Doğanşehir’de: Karaterzi[2]

Malatya-Arapkir’de: Gebük, Eynir, Çiğnir, Semeyi

Malatya-Kuluncak’ta: Alvar, Başören, Bicir köylerinin çok az bir bölümü

Sivas-Kangal’da: Mamaş, Sinekli, Hamal, Yellüce,[3] Karanlık, Bulak, Yortan[4] köylerinin bir bölümü

İçel’de: Yenice, Kefeli
Denizli’de: Dereköy, Dereçiftlik

Aydın’da: Sarıcaova[5]

Maraş’ın ve Manisa-Akhisar’ın bazı köyleri[6]
Merzirme kökenli bir dedenin[7] verdiği bilgiye göre Amasya’nın Küçük Kızılca, Kalfalı, Geygel  köylerinde ocağın talipleri vardır.

Aynı kaynağa göre Pazarcık’taki Demirciler adlı topluluk ve Geygel köyü Şeyh İbrahim Ocağının talibidir. Demirciler, Yozgat ve Çorum yöresindeki Salmanlı topluluğunun bir koludur. Aşağıda bu topluluklar hakkında bilgi sunulacaktır.

Kangal’ın Hamal köyündeki Merzirme kökenli bir ocak üyesinin verdiği bilgiye göre ocak üyeleri, Gaziantep, Kilis, Oğuzeli, Pazarcık, Maraş ve Suriye’ye de görüme giderdi.[8]

Çorum’daki bir ocak üyesinin verdiği bilgiye göre, Çorum’daki Körkü, Kamışlı, Evci-yeni-kışla, Dedeşli, Çanakçı, İmat, Çağşak, Elemen, Dereköy, Yeniköy, Hacıbey, Ferhatlı, Zekerhacı (Şekerhacı); Yozgat’ta Darıcı; Amasya’da Halifeli; Tokat’ta Ballıdere, Eskişehir’de Kayapınar köyleri Şeyh İbrahim Ocağının talibidir.[9] Yıldızeli’nin Ergele (yeni adı Doğanlı) köyünde ocağın hem talipleri hem de üyeleri olduğu söylenmektedir.[10]

Ocağın Asıl Adı Şah İbrahim Değil, Şeyh İbrahim’dir.

Konumuz olan Dede ocağı, son yıllarda Şah İbrahim olarak telâffuz ediliyorsa da ocağın geleneksel adı, Şeyh İbrahim’dir. Şeyh, dede ocaklarının tarih sahnesine çıktığı coğrafyanın adı olan Cezire’deki[11] Türkmenlerin komşu Arap aşiretlerinden aldığı bir sözcüktür. Türkmenlerde boy ve oymak başkanına boy beyi ya da Araplardaki gibi şeyh denirdi. Yani, şeyh sözcüğü yalnızca dinsel bir unvan değil, göçebe birimin başkanının da unvanıydı.[12] Nitekim, aşağıda görüleceği gibi Şeyh İbrahim Ocağı üyelerinin birçoğu yüzyıllarca ağa olarak nitelenmiştir.

Ocak üyelerinin Hacı Bektaş Ocağından aldığı icazetnamelerde de şeyh sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir. 1894 tarihli icazetnamede, “Şeyh İbrahim Veli evlâdından Gazi oğlu Bende Ağa’nın oğlu Musa Dede” ibaresi kullanılmıştır. 1742 tarihini taşıyan bir belgede ise “Şeyh İbrahim Sultan evlâdından Murteza Halife ve Veli Halife” ibaresi yer almaktadır.[13]

Şeyh adı taşıyan ocak yalnızca Şeyh İbrahim değildir. Örneğin, Örneğin, Şeyh Şazeli böyle bir ocaktır. Şeyh Çoban, Şeyh Beyazı Veli gibi ocaklar da şeyh adı taşımaktadır.

Konumuz olan ocağın asıl adının Şeyh İbrahim olmasına karşın biz, metinde kaynak kişilerin nitelemesine bağlı kalmak kaygısıyla Şah İbrahim adını da kullandık.

 2- Merzirme Köyünün Tarihi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ocağın merkezi, Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Merzirme (yeni adı Ballıkaya) köyüdür. Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış olan ocak üyelerinin tümü Merzirme köyü kökenlidir.  Dedelerin bu köye ne zaman ve nereden geldiği konusunda çeşitli söylentiler vardır:

a- Merzirme köyüne ilkönce üç dede gelmiştir ve bunlar görev bölümü yapmıştır. Şıhı Dede, hastaları, özellikle felçli hastaları iyileştirmeyi; Şah Veli Dede, pirlik hakkı toplamayı; Cura Dede ise görgüyü üslenmiştir. Bunların geliş yeri Isfahan ve Erdebil’dir.

Bunlardan Cura, Dede Garkın Ocağı ad vurma geleneğinde de yer alan adlardandır. Örneğin; 1822 ve 1823 tarihli iki belgede “Dede Garkın evlâdından Cura Mehmed Baba” ve “Seyyid Şeyh Cafer Dede bin Cura Dede” ifadeleri yer almaktadır.[14]

b- Ocak üyelerinden Başağa, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Keskin[15]’den Merzirme’ye gelip yerleşmiştir. Başağa’nın üç oğlu olmuştur: Ali Ağa, Abidin Ağa, İbşir Ağa[16]. Dedelerin ağa olarak nitelenmesi, Dede Garkın Ocağı üyelerinde de rastladığımız bir durumdur.[17] Çorum’daki Şeyh İbrahim Ocağı üyelerinin büyük bir bölümü de ağa olarak nitelenmektedir. Keskin’den gelen dedelerden önce de köyde dedeler vardı.

c- Merzirme köyünden başka bir kaynak kişiye göre, Şah İbrahim, Şah Veli’dir. Şah Veli, Erdebil’den Elazığ’ın Sün köyüne gelmiş, buradan da Arguvan’ın Eymir köyüne gelmiştir. Daha sonra Hekimhan’ın Kozdere köyüne gelen Şah Veli, sonunda, kendisine bağlı üç beş talibin bulunduğu Merzirme köyüne gelip yerleşmiştir. Yedi kez Kerbela’ya gitmiş, Kerbela’ya son gidişinde oğlu Şah Hüseyinle vedalaşarak pabucunu ve asasını bırakmış ve bir daha Merzirme’ye gelmemiştir.[18]

ç- Arguvan köylerinden Yukarı Sülmenli’de, Şeyh İbrahim Ocağı dedelerinin soyuna Şıhlı denmektedir. Resmî kayıtlarda Şeyhlü olarak adı geçen Şıhlı, Bozulus **Türkmenleri** arasında yer alan etkin bir topluluktur.[19] Bunların ilk yurdu, Bismil’deki Şeyhlu-i Büzürk ve Şeyhlu-i Küçük köyleriydi.[20] Şeyhlü’nün bir kolu Safevi Devletinin kuruluşunda yer aldı. Çaldıran savaşında ölen korucubaşı Sarı Pire ile kardeşi Menteşe Sultan, Şeyhlü’dendi.[21] Şeyhlü’nün bir kolu sonraki yüzyıllarda Keskin yöresindeki Bozulus mandesi içinde yer aldı. Bunlar, Çaşnigir köprüsü yakınlarında ve Aksaray’da kışlıyor, Erciyes dağında yaylıyordu.[22] Obanın bir kolu ise Yeni-İl **Türkmenleri** arasındaydı.

Merzirme köyüne Keskin’den geldiği söylenen dede grubu Keskin’deki bu Şeyhlilerden olabilir. Tüm bu bilgilere karşın Şıhlı adı, köye ilk olarak gelen üç dededen biri olduğu söylenen Şıhı Dede ile de ilgili olabilir.

d- Merzirme köyüne gelen ilk dede Şah Veli’dir. Şah Veli, talipleriyle birlikte Horasan’dan gelmiştir[23] ve yedi oğlu olmuştur.

e- Şah İbrahim Veli, XIV. yüzyılda Çorum ve Yozgat üzerinden Mezirme’ye gelmiştir. Çorum’da bir ölüyü diriltmiştir. Çorum ve Yozgat'ta talip edinerek beraberinde getirdiği Karadirek’i, Mezirme’ye dikmiştir. Erdebil’in bağlantısı olan Karadirek tekkesini kurmuştur. Orada bulunan yedi Türkmen topluluğunu talip edinmiştir. Bunlar Sülükoğulları, Küroğulları gibi topluluklardır. Şah İbrahim Veli bir müddet sonra tekrar Erdebil’e gitmiştir.

f- Şah Veli Dede, oğlu Şah Hüseyin[24] ile Merzirme’ye gelmiştir. Erdebil’e yedi kez gidip gelmiştir. Son gidişinde oğlu Şah Hüseyin’i Mezirme’de bırakmıştır. Şah İbrahim'in Yaylası’na birkaç topluluk yerleşmiştir. Bunlar, on sekizinci yüzyılda Keskin’den Mezirme’ye gelen taliplerdir.

g- Merzirme’ye ilk gelen dede grubu Ceneferlerdir. Bunlar, talipleriyle birlikte Horasan’dan gelmiştir.

Görüldüğü gibi, dedelerin Merzirme’yi yurt tutmasının ayrıntıları hakkındaki söylentiler birbiriyle uyumlu değildir. Ancak, bunların tümünde ortak olan eren Şah Veli’dir. Bu söylentilerin tarihsel gerçekle ne ölçüde uyumlu olduğu, bu yazının kapsamı dışında olduğundan konuyla ilgili yorumu başka bir yazıda ele alacağız.

Merzirme köyünde talipler de vardır. Taliplerin bir bölümü Salmanlı oymağındandır.

Konunun burasında on altıncı yüzyıl tahrir kayıtlarında Merzirme köyüne bakmak yararlı olacaktır. Söz konusu yüzyılda Merzirme, Arguvan nahiyesinde yer alan bir köydü. 1520 ve 1530 yazımlarında köyün vergi nüfusu, 10 hane + 1 mücerred = 11 idi. 1547 yazımında nüfus, 15 hane + 4 mücerred = 19 idi.[25] 1560 yılında bu sayı, 21 hane + 16 mücerred = 37 idi.

1560 yılı tahrir kaydına göre Merzirme köyündeki vergi nüfusunun ad listesi şöyledir:

Arab oğlu Mustafa, Mustafa’nın oğlu Sıddık

Arab oğlu Mehmed

Arab oğlu Seydi Ahmed

Arab’ın oğulları Ali ve Ahmed

Ali’nin oğulları Tanrıverdi, Hasan, İbrahim, Kadirverdi, Hüseyin Kulu ve Emir Kulu

İbrahim oğlu Halil

Halil oğlu Yol Kulu

Mustafa’nın oğulları İsmail ve Şah Kulu

Kemal oğlu İsmail

Mustafa oğlu Hacı Kara

Seydi oğlu İmam Kulu

Ahmed’in oğulları Cüneyd, Veli ve Cüneyd

Hasan oğlu Dursun, Ali-...

İbrahim oğlu İmirze

Ahmed oğlu Hızır

Seydi Ahmed oğlu Resul

Köse oğlu Mehmed ve Maksud

Köse oğlu Hüseyin ve Hüseyin’in oğlu Mustafa

İş Timur oğlu ?..

Musa’nın oğulları Nefis Kulu ve Mahmud

Yusuf’un oğulları Hüseyin-?.. ve Kulu[26]

Listedeki adlardan en dikkat çekici olanı Arab’dır. Çorum’daki ocak üyelerinin düzenlediği şecerede bu ada üç kere  rastlanmaktadır[27]. Başka bir ilginç ad, Cüneyd’dir. Ahmed adlı bir Merzirmeli, üç oğlundan ikisine Cüneyd adını vurmuştur. Bilindiği gibi, Şeyh Cüneyd, Safevi ailesindendir ve Anadolu’ya gelen ilk Safevi’dir.[28]

On altıncı yüzyılda Merzirme köyü ve çevresinde ilginç mezra (ekinlik) adları vardı. Bunlardan biri, Arap Viranı idi.[29] Araplı adlı bir oba, Yeni-İl **Türkmenleri** içindeki Beğdili boyundandı. Bu oba, Kangal’ın Yellüce köyünde yaylıyordu.[30] Ad listesinde bu obanın adını taşıyan kişilerin yer alması dikkat çekicidir. Öteki mezra (ekinlik) adları, Etek, Alhoş, Toluca, Karacaören, Venk, Kilisecik, Gedik-Ardı, Ulupınar, Bakırlıca, Pökürce, Sarı Damı, Alın Pınarı, Gedüge, Ziyaret ve Çeki idi[31]. Bunlardan Çeki, koni biçiminde bir dağ-ziyarettir.

Merzirme köyündeki başka bir yer adı Yazır’dır. Bilindiği gibi Yazır, 24 Oğuz boyundan biridir. Köydeki Küroğlu, Bıyıkoğlu, Gilikoğlu, Ekmekyemez gibi yer adları da incelemeye değer. Küroğlu, ocağın taliplerinden bir topluluk olarak anlatılmaktadır. Bıyık obası, Yeni-İl’de Yukarı ve Aşağı Bıyık adlı iki yerde yurt tutmuştu[32]. Bu yerleşimler, Malatya’nın Kuluncak ilçesi yöresindeydi. Ekmek-yemez; **Bozok**’taki Peynir-yemez, Bal-yemez gibi obaları[33] anımsatmaktadır.

Merzirme köyünün kuzeyinde yer alan Sırakaya’nın bir parçasına Pir Sultan denmektedir. Bu adı, ünlü halk ozanı Pir Sultan’ın, Şeyh İbrahim talibi olduğu biçiminde yorumlama eğilimi göze çarpmaktadır. Ne var ki, bu adın, dedelerden birinin Pir Sultan’ı düşünde görmesiyle oluştuğu yaygın bir söylentidir.

Merzirme’deki en ünlü ziyaret Karadirek’tir. Anlatıldığına göre Şeyh İbrahim Veli asasını buraya bırakmıştır. Ayrıca, Şeyh İbrahim Veli’nin hırkası ve pabucunun teki buradadır. Dedelere göre Karadirek, Şeyh İbrahim Veli’nin kendisi ya da simgesidir. Karadirek, son yıllarda onarılmış, modern bir yapıya kavuşmuştur.

Köydeki başka bir ziyaret, Vayloğ Dede’dir. Vayloğ Dede’nin asıl adı Mustafa, soyadı Tuna’dır. Söylentiye göre, türküleri “Vay loğ” diye başlayarak söylediği için adı Vayloğ kalmıştır. Vayloğ, yörede yaygın bir ad hâline gelmiştir. Doğan çocuklara Vayloğ adı vurulmakta, ancak, resmî ad olarak Mustafa kullanılmaktadır. Vayloğ Dede için son yıllarda bir türbe yapılmıştır. Türbedeki yazıya göre doğum tarihi 1311 (1895), ölüm tarihi 1971’dir. Baba adı Murtaza, ana adı İnsaf’tır. Cenefer Dede’nin soyundan olduğu söylenmektedir.[34]

Merzirme’deki en eski ziyaretlerden biri Karayusuf’tur. Burayı uğrak(felç) hastaları ziyaret eder.

3- Ocağa Bağlı Bazı Toplulukların Tarihi

Bir ocağın tarihini araştırırken, ocağın talip topluluklarının tarihini de kesinlikle araştırmak gerekir. Çünkü; boy, oymak, oba biçiminde karşımıza çıkan talip topluluklarla dedeler aynı ortamda hareket etmektedir. Bilim kamuoyunun son yıllarda benimsediğinin tersine, gerek kurucu erenler, gerekse dedeler marjinal kişiler değildir. Yani bu kişiler, üyesi olduğu ya da sorumluluğunu üstlendiği bu birimlerin dışına çıkarak Kalenderiler, Vefailer, Haydariler gibi köy köy ya da kent kent rastgele gezen insanlar değildir. Dedelerin bu topluluklardaki görevi hukuk uygulayıcılığı ve dinsel rehberliktir. Yerleşik göçebelikte oluşan bu yapı, köylülüğe geçişte de büyük oranda korunmuş ve günümüze ulaşmıştır ki; bu çok ilginçtir.

Bu saptamadan hareketle bu bölümde, ocağa bağlı topluluklardan bazılarının sosyal ve coğrafî kökenlerini inceleyeceğiz. Kuşkusuz, ocağa bağlı topluluklar bunlarla sınırlı değildir. Ancak, biz bunların içinden en ünlülerini izleyerek ocağın sosyal ve coğrafi kökeni ile bu toplulukların kökeninin uyumunu sorgulayacağız.

 a- Selmanlı / Salmanlı

Ocağın en büyük talip grubu olan Selmanlı oymağı Nusaybin kökenlidir. Selmanlılar  günümüzde Kahramanmaraş, Yozgat, Çorum, Sivas ve Malatya yörelerindedir. Kahramanmaraş’taki Demirciler, Salmanlı oymağındandır. Salmanlılar, **Bozok**’ta geniş bir alanda yurt tutmuştur. Yozgat’ın ve Çorum’un birer nahiyesi Selmanlı adını taşımaktadır. Yozgat’taki Karayakup köyü, Çorum’un Sungurlu ilçesinin Kamışlı, Çukurluköy ve Körkü köyleri Salmanlı topluluğundandır.[35]

Sivas’ın Kangal ilçesinde de hatırı sayılır bir Selmanlı nüfusunun barındığı anlaşılmaktadır. Yakın zamana kadar Kangal’daki Şeyh İbrahim Ocağı dedeleri Çorum’un köylerine görüme gitmekteydi.[36]

Malatya’daki Selmanlı köyleri şunlardır: Arapkir’de, Semeyi (Boğazlı), Gebük; Hekimhan’da Merzirme, Kozdere; Yazıhan’da Asar.[37] Bunlardan başka, Tarsus’un Bağlarbaşı, Mersin’in Dalakdere halkı da Selmanlıdandır.[38]

Selmanlı oymağından olan bir ozanın deyişinin konusu, Merzirme’ye ilk gelen dede olduğu söylenen Şah Veli’yi imdada çağırmaktır. Şah Veli Dede ve talipleri Horasan’dan gelirken kafile başkanı Tozanlıoğlu adlı birisiymiş. Tozanlıoğlu’nun kundakta bir oğlu varmış. Bebek, katarın en gerisinde ve bir devenin üzerindeki çadırdaymış. Deveyi de Tozanlıoğlu’nun karısı çekiyormuş. Deve bir uçurumdan yuvarlanmış. Kadın ağlamaya başlamış. Tozanlıoğlu kafilenin bir sonunu bir önünü denetliyormuş. Biricik oğlunun düştüğü durumu görünce Şah Veli Dede’yi imdada çağırmış:

Gurbet elde bir hâl geldi başıma

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Kimim yok kimsem yok sora hatırım

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Şah Veli Dede’min Ballı Kayası[39]

Katara düzülmüş türlü mayası

Kerbela’da yatan kerem ağası

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Yaz gününe konar Değirmioba

Sahil ellerinde kalmazım tövbe

Güllüce dağında[40] Şah Kulu Baba

Gel bize yetigör Şah Veli Dedem

Yen içinde sürün yolun doğrusun

İçinizde koman surat uğrusun

Sen ezelden Şah İbrahim oğlusun

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Yükseğine çıkıp öttüğüm gibi

Çağıran kullara yettiğin gibi

El-aman diyenler(e) el attığ(ı)n gibi

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Bize de Selmanl(ı)oğlu derler ezelde

Garip başa bir hâl geldi bu demde

Akdağ’ı, Tocahdere’yi[41] dolaş da

Gel bize yetigör Şah Veli Dede’m

Bu yakarış üzerine Şah Veli Dede, imdada yetişiyor. Devenin yuvarlandığı yere inen Selmanlılar, çocuğun sapasağlam olduğunu görüyorlar. Bu şiirin farklı öyküleri de vardır. Mersin’deki Salmanlılarca üretildiği söylenmektedir. Şiirde adı geçen Değirmioba köyü Mersin’dedir ve halkı Alevi’dir.

Salmanlı topluluğu, on altıncı yüzyıl kayıtlarına göre Maraş, Sivas ve **Bozok** (Çorum, Yozgat, Sivas’ın bir bölümü) yörelerinde göçebe olarak yaşamaktadır. Selmanlıların, Malatya, Menemen gibi yörelerde ise yerleşik olduğu görülmektedir. Bu kayıtlarda Salmanlı’nın Alevi olduğuna ilişkin ifadelere rastlanmaktadır. Örneğin; 1592 yılında Malatya Beğine ve ilgili kadılara yazılan bir emirde şöyle deniyor:

“... taife-i Türkman’dan Selmanlı nam kabile bir yerden (beriyyeden) yaylağa ve yaylaktan beriyyeye gittiklerinde malikanesine mutasarrıf olduğumuz Beksemre nam karyeye geldiklerinde reayanın mal ve erzakların garet ve bazılarını katlden hali değillerdir deyu şekva eylediklerinden etrafı karyelerden gelen cemm-i gafir, taife-i mezbure içün refizilerdir, sebb-i Çar-ı yar-ı güzin edip ehl-i sünnete ve cemaate adavet ve ihanetleri mukarrerdir deyu şehadet eylemekle bu babda her birinüz müstakilen mukayyed olup göresiz arz olunduğu gibi ise mezburları buldurup üzerlerine sabit olan hukuku hükmedip alıverdikten sonra şer ile haklarından gelesiz. 7 şevval 1003 (1592)[42]

Bu Selmanlılar, Sivas’ın Kangal yöresindeki Alacahan’da yaylayan Selmanlılar olmalıdır. Çünkü, 1723 yılında tutulan bir kayıtta, Selmanlı’nın eskiden beri Alacahan yöresinde dolaştığı belirtilmektedir.[43]

Selmanlının bir bölümü, on altıncı yüzyılda Maraş’ın Zamantı kazasının (Kayseri’nin Pınarbaşı yöresi) Kalelüce köyünde kışlıyor ve tarımla uğraşıyordu. Ayrıca; Güvercinlik kazasında[44] Selmen Deresi adlı bir ekinlik vardı. Burası, Selmanlıların günümüzdeki yurdundadır.[45]

Başka bir kayıtta Selmanlının, Maraş Türkmenlerine tâbi olduğu yazılıdır. Bu Salmanlılar, Besni kazasındaki Çekçek köyünde kışlamaktaydı.[46] Bu köyün adı, hem Nusaybin’deki Çağçağ suyunu, hem de Çorum’daki Çağşak köyünü anımsatması yönüyle dikkat çekicidir.

Selmanlı topluluğunun büyük bir bölümü ise on altıncı yüzyılda **Bozok**’ta yurt tutmuştu ve bir nahiyeye ad vermişti. Burası, Yozgat’ın batısında bugün de Salmanlı adını taşıyan yöredir.[47] Aşağı Kanak nahiyesine bağlı Kırk Pınar ve Karaca Viran; Delüce Özü nahiyesine bağlı Cecelü, Körpelü; **Selmanlu** nahiyesine bağlı Kara Yakublu gibi köyler Salmanlının yurtlarıydı.[48]

Bunlardan Kara Yakublu obası özellikle dikkat çekicidir. Kara Yakub, Mardin’in Duraclu nahiyesinde, yani Nusaybin yöresinde bir köy adıydı. Yeri tam olarak saptanamayan Kara Yakub köyü, Suriye topraklarında kalmış olmalıdır.[49]  **Bozok** defterinde, Yakublu’nun, **Selmanlu** obalarından olduğu ayrıca kaydedilmiştir. Ayrıca; Mardin’in güneyindeki Dinabi nahiyesinde Yakub obasının kalıntısı olan Yakub Viranı ve Kızıl Yakub köyleri vardı.[50]  Yozgat’taki Karayakup köyü ve Yıldızeli ilçesindeki Yakupköy köyü[51] bu obanın kalıntıları olmalıdır.

1696 yılında Mamalu oymağının iskânı için Sorgun’da düzenlenen bir tutanakta oymağa bağlı Salman Fakılı adlı bir oba yer almaktadır ki; bu oba Salmanlının bir kolu olmalıdır.[52] Selman Fakılı’nın perakendeleri (obadan kopmuş aileler) de aynı yere iskân edildi. Selman Fakılı ve perakendeleri, öteki obalarla birlikte iskândan kaçtılarsa da bir süre sonra yakalanarak iskâna razı oldular. Salmanlı obalarından Yakublu da aynı işleme tâbi tutuldu.[53]

Salmanlı’nın Nusaybin’de kendi adını bıraktığı yerler ise Selman (Til Arus-Gelin Tepesi yakınında) ve Yenice’nin yanındaki Süleyman Hacı / Selman Hacı idi.[54]

**Bozok**’taki  Emlak yöresinin Mescit köyünde günümüzde Salman Baba adlı bir yatır vardır.[55] Ayrıca; Divriği’deki Kara Yakub türbesi bu obanın adını taşımaktadır. Türbe, Erşün ile Odur köyleri arasında olup çevredeki Alevi köylerin ziyaret yeridir.[56]

Salmanlı topluluğunun Menemen yöresinde de izine rastlanmaktadır. 1575 yılına ait bir kayıtta Salmanlı köyü yer almaktadır.[57] Köyün Saruhanlı döneminde de (on dördüncü yüzyılda) var olduğu ileri sürülmektedir.[58] Orta dönem Osmanlı kaynaklarında Danişmendli Türkmenlerinden Süleymanlı topluluğunun (Selmanlı olarak da okunabilir.) Gördük ve Demirci kazaları ile Aydın’ın Tire kazasında iskân edildiği kayıtlıdır.[59] Osmanlı döneminde Selmanlı köyünde yaya askerler ve yamaklar barınmaktadır. Köyde günümüzde yedi sülâle yaşamaktadır ve bunların çok eskiden beri burada yerleşik olduğu söylenmektedir. Sülâlelerden Solaklı[60] ünlü bir Alevi obasının adını taşımakla birlikte, bu adın kökeni, Osmanlı döneminde geri hizmet erbabının bir kolu da olabilir.[61]

Menemen’deki bu köyün Nusaybin kökenli Salmanlılarca kurulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü; aynı yörede Selmanlının Kara Yakup obasınca kurulan Kara Yakub köyü vardı. Bu köy, 1530 yılında 30 vergi nüfusluydu.[62]

Devlet, Selmanlıyı, Kangal’ın güneydoğusundaki Alacahan’a yerleştirmek için 1729 yılında karar çıkarmış; ancak bu karar, ilgili mutasarrıfın iltiması nedeniyle uygulanmamıştır.[63] (Bu konunun  ayrıntısını aşağıda Dedeşli bölümünde sunacağız.)

Bir başka Osmanlı kaydına göre Salmanlı topluluğu Mamalu Türkmenlerindendir ve **Bozok** sancağının Kocalı kazasına iskân edilmiştir. Bazı kayıtlarda ise, Salmanlı Avşarı’ndan söz edilmektedir.[64] Bu ifadeye bakarak Salmanlının, Avşar obalarından olup olmadığı hakkında bir fikir yürütmek, doğru değildir. Çünkü bunlar, Salmanlı  nahiyesindeki Avşarlar olabilir.

Selman’ın bir obası, Diyarbekir eyaletindeki olup Bozulus Türkmenlerindendir.  Bilindiği gibi, Diyarbekir eyaleti, Nusaybin’i de kapsamaktaydı.[65] Selman adlı bir başka yerleşim, Savur yöresindeki Bırazi nahiyesindeydi.[66] Bozulus **Türkmenleri** içinde Süleyman / Selman Hacılu adlı bir oba daha vardı ki; bu oba kuşkusuz, Selmanlı’nın bir koluydu. 1540 yılında 151 hane ve 20 mücerred nüfusa sahip olan oba, Urfa kazasındaki Sanducak köyü ve Cullab nahiyesindeki Diğer Akviran köylerini kurmuştu. Obanın bir bölümü ise on yedinci yüzyıl sonlarında Karaman’a gitmiş, burada yerleşik yaşama geçmiştir. Bunlar zaman zaman Rakka’ya sürgünle tehdit edilmiştir.[67]

Salman Deresi adını taşıyan bir yer Tunceli’nin Hozat yöresindedir. Cemal Abdal Ocağının üyeleri bir zamanlar bu yörede oturmuştur.[68]

Ocağa bağlı köylerden Arguvan’ın Yukarı ve Aşağı Sülmenli köylerinin Salmanlı topluluğuyla ilgisi olmalıdır. Tahrirde bu köyler, “Selman-ı Ülya” ve “Selman-ı Süfla” olarak kayıtlıdır. 1560 tahririnde Selman-ı Ülya köyü 39, Selman-ı Süfla köyü ise 61 vergi nüfusluydu.[69] Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iki köyde ocağın üyeleri ve talipleri vardır.

Kısacası, Pazarcık, Yozgat, Çorum, Sivas ve Malatya yörelerindeki Salmanlı topluluğu, Nusaybin kökenlidir ve bu topluluğun adı Nusaybin’deki Selman Pak türbesiyle[70] ilgilidir. Salmanlılar, Nusaybin yöresinden hareketlenerek Malatya ve Maraş’a geçmiş, daha sonra, bunlardan ayrılan gruplar, Malatya, Maraş, Sivas, Yozgat, Menemen ve Çorum’a yerleşmiştir.

Selmanlı’nın Nusaybin kökenli olması bir rastlantı değildir. Nusaybin, on ikinci yüzyılda birçok Alevi ziyaretin ve türbenin bulunduğu bir yerdi. Ebu’l Hasan Ali bin Ebu Bekr al-Herevi (ölümü 1215) adlı bir gezginin, 1173-1192 yılları arasında gezdiği yerler hakkında yazdığı El-Ziyara adlı yapıta göre Nusaybin’deki türbe ve ziyaretlerden bazıları şunlardır:

Nisibin şehrinde kendine ait hikâyesi bulunan çiğde ağacı ile Ali bin Ebi Talib’in (Hz. Ali’nin) makamı,

Babu’r Rum’daki (Rum Kapısındaki) mescitte Ali bin Ebi Talib’in elinin izi,

Zeynel Abidin mescidi,[71]

Okçular çarşısında, esirlerin (Kerbela’da esir alınan Hz. Ali’nin kızı ve Hz. Hüseyin’in bacısı Zeynep, İmam Zeynel Abidin ve aile bireyleri) Şam’a götürülüşü esnasında Hüseyin’in başının asıldığı yer olduğu söylenen Meşhedur-Re’s (Baş Ziyaret),

Hüseyin’in kellesinin kanından bir damlanın düştüğü yer olan Meşhedü’n Nukte.[72]

Nusaybin’de günümüze ulaşmış bir Selman Pak Türbesi vardır. On altıncı yüzyıl kayıtlarına göre Turaçlü nahiyesinde Selman Pak adlı bir yerleşim vardı.[73] Turaçlü nahiyesi, Nusaybin ve yöresini kapsamaktadır. Adı geçen yerleşim, şimdiki Selman Pak Türbesinin bulunduğu yer olmalıdır. Nusaybin’de türbesi bulunan Selman-ı Pak’ın,[74] Anadolu Aleviliğinde özel bir yeri vardır. Örneğin; on beşinci yüzyılda yazılan ve Anadolu Alevilerince en çok okunan kitaplardan olan Faziletname’de, Selman-ı Pak’a bir bölüm ayırılmıştır.[75] Ayrıca; Selman-ı Pak, on yedi kemerbesttendir,[76] ve cemde süpürgecidir. Irak’ta, Salman Pak adlı bir bölge vardır.[77]

b- Bir Salmanlı Obası Olan Demirci

Demirci, Salmanlının obasıdır. Örneğin; Pazarcık yöresindeki Demircilerin, Çorum’daki Salmanlı topluluğundan kopma olduğu söylenmektedir. Demircilerin dede ocağı, Şeyh İbrahim’dir.

Anlatılanlara göre, Selmanlı’nın Demirciler kolu Horasan’dan Cenefer Dede ile gelmiştir. Demirciler, Cenefer Dede’nin talibidir. Cenefer, merak konusu bir ad olmakla birlikte, Baraklardaki Delfer’i çağrıştırmaktadır.[78] Cenefer’in doğuşta takılan bir ad olmayıp sosyal bir ad olduğunu düşünmek gerekir. Ceneferlerin eskiden beri Merzirme’de olduğu söylenmektedir.

Demirciler, Safevilerde, Dulkadırlı grubunda yer alan oymaklardandır. Şah Abbas zamanında Fars beylerbeyi Bünyad Beğ bu obadandı.[79]

On altıncı yüzyılda Demircü obasının Anadolu’daki yurtları Dulkadır Devleti topraklarındaydı.  Bunlardan en ünlüsü, Elbistan ovasındaki Demircilik kasabasıdır. Demircilik, on altıncı yüzyılda 17 neferanlı bir köydü.[80] Demircilü topluluğu, Hurman nahiyesine bağlı Öyücek Ördeklü, Kürtünlü (den Atlu Hanlu), Kalecik Kaya, Karacaviran köylerinde, Zamantı kazasının Hınzıri nahiyesinde yer alan Tersakan, Kaynar Pınar, Sarım Beğ Viranı (öteki adı Ebul Hayr Kışlası) köylerinde yurt tutmuştu.[81]  Ayrıca, Karahayıt nahiyesindeki Geçit Höyüğü köyünde 12 neferanlı bir Demircilü topluluğu vardı.[82]

Demircilerin üç obası Tarsus yöresindeydi. Okçı Demircilü obası, Kusun oymağı içinde; Demircilü obası, Gözne ve Yalak mezralarında tarımla uğraşıyordu. Demircü Halil obası da Gözne mezrasında tarımla uğraşıyordu.

Ceyhan kasabasının güneyindeki yörenin adı olan Berendi nahiyesinde de Demürciler 18 neferanlıydı.

Demirci topluluğunun ilk yurdu, Viranşehir ve Bismil kırsalında, Alevi erenlerin kışlak köylerinin yoğun olduğu yöredeydi. Topluluk burada Demürcü Viranı[83] Demirlü-i Ülya, Demürlü-i Süfla[84] yerleşimlerine ad babalığı yapmıştı. Demirci’nin, Bismil yöresindeki yurdu ise Demürci Viranı idi.[85] Yerleşim adlarındaki  viran sözcüğü, topluluğun buraları terk ettiğinin ifadesidir.

Demirci, Akkoyunlu devletinde etkin bir obaydı. Bu obadan Ali-yi Demirci, Uzun Hasan Beğ ile Karakoyunlu Rüstem arasındaki savaşta önde gelen komutanlardandı.

Günümüzde, Demircilerin bir bölümü, Malatya’nın Kuluncak ilçesinin Tersahan (yeni adı Konaktepe) köyündedir. Bunlardan kopan bir grup, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinin Karaözü köyüne/kasabasına,[86] bir başka grup ise Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Cüzüngüt (yeni adı Güzelyurt) kasabasının Çermik mahallesine yerleşmiştir. Yozgat’taki Sarımbeyli köyü halkı da Demirci obasındandır. Çorum’daki Evciyenikışla köyünde de Demircilerin olduğu söylenmektedir. Elbistan’ın Demircilik kasabasına ek olarak, Pazarcık’taki Köprüağzı-demirciler köyü de Kahramanmaraş’taki Demircileri oluşturmaktadır.

Kısacası, bir Salmanlı obası olan Demirci, bağlı olduğu oymak gibi Mardin kökenlidir.[87]

c- Çanakçı

Çorum’daki ocak üyelerinin düzenlediği soy kütüğüne göre, Merzirme köyünden Çorum yöresine gelen ilk dede Başu (Başoğ?) Ağa’dır ve Çanakçı köyüne yerleşmiştir.[88]

Çanakçı, Nusaybin kökenli bir obadır. Tahrir kayıtlarına göre Çanakçılar, Nusaybin yöresini kapsayan Turaçlü nahiyesindeki Çanakçı, Çanakçı Durcu ve Çanakçı Durcu-u Diğer yerleşimlerini kurmuştu.[89] Yine bu yörede, Karakepez nahiyesinde Çanakdepe adlı bir yerleşim vardı.[90]

Öte yandan; Alevi obaların yoğun biçimde yurt tuttuğu Diyarbakır’ın Bismil yöresinde[91] de Çanakçı adlı bir köy vardı[92].

Çanakçı obası, Elbistan’daki Eshabü’l Kef vakfına bağlı Çanakçı ekinliğinde bir süre barınmıştı.[93] Obanın Hısn-ı Mansur (Adıyaman) yöresinde ise Çanakçı Dede adlı bir zaviyesi vardı.[94] Çanakçıların bir kolunun ise Çemişkezek sancağında (Tunceli yöresi) Yukarı ve Aşağı Çanakçı köylerini kurduğu görülüyor.[95]

Çanakçı obası, on altıncı yüzyılda **Bozok** yöresinde üç yerde barınıyordu.  Bunlardan birinci Çanakçı obası, Zünnunoğlu adlı Alevi ayaklanmasını çıkaran Hisar Beğlü oymağı içindeydi.  **Bozok**’taki bir başka Çanakçı obası, Alıkı nahiyesinde ve yine Hisar Beğlu  oymağı içindeydi.  **Bozok**’taki bir üçüncü Çanakçı obası, Emlak nahiyesinin (Şarkışla ve Gemerek’te Kızılırmak’ın sağ kıyıları) kuzey kesimindeki Çanakçı köyündeydi.[96]

Merzirme’den Çorum’a ilk gelen dedelerden İsmail Ağa’nın yerleştiği köyün adı Çağşak’tır.[97] Bu ad, Nusaybin’deki Çağçağ çayını anımsatmaktadır.

d- Dedeşli

Çorum’un İskilip yöresinde yurt tutmuş olan Dedeşli topluluğunun bir bölümü, tahrir kayıtlarına göre Maraş yörüklerine bağlı Gündeşli **Türkmenleri** içindeydi. Bu Dedeşliler, Adıyaman’ın Behisni(Besni) kazasının Beydili köyünde ve Keysun nahiyesinde kışlıyordu.[98]

Dedeşliler, 1711 yılında eşkıyalıkla suçlanarak Rakka’ya sürüldü.[99] 1714 yılında alınan bir kararla **Bozok**’taki Dedeşlinin, Salmanlıyla birlikte Yeni-İl kalemine alınması yürürlüğe kondu.[100] 1721 yılında150 hanelik bir Dedeşlü obasının, Haleb’in çöl kısmına iskanı için ferman çıkarıldı. Bu Dedeşlüler, eski Darende sakinlerinden Şeyh-oğullarının malikanesi idiler. Bu iskânın başarısız olacağı anlaşılınca karar yürürlükten kaldırıldı.[101]

1730 yılında, Maraş sakinlerinden Gündeşli Türkmenlerine bağlı Dedeşli ve Selmanlı obalarını, Sivas-Malatya yolundaki Alacahan derbendine yerleştirmek için karar alındı. Bu karardan önce, Alacahan’ın eski sakinlerinden olan Salmanlı, Ayubasan,[102] Çöğşürük obalarının da aynı yere iskânı için karar alınmıştı. Bu topluluklara Hasançelebi ile Kangal arasındaki yörenin asayiş görevi verildi. Adı geçen bu topluluklar, 1730’dan 1734 yılına kadar birkaç kez iskandan affedildi.[103] Sonunda bu topluluklar Alacahan’dan kaçtı. Bunun üzerine, 1734 yılında topluluk kethüdaları yakalanarak Sivas kalesine hapsedildi.[104] Devlet bu kez  Dede Garkın topluluğunu Alacahan’a yerleştirmek için çaba harcadı, fakat bunda da başarılı olamadı.[105]

Görüldüğü gibi, Dedeşli topluluğu, Şeyh İbrahim talibi öteki topluluklarla aynı coğrafyalarda yaşamış ve aynı geçmişi paylaşmıştır.

e- Evci

Evciler, günümüzde Çorum, Yozgat, Adana ve Denizli’de yaşamaktadır. Denizli’deki Evciler, Alaşehir taraflarındadır. Bunların şeyhlerine hem Gözü Kızıl Oğulları hem de Şah İbrahimli denir. Bunlar, Tahtacı sayılmayan Evcilerdir.[106] Tahtacılar, kendileriyle aynı gruptan olan Evcilerin, Adana’da ve Kayseri’deki Everek, Yaylacı ve Buları taraflarında oturduğunu söylemektedir.[107]

Çukurova’da ve Toros dağlarında oturan Türkmenlerden derlenen bilgilerde ise topak ev denen ve aşiretin düğün ve konuk evi olarak kullandığı çadırı,  “Evciler aşiretinin Kızılbaş’ı olan Tatevci oymağı hazırlamaktadır.” (Bilgi verenlerin içinde Alevi olan Honamlı oymağından Çakır İbrahim Ağa da vardır.)[108]

Evci topluluğunun Maraş ve Antep yörelerinde de yurt tuttuğu görülmektedir. Maraş tahrir kaydında, Elbistan kazasının Sarsab nahiyesinde Evci Öyüği adlı bir köy kayıtlıdır[109]. Tarsus’taki Evci obası, Kusun oymağı içindeydi ve Kesri, Dehni, Şemük, Fenk Sırtı, Tagarsak mezralarında tarımla uğraşıyor, İn Oluk’ta yaylıyordu. Öte yandan; Tahtacıların iki ocağından biri olan Yanyatır’ın Ceyhan yakınlarındaki merkezi olan Durhasandede köyünün eski adının Evci olduğu söylenmektedir.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Evci köyü halkı kuşkusuz bu topluluktandır. Evci köyü halkı Alevi’dir.[110]

Gözü-Kızıl-oğulları esas olarak Sivas’ta olmakla birlikte, Gaziantep’in Milelis köyünde ve Nizip’e bağlı Akçaköy’de oturan Musa Kazım oğulları ile akrabadır.[111] Kâzımlıların ulusu Milelisli Halil Dede’nin, ziyaret amacıyla gittiği Evci’nin Çukurören köyünde[112] ölmesi üzerine yakılan bir ağıt, Evci topluluğuyla bu dede ocağının ilişkisini belirtmektedir:

Bin dokuz yüz kırk bir, eylül on beşi

Bir pazar gününde bitirdi işi

Kıldılar namazın eşi yoldaşı

Koydular tabuta aldı gidiyor

Trene bineyim varayım demiş

Akdağ Yaylası’nı göreyim demiş

Bir zaman Evci’de durayım demiş

Eğlenmedi tezce geldi gidiyor[113]

Çorum’daki Evciler ise Şeyh İbrahim Ocağının talibidir ve üç köyde yurt tutmuştur.  Oysa; Yozgat’taki Evciler, başka bir Musa Kâzımlı ocağa bağlıdır. Bu durumu, bir zanaatkâr oba olması nedeniyle Evcilerin her boy ya da oymakta yer almış olmasıyla açıklayabiliriz.

f- Elemen (İlmin)

Yukarıda on dördüncü yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan bir kitapta bu topluluğun adının geçtiğine değinmiştik. Günümüzde, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ve Çorum’da İlmin adlı köyler vardır. Aydın’daki köy Tahtacı’dır.[114] Çorum’daki Elemen köyü ise Şeyh İbrahim Ocağının talibidir. Ayrıca; Emlak yöresinde Alaman adlı bir köy vardır ki; konumuz olan toplulukla ilgili olabilir.

İlmin topluluğu, İlemin, Elemen, Enemen biçimlerinde kaydedilmiştir. Malatya tahririne göre, şimdiki Yeşilyurt ilçesinde Yukarı ve Aşağı Enemendik adlı iki köy vardı. On altıncı yüzyılda Yukarı Enemendik köyünde Harbendelü topluluğuna[115] bağlı Alaca-Atlı obası barınıyordu.[116] Günümüzde burası bir yer adı olup çevre köylerin halkınca Elemendik biçiminde telâffuz edilmektedir.

Göçebeler için tutulan kayıtlara göre İl-Eminlü obası, Dulkadır ulusunun Dokuz oymağına bağlı olup Birecik’te (Berriyecik olmalı[117]) kışlıyor ve Malatya yöresinde yaylıyordu.[118]

Yine bu kayıtlara göre İleminli’nin bir kolu, kışlası Diyarbekir olan Bozulus **Türkmenleri** içindeydi.[119] Elemen adlı başka bir yer, Harput’un Uluabad nahiyesindeydi.[120]

Görüldüğü gibi İlmin, en azından on dördüncü yüzyıla kadar izlenebilen ünlü bir obadır.

g- Geygel

Kahramanmaraş’taki ve Amasya’daki Geygel adlı köylerin Şeyh İbrahim ocağına bağlı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Geygel’in anlamı ve sosyal kökeni tartışma konusudur. Malatya’nın Hasançelebi kasabası ve yöresinde kibirli insanlara “Geygel gibi” denir. Merzirme köyündeki dedeler ise bu sözcüğü “Giyin, gel.” olarak açıklamaktadır.

Tahtacılar, Denizli ve Salihli’deki Alcılara, Gegel demektedir. Bala’daki Sünni Bayatlar, Alevi Bayatlara Gegel demektedir.

Tahtacı sayılmayan bu Alcılar, Musa Kâzım evlâdındandır. Bilindiği gibi, Şeyh İbrahim ocağı ve Gaziantep’teki Gözükızıllar, Musa Kâzım evlâdından sayılmaktadır. Eskişehir’in Sarıkavak köyünde de Geygeller vardır.

Geygeller, 1720 yılından önce Malatya’nın Kuluncak ilçesindeydi. 40-50 hane olan bu Geygeller, Darende sakini Şeyh-oğullarının malikanesiydiler. Geygeller için Hama ve Humus’a sürgün kararı çıktıysa da bu karar uygulanamadı.

h- Şekerhacılı

Şekerhacılılar günümüzde Çorum’dadır. Şekerhacı obasının ilk yurdu, Kızıltepe ve Viranşehir yörelerini kapsayan Berriyecik kazasına bağlı Til-Bism nahiyesindeki Şeker, Bismil’deki Şeker Viranı, Diyarbakır yakınındaki Tülekören nahiyesindeki Şeker adlı yerleşimlerdi. Şeker-hacılı, Şeker obasının bir koludur.

Şekerhacı obasının bir kolu, on altıncı yüzyılda Malatya’nın Kuluncak yöresindeki Zekeriya Özü’de barınıyordu.

İncelediğimiz bu oymak ve obalara Çukurlu’yu da ekleyebiliriz. Çorum’daki Şeyh İbrahim talibi olan Çukurluköy’ün adaşları on altıncı yüzyıl kayıtlarına göre Nusaybin yöresinde sıkça rastlanan adlardandır[121]. Dinabi’de Çukur Viranı;  Dihlegi’de Çukurdepe; Öksüzçalı’da Çukurviran; Sahra-i Mardin’de Çukur-Viranı; Karakepez’de Çukur-Viran ve Çukur Viranı; Dıraçlü’de Çukur-Viran ve Çukurviranı; Toğancuk’ta Til Çukur (Çukur Tepesi). Çukurlu-köy’ün kökü çukurdur ve bu ad, coğrafi bir şekil anlamında değildir. Çünkü; köyün adı Çukurköy değil, Çukur-lu-köy’dür. Yani, Çukurlu, bir oba adıdır.

Malatya’daki Şeyh İbrahim Ocağı talipleri arasında Oğuz boylarının adını taşıyan İğdir, Eymür, Kızık, Ağcakınık köyleri vardır. Bu köylerin kurucularının Şeyh İbrahim talipleri olup olmadığı hakkında kesin bilgi olmadığı için adı geçen Oğuz boylarının tümünün Şeyh İbrahim’e bağlılığı kuşkuludur. Çünkü bu köylerde başka dede ocaklarının da talibi vardır.

SONUÇ

Ocağa bağlı toplulukların tarih boyunca belli coğrafyalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Toplulukların Anadolu’daki ilk yurdu, Nusaybin, Kızıltepe ve Bismil yöresidir. Bu yörede, Salmanlı, Demirci, Çukurlu, Çanakçı, Elemen, Sülüklü, Şeker adlı oymak ve obaların izini yakalamış durumdayız.

Toplulukların bundan sonra yurt tuttuğu coğrafya Malatya, Maraş, Sivas, Adana, Tarsus ve Menemen’dir. Buralarda Salmanlı, Demirci, Elemen, Evci, Çanakçı, İbrahimli, Zekeriya (Şeker) Hacılı, Dedeşli, Geygel, Sülüklü, Bıyıklı obaları barınmıştır ve barınmaktadır. Malatya’nın Arapkir, Arguvan, Hekimhan ve Kuluncak yöreleri, Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan yöreleri bu oymak ve obaların yoğun biçimde yurt tuttuğu yerlerdir. Sivas’ta ise Kangal yöresi öne çıkmaktadır.

Çorum ve Yozgat yörelerindeki Salmanlı, Çanakçı, Demirci obaları on altıncı yüzyıldan önce buraları yurt tutmuş, on sekizinci yüzyıldan itibaren ise Dedeşli, Salmanlı, İlmin, Çanakçı, Evci, Geygel oymak ve obalarının bir bölümü Malatya, Maraş ve Kangal’dan buralara yönelmiştir.

Ocağın taliplerinin tümü Türk’tür.

DİPNOTLAR

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Köyün Yukarı mahallesi Şah İbrahimli’dir. 1950’lerde Kangal’dan Kurt Veli Dede ve Küçük Şeyh İsmail Dede başta olmak üzere Şah İbrahim ocağı üyeleri Eğribük’e görüme gelirdi. İlhan İlhan, Baraj Altında Kalan Eğribük, s. 29, Mart Matbaacılık, İstanbul.

[2] Bu köy Dede Garkınlı’dır.

[3] Beğdili boyunun Yellü obasınca kurulan bu köy, Şeyh Şazeli Ocağının merkezidir.

[4] Bu köye Arguvan’ın Kızık köyünden beş aile yıllar önce göç etmiştir. Bunların soyu Şeyh İbrahim talibidir. Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’ın ailesi bunlardandır.

[5] Bu köyün Şeyh İbrahim Ocağına bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır.

[6] Manisa’daki köyler de yerinde araştırılmalıdır.

[7] Kaynak kişi, Celal Özkan, Merzirme kökenli, Yazıhan ilçesinin Çermige (yeni adı Bereketli) köyü doğumlu, ayrıca, Kuluncak-Alvar köyü doğumlu Hamdullah Çalışkan Dede.

[8] Almanya’dan Ali Akın Dede’nin (Merzirme’den Kangal-Hamal köyüne göçen bir ocak üyesinin torunu) Haziran 2004 tarihli e-maili

[9] Kaynak kişi, Çorum’un Evciyenikışla köyünden Arap Ali Dede. Eskişehir’deki köyün yerinde incelenmesi gerekir.

[10] Ergele köyünden İbrahim Kılıç, 1951 doğumlu. Kaynak kişiye göre bu köydeki ocak üyeleri, Merzirme’de soyadı Başaran olan gruptan kopmadır.

[11] Cezire, kabaca, Kuzey Mezopotamya yöresidir; yani, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa yöreleridir.

[12] Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, s.14, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987. Günümüz kuşakları, Şeyh sözcüğünün Alevi terminolojisinde yerinin olmadığını, bunun yerine Şah unvanının kullanıldığını sanarak Şeyh unvanını Alevi erenlerin ön adından çıkarma eğilimindedir. Tarihsel gerçekle ilgisi olmayan bu tutumun Alevi kökenli araştırmacılarca da benimsenmesi, daha da önemlisi; kurucusu Şeyh unvanı taşıyan dede ocağı üyelerinin dahi ‘Şeyh’i, ‘Şah’la değiştirme operasyonuna destek vermesi şaşırtıcıdır. Dede Garkın, Baba İl yas, Şeyh Şazeli, Baba İshak gibi erenler için şeyh unvanının kullanıldığını yazılı ve sözlü kaynaklardan biliyoruz. Örneğin, on dördüncü yüzyılın ilk yarısında yazılan ve Baba İlyas ailesini anlatan menkıbenin birçok beytinde Dede Garkın ve Baba İlyas, şeyh olarak nitelenmiştir. Konu, şeyh sözcüğüyle sınırlı değildir. Molla unvanıyla nitelenen erenler ve halk ozanları için ne demek gerekir? Şazeli Ocağının Yellice köyündeki temsilcisi Molla Yakup’un, halk ozanı Molla Mustafa’nın ve Molla Bektaş’ın unvanlarını hangi unvanla değiştireceğiz?.. Belirttiğimiz gibi; şeyh, Aleviliğin kurulduğu yer olan Mardin, Diyarbakır ve Urfa’daki toplulukların tümünün kullandığı bir unvandır. Bu nedenle, Alevi erenlerin şeyh unvanı taşımasından daha doğal bir şey olamaz.

[13] Çorum’un Evciyenikışla köyünden Arap Ali Gazioğlu tarafından Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezine gönderilen icazetname.

[14] Rahime Kışlal-Ali Yeşilyurt, aynı yapıt, s.151-152

[15]Merzirme köyünde anlatılanlara göre bu grup Keskin’in Çevirme köyünden gelmiştir.

[16] İsmail Öztürk Dede’de (1934 doğumlu) bulunan şecere özeti. İpşir’in, Merzirme ve çevresinde geleneksel bir ad olduğu söylenmektedir. Kaynak kişi, İpşir Ağa soyundandır: İpşir Ağa, Bektaş Ağa, Hafız Mustafa, Hafız Ali Öztürk, Paşa Öztürk, İsmail Öztürk, Rıfat Öztürk-Mustafa Öztürk.

[17] Dede Garkın Ocağının merkezi olan Malatya’daki Dedegarkın köyündeki dedeler ve Kuluncak’ın Bicir köyündeki dedeler ‘ağa’ olarak nitelenmektedir.

[18] Kaynak kişi, Merzirme köyünden Hasan Yıldırım Dede

[19] Tufan Gündüz, aynı yapıt, s.99

[20] Mehdi İlhan, aynı yazı, s.424 dipnot,

[21] Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, s.45-46, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992

[22] Tufan. Gündüz, aynı yapıt, s.100-101

[23] Kaynak kişi, Celal Özkan

[24] Şah Hüseyin, Merzirme’nin komşusu ve Şeyh İbrahim’in talibi olan İğdir köyünde bir ziyarettir. Başka bir Şah Hüseyin ziyareti, Hekimhan’ın Hacılar köyündedir. Hekimhan’ın Hacılar köyü, Hacım Sultan talibidir. İğdir’in yanında on altıncı yüzyılda Hacılar köyü vardı. Bizce, Şah Hüseyin, bu iki köyü kuran Hacılar obasının bir makam ziyaretidir.

[25] Göknur Göğebakan, XVI. Yüzyılda Malatya Kazası, s.233, Malatya Belediyesi Yayınları, Malatya, 2002

[26] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivi, 142 Numaralı Malatya Tahrir Defteri,  varak:107; Hamza Aksüt, Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafî Kökenleri, s.329, Art Basın-Yayın, Ankara, 2002

[27] Çorum’daki ocak üyelerinin düzenlediği şecere.

[28] Şeyh Cüneyd hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, s.10-11

[29] Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri, s.189

[30] Faruk Sümer, “Bozoklu Oğuz Boylarına Dair”, s.98, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XI, s.65-103  Yellice köyünde Şeyh İbrahim ocağının talipleri olduğunu yukarıda belirtmiştik.

[31] Refet Yinaç-Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri, s.163, 191, 187

[32] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivi, 153 numaralı Divriği-Derende Tahrir Defteri, Ayvalu nahiyesi bölümü. Ayrıca bakınız, H. Aksüt, Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri, s.337

[33] Faruk Sümer, “**Bozok** Tarihine Dair Araştırmalar”, s.318, 325, Cumhuriyetin 50. Yılı Armağanı Kitabı, Ankara 1974

[34] Kaynak kişi, Vayloğ Dede’in oğlu İlyas Tuna

[35] Ayhan Aydın, Ali Haydar Karayünlü İle Röportaj (İnternetten alınmıştır.).

[36] Ayhan Aydın, aynı röportaj.

[37] Arapkir’den Asar köyüne göçen bir ailenin çocuğu olan tiyatro sanatçısı İlyas Salman’ın soyadı, Salmanlı oymağının yadigarıdır.

[38] Kaynak kişi, Merzirme köyünden Hasan Yıldırım Dede

[39] Merzirme köyünün yakınındaki Sırakaya’nın adı Ballıkaya’dır.

[40] Güllüce dağı, Hekimhan’ın Kozdere köyündedir. Bu köyde Şah Kulu Baba ziyareti vardır. Köy halkının bir bölümü Salmanlı oymağındandır.

[41] Tocahdere, Adıyaman’daki bir derenin adı olup Türkmenlerin ana göç yolu bu dereyi izleyerek  Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Polat kasabasından geçiyor ve  Yeni-İl yaylalarına uzanıyordu. Baraklardan derlenen şiirlerde de bu yer adlarına rastlanıyor. Ayrıca, **Bozok** yöresinde bu adda bir dere olup olmadığını araştırmak gerekir. Merzirme köyünden Hasan Yıldırım Dede ise Tocah dağının Mersin’in kuzeyinde Toroslarda olduğunu söylemektedir.

[42] Göknur Göğebakan, aynı yapıt, s.203

[43] Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, s.111, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1990

[44] Güvercinlik, Gaziantep’in Islahiye ilçesindedir.

[45] Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri, s.688

[46] Mehmet Taştemir, XVI. Yüzyılda Adıyaman, s.111, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Anakara, 1999

[47]Faruk Sümer, “**Bozok** Tarihine Dair Araştırmalar”, s.314

[48] Faruk Sümer, aynı yazı, s.325-326

[49] N. Göyünç, aynı yapıt, s.64; M. Salih Erpolat, aynı tez, s.132

[50] M. S. Erpolat, aynı tez, s.132

[51] Ahmet Gökbel, “Yıldızeli İlçesinin İnanç Coğrafyası ve Bu Yörede Yaşayan Alevilerde Yer-Su İnancının İzleri”, Folklor Edebiyat dergisi, S. 2002/2, s.85-101

[52] Cengiz Orhonlu, aynı yapıt, s.84-85

[53] Cengiz Orhonlu, aynı yapıt, s.86-87

[54] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.154

[55] Salahaddin Bekki, “Nevruz – Kurban İlişkisi ve Kurbana Bağlı Olarak Yapılan Ritler – Pratikler”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2004/29, s.15

[56] Nejat Birdoğan, aynı eser, s.184

[57] Ersin Döğer, Menemen Tarihi, s.254, Sergi Yayınevi, İzmir, 1998

[58] Ersin Döğer, Menemen Tarihi, s.254; İ. Gökçen, Tarihte Saruhan Köyleri adlı kitaptan naklen s.45

[59] Cengiz Türkay, s. 686

[60] Ersin Döğer, aynı yapıt, s.255

[61] Solaklı obası için bakınız, Hamza Aksüt, “Safevi Türkmenlerinin Türkiye’deki Emmidaşları”, I. Şah İsmail (Hatai) Sempozyumu Bildirileri, s.17-28, Yol Yayınevi, Ankara, 2004

[62] Ersin Döğer, aynı yapıt, s.237

[63] Yusuf. Halaçoğlu, aynı yapıt, s.107

[64] Cengiz. Türkay, aynı yapıt, s.644

[65] Cengiz. Türkay, aynı yapıt, s.667

[66] M. Salih. Erpolat, s.82

[67] Tufan Gündüz, aynı yapıt, s.98-99

[68] Nejat. Birdoğan aynı yapıt, s.154-155

[69] Mesut Elibüyük-Refet Yinanç, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri, s.125-134. Bu köylerin tarihi için bakınız, Hamza  Aksüt, aynı yapıt, s.233-234, 267-269

[70] Nusaybin’deki Salman Pak Türbesi (makamı da denebilir) günümüze ulaşmıştır. Zeynel Abidin Türbesi de günümüze ulaşan ve ziyaret edilen bir yerdir. Selman Pak’ın Nusaybin’de birkaç yıl kaldığı söylenmektedir.

[71] Nusaybin’deki Zeynel Abidin türbesi günümüzde ünlü bir ziyarettir. Kitabesine göre, türbede yatan eren, İmam Zeynel Abdin’in on ikinci göbekten torunu olan Zeynel Abidin’dir. Türbeye XX. yüzyılda bir cami eklenmiştir.

[72] İsmet Kayaoğlu, “XII. Yüzyılda Anadolu’da Ziyaret Yerleri”, XI. Türk Tarih Kongresi, 5-9 Eylül 1990, II. Cilt, s.739, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994

[73] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.133

[74] Selman-ı Pak, Isfahan’da doğdu, bir Mecusi iken Hristiyan oldu, Şam’a giderek bir rahibin hizmetine girdi. Rahibin ölümü üzerine Musul’a, oradan da Amuriye’ye gitti. Arabistan’da bir peygamberin ortaya çıktığını duyunca yola çıktı, yolda bir Yahudi’ye satıldı. Hicretten sonra Hz. Muhammet’le görüşen Selman’ın köleliği kaldırıldı.  Hendek savaşında hendek kazma düşüncesini ortaya attı. Peygamberin ölümünden sonraki çekişme ve savaş sürecinde sürekli İmam Ali’nin yanında yer aldı. Bu nedenle, Şiilere göre ‘Ekran-ı Erbaa’dan’, yani, dört direkten biridir. Hz. Muhammet’i traş ettiği için berberlerin piri sayılır. 656 yılında ölen Selman’ın mezarı, Medayin’dedir ve tüm Şiilerce ziyaret edilir. Selman Pak, Şiilerin yurdu olan Irak’ta bir yöre adıdır.

[75] Yemini, Faziletname, s.209-222, düzenleyen:Fevzi Gürgen, A Neşriyatı, İstanbul, 1960

[76] Ali Torun, Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nameler, s.154, 159, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988

[77] Konumuz olan topluluğu Nusaybin’e dek izleyebiliyorsak da, Irak’taki bu bölgeyi de dikkate almak gerektiği düşüncesindeyiz.

[78] Delferler, Barak Türkmenlerinde boybeyi ailesinden sonra ikinci derecede yetkili bir gruptu. Savaşta kahramanların başkanı olan Atmaca beyleri Delfer oğullarındandı. Baraklar Yozgat’tayken bu işbölümü geçerliydi. Ömer Özbaş, Gaziantep Dolaylarında Türkmenler ve Baraklar, s.14, Gaziantep Kültür Derneği Yayınları, Gaziantep, 1958

[79] Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, s.180

[80] Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri, s.573

[81] Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, aynı yapıt, s.657, 661, 675, 677, 802, 803, 804

[82] Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, aynı yapıt, s.177

[83] M. Salih Erpolat, “XVI. Yüzyılda Siverek Sancağında İskan ve Nüfus”, Tarihte Siverek Sempozyumu bildirisi 2001; Mehdi İlhan, aynı yazı, ilgili harita

[84] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.142. Tahrir kaydında Demürlü-ü Süfla (Aşağı Demürlü) köyünün komşusunun Dedegarkın köyü olması dikkat çekicidir.

[85] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.98

[86] Ahmet Özerdem, Karaözü, s.61, Cem Matbaacılık, Ankara, 1994

[87] Demirci, Musul’da bir yerleşim ve yöre adıdır. Demirci’nin izini Mardin’e dek sürebiliyorsak da bu obanın bir önceki yurdu, Musul’daki bu yer olabilir. Obanın bağlı olduğu oymağın da bir önceki yurdunun Irak’taki Salman Pak yöresi olabileceğini yukarıda belirtmiştik. Irak coğrafyasının ayrıntılarına ulaşma olanağı bulduğumuzda bu durumu netleştirebileceğimizi düşünüyorum.

[88] Kaynak kişi, Ali Günday

[89] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.136, 170

[90] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.167

[91] Bismil yöresinde kümelenen Alevi-Türkmen obaları için bakınız, Hamza Aksüt, “Aleviliğin Oluşum Yerlerinden Birisi Olarak Diyarbakır”, Diyarbakır Valiliği-Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu bildirisi, 21-22 Mayıs 2004 Diyarbakır

[92] M. Salih Erpolat, aynı tez, s.75

[93]Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri, s.637

[94] 73-Mehmet Taştemir, aynı yapıt, s: 245. Bu yörede, Fırat’ın kolu olan Çanakçı adlı bir çay vardır.

[95] 75-Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişkezek Sancağı, s.94, 280, Türk Tarih Kurumu Yayınları,  Ankara, 1999

[96]Faruk Sümer, aynı yazı, s:317, 326-327, 328

[97] Kaynak kişi, Çorum’daki ocak üyelerinden Ali Günday

[98] Mehmet Taştemir, XVI. Yüzyılda Adıyaman, s.111, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999

[99] Yusuf H

Not: 30. SAYI - Yaz 2004

|  |  |
| --- | --- |
| **YERKÖY VE ÇEVRESİNDE SOSYAL HAYAT** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| **1-Aile.** Aile, akrabalık ilişkisiyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluktur. Aileyi teşkil eden fertlerin sayısı devirlere, bölgelere, sosyal ve iktisadî yapıya göre değişmektedir. Geniş aile; bir aile reisinin başkanlığında eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, hala ve teyzelerden oluşmaktadır. Dar veya çekirdek aile ise,  karı-koca ve çocuklardan meydana gelmektedir. Ayrıca aile, eşlerin sayısına göre de tek eşliliğe dayanan aile, çok eşliliğe dayanan aile olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.[[1]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22)            **Bozok** Sancağı, Türk nüfusun yoğun olduğu bir yerdir. Bu özelliği sebebiyle, Türk töresinin gereği olarak bölgede, "geniş aile" anlayışı hâkimdir. Türk töresi, ailenin oluşumunda ve devamında çoğunlukla yaşatılmaktadır. Diğer taraftan, İslâm Dini'nin evlenme, boşanma, mirastan pay sahibi olma ve çocukların durumu gibi aile hukuku ile ilgili hükümleri bütünüyle uygulanmaktadır.             Ailede yaşlılara olan saygı, onların aile fertleri üzerindeki dînî ve örfî hakları, geniş aile oluşumunu mecburî kılmıştır. Bu sebeple Yozgat'ta genellikle 3 nesil aynı çatı altında bulunmaktadır. Şüphesiz bunda, şartların zorlayıcılığını da ihmal etmemek gerekir. Zamanımızda olduğu gibi, Osmanlı Çağında da **Bozok**, devlete en çok asker veren bölgedir. Uzun süren savaşların getirdiği acı sonuçlar, ailenin yükünü, babalara hatta dedelere yüklemiştir.            Geniş aile olma mecburiyetinin, ekonomik ve sosyolojik boyutu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bölgenin en büyük gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olması, daha çok çalışana ihtiyaç duyurmuştur. Para kazanmak için gurbete çıkmak da, bu çerçevede ele alınmalıdır.            Öte yandan, çok görülmemekle beraber, aileler veya sülaleler arası kavgalar ya da kan davaları, bulunulan yerde üstünlüğü ele geçirme arzusu vb. sebepler, meselenin sosyolojik yönünü teşkil etmektedir.            Diğer bir husus da, **Bozok** Sancağı'ndaki Türkmen aşîretleri arasında cereyan eden, siyasî nüfuz mücadelesidir. Bu durum, büyük aile olmakla doğrudan ilgili bir konudur. Meselâ, Çapanoğulları ile Mamalu'lar, Çapanoğullarıyla Paşa Köy Beyleri'nin kavgaları[[2]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22) buna örnek gösterilebilir.             Yukarıda "Köyler" konusu işlenirken görüldüğü gibi, isimlerini tesbit ettiğimiz pek çok köy, aşîret veya bir sülale adı taşımaktadır. Bu aşîretler de, netice itibariyle büyük ailelerden meydana geldiğinden, zaman zaman aralarında çeşitli sebeplerle anlaşmazlıklar çıkmıştır. Bu anlaşmazlıkların genellikle, nüfusu kalabalık olan aileler lehinde çözümlenmesi, geniş aileye olan ihtiyacı daha da artırmıştır.            Yozgat'ta yaşayan gayr-ı müslim unsurların aile hayatı, Müslümanlarınkinden çok farklı görünmemektedir. Türk-İslâm kültürünün bu unsurları, kendi potasında erittiği anlaşılmaktadır. Mesela, 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus savaşı) öncesinden başlayarak, Anadolu'yu at sırtında dolaşan İngiliz Kaptan Fred Burnaby, Yozgat'a geldiğinde, bir Ermeni'nin evinde misafir olur ve  kendisinden önce Yozgat'a gelen ve aynı evde kalan Fransız seyyah M. Perrot'nun "Küçük Asya" kitabından şu olayı nakleder  M. Perrot, Ermeni'ye "karısını, kendisiyle neden tanıştırmadığını" sorduğunda, "bizim âdetimiz böyle ve çok da doğru. Benim karımı başka birinin görmesinde benim için ne fayda var, o bana ait. Hareme girdiğimde, elimi öpmeğe gelir, sonra karşımda saygılı bir şekilde bekler."  cevabını alır. Bu olayı aktaran Kaptan Fred "ne yani, beni kızkardeşiniz ya da annenizle tanıştırmayacak mısınız?" diye sorar ve "hayır, asla!" diye bir karşılık alır[[3]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn3%22%20%5Co%20%22) böylece ev sahibi Ermeni'nin, M. Perrot'yu ağırlayan babasından farklı düşünmediğini görür. Bu hâlin, diğer gayr-ı müslimler (Rum-Yahudî) için de geçerli olduğunu söylemek, yanlış olmasa gerektir. Zirâ, Türk-İslâm kültürünü benimsemede Rumların ve Yahudîlerin, Ermenilerden geri olduklarını söylemek oldukça zordur.            Türk topluluklarının ortak özelliği olan "ataerkil aile" anlayışı Yozgat'ta da geçerlidir. Ailenin sorumluluğu, babaya ya da dedeye aittir. Erkek çocukların büyükleri "taşra çıkarken", küçük oğlan "ocak tüttüren"[[4]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22) olarak baba evinde kalmaktadır.            Genel olarak bütün Türklerde olduğu gibi **Bozok** Sancağı'nda  da tek hanımla evlenme düzeni yani "monogami"  yaygındır.[[5]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22) Ancak, tereke kayıtlarında  yer yer ikinci evliliğe de tesadüf edilmektedir[[6]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22). 3 numaralı sicilde tesbit edilen 84 mülüman erkekten 9 tanesi iki, bir tanesi üç, bir tanesi de dört evlidir[[7]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22). Bunlar arasında sadece iki boşanma görülmüştür[[8]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22).            Yozgat'ta birden fazla evlilik (poligami) daha çok Türk olmayan Müslümanlar arasında yaygındır. Bunların büyük kısmı köylerde yaşamaktadır. Sayıları oldukça az olan bu köyler, esasen Türk köyleridir. Öteki unsurlar ise, buralara sonradan yerleştirilmişlerdir.            Sonuç olarak; Yozgat'taki aile hayatı, bütünüyle Türk-İslâm aile hayatının  özelliklerini yansıtmaktadır.            **2-Aşîretler.** Aşîret, bir asıldan çıkmış olup birlikte yaşayan ve birlikte konup göçen topluluktur.[[9]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22)             **Bozok** Sancağı'nda yaşayan aşîretlerle ilgili önemli araştırmalar, Prof. Dr. Faruk Sümer, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu, Prof. Dr. Yusuf Halacoğlu gibi kıymetli bilim adamlarımızca yapılmıştır. Bu tarihçilerimizin çalışmaları, daha ziyade XV, XVI, XVII ve kısmen XVIII. yüzyılları kapsamaktadır. Bu çalışma, XIX. yüzyılın son çeyreğini ihtiva ettiği için, bu devrede tesbit edilen aşîretler ele alınmıştır. Ancak, yukarıda adı geçen bilim adamlarımızın tesbit ettikleri aşîretlerin adlarını yazıp, kısaca tanıttıktan sonra, konuya girilecektir.             Timur'un 1404 yılında Kara Tatarlar'ı Anadolu'dan göçürmesi üzerine Yozgat ve komşu yöreler, eskiden beri Sivas'ın güneyinde ve Kayseri'nin doğusunda (bilhassa Uzunyayla) yaylayan Dulkadırlı **Türkmenleri** tarafından işgâl ve iskân edildi.[[10]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22) Bu Türkmenler, Oğuz (yahut öteki adıyla Türkmen) elinin **Bozok** koluna mensup olduklarından, Yozgat ve komşu yörelerde yurt tuttuktan sonra da **Bozok** adını taşımaya devam etmişlerdi.            Yozgat ve komşu yörelere yerleşen ve **bozok** adıyla anılan oymakların başlıcaları şunlardır.            **1-Kızıl Kocalı  Bozok**'un en büyük oymaklarından biridir. Yozgat, Şefaâtli, Yerköy ve Musa Beyli arasındaki sahada yerleşmişlerdir.            **2-Selmanlı**  Bu oymağın adını Dulkadırlı Şehsüvar Beğ'in kardeşi Selman'dan almış olması mümkündür. Selmanlı'nın yurdunu, aşağı yukarı bugün adını taşıyan Yozgat'ın batısındaki yöre (Salmanlı) teşkil etmektedir.            **3-Ağçalı**  Ağça adlı boybeyinden adını alan Ağçalı oymağının kalabalık kısmı, Kara Dere (bu gün  Karanı Dere)'de yaşmaktaydı.            **4-Çiçeklü**  Bu oymak da adını Çiçek adlı boybeyinden almıştır. Çiçeklü **boyu** Boğazlıyan yöresinde oturmaktaydı.            **5-Zâhirlü** Sorgun yöresinde yaşamakta idiler.             **6-Mes'udlu** Mes'udlular yüzdeciler olup, anlaşıldığına göre bölgenin en eski oymaklarından idiler. Nüfusu fazla olmayan oymaklardan biridir.             **7- Ağcakoyunlu**  Dulkadırlı Eli'nin en büyük oymaklarından biridir. Kalabalık kısmı Gedük'de, bazı obaları da Kara Dere'de yaşamaktadırlar.              **8- Kavurgalu**  Dulkadır Eli'ni teşkil eden büyük boylardan birinin, **Bozok**'ta yurt tutmuş bir kolu idi. Yozgat şehrinin doğusunda kendi adlarını taşıyan köy ve çevrelerde yaşamakta idiler.            **9- Demircülü**  Kars-ı Zulkadriye (bugünkü kadirli) yöresinden gelmiş olmaları muhtemeldir. En tanınmış obalarından biri Sârım Beğlü olup merkeze bağlı Sârımbeyli köyü, bu obanın adını taşımaktadır.             **10- Şam Bayadı**  Şam Bayadı o zaman **Bozok**'a dahil olan ve Gedük adını taşıyan bugünkü Şarkışla yöresinde yaşamaktaydı. Bu oymak kışın Haleb tarafına gittiğinden Şam Bayadı adını almıştır.             **11- Söklen** En belli başlı **Bozok** oymaklarından biridir. Söklenliler'in yurdu Yukarı Kanak'da idi.**12- Hisar Beğlü**  Hisar Beğ'in Dulkadır hânedanından olduğu anlaşılıyor. Hisar Begluler'in yurdu Has Bek ve çevresi olup burası XVI. yüzyılın ikinci yarısında Alıkı adıyla ayrı bir idarî yöre teşkilediyordu.            **13- Tatar Oymakları** Bölgenin daha ziyade ili Su ile Sarıkaya çevresinde yaşıyorlardı. Moğollar'ın **Bozok**'taki bu son kalıntılarının nüfuslarının pek az olduğu anlaşılıyor. Bu husus onlardan ekserisinin Timur tarafından göçürülmüş olmasıyla ilgilidir.             **14- Karalu**  Bu büyük oymak şimdiki Çayıralan kazası dahilinde yaşamaktadır.[[11]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22)            **15- Mamalu** Tokat Voyvodalığına bağlı hâssına tâbi bulunan Mamalu Türkmen oymağı ve ona bağlı obalar, eskiden beri **Bozok** Sancağı'nda konar göçer olarak oturmakta idiler.[[12]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn12%22%20%5Co%20%22) 1701 yılında Mamalu Türkmenlerinin de yerleştirilmesi söz konusu olmuş Sorgun, Kızılkocalı, Salmanlı ve Budaközü kazâlarına tâbi köylere iskân edilmişlerdir.[[13]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn13%22%20%5Co%20%22)            Bu belli başlı büyük aşîretlerden başka bölgeye gelen ve nüfus bakımından çok kalabalık olmayan "konar-göçer" taife şunlardır             Cerit, Köçeklü, Horbendelu, Silsüpür Ceridi, Rişvan, Boynuganu, Türkmanân-ı Halep, Göçerlü, Kavlı, Dabanlı, Receplu, İlbeğili, Reyhanlu, Barak, Karaşeyhlu, Haciyanlu, Pehlivanlı, Kuzu Güdenlü, Kevan, Kuşçu, Mahyanlı, Ağca Koyunlu, Boynu İncelu, Benamlı, Dumanlı, Mendillu, Kılıçlı, Delikanlı, Milli, Halekânlı, Umranlı, Hâmitli, Şefaâtli, Urmiyanlı, Mecanlı, Çadırlı, Nasırlı, Cihaniklu, Merdisli, Avşar, Gündüşlü.[[14]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn14%22%20%5Co%20%22)            Bunlara ilaveten, sicillerden çıkardığımız aşiretler ise şunlardır             Berekâtlı            Molikânlı            Yahyalu            Okcuyânlı            Hatukay[[15]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn15%22%20%5Co%20%22)             Badıllı[[16]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn16%22%20%5Co%20%22)             Bunlardan Yahyalı aşireti Türkmen oymaklarındandır. Hatukay, Muhâcirîn-i Çerâkese'den[[17]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn17%22%20%5Co%20%22) bir kabilenin adı, diğerleri ise konar göçer aşiretlerdir.            Kırım Savaşı sonrası Kafkasya, Kırım ve diğer Türk illerinden 1865'e kadar 1.000.000'a yakın insan göçe mecbur edilmişti. Bunlardan 300.000 kadarı Rumeli'ye 100.000 kadarı İrdün, Şam ve Halep'e, kalan 600.000'i ise Anadolu'nun muhtelif vilâyetlerine dağıtılmıştı.[[18]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn18%22%20%5Co%20%22) Bunlardan bir kısım Kırım Türkü'nün, Yozgat Şehir Merkezi'nin Develik Mahallesi'ne yerleştirildikleri daha önce ifade edilmiştir. (Yozgat mahalleleri bahsi). Çerkezler ise, daha ziyade Sarıkaya Kazası merkezi ile Poyrazlı, Karabacak gibi köyler ve Çiçekdağı'nın üst-güney kısmında yer alan Sıtma (şimdiki adı Akçakent) Köyü'ne yerleştirilmişlerdir. Keza, 93 Harbi sonrası gelenler de bu minval üzere dağıtılmışlardır.             Küçük oymaklar hâlinde bulunan Berekâtlı, Molikânlı ve Okcuyanlılar, genellikle Mecîdîye (Çiçekdağı) Kazası'na tâbi köylerde iskân edilmişlerdir. Berekâtlıların daha çok Mecîdîye merkez, Künguş, Şahanoğlu, Baraklı gibi Çiçekdağı'nın Yozgat'a bakan kuzey taraflarına yerleştirildikleri görülmektedir.             Molikânlılar, Buruncuk, Arifeoğlu,Karacaahmetli, Tatbekirli, Devreceli, Tefleke-i Sağir (Şimdiki adı  Küçük Teflek), Alahacılı, az miktarda Safalı, Karakız, Kavurma (Şimdiki adı  Armutlu) gibi köylerde iskân olunmuşlardır. Bu köylerden Buruncuk,Arifeoğlu ve Karaca Ahmetli Yozgat'a diğerleri Çiçekdağı (Kırşehir)'na bağlıdırlar.            Okcuyanlılar ise, Hacı Çeşmesi, Kocaoğlu, Nefes-i Kebir (Büyük Nefes), Avanoğlu, Konurkale, Acı, Alan, Kurbağalı, Sungurlu (merkez), Totan gibi köylere iskân edilmişlerdir. Bu köylerden Hacıçeşmesi, Kocaoğlu, Büyüknefes Yozgat'a; Kurbağalı, Totan Sungurlu (Çorum)'ya; diğerleri Çiçekdağı (Kırşehir)'na bağlanmışlardır. Çiçekdağı köyleri, Çiçek Dağı'nın Yozgat'a bakan kuzey yüzündedirler.[(\*)](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn19%22%20%5Co%20%22)             Görüldüğü gibi, bu aşîretlerin yerleştirildikleri yerler-isimlerinden de anlaşılacağı üzere- tamamen Türkmen köyleridir. Bunlar Adıyaman, Kilis, Halep taraflarından, ya aşîret şekavetinden, ya tahsildâr baskısı ve vergi artırımından ya da boş alanlara yerleşip ziraât yapmak… gibi genel sebeplerle **Bozok**'a gelip yerleşmiş veya yerleştirilmişlerdir.[[19]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn20%22%20%5Co%20%22) İskân edildikleri köylerde -birkaçı hariç- nüfus olarak azınlıktırlar. Bu yüzden hâkim kültür **Bozok**-Türkmen kültürüdür.             **3-Müslim ve Gayr-ı Müslim Diğer Unsurlar****a) Müslüman Unsurlar** Şimdiye kadar yazılanlardan açıkça anlaşılacağı gibi **Bozok** Bölgesi, ezici çoğunluğu Türkmenlerden meydana gelen bir yerleşim alanıdır.             Her ne kadar 1404'te Timur dönerken, Tatarların büyük bir kısmını beraberinde götürmüş ise de, Anadolu'da kalabilmiş[[20]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn21%22%20%5Co%20%22) olanları da vardı. Bunlar zaman içinde birçok bakımdan Türkmenleşmişlerdi. Fazla olarak Anadolu'daki yurtlarında müreffeh bir hayat geçirmekte idiler.[[21]](http://www.yerkoy.bel.tr/yr10.php%22%20%5Cl%20%22_ftn22%22%20%5Co%20%22)  |

 |

 |

[**Oymaklar**](http://bogazliyan.org/dernek/?page_id=108)

Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLUnun araştırmalarına göre 1630 yıllarına kadar olan dönemde BOĞAZLIYAN adı ile birlikte anılan oymakların veya aşiretlerin adalrı ile Osmanlı arşivlerindeki numaraları burada görülebilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEMAAT** | **TAIFE** | **GRUP** | **BOY** | **S** | **H** | **M** | **YURT** | **SANCAK** | **KAYNAK** |
| Abacalu Cemaati | - | - | Kıpçak | K | 18 | 7 | Sarnıç k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 365, sene 966 (1558-59) |
| Ana Beğlü Cemaati | - |  | Karkın | T | 12 | 7 | Pınarbaşı k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 413, sene 966 (1558-59) |
| Anaçlu Cemaati | - |  | Kıpçak | K | 22 | 30 | Sarnıç k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, sene Evasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Arslan Beğlü Cemaati | - |  | İğdir | T | 43 | 14 | Kara tigin k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 348, sene 966 (1558-59) |
| Aydınlu Cemaati | Taf |  | Avşar | T | 28 | 13 | Katmerce k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 379, sene 966 (1558-59) |
| Baltemür Cemaati | Selmânlu Kabilesi |  | Büğdüz | T | 6 | 0 | İğdecik m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 122, sene 949 (1542-43) |
| Baltemür Hacılu Cemaati | Selmânlu Kabilesi |  | Büğdüz | T | 14 | 8 | İğdecik k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 424, sene 966 (1558-59) |
| Bektaşilü Cemaati |  |  | Kınık | T | 25 | 3 | Kara Ali Argı (nezd-i Sungur Köprüsü) (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 121-122, sene 949 (1542-43) |
| Bektaşlu Cemaati | - |  | Kınık | T | 65 | 14 | Sungur Köprüsü k. Kara Ali Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 425-427, sene 966 (1558-59) |
| Boğazlıyan Cemaati |  |  | Eymür | T | 34 | 3 | Boğazlıyan m. Karaca Viran m. Kızılca kışla m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 155, s. 303-304, sene 936 (1529-30) |
| Boğazlıyan Cemaati |  |  | Eymür | T | 46 | 7 | Boğazlıyan m. Kuyu Deresi (nezd-i Kızıl Kışla), Kızlca Kışla m. (nezd-i Boğazlıyan) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s.114, sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 20 | 2 | Darılu m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 116, sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 2 | 0 | İğdedüre m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 116, sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 17 | 1 | Çatal Viranı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 116, sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 21 | 0 | Kuyuberil m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 120, sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 26 | 1 | Yeğencik m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 121 , sene 949 (1542-43) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 50 | 47 | Çatal Viran k. İğdelüce k. ..? Şehr m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, sene Evasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 46 | 26 | Çatal Viran k. Anbarcık m. Şehri m. İğdelüce m. Tonuz Pınarı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 359-360, sene 966 (1558-59) |
| Çiçeklü Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 82 | 44 | Kurulu k. Çokum Ağıl m.(n. Kurul) Ilı Su m.(nezd-i Kuru) | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 396-398, sene 966 (1558-59) |
| Çomaklu Cemaati | Çiçeklü Kabilesi | Çomaklu Bölüğü | Yıva | T | 1 | 0 | Viran kaz m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 128, sene 949 (1542-43) |
| Dayılu Cemaati | **Selmanlu** Kabilesi |  | Yıva | T | 0 | 0 | Tatar Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 123, sene 949 (1542-43) |
| Hisar Beğlü Cemaati | - |  | Salur | T | 49 | 25 | Güzelce Köprü k. Güllü m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 420-421, sene 966 (1558-59) |
| Hoca Beğlü Cemaati | - |  | Salur | T | 2 | 4 | Orta Viran k. n. diğer Aliyar Dede | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, sene Evasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Hoca Beğlü Cemaati | - |  | Salur | T | 5 | 1 | Orta Viran k.(n. diğer Aliyar Dede) | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 362, sene 966 (1558-59) |
| İnallu Cemaati |  | İnallu Cemaati | Avşar | T | 24 | 3 | İnâl m. Eğri Bucak m.. (nezd-i İnâl) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 125, sene 949 (1542-43) |
| Karaca Alilü Cemaati | Ağcalu Kabilesi |  | Bayad | T | 55 | 4 | Pir Kızı Virânı m. Beğ Argı (nam-ı diğer Şahruh Beğ Argıl m. (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 126, sene 949 (1542-43) |
| Karaca Alilü Cemaati | Ağcalu Kabilesi |  | Bayad | T | 45 | 0 | Öküz İni m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 127, sene 949 (1542-43) |
| Karaca Alilü Cemaati | Ağcalu Kabilesi |  | Bayad | T | 60 | 10 | Çakal Kışlası m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 127, sene 949 (1542-43) |
| Karaca Alilü Cemaati | Ağcalu Kabilesi |  | Bayad | T | 64 | 30 | Öküz İni k. (n. diğer Hamza Kethüda) | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 365-367, sene 966 (1558-59) |
| Koyunculu Cemaati | - |  | - | T | 61 | 21 | Baş Horaş m. Kaldırım m.(n.d. Koç Ağıl) Horala (n.d. İncük) m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 399-400, sene 966 (1558-59) |
| Kulağuzlu Cemaati |  |  | Salur | T | 17 | 0 | Kaya Değirmeni m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 124, sene 949 (1542-43) |
| Kulağuzlu Cemaati |  |  | Salur | T | 3 | 0 | Alın Pınarı (nezd-i Kaya Değirmeni) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 124, sene 949 (1542-43) |
| Kulağuzlu-i diğer Cemaati |  |  | Salur | T | 9 | 0 | Kavak Deresi m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 124, sene 949 (1542-43) |
| Kurul Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 0 | 0 | Kara Kuyular m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 120, sene 949 (1542-43) |
| Kürklücelü Cemaati | - |  | Salur | T | 36 | 9 | Böğrüdelik k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 421, sene 966 (1558-59) |
| Menteşelü Cemaati | - |  | Eymür | T | 9 | 4 | Ali Kışlası k.(n. diğer Ağca Kışla). İblis Kilisesi m.(nezd-i Ali Kışlası) Boş m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 383, sene 966 (1558-59) |
| Menteşlü Cemaati (n. diğer Üçbeğlü) |  |  | Eymür | T | 12 | 0 | Ağar oğlu Pınarı m., İblis Kilisesi m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 126, sene 949 (1542-43) |
| Neccarlu Cemaati | - |  | Kınık | T | 14 | 0 | Beğ Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 127, sene 949 (1542-43) |
| Okculu Cemaati | Kızıl Kocalu Kabilesi |  | Salur | T | 7 | 0 | Sarı Kışla m. (nezd-i Türkân), Sakrıncık (nezd-i Sarı Kışla)m. (Ek), Asarcık (nezd-i Sarı Kışla) m. (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 131, sene 949 (1542-43) |
| Satılmışlu Cemaati |  |  | Salur | T | 9 | 0 | İkiz İn m. (n.diğer Çatal İn) m. Merkeb Öldü m. (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 122, sene 949 (1542-43) |
| Satılmışlu Cemaati |  |  | Salur | T | 6 | 1 | Kızılca Kışla m. (nezd-i Sungur Köprüsü) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 122, sene 949 (1542-43) |
| Satılmışlu Cemaati | - |  | Salur | T | 3 | 1 | Kızlıca Kışla k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 422, sene 966 (1558-59) |
| Satılmışlu Cemaati | - |  | Salur | T | 11 | 4 | İkiz İn k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 423, sene 966 (1558-59) |
| Şeyh İsmaillü Cemaati | - |  | Yıva | T | 20 | 8 | Yerköy k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 378, sene 966 (1558-59) |
| Şikemlü Cemaati | - |  | - | T | 17 | 14 | Demirci Viranı k. Musacık Öyüğü | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 355-356, sene 966 (1558-59) |
| Taf Cemaati | Çiçaklü Kabilesi |  | Yıva | T | 18 | 2 | Kaldırım m. (Ek) Baş Horaş | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 115-116, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 28 | 5 | Akça Kışla m. Kethüda Ağrı m. (nezd-i Akça Kışla Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 117, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 62 | 8 | Kavcı oğlu m., Çarşu Virânı (Ek), Sülü oğlu Çardağı m. (Ek) nam-ı diğer Sekiz Virânı | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 117, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 27 | 1 | Mescidlü m. (nezd-i İki Yüzlü) tabi-i Kayseriye | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 118, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 13 | 0 | Çatal Virân m., Ağca Virân m. (nezd-i Çatal Virân) (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 120, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 30 | 7 | Uzun İn m. Küçük Ark m. (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 121, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 29 | 3 | Akça Viran (n.diğer İkizce) m. Tatar Argı m. (Ek) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 123, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 6 | 0 | Karlı oğlu Kışlası m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 130, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 2 | 0 | Gediz Öyük m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 131, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 2 | 0 | Göynük m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 131, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 15 | 21 | Göynük Viranı k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, sene Evasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 36 | 33 | Göncülü k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, seneEvasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 39 | 11 | Güncülü k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 368, sene 966 (1558-59) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 70 | 12 | Mescidlü k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 377, sene 966 (1558-59) |
| Taf Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 35 | 9 | İki Yüzlü k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 380, sene 966 (1558-59) |
| Taf Cemaati (İsmail Hacılu) | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 20 | 3 | Yağmur Baba Kışlası m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 131, sene 949 (1542-43) |
| Taf Cemaati (n. diğer Gönenç) | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 10 | 1 | Tatar Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 123, sene 949 (1542-43) |
| Taf Kösesi Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 16 | 5 | - | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 367, sene 966 (1558-59) |
| Tatar Cemaati | - |  | Kıpçak | K | 0 | 0 | Tatar Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 369, sene 966 (1558-59) |
| Tehmerek Cemaati | - |  | Yıva | T | 35 | 29 | Gediz k. Taşlu Öyük m. Yol Dede Öyüğü m. Pınarluca Dere m. Kuyu Deresi m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 401, sene 966 (1558-59) |
| Töhmerek Cemaati |  |  | Bayad | T | 33 | 6 | Acı Pınar m. (nezd-i Gediz) (Ek) Taşluca Öyük m. (nezd-i Gediz) (Ek) Gediz m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 114, sene 949 (1542-43) |
| Töhmerek Cemaati | Dulkadırlı **Türkmenleri** |  | Bayad | T | 12 | 1 | Katmerce m. tabi-i Kayseri m. (Mezraa-i Mezbure Karaman Canibinde tasarruf olunub cemaati mezbure kadimden Dulkadiriye reayasından olmağın rüsumları Dulkadiriye alınır) | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s.115, sene 949 (1542-43) |
| Türkânlu Cemaati | - |  | Beğdili | T | 14 | 1 | Türkân m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 129, sene 949 (1542-43) |
| Üç Beğlü Cemaati n.diğer Menteşelü | - |  | Eymür | T | 16 | 10 | Bel Pınarı k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, A.DFE, nr. 224, s. 25, sene Evasıt-ı R 983 (Temmuz-Ağustos 1575) |
| Üç Beğlü Cemaati (n.diğer Menteşelü) | - |  | Eymür | T | 11 | 4 | Bel Pınar k. Orta Kuyusu (Yurt) | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 358, sene 966 (1558-59) |
| Ürgey Cemaati | - |  |  | T | 0 | 0 | Kuzucu m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 128, sene 949 (1542-43) |
| Ürgey Cemaati | - |  | - | T | 49 | 10 | Sekili m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 129, sene 949 (1542-43) |
| Yabaltunlu Cemaati | Çiçeklü Kabilesi |  | Yıva | T | 11 | 0 | Tatar Argı m. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 123, sene 949 (1542-43) |
| Yahyalu Cemaati | Yahyalu Taifesi |  | Avşar | T | 176 | 3 | Sarı Mehmed Kışlası m. \* Mezkur mezraalar kadimden Dulkadirlü toprağı olup ve mezkur cemaat-ı Yahyalu vilayet-i Karaman’dan Kayseri Sancağı’nda Taşan nam Yahya Cemaatinden olup 28 hane mikdarı mezraa-i mezburda mükemekkin olmağın Dulkadirlü’ye yazıldılar. | **Bozok** S. (Yozgat)- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 218, s. 124, sene 949 (1542-43) |
| Yaman Cemaati | **Selmanlu** Kabilesi |  | Salur | T | 16 | 10 | Fakih Pınarı k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 393, sene 966 (1558-59) |
| Yaman Cemaati | **Selmanlu** Kabilesi |  | Salur | T | 15 | 3 | Tonbul k. (Zemin-i Kaya Pınarı) | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 427, sene 966 (1558-59) |
| Yaman Cemaati | **Selmanlu** Kabilesi |  | Salur | T | 18 | 2 | Deve Kuyusu k. | **Bozok** S. (Yozgat)- Akdağ Kaz.- Boğazlıyan Nah. | BOA, TD, nr. 315, s. 428, sene 966 (1558-59) |
| Yunddağı Ellici Yörükleri Cemaati | Saruhan Yörükleri |  | Kızık | T | 3 | 0 | Boğazlıyan k. | Saruhan S.- Nif Kaz. | TKA, TD, nr. 125, vr. 139a, sene 983 (1575-76) |

Yaziyi gonderen [Tarkan](http://bogazliyan.org/dernek/?author=2) on Şub 09,2010 in: [Genel](http://bogazliyan.org/dernek/?cat=1) |

1071 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan, Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türk’lere açtı. Danişment Gazi; Sivas , Amasya, Tokat, Kayseri, Malatya ve Çorum’u ele geçirdi. Bu topraklar üzerinde Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Danişment’ler Beyliği’ni kurdu.Boğazlıyan’ın toprakları bu beyliğe ait oldu. 1077 yılında Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. Anadolu Selçuklu Devleti; Giyasettin Keyhüsrev , I. İzzettin Keykavus , özellikle I. Alaaddin Keykubat zamanlarında eriştiği parlak devirlerinden sonra, iç sarsıntılar ve dış saldırılarla zayıfladı. Nihayet 1243 yılında Kösedağı Savaşı ile Moğollar’a yenilmeleriyle Moğol egemenliğine girdi.Bu felaketten bir türlü kendini kurtaramayan Selçuklu’lar 1308 veya 1318 tarihinde yıkılıp gitti. Kösedağı bozgunu ve Moğol istilasının bu kötü sonuçlarına, rağmen Anadolu’nun Türk’leşmesinde önemli derecede rol oynadığı görüldü. Moğolların önünden kaçan göçebe Oğuzlar (Türkmenler) dalgalar halinde Anadolu'ya gelmişlerdir. Bu istila ile Anadolu Selçuklu Devleti çökerken, yeni gelen büyük Oğuz kitleleri Anadolu’nun fethini ve Türk’leşmesini tamamlamıştır. Nasıl Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya yoğun bir Türk akımı olmuşsa, Moğol istilası sırasında da Anadolu’ya adeta bir insan seli gelmiştir. Kaynaklara göre Oğuz boylarının büyük bir kısmı doğu, orta, güney, batı ve kuzey Anadolu’ya yerleşmişlerdi. Sivas’ı merkez yapan İlhan’lı Vali Demirtaş , Anadolu’nun büyük bir kısmını işgal altına almışlardır. Fakat kendisi yerini, kayınbiraderi Eratna’yı bırakıp Mısır’a kaçınca civarda Eratna Devleti kuruldu. 1281 yılında ise bu topraklarda Kadı Burhanettin Hükümeti kuruldu. (Kayseri) Kadı Burhanettin kısa bir saltanat devrinden sonra, Akkoyunlu Hükümdarı Osman Bey tarafından öldürülünce Sivas’lılar bu bölgeyi Yıldırım Beyazıt’a teslim ettiler. (1393) 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Beyazıt’ın yenilmesi ile bölge Timur’un eline geçti. Fakat kısa bir süre sonra bu bölgeyi Çelebi Mehmet tekrar Osmanlı topraklarına kattı. Anadolu’daki ana ticaret yollarından bazılarının bölgemizden geçtiği görülür. Bunlardan biri Kayseri’den (Boğazlıyan-Sarıkaya-Karamağra üzerinden) Zile’ye ulaşıyor. Bu yol Selçuklu’lar devrinde de kullanılmıştır. Bilindiği üzere Yozgat çevresi Orta Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi yayla karakteri taşır. Bununla beraber çevremizde başka yerlerde sık görülmeyen uzun vadiler vardır. Bu vadilere Türkçe “Öz” denilmektedir. Öz sözü Türk dilinin en eski hatıraları kabul edilen Güney Sibirya’daki Yenisey Kitabelerinde dere, çay dolayısıyla vadi anlamında geçmektedir. Özellikle İç Moğol istilası sırasında Anadolu’nun çeşitli yerlerini AnadoluAnkara ’ya yerleşen Kara Tatarların (Moğol) büyük bir bölümü, Kara Savaşından sonra Timur tarafından Türkistan’a götürüldü. Timur’un 1404 yılında Tatar’ların Anadolu’dan göç etmesi üzerine Yozgat ve komşu yöreler, eskiden Sivas’ın güneyinde ve Kayseri’nin doğusunda(özellikle uzun yayla) yaylayan Dulkadirli Türkmen’ler tarafından işgal ve iskan edildi. Türkmenler,Oğuzelinin Boz Ok koluna mensup olduklarından Yozgat ve komşu yörelerinde (Boğazlıyan dahil) yurt tuttuktan sonrada Boz Ok adını taşımaya devam ettiler.15. ve 17. yüzyıllarda Boz Ok adı bölgeyi değil, orda yaşayan halkı ifade ediyor. Ancak daha sonra **BOZOK** bölge adı anlamını taşımaya başladı. Bu Cumhuriyet devrine kadar devam etti. 15.yüzyılda Yozgat ve komşu yörelere yerleşen ve Boz Ok adıyla anılan oymakların başlıcaları şunlardır: Kızılkocalu, **Selmanlu**, Agçalu, Çiçeklu, Zakirlu, Mes’udlu, AğçaKoyunlu, Kavurgalı, Demircilu, Şam Bayadı, Söklen Hisar Beglu, Kralu ve diğerleri. Adı geçen oymaklardan bir ikisi müstesna, hepsinin adlarını boy belgelerinden aldıkları görülüyor. Bu oymaklardan Çiçeklu Oymağı, Boğazlıyan ve çevresine yerleşmiştir.
       Prof.Dr. Faruk Sümer’in “**Bozok** Tarihine Ait Araştırmalar” adlı eserinde “Çiçeklu Oymağı”adını Çiçek adlı boy beyinden almıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında (1430) Kadirli’lerin Karaman iline yaptıkları akında Çiçekoğlu’da bulunmuş ve Karamanlı’lara esir düşmüştür. Çiçeklu **Boyu** Boğazlıyan yöresinde oturmakta idi. Çiçeklu’ların 1527 yılında Dulkadirli ailesinden Zününoğlu’nun ayaklanmasına katıldıkları görülüyor. Çiçeklu’ların en büyük obaları Taf olup, ikincisi Yaplısu (Yapalak) muhtelif etkinliklerde çiftçilik yapmaktadır. Sipahizade olan Çiçekoğulları bir çok etkinliklere sahip idiler. “Yine Boz Ok Dulkadirli Beyliği sona erinceye kadar (1522) bu beyliğin elinde kaldığı bölge Dulkadir Beylerinin oğulları tarafından idare ediliyordu. Bunlar Çandır veya ona yakın Kozan Köyü’nde oturmakta idiler. 1522 yılında Rodos Seferi’ne çıkıldığı esnada Dulkadirli Beyliği’nin başında bulunan Şahsuvar oğlu Ali Bey’i, Kanuni’nin buyruğu ile birlikte gizlice öldürttüler. Ali Bey’in öldürülmesi Dulkadir Beyliği’nin bir Osmanlı Eyaleti haline getirdi ise de bu, devlete pahalıya mal olan isyanların çıkmasına sebebiyet verdi. 1558-1559 tarihli deftere göre Boz Ok sancağına bağlı Boğazlıyan nahiyesinde 199 köy ve ekinlik vardı. Bu köy ve ekinliklerde çiftçilik yapan halkın çoğu Çiçeklu oymağına mensuptu.Bu nahiyedeki başlıca köyler ve ekinliklerden bazıları şunlardır: Baba Yağmur, Caferlu, Karakuyu, Gökçelu, Müderrislü (Diğer adı Çalapverdi), Ekizce, Karakoç, Sırçalu,(Sırçalıtekke)Pınarbaşı, Oğulcuk, Yoğun-isalu (Yoğunhisar) Güzelce Köprü (diğer adı Uzunlu) bu deftere göre Boğazlıyan’da 594 vergi nüfusu vardır ve hepsi Türk’tür. XVII. yüzyılın ortalarında Boğazlıyan, Boz Ok Sancağının kazası haline gelmiştir. 9. yüzyılın ortalarında Boz Ok Kayseri, Ankara, Çankırı sancaklarını içine alan büyük bir eyaletin adı olmuştur. Boz Ok eyaletinin Boz Ok Sancağı ise şu nahiyelere ayrılmıştır. Yozgat, Kocalar, Akdağ ve Madenciler-Boğazlıyan, Çorum,Sorgun, Salmanlı vb. XX. yüzyılın başında Boz Ok, Yozgat sancağı adıyla Ankara Vilayeti’ne bağlanmış üç kazadan meydana gelmiştir. Yozgat (Merkez kaza), Boğazlıyan, Akdağmadeni ( 1272/1854-1328/1900) tarihli Ankara vilayeti salnameleri yıllık) Boğazlıyan son asırlarda gelişmiş bir yerleşim merkezidir. Burada bir bey ailesi yaşamaktadır. Aile mensuplarının hatıralarına göre ailenin en eski ceddi Deli Mehmet Bey olup Sivas’tan( veya o bölgeden ) gelmiştir. Yine bu hatıralara göre kasabanın kurulması Mehmet Bey ile başlar. (Boğazlıyanlıoğulları) Mehmet Bey Bağdat’a tayin edilmiştir. Onun oğulları Ahmed ve Osman Beyler babalarının yurduna dönerek yörenin idaresini ellerine almışlar, oğul ve torunlarıda yörenin ayanları olarak tanınmışlardır. Boğazlıyan Osmanlı imparatorluğu döneminde daha büyük yerleşim merkezi olmaya doğru adım atmıştır. Boğazlıyan’ın kaderi Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı için doğuya giderken ordularından bir kısmı Boğazlıyan toprakları üzerinden geçmişlerdir. Yavuz’un orduları geçtikleri ırmak ve dereler üzerinde köprüler yapıyorlardı. İşte bu geçiş Tek Göz (Kayseri Köprüsü ) Paşaköy köprüleri ve Erkilet Bağları üzerinde yaptırılan “Toprakhan” Boğazlıyan’ın önemini artırdı. Tek Göz ve Paşaköyü Köprüleri’nin yapılması ticaret yolunun güneye kaymasına ve Boğazlıyan üzerinden geçmesine sebep olmuştur. Bağdat ticaret yolu Kayseri-Erkilet, Yazıçepni, Karakoç-Boğazlıyan-Yenipazar(Keller)-Yozgat üzerine kaymıştır. Ticaret kervanlarının güvenliğini sağlamak için Boğazlıyan’a Jandarma Karakolu kurulmuştur. Başbakanlık arşivindeki kayıtlardan Boğazlıyan’ın 1907’de Boz Ok Sancağı’nın bir ilçesi olduğunu, Enver Ziya KORAL’dan “Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı” isimli eserinde Boğazlıyan ilçe merkezini 2745 nüfusa sahip olduğunu öğreniyoruz. (1831)1892 tarihli salnameden (yıllık) Boğazlıyan’ın merkez bucağına bağlı 76, ilçeye bağlı Akdağ bucağının 37 köyü ile birlikte 113 köyden oluşan bir ilçe olup, Kaymakam’ı Osman Efendi’dir. Yine bu yıllıktan anlaşıldığına göre evvelce Akdağ’ın bir bucağı durumunda olan Boğazlıyan, daha sonra Akdağ’ı içine alan büyük bir ilçe olmuştur. Bu gelişmenin nedeni Oğuz Boyları’nın Boğazlıyan ve çevresine daha fazla yerleşmelerindendir. Boğazlıyan’da ilk belediye teşkilatı 1879 tarihinde kurulmuştur. 1909 tarihinde Bidayet (Tanzimat’tan sonra kurulan Nizamiye Mahkemeleri içinde, Asliye Mahkemeleri gibi çalışan ilk derece mahkemelerdir ) Mahkemesi kurulmuştur. Boğazlıyan Kaymakam’ı Akif Bey ilçe çevresindeki bataklıklardan dolayı yaz ayları için Hükümet Teşkilatını Uzunlu köyüne nakli hakkında saraydan aldığı ferman ile 1300 (1884) Askerlik Şubesi’nin Boğazlıyan’da kurulması ve umumi harple ilçeden ayrılmanın sakıncalı olduğu nedeni ile Hükümet Teşkilatı tekrar Boğazlıyan’a nakledilmiştir.
       Kurtuluş Savaşı’nda Boğazlıyan halkı T.B.M.M.’nin yanında yer almıştır. İstanbul Hükümeti’nin Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi’ye yayınlattığı ( 11 Nisan 1920 ) Kuvay-i Milliye’nin ve T.B.M.M.’nin gayri meşru olduğu hakkında fetvaya karşı,Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’nin (Börekçi) öncülüğünde yayımlanan T.B.M.M. ve Kuvay-i Milliye’cilerin yasal ve dinen uygun, düşmanlara karşı mücadele ettiklerini ortaya koyan karşı fetvada 153 Anadolu Müftüsü ile birlikte Boğazlıyan Müftüsü Abdullah Efendi’ninde imzası vardır. Ayrıca T.B.M.M.’ne karşı Yozgat’ta Çapanoğulları İngiliz’lerin ve Osmanlı Hükümeti’nin teşviki ile isyan ettiğinden Boğazlıyan halkı yine T.B.M.M. nin yanında yer almıştır. Çapanoğlu isyancılarını (Halk arasında Pusadlar denir) Boğazlıyan’a sokmamak için silahlı mücadele edilmiş, bu çarpışmalar sırasında Molla Mehmet, Duran Kadı Mehmet, Cezayirli Mehmet (Hasan onbaşı) Efendiler şehit olmuşlardır. 23 Haziran 1920 Çapanoğulları isyanı Çerkez Ethem tarafından bastırıldıktan sonra Kılıç Ali Bey Boğazlıyan çevresinde eşkiyalık yapan isyancıları temizlemiştir. Yozgat ilinin güneyindedir. Yozgat –Kayseri karayolu üzerinde kurulmuştur. İlçemizin Yozgat’a uzaklığı (Sarıkaya – Sorgun güzergahından) 125. km. Atatürk yolundan ise 85 Km. dir. Kayseri il merkezine uzaklığı 80 Km. dir.Yine Kayseri’ye Erkilet İlçesi üzerinden 45 Km. dir. Doğudan Çandır, Kuzeyden Sarıkaya ve Yozgat, Batıdan Yenifakılı , Kozaklı (Nevşehir) Güneyden ise Kayseri’nin Felahiye İlçesi ile çevrilidir. Yüksekliği 1050 metredir. Bir ova üzerine kurulmuştur. İlçemiz Kayseri-Ankara Demiryolunun Yenifakılı istasyonuna 23 km’lik karayolu ile bağlıdır.
       İlçemiz İç Anadolu Bölgesi ile üst Eosen, Oligesen’de karalaşmasını bitirmiştir. Bu zaman su yüzüne çıkan genç oluşumlar, başta Kırşehir olmak üzere eski kütleleri sararak onları ara kütlesi biçimine getirmiştir. III. Jeolojik devir sonuna değin aşağının yontuk düz durumuna gelen bölge, son büyük yer kabuğu hareketleri yayılması bütün olarak yükselmiştir. Türkiye’nin kenarları çok yükselip, ortası az yükseldiği için, bölge kenarlara göre aşağıda kalmıştır.Bu hareketler sırasında yeryüzüne taşan mağma, bölgeyi geniş bir biçimde etkisi altına almıştır. İç Anadolu ile birlikte ilçemizin büyük bir bölümü Erciyes volkanlarının etkisinde kalmıştır. Çevremizde platolar ile kalın tüf yığmaları geniş yer kaplar. **Bozok** platosu üzerinde yer alan Boğazlıyan’da doğudan gelen Kozan özü kuzeyinden gelen Karacali özü ve güney doğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içerisinde bulunun Uzunlu Barajı Kozan özü üzerinde kurulmuştur. Sulama amaçlıdır. Uzunlu Barajı’nın suları yaklaşık 80.000 dekar arazi sulamaktadır. İlçemiz arazisinde düzlük ve dalgalı düzlükler geniş yer tutar. Bu nedenle büyük tarım imkanlarına sahiptir. Engebeli araziler daha çok ilçe sınırlarının kenarlarında yer kaplar. Boğazlıyan İlçesi kuzeybatısında 1089 metre yükseltisindeki Üç Huriye Köyü, daha ortada Eğri tepeleri, güneydoğusunda 1369 metre Kekliçek Dağları ile engebeli bir hal almıştır.
       Doğudan batıya Kurşunlu ve Nohutlu Yükseltileri arazilerin düzgünlüğünü bozucu görünüşlerdedir.Yine kuzeyde 1683 metre yüksekliğindeki Yazır dağı yer alır. Akdağ’ın uzantısı durumundaki Çal dağı 1750 metre ile en yüksek yeridir. Boğazlıyan ve çevresinde karasal iklim görülür. Ancak ilçemiz ovada kurulu ve çevrenin açık olması yüzünden rüzgarlar daha etkilidir. Bu rüzgarlar hem kışın soğuk yapar, hem de tarım arazileri ve bitkileri için zararlıdır. Kış mevsimleri uzun ve soğuk kar yağışlı, yaz mevsimleri; sıcak ve kurak, buharlaşma fazladır. Genellikle ilkbahar mevsimi yağışlıdır. Yaz mevsiminde oldukça düşük kış mevsiminde yüksek basınçlar etkisini sürdürür. Dolulu ve sisli günler fazladır. Sıcaklıklar arasındaki fark büyük olur. Karasal iklimlerde olduğu gibi, doğal bitki örtüsünde Bozkır bitki örtüsü hakimdir.Dağların üzeri çıplak olup ağaç toplulukları gelişmemiştir. Dere ve çay kenarlarında söğüt ve kavak türü ağaç toplulukları görülür.
       Boğazlıyan ovası ilçenin Kuzeybatısında yer alır. Bölgeye göre çukurda kalmıştır. Doğu-Batı istikametinde uzunluğu 7 kilometre, genişliği 6 kilometredir. Ovanın ortasından Boğazlıyan Çayı (Kozan özü) ve kolları geçer. Ovanın büyük bir bölümünü sular. Ayrıca vadi tabanlarında irili ufaklı küçük düzlükler vardır. Boğazlıyan Ovası oldukça verimlidir. Genellikle pancar, buğday, ve arpa tarımı geniş yer tutar.
       Kozan Özü: Çayıralan, Çandır, Uzunlu, Güveçli, Çalapverdi ve Boğazlıyan’dan geçerek Cavlak Kaplıcası suyu ile karışarak, Karacaali ve Karakoç özü ile birleşerek Yenifakılı istikametinde akar ve Kızılırmak’ın büyük kollarından olan Delice Çayı’na dökülür.
       Karakoç Özü: Felahiye sınırlarından doğar Yazıkışla , Oğulcuk, Karakoç Boğazlıyan’ın güneyinden geçerek Cavlak yakınlarında Kozan özü ile birleşir.
       Karacaali Özü: Yapalak, Yoğunhisar’dan geçerek Boğazlıyan’ın kuzeyinden geçer ve Cavlak yakınlarında Kozan özü ile birleşir.

### KÖYÜMÜZÜN  TARİHÇESİ

 Çok çeşitli nedenlerden dolayı, Orta Asya’dan göçüp Anadolu’ya ilk gelen Türkmen aşireti Selçuklu  Türk’leridir. Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu’nun  sultanları, o zaman sınırları  bulunan  Bizans Trabzon  Rum  İmparatorluğu, Ermeni’ler, Eyyubi’ler  ve  Memluk’arla  komşuydular. Kendilerinden sonra gelen diğer Türkmen boy ve aşiretlerini  kendi güvenlikleri  için  hep  bu  sınır  boylarına  yerleştirmişlerdir. Bu  aşiretlerin  beylerine  "uç  beyi" denilirdi. Çünkü; o zamanlar  sınırlara  "uç"  adı verilirdi. Bu  uç beyleri kendi  buyruklarında,  ama  Selçuklu  Sultanlarına  bağlıydılar. Kendi  istekleriyle  sınırlardaki  düşman ülkelere saldırarak onlara büyük çapta zararlar verirlerdi. Onların bu saldırılarından hem Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Sultanları, hem de Anadolu Selçuklu Sultanları bu uç beylerinin  düşmanlara karşı saldırı ve savunmaları  sonucu  rahatça  ve  uzun  zamanlar  yaşayabilmişlerdir. Uç beyleri,  çoğu zaman batı ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ses getiren taarruzlarda  bulunarak sultanların güvenlerini  kazanmışlardır. Selçuklu Sultanları  batıya  bu yüzden  daha savaşçı olan Kayı boyunu yerleştirerek kendilerini güvenceye almışlardır. Yine Orta Asya’dan gelen Moğollar, birlikte getirdikleri Türkmen aşiretleriyle, Anadolu Selçuklu  Devletini işgal ederek  yıkmışlardır. İşte 1277’den  sonra  Anadolu  toprakları  üzerinde  artık küçük küçük devletçiklerden oluşan beylikler hüküm sürmeye başlar. Oğuzların hakim kısmını  oluşturan dört tane  boy vardır. Bunlar sırayla; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli'dirler. Yani bunlar kardeştirler. Osmanlılar Kayı  boyundan, Dulkadiroğulları  da  Bayat  boyundandırlar.

Moğolların işgali ve arkasından çekilmesi sonucu Anadolu üzerinde 20’ye yakın bağımsız beylikler oluşur. Bunlardan  bilindiği gibi Osmanlı  beyliği 1299’da  devletliğini ilan ederek tarihteki yerini alır. Ama Anadolu’da tam bir birlik yoktur. 1337’de de Hasan Bey önderliğinde Dulkadir Beyliği bağımsızlığını ilan eder. Toprakları şimdiki Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Tokat, Adana ve Maraş’a kadar uzanan geniş bir yere sahip  olarak, sonraları sınırlarını daha da genişletir.

Bu durum fazla uzun sürmez, Timur’un komutasındaki Moğol orduları 1402 Ankara savaşından sonraki zamanlarda Anadolu’da terör estirirler. Kaçanlar kurtulurken, kaçamayanların kafalarından piramitler yapılır. Timurlenk maiyetindeki Kara Tatarları Ankara’nın doğusundan, Yozgat’a kadar  olan  topraklar  üzerinde  ikâmete tabi tutar ama kısa bir süre sonra tekrar alıp götürür. Boşalan yerlere Dulkadir Beyliğine ait aşiretler, boylar yerleşirler.

Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya gelip yerleşen Selçuklu Türk kavimleri, oba, mezra, karye (Köy) , boy, kabile, aşîret, cemaât, taife, oymak ve konar-göçer topluluklar halinde bu isimler adıyla yaşadıkları bilinmektedir. Genellikle o tarihlerde büyük çoğunluğun, konar-göçer halinde yaşadıkları kesin belgelidir.(2) İlçemiz Balışeyh’in 1120 yıllarında Selçuklular tarafından kurulduğu kesin yazılıdır. Yukarı Ballı köyündeki cami kitabesinde de bu tarih geçmektedir. O tarihlerde Selçukluların bölgemize yerleştiği görülmektedir. Bu tarihlerde bölgemiz ve civarında isim olarak sadece buradan bahsedilir. Şüphesiz başka yerleşim yerleri de vardır, ancak yazılı kayıtlarda başka isimler geçmemektedir. Doğudan gelen Türkmen göçmenlerini Ballı köyüne yerleşmiş olan Ballı Bey, (Şeyh Ede balı) ./Şeyh Ede balı, Osmanlı devletini kuran Osman beyin kayınbabasıdır. Konaklayıp ağırlar ve bunların yerleştirilmelerine yardımcı olduğu kesin kayıtlıdır. Fakat o tarihlerde  hangi aşiretin nerelere  meskûn edildiğine dair hiçbir bilgi de yoktur elimizde. Daha ileriki tarihlerde ise, bu yörelere Dulkadiroğlu Beyliğine bağlı aşiretlerin, boyların obaların yerleştiğini görüyoruz. Kızılırmak’ın doğusunda kalan toprakların  1337-1522 tarihleri itibariyle buralarda Dulkadiroğlu Beyliği hüküm sürmüştür(3). 1522 tarihinde Padişah Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları Beyliğini Osmanlı  toprağına  katarak tarihi misyonunu sona erdirmiştir. Bozok’a bağlı yerleşim yerlerinin pek çoğunda Dulkadiroğulları Beyliğine bağlı isimler halen  kullanılır durumdadır. Örneğin: Kırıklı, Karallı, Selamlı, Selmanlı, Çerikli, Faraşlı, Kalekışla, Sorgun, Alcılı, Kavurgalı, Hasandede, Beyobası, Avşar, Sekili, Karacalı, Yuva, Ballı, Boğazlıyan, Beşbıçak, Bıyıkaydın ve Hamzalı gibi. Ankara’nın doğusu, Çankırı ve Çorum topraklarının büyük bir bölümü bu ilimizin (yani eski Ankara eyaletinin ) sınırları   içerisinde  kalmaktadır.

Çevremizdeki Koçubaba beldesinin, Hacıbektaş-ı Velî’nin görevlendirip gönderdiği arkakadaşı Seyit Hasan Sultan tarafından,1500’lü yılların ikinci yarısından sonra kurulduğu sanılmaktadır. Seyit Hasan Sultanın, Hacıbektaş’ın  dilindeki adı, Koçubaba’dır.

Evliya Çelebi  Seyahatnamesinde, 16.11.1618  tarihinde  Çankırı’dan  gelirken: ”...Orada ilerde Şeyh Şami Köyüne geldik. Bu Kengiri toprağı ile Sivas eyaleti arasında,    Keskin içinde, Kalacık nahiyesinde 200 evli, mamur ve güzel bir köydür. Amma evleri toprağın  içindedir, evlerinin üzeri çayır ve çimenliktir. Oradan da Koçubaba durağına geldik. Burası da  Kalacık  kazası  toprağında 200 evli bir Türk köyüdür. Görünürde asla ev yoktur, hepside yeraltında, ahırlı, mutfaklı, sufhalı, misafirhaneli, evlerdir. Buraya Keskin içi  derler, gayet mamur yerdir. Kışı sert olduğundan evler toprak altındadır, damların üstü çimenliktir. Evlerin birer bacaları vardır. Yumuşak beyaz  taşı  istedikleri  gibi oyup kesip biçerek evler yapmışlardır. İçine bin adam kaybolur. Bu köyde ‘Koçubaba ziyaretgahı var dır.’” diyerek buralar hakkında bilgi vermiştir. O tarihlerde, başka köylerden bahsetmez Evliya Çelebi. Evliya Çelebi’nin özelliği ve işi, ne kadar yerleşim  yerleri varsa, oralara uğrayıp, onlarla ilgili bilgileri “Seyahatname” adlı kitabına kaydetmesidir. Onun zamanındaki  anlatıma  göre; Koçubaba Köyü hariç, o yöreler aşağı Şeyh Şami Köyüne kadar boş araziler olarak görünmektedir. Bunu güçlendiren en  kesin delil  ise, 1530’lu  yıllara  ait Ankara ve Çankırı eyaletleri  livası  haritasında, buralarda  hiç  bir köyün esamesine rastlanılmamasıdır.

10.yy.da ilk olarak kanunnamelerle Yörük nizamları tayin edilmiştir. Buna göre boş arazi ve ormanlıklarda açılan yerlerin, açanlara verilmesi kararlaştırılarak onlara verilmesi kesinleşmiştir. Kanun her toprak parçasının işlenmesine amirdi; üç yıl çalıştırmadan boş bırakılan arazi o kimseden alınarak geri tapuya verilmesi gerekirdi. Köyde oturan herhangi birisi, herhangi bir sebepten dolayı başka bir yere gitse, on yıl içinde oradan kaldırılıp önceki yerine nakledilirdi. Cengiz Orhonlu’nun, Osmanlı İmparatorluğu aşiret iskânları adlı eserinin 107. sayfasında belirttiği gibi, aşiretlerin yerleştirilme işlemlerine başlandığı görülmektedir.

Neresi sulak, neresi yaylak ve otlaksa oralarda kalmayı uygun görürler. Bizanslılardan boşalan bu verimli Anadolu toprakları, Türk boyları tarafından paylaşılırken çok kavgalar ve çok olumsuzluklara tarih şahitlik yapar...  Aşiretler güzel yerler ve yaylalıklar için kıyasıya kavga içindedirler. Geçim hayvancılığa dayandığı İçin ovalar ve yaylalar çok önem arz eder, bu arada doğudan sürekli göçler devam etmektedir. O yörenin yerleşik  halkı, oraya geçici yerleşen göçmenler, sonradan gelen  göçebeler arasındaki huzursuzluğu gidermek için, Selçuklu Sultanları ve Osmanlı padişahları çok çeşitli tedbir almışlarsa da, pek etkili olamamışlardır. Bütün bu tedbirlere rağmen, fermanlara uymayan aşiretlere sürgün cezaları verilerek ortamı sakinleştirmeye çalışmışlar ve böylece düzeni kurabilmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en buhranlı 15. ve 16. yüzyıllarında, batıdan alınan yeni topraklara yerleştirilmek üzere Orta Anadolu’dan ve doğudan, padişahların fermanlarıyla devamlı Türk aşiretleri batıya sürekli göç ettirilmektedir. Devam eden göçler, batıdaki sürekli savaşlar, iç isyanlar ve idaredeki padişahların kısa aralıklarla el değiştirmesi, bölgemizin bulunduğu İç Anadolu’daki yerler için aşiretler arası kavgaların  devamına sebep olmuştur. En çok huzursuzluğun yaşandığı dönem ise; 16. ve 17. yüzyıllar olduğu da görülür. İşte tam bu dönemde de bizim boy’un bağlı olduğu aşiretin  yerleşmesi sağlanır. Çünkü; Anadolu’daki aşiretler arası kavgalar göçlerden dolayı oldukça gündem teşkil etmiş olduğundan, Osmanlı’nın başını ağrıtır olmuştur. Buna bir çözüm getirmek isteyen Devlet-û âli hemen meclisi divanı toplar ve bir dizi kararlar almak zorunda kalır. İşte bu kararlar doğrultusunda konar-göçer aşiretlerin bulunduğu Anadolu’daki tüm beyler beyine ayrı  ayrı  birer fermanlar gönderilir. Bu fermanlardan sonra Anadolu’daki  irili ufaklı bütün konar-göçerlerin 16–17.yy.larında kesin yerleştirilmeleri sağlanır. 15.yy. ortalarından 18.yy. başlarına  kadar Kızılırmak’ın doğusundaki Kengiri, Çorum, Bozok, Kırşehir ve Yeni İl(Sivas)  gibi vilayetlerin de bir kısım toprakları Tokat Voyvodalığına (Beyler beyliğine) bağlı olduğu zaten bilinmektedir.

II.Mustafa’nın padişahlığı, Köprülü Fazıl Mustafa’nın sadrazamlığı, Mehmet Paşanın vezirliği zamanında, aşiretlerin  iskânları  için Tokat Voyvodası ve kadısına bir ferman  gönderilir. Fermanı alan Tokat kadısı Mustafa Bey, Bozok  kadısı  başta olmak   üzere,  çevre  sancak  kadıları  ve  nahiye  idarecilerinin  derhal  Bozok’ta  toplanmasını  emreder. Bunun üzerine Tokat beyi Abdullah Efendi, Bozok kadısı  ve  aynı  zamanda iskân memuru  tayin  edilen  Ebu  Bekir Efendi, Sorgun kadısı Ömer Efendi, Budaközü  kadısı  Mehmet  Efendi, Anadolu  müfettişleri  vezir  Mehmet  Paşa  ve Yusuf  Paşalar, dergâh-ı âli kapıcı-başlarından Mustafa bey, Bozok’un emlâk kazası nâibi Mustafa bey, Türkmen oymaklarının beyleri, oymakların kethüdâları(muhtarları) ve vilayetin  ahalisinden  oluşan  bir meclis  oluşturularak gelen ferman okutulur. Vilâyet halkı onların harabe yerlerde iskan edilmelerini  istediklerini, eğer  Rakka’ya  iskân  edilirlerse  kendilerinin diğer kazalar gibi eşkiyaya  tahammül edemeyip  etrafa  dağılıp  perişan olacaklarını, bu yüzden onların iskânlarını kabul ettiklerini bildirirler ve her  kaza  buna  dair ayrı  ayrı  birer  hüccet  tanzim ederler (MAD ts.nu. 8458, s.28-29). Kendilerinden bir şahsa zarar veren olursa, zararlarını  tanzim  edecekleri gibi, cezaları  tertip  olunup  hazine-i  âmire’ye  teslim  eylemek  üzere  2500 kuruş  nezr  vermeyi kabul  eyledikleri  de  ayrıca  hüccet  olunup  hazine  defterlerine  kaydedilir.” (Kasım  1696  evahır-ı rebi-ülevvel  1108), ( mad.ts.nu.  8458, sh 34 )” (4). Gelen  bu  fermanla aşiretlerin iskânları o tarihte gerekli  görülen   uygun yerlere  yapılır. Mamalı-Selamlı oymağı en çok Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale toprakları üzerinde yerleştiği görülmektedir.(5) Kayıtlarda  adı geçen  ve  başında  Bektaş  beyin  bulunduğu   Mamalı-Selamlı  oymağına  bağlı  obalar  şunlardır. “Kâfir-kıran,  Kızıllı,  Sarılar,  Karacalı,  Alibeyli,  Kırık,  Elhac-Ali,  Ömer,  Mahmut,  Turgut,   Haydarlı,  Yakublu,  Beçilü,  Keller,  Nefesli,  Arife  Gazili, Çakallı  Şarıklısı, Âl-i Ganem,   ve  Selman  Fakılı  perakende  ve  obaları (6).

Mamalı-Selamlı Türkmenlerinin  kısa bir süre sonra, belki de Rakka’dan kaçan oymakların teşviki ile yerlerini terk ederek konar-göçer hale geçmişlerdir. Bunun üzerine böyle bir hal vaki olduğu zaman vermeği taahhüt  ettikleri  kefâlet  paralarının tahsili için 1701-1702 yıllarında, mahalli idarecilere emirler verildi. Yerleştirilmelerinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen, yapılan bir tahkikât sonucunda Mamalı-Selamlı oymaklarından iki oymağın  yerlerinde meskûn oldukları, diğer 14 oymağın ise yerlerini terk ederek göçmen hayatlarına tekrar devam etmeye başladıkları görülmüştür. Zorlada olsa iskân edilmeleri sağlanarak ceza-î müeyyideyi de ödediği kayıtlarda görülmektedir. Başka bir kaynakta ise şöyle bir bilgi verilmektedir.

“Mamalı-Selamlı oymağına bağlı olan grupların Akdağ, Sorgun, Süleymanlı-î Kebir kazalarında gösterilen yerlere yerleştirilmeleri iskân mübaşirinin idaresi altında, kadıların da yardımı ve ahalinin de rızası ile  boş olan yerlere tatbik edildi. Tahsis edilen toprakların hudutları açıkça belirtilerek tımar, zeamet ve has topraklarından olduğu kaydedilerek Anadolu müfettişi vezir Mehmet Paşanın gayretiyle.Bozok kadısı iken aynı zamanda iskân memurluğu görevine tayin edilen Ebubekir efendiye verilen fermanla, buralara Kasım 1696 evahir-i Rebiülevvel 1108 de iskânları yapıldı“ diye yazmaktadır. ( Cengiz OrhonluOs. İmp. Aş. İskânı sh.84 ).

Mamalı-Selamlı oymağı, geniş kolları olan, Bozok (Yozgat) sancağı  içerisinde  yaşamış  Dulkadirli Bozulus  Türkmenlerindendir. Yozgat  civarında  hüküm  sürmüş  Çapar’oğulları(Çapan’oğulları) Mamalı-Selamlı oymağına bağlıdır.(7) Fermanda iskân  memuruna, “Bedel-i  nüzûl,  âdet-i  ağnam ve  avârız  vergileri mukabelinde, maktuları  olan  yıllık  2500 kuruşu  aşiret  reislerinin  vermeyi  kabul  etmeleri istenmiştir“ (aynı  def. Sh.34). Bu belgelere bakıldığında  Bozok’ta (Yozgat) yapılan  geniş  bir  halk  kitlesi ve  liderler  önderliğindeki  bu toplantıdan  anlaşıldığına  göre; aşiret  reisleri  veya  aşiretlerden  kopan  küçük  guruplar  istedikleri  yada iskân  memurlarının  göstermiş  olduğu  yerlere  yerleşir  yahut  yerleştirilirler.  Böylece  boş  olan  arazi  varsa oralara  veyahut  çok  küçük  yerleşim  yerlerine  yerleşirler. Yapılan  toplantıda  hem  imza  hem  de ceza vermeyi kabullenen bu kimseler, iskân  olunan  yerlerine  bir  daha  göçmemek  kaydıyla  mûkim  olurlar.

 Ekrem EROĞLU