**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Adem GÖKDERE** |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Hasan ÇOBAN** |
| **ÜYELER** | **Rıza USLU, Hilmi ŞEN, Sercan SITKI** |
| **ÖNERGE TARİHİ** | **04.10.2019-07.10.2019** |
| **HAVALE TARİHİ** | **04.10.2019-07.10.2019** |
| **KONUSU** | **Okullardaki kantinler- Kültür Bakanlığı Envanterinde bulunmayan tarihi kalıntılar.** |
| **RAPOR**  İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerde bulunan Kantinler ve Kültür Bakanlığı kayıtlarında bulunmayan tarihi kalıntılar hakkında Komisyon Çalışması istenmiş verilen önergeler gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 23-24-25-28-30 Ekim 2019 tarihlerinde toplanarak teklifler üzerindeki çalışmasını tamamlamıştır.  İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan okullardaki kantinlerin ihalelerinin nasıl yapıldığı, her okulda kantin bulundurma zorunluğu, öğrencilerin kantinlerden yaralanıp, yararlanamadığı, kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklere ait fiyatların neye göre belirlendiği, kantin denetimlerinin kimler tarafından yapıldığı hususunda verilen önerge gereği Komisyon çalışması yapılmıştır.  İl Özel İdaresinin Eğitim görevleri kapsamında yapılan çalışmada, her okulda kantin bulundurma zorunluluğunun bulunduğu, kantinlerde süt, pogca, kek, bisküvi ve meyve çeşitlerinin bulundurulması, gerektiği, asitli içecekler ve kızarma türü yiyeceklerin satılamayacağı bilgisi alınmıştır. Kantin ihalelerinin ise Milli Eğitim bakanlığı Okul Aile Birlikleri Yönetmeliğinin 6.Maddesi olan Birliğin görevleri kapsamındaki, kantin ve benzeri yerlerin işletilmesi veya işlettirmesi hükümlerine göre, ihale edilerek veya Okul Aile Birliklerince işletildiği yapılan çalışmadan anlaşılmıştır.  ANADOLU'DA ALP VE ALP-GAZİLERİN FAALİYETLERİ - ADSIZ DEDE  Tarihi kaynaklarımızda, Abdalan-ı Rum, Gaziyian-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum olarak isimler alan bu Alplerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında oynadıkları rol yayıldıkları sahaları ne kadar geniş olduğu görülünce açıkça ortaya çıkmaktadır. Zira bu dervişler hiçbir menfaat gözetmeden faaliyetlerini yürütmüşlerdir. İslamlaştırma ve Türkleştirmede dede gerçekten büyük rol oynayan bu dervişlerin yerleşme hususunda da takip ettikleri yol oldukça dikkat çekicidir. Oğuzların Kayı Boyu ile beraber birçok Şeyhler, babalar, dedelerde Anadolu'nun batı tarafına yerleşmişlerdir. Bu yeni gelen göçmen dervişlerin bir kısmı gazilerle birlikte memleket açmak ve fütuhat yapmakla meşgul bulundukları gibi bir kısmı' da o civarda köylere veya tamamen boş ve tenha yerlere yerleşmişler, oralarda müritleri ile birlikte ziraatla ve hayvan yetiştirmekle meşgul olmuşlardı. Gerçekte, o zamanlar bu dikkat çekici dini gruplara hemen her tarafta rastlanmakta idi. Onların tercihen boş topraklar üzerinde kurdukları zaviyeler bu şekilde büyük kültür imar ve dini merkezler haline giriyordu. Bu zaviyelerin ordulardan daha önce hudut boylarına gelip yerleşmiş olması, onların her harekatını kolaylaştıran sebeplerden biri oluyordu. Madde ve mana planında nefisleri ve ruhlarını eğiterek, ahlaki ve ruhi üstünlüğe ulaşan, gönül zenginliğine kavuşan, "cömertlik, menfaat endişesinden azadelik, kendi nefsini unutmak nefis feragati herhangi bir bozgun ve hüsran karşısında sabır ve sükûnet, başkalarının kusurlarına karşı müsamaha gösterme" gibi hasletleriyle örnek olduklarını gösteren bu Müslüman Türk derviş grupları bölge insanlarının ilgisine layık olmuşlardır. Bu ilgi bunların gerek savaş meydanlarındaki üstün kahramanlıklarıyla gerek barış zamanlarındaki insanca yaşama gayretleriyle gerçek hayatın ve yaşamanın örneği olarak devam etmiş böylece de bu gruplar, İslamlaştırma ve Türkleştirme hareketlerinin Anadolu'da en göze görünen temsilcileri olup çıkmışlardır. 12 . Yüzyılın ikinci yarısı ve 13. Yüzyılın ilk yarısında Türkistan da yaşayan Hoca Ahmet YESEVİ dergahında ilim tahsil eden bu Türk dervişler Moğolların baskısı ve zulmü neticesinde Anadolu'ya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Anadolu o zamanlar Bizans yada Diyarı-Rum olarak bilinmekteydi. Anadolu'ya gelen bu dervişler yukarıda bahsettiğimiz gibi yer yer Ahiyan-ı Rum zaman zamanda Gaziyan-ı Rum olarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bu göçebe dervişlerin yolu zaman içerisinde Kırıkkale İlimize de düşmüştür. İlimizin doğusuna yerleşenlere Şeyh ya da Baba unvanı verilerek manevi bir şahsiyet yüklenmiştir. İlimizin batısına yerleşen göçebe dervişlere ise Horasan Erenleri olarak Dede unvanı verilerek manevi birer kimlik kazandırılmıştır.(1) Barkan Prof. Ö. 1; Kolonizatör Türk Dervişleri, 28S/ab (2) Şeker Doç. Dr Mehmet Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması. 121. İlimizin batısı dediğimiz zaman Kızılırmak bucağı aklımıza gelir. Kızılırmak bucağının doğu bölümlerinde Horasan Ereni olan üç tane manevi (DEDE) kimliğe sahip Horasan Ereninin varlığı ve türbeleri bilinmekte olup halk tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmektedir. Bunlar; 1-) Hasan Dede (Aşık Hasan Dede) 2-) Haydar Dede (Haydar Sultan) 3-) Halil Dede (Türbe Köyü olarak bilinir) Olmaktadır. Kızılırmak bucağının Batı kıyılarına yakın bölgelerde iki tane Dede unvanı ile bilinen dervişler mevcuttur. Bunlardan 1. Türbesi Karaahmetli köyü sınırları içerisinde türbesi bulunan Şaban Dede Hazretleridir. Çok az bilinen Türbeyi civarda yaşayan ahali ziyaret etmektedir. 2. İse; Karakeçili İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve hiç bilinmeyen asıl konumuz olan Dede mezarıdır. Sıradan bir mezar olup Türbesi mevcut değildir. Adının da bilinmemesi nedeniyle ADSIZ DEDE olarak Anılması daha uygun olacaktır. ADSIZ DEDE ile ilgili Karakeçili İlçesi sakinleri arasında birçok rivayetler menkıbeler ve kerametler dilden dile anlatarak gelmektedir. Bulunduğu yer itibariyle o çağlarda AKKOŞAN Şehrinin varlığı ve mevcudiyeti bilinmektedir. Aslında antik bir şehir olan AKKOŞAN zaman içerisinde yok olmuştur. ADSIZ DEDE bu AKKOŞAN Şehrini manevi fethini hazırlamak üzere görevlendirilmiştir. Hasan Dede ve diğer dedelerden daha eski olduğu düşünülebilir. Karakeçili de ki bu arazinin adı her ne kadar Akkoşan mevki i olarak bilinse de ADSIZ DEDE' nin bulunduğu yere ve civarına Dedenin Başı ve Dede'nin Önü olarak halk tarafından isimlendirilmiştir. ADSIZ DEDE' nin mezarı bilinmeyen zamanlarda define arayıcılarının tecavüzüne uğramış, mezar tekrar yapılmış tekrar bozulmuştur. Mezarında hazine arayanlar kemiklere de zarar vermişlerdir. Hatta mezardaki kemiklere zarar veren çobanların sabahlara kadar uyuyamadıkları ve sürekli görünmeyen birileri tarafından tekme tokat dövüldükleri halk arasında eskiden beri anlatıla gelmektedir. Yine ADSIZ DEDE' nin mezarında çocuk olduğu iddiaları da hala mevcudiyetini korumaktadır. Yakın zamana kadar ADSIZ DEDE ile ilgili kerametleri görenler ve yaşayanlar mevcut dur. Bunlardan birisini anlatacak olursak o arazide koyunlarını otlatan bir çoban vardır. Bu çoban 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında koyunlarını güderken Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece örüme kalktığında, Halil Dede, Haydar Dede, Hasandede ve Şaban Dede Türbelerinden kalkan yeşil, kırmızı, beyaz renkli ışıklar yeşil ışık saçan ADSIZ DEDE'nin mezarında buluşmalarını seyreder, bu buluşma esnasında ışıklar bir müddet mezar başında dua eder halde görünürler. Bunu gören çobanın dili tutulmuştur. Halk arasında dişi kitlenmiş olarak söylenmektedir ve günlerce konuşamaz. Bu ışık olayını vatanımızın önemli günlerinde görenler hala mevcuttur. Buna rağmen manevi yönü çok güçlü olduğuna inandığımız ADSIZ DEDEMİZ bir garip mezar olarak Karakeçili İlçesinde ilgilenilmeyi beklemektedir. Biz inanıyoruz ki hak ettiği değeri veren her kim olursa Allah’ın lütfuna mazhar olacaktır  5302 Sayılı Yasanın 16.Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi ve aynı yasanın 18.Maddesi olan bilgi ve denetim amaçlı çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  Adem GÖKDERE Hasan ÇOBAN Rıza USLU  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü  Hilmi ŞEN Sercan SITKI  Üye Üye | |