**1854 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE**

**HACIBEKTAŞ**

*(Belediye TARİHİ)*

******

**Güvenç GÜRSES**

2024

Altınoluk

**İÇİNDEKİLER**

| | Giriş | 3 | | --- | --- | | Belediye Başkanları Listesi | 10 | | 1854-1870 yılları arasında belediye başkanı Mehmet oğlu Ali Efendi | 11 | | *1870-1876 yılları arası belediye başkanı Mehmet oğlu Fettah Efendi* | *14* | | 1876-1880 yılları arası belediye başkanı Ahmet oğlu Veliyettin Efendi | 16 | | *1880-1885 yılları arası belediye başkanı Mustafa oğlu Mustafa Efendi* | *17* | | 1885-1889 yılları arası belediye başkanı Mehmet oğlu Ali Efendi | 21 | | *1889-1893 yılları arası belediye başkanı Veliyettin oğlu Hasan Efendi* | *22* | | 1893-1897 yılları arası belediye başkanı Musa oğlu imam Ali Efendi | 23 | | *1897-1901 yılları arası belediye başkanı Danacı oğlu Halil Efendi* | *24* | | 1901-1905 yılları arası belediye başkanı Abbas oğlu Mürteza Efendi | 26 | | *1905-1909 yılları arası belediye başkanı Veli oğlu Mustafa Efendi* | *28* | | 1909-1913 yılları arası belediye başkanı Şerif oğlu Mehmet Efendi | 29 | | *1913-1917 yılları arası belediye başkanı Veli oğlu Halim Ağa* | *30* | | 1917-1922 yılları arası belediye başkanı Ali oğlu Halil Efendi | 32 | | *1922-1926 yılları arası belediye başkanı Hüseyin oğlu Nurettin Bey* | *34* | | 1926-1942 yılları arası belediye başkanı İbrahim TURAN | 41 | | *1942-1945 yılları arası belediye başkanı Halil ÖZCAN* | *48* | | 1945-1946 yılları arası belediye başkanı Rıza ULUSOY | 49 | | *1946-1948 yılları arası belediye başkanı Yakup GÜRSES* | *50* | | 1948-1960 ve 1974-1978 yılları arası *belediye başkanı* Dede ARSLAN | 52 | | *1960 yılı belediye başkanı Jandarma İsmail çavuş* | *53* | | 1960-1966 yılları arası *belediye başkanı* Kaymakam Musa ATİK | 54 | | *1966-1970 yılları arası belediye başkanı Salih SÜMER* | *54* | | 1970-1974 yılları arası belediye başkanı Mehmet AYGÜNEŞ | 55 | | *1978-1980 yılları arası belediye başkanı Nafiz ÜNLÜYURT* | *56* | | 1980-1982 yılları arası *belediye başkanı* Kaymakam Cemal ERTEM | 58 | | *1982-1984 yılları arası belediye başkanı Kaymakam Mustafa KARSLIOĞLU* | *59* | | 1984-1989 ve 1991-1994 yılları arası belediye başkanı Ali EĞER | 59 | | *1990-1991 yılları arası belediye başkanı Kaymakam Fikret ÇELİK* | *61* | | 1994-2004 yılları arası belediye başkanı Mustafa ÖZCİVAN | 62 | | *2004-2019 yılları arası belediye başkanı Ali Rıza SALMANPAKOĞLU* | *64* | | 2019-2024 yılları arası belediye başkanı Arif Yoldaş ALTIOK | 67 | | 2024- ……. Yılları arası belediye başkanı Ali KAİM | *69* | | *Hacıbektaş’ta gezilecek yerler* | *70* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**GİRİŞ**

Bilindiği üzere Hacı (Hace) Bektaş Veli Suluca Karahöyük’e geldiğinde Suluca Karahöyük yedi hane idi.



*(XV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen yukarıdaki resim, günümüzde Hacı Bektaş Velî Müzesi’nde, Meydan Evi’nin giriş kapısının karşısındaki ocağın üstünde asılı olarak teşhir edilmektedir. Kök boya kullanılan tabloda Hacı Bektaş Velî, temelinde “sevgi ve barış” olan tasavvufî felsefesini yansıtacak şekilde, kucağında aslan ve ceylan ile birlikte resmedilmiştir.)*

Araştırmacı Deniz Düzgün’ün belirttiğine göre, “*Hacı Bektaş Veli Malya nahiyesine yakın olduğu için Suluca Karahöyük’e yerleşmiştir. Malya’da Baba İshak ve 70 bin Alevinin öldürülmesinden[[1]](#footnote-0) sonra Hacı Bektaş Malya’da yenilen, dağılan, yok olan Aleviliği yine Malya’da diriltmiş ve kılıç kullanmadan ilim ve bilgi ile Aleviliği yaymıştır*.”

Devlet Arşivleri tarafından yayımlanan “*Osmanlı Yer Adları*” kitabının 529 uncu sayfasında belirttiği üzere Malya nahiyesi (1530) Kırşehir→ Bozok→Zülkadriye Eyaleti Mucur ve Hacıbektaş ilçeleri arasında günümüzdeki Kurugöl civarında idi.

Araştırmacı Deniz Düzgün “*wordpress.com/malya-nahiyesi”* sayfasında “*Malya şehri 17. yüzyılda Devşirme Kuyucu Murat Paşa[[2]](#footnote-1) zamanında katliama uğrama veya sonrasında tamamen Rakka’ya sürüldüğü ihtimaldir*.” demektedir. [[3]](#footnote-2)

Baba İshak ve Kalender Çelebi[[4]](#footnote-3) ayaklanmalarından katledilenlerden ve sürgüne gönderilen canlardan geriye kalanlar ile dışarıdan gelenlerin Hacıbektaş’a yerleşmesi sonucu nüfus artmaya başlamış, neticede Hacıbektaş 1541 yılında Niğde'ye bağlı bir nahiye merkezi haline gelmiş, Kırşehir’in 1584’de müstakil bir sancak haline getirilmesiyle, aynı statüyle Kırşehir’e bağlanmıştır. Hacıbektaş 1854 yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur.

1910 yılında Kırşehir’e bağlı nahiye statüsünde bulunan Hacıbektaş’ın toplam 27 köyü bulunmakta idi *(Güler: 2007, 42)*. Cumhuriyet kurulduktan sonra Kırşehir vilâyetine bağlılığı devam eden Hacıbektaş yine nahiye konumunu muhafaza etmiştir. Hacıbektaş 01.01.1948 tarihinde Kırşehir iline bağlı ilçe haline gelmiş, Nevşehir'in 24.07.1954 tarihinde il olması ile Hacıbektaş ilçesi Nevşehir'e bağlanmıştır.

Yeniçeri ocağını kaldırdığı 1826 tarihinden beri Hacıbektaş Dergâhında devlet tarafından atanan Nakşibendî şeyhleri bulundurulmaktaydı. Hacıbektaş Dergâhına Padişah II. Mahmut tarafından atanan ilk Nakşibendî Şeyhi Mehmed Said Efendi’dir. [[5]](#footnote-4)

Fahri MADEN, “*Hacı Bektaş Velî Tekkesi’nde Nakşî Şeyhler ve Sırrı Paşa’nın Lâyıhası*” başlıklı yazısında “*Mehmed Said Efendi’nin tekkede ifa edeceği vazife Hacı Bektaş Velî’nin medfun olduğu tekke ve kasabanın mülhid ve zındık Bektaşîlerden temizlenmesi olup, bu görev dairesinde tekkenin eski “şeyh-i bâtılları” def edilerek meşihatı kendisine verilmişt*i.” ve “*Bununla birlikte Said Efendi tekkede Nakşî ayini yaptıracak, tekke vakfının tevliyetini yürüterek gelirlerini tahsil edecekti. Ayrıca vakıf gelirleriyle tekkenin ve misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, ayrıca irşad faaliyetinde bulunarak tekkedeki dervişlere dini ilimlerin öğretilmesine çalışacaktı.*”demektedir.

(Hacı Bektaş Velî Müzesi’nde sergilenen ve Dergâh’ın 1881-1882 yıllarındaki durumunu gösteren tablo)

Hasan DEMİRTAŞ’ın “*Hacı Bektaş Veli Dergâhı Ziyaretçi Defteri*” isimli eserinde belirttiği üzere *“1826 sonrasında devam eden süreç takip edildiğinde, Hacı Bektaş Velî Dergâhı’nda üçlü bir yapının ortaya çıktığı ve dergâhın yönetimi noktasında Çelebiler ile Babagân arasında geçmişten beri var olan rekabete üçüncü bir unsur olarak Nakşî şeyhlerin katıldığı görülmektedir. Hacı Bektaş Velî Dergâhı’nın 1925 yılında kapatılmasına kadar, dönem dönem farklılıklar olmakla beraber, dergâhın yönetimine resmiyette Nakşî şeyhlerin atanmaya devam ettiğini, fiili olarak Bektaşî babalarının dergâhı yönettiğini, Çelebiler’in ise Hacı Bektaş Velî Vakfı’nın idaresini yürüttüklerini söylemek mümkündür.”* Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Mustafa Alkan’a göre de “*Hacı Bektaş Velî Âsitânesi, Nakşîler için bir çekim merkezi hiç olamamış, buraya tayin edilen Nakşî şeyhler ve çevresi için burası, padişahın emrine itaatle memûriyetin yerine getirmesinden öte bir anlam taşımamıştır.”[[6]](#footnote-5)*

Tanzimat döneminin ilk padişahı olanSultan Abdülmecid zamanında Fransız mülki idare sistemi esas alınarak taşra teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak yukarıda da belirtildiği üzere, 1854 tarihinde Hacıbektaş’ta belediye teşkilatı kurulmuş, Çelebilerden Mehmet oğlu Ali Efendi de Hacıbektaş’ta ilk belediye başkanı olmuştur.

Bu çalışmamızın amacı, Hacıbektaş’ta belediye teşkilatının kurulduğu 1854 tarihinden günümüze belediye başkanlarının kimler olduğu, başkanların yaptığı çalışmalar ve 1854 tarihinden günümüze Hacı Bektaş Veli Dergâhındaki olayları ana hatları ile ortaya koyarak tarihe bir not düşmektir.

Çalışmamızı yaparken dedebabaların görev yaptığı tarihler ve isimler ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. [[7]](#footnote-6) Bu kitap hazırlanırken Yakup GÜRSES’in Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi (1999) ve Hacı Bektaş Veli Sülaleyi Tahiresi *(soyu)* (1989) çalışmaları esas alınmış, belediye başkanları ile ilgili bilgilerin bir kısmı da Yakup GÜRSES’in yazdıklarından aktarılmıştır.

1. **OSMANLI DEVRİNDEKİ HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLARI;**

1- 1854-1870 yılları arasında Mehmet oğlu Ali Efendi (Çelebilerden)

2- 1870-1876 yılları arasında Mehmet oğlu Fettah Efendi (Çelebilerden)

3- 1876-1880 yılları arasında Ahmet oğlu Veliyettin Efendi

4- 1880-1885 yılları arasında Mustafa oğlu Mustafa Efendi

5- 1885-1889 yılları arasında Mehmet oğlu Ali Efendi

6- 1889-1893 yılları arasında Veliyettin oğlu Hasan Efendi

7- 1893-1897 yılları arasında Musa oğlu İmam Ali Efendi

8- 1897-1901 yılları arasında Danacı oğlu Halil Efendi

9- 1901-1905 yılları arasında Abbas oğlu Mürteza Efendi

10- 1905-1909 yılları arasında Veli oğlu Mustafa Efendi

11- 1909-1913 yılları arasında Şerif oğlu Mehmet Efendi

12- 1913-1917 yılları arasında Veli oğlu Halim Ağa

13- 1917-1922 yılları arasında Ali oğlu Halil Efendi. *(Deli İmam)*

1. **CUMHURİYET DEVRİNDEKİ HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLARI;**

14- 1922-1926 yılları arasında Hüseyin oğlu Nurettin

15- 1926-1942 yılları arasında Bektaş oğlu İbrahim TURAN *(16 Yıl)*

16- 1942-1945 yılları arasında Halil ÖZCAN

17- 1945-1946 yılları arasında Rıza ULUSOY

18- 1946-1948 yılları arası Yakup GÜRSES

19- 1948-1960 yılları arası Dede ARSLAN

20- 1960 yılı İsmail Çavuş *(1960 İhtilalinin getirdiği)*

21- 1960-1966 yılları arası Musa ATİK *(Kaymakam)*

22- 1966-1970 yılları arası Salih SÜMER

23- 1970-1974 yılları arası Mehmet AYGÜNEŞ

24- 1974-1978 yılları arası Dede ARSLAN

25- 1978-1980 yılları arası Nafiz ÜNLÜYURT

26-1980-1982 yılları arası Cemal ERTEM (Kaymakam)

27-1982-1984 yılları arası Mustafa KARSLIOĞLU (Kaymakam)

28- 1984-1989 ve 1991-1994 yılları arası Ali EĞER*(10Yıl)*

29-1990-1991 yılları arası Fecri Fikret ÇELİK (Kaymakam)

30- 1994-2004 yılları arası Mustafa ÖZCİVAN*(10Yıl)*

31-2004-2019 yılları arası Ali Rıza SALMANPAKOĞLU *(15Yıl)*

32- 2019- 2024 yılları arası Arif Yoldaş ALTIOK

33- 2024- …. Ali KAİM (Halen)



1. **1854-1870 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OĞLU ALİ EFENDİ:**

Halil İbrahim ŞİMŞEK’in “*Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları*” başlıklı yazısında da belirtildiği üzere “*II. Mahmut’un yönetimi süresince bazı tarikatlara yönelik olumsuz tavrının aksine, ondan sonra tahta çıkan I. Abdülmecid’in döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda tarikatlara daha hoşgörülü ve müsamahakâr bir yaklaşımın var olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 1852 tarihli irâde ile Hacıbektaş’taki tekke şeyhliğinin durumunun yeniden düzenlenmesi*” yapılmış ve 1854 yılında da Hacıbektaş’ta belediye teşkilatı kurulmuştur.

1854 yılında Çelebilerden Mehmet oğlu Ali Efendi Hacıbektaş’ta ilk belediye başkanı olmuştur. Bu tarihte Hacı Bektaş Veli Dergâhı postunda Turabi Hacı Ali Dedebaba (1850-1869) bulunmakta, Çelebilerden Ali Celalettin Çelebi de (1808-1871) postnişin olarak görev yapmaktaydı.



Hava SELÇUK’un Çelebilerle ilgili olarak, “*Mürûr-u Ubûr Edenlerin Gözüyle Hacıbektaş: Seyahatnameler, Salnameler ve Şer’iyye Sicillerine Göre Hacıbektaş’ın Tarihi”*  bildirisinde; *[[8]](#footnote-7)* “*Bektaşiler Hacı Bektaş’ın soyundan gelenler arasından çıkan liderlerine “çelebi” sıfatıyla hitap ediyorlar.[[9]](#footnote-8) Tekke ve çelebi büyük bir servete sahip. Her şeyden önce geniş bir arazileri var. Bunun dışında tarikat üyelerinden gelen hediye ve bağışlar önemli bir yekûn tutuyor*.” Diye belirtilmektedir.

Mehmet oğlu Ali Efendi belediye başkanı olduktan sonra bir kişiyi kizir *(yardımcı, bekçi ya da kâhya)* olarak görevlendirmiş ve halka bazı duyurular yapmıştır. Bu duyurularda;

*“a) Her ev sahibi evinin tandırında veya ocağında yaktığı tezek, saçma ve odun külünü gelişigüzel soka ortasında istediği yerlere dökemeyecek, sokağın boşluk bir kenarında tayin edilecek yere dökeceklerdir.*

*b) Öküz, inek, koyun ve keçi hayvan sahipleri hayvanlarını başıboş bırakıp ekinlere zarar yaptırmayacaklardır.*

*c) Öküz, inek, koyun ve keçi alım satımlarında belediyenin kanuni hakkı olan paç parasını (vergi, damga resmi) belediyeye vereceklerdir, bunu yapmayanlar sorumludur.”* Hususları yer almıştır.

Çelebi sülalesinden olan Belediye Başkanı Ali Efendi ile Dervişan postnişini Turabi Hacı Ali Dedebaba arasında geçimsizlik ve hoşnutsuzluk olmasına rağmen dergâhın harabeye dönmüş bazı evlerini tamir ettirme ve dergâhın birinci avlusuna misafirhane yaptırma hususunda anlaşmışlardır.

Belediye başkanı Ali Efendi zamanında sokaklar temiz tutulmuş ve Hacıbektaş’a gelen ziyaretçilere örnek olunmaya çalışılmıştır.

1. **1870-1876 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OĞLU FETTAH EFENDİ:**

Fettah Efendi döneminde, Hacı Bektaş Veli Dergâhı postunda Hacı Hasan Dedebaba (1869-1875) ve Perişan Hafız Ali Dedebaba (1875-1876) bulunmaktaydı. Çelebilerden de Feyzullah Çelebi postnişin olarak görev yapmaktaydı.


Bu dönemde de Çelebiler ile Dervişler arasındaki gerginlik ve birbirlerinden şikâyetler devam etmekteydi.

Çelebilerden Feyzullah Çelebi bilgili ve güzel konuşan ve konuşması ile dinleyenleri etkisi altına alan biriydi. Bu özellikleri ile hükümet görevlileri arasında itibar kazanmış ve halkı da kendi tarafına çekmeyi başarmıştı. Çelebi sülalesinden olan Belediye başkanı Fettah Efendi de halkı Çelebiler tarafına çekmiş, kendisinden önceki belediye başkanı gibi çiftçi mallarının korunmasında, koyun sığır sürülerinin otladığı meralardaki sulak yerlerden hayvanların su ihtiyacının giderilmesinde çaba harcamıştır.

Hacı Hasan Dedebaba Hanbağı’nın*[[10]](#footnote-9)*  etrafını taş duvar ile çevirmeye başlamış, Aş Evi’ni onartmış, Küçük Kayı köyündeki dereye iki su değirmeni yaptırmış, Perşembe ve Cuma günleri dergâhın birinci avlusuna toplanan dul, yetim, öksüz çocuk ve fakirlere para ve ekmek dağıtımı yaptırmıştır. Feyzullah Çelebi ise çiftçiliğe önem vermiş, Âşıklar çiftliğinde göl suyu ile çalışan değirmen ve kasabaya çeşme yaptırmıştır.

Feyzullah Çelebi devlet tarafından dergâhta görevlendirilen Nakşibendî şeyhi ile anlaşarak Hacı Hasan Dedebaba’yı şikâyet ettirip Hacı Bektaş Veli dergâhından çıkartılmasını sağlamışlardır.

1872 yılında Çelebi Cemalettin Efendi *(1862-1921)* tarafından hayrat olarak Hacıbektaş’ta bir çeşme yaptırılmıştır. Çeşme, dışından tek kemerli, içinde ise çift kemerli, tek kurnalı, taş malzemeden yapılmış bir yapı idi. Bu çeşmenin suyu Kaygusuz Dağı’ndan geliyordu. Bu çeşme 1952 yılında “*ilçeye Keşlik’ten su geldi, çeşmelere gerek kalmadı*” gerekçesi ile Belediye Başkanı Dede ARSLAN tarafından yıktırılmıştır.



(Yukarıdaki Çeşme çizimi Yakup GÜRSES tarafından yapılmıştır)

1. **1876-1880 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI AHMET OĞLU VELİYETTİN EFENDİ:**

1876-1880 yıllarında II. Abdulhamit padişah idi, Hacı Bektaş Veli Dergâhı postunda Mehmet Ali Hilmi Dedebaba (1876-1880), Çelebilerden de Feyzullah Çelebi (1811-1878) ve Cemalettin Çelebi (1878-1921) postnişin olarak bulunmaktaydılar.

Ahmet oğlu Veliyettin Efendi’nin belediye başkanı olduğu 1876 yılında Osmanlı’da meşrutiyet ilan edilmiştir. Hacıbektaşlılar ilan edilen meşrutiyetin çelebiler ile dervişler arasındaki gerginliği gidereceğine inanmışlardı. Ancak belediye başkanı da çelebiler tarafında olduğundan bu ikilik giderilememiştir. Belediye başkanı Veliyettin Efendi zamanında da önceki belediye başkanlarının yolundan gidilmiştir.

**4-1880-1885 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA OĞLU MUSTAFA EFENDİ:**

Bu yıllarda Abdulhamit padişah, Hacı Bektaş Veli Dergâhı postunda Hacı Mehmet Dedebaba (1880-1857) ve Fevzi Dedebaba (1857-1913), Çelebilerden de Feyzullah Çelebi (1811-1878) ve Cemalettin Çelebi (1878-1921) postnişin olarak bulunmaktaydılar.

Dördüncü Belediye Başkanı Mustafa Efendi Zir Mahallesinden ve çiftçi idi. Belediye Başkanı Mustafa Efendi dervişlerle çelebiler arasındaki geçimsizlik ve ayrılığın Hacı Bektaş Veli yoluna uygun olmadığını her iki tarafa da bildirdiği halde geçimsizlik tekke ve zaviyeler kapatılana kadar devam etmiştir. Bu geçimsizliğin giderilmesini istemeyip bu ateşi körükleyenler arasında dergâha devlet tarafından görevlendirilen Nakşî şeyhleri bulunduğu söylenilmekte idi. Nakşî şeyhlerinin zaman zaman Feyzullah Çelebi (1811-1878) ile buluşması da bu iddiayı doğrular nitelikte olarak değerlendirilmekteydi.

Dergâh-ı Şerif’ten Hacı Hasan Dedebaba dergâhtan gidince belediye başkanının ve Feyzullah Efendi’nin isteği üzerine, Şeyhülislam vekâleten Feyzullah Efendi’yi Hacı Bektaş Veli Dergâhında görevlendirmiş, 7-8 ay Feyzullah Efendi bu görevi yapmış ve görevini Bektaşîler tarafından “yalancı”, “vesveseci”, “şeytan” gibi sıfatlarla anılan Nakşî şeyhi Yahya Efendi’ye teslim etmiştir. Feyzullah Efendi şeyh Yahya Efendi ile samimiyetini ilerletmiş ve bu samimiyeti de dergâhtaki dervişler aleyhinde kullandığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir.

Bu dönemde Dergâh-ı Şerif’e hizmet eden hademe-i haslardan Pazarcıklı Ali Baba aniden hastalanıp Hakka yürümüş, Nakşî şeyhi Yahya Efendi Ali Baba’yı “*Dervişler zehir verip öldürdüler*” diye Hacıbektaş jandarma komutanlığı ile vilayet makamına bildirmiş, Hafız Ali Dedebaba (1875-1876) bu olay üzerine perişan olup, Perişan Hafız Ali Dedebaba adıyla anılır olmuştur. Pazarcıklı Ali Baba’nın cenazesi üç gün bekletilmiş, bir Türk ve bir Hıristiyan doktor cenazeyi muayene etmeden “*Zehir işareti var*” diye rapor tutmuş, Hafız Ali Dedebaba görevden alınmış, dervişler Dergâh’tan dışarı çıkartılmış, Pazarcıklı Ali Baba’nın cenazesi tam bir muayeneden geçirilince eceli ile Hakka yürüdüğü ortaya çıkınca Hafız Ali Dedebaba mücerret postuna getirilmiştir. Ancak Perişan Hafız Ali Dedebaba hastalığını bahane ederek görevden çekilmiştir.

Perişan Hafız Ali Dedebaba’nın görevden çekilmesinden sonra İstanbul Güngörmez Mahallesinden Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 1876 yılında mücerret postuna getirilmiştir.



Sayın Fahri Maden’in *Hacı Bektaş Velî Tekkesi’nde Nakşî Şeyhler Ve Sırrı Paşa’nın Lâyıhası* başlıklı yazısında belirttiği üzere “*Yahya Efendi ile Mehmet Ali Hilmi Baba’nın Hacı Bektaş Velî tekkesine gelişi burada huzurun iyice bozulmasına yol açtı. Bektaşîler, Nakşî şeyhi Yahya Efendi’yle mücadeleye başladılar. 1883 yılında Yahya Efendi hakkında tekkede yolsuzluk yaptığı ve zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir şikâyette bulundular*”.

Nakşî şeyhi Yahya Efendi ve Çelebi taraftarları, önceden olduğu gibi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba zamanında da (1876-1880) dervişler üzerinde baskı kurmaya devam etmişlerdir.


Sayın Fahri MADEN’in 18-20 EKİM 2018 tarihlerinde yapılan IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumunda “*Meclis-i Meşayıh Kararlarında Bektaşilik Ve Bektaşi Tekkeleri*” başlıklı sunumunda da belirttiği üzere, 1866 yılında kurulan Meclis-i Meşâyıh’i (Şeyhler/Ulular Meclisi) “*En çok meşgul eden Bektaşi tekkesi tarikatın merkezi olan Hacı Bektaş Veli (Pirevi) Tekkesi’dir. Mecliste alınan kararların büyük çoğunluğu buradaki Bektaşiler ile İstanbul’dan gönderilen Nakşî şeyhler arasındaki iktidar mücadelesinin yansımalarıdır. Ayrıca tekkeye postnişin tayinleri, oradaki Çelebiler-Babalar arasındaki çekişmeler, vakıf meseleleri meclise intikal eden diğer hususlardır*.”

Belediye başkanı Mustafa Efendi, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ile anlaşıp, Malkoç Bey’in 1856 yılında yaptırdığı çeşmeyi tadilat yaptırmış ve Mısır’dan gönderilen aslan heykelini buraya koydurmuştur. Günümüzde de kullanılan Aslan Ağzı Çeşmesi bu çeşmedir. Çeşmenin önündeki mermer havuz da Mehmet Ali Hilmi Dedebaba tarafından mermeri Kırlangıç Dağı’ndan getirtilerek bu dönemde yaptırılmıştır.





1880 yılında Belediye başkanı Mustafa Efendi döneminde, Hacı Mehmet Dedebaba tarafından hayrat olarak Dede Pınarı çeşmesi yaptırılmıştır. Çeşme tek revaklı, tek kurnalı bir yapıya sahipti. Bu çeşme yapıldığı tarihten 72 yıl sonra 1952 yılında “*İlçeye Keşlik’ten su geldi, çeşmelere gerek kalmadı*” gerekçesi ile Belediye Başkanı Dede ARSLAN tarafından yıktırılmıştır.



(Yukarıdaki Çeşme çizimi Yakup GÜRSES tarafından yapılmıştır)

1. **1885-1889 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OĞLU ALİ EFENDİ**

Beşinci Belediye Başkanı Mehmet oğlu Ali Efendi Savat Mahallesinden olup çiftçilikle uğraşmakta idi. Mehmet oğlu Ali Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde Osmanlı tahtında Abdulhamit, Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Hacı Mehmet Baba (1880-1857) ve Fevzi Baba (1857-1913), Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi (1878-1921) postnişin olarak bulunmaktaydı.

Belediye Başkanı Ali Efendi, devlet tarafından Hacı Bektaş Veli dergâhına gönderilen Nakşî Yahya Efendi, Ahmet Cemalettin Çelebi ve Hacı Mehmet Baba arasındaki geçimsizliği gidermek için çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştır. Bu geçimsizlik, yukarıda da belirttiğimiz üzere 1866 yılında kurulan Meclis-i Meşâyıh’i (*Şeyhler/Ulular Meclisi*) en çok meşgul eden hususlardan biri olmuştur. Ali Efendi döneminde daha önceleri olduğu gibi Cemalettin Çelebi tarafından halka ekmek ve para dağıtılıp, belediye de bu çalışmaya yardımcı oluyordu.

1. **1889-1893 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI VELİYETTİN OĞLU HASAN EFENDİ**

Veliyettin oğlu Hasan Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde Osmanlı tahtında Abdulhamit, Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba (1857-1913), Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi (1878-1921) postnişin olarak bulunmaktaydı.

Hasan Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde de, Çelebiler ile Dedebabalar ve Nakşî şeyhi arasındaki geçimsizlik ve birbirinden şikâyetler devam etmiş, bu dönemde tüm ülkede olduğu gibi Hacıbektaş’ta da yoksulluk hâkim olduğundan belediye, çelebiler ve dedebabalar tarafından halka çeşitli yardımlar yapılmıştır. Hava SELÇUK ise, halkın maddi durumu ile ilgili olarak, “*Hacı Bektaş Veli’nin türbesinin burada bulunması sebebiyle bölgede yaşayan halkın vergi muafiyetinden faydalandığı, fazla vergi ödemedikleri için maddi açıdan iyi durumda olduklarını*” belirtmektedir. *[[11]](#footnote-10)*

1. **1893-1897 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI MUSA OĞLU İMAM ALİ EFENDİ**

Musa oğlu İmam Ali Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde Osmanlı tahtında Abdulhamit, Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba (1857-1913), Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi (1878-1921) postnişin olarak bulunmaktaydı.

Belediye Başkanı İmam Ali Efendi âlim, olgun, ileri görüşlü, ikiliği sevmeyen bir insan olarak bilinirdi.

İmam Ali Efendi, Dulkadir Beyi Şehsuvar Beyin oğlu Ali Bey tarafından 1520 tarihinde inşa ettirilen Cuma Camisinin imamlığı ile birlikte belediye başkanlığını da yapmaktaydı. Belediye Başkanı İmam Ali Efendi zamanında yoksullara yardımlar yapılmış, çeşmelerin suyolları temizlenmiş ve çiftçi malları korunmuştur.



Belediye Başkanı İmam Ali Efendi, hem Çelebiler hem de tekkedeki babalar tarafından iyi bir insan olarak tanınırdı. Ali Efendi, Çelebiler ile Babalar arasındaki ikiliğin ortadan kalkması ile ilgili çalışmalar yapmış ama başarılı olamamıştır. Çünkü Çelebiler Hacı Bektaş Veli tekkesinde şeyhliğin Hacı Bektaş Veli soyuna ait olduğunu ve bu nedenle kendilerine verilmesini savunurken, Babagan koluna mensup babalar da ehil olan kişinin meşihat (*tekkeye şeyh olmak)*hakkına sahip olması gerektiğinden, şeyhlik görevinin kendilerine verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ayrıca, “*Babaganların iddiasına göre; 1329 yılında Hacıbektaş’ın kaza olması için padişahtan irade çıkmışsa da buna Çelebi Cemaleddin’in engel olduğu, bunun nedeninin de kaza olursa mahkeme, nüfus, tapu dairesi, eczane, hastane gibi teşekküller ile kaymakam ve başka aydın kişiler ve memurların oraya geleceği ve kendisinin manevi kimliğinin kaybolacağı “düşüncesine” sahip olduğu buna karşılık çelebiler böyle düşünürken ve kendileri halkın uyanması ve okumasını savunuyorlardı*.” *(Zeynel Özlü “Osmanlı Döneminde Hacı Bektaş Veli Sülalesi: Çelebiler)* [[12]](#footnote-11)

1. **1897-1901 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI DANACI OĞLU HALİL EFENDİ**

1897-1901yılları arasında Zir Mahallesinden Danacı oğlu Halil Efendi belediye başkanlığı yapmıştır. Bu döneminde de Osmanlı tahtında II. Abdulhamit bulunurken, Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba, Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi postnişin olarak bulunmaktaydı.

Önceki belediye başkanı gibi Halil Efendi de, Çelebiler ile Babalar arasındaki ikiliğin ortadan kalkması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu amaçla Hacı Bektaş Dergâhındaki Kırklar Meydanında Çelebilere yer ayrılmasını düşünmüş ve bu fikrini Ahmet Cemalettin Çelebi’ye söylemiş, bu eylem bir müddet Çelebiler ile Babalar arasındaki gerginliği nispeten gidermiş ancak, gerginlik sona ermemiştir.

Yakup GÜRSES’in Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi isimli çalışmasında yazdığına göre “*Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba zamanında Dergâhtaki Kırklar Meydanı dış duvarının batı tarafından bakıldığında köşede bir ekleme yapıldığı görülür. 1898 tarihinde bu ekleme duvarı yapmak için köşeden yıkıma başlayan işçilerden biri kazmasının sivri ucu ile taşı sökerken duvar içinde altın dolu bir cam kavanozun parçalandığını görür. Cam kavanozun içindeki altınlar yere dökülüp sökülen taşların arasına düşer. Üç işçi altınları kapmak için birbirlerini itip kakarken birinin ayağı taşların arasında sıkışır ve o işçi topal kalır. Halk da “Tekkenin parası yaramadı ondan topal kaldı” söylentisini çıkarır*.” İşçilerin aldığı bu altınların akıbeti hakkında hiçbir bilgi bilinmemektedir.

**9- 1901-1905 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI ABBAS OĞLU MÜRTEZA EFENDİ**

1901-1905 yılları arasındaki Hacıbektaş Belediye Başkanı Zir Mahallesinden Abbas oğlu Murtaza Efendi idi. Bu döneminde Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba, Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi postnişin olarak bulunmaktaydı.

Ahmet Cemalettin Çelebi 28 Ekim 1903 tarihinde Savat Mahallesi Cuma Cami bitişiğinde okul yaptırmış ve bu okul merasimle açılmıştır. Bu okulda okuyan öğrencilere Kuran-ı Kerim ve Tecvit dersleri verilip okulun bitişiğindeki Cuma Camiinde namaz kıldırılırdı. Öğrenciler öğle ve akşam okuldan ayrılırken o zamanki padişah II. Abdulhamit için *“Padişahım Çok Yaşa”* diye bağırırlardı*. [[13]](#footnote-12)*

Şu unutulmamalıdır ki, Osmanlı iktidarının meydana getirmek istediği kimlikte Bektaşilik tarikatına yer verilmek istenmemiş, Bektaşilik, Sünnilikteki Hanefi mezhep içinde eritilmek istenmiştir. Bu politika, 1826’da Bektaşi tarikatının kapatılmasıyla açık bir biçimde başlamış, II. Abdülhamit dönemi de dâhil tüm 19. yüzyıla yayılmıştır.

II. Abdülhamit döneminde bilhassa 1903 yılında sadaret (Başbakanlık) ile padişah, sadaret ile Ankara, Erzurum, Sivas ve Mamüretülaziz (Harput) vilayetleri arasında yazışmalar yapılmıştır. Bu yazışmaların birinde şu hususlar bulunmaktadır; *“Sadrazam tarafından padişaha yazılmış telhise göre, padişaha arz olunduğu üzere, Kırşehir’in Hacı Bektaş nahiyesinde bulunan Bektaşi tekkesi çelebisi Cemalettin Efendinin faaliyetleri, saf halkı bozmakta ve yoldan çıkarmaktadır. Bu faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve gerçek dini akidelerin muhafazası, şeriatın devam etmesinin temini için tedbirler almak gerekmektedir. Sadrazama göre, bu mesele*

*esasen cehaletten ileri gelmekte, gerek söz konusu yerde gerekse halkın önemli bir çoğunluğunu meydana getiren ve Kızılbaş namıyla bilinen Mamüretülaziz, Erzurum ve Sivas vilayetlerinde bulunan halkın cehaletten kurtarılması için kamu okullarının sayısı arttırılmalı, uygun görülen ulema gerçek dini akideleri halka telkin etmelidir. Bu durum, Ankara vilayeti ile burada sözü edilen diğer vilayetlere telgrafla ifade edilmiş, nerede, ne kadar ilkokul açmak gerektiği Maarif Nezareti ile de görüşülmüştür. Belgelere göre, söz konusu coğrafyada yaşayan Bektaşi ve Kızılbaşların akidelerinin düzeltilmesi ve bozguncu faaliyetlerinin giderilmesi dinen ve siyaseten zorunlu olup bunun için en önemli husus, kamu eğitiminin arttırılmasıdır.” [[14]](#footnote-13)*

II. Abdülhamit döneminde de Bektaşilik “*Doğru İslamiyet’ten ayrılmış, yoldan çıkmış*” görülmüş, Bektaşi tekkelerine hâkim olmaya, Bektaşi yolunu takip eden din adamlarını sorgulamaya, sürgün etmeye devam edilmiş, Hacıbektaş da dâhil olmak üzere tekkelerin başına Nakşi şeyhler getirmek sürdürülmüştür.*[[15]](#footnote-14)*

Kanaatimiz odur ki, Yakup Gürses’in otobiyografisinde; “*Kuran-ı Kerim ve Tecvit dersleri verilir, okulun bitişiğindeki Cuma Camiinde namaz kıldırılırdı.*” Şeklinde belirttiği husus da II. Abdülhamit’in Bektaşi ve Alevileri Sünnileştirme politikasına önemli bir örnektir.

1901-1905 yılları arası dönemdeki Belediye Başkanı Murtaza Efendi ile Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba anlaşarak, dergâhın yakınındaki birçok ev sahiplerinden satın alınıp, dergâhın ilk giriş çatal kapısının birkaç metre ilerisinden başlayarak şimdiki belediye binası yanına kadar çift tuğla ve kerpiçten iki katlı kırk dükkân, ayrıca dergâhın ilk giriş çatal kapısının karşısına, şimdiki kültür merkezinin olduğu yere duvarları taştan on iki dükkân ile bir ekmek fırını yaptırılmıştır. Hacıbektaş’ın ilk alım satım çarşısı da Fevzi Baba ve Belediye Başkanı Murtaza Efendi zamanında yapılmıştır.

Fevzi Baba ve Belediye Başkanı Murtaza Efendi zamanında yoksullara yardımlar yapılmış, Hacıbektaş’ın güzelleşmesi için çalışılmıştır.

**10- 1905-1909 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI VELİ OĞLU MUSTAFA EFENDİ**

1905-1909 yılları arasındaki Hacıbektaş Belediye Başkanı Veli oğlu Mustafa Efendi (*Cırık İmam*) idi. Bu döneminde Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba, Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi postnişin olarak bulunmaktaydı.

Belediye Başkanı Mustafa Efendi kendisinden önceki Belediye Başkanı Murtaza Efendi’nin yaptığı gibi, Fevzi Baba ile anlaşarak Dergâh-ı Şerif’in çevresini Bala Mahallesinden Savat Mahallesine kadar taş duvarla çevirttirip içerisini bahçe bölümlerine ayırtmış, Hacı Mehmet Baba’nın 1880 yılında yaptırdığı çeşme ve Aslan Ağzı çeşmelerinin suyu ile bu bahçeyi yeşillendirmiştir.

Bu dönemde “*İkinci avlunun girişinde yer alan ve Meydan Havuzu olarak anılan havuz, 1908 yılında yine Tepedelenli Hacı Feyzullah Dedebaba’nın delâletiyle Arnavut asıllı Bektaşîler’den Beyrut Valisi Halil Paşa’nın eşi Nazlı Hanım tarafından yaptırılmıştır*.” [[16]](#footnote-15)

1851 Yılında Saatçi Ali Dedebaba tarafından Bakıbağı Çiftliği’nde yaptırılan çeşme bu dönemde Fevzi Dedebaba tarafından tamir ettirilmiştir. Yine bu dönemde Cemalettin Çelebi, Bala Mahallesindeki evi yanından Mucur tarafına doğru toprakları düzelttirip üzerine de taş döşettirerek bir km uzunluğunda yol yaptırmıştır.

**11- 1909-1913 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF OĞLU MEHMET EFENDİ**

1909-1913 yılları arasındaki Hacıbektaş Belediye Başkanı Şerif oğlu Mehmet Efendi idi. Bu döneminde Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba, Hacı Bektaş sülalesinden de Ahmet Cemalettin Çelebi postnişin olarak bulunmaktaydı. Osmanlı tahtında ise 31 Mart Olayı ardından 1909'da, II. Abdülhamid Meclis-i Milli tarafından tahttan indirilmesi ile Veliaht Mehmet  Reşat Efendi tahta çıkartılmıştı. Postnişin Ahmet Cemalettin Çelebi yeni tahta çıkan Padişah Mehmet  Reşat ile İstanbul’da görüşmüş,  Padişah Mehmet  Reşat’tan sevgi görmüştür.[[17]](#footnote-16)

1911-1912 Yıllarındaki Trablusgarp Savaşı sırasında Mehmet Efendi Belediye Başkanlığı yapmış olup[[18]](#footnote-17), Hacı Bektaş Veli dergâhında mücerret dervişlerden Fevzi Baba ile anlaşarak Bala Mahallesindeki çeşme ile Çilehane’deki çeşmeyi 1910 yılında tamir ettirmiş, bazı çeşmelerin suyollarını temizletmiştir.

**12- 1913-1917 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI VELİ OĞLU HALİM AĞA**

1913-1917 yılları arasında 12’nci belediye başkanı, Hacıbektaş ve çevre köylerdeki halk tarafından sevilen, temiz ahlâkı ve sözüne sebat etmesi ile tanınan Savat Mahallesinden Veli oğlu 1852 doğumlu Halim Ağa’dır.




Halim Ağa, ekmek fırını yaptırıp ekmek ticareti ile uğraşmış, hububat ve küçükbaş hayvan alıp satmış, ticaretteki düzgün kişiliği ile belediye başkanlığına getirilmiştir.

Halim Ağa’nın belediye başkanlığı döneminde postnişin olarak Ahmet Cemalettin Efendi görev yaparken, Hacı Bektaş Veli dergâhında da Salih Niyazi Baba bulunmakta ve iki taraf arasındaki gerginlik de devam etekteydi. Halim Ağa Çelebiler ile Devrişanlar arasındaki gerginlikte hiçbir zaman taraf olmamış, iki tarafın anlaşması için çaba harcamış, iki tarafça da sevilen bir kişilik olmuştur.

Halim Ağa’nın belediye başkanlığı döneminde Balkan Savaşı, hemen ardından da Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Hacıbektaş halkı da yoksulluk içinde hayatını sürdürmüştür. [[19]](#footnote-18)

**13- 1917-1922 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI ALİ OĞLU HALİL EFENDİ**

1913-1917 yılları arasında 13’üncü belediye başkanı, Ali oğlu 1860 doğumlu Deli İmam lakabı ile anılan Cuma Cami imamı Halil Efendi’dir.



Halil Efendi üç evli olup, her karısın ayrı mahallelerde ev oluşturmuş, içki ve sigara içip kumar oynayan, sözüne güvenilmeyen, aşırı içki içip kendini kaybeden birisi olduğu için Deli İmam ismi ile anılmıştır.

Halil Efendi, belediye başkanlığı görevini sürekli ihmal ettiği için hakkında çokça şikâyetler olmuş ve bu nedenle Kırşehir’e çağırılmış ve imamlık üzerinde kalmak kaydı ile belediye başkanlığından alınmış, onun yerine emekli subay Hüseyin oğlu Nurettin belediye başkanı olmuştur.

Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında İstiklal Savaşı olduğundan Hacıbektaş halkı önceki dönemler gibi yine yokluk içinde yaşamaktaydı. Bu dönemde açlıktan birçok kadın ve çocuğun öldüğü görülmüştür. [[20]](#footnote-19)

Halil Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde postnişin olarak Ahmet Cemalettin Efendi görev yaparken, Hacı Bektaş Veli dergâhında da Salih Niyazi Baba bulunmakta idi.

Halil Efendi’nin belediye başkanlığı döneminde Mustafa Kemal Paşa 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş'a gelmiş,*[[21]](#footnote-20)*

Çelebi Cemalettin Efendi ile görüşmüş, “cumhuriyet” ilk defa bu görüşmede konuşulmuştur. 23 Nisan 1920 tarihinde de Ankara’da kurulan TBMM ülkeye egemen olmuştur.[[22]](#footnote-21)

**

**14- 1922-1926 YILLARI ARASINDA BELEDİYE**


**BAŞKANI HÜSEYİN OĞLU NURETTİN BEY**

1922-1926 yılları arasında 14’üncü belediye başkanı Hüseyin oğlu emekli subay Nurettin Bey’dir.




Nurettin Bey’in belediye başkanlığı döneminde postnişin olarak Ahmet Cemalettin Efendi görev yaparken, Hacı Bektaş Veli dergâhında da Salih Niyazi Baba bulunmakta idi.

Nurettin Bey’in belediye başkanlığı yaptığı dönemde Büyük Taarruz (26.08.1922), Mudanya Mütarekesi (11.10.1922), Saltanatın Kaldırılması (01.11.1922), Lozan Anlaşması (24.07.1923), CHP’nin kurulması (09.09.1923), Cumhuriyetin İlanı (29.10.1923), Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (24.11.1925), Şapka İktisası Hakkında Kanun’un kabulü  (25.11.1925) gibi önemli olaylar olmuştur.



Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Aralık 1919 tarihindeki Hacıbektaş ziyaretinde, Salih Niyazi Baba dergâhın bir misafirhaneye ihtiyacı olduğunu belirtmiş, Mustafa Kemal Paşa da 1923 yılında mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nu bu misafirhaneyi yapması için Evkaf Fen Heyeti Reisi Mühendis Asaf Bey vasıtası ile görevlendirmiştir. Atatürk'ün bir misafirhane yapması için Hacıbektaş'a gönderdiği Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu Hacıbektaş hatıralarında aşağıdaki Nefesi Salih Niyazi Dedebaba ile birlikte Hacıbektaş Dedebağı'nda dervişlerden dinlediğini ve çok zevk aldığını belirtmektedir. [[23]](#footnote-22)



Milli Mücadele döneminin akabinde kurulan Cumhuriyet idaresi 5 Eylül 1925 tarihinde *2413 Numaralı kararname* yayınlayarak bütün tekke, zaviye ve türbeler kapatmıştır. Hacı Bektaş Velî Dergâhı da bu kararnamenin yayını ile birlikte kapatılmıştır. O dönem Maarif Vekaleti Asar-ı Atika ve Hars Müdürü olan Hamid Zübeyir Koşay’ın 1926 tarihli Türkiyat Mecmuasında *(Cilt II, sayfa 365-382)* yayımlanan makalesinde Hacı Bektaş Velî Dergâhı ile ilgili olarak şunları yazmaktadır; “*Dergâh kapatıldıktan sonra 9 Ekim 1925 tarihli 17646/50 numaralı talimatnâme gereği Mucur Kaymakamı başkanlığında Jandarma Kumandanı, Maʻârif Memur Vekilli, Muhâsebe-i Husûsiye Müdürü ve Evkâf Müdürü’nden oluşan Tesbit Heyeti kurulmuş ve bu heyet bir aya yakın bir çalışma yürütmüştür. Tespit Hayeti’nin çalışması neticesinde tespit edilen mal varlığına bakıldığında Hacı Bektaş Velî Dergâhı bir ibadethane olmasının yanında iktisadi bir müessese görüntüsü vermektedir.”*

**1925 Yılında Hacı Bektaş Velî Dergâhı’nın Mal Varlığı**

(Tespit Heyeti tarafından tespit edilen mal varlığı)

| **Mal Varlığı** | **Miktarı** |
| --- | --- |
| Dergâha ait bağlarda (Dedebağı, Hanbağı) ve çiftliklerde tespit edilen hayvanlar | 105 adet |
| *Dergâhın çiftliklerinde (Kütükce Çiftliği, Kaya Çiftliği, Kızılöz Çiftliği, Ilıcak Çiftliği) ortakçılarla müşterek olan koyun vd. hayvanlar* | *527 adet* |
| Dergâh çiftliklerinde tespit olunan arazi, (tarla, bağ, bahçe, kavaklık, çayır, ağaçlık ve kıraç) | 4487 dönüm |
| *Dükkân* | *400’den fazla* |
| Buharlı un değirmeni | 1 adet |
| *Su değirmeni* | *4 adet* |

Hacı Bektaş Veli dergâhındaki mal varlığı ile ilgili olarak Hasan DEMİRTAŞ “*Hacı Bektaş Veli Dergâhı Ziyaretçi Defteri 1921-1925”* isimli kitabında şunları yazmaktadır;

*“Mucur Kaymakamı başkanlığında Jandarma Kumandanı, Maʻârif Memur vekilli, Muhâsebe-i Husûsiye Müdürü ve Evkâf Müdürü’nden oluşan Tesbit Heyeti kurulmuş ve bu heyet bir aya yakın bir çalışma yürütmüştür. Tespit Hayeti’nin çalışması neticesinde tespit edilen mal varlığına bakıldığında Hacı Bektaş Velî Dergâhı bir ibadethane olmasının yanında iktisadi bir müessese görüntüsü vermektedir.*

*Kapatılmasının ardından Zıraat Numûne Mektebi’ne dönüştürülen dergâhın, müştemilatı olan binalar hariç mal varlığı olan bağ, bağçe, arazi ve emlakı da Ziraat Numûne Mektebi’ne devredilmiş; yeni yapılan misafirhane de mektep yapılmak şartıyla yine Zıraat Mektebi’ne bırakılmıştır.*

*Dergâhta bulunan halı, kilim gibi 461 parça eşya Ankara Evkâf Müdüriyeti’ne teslim edilmiştir. Dergâhtaki müzelik eşya ile ilgilenen Maarif Vekâleti, dergâhın halılarından müzelik olanların Evkâf Müzesi’ne teslim edilmesini talep ettikten sonra, dergâhın muhtelif odalarında sandıklar içerisinde bulunan kitapları Ankara’ya Kütüphane-i Umûmiye (Milli Kütüphane)’ye naklettirerek fihristlerini hazırlatmış ve yine 979 adet müzelik eşya ile dergâhın tarihî kazanı Ankara’daki müzenin anbarına konulmuştur.” [[24]](#footnote-23)*

(*Yazarın notu: Dergâhın ziraat mektebine dönüştürülmesi gerçekleştirilememiş, dergâha ait bağ, bahçe, arazi ve emlak vakıflarca şahıslara satılmıştır.)*

Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasından yedi ay sonra 14.06.1926 tarihinde Kırşehir’den jandarma komutanı, Mucur’dan jandarma, Hacıbektaş’tan nahiye müdürü Hacı Bektaş Veli Dergâhına gelip, dergâhın birinci avlusunda, Salih Niyazi Dedebaba’nın yasa gereği tüm dervişlerle birlikte dergâhı terk etmelerini istemişlerdir. Bu istek üzerine Salih Niyazi Baba dervişleri de yanlarına çağırıp onlara şöyle seslenmiştir;

“*Bu gün, bu saatte Hükümet-i Cumhuriye’nin kabul ettiği kanun yürürlüğe girmiş, bizlerin Hacı Bektaş Veli dergâhında Hacı Bektaş Veli’ye hizmet etmemiz son bulmuştur. Hükümet-i Cumhuriye’nin kanunlarına uymak bizler için mecburiyet olmuştur. İşte şu gördüğünüz devletin görevli memurları diyorlar ki, “Siz bu tekkeyi terk edin, sırtınızdaki hırkayı, başınızdaki tacı çıkarın, başınıza şapka giyin” İşte ben sizden önce sırtımdaki hırkayı, başımdaki tacı çıkarıp hazırlanmış olan şapkayı başıma koyuyorum.”*

Hacı Bektaş Veli dergâhındaki son Dedebaba Salih Niyazi Baba’nın konuşması üzerine dervişler şaşkınlık içinde şapka giyinip ve dergâhtan ayrılarak her biri bir tarafa dağılmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere Ankara Evkâf Müdüriyeti ve Kütüphane-i Umûmiye’ye (Milli Kütüphane) teslim edilen eşya ve kitapların dışındaki diğer eşyalar Hacıbektaş, Mucur ve Kırşehir’de satılmıştır. Yakup Gürses bu durumu otobiyografisinde[[25]](#footnote-24) “*Hacı Bektaş Veli dergâhından getirilen bu eşyalar ve bakır kaplar her haftanın Pazartesi gününde satışa çıkarılırdı, bu satışlar sırasında her tarafı odun isi ile kararmış bir tencereyi aslen Kayserili olan ve Kırşehir’de at nalı çivisi yapan demirci Ahmet ve Mehmet isimli iki kardeş bakır diye satın alır, satın aldıkları tencereyi Kayseri’ye götürüp isini temizleyince tencerenin bakır değil altın olduğunu görürler, Bu fakir demirciler bu tencereyi aldıktan sonra Kırşehir’in en zenginlerinden olurlar.”* şeklinde belirtip, *“Ben Yakup Gürses demirci Ahmet ve Mehmet isimli iki kardeşin demirci ocaklarında demir çubuğunu ateşte yumuşattıklarını ve demir örslerinde alın teri döktüklerini Kırşehir’de çalıştığım zaman gözlerimle gördüm.”* şeklinde belirtilmektedir.

Yakup Gürses, on dördüncü belediye başkanı Nurettin Bey’in çalışmalarını da şu şekilde belirtmektedir; *“Hacıbektaş’ta erkekler 25-30 yaşlarında bıyık ve sakal bırakırlar, sakaldan kasten bir kıl kesilirse kan akar inancı taşırlardı. Belediye başkanı Nurettin Bey sakal bırakan erkeklerin sakallarını kesmelerini (Veliyettin Çelebi ve Salih Niyazi Baba’dan da) istemiş, sakalların kesilmesi için Akçoğlu Mehmet’i görevlendirmiş ve Veliyettin Çelebi ile Salih Niyazi Baba’nın sakal ve bıyığı kesilmiştir.*

*Nurettin Bey, öküzlerini başıboş bıraktı diye kayınbabası Aksaraylı oğlu Mehmet Ağa’yı para cezası ile cezalandırmıştır.*

*Düğünlerde israfat oluyor gerekçesi ile içkiyi yasaklamış, şarhoş dolaşanları da cezalandırmıştır.*

*Boş derelere fidan ve Karahöyük’e çam diktirmiş, çeşmeleri tamir ettirmiştir ”[[26]](#footnote-25)*

On dördüncü belediye başkanı Nurettin Bey’in başkanlık yaptığı dönemde 1924-1925 öğretim yılı sonunda Hacıbektaş Zir Mahallesinde ikamet eden Nazife isimli bir dul kadının evinin bir odası yalnızca kızların eğitim öğretimi içinkiralanıp, okul olarak tören yapılarak açılmıştır. *[[27]](#footnote-26)*

**15- 1926-1942 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI BEKTAŞ OĞLU İBRAHİM TURAN**

1926-1942 yılları arasında 16 yıl (15-16-17-18’inci) Hacıbektaş Belediye Başkanı İbrahim TURAN, 1896 doğumlu olup Küçük Zabit Mektebi *(astsubay okulu)* mezunudur.

****

İbrahim TURAN, çiftçilik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi VII. Dönem Kırşehir Milletvekilliği yapmış olup (*8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946*), evli ve beş çocuk babasıdır.

İbrahim TURAN’ın Belediye Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) ve İsmet İnönü (1938-1950) görev yapmaktaydı. Başbakan olarak ise İsmet İnönü (1925-1937), Celal Bayar 1937-1939) ve Dr. Refik Saydam (1939-1942) görev yapmıştır.

Belediye Başkanı İbrahim TURAN önceki belediye başkanı gibi hızla çalışmaya başlamış, belediye kanunu mevzuatına göre birçok taşınmazı belediyeye kazandırırken, Dedebağı’nı da devletten satın alarak belediyeye kazandırmıştır. Dergâhın bahçesinin Savat Mahallesi tarafındaki bir kısım yeri alarak belediye binası ile çarşıya kerpiçten iki katlı bir kahvehane yaptırmış, mahallelerdeki harabeye dönüşen binaları yıktırmış, sokak ortalarındaki toprak yığınlarını kaldırtmıştır. Ayrıca çiçek bahçesi, umumi tuvalet yaptırıp, çeşmelerin suyollarını onartmış, çarşıdan zir mahallesine doğru bir takım evleri istimlâk ederek dar olan sokakları genişletmiş, Ethem Deresi’ne büyük bir köprü yaptırmış, çarşı içindeki tümsekleri kaldırtmış, belediyeye memur, işçi, muhasip, veznedar ve temizlik işleri için eleman alarak belediye kadrosunu genişletmiştir.

Belediye Başkanı İbrahim TURAN, Hacıbektaş’ta bir Atatürk Büstü yapılması için 1935 yılında belediye encümenine öneri getirmiş, belediye encümenince de Atatürk Büstü yapılması için karar alınmış, bu büstü yapabilecek taş ustası aranmış, büstü Yakup Gürses ve İsmail Gürses’in yapabileceği kanaatine varılmış, 15 (on beş) liraya Atatürk Büstü yapmak üzere Belediye Başkanı İbrahim TURAN ile Yakup GÜRSES anlaşmıştır.[[28]](#footnote-27)

Atatürk Büstü yapımı ile ilgili Yakup GÜRSES şunları anlatmaktadır. “*Atatürk Büstü için gerekli mermerin dergâh’taki Aslanağzı Çeşmesi’nin havuzunda kullanılan mermerlerin çıkarıldığı Kırlangıç Dağı’nda olabileceğini tahmin ettim. Zir Mahallesi’nden Koca Kamber’i amele ile birlikte yanımıza bir kazma bir de manivela alarak Kırlangıç Dağı’na gittik. Mermer taş ocağını bulup büst yapmak için mermer ararken bir mermer blok “Büst olacak mermer benim” der gibi dimdik duruyordu. Mermeri çıkarmak için birkaç saat çalıştık, mermeri manivela ile yerinden oynatıp Hacıbektaş’a döndük. Ertesi gün öküz kağnısı ile mermeri evimize getirip kardeşim İsmail ile birlikte büstü yapmaya başladık. Aradan bir hafta geçince, 25.04.1936 tarihinde Cumartesi günü askerlik yapmak üzere Niğde’ye hareket ettim. Kardeşim İsmail büstü tamamlayıp belediye başkanına teslim etmiş.*

**

*Ben askerde iken gelen mektuptan öğrendiğime göre Atatürk Büstü merasim yapılarak kaidesinin üzerine konulmuş.”* *(Yazarın notu: Bu Atatürk Büstü eski hükümet binası önündeki bahçede idi. Bina yıkılınca büst kaidesi de yıkılmış, büst kaybolmuş, Güvenç Gürses’in 2018 yılındaki girişimleri sonucu belediye başkanı Ali Rıza SALMANPAKOĞLU tarafından belediyede koruma altına alınmıştır.)*

Belediye Başkanı İbrahim TURAN 1943 seçimlerinde Kırşehir milletvekili olarak meclise girmiştir ve 1950 yılına kadar milletvekilliği yapmış ve 17 Mayıs 1964 tarihinde de hakka yürümüştür. (*Yazarın notu: Sayın İbrahim TURAN’ın cenazesi kaldırılırken ben on iki yaşında idim. Cenazenin askeri bando ve cenaze marşı ile kaldırıldığını hatırlıyorum.)*

Belediye Başkanı İbrahim TURAN döneminde 1927 yılında Hacıbektaş’ta kerpiçten ilk yel değirmeni yapılmıştır.

Yel değirmeninin yapılışı ile ilgili Yakup Gürses şunları yazmaktadır; “*Sene 1927, Savat mahallesinden Tüfekçi Mustafa usta ile Bala mahallesinden Bilalzade Ahmet Efendi Ankara’da tanıştıkları yel değirmen ustası Macar’la anlaşıp Hacıbektaş’a bir yel değirmeni yapmayı, Macar emek bedeli ancak yiyip içmesi Mustafa ustaya ve Ahmet Efendiye ait olmak başka heç bir ücret almamak üzre anlaşmışlardı. Dıvar ve sıva işlerini de babam bu şahıslardan kabala almış olup, bir metre kalınlığında kerpiş dıvarı yapıp bitirdikten sonra babam ehtiyarlığından iskeleye çıkamadığından ben iskeleye çıkıp dıvarı sıvayurdum, ileride as bir sıvanacak yer kalmış, fakat ilerideki iskele ağacindan biri kırılmış olduğundan ileri gdersem muhakkak beş altı metre yükseklikden yere düşüp ölmem ehtimali olduğundan ileri geçip bu azıcık yeri sıvayamadım. Babam bana aşağıdan bağırıyur, gel ileri o kalan az yeri sıva, ben de baba ileri gidersem düşerim deyince korkma düşmen gel sıva diye tekrar tekrar bağırarak söylenuyurdu, babama şu karşıya geçde bak deyince, aman oğlum oradan çekil düşeceksin çabuk aşağı tez gel dedi. Ora sıvanacak olarak aşağı endüm, Macar da bütün değirymen işlerini yapıp bitirdi, kanatlarına bez çekip değirmen bir müddet çalışdı, buğday öğüttü*.” *(Kaynak: Yakup GÜRSES’in otobiyografisinden aynen alıntı.)*

***Yazarın notu****: Hacıbektaş’ımızdaki yok olmak üzere olan bu kerpiç yel değirmeni yeniden canlandırıldı. Bu eseri canlandıran hemşerilerim Nilgün Bektaş, Sırrı Bektaş, HAYAD yöneticileri ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.*



Biz de bu yel değirmeninin tarihini şiire döküp şöyle dedik;

**HACIBEKTAŞ'TAKİ YEL DEĞİRMENİ**

Tüfekçi Mustafa, Ahmet Efendi;

Macar usta ile yapalım dendi

Arif de sıvasın yaparak kendi

Öğüttü buğdayı yel değirmeni…

Doğumun sorarsan yirmi yedidir

Rüzgâr ile dönen Hünkâr eridir

Göklere yükselen kerpiç ser’idir

Macar’ın yaptığı yel değirmeni…

Taş buğdayı Pir'e uygun üğüttü

Sanma ki kanadı eğri söğüttü

Doğru olmak Hünkâr'ından öğüttü

Hamlara "Piş" dedi yel değirmeni...

Zaman geldi işlevini yitirdi

Görevini yaptı ömrü bitirdi

Yiğitler can verdi geri getirdi

Yeniden canlandı yel değirmeni…

Kibar, ince boyla yükselip göğe

Taylan oldu ona iyi bir öğe

Kapı ve pencere yerleşip söğe

Yeniden var oldu yel değirmeni…

Değirmeni yaşatmaktı tek derdi;

Akpınarlı, Bektaş el ele verdi

Kanatların yapıp bezini gerdi

Yaşama kavuştu yel değirmeni…

Gürses’in görevi; gerçeği yazmak

Çiftçinin görevi toprağı kazmak,

İnsanın görevi değildir azmak

Cansızken can oldu yel değirmeni…

**16- 1942-1945 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI HALİL ÖZCAN**

1942-1945 yılları arasında 19 uncu Hacıbektaş Belediye Başkanı Bala Mahallesi’nden Halil ÖZCAN’dır.

****

Halil ÖZCAN’ın belediye başkanlığı döneminde Hacıbektaş nahiyesinin ilçe statüsüne geçmesi için çok mücadele verilmiştir. Ancak Hacıbektaş nahiyesinin ilçe olması Halil ÖZCAN zamanında değil, yirmi birinci belediye başkanı Yakup GÜRSES zamanında gerçekleşmiştir.

Halil ÖZCAN’ın yaptığı çalışmalardan biri 1944 yılında çarşı pazarı kurulmasıdır. 1944 yılına kadar satıcılar sattığı malları istedikleri yerde ve zamanda satıyorlardı, belediye bu satışlardan haberi olursa paç parası (Vergi, damga resmi) alıyordu. Bir önceki belediye başkanı İbrahim TURAN davul zurna ile şenlik yaparak halkı toplamasına ve haftanın bir gününde Pazar kurulması için çaba göstermesine rağmen çarşı pazarı kurulamamıştı.

Halil ÖZCAN o zamanki nahiye müdürü IŞITMAN ile görüşerek çarşı pazarı kurmak için yardım istemiş, nahiye müdürü IŞITMAN da Obruk, Tatar Yeniyapan, Başköy, Hasanlar, Çöl köyleri, Kütükçü, Engel, Tepesidelik, Kayı ve Çivril köy muhtarlarına jandarma ile tebligat yaparak 12/08/1944 Cuma günü köy muhtarlarının, ihtiyar heyetinin ve alım satım yapacak köylülerin nahiyeye gelmelerini, geldiklerini de nahiye müdürlüğüne veya belediyeye bildirmeleri gerektiğini, gelmeyenler ve gelip de geldiklerini bildirmeyenler hakkında ceza uygulanacağını bildirmiştir. Bu tebligat üzerine tüm köylüler Hacıbektaş’a gelip alış veriş yapmışlar, böylece Hacıbektaş’ta ilk Pazar yeri 12/08/1944 Cuma günü açılmıştır. Halil ÖZCAN kendisinden önceki belediye başkanlarının izinden gitmiş, Hacıbektaş’ın kalkınması için çaba sarf etmiştir.

**17- 1945-1946 YILLARI ARASINDA BELEDİYE BAŞKANI RIZA ULUSOY**

1945-1946 yılları arasında 20 nci Hacıbektaş Belediye Başkanı Rıza ULUSOY’dır.

****

Belediye Başkanı Rıza ULUSOY yumuşak huylu ve sabırlı bir kişiliğe sahipti. Belediye encümen üyeleri belediye başkanının saf ve sükûneti nedeniyle kendi aralarında sürtüşmelere başlamış, bu geçimsizlik nedeniyle Rıza ULUSOY ancak bir yıl belediye başkanlığı yapabilmiştir.

Belediye Başkanı Rıza ULUSOY Hacıbektaş’ta inşaatına başlanan ilkokul için maddi yardımda bulunmuş, okul inşaatına yardım toplamak için İzmir havalisine gitmiş, belediye başkanı vekilliğine de nahiye müdürünün görevlendirmesi ile Yakup GÜRSES 01.10.1946-20.10.1946 tarihleri arası vekâleten atanmıştır.

**18- 1946-1948 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP GÜRSES**

1946-1948 yılları arasında 21 nci Hacıbektaş Belediye Başkanı Yakup GÜRSES’tir.

****

Yakup GÜRSES’in belediye başkanlığı döneminde encümen üyelerinden Dede ARSLAN, Cuma DEMİRCİ ve belediye muhasibi Aziz SÜMEN ile birlikte Kırşehir Valiliği ile görüşülüp Hacıbektaş’tan Ankara’ya yolcu taşımak için belediyece bir otobüs alınmasına karar verilmiş, belediye veznesinde otobüs alacak para olmadığından, Belediye Başkanı İbrahim TURAN zamanında belediyeye kazandırılan Dedebağ’daki kerestelik kavakların encümen kararı ile satılması ile ilk otobüs satın alınmıştır.

Yakup GÜRSES’in belediye başkanlığı zamanında Bakanlar Kurulunun 12/12/1947 tarih ve 21454 sayılı kararı ile 01/01/1948 tarihinden itibaren Türkiye’deki on dört kasaba Hacıbektaş da dâhil olmak üzere ilçe statüsüne geçmiştir. 01/01/1948 tarihinde Hacıbektaş’ın ilçe oluşu törenlerle ve kurbanlar kesilerek kutlanmış, vali ve belediye başkanı da bu törende konuşma yapmıştır.[[29]](#footnote-28)

Yakup GÜRSES kendisinden önceki belediye başkanları gibi Hacıbektaş’ın kalkınması için çaba sarf etmiştir.

**19- 1948-1960 ve 1974-1978 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI DEDE ARSLAN**

1948-1960 yılları arasında 22-23-24 üncü ve 1974-1978 yılları arasında 29’uncu Hacıbektaş Belediye Başkanı Dede ARSLAN’dır.

****

Dede ARSLAN, Hacıbektaş halkına kendisini sevdirmiş ve üst üste üç dönem belediye başkanlığını kazanmıştır.

Dede ARSLAN’ın belediye başkanlığı döneminde çeşmelerin suyolları tamir ettirilmiş, çarşı ve mahalle yolları düzenlenmiştir. İbrahim TURAN zamanında da bakımlı olan Dedebağı’nın bakımına bu dönemde de aynen devam edilmiş, ilçeye ilk elektrik 10.05.1954 tarihinde getirilmiştir.

Kütükçü köyü civarındaki Keçlik mevkiinden borularla su getirtilerek ilçenin su sıkıntısı da 30.06.1955 tarihinde Dede ARSLAN zamanında giderilmiş ve 1872 yılında yapılan tarihi Çelebi Cemalettin Çeşmesi ile 1880 yılında yapılan tarihi Dede Pınarı Çeşmesi’ni yıktırılmıştır. Dede ARSLAN zamanında Zir Mahallesindeki bazı evler istimlak edilerek cadde genişletilmiş, turistlik otel yaptırılmış, Pazar yeri genişletilmiş, ilçeye kız meslek lisesi yaptırtılmıştır.

**20- 1960 YILI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ÇAVUŞ**

**(1960 İHTİLALİ’NİN GETİRDİĞİ)**

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbe yapılmıştır.

Bu darbe sırasında Hacıbektaş Belediye Başkanı Dede ARSLAN’ın da görevine son verilmiş, yerine Hacıbektaş Merkez Jandarma Karakolu komutanı İsmail çavuş belediye başkanlığı görevine getirilmiştir. İsmail çavuş görev yaptığı süre içinde Hacıbektaş halkını incitmeden görevini tamamlamıştır.

**21- 1960-1966 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI MUSA ATİK (KAYMAKAM)**


Darbeden sonra belediye başkanlığı görevine getirilen İsmail çavuştan sonra aynı göreve ilçe kaymakamı Musa ATİK getirilmiştir. Musa ATİK altı yıl hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığı görevini birlikte yürütmüştür.

Hacı Bektaş Veli Dergâhı, Musa ATİK döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22 Mayıs 1964 tarih ve 1935 sayılı yazılarıyla 16 Ağustos 1964 tarihinde Hacıbektaş Müzesi olarak açılmış olup, açıldığı gün, *“1 Ulusal 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri”* yapılmıştır. Açılış günü, sembol gün olarak kabul edilmiş ve etkinliklerin her yıl 16 Ağustos’ta yapılmasına karar verilmiştir.

“16 Ağustos Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri, 1964 yılından itibaren Hacıbektaş Turizm Tanıtma Derneği tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde dernek kapatılınca, 1984 yılına kadar etkinlikleri Hacıbektaş Kaymakamlığı düzenlemiştir. Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 1984 yılından itibaren her yıl Hacıbektaş Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.”

**22- 1966-1970 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI SALİH SÜMER**

Hacıbektaş Savat Mahallesinden Avukat Salih SÜMER Hacıbektaş’ın 27. Belediye başkanıdır.

****

Salih SÜMER’in ilk işi, Hacıbektaş’ı boydan boya kat etmekte olan, çarşı içi eski pazaryerinden de geçen ve etrafa pis kokular salan dereyi ıslah ederek üzerini hasır betonla kapatmak olmuştur.

Salih SÜMER, çarşı içi ve Zir Mahallesine kanalizasyon yaptırıp üstü kapatılan ve ıslah edilen dereye bağlatmıştır.

**23- 1970-1974 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AYGÜNEŞ**

Yirmi sekizinci belediye başkanı emekli öğretmen Mehmet AYGÜNEŞ’tir.


****

Aygüneş kendisinden önce başlanmış olan kanalizasyon işlerini tamamlamış, ev tuvaletlerini bu kanalizyona bağlatmıştır.

Mehmet AYGÜNEŞ Almanya’ya gidip orada çalışan Hacıbektaşlıların yaptığı yardımlarla belediyeye iki kamyon ve bir kepçe almıştır. Alınan bu kepçe ve kamyonlarla sokaklar kumla kaplanmıştır. Ayrıca sokak başlarına çöp konteynerleri koyarak sokak temizliğine ve sokaklardaki elektrik direklerine lambalar taktırarak sokakların aydınlanmasına önem vermiştir.

**24- 1978-1980 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI NAFİZ ÜNLÜYURT**

Hacıbektaş Çivril köyünden emekli öğretmen Nafiz ÜNLÜYURT Hacıbektaş’ın 30. Belediye başkanıdır.

****

1978 yılında sık sık hükumet değişikliği oluyordu. 1978 yılı ülkede kargaşa yılı olarak tarihe geçmiştir. Örneğin 1978 Eylül ayında Sivas Alibaba Mahallesinde ve 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta Alevilere yönelik katliamlar yapıldı. Ankara'nın Bahçelievler mahallesinde de Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efrahim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Erzan ve Salih Gevence isimli gençler öldürüldü. (8 Ekim 1978 Bahçelievler katliamında öldürülen yedi TİP’liden biri olan Hürcan Gürses Hacıbektaş ilçesi nüfusuna kayıtlı bir üniversite öğrencisiydi.

Nafiz ÜNLÜYURT döneminde bir heykeltıraşa Hacı Bektaş Veli heykeli yaptırılmış ve belediye önüne kaide üzerine konulmuştur. Pazar yerine sekiz adet dükkân yaptırılmış, çarşı içinde bulunan bazı evler, dükkânlar ve hancı Mehmet’e ait han istimlak edilip yıktırılmıştır. (*Şimdiki kültür merkezinin bulunduğu yer*)

Nafiz ÜNLÜYURT döneminde ilçedeki imam hatip lisesi Nevşehir ili Kozaklı ilçesine taşınmıştır.

Ayrıca;

-Ziraat Bankası binası


-Hükümet ve jandarma binalarının yapılması gerçekleştirilmiş, kapalı spor salonu projesinin hazırlanması da bu dönemde olmuştur.

12 Eylül 1980 tarihinde Kenan EVREN başkanlığında Türkiye’de askeri darbe olmuştur. 12 Eylül Darbecisi Kenan Evren’in 17 yaşında astırdığı devrimci Erdal EREN için söylediği "*Asmayalım da besleyelim mi*" sözü 12 Eylül darbesini özetler niteliktedir.

12 Eylül Darbesinden Hacıbektaş da nasibini almış, belediye başkanı Nafiz ÜNLÜYURT görevinden alınmış, yerine Kaymakam Cemal ERTEM atanmıştır.

**25- 1980-1982 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI CEMAL ERTEM (KAYMAKAM)**

12 Eylül Darbesinde Kaymakam Cemal ERTEM belediye başkanı olarak atamıştır.

****

Kaymakam Cemal ERTEM belediye başkanlığı görevini de yaparken Mehmet AYGÜNEŞ ve Salih SÜMER zamanında yapılan kanalizasyona ekleme yaptırarak daha da uzatmıştır. Cemal ERTEM döneminde çarşı içine kaldırım taşı döşetilmiştir.


**26- 1982-1984 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARSLIOĞLU (KAYMAKAM)**

****

12 Eylül Darbesinde Kaymakam Cemal ERTEM’in tayini çıkınca yerine yeni atanan Kaymakam Mustafa KARSLIOĞLU belediye başkanı olarak görevlendirilmiştir.

**27- 1984-1989 VE - 1991-1994 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI ALİ EĞER**

1984-1989 ve 1991-1994 tarihleri arasında Ali EĞER belediye başkanlığı yapmıştır.

****

Ali EĞER belediye başkanlığı döneminde yapılan çalışmalar;

“-Çarşı içi KARAYALÇIN parkı çerisinde 18 adet dükkân ve 40 yataklı otel yapımı.

-Atıl halde bulunan ve birisi tamamen enkaz halinde olan 2 otelin *(50’şer yataklı)* tadilatının yapılarak hizmete sunulması *(Şu an kız yurdu olarak kullanılmaktadır).*

-Hacı Bektaş Veli Külliyesinin çevre duvarının yapımı.

-Beştaşlar’a Cem evi. Elektrik ve Yol hizmetlerinin götürülmesi.

-Çilehanede bulunan dükkânlar, ağaçlandırma alanları ve 5000 kişilik Amfi Tiyatro Salonu yapılması. *(Günümüzdeki Kemal KILIÇTAROĞLU Kültür Merkezi)*

-Hacı Bektaş Veli Müzesi karşısındaki çok amaçlı Kültür Merkezinin yapılması.

-Çevre yolu, Sanayi Sitesi ve Terminal Binası yapımı.

.

- 50 kişilik Hacıbektaş Semah ekibi ve senaryosu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü Başkanı Prof. Nurhan Karadağ tarafından yazılan Kardeşlik Semahı ekibi kurulmuştur.

-Yeni Belediye Hizmet Binası projesi hazırlanıp inşaatına başlanılmıştır.

-Orta gelirli aileye 103 adet konut yapılması.

-Şehir içi ve çiftlik yollarımızın asfaltlanması.

-Yaklaşık 50-60 kişi kişiye iş imkânının sağlanması.

-Belediye araç parkının yenilenmesi.

-Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin Belediye öncülüğünde yapılarak 1990 yılından itibaren Uluslararası Düzeyde Kutlanmasının sağlanması.

-Belediye imkânları ölçüsünde İlçeye bağlı köylere çeşitli yardımların yapılması.”

**29- 1990-1991 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI FECRİ FİKRET ÇELİK (KAYMAKAM)**


****

26 Mart 1989 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Ali EĞER’in ikinci kez kazanması yeni seçilen belediye meclis üyelerince hazmedilememiş ve sekiz belediye meclis üyesinin gayretleri ile Danıştay Sekizinci Dairesince alınan 15.11.1990 tarih ve K. 1990/1314 sayılı kararıyla Ali EĞER başkanlıktan düşürülmüştür. Bu karara karşı Ali EĞER Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itirazda bulunmuş, 11.01.1991 tarih ve K. 1991/01 sayılı karar ile Danıştay Sekizinci Dairesince alınan karar iptal edilmiş ve Ali EĞER 06.03.1991 tarihinde tekrar belediye başkanlığı görevine başlamıştır.

Ali EĞER’in görevden alınması ve tekrar göreve dönmesi arasındaki zaman diliminde de belediye başkanlığına kaymakam Fecri Fikret ÇELİK atanmıştır. Fecri Fikret ÇELİK toplam seksen dört gün başkanlık yapmıştır.

**30- 1994-2004 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÖZCİVAN (İKİ DÖNEM)**

1994-1994 tarihleri arasında inşaat mühendisi Mustafa ÖZCİVAN belediye başkanlığı yapmıştır.

****

Mustafa ÖZCİVAN belediye başkanlığı döneminde yapılan işler;

“- Yeni Belediye hizmet binası 1996 yılında hizmete açılması,

- Amfi tiyatro inşaatının bitirilmesi, *(Bir önceki belediye başkanı zamanında başlanmış bu dönemde tamamlanmıştır)*

- Parke taşı üretim tesisi yapılması,

- Tüm mezarlıkların ve Dedebağı ihata duvarlarının yapılması,

- Çevre yolu yapılması,

- Özel bir vâkıfa satılan Çilehane 1995 yılında tapu iptal davası açılarak 1998 yılında tekrar belediyeye kazandırılması,

- İki adet modern yer altı wc si yapımı.

- Nevşehir, Kırşehir ve Çilehane yollarının duble yol yapılması,

- Kayseri yolunun standart hale getirilmesi,

- Hükümet binası yerinin ve ödeneğinin belediye olarak çıkartılması,

- Çadır kent 2000 çadır kurulması ve 10 bin kişinin konaklama imkânın sağlanması, *(günümüzde bu yerin bir bölümü TOKİ konutları bir bölümü Serçeşme Parkı’dır)*

- Kamulaştırmalar yapılması,

*(Bektaş Efendi türbesi çevresi, belediye binasının altı, yeni pazaryeri)*

- Kent meydanının tören alanı olarak düzenlenmesi *(eski hükümet binası ve bahçesi)*

- Özgürlük Parkı, İbrahim Turan Parkı, Mahzun-i Şerif Parkı, 2 Temmuz Parkı*)* Demokrasi Parkı ve 75. Yıl Parkı yapılması,

- Kademe Zirai Donatım Kurumundan ihale yolu ile alınması,

- Pazar yeri ve 13 adet dükkân yapılması,

- Dere ıslahları, *(çevre yolundan cevizli çeşmeye kadar, zir mahallesi kötü dere ve derelerin üzeri kapatılarak yeşil alan haline dönüştürülmesi)*

- Kültür Merkezi ve  Sevgi Yolu yapımı,

- Belediyenin katkıları ile Rıfat Kartal Huzurevi yapımı,

- Gazi Üniversitesine bağlı Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksek Okulu’nun açılması,

- İş makineleri *(dört adet greyder, kazıcı yükleyici, silindir kompresör)* 2 adet kamyon, 2 adet otobüs, cenaze taşıma aracı, kapalı cenaze yıkama aracı, hizmet araçları ve ambulans alımı.

**31- 2004-2019 YILLARI ARASI BELEDİYE BAŞKANI ALİ RIZA SALMANPAKOĞLU (ÜÇ DÖNEM)**

2004-2019 tarihleri arasında emekli tuğgeneral Ali Rıza SALMANPAKOĞLU belediye başkanlığı yapmıştır.



Ali Rıza SALMANPAKOĞLU’nun belediye başkanlığı döneminde yapılan çalışmalar;

**-** Hacıbektaş’ı kültür ve üniversite kenti yapmak amacı ile Güzel Sanatlar Fakültesi açılması ve Güzel Sanatlar Fakültesi binasının yaptırılması.

**-** Kaçak kurban kesimini önleme çalışmaları yapılarak, veteriner hekim kontrolünde yeni yaptırılan mezbahada kurban satış ve kesiminin sağlanması.

**-** İlçe merkezine 16 km uzaktaki su kuyularından ilçeye gelen su hatlarının ve ilçe içindeki bütün su hatlarının yenilenmesi, arıtma tesisleri kurarak ilçeye temiz ve sağlıklı su verilmesi,

**-**Su projesi içinde güneş enerjisi sistemini kurdurulması *(GES-1,GES-2),*

**-**Kanalizasyon hatlarının değişimi ve kanalizasyon atıklarının atılması için projeyi yapımı, kanalizasyon arıtma tesisinin yerinin satın alınması,

**-** Çilehane, Dedebağı ve Beştaşlar tel örgü içerisinde alınarak korunması, oturma yerleri, kamelyalar yapılması,

**-** *“*Yeşil Kolye Projesi” yaparak Hambağı sırtlarından itibaren Çilehane, Otmanbaba, Dedebağ ve devamı ilâ 30 bin ağaç dikimi,

- TOKİ ile görüşerek iki etap toplam 580 konut yaptırılması.

- Çilehane mezarlığına bitişik olan arazi temin ederek ilave mezarlık yapılması.

- 24 metreye kadar hidrolik merdiveni olan büyük su kapasiteli yangın söndürme aracını satın alınmış, itfaiye sistemini kurulması.

- Önemli günlerde kültürel faaliyetler çerçevesinde konferans, panel, sempozyumlar düzenlenmiş, semah ve bağlama kursları açılması.

  -  Bağışlanan kurban etleri 290 haneye 4-5 kg’lık paketler halinde dağıtılması.

- 100 haneye 10 ton suyun ücreti almayarak yardım yapılması.

- Fosseptik çukurlarının dolup taşmasını boşaltmak için vidanjör aracı alınması.

- Kız öğrenci yurdu açılması.

- Hacıbektaşlı iş insanı Sürreyya Bektaş ile görüşülerek Hacıbektaş’a tekstil  fabrikası açılması.

  - İmar planı değişikliği yapılarak arsa kullanım payları

%40'a çıkartılmış, kat yüksekliğini  zemin +5-3 olarak çıkartılması.

- İş bankası Hacıbektaş şubesi açılması.

- Aynur Küçükemre Kız Öğrenci Yurdu açılmıştır.

- Çilehane’de yapılan çalışmalar:

a-Deliklitaş’ın önüne kadar yolları kilit parke döşenmesi,

b- Minderkaya’nın toprak altında çıkartılarak delikli taşın karşında eski yerine konulması.

c- Ozanlar yolu yapılarak mevcut üç heykele ilave olarak yedi heykel ile yedi ulu ozanın büstleri yapılarak açık hava heykel müzesi haline getirilmesi,

d- Birinci dünya savaşı, kurtuluş savaşı ve iç güvenlik harekâtı şehitlerimizin listesi taş panolara oyma usulü ile yazdırılması, şehitlik anıtıyla şehit mezarlarının bütünleştirilmesi.

e-İz bırakan aydınlar gömütlüğü   yapılarak İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Fikret Otyam bu özel mezarlığa sırlanması.

f- Anfi tiyatro kültür merkezi haline getirilmesi.

g- Karanlıktan aydınlığa insanlık anıtı ve müzesi yapılması.

**32- 2019- 2024 BELEDİYE BAŞKANI ARİF YOLDAŞ ALTIOK**

2019-2024 tarihleri arasında Arif Yoldaş ALTIOK belediye başkanlığı yapmıştır.

****

Arif Yoldaş ALTIOK belediye başkanlığı döneminde yapılanlar çalışmalar;

1. İlçeye doğal gaz getirilmesi,
2. Bir önceki dönemde yapılan GES-1,GES-2 (güneş enerjisi sistemine) ekleme GES-3 yapımı,
3. 6 Şubat 2023 tarihinde on bir ilde meydana gelen depremde zarar gören depremzedelere yardım yapılması,
4. Belediye araç filosu,
5. Çilhane’de yenileme çalışmaları,
6. Gençlik festivali,
7. Mihman Evi,
8. Kadıncık Ana Parkı,
9. Serçeşme Parkı,
10. Bektaş Efendi Türbesi ve orta refüj,
11. Mezarlıklara kilit parke,
12. Mustafa Canlı Geri Dönüşüm Parkı,
13. Nilgün & Sırrı Bektaş Kültür ve Sanat Evi,
14. Yel Değirmeni restorasyonu,
15. Ceviz fidanı dikimi,
16. Beştaşlar’ın restorasyonu,
17. Sokak hayvanlarına bakım evi,
18. Sıcak asfalt çalışmaları.

**33- 2024- ….. BELEDİYE BAŞKANI ALİ KAİM**

****

2024 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak seçimlere giren Ali KAİM belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

**Hacıbektaş’ın Alan:**697 km²

**Hacıbektaş’ın Rakımı:**1.250 m

**Bulunduğu Coğrafi bölge:**İç Anadolu Bölgesi

**Hacıbektaş’ın Zaman dilimi:**UTC+03.00 (TSİ)

**Hacıbektaş’ta gezilecek yerler:**

1. Hacı Bektaş Veli Müzesi.

2. Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi  
3. Bektaş Efendi Türbesi  
4. Atatürk Evi.  
5. Kadıncık Ana Türbesi.  
6. Atkaya.  
7. Hamurkaya.

8. Anıt Ceviz Ağacı.

9. Yel Değirmeni ve Nilgün&Sırrı Bektaş Kültür Merkezi.

**ÇİLEHANE** (Şehir Merkezine 1,5 km)

1. Delikli Taş  
2. Zemzem Çeşmesi  
3. Mahzuni Şerif Gömütü  
4.İlhan SELÇUK ve Turhan SELÇUK Gömütü  
5. Hacı Bektaş Veli Heykeli  
6. Ozanlar Yolu  
a) Âşık Veysel Heykeli  
b) Yunus Emre Heykeli  
c) Pir Sultan Abdal Heykeli  
d) Mahzuni Şerif Mezarı  
e) Semah Dönenler Heykeli

f) Davut Sulari Heykeli

g) Yedi Ulu Ozan Heykeli

6. Kemal Kılıçtaroğlu Kültür Merkezi

7. Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Anıtı

8. Minderkaya.

**BEŞTAŞLAR** (Şehir Merkezine 5 Km.)

**DEDEBAĞ** ÖRENYERİ VE PİKNİK YERİ (Şehir Merkezine 1,5 Km)

**HANBAĞI**

**ÇAYIRBAĞI** Hacıbektaş’ta yapılan ilk cemevi. (Şehir Merkezine 4 Km)

**KAYNAKLAR**:

1. *Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi (Yakup GÜRSES 1999)*
2. *Hacı Bektaş Veli Sülaleyi Tahiresi (Yakup GÜRSES 1989)*
3. *Hacı Bektaş Veli Dergâhı Ziyaretçi Defteri 1921-1925 (Hasan DEMİRTAŞ)*
4. *Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar (Hasan KURUYAZI)*
5. *Yeniçeriliğin Kaldırılması ve Hacı Bektaş Tekkesine Atanan Nakşibendî Şeyhi Mehmet Sait Efendi (Baki Yaşa ALTINOK)*
6. *Osmanlı Döneminde Hacı Bektaş Veli Sülalesi: Çelebiler (Zeynel ÖZLÜ)*
7. *Hamdullah Çelebi’nin Mahkemesi ve Savunması (Gülağ Öz, Yeniçeriler ve Bektaşilik)*
8. *Yakup Gürses Otobiyografisi (Yakup Gürses 1982)*

*** Güvenç Gürses,*** *ggurses52@gmail.com*

*24.02.1952 tarihinde Hacıbektaş ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Hacıbektaş’ta okudu, Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunu 1969-1970 öğretim yılında bitirdi.*

*Nevşehir, Yozgat ve Ankara illerinde ilkokul öğretmeni olarak görev yaptı; öğretmenlik yaparken 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünün Sosyal Bilgiler bölümünü; 1992 yılında da Eskişehir Üniversitesi Coğrafya Bölümü lisans tamamlama programını bitirdi.* *Ankara Mamak Ortaokulunda Sosyal Bilgiler öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı;1983 yılında ilköğretim müfettişi olarak Diyarbakır iline atandı. 1986 yılında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurulunca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 1987 yılında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak Kırklareli iline atandı. ilköğretim müfettişi olarak Mersin, Kırklareli ve Uşak illerinde görev yaptı. İzmir’de maarif müfettişi iken 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu.*

*Emekli olduktan sonra da babası Yakup Gürses’in heykeltıraşlığını sürdürebilir miyim diyerek amatör olarak ağaç oyma işine başlamış İzmir Karşıyaka ve Foça ilçelerinde yaptığı eserleri sergilemiştir. .Bu eserlerinden bir kısmını Hacıbektaş’taki Kemal Kılıçtaroğlu ile Nilgün&Sırrı Bektaş Kültür merkezlerinde sergilenmek üzere bağışlamıştır.*

*Şairin, Gürses’in Gönül Dilinden, Gürses’lerin Yankısı, Gürses’ten Yankılar, Yeniden Doğuş ve Çınardan Duygular, Çığlık ve Umut isimli şiir kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca, 20 milli eğitim müfettişi ile birlikte MÜFETTİŞLERİN KALEMİNDEN BENİM REHBERİM isimli kitap yazıp eğitim camiasına armağan etmişlerdir. Yazarın Bir Umut ve Çocuk isimli iki hikâye denemesi de bulunmaktadır.*

*Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, ADD ve KARGEM gibi sivil toplum örgütlerinde eğitim ve sorunları ile ilgili konferanslar vermiştir.*

*Yazarın internetten yayın yapan Düzgün TV ve Karantina TV’de Hacıbektaş ile ilgili yaptığı konuşmaları vardır.*

1. *Kalender öncesi isyan hareketlerinin başlangıç alanı tamamıyla Orta Anadolu’dur. 1517 yılında Amasya ve Tokat’ta başlayan başlayan Bozoklu Celal ayaklanması iki yıl sürmüş, Amasya, Tokat, Zile, Artukabâd ve Sivas yörelerinde etkili olmuş. Osmanlı beylerbeyi orduları ve Dulkadir beyi Şehsuvar Ali Bey güçleriyle çatışmalar sonucu Şeyh Celâl öldü. Bu olay sonrası Anadolu’da ortaya çıkan bütün halk hareketleri “Celâli” olarak anılmaya başlandı.* [↑](#footnote-ref-0)
2. ***Kuyucu Murad Paşa****1607-1608 yılları arasında 100 yıllık celali isyanlarını sona erdirmiştir. Bu süre içinde öldürdüğü toplam celali sayısının 60.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.* [↑](#footnote-ref-1)
3. **-***\*“Türkmenler, Suriye ve Ortadoğu coğrafyasında güvenliği ve asayişi sağlamak üzere etnik, dini ve mezhepsel sorun teşkil eden grupların arasına ve Hac yolunu korumak ve hacıların güvenliğini sağlamak üzere yerleştirilmişti.” (Dr. Ahmet Emin Dağ)*

   *\*“Bayır–Bucak Türkmenleri, Karamanoğlu Türkmenlerinden olup Osmanlı döneminde İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilip yerleştirilmiştir” (Malik KARADİREK)*

   *\*“Malya kasaba veya şehrinin yerine Mucur Kurugöl’de yaşayanlar getirilmiştir, hem Malya’nın niteliği hem oradaki yaşayan halk yok edilmiştir, onun için tam yeri Mucur Kurugöl mevkinde idi ve şimdiki Kurugöl alanı içersindedir. Mucur’un ve Kurugöl çevresinde bugün 6-7 Kürt köyü mevcuttur. 17.yüzyılda Kürt köyü sayısı yirmi ikinin üzerindeydi ve bunların zamanla Türkleşerek değişmişlerdir.”* *(Osmanlı 1520 Sitesi)* [↑](#footnote-ref-2)
4. *İsmail Kaygusuz “****Şah Kalender Çelebi’nin Osmanlı Zulmüne Başkaldırı Mücadelesi”*** *başlıklı makalesinde Kalender Şah Ayaklanmasının çıkış nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır:*

   *“1. Anadolu’yu kasıp kavuran yoksulluklar.*

   *2. Toplumun üzerindeki kesintisiz süren baskı ve kıyımlar.*

   *3. Halkın üretiminin çeşitli adlar altındaki kaldırılamayacak ölçüde ağır olan vergiler yoluyla yağma ve talan edilmesi ve bunun sonucunun doğurduğu aşırı yoksulluk.*

   *4. Sultanın kulları sayılan toplumun sürekli sonu gelmez seferlere götürülmesi ve gidenlerden birçoğunun geri gelmemesi*

   *5. Türkmen kökenli tımarlı sipahilerin tımarlarının, (işledikleri toprakların) ellerinden alınması.*

   *6. Adalet dağıtmakla yükümlü kadıların adaletsizliği ve başını alıp yürüyen rüşvet ve yolsuzluk.*

   *7. Bitmek bilmeyen sıkıntı ve baskılardan bunalan toplumun devlet idaresinden hoşnutsuzluğu.*

   *8. Kızılbaşlık inancının dinsizlik ve cürüm/suç nedeni sayıldığından mensuplarının katlinin vacip görülmesi.*

   *9. Bu nedenle özellikle bölge kadılarının ihbar ve suçlamaları sonucu, Dersaadet’ten gelen Padişah fermanlarıyla güvenlik güçlerinin aralıksız Kızılbaş avına çıkmaları. ”* [↑](#footnote-ref-3)
5. -“*1826 yılında Nakşibendî Şeyhi Kayserili Şeyh Mehmed Said Efendi tekkenin şeyhliğine atanırken, Hacı Bektaş Şeyhi ve zamanın Çelebisi olan Mehmed Hamdullah Efendi halkın fesadına sebep olduğu gerekçesi ile Amasya’ya sürgün edilmiş, dergâhın Dedebabası olan Sivaslı Mehmed Nebi Dedebaba ise Nakşibendî şeyhinin gözetimini kabul etmek şartıyla dergâhta tutulmuştur*.” (Alkan, 2013: 161-172). *Nakşibendî Şeyh Mehmed Said Efendi ölmüş (İ.DH; 2856), yerine yine bir Nakşibendî şeyh, Ispartalı Mehmed Efendi tayin edilmiştir (İ.DH; 3399). 1848 yılında, o zamanın şeyhi Nakşî Mehmed Nuri Efendi, vakfın gelirinin taksimiyle ilgili olarak çıkan bir kavganın sonucunda Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı’ndan kaçmak zorunda kalmıştır (İ.MV; 4009). İşte bu “Nuri Efendi Olayı” yasaklı dönem Bektaşiliği için en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Bundan sonra atanan Nakşibendî şeyhlerinden hiçbiri, Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı’na gitmemiş, İstanbul’da vakıftan maaşlarını alarak, şehrin ücra bir köşesinde oturmuşlardır (Soyyer, 2005; 78)* [↑](#footnote-ref-4)
6. *Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı’na padişah II Mahmut zamanında ilk atanan Nakşî şeyhi Kayserili Debbağ Ebubekir Ağa’nın oğlu Mehmet Said Efendi (1770-1841), eşi Naile, kızı Kadıncık, oğlu şeyh Mustafa, Mehmet Said Efendi’nin kardeşi Arif Efendinin oğlu İsmail Efendi (damadı) ile Hacıbektaş’a gelmiş, Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhına cami yaptırmış, 1841 yılında da ölmüştür. Mehmet Said Efendi’nin mezarı Hacı Bektaş Veli türbesi ile Balım Sultan türbesinin arasındaki tarihi mezarlıkta bulunmaktadır. Nakşi şeyhi Mehmet Said Efendinin ölümünden sonra oğlu şeyh Mustafa yeterli görülmediğinden Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı’na şeyh olarak atanmamış, şeyh olarak Ispartalı Mehmed Efendi atanmıştır.*

   *Şeyh Mehmet Said Efendi’nin kızı Kadıncık’ın oğlu Arif (1870-1931) Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın isteği üzerine Hacıbektaş’tan İstanbul Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan Dergâhı’na gitmiş ve orada Bektaşi tarikatına girmiştir. Arif Efendi Bektaşi tarikatına girişini şöyle anlatır; “Şahkulu Sultan Türbesi’nin bulunduğu yerde geniş çayırlıklar vardı, bir gün bu çayırlıklarda otlayan koyun sürüsünün içinden bir koç sürüsünden ayrılıp yanıma geldi. Ben tekkeye doğru yürüdükçe koç da arkamdan geldi, ben ve koyun sürüsünün çobanı uğraşmamıza rağmen koç sürüye dönmeyip beni takip etti. Koçun beni terk etmemesinde bir mana var diye düşünüp koçu çobandan satın aldım. Ben önde koç arkada tekkeye geldik, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’ya olanları anlattım, Dedebaba “Koç senin tarikata girmenin işareti, şahidi olmuştur” dedi, koç tekkede kurban olarak kesildi ve mücerret adap ve erkânı ile Bektaşi tarikatına girdim.”(Yakup GÜRSES Otobiyografisi)*

   *Nakşibendî Şeyhler 1826 yılından 1908 yılına kadar Hacıbektaş tekkesine atanmışlardır. İlk şeyh Mehmet Said Efendi, son Şeyh ise Hamza Efendi’dir.* [↑](#footnote-ref-5)
7. *Bedri Noyan Dedebaba “Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik” (1.Cilt) isimli kitabında belirttiğine göre Horasan Postunda Oturan Dedebabalar ve Post Süreleri:*

   **Dedebabanın Adı**

   **Posta Oturuş Tarihi**

   **Hakka Yürüdüğü Yıl**

   **Posttaki Süresi**

   **(Yıl)**

   Sersem Ali

   1551

   1569

   19

   *Elhac Ahmet Ali*

   *1569*

   *1569*

   *1*

   Dimetokalı Ak Abdullah

   1569

   1596

   27

   *Dimetokalı Kara Halil*

   *1596*

   *1628*

   *33*

   Dimetokalı Elhac Vahdeti

   1628

   1649

   22

   *Elhac Seyyit Mustafa*

   *1649*

   *1675*

   *26*

   Bilecikli Seyyid İbrahim Agâhî

   1675

   1689

   15

   *Urfalı Es-Seyyid Halil İbrahim*

   *1689*

   *1714*

   *26*

   Serezli Hacı Hasan

   1714

   1736

   22

   *Kırımlı Hânzade Mehmet Külhân (Külhânî-i Lâyhâr)*

   *1736*

   *1759*

   *24*

   Dimetokalı Seyyid Kara Ali

   1759

   1783

   25

   *Sinoplu Seyyid Hasan*

   *1783*

   *1790*

   *7*

   Horasanlı Hacı Mahmat Nurî

   1790

   1799

   9

   *Kal’acıklı Seyyid Halil Hakii*

   *1799*

   *1813*

   *15*

   Sivaslı Mehmet Nebi

   1813

   1834

   21

   *Merzifonlu Hacı İbrahim*

   *1834*

   *1835*

   *1*

   Vidinli Seyyid Hacı Mahmud

   1835

   1846

   12

   *Sofyalı Saatçi Ali*

   *1846*

   *1848*

   *2*

   Çorumlu Seyyid Hasan

   1848

   1849

   1

   *Yanbolulu Elhac Ali Turabi*

   *1849*

   *1868*

   *19*

   Selanikli Hacı Hasan

   1868

   1874

   6

   *Konyalı Perişan Hafız Ali*

   *1874*

   *1879*

   *6*

   Elhac Mehmet Ali

   1879

   1907

   28

   *Malatyalı Hacı Mehmet*

   *?*

   *1897*

   *?*

   Hacı Feyzullah

   1897

   1913

   16

   *Salih Niyazi*

   *1913*

   *1941*

   *28*

   Ali Naci Baykal

   1930

   1960

   30

   *Salih Bedreddin Noyan*

   *1960*

   *1997*

   *37* [↑](#footnote-ref-6)
8. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.4, ss.33-52 [↑](#footnote-ref-7)
9. ***Celaletin Ulusoy’a göre Çelebilerin soyu:*** *1-Hacı Bektaş Veli  
   2-Seyyid Ali Sultan (Hızır Lale-Timurtaş)             1310 – 1402  
   3-Resul Bali                                                           1361 – 1441                                                             
   4-Mürsel Bali                                                           1384 – 1483  
   5-Balım Sultan                                                         1473 – 1516  
   6-Kalender Çelebi                                                    1476 – 1528  
   7-İskender Çelebi                                                    1512 – 1548  
   8-Yusuf Çelebi                                                         1516 – 1569  
   9-Bektaş Çelebi                                                       1544 – 1581  
   10-Resul Çelebi                                                       1546 – 1588  
   11-İskender Mürsel Çelebi                                       1551 – 1604  
   12-Hasan Çelebi                                                      1563 – 1607  
   13-Bektaş Çelebi                                                     1566 – 1632  
   14-Kasım Çelebi                                                       1578 – 1646  
   15-Yusuf Çelebi                                                        1582 – 1656  
   16-Zülfikâr Çelebi                                                    1605 – 1667  
   17-Hüseyin Çelebi                                                   1609 – 1674  
   18-Abdulkadir Çelebi                                               1628 – 1685  
   19-Elvan Çelebi                                                        1640 – 1729  
   20-Murtaza Ali                                                          1646 – 1730  
   21-Feyzullah Çelebi                                                  1676 – 1759  
   22-Bektaş Çelebi                                                       1711 – 1761  
   23-Abdullatif                                                             1724 – 1803  
   24-Şehit feyzullah Çelebi (Bektaş oğlu)                    1742 – 1824  
   25-Hamdullah Çelebi (Feyzulla oğlu)                       1762 – 1827  
   26-Veliyuttin Çelebi (Feyzullah oğlu)                       1772 – 1828  
   27-Ali Celalettin Çelebi (Veliyuttin oğlu)                 1808 – 1871  
   28-Feyzullah Çelebi (Veliyuttin oğlu)                       1810 – 1878   
   29-Ahmet Cemalettin Çelebi                                     1862 – 1921  
   30-Veliyuttin Hürrem Çelebi                                     1868 – 1940  
   31-Ali Celalettin Ulusoy                                            1922 – 1990  
   32-Feyzullah Ulusoy                                                  1920 – 1994  
   33-Veliyuttin Hürrem Ulusoy                                    1942 –* [↑](#footnote-ref-8)
10. Hanbağı Hacı Bektaş Veli Dergâhına bağlı bir yer idi. Hanbağı, *‘ham’* olarak dergâha gelen yeni muhiplerin olgunlaşmak için gönderildiği ocaklardan biridir. Kulağı küpeli mücerret dervişler burada olgunlaşır; babalık veya dedelik almak için de daha sonra Dedebağı’na gönderilirlerdi. Bektaşiliğe intisap etmek isteyen derviş adayları önce Pir Evi’ne bağlı Hanbağı ve Dedebağı çiftliklerinde hizmet eder, daha sonra burada ilk sınavlarını geçebilirlerse önce At Evi’nden başlamak üzere Pir Evi’ndeki hizmetlerine başlarlardı*. (https://hacibektasmobil.com/gezirehberi/hanbagi-hambag/)* [↑](#footnote-ref-9)
11. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.4, ss.33-52 [↑](#footnote-ref-10)
12. *Besim ATALAY, Bektaşilik ve Edebiyatı (1940) adlı kitabında Kırsal kesim insanlarının (Alevi-Bektaşi topluluğunun) yine kendi büyüklerince sömürüldüklerini, bilgisiz bıraktıklarını yazmaktadır.* [↑](#footnote-ref-11)
13. Yakup Gürses Otobiyografisi (Yakup Gürses 1982) [↑](#footnote-ref-12)
14. II. Abdülhamit Döneminde Bektaşi Meselesi (1876-1908), Eray YILMAZ. [↑](#footnote-ref-13)
15. Yılmaz, 2016: 111-128; Yılmaz, 2017: 93-119 [↑](#footnote-ref-14)
16. # (*İslâm Ansiklopedisi, Hacı Bektâş-I Velî Külliyesi*)

    [↑](#footnote-ref-15)
17. *Ahmet Cemalettin Efendi yeni padişah olan Mehmet Reşat’la görüşmek ve görevini tebrik etmek üzere Miladi 23 Ekim 1909 tarihinde İstanbul’a gitmiş ve kendisi ile görüşmüş, bu görüşmeyi Ceride Gazetesi duyurmuş, Mehmet Reşat Yeniçeri Piri Hacı Bektaş Veli evladı olarak padişaha dua etmiş, Mehmet Reşat da Ahmet Cemalettin Efendi’ye bir payton araba hediye etmiş, bu hediye o zamanki Sabah gazetesinin 23 Teşrinievvel 1325 tarih ve 7226 numaralı sayısında haber yapılmıştır. Ahmet Cemalettin Efendi’ye İstanbul’da ve Hacıbektaş’a dönerken yol boyunca hediyeler sunulmuş, bu hediyelerin toplamı her katar 12 deveden oluşmak üzere dört katarı bulmuştur. Cemalettin Efendi Hacıbektaş’a girerken çok kalabalık bir halk, Çelebi sülalesi, dergâhtaki dervişler ve belediye başkanı tarafından karşılanmış ve kurbanlar kesilmiştir.* [↑](#footnote-ref-16)
18. *Trablusgarp Savaşı  1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. (tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp\_Savaşı)* [↑](#footnote-ref-17)
19. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki yokluk ve yoksulluk ile ilgili Yakup GÜRSES otobiyografisinde şunları yazmaktadır; “*Devlet milleti açlık ve ölümden kurtarmak için Mucur ilçesinin inlerinde biriktirdiği buğdayı ucuz bir fiyatla çocuk sayısına göre dağıtmaya başlamıştı. Ben yedi sekiz yaşında idim. Anam kardeşi Hüseyin Onbaşı’dan ödünç para alıp diğer kadınlarla birlikte yalın ayak Mucur’dan aldığı iki çinik (7 kg) buğdayı sırtına sarıp getirdiğini iyi hatırlıyorum. Bir gün ev komşumuz Zeliha teyze Mucur’dan iki kile buğday alıp eşekle Hacıbektaş’a gelmek için yola çıkmış. Yolda bazıları tarafından eşeği ile çocukları için aldığı buğdayı almak için Zeliha teyzenin başının taşla ezilerek öldürüldüğünü çocuğu Hanifi ile Omargöl deresinde oynarken duyduk*.” [↑](#footnote-ref-18)
20. Yakup Gürses Otobiyografisi (Yakup Gürses 1982) [↑](#footnote-ref-19)
21. *Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay, Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Gerede, Alfred Rüstem, Dr.Refik Saydam, Hakkı Behiç, Cevat Abbas Gürer, Şeyh Fevzi Efendi, Muzaffer Kılıç ve Bedri Bey'den oluşan heyet ile Hacıbektaş’a gelmiş, o sırada Dedebaba Postunda oturan Salih Niyazi Dedebaba tarafından bir çiftlikte karşılanmıştır.* *Mustafa Kemal ve heyet üyeleri, Hacıbektaş'a geldiklerinde, önce Çelebi Cemalettin Efendiyi ziyaret etmiştir.*

    *Çelebi Cemalettin Efendi ile bağımsızlık mücadelesi konuşulmuştur. Hacıbektaş görüşmesindeki en ilginç konuşmayı sonradan Veliyettin Çelebi (1868-1940) şöyle aktarmıştır:* “*Çelebi Cemalettin Efendi Mustafa Kemal Paşa'ya;****"Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli idarenizde Türk Milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce Allah’ın milletimize müyesser edeceği zaferden sonra Cumhuriyet ilanı düşünüyor musunuz?"****diye sordu. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine,****"O mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak kaydıyla, evet Çelebi Efendi Hazretleri"****diye yanıtladı.”*

    *Mazhar Müfit Kansu’nun “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber” adıyla yayınlanan anılarında, görüşmede Cemalettin Çelebinin Cumhuriyet taraftarlığını belli etmiş olmasına rağmen; Mustafa Kemal'in zamanı olmayan bu mühim mesele hakkında olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyerek tedbirli davrandığını yazmıştır. Mazhar Müfit Kansu'nun yazdığı anılarında, görüşmeye ilişkin anlatımı şu cümlelerden oluşmaktadır;* ***“Çelebi Efendi derhal vaziyeti kavradı ve adamlarına lazım gelen talimatı vereceğini vaat etti. Paşa’nın, vaziyet ve giriştiğimiz mücadele hakkında verdiği tafsilat, Çelebi’nin nazarı dikkatini celbetti. Hatta Çelebi, daha ileri giderek, cumhuriyet taraftarlığını ihsas ettirdiyse de, Paşa, zamanı olmayan bu mühim mesele için müspet veya menfi bir cevap vermeyerek, gayet tedbirli bir suretle müzakereyi idare etti. Anlaşılıyor ki Cemalettin Efendi cumhuriyete taraftar; hele Salih Baba, hür fikirli, çok ileri bir zat.”***

    *22 Aralık günü, Çelebi Cemalettin Efendi tarafından ağırlanan Mustafa Kemal Paşa, o geceyi Çelebi Cemalettin'in evinde geçirdi. Ertesi gün, Dedebaba postunda oturan Salih Niyazi Baba ve Dergâh ziyaret edildi. Hacı Bektaş Dergâhı, Mustafa Kemal ve diğer heyet üyelerine çok sıcak davrandı. Dergâhta, Atatürk, Cemalettin Efendi, Salih Niyazi Baba ve diğer ileri gelenlerle özel bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bağımsızlık mücadelesi konuşuldu. Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesine, Alevi-Bektaşi toplumu tam destek vermişlerdir. Değişik kaynaklarda, Alevi ve Bektaşilerin Ulusal Kurtuluş Savaşına ayni ve nakdi yardımlarla destek olduklarına dair bilgiler de yer almaktadır*. (bkz:hacibektas.com/index.php?id=ataturk\_hacibektas) [↑](#footnote-ref-20)
22. *Ankara’da kurulan TBMM’nin ülkeye egemen olması ile Padişah Vahdettin’in idaresi de fiilen ortadan kalkmış, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat TBMM tarafından kaldırılmış ve Vahdettin 17 Kasım 1922 tarihinde ülkeden ayrılarak Malta’ya gitmiştir.* [↑](#footnote-ref-21)
23. Mustafa Kemal Paşa projeyi bizzat incelemiş ve gizli kalmak kaydı ile mimar Arif Hikmet’e *“Biz yakında bütün tekkeleri kapatmak kararındayız. Eski devirlerde birer manevi inanç ve terbiye müessesesi olarak yapılan bu yerler gitgide amaçlarından ayrılarak birer tembellik, cehalet yuvası haline gelmişlerdir. Benim projeyi görmekten maksadım, yapılacak binanın ileride faydalı bir işte kullanılmasıdır. Alt kattaki ve cadde üzerindeki dükkânlar güzel. Yalnız misafirhane için seni uyarmak istedim. Üst katta koridorlara kapıları açılan odaların ara duvarlarının icabında kolayca kaldırılabilmesi düşünülsün, çünkü yakın bir zamanda orasını bir mektep haline koymak lazım. Orta duvarlar kalkınca üç oda bir dershane olabilmelidir”* diye talimat vermiştir. *(bkz Hasan Kuruyazıcı, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Bir Mimar, Yapı Kredi Yayınları)* [↑](#footnote-ref-22)
24. *Maarif Vekâleti Asar-ı Atika ve Hars Müdürü olan Hamid Zübeyir Koşay’ın 1926 tarihli makalesinden.* [↑](#footnote-ref-23)
25. *Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi (Yakup GÜRSES 1999)* [↑](#footnote-ref-24)
26. *Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi (Yakup GÜRSES 1999)* [↑](#footnote-ref-25)
27. *Yakup Gürses Otobiyografisi (Yakup GÜRSES 1982)* [↑](#footnote-ref-26)
28. *Hacıbektaş Belediyesi Kronolojisi (Yakup GÜRSES 1999)* [↑](#footnote-ref-27)
29. *(Belediye Başkanı Yakup GÜRSES’in konuşması)*

    “*Aziz ve muhterem misafirlerimiz,*

    *Yeni doğmuş olan ilçemize hoş geldiniz, sevincimize sevinç kattınız. Bu tarihi ilçelik bayramımızı tebrik etmenizden başta sayın valimiz olarak, belediyemiz ve Hacıbektaş halkı adına tekrar hoş geldiniz derim. Sizlere saygı, sevgi, hürmet ve şükranlarımı sunarım.*

    *Şöyle ki: İstibdatın vahim karanlıklarını kaldıran yurdumuzu düşmandan kurtaran, bizleri  bu günkü  hürriyete, saadete kavuşturan CUMHURİYET güneşi yurdumuzun her  tarafında doğduğu gibi bu günde Hacıbektaş bucağı üzerine doğmuştur. Ne mutlu bizlere.*

    *Bu gün yıllardan beri hasretini çektiğimiz ilçeliğe kavuşmanın tatlı sevinci içindeyiz. Bugün Hacıbektaş halkı ile Hacıbektaş köyleri insanlarının zulmetten, zahmetten, mihnetten, acı ve ızdıraplardan  kurtulacağı gündür. Bugün hastalanmaktan, işten alıkonmaktan, hatta  ölümden kurtuluş günüdür. Bu günden sonra namus ve haysiyetler kirlenmeyecek, han köşelerde kuru yerlerde yatılmayacak, namuslu kadınlara yabancı eller uzatılmayacak. Bu gün Hacıbektaş 'a  CUMHURİYET'in nurlu aydınlık güneşinin doğduğu mutlu ve mübarek bayram günüdür. Bu gün Hacıbektaş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilçelik kararı  verdiğinin mahallinde tatbik edildiği tarihi bir gün. Bu gün Hacıbektaş ilçesine hürriyetin, adaletin geldiği kutsi bir gündür. Çünkü bu günden itibaren ufacık bir soru için yaya yapıldak, dere tepe aşarak uzun yollara düşerek ilçemiz olan Mucur'a gidip gelmeyeceğiz. İşimizden gücümüzden avare kalmayacağız. Bu günden itibaren kış günlerinde şiddetli tipi boralı, fırtınalı günlerde yolda azıp hastalananlar, ölenler olmayacak. Bu günden itibaren hadiselerinden haberdar olduğumuz Mucur'dan Hacıbektaş'a gelirken iki kile buğday için iki kişinin elinden buğdayları alınıp öldürülmesi gibi olaylar olmayacak. Bu günden sonra jandarmalıkta, savcılıkta, herhangi bir resmi  müessesede bir günde işi bitmeyip, han köşelerinde geceleyen namuslu kadınların namusuna, dokunulmazlığına bakir kızların bile kirli elleri değmeyecek. Bu günden itibaren kız, oğlan kandırılıp, iğfal edilip, namus ve haysiyetleri han evlerinde kirletilmeyecek. Bu günden sonra Hacıbektaş'da cehaletin, bilgisizliğin ızdırabı acı ve feci karanlık günleri kalkacak, aydınlık güneş doğacak, cahil kalmayacak.*

    *İşte bunun içindir ki Hacıbektaş Veli 'nin yattığı bu mukaddes, kutsal topraklarda bulunan Hacıbektaş halkı ve Hacıbektaş köylülerinin bütün insanları derler ki Cumhuriyeti bize emanet eden halaskar(kurtarıcı) Mustafa Kemal, kabrinin nue, makamının CENNET olmasını ULU ALLAH'tan dilerler.*

    *Sayın cumhurbaşkanımız İsmet İNÖNÜ'nün ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisimizin milletvekillerinin ve devlet işlerinde görevli şahıslara, yayın yapan gazetecilere bütün Hacıbektaş halkı adına  saygı, sevgi, şükranlarımı arz ederim saygılarla. Ve derim ki  Hacıbektaş nahiyesinin ilçe oluşu ben Yakup Gürses'in belediye başkanı olduğuma rastlamış olmasıdır.*

    *Sözlerimi bitirirken hepinizi saygı ile selamlıyorum.”*

    [↑](#footnote-ref-28)