**Topaç Köyü (Yozgat Merkez)**

Yer adı olarak “Topaç” ismine, 1530 yıllarına ait eski Osmanlı sayım defterlerinde rastlamaktayız. Bu kayıtlara göre Yozgat yakınlarındaki ekinliklerden (mezraa) birisinin adı “Topaç” idi ve ekinlik Oğuzların Bozok Boyunun Kızılkoca Kabilesine bağlı Alişarlı cemaatine tahsis edilmişti.

Yine aynı kayıtlara göre, söz konusu Alişarlı cemaatine “Topaç ekinliği”nden başka tahsis edilmiş olan ekinlikler de vardı. Bunlar: Halil Bey Kışlası, Aktaş, Kepirce, Temirhan Kışlası ve Panpucak ekinlikleriydi.

Henüz köyleşmenin olmadığı bir döneme ait olan bu kayıtlardaki ekinliklerin bir kısmına, daha sonraki tarihlerde köyler kurulduğunu biliyoruz. Kurulan bu köylerin isimleri de çoğunlukla, ya köyü kuran Türkmen boyunun, cemaatinin isminden veya ekinliklerin isimlerinden alınmaktaydı. Alişarlı cemaatine tahsis edildiğini gördüğümüz ekinliklerin isimleriyle çevrede köylerin teşekkül edildiğini, bunlardan bir kısmının da günümüze kadar geldiğini görmekteyiz. Bu nedenle, söz konusu köylerin bir birleriyle bağlantılarının olma ihtimali çok yüksektir. Aşağıda tek tek ele alacağımız bu köyler, büyük bir ihtimalle aynı cemaate mensup insanlar tarafından kurulmuştur. Bunlar;

-Halil Bey Kışlası: Yozgat merkeze bağlı bucak Merkezi olan Musabeyli Köyünün bir diğer adı da Halil Beyli idi. Dolayısıyla Halil Bey Kışlası ekinliğinin yerinde Musabeyli Köyünün kurulmuş olması ihtimali akla gelmektedir. Ancak, daha sonraları Musabeyli Köyünü anlatırken değineceğimiz gibi, yine bu bölgede Kızıl Kocalı kabilesine bağlı Musa Bey nökerlerinin de bulunduğu kaydına rastlamaktayız. Köyün daha sonraları onlarca iskan edilmiş olma ihtimalini de gözden uzak tutmamız gerekmektedir.

-Aktaş Mezraası: Yozgat Merkeze bağlı köy adı.

-Panbucak: Yozgat Merkeze bağlı köy adı.

-Timurhan Bey Kışlası: 1570’lere ait Osmanlı kayıtlarında köy olarak görünmektedir.

Yine Osmanlı kayıtlarına göre, 1530’larda yine Topaç ismine Türkmen cemaati adı olarak rastlamaktayız ki bunlardan birisi Gedik (Sivas’a bağlı) Nahiyesinde Bozokların Şam Bayadı kabilesine bağlı olarak, diğerleri de Ürgüp ve Budaközü (Sungurlu) taraflarında yaşamaktaydı.

Günümüz bilgileri bu eski Osmanlı kayıtlarını doğrulamaktadır. Nitekim, günümüzde Türkiye’de Yozgat’a bağlı Topaç köyünden başka birisi Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı, birisi de Yerköy Salmanlı’ya bağlı olmak üzere üç tane “Topaç Köyü” bulunmaktadır.

1575/76 yıllarına gelindiğinde Topaç Köyünün teşekkül ettiğini ve köyde 100’ü evli olmak üzere 250’den fazla vergi yükümlüsünün yaşamakta olduğunu görmekteyiz.

1840’larda temettu ve emlak sayımlarına göre, Yozgat merkeze bağlı Topaç Köyünde 38 vergi hanesi görünmektedir. Köyün arazisi tımardı. Ancak, “Köy yeri” diye anılan arazinin öşürü Çapanoğlu Ahmet Bey tarafından altı kileye bir kile ölçüsüyle toplanıyordu. Köyde bağlardan başka, cehrilik de gelir kaynakları arasında yer almaktadır.

Bu yıllarda köyde yaşayan vergi mükelleflerinin isim ve şöhretleri şöyleydi:

1.       Sipahi oğlu Ömer’in Abbas Efendi (İmam)

2.       Aşçıbaşı oğlu Mehmet’in Hüseyin (Muhtar)

3.       Tiryaki oğlu Yusuf’un oğlu Arap Hasan (ikinci muhtar)

4.       Bozlarlı oğlu Osman’ın Hüseyin

5.       Kırım oğlu Abdurrahman’ın Bekir

6.       Kırım oğlu Veli’nin Bekir

7.       Paşalıoğlu Abdullah’ın Ahmet

8.       Sarıhacılı oğlu Süleyman

9.       Ramazan oğlu Abdullah’ın Ahmet (Zile yörüklerinden)

10.   Sıraç Osman oğlu İbrahim

11.   Keşkek oğlu Hasan’ın Hüseyin

12.   Keşkek oğlu Hasan’ın Ahmet

13.   Musa Kahya oğlu Mustafa

14.   Toklu oğlu Osman’ın oğlu Mustafa

15.   Musa Kahya oğlu İbrahim’in Mehmet

16.   Gaflet oğlu Ali’nin Hasan

17.   Deli Osman oğlu Ahmet

18.   Deli Osman oğlu Osman

19.   Paşalı oğlu Hüseyin’in Mehmet

20.   Sarı oğlu Seydi’nin Ömer

21.   Karalı oğlu Abdullah’ın Ömer

22.   Eğri oğlu Ali’nin Musa

23.   Eğri oğlu Ali’nin Ömer

24.   Eğri oğlu Süleyman’ın Hacı Hüseyin

25.   Hatip oğlu Ömer’in Hüseyin

26.   Hatal oğlu Mustafa

27.   İbil oğlu Hacı İbil

28.   Afşar oğlu Ahmet’in Bekir

29.   Kara Ahmet oğlu Ömer

30.   Garip oğlu Ömer'in Bekir

31.   Salman oğlu İbrahim’in Davut

32.   Salman oğlu Hüseyin’in Ahmet

33.   Çerkez oğlu Musa’nın İsmail

34.   Süleyman oğlu Ali’nin Mehmet

35.   Veliyüddin oğlu Molla İbrahim (Talebe)

36.   İbil oğlu Bekir’in hanımı dul Emine

37.   Abdulvahap oğlu Mehmet’in dul eşi Fatma

Köyün hanesinin birisi aşiret defterine kayıtlı olduğu için burada görünmemektedir. Bütün köy halkının hayvanlarının değeri 21 693 kuruş olarak belirlenmişti.

Kategori: [Tarih](http://orhansakin.blogcu.com/Tarih) , [Tarih](http://www.blogcu.com/kanal/tarih) | [Yorum](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-topac-koyu-yozgat/2963748) (2) [Yorum yaz!](http://www.blogcu.com/yorum-yaz/2963748) [Kalıcı Bağlantı](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-topac-koyu-yozgat/2963748)

**7/2/2008**

[**Köy Tarihleri (Kavurgalı-Yozgat)**](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-kavurgali-yozgat/2963738)

**Kavurgalı Köyü (Yozgat Merkez)**

Dulkadirli Beyliğini oluşturan büyük boylardan birisi de Kavurgalı Boyudur. Kavurgalılar, Maraş, Kadirli ve Sivas’ın güneyindeki Yeni-il yöresinde yurt tutmuşlardı. Kavurgalı Köyünün ismi, bu Türkmen boyu ile ilgilidir.

Kavurgalı Boyunun bazı parçalarının daha 15. yüzyılda Bozok bölgesine de gelip dağıldıkları tarihi belgelerden anlaşılıyor.

Fatih döneminde, Osmanlı Devleti ile Memluklüler ve Akkoyunlular arasında yapılan ceryan eden nüfuz mücadelelerinde Dulkadır Beyliği, stratejik ve önemli bir yer işgal ediyordu. Üç büyük devletin çıkarlarının düğümlendiği bir konumda olması dolayısıyla, Bozok bölgesi, çatışmaların odağında yer almaktaydı. Memluklülerin desteğiyle Dulkadirli tahtına oturtulan Şahbudak Beyin yerine geçmesi için Fatih Sultan Mehmet, 1480 de Şahbudak’ın kardeşi Alaüddevle’yi teşvik etti. Bu amaçla Fatih, 1480’de Alaüddevle Beye Kırşehir Sancağı ve Dulkadir Beyliği menşurunu vererek Budaközü’nde, Bey Kışlası Mezraasında sakin olan kardeşinin üzerine göndermişti. Söz konusu menşurda, Alaüddevle’ye verilen mezraalar ve köyler arasında “Kavurgalı” köyünün adı da geçmektedir. (Bk. Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, s. 79)

Ancak, belgede adı geçen “Kavurgalı Köyünün”, bizim şu an tanıtmaya çalıştığımız köy olmadığı, çevresindeki diğer köylerden anlaşılmaktadır. Buna karşın belge, Kavurgalı Cemaatinin daha Fatih döneminde bu yörede olduğunu gösterir.

Kavurgalıların büyük bir kısmının 16. yüzyılda İran’a göçtüğünü ve Safevi Devletinin kuruluşunda rol aldıklarını Prof Faruk Sümer’in araştırmalarından öğrenmekteyiz. 16. yüzyılda Alevi-Sünni ayrılığı henüz derinleştirilmemişti. Safevi şahları, Anadolu’daki Türk boylarına özel bir önem vermekteydiler ve onları ülkesine çekmek için çeşitli teşviklerde bulunmaktaydılar. Bu teşviklerin sonunda 16. yüzyılda büyük oranda Türkmen boyu İran’a göçmüştü. Ve bu boylar orada Safevi Hanedanının güçlenerek hakim olmasında önemli bir katkı sağlamışlardı.

1520’lere ait kayıtlarda Bozok’ta “Kavurgalı” adlıyla anılan birkaç obanın olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birisi, Keskin çevresinde Dinik Kabilesi içinde; diğeri Salmanlı Kabilesinin içinde ve bir diğeri de müstakil bir Kavurgalı obası (cemaati) (Kavurgalu Kabilesine bağlı olarak) görünmektedir. Keskin’deki Kavurgalı cemaatinin biri de Kavurgalı Dedeli olarak anılıyordu ve Taharetözü Mezraası bunlara ekinlik olarak verilmişti.

Bu farklı yerlerdeki obaların hepsinin de Maraş yöresindeki büyük Kavurgalı Boyunun parçaları olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde de Keskin’e bağlı bir Kavurgalı köyü mevcuttur.

Türkiye’de günümüzde bu iki köyden başka, Van-Başkale’ye bağlı Kavurgalı ismiyle anılan başka bir köye daha rastlamaktayız. Ayrıca, bir de Şanlıurfa-Viranşehir’e bağlı “Kavurga” köyü vardır.

Bunlardan Yozgat’a bağlı Kavurgalı Köyü ile Keskin’e bağlı Kavurgalı Köyünün 16. yüzyıl Osmanlı defterlerinde geçen Kavurgalı cemaatleri tarafından kuruldukları şüphesizdir. Her ikisi de yukarıda belirttiğimiz gibi Dulkadir Beyliğini oluşturan Kavurgalı Boyu’nun parçalarıdır.

1840’lı yıllarda Yozgat Merkeze bağlı Kavurgalı Köyünde yaşayan ailelerin isimleri ve şöhretleri şöyleydi:

1.       Uzun Hasan oğlu molla Abdullah (imam)

2.       Fecir oğlu Mehmet

3.       Huri oğlu Ömer

4.       Zaim oğlu Halil

5.       Deli Bekir oğlu Mehmet

6.       Bülbül oğlu Ömer

7.       Tandırbaş oğlu Ali

8.       Tandırbaş oğlu İsmail

9.       Beyazıt oğlu Osman

10.   Sadık oğlu Ömer

11.   Kılıbık oğul Ömer

12.   Fakı oğlu Mustafa Kahya (Muhtar)

13.   Topal ibiş oğlu emin

14.   Topal ibiş oğlu Mustafa

15.   Kelosman oğlu Hasan

16.   Serban oğlu Hüseyin

17.   Serban ğlu Ali

18.   Hasan oğlu Ömer

19.   Hacı İbrahim oğlu Süleyman

20.   Dul Mihriban hatun

21.   Hacı İbrahim oğlu Mehmet

Kategori: [Tarih](http://orhansakin.blogcu.com/Tarih) , [Tarih](http://www.blogcu.com/kanal/tarih) | [Yorum](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-kavurgali-yozgat/2963738) (2) [Yorum yaz!](http://www.blogcu.com/yorum-yaz/2963738) [Kalıcı Bağlantı](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-kavurgali-yozgat/2963738)

**7/2/2008**

[**Köy Tarihleri (Fakıbeyli-Yozgat)**](http://orhansakin.blogcu.com/koy-tarihleri-fakibeyli-yozgat/2963715)

**Fakıbeyli Köyü (Yozgat İli Merkez)**

Merkez kazaya bağlı Fakıbeyli Köyüne ait belgesel en eski kayıtlar 1530’lara dayanmaktadır. Söz konusu bu ilk kayıtlarda Kızıl Kocalı Türkmenlerden Kızıl Beyli cemaatinin ekinlikleri arasında “Fakıbey Çiftliği” adı yer almaktadır. Söz konusu ekinliğin, Fakıbeyli Köyünün yeri olması ihtimal dahilindedir. Aynı cemaatin, Fakıbey çiftliğinden başka diğer ekinlikleri de Boğazkışla ve Yassıpınar mezraaları idi.

“Fakı” tabiri, “fakih” kelimesinden gelir ki, din bilgini, fıkıhçı, hoca manasındadır. Yer ismi olarak Yozgat yöresinde bu tabire çok rastlamaktayız. Yenifakılı, Karafakılı, Cumafakılı gibi...

Fakat, burada “fakı” tabirinin isim olarak ve “bey” unvanıyla birlikte anılmış olması, gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıdır. Bundan dolayı, köye ismini veren “Fakı Bey”in 1530’lardan önce yaşamış olan Türkmen boy beylerinden birisi olduğu düşünmek yanlış olmayacaktır. Arazinin “çiftlik” olduğunun kayıtlara geçmesi de bu tespitin bir başka ispatıdır.

Halk arasında, kesin tarihi bilinmemekle birlikte, köyün asıl yerinin 3-5 km. daha kuzeyde olduğu ve Yozgat-Sorgun şosesinin açılmasından sonra, yola yakın olmak için şimdiki yerine, nakledildiği söylenmektedir. Bununla ilgili elimizde belge olmadığını, şimdilik kaydıyla, belirtmekle birlikte, köye ilk çeşmenin yapıldığı tarihi kesin olarak bildiğimizi söyleyebiliyoruz.

1859 senesinde köylülerin vermiş olduğu bir dilekçede, “Köyün susuz olduğu, bu yüzden halkın büyük sıkıntı çektiği, köye bir buçuk saat uzaklıktaki bir yerden altı bin kuruş masrafla suyun getirilerek köye çeşme yapıldığı” belirtilmektedir. Köylüler bu dilekçelerinde “su yolları ve çeşmenin masrafı olan altı bin kuruşun yarısının hazineden karşılanmasını” talep etmekteydiler.

Padişah Abdülmecit, halkın bu dilekçesini kabul etmiş ve masrafın yarısının hazine tarafından karşılanması, bunun da halkın hazineye olan borçlarından düşerek tesviye edilmesi kararını 6 Aralık 1839 tarihinde onaylamıştı.

Bu çeşmenin, köyün yeni yerine nakledilmesinden sonra yapılmış olma ihtimali akla yatkın gelmektedir; zira eski yerinde köylülerin yüz yıllarca susuz yaşadıklarını düşünmek mümkün değildir. Konuya bu açıdan yaklaşacak olursak, köyün 1850’lerde yeni yerine taşındığını söylemek şimdilik doğruya en yakın iddia olacaktır.

Arşive belgelerinde ayrıca köyle ilgili 1840’lara ait vergi kayıtlarına rastlamaktayız. Bu kayıtlara göre; Fakıbeyli Köyü, Bozok Sancağının Sorgun Kazasına bağlıydı ve köyde 34 vergi hanesi (yaklaşık 107 nüfus) vardı. Köyün hayvan kıymeti: 30.330 kuruş, arazi ve emlak kıymeti de 6096 kuruş olarak gösterilmiştir.

Köyde yaşayan vergi mükelleflerinin isim ve şöhretleri de şöyleydi:

1.       Bölükbaşı oğlu Mustafa

2.       Bölükbaşı oğlu Mehmet

3.       Ganiverdi oğlu Ali

4.       Kara Ömer oğlu İsmail

5.       Kara Ömer oğlu Osman

6.       Memiş Kahya oğlu Osman

7.       Memiş Kahya oğlu Mehmet

8.       Sarı İmam oğlu Ömer

9.       Bekir kahya oğlu Musa

10.   Molla Ahmet oğlu Mustafa

11.   Çaputçu oğlu İsmail

12.   Çaputçu oğlu Ali

13.   Dede oğlu Süleyman

14.   Kadı Hasan oğlu Osman

15.   Usta Ömer oğlu Mustafa

16.   Hindi oğlu Mehmet

17.   Çolak Çoban oğlu Mehmet

18.   Kara Ahmet oğlu Mustafa

19.   Sarı Nacak oğlu Eyüp

20.   Mürsel oğlu Süleyman

21.   Mürsel oğlu Ahmet

22.   Kireci oğlu Mehmet

23.   Kör Sarıoğlu Ali

24.   Sarıoğlu İbrahim

25.   Tekeş oğlu İbrahim

26.   Tekeş oğlu Osman

27.   Deli Ahmet oğlu Hüseyin

28.   Deli Ahmet oğlu Ömer

29.   Nabi oğlu Memiş

30.   Nabi oğlu İbrahim

31.   Karaoğlan oğlu Osman

32.   Keloğlan oğlu Abdullah

33.   Deli Ahmet oğlu Alibaz

34.   Kör Sarı Ahmet