Zivistan 1997

Bir Nebun

Yazılaryla

Batı Kürtleri Gerçekliği ve Çözüm
Perspektifleri Üzerine
Sesli Düşünceler
Nuh Ateş

Qamîşe Qül
Curiki

Polatlı Kürtleri
Dr. Hecibram Mikaili

Haci Erdoğan
Hatice Yaşar
Ali Bicër
Maçoyle Dare
İbrahim Güçlü
Mehmet Bayrak
Hüseyin Kalayci
M. Özgür

Canliye, Rutan,
Haymana, Terkan,
Karagedik, Belkân,
Halikan, Kızıltepe,
Hatunçoğlu, Badil,
Sefkan, Ömeran, Reşvan,
Şexbizîn, Pişyan, Yunak,
Çelepköy, Karacadag,
Zincirlikuyu, Günde Xofê,
Polatlı, Aşağıhacibekir,
Hidirsehir, Yenice,
Ramîko, Çısmalak,
Kochisan, Haladino,
Malabanc véhic, Konya,
Başkardes, Cihan,
Şextalan, Şerefi, Buldak,
Kaniya Kırık, Cicekändi,
Günde Kose, Murkan,
Baba, Ürdûme, Sanc
Merhaba


Abone olmak, bulmak,
Öneri ve eleştirilerde bulunmak,
Maddi katkıda bulunmak,

gibi beklentileriniz vardır. Şimdiden katkılarınız için Teşekkür ederiz. Bir daha sayıda bulmuşuz üzere.

Bu rock için: Bırnebün’e

Redaksiyon.

Orta Anadolu Kürtleri
Politika, Kültür Ve Sanat Dergisi

Üç Ayda Bir Cıkar

Sorumlusu:
Hacı Erdoğan

Yazışma adresi:
Karlstasse 2,
35576 WZ,
Almanyada

Telefaks:(0049) 6441. 52615

Fiyat: 7, DM

Hesap no:
Commerzbank-Hamborn
Kto-Nr. 5341110
BLZ 35040038

Almanyada

Okurdan

Değerli Hacı arkadaşa,

Kadir Çelik
Göteborg / İsveç


Xas bı me!
Cahit / Siegen

Merhabalar,

Forrest E. McMunn
Mclean, Va. / ABD
Selamlar!
Ha bu gün ha yarin derken Birnebün hala elimize gece mi. Çıkaçağının dört gözle bekliyoruz. Ama şu da bir gerçek'ki; biz. Orta Anadolu Kürtleri halen nesnel gerçekliğimizin konusunda Anne, Baba ve Atalarımız kadar tembeliz. Tarihe görsel belge bırakmama konusunda ne hikmetse hep direniyoruz. Birnebün’un bu makul kaderi tersine çevirmesi dileği ile.

Wahide Memki Hesî Mehe.
Ankara

Birnebün’u
Memleket’tın
Edinme
Adresi:

Medya
Kitap Evo
Kırtasiye

Cumhuriyet
Mahallesi
Altay Caddesi,
No: 41/C-11

Telefon
6227871

Polatlı
Ankara

İçindekiler

Merhaba, Okuyucu Mektupları 2
Çıkarken 4
Polatlı Kürtleri 5

Batı Kürtleri Gerçekliği
ve Çözüm perspektifleri
üzerine sesli düşünceler 7

Anadilde eğitim 22

Kürtçe olunca 23

Gözuren Mezinan 24

Memleket neresi Hemşehrım ve
Biz „Sürgün ya da „Ehli“ Kürtler

İç Anadolu Kürtleri 27

Kürtlerin İç Anadolu'ya yerleşmesi
Tarihinden kesitler 38

Kurdan Anadolu'ya Navin 39

Hugo Grothe’nin Seyahatnamesinde
Orta Anadolu „Kızılbaş Kürtleri“ 44

Destane Qamıse Qul 52

Biz Eşitlik Duṣṭıyiz 63

Kutluhanda Maistro Hoydo `dur 64

İç Anadolu’da unutulmuş bir Kürt Kolonisi 66

91 Kürt baharının öğrettikleri 75
Çıkarken

Bilindiği gibi, Orta Anadolu Kürt Yerleşimi, Kürdistan ve Horasan'ın yansımasına ana yerleşim bölgelerinden biridir. 11. yüzyıl (yy)'dan baslayarak Kürtler de, ülkeleri Kürdistan'dan, Anadolu içlerine akarak Bati bölgelerinde çeşitli beylüklerin kurulsalarına katılmışlar ve bu bölgeleri yurtlut edinmişler. Yavuz Sultan Selim'in halifeliği almasından sonra, özellikle Osmanlı ve Safavi devletlerinin kesisme bölgelerinde bulunan Kürtlər, dinsel, inançsal çelişkiler dolayısıyla bir yandan Anadolu içlerine, bir yandan da Elbuz Dağları üstünden Horasan'a göçerek buraların yurtlut edinmişler. Böylece Kürdistan'ın yansırası Orta Anadolu ve Horasan Kürt yerleşimleri ortaya çıkmış.

İste bugünkü Orta Anadolu Kürt Yerleşimi, yoğunlaşıkta bu tarıhten sonra gerçekleşmiş Gerek Osmanlı-Kürt savaşları, gerek 19. yy'da yoğunlaşmının iskan çalışmaları dolayısıyla da Orta Anadolu'ya dönük Kürt yerleşimleri oluşmuş.

19. yy'nin ikinci yarısından sonraki Kürt ulusal hareketlerine bağlı sürünüler ve yeni yerleşimler de bunlara eklenince, Kürt halkın yerleşim coğrafyası alabildiğine genişlemiş. 90'lı yıllarda başgösteren yeni zorunlu göçlerle yerleşimler ise, aynı zamanda demografik yapının değişiminin son halkasını oluşturuyor.


Açıklık ki, bu herşeyden önce bir kurum arasında işsiz. Ancak yine de, gecekinli olsa bile Orta Anadolu Kürt Toplumunun çeşitli bo- yüzüyriyle ele alıp işleyerek bir periyodik yayın, bu toplumun yaratığı kültürel değerleri kaybolmaktan kurtaracağı gibi, bu toplumun ulusal kimliğinin peşmesine de katkı sunacaktır. Orta Anadolu Kürt Toplumunun değerler, siyasal ve sosyal tarihi; coğrafik konumu, dil, din, inanc ve kültür yapısı; sözü, yazılı sanatı ve edebiyatı; gelenek ve görenekleri; etnografik ve folklorik ürünleri; asırt ve boy yapısı; yazılı ve sözü tarihi kaynakları; sosyal ve siyasal yapısı; iç ve dış göçleri; ekonomik durumu; çevreyele ilişkileri vb. çeşitli konular bu periyodun dağıcığıını oluşturacaktır.

"Orta Anadolu Kürtlerini'nin Toplumu, Psikoloji ve Kültür Dergisi" olarak yayın hayatına başlayıp BİRNEBÖN, bu amaçlara hizmet verמדי bir kiri sunarsa amaçına ulaşmış demektir. Üç ayda bir yayınlanacak olan dergi, İnceleme, Araştırma, Sanat, Kültür, Edebiyat, Gelişmeler Yorumları gibi üç ana bölümden oluşacaktır. Özellikle sanatsal, kültürel ve yazarların ürünlerini Kür toplumunun anadili olan Kürçe ile verilmesine özen gösterilecek.

Bundan dolayı, özellikle alan çalışmaları yapacak araştırmacıların ürünlerine büyük gerekimme olacaktır. Bu nedenle gereği değdikte yetişen derleme, araştırmacı, sanatçı ve yazarların, gerekse bölge dışından yazar ve araştırmacıların bu alanla ilgili eserleri dergimize açılışından büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, yukarıda vurguladığımız alanlarda çalışma yapan tüm araştırmacılar, üretilenlerin de dergimize katkı yapmalarını beklediklerimiz özellikle belirtiyoruz. Ö兹gür bir gelecek adına doçta selamlarımızda.
Yörelerimizi Tanıyalım

‘Merveyi nêzan, newêrake camêr dike.’

Polatlı Kürtleri

Merhaba, Birnebûn’un sevgili, sabiri, inancı okulları...


Nüfusu 100 bine yakınmış durumdadır. Toplam 95 köyden 20’si Kürt köyündür. Türk köylerinin önemli bir bölümü Cumhuriyet döneminde yerleşilmiş göçmenlerden oluşur.


Burada siz değerli Birnebûn okuyucu neyse çok önemli bir beklentim var. Lütfen köylerinize ligili tüm bilgileri bize yazılı olarak ulaştırmız. Bu bilgiler, Kürtçe adı, nüfus, hangi aşiretten olduğu, geldiğinde tahmin edilen yöre ve tarih, en çok ilgiye değerli aşiret, inanç biçimini, konuşduğu dîve ve lehçe’ye ait özellikler (örnek olarak bilekteler), köyün kuruluş aileleri, sonradan aldığı göç, verdiği göç, yakısek okula okuyan veya bitmeyenleri, Kürtçe konuşma oranı gibi konulan içermeliyor.

Coğrafya, tarıh ve kültürel olarak bir bütünle aruzeden Orta Anadolu Kürtleri cumhuriyet döneminde idarı tedbirler ve dıştan gelen göçle farklı merkezlerle bağlanarak bölünmeye çalışıldı. Polatlı’ya, Cihanbeyli’ye bağlı köylerin çoğunun Cumhuriyet öncesinde Haymanaya bağlı olduğu geçtiği buna somut bir örnek olarak verilebilir. Kırın, Bulgaristan, Bosna, Yemenistan ve Orta Asya’dan gelen göçmenlerinde, etnik yazı değiştirilmişile çalışıldı.

Gelenek Kürt köylerine yerleşikileri gibi Devletçe çok iyi desteklenen köylerde kurulu. Bütün bunlara rağmen 75 yıldır vall-
mak istenen sonuç; hiçte istedikleri gibi olmadı. Kürt köylerine yerleşilenler 3–5 yıl sonra köyleri terk ettiler.


Bölgenin kalici unsuru, yerlisi olduğunu, 2 milyona yaklaşan nüfusu, güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ise en azından, bir kaç yüz bin nüfusu Kibns, Batı Trakya, Bulgaristan ve Kerkük Türk’ü kadar hakkında sahip olması gerektiğini,

Bu Cumhuriyet’in kurulmasında yukarıda bahsedilen unsurlarla karşılaştırılacak kadar emeği olduğunu da biliyor,


Önümüzde yüz yıllardır biriktirilmiş, ihal ettiğiniimiz bir iş var. Ve bunu bizden başka yapacak kimse yok.

Haydi vazife başına!

Rastgele!

<table>
<thead>
<tr>
<th>İ: Ankara</th>
<th>Iç: Polatlı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Türkçe adı</strong></td>
<td><strong>Kürtçe adı</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Kayabaşı</td>
<td>Ruta Navalı</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Yaninehmetli</td>
<td>Köpek</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sapancu</td>
<td>Hacı Musa</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Hacimus</td>
<td>Ruta Gazi (Elkofoglu)</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karabelli</td>
<td>Mikâila</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Inter</td>
<td>Ilce</td>
</tr>
<tr>
<td>7. İlica</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Hacimusul</td>
<td>Sina ve Şuse</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Sinanlı</td>
<td>Tecira Kumanca</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Kürtçir-Özurt</td>
<td>Uzunbeyli</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Uzunbeyli</td>
<td>Yüzükbaş</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Yüzükbaş</td>
<td>Memela (Kokar)</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Yesilöz</td>
<td>Hecosman</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Hacosmanoğlu</td>
<td>Tüfekçioğlu</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Y.Tüfekçioğlu</td>
<td>Zıka</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Eski-Karsak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Karapınar*</td>
<td>Topräkipınar</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Ada Topräkipınar</td>
<td>Mıckea</td>
</tr>
<tr>
<td>19. Mıcakoglu</td>
<td>Mılefa</td>
</tr>
<tr>
<td>20. Gülpinar (AZTüfekçioğlu)</td>
<td>Qırpolo</td>
</tr>
<tr>
<td>21. Şahmetli</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Esken Tatar köyü. Erzurum’dan gelen Kürtlerce toptan satın alındı. 40–50 Hane.
Batı Kürtleri hakkında bazı görüşler

Türkiye’nin Batı yakasında yoğun bir Kürt nüfusun yaşadığı biliniyor. Ancak konunun ayrıntıları pek bilinmiyor.

Bu konudaki zorluklar, sayaşal durum, bölgede geliş tarihi, nedenleri ve biçimi, ulusal kimlikleri sahiplenmeleri, sosyal ve mesleki konumlarıyla ilgili sorulara yanıt arayamaya kalımızda karşıma çıkar.

Bunun başlıca nedeni, araştırma, inceleme ve anketlere dayalı verilerin aziği ya da bulunmamıştır. Böyle olunca da, Batı Kürtleri üzerine ileri sürülen kimi görüş ve tespitler maddi temelden yoksun, daha çok görüş sahiplerinin politikalara yönelik olmaktadır.


Anadolu halkının yüz yılların ilki geçmeye kayınağından yabancılgı ile karşı yürüttüğü “Kurtuluş savaşları” sonrasında kurulan yeni devlet, bağıncı takip edilenlerinin, etnik Türk kimliğine bürünerek, her bakımdan teklif esasına dayalı homojen bir Türk ulusu yaratmayı önceliğe koyanlar için Türk olmayanların etüdlerine Türkleştirilmesi için yapılan planlardır, Kürtler bakımından her iki ayağı, kök kökçelik, göçmen Türk nüfusu yerleştirerek, batı huzursuzluk yaratılanlar olmak üzere Kürtleri batıya sürmek ve göç ettirmek oluşturmaktadır.

Kabaca, Devlet batıya asimilasyonu fabrika Kürtlerle burada işlenmek hangı devlette değil. Ancak Kürtler hammadde olsunları için, bu politikalarla tümde bașarılı olunamadığı Aksine devlet bununla Kürt sorununu tüm Türkiye sathına yaşayım olur.

Batı’da yaşayan Kürt nüfusun sayısi konusunda yapılan tahminler, toplam Kürt nüfusunun üçte biri ile yandan fazlasını arasında değişiyor. Ancak Kürt kimliğinin asası olma derecesi demokratik ve özgürlük bir ortamda, etnik köken ve anadil temel alınarak yapılacak bir sayım sonucu, kesin sayı ve sonuçlarla varlabılır. Kürtlerin yapısı ulusal yarımınız göz ardı ederken, onu sahede ekonomik boyutuna indirgeyip "Feodal kalınlıklar ve iliklerin" ya da "kalkınmada geri kalmışlığın" sonucu olarak tanımlayabiliyor ve öncülüğünde birde Bülent Ecevit'tir.

Şimdilik Batı'lı ve orta Anadolu'lu yaşayan Kürtlerin, ulusal ve demokratik mücadeledede aktif bir biçimde yer aldıklarını ve önemli bir dinamik olduklarını belirtirerek yetinlerim.


Batı Kürtlerinin genel özellikleri

Batı'daki Kürt toplumunun, bölige geliş tarhi, geliş biçimi, nedenleri, ana dili bilme, etnik aidiyet, sosyal ve mesleki konumu itibari ile homojen bir topluluk özelliği göstermeyen. Orta Anadolu Kürtlerini bölige geliş bakımından şu ana gruplarla aymak mümkündür:

- Osmanlı ve öncesi dönemde göç, sürgün, iskan ve başka nedenlerden dolayı gelenler,
- Cumhuriyet döneminde 50'li yıllara dek, özellikle Kürt ayaklanmalarıyla bağlantılı olarak sürgün edilenler, (Bu yılların bir bölümü daha sonra çıkan af sonucu geri dönüştür.)
- Ankaralıgın sorumlu politikalı sonucu oluşan politik ve ekonomik mağduruyetlerinden dolayı göç edenleri,
- 1980'li yıllardan günümüzde dek, özellikle halen süren savaş sonucu yerleşim birimlerini terk etmek zorunda kalan ve bir nevi müstec konumudan olanlar.


Anadolu'nun yerli Kürtler

Kürtlerin Anadolu'yu; bugünkü TürkİYE'nin iç ve batı bölgelerine gizlenen Türklerin gelişleri ile aynı dönemde rastlanmamaktadır. Kürt ve Türk ilişkileri bir yıldız bir geçişme sahiptir. Bu zaman diliminde Türkler önce Kürtistan'a, ardından Anadoluya gelip yerleşmişler. Mevcut ilişkileri sadece aralarındaki savaş boyunca ele almak eksiş bir yaklaşımlar olur. İç içe, yen yana, barış ve ittifak içerisinde de oluşmuş ve ortak birlik devletleri bile kurmamışlardır.

Birbirine nefis verilmiş, ulus olma harcında bir değişimle tarihsel ve kültürel payı bulunmüşdür. Bazı Nikitin ve daha pek çok kaynak, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki Türklerin Kürtleştiğini, Türklerin yoğun olduklarını yerinde de Kürtlerin Türkleştiği, bir zamanda her ikisinin karıştığına Kürt ve Türk aşırtar konferanslarını ve beylik devletlerinin oluşmasına dikkat çekmektedir. Karaköyulu Devleti bu bağlamda bir Türk-Kürt konferansı olarak tanımlanmaktadır.

Cağrılı, Ayinlu, Süleymani, Zirki ve Mahmut adlı Kürt aşiret ve cemaatleri Karaköyünün başlı olduğu, "Kara ulus" adı verilip, 50 bin evli bir "II" ya da ulus meydana getiriyorlardır. (Doğan Acıoğlu, Türklerin Tarihi, Beşinci Kitap S:20–39); Faruk Sümer Öğuzlarn "II" kelimesini "Kavmi ve siyasi bir içe外界 " içinde kullanmaktadır. "Ulus " kelimesinin ise Moğolca "II" karşılığına kullanılmıdır. (Faruk Sümer, Öğuzlar, S: 165)

Kimi eski kaynaklar Türklerin Anadolu'ya çıkışı mümkin kilan Malazgirt zafelerine (1071), Alpaslan'ın yanında yer alan on bin Kürt savaşçısı ve reisinin katkısına işaret etmektedir. (Mehmet Bayrak, Kürtoloji Belgesi, S:535) Nikitin, egemenlik alanını Misir, Suriye ve Mezopotamya'ya kapsayan Kürt Eyyübi devleti ordusunda çoğunluğu Türklerin oluşturduğu belirtir. Selçuklular için, aşağı tabakalarda Kürt kanya Türk kanyını yoğun bir kansıma uğradığı öne süren Marr, Anado-


Osmanlı döneminde başta Germiyan'ın orta ve batı kesimleri ile birlikte devletleri kurdukları belirtilir.

Orta Germiyan Kütlerinin Ulusal kimliklerine sahiplenmiş

Tarihsel olarak Kütlerin ana yurdu olan Kütardin coğrafyasının dışındaki Küt yerleşim bölgeleri arasında Orta Germiyan'ın gerek yerleşim tarihinin eskiyye dayanması gerekse nüfus yoğunluklu bakımından ilk sıradada yer alındığı, Kütlerinin ilkinci vatanı olduğunu söylemek abartılı olmasa rağmen. Bu bölgeye geliş mevcut kaynaklarda bakıldığında bin yıl bir geçmişe dayanıyor. Ancak bu gün bu bölgede yaşatan Kütlerin büyük bir bölümü, Osmanlı döneminde ya yerleşmiş ya da iskan ettirilmiştir. Orta Germiyan'ın doğru yakasında yerleşik kimi Kütlerin (Sivas, Çorum) yerleşim tarihi eskiyye 350—400 yıl öncesine dayanıyor. İz ve batı kesimlerinde( Konya, Kırşehir, Ankara) yaşatan Kütlerin önemli bir bölümü, 19'uncu yüzünün bası ile ortası aralıklarında zaman diliminde konar geçerler olarak mecburi iskanla yerleştirilmişlerdir. (N. Ateş, İç Anadolu Kütler, S:25—34)


Bu bölgede toplam Küt nüfus en düşük tahminle 2 milyonu aşar. Kibris'taki Türk nüfusunun 1974 (öncesi) yımda kat büyüklükte nüfus.
Başta kırsal kesimde yaşayanlar olmak üzere bu toplum iddia edilenin akşine 70 yıllık katı asımlayışın politikalarnın yaratığı tahribata rağmen tümde asimile olmamıştır. Dillerini önemli oranda korumuş, kültürle geleneklerini yaşamış ve öteden beri kimliğe sahip çıkmıştır, halende çıkarlıklar.

Bu gün Kürt Ulusal-Demokratik mücadelelesi şafalından yer alanların sayısı binlere ifade ediyor. Yüzleceresi gerilla saflarına katılmış, önlerinde bu yolda canlanımı feda etmişlerdir.

Ulusal kimliğe sahip kişi gösteren bir başka kriter de 24 Aralık 1995 genel seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar oluşturuyor. Örneğin HADEP'in (Emek, Barış Öğünlük Bloğu) Konya’da il bazında aldığı oy sayısi %2.5’tir. Bu oran, Konya’ya bağlı Kürt nüfusun yoğun olduğu, içe, kasaba ve köylere büyük bir artış göstermektedir.

Merkez nüfusu karşılık toplam nüfus 69.952 (1990) olan, 32 bucak ve köyden 18’i Kürt olan Cihanbeyli ilçesinde, HADEP oyların %25’i alarak birinci parti olmuştur.


Benzer bir eğilim, bölgemiz diğer Kürt nüfusunu yerleştirmelerinde de örneğin Polatlı, Haymana, Bala (Ankara), Ciçekdağ, Boztepe, (Kırşehir) görülmeyi, Cihanbeyli ve Kulu bir zamanlar Ecevit’i CHP’nin kaleleriydil.

Başlıca uğraşlan tanım, hayvancılık ve ticaret olan bu iki ilçede, sosya-ekonomik gelişmişlik, kişi başına düşen gelir düzeyi, okur-ya- zarlık ve yüksek tahsıl gibi kriterlere vuruldu-ğuunda Türkiye’nin iyi halli ilçeleri arasında ön sıralara gelecek konumdadırlar.

HADEP’in Türkiye’nin orta göbeğinde’bu iki ilçe alıcı bu yüksek oy oranı Ulusal kimliğe sahip kişinin açık bir göstergesi değişim?

Kürt sorunu’nun sadece ekonomik boyuta indirgenen “az gelişmişlik ve feudalizmle” açıklamaya çalışınlar, Baš’tdaki Kürtlerin tümde asimile olduğunu her fırsatta vaaz edenlerle bundan daha açık ve çarpıcı bir başka yarit olumru?

Tabii anlamak isteyen için tüm bu söyle- menler.
Tek etnik kimlikli ve katı merkeziyetçi "Ulus-Devlet" modeli, ulusal, etnik ve kültürel çeşitlilik arz eden bu coğrafya'ya yabancıdır. O birliği ve entegrasyonu sağlamadığı gibi, parçalanmışlığı, ayrımcılığı ve istikrar eksikliği yol açmaktadır. Buna karşılık ulus devletin bir biçimleri olan Federal devlet, farklı milliyet ve azımlıkların birarada yaşadığı dillerin yapıpına daha uygun yöntemek, uygunsuz ve birleştirenci olan nitelik verir.

Ne Kürt sorununun var olduğu sebebi olan bu tip "Ulus-Devlet" yapısıyla ne de "ver-kurtul"", "vur-kurtul", "sev-kurtul", "ya sev, ya terket" biçimindeki bir boş bırakıcı, bölücü ve irkçi formül ve savlarla sorunu çözme mümkün değil.


İnkarcılık, savaş ve şiddet devre dışı bırakılmak ve kararlılık; ban, sosyal adavet ve eşitlik zeminine oturtmak, en iyi kararlılığın bozulacağı, düşmanlığa dönüşeceği bilinmelidir. "Türkiye'de" nufusun etnik bileşenliği, Kürt nufusun değişimini ve mevcut koşullar gibi pek çok neden Kürt sorununu iç biçiminde çözümüzü gerekli ve tercihi kiliyor.

Türkiye'nin başta Kürt sorununun olmak üzere, çözümsüz kalan mirayın üstesinden gelmek, diyalog ve uzlaşma yoluyla köklü anayasal ve yasal reformların yapılması temelinde mümkündür.

Bu perspektifteki reform projesinin koşulların kanımlık穿过ucul ve kahramani Demokrasiye geçiş sağlamaktır, farklı Ulusal ve Kültürel kimliklerin varlığını tanıyıp, onları yaşayıp ve kurumsal güvencelerle bağlamak, merkeziyetçi devlet yapısı terk edilip Federal Almanya benzeri federalist bir yapılamayın yönetim özellikli kalkmaktadır.

Bu ana eksenler üzerinde olusacak yapılama ve şekillenme nasıl olmalıdır? Çoçuluq demokrasiye geçiş sağlayacak geçici bir anayasa yapılımı, bu çerçevede her türlü düşüncüce özgürlüğü tanımlanmalı, Kürt ve diğer kimliklerin partilerin kurulması önnde engeller kalkmalı. Buna genel politik bir af ile birlikte yerel ve genel seçiminin yapılması eşlik etmelidir. Arkasından bir kereye mahsus etnik köken ve anadil kriterleri temel alılarak, bir sayım yapılımı, Türkiye'nin etnik coğrafyası tespit edilmelidir. Sonra, yeni bir anayasa hazırlamak üzere, tüm partilerin katılaçağı bir uzlaşma ve dialog platformu oluşturulmalıdır.

Ulus ve vatandaşılık kavramları teklik öğelerden alınarak, ortak kabul edilebilir hale getirilmeli.

Söz gelimi "Türkiye ulusa, farklı milliyetlerden ve kültürel topluluklardan oluşan" biçiminde bir formülasyona gidilebilir. Yine vatandaşlık, "Federal Türkiye cumhuriyeti devletine vatandaşlık hakkı ile bağlı bulunulan herkes bu cumhuriyetin vatandaşıdır" biçiminde formül edilebilir.

Merkeziyetçi devlet yapısında değişiklik yapılıarak ülke çapında yaygın bir federatif yapılamayın gidilebilir. Merkezin yetkileri, savunma, dış ilişkiler ve para politikası gibi alanlara sınırlanmalıdır, bunun dışında kalan alanlarda yetkiler, oluşturulanca eyletle de derecelenmelidir, onlarla paylaşmalı bir biçimde kullanılmalıdır.

Eyalet düzeyinde merkeziyetçiliği öne nek olarak il ve yerel yönetimlerin yetkileri artırılması, Devletin adı "Federal Türkiye Cumhuriyeti" biçiminde değiştirilmeli. Her biri otonom statüye sahip olacak olan eyalet, il ve yerel yönetimlerden oluşacak Federal Türkiye Cum-
huriyeti devletinin bölünmizabethi pekiştirtilmeli.

Gerek tarihsel gerekse etnik köken ve anadil temeli alınarak yapılacak olan sayım sonucu Kürtilerin çoğunluğu oluşturduğu illerden -gerekirse referandum yoluyla-, bir eylet oluşturulmalı,ULKenin diğer bölgelerinde oluşturulacak eyleyet ise, birbirine yakın, aralannadaki tarih, kültürel, ekonomik ve coğrafik ilişkilerde temel alınarak, il ve ilçe bazında yapılacak referandumlar sonucu oluşturulmalıdır. Eyleyetler kendisinde, tarihsel ve kültürel geçmişlerine uygun isim ve sembollerinin kullanıma hakkını sahip olmalı. Aynı şey, yöre ve sahs adın için de geçerli olmalıdır. Eyleyetlerin, onların adınları, yetkilileri, organları, büro organlarının oluşumu ve işleyişini gibi konulun içeren, Federal merkezi anayasa’yla uyum içerisinde olan ve referandumla kabul edilmiş anayasal olmalıdır.


Eyleyetler’in resmi dilleri arasında kalan dillerin konuşanların topluca bulundukları bölge ve yörelerde iki dilli eğitim yapılmalı, böyle bazıında ise anadilde ders hakkı, ülke çapında geçerli bir hak olmalıdır. Kürtilerin çoğunluk oluşturduğu illerden oluşan eyalette, tüm eyleyetlerde, başka Ortadan Kolculuk olmak üzere, Kürtilerin topluca yaşadıkları yörelerde, Türkçe, Kürçe iki dilli eğitim olanağı yaratılmalıdır.

Kür yerleşim birimlerinin resmi adlarının yansıması Kürçe olan asıl adlarının kullanılması sağlanmalıdır. Kimilerinin Kürçenin bir lehçesi, kimilerinin de ayni bir dil olarak tanımladığı Zaza’ca konuşulan yörelerde, halkın istemi göz önünde alınarak, eğitim dili olmalıdır.

Ekonomik alandaki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla yapılacak reform ve yatırımmanın yansıısı, ülke çapında bir dayanışma fonu oluşturulacak kalkınmada öncelikli eyleletlere finans kaynağı olarak sunulmalıdır.

Bu yönlü perspektife, Türkiye, Kür sorununun dahil, temel sorunların çözüm yoluna sokabilir ve Bölge dikkatlerine alternatif olarak halklar için cazibe merkezi haline gelebilir.

Ek te yer alan listeden de anlaşılacağı gibi, daha osmanlı imparatorluğunu döneminde, bu-günkii “doğu” ve “guzeydoğu” bölgeleri dansında, sığınır, İskan ve başka nedenler sonucu, ülkenin başka Orta Anadolu bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde de yoğun bir Kürt nüfus’unun varlığı görülmektedir.


“Ekradı Yörükleri” (Kürt Yörük) kavramının, benzer biçimlerde kullanıldığı gösterebilen belgeler bulunuyor. Y. Halaçoğlu 16. yüz yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Sıyaseti ve Asiretlerin yerleştirilmesi, S;141)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Oymak Adı</th>
<th>Yerleşim Yerleri</th>
<th>Bağlı Bulunduğu Topluluk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avşanlı</td>
<td>Hacıoğlu Pazarı Kazası (Silistre Sancagı)</td>
<td>Türkman-Kürt (Türkman Ekradi)</td>
</tr>
<tr>
<td>Azizli</td>
<td>Adana Eyaleti</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Badilli Cemokanlı</td>
<td>Yenice-i Karasu Kazası (Paşa Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Celikanlı</td>
<td>Gümülcine Kazası</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Dibanlı</td>
<td>Sivas, Karaman</td>
<td>Türkman-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Diidük Veloğulları</td>
<td>Konya, Ankara, Kayseriyeye, Kızılöz (Sivas)</td>
<td>Türkman-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hozkanlı</td>
<td>Sivas Eyaleti</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>İntili (İntilü)</td>
<td>Adana, Karaman</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalfani</td>
<td>Çerkez Kazası, (Kengirî Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaca Kürt</td>
<td>Kırşehir, Sancagı, Niğde Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Kayukanlı</td>
<td>Hamid (İsparta) Sancagı, Kayseriyeye</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Keller</td>
<td>Kütahya, Aksaray Sancagı, Nevşehir, Kocaeli Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sindikan</td>
<td>Sivas Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sünkani</td>
<td>Selmanlı-i Kebir Kazası (Kırşehir Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Seyhli</td>
<td>Adana, Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Velioğlu</td>
<td>Sivas Eyaleti, Kırşehir Sancagı, Nevşehir Kazası</td>
<td>Kürt(Ulus)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Niğde Sancagı)</td>
<td>Kürt(Ulus)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sivas Eyaleti, Kırşehir Sancagı</td>
<td>Kürt(Ulus)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sis Sancagı (Adana Eyaleti)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Adana, Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aşiret,</th>
<th>Yerleşim Yerli</th>
<th>Bağlı Bulunduğu Topluluk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adamanlu</td>
<td>Ankara Sancagı, Sivas, Kocaeli, Aydınoğlu Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahi</td>
<td>Bala Kazası (Ankara), Kütahya Sancagı, Aydınoğlu Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Alçul</td>
<td>Gelibolu, Halep, Kilis</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Alican (Alihan)</td>
<td>Çorum, Samsun, Kırşehir, Yozgad Sancagı, Sivas Eyaleti</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Alicul</td>
<td>Eski II Kazası (Konya Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Alích (Aluşlı)</td>
<td>Çorum, Samsun, Kırşehir, Yozgad Sancagı, Sivas Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Aslıhan</td>
<td>Köngirî Sancagı</td>
<td>Türkman-Kürdü</td>
</tr>
<tr>
<td>Atmali</td>
<td>Söğüd Kazası (Hüdavendigâr Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Baduki</td>
<td>Darende, Kazasi, (Kayseriyeye Sancagı), Sivas, Trabzon Of Kazasi, (Trabzon Eyaleti), Ankara, Turgut Kazasi (Konya)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bahşiyarlı</td>
<td>Sivas, Amasya, Tokad</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bakırı</td>
<td>Konya Sancagı</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Balabanlı</td>
<td>Sivas Eyaleti</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Eşirne, Adana, Selmanlı (Konya Sancagı)</td>
<td>Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tirhala Sancagı, Sivas, Karaman, Hezergrad Kazasi(Niğbolu Sancagı)</td>
<td>Kürt (Iran Kürdi)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tribe</td>
<td>Area/Location</td>
<td>Tribe Type</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Balı Kürt</td>
<td>Kent, Zile (Tokat), Mecidözü (Amasya)</td>
<td>Türkman Kürdülü</td>
</tr>
<tr>
<td>Barışkan Türkman Kürt</td>
<td>Tokat, Sivas, Yozgad</td>
<td>Türkman Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayatlı Türkman Kürt</td>
<td>Taşköprü, Tosya Kazaları, (Kastamonu Sancağı)</td>
<td>Türkman Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayezidli Türk Kürt</td>
<td>İncesu Kazası (Nigde Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Baki Türk Kürt</td>
<td>Karaman, Sivas Eyaletleri</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Begli Türk Kürt</td>
<td>Sivas Eyaleti</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Belikanlı Türk Kürt</td>
<td>Sivas</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bereketli Türk Kürt</td>
<td>Paşa Sancağı, Nigde Sancağı, Adana,</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selanik Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilbas Türk Kürt</td>
<td>Lofça Kazası, (Nigbolu Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozan Türk Kürt</td>
<td>Edremi Kazası, (Karesi Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Canbegli Türkman Kürd</td>
<td>Kutahya, Sivas, Amasya, Kastamonu, Içel</td>
<td>Türkman Kürd</td>
</tr>
<tr>
<td>Cihanbegli Türkman Kürd</td>
<td>Cebel-i Ilgaz (Kengiri Sancağı), Ankara, Kütahya,</td>
<td>Türkman Kürd</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sivas, Çerkes Kazası (Kengiri)</td>
<td>Türkman Kürd</td>
</tr>
<tr>
<td>Cum, Cumlu Türk- Yöriktür</td>
<td>Dinek Keskin (Kırşehir)</td>
<td>Türk- Yöriktür</td>
</tr>
<tr>
<td>Curkanlı Türk Kürt</td>
<td>Yozgad Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Çekhani (Çekvan) Türk- Yöriktür</td>
<td>Yozgad Sancağı, Kırşehir Sancağı</td>
<td>Türk- Yöriktür</td>
</tr>
<tr>
<td>Dağlı Türk Kürt</td>
<td>Kastaz (Teke Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Delicanlı Türk Kürt</td>
<td>Içel Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğanlı Türkman Kürd</td>
<td>Sivas, Karaman Eyaletleri</td>
<td>Türkman Kürd</td>
</tr>
<tr>
<td>Dudukan Türk Kürt</td>
<td>Kengiri Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Düşerli Türk Kürt</td>
<td>Uzeyr Sancağı, (Adana Eyaleti), Antakya ve</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Payas Kazaları (Halep Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Geyikli Türk Kürt</td>
<td>Ankara, Adana, Haymana (Ankara)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Gigi (Gigili) Türk Kürt</td>
<td>Sivas, Bursa, Kütahya</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacabanlı Kastamonu Türk Kürt</td>
<td>Kengiri, Kastamonu, Adana Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Konya, Ankara Sancakları, Kırşehir,</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kayseriyye, Mucur Kazası (Kırşehir Sancağı),</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hacibeştes Kazası, Sivas.</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hacilar Kürdülü Türk Kürt</td>
<td>Karaman, Adana, Develi, Kadinhani kazasi</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Konya Sancağı) Yozgad Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Halikan (Halikanlı) Türk Kürt</td>
<td>Kangal, Asudi Kazası (Sivas), Konya,</td>
<td>Türk (Iran Kürdülü)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nigde Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hamatlı Türk Kürt</td>
<td>Kütahya Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hatmaili Türk Kürt</td>
<td>Ankara Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Hatmanlı Türk Kürt</td>
<td>Edirne, Malkara, Evreşe, Ipsala Kazaları</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Gelibolu Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Herdi (Herdili) Türk Kürt</td>
<td>Ankara, Çerkes Kazası, (Kengiri Sancağı)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bolvadin Kazası, Kütahya, Zümmübad Kazası</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Amasya Sancağı...ayını sancağı Doğmuş ve</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pınarbaşı Köyleri), Hanbarın Kazaları, Karahisar-ı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sahip Sancağı, Afyon Karahisar</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Kava Bali Türk Kürt</td>
<td>İznik (Kocaeli)</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaçadır Türk Kürt</td>
<td>Kengiri Sancağı, Kastamonu, Tosya Kazası</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Amasya Sancağı, Tokad Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sivas Sancağı</td>
<td>Türk Kürt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kavili  
Sivas, Çorum, Turhal Kazası, Mecidözü Kazası  
(İsmail Sancaklı), (Tokad Sancaklı), (Sivas Sancaklı)  
Kürt

Kalecor (Kelecori)  
Sivas Eyaleti, Divriği Sancaklı  
Kürt

Kerküdü  
Kütahya Sancaklı  
Kürt

Kızılköyunlu  
 Nevşehir Kazası, (Niğde Sancaklı), Barçınli, Kazası,  
Karahan-Sahip Kazası  
Kürt

Koçgiri  
 Sivas Eyaleti, Rumeli, Bozok, (Yozgad)  
Kürt

Koybancı  
Ankara Vilayeti  
Kürt

Koçgiri Kazası (Sivas)  
Kürt

Koyunoğlu  
Sivas  
Kürt

Kurdikanlı  
Göle, Sancaklı, Aydın, Sivas, Kütahya Sancaklı  
Türkman-Kürt-Yörük

Kürd- Kürdler  
Karaman Eyaleti, Teke Sancaklı, Manavgat  
Kazası, (Aliyev Sancaklı), Kaş Kazası, Durağan  
Kazası (Kastamonu Sancaklı), Altıntaş, Kütahya  
Türkman-Kürt-Yörük

Kürd Mehmetli  
Eyubeli Kazası, Akşaray Sancaklı  
Türkman

Kürd Mehmetli  
Balikesir, Yeni II, Bursa, Saruhanlı, Mihalç  
Türkman

Kurmanlı  
Aydın Sancaklı, Saruhan Sancaklı  
Kürt

Küttahya Sancaklı  
Türkman-Kürt

Lek Kürdü  
Karaman, Konya, Sultanönü Sancaklı  
(Çayelişhe), Niğde, Kayseriyye, Harmançık  
( Kayseriyye civarı) Çorum ve Kırşehir Sancaklıları, Çukurova  
Türkman

Mihanlı  
Adranos Kazası (ḫudavendigar Sancaklı) Bursa  
Kürt

Mandilli  
Halep, Adana Eyaletleri, Yeni Il  
Kazası (Sivas Sancaklı)  
Türkman-Kürt

Melişan  
Sinop Kazası, (Kastamonu Sancaklı)  
Kürt

Merdivişi  
Kengir civarı, Çerkeş Kazası  
Kürt

Mikaili  
Ankara Sancaklı, Haymana Kazası, Kengiri  
Kürt

Adana, Çerkeş Kazası (Kengiri Sancaklı)  
Üzeyr Sancaklı (Adana Eyaleti)

Mılli  
Mecidözü Kazası, (İsmail Sancaklı),  
Hamid Sancaklı, Sivas, Kırşehir, Çorum  
Kürt

Mılli Karlı  
Sivas, Çorum, Amasya  
Kürt

Modanlı  
Sivas, Haymana (Ankara sancaklı)  
Türkman-Kürt

Musabekli  
Edirne, Aydın, Ankara, Bursa  
Kürt-Yörük

Muslimli  
Çorum, Kırşehir Sancaklıları  
Kürt

Okcuoğlu  
Halep, Yeni II (Sivas), Hezavrad Kazası (Niğbolu)  
Söğüd Kazası, Serfice Kazası (Paşa sancaklı),  
Antakya Kazası, Tınova Nahıyesi  
(Tıhala Sancaklı), Karaman Eyaleti  
Türkman-Kürt

Okcu İzzeddinli  
Rakka (Suriye), Antakya, Halep  
Türkman-Kürt

Omahyanlı  
Ankara, Sivas Sancaklıları  
Kürt

Omar (Omarlı)  
Filibe Kazası, (Akşehir Sancaklı)  
Kürt

Omeranlı (Omarlı)  
Sivas, Halep, Divriği, Mud Kazası (İçel Sancaklı)  
Kürt

Öksüz (Öksüzli)  
Eyübeli Kazası (Akşehir Sancaklı)  
Kürt

Pesban  
Sivas  
Kürt-Yörük

15
Ankara, Haymana, Çerkeş Kazası (Kastamonu Sancakçı)
Kürt

Ankara, Kırşehir, Tosya Kazası,
(Kastamonu Sancakçı)
Kürt

Sivas, Bozok, (Yozgad) Sancakları
Kürt

Kaş Kazası, (Tekke Sancakçı)
Kürt

Yeni Il Kazası (Sivas Sancakçı)
Türkman-Kürt

Ankara, Haymana, Çerkeş Kazası
Kürt

(Kengirli Sancakçı), Bozok (Yozgad), Kırşehir Sancakları
Kürt

İskilip Kazası, (Çorum Sancakçı), Mihaliç Kazası
(Hüdavendigar Sancakçı), Samsun
Kürt

Kazası (Canık Sancakçı)

Tekke Sancakçı
Kürt

Ankara Vilayeti
Kürt

Sivas, Bozok, (Yozgad), Karaman
Türkman-Kürt

Aksaray Sancakçı
Kürt

Sivas ve havalisi, Divriği Sancakçı
Kürt

Ankara, Trabuz, ve civarı
Yezidi_Kürt

Kütahya, İskilip, (Çorum), Geyve (Kocaeli)
Kürt

Haymana, Ankara, Kastamonu, Kengiri
Kürt

Bozok, (Yozgad), Karaman
Kürt

Yeni Il (Sivas sancakçı), Çerkeş Kazası
Kürt

(Kengirli Sancakçı), Kütahya Sancakçı
Kürt

Ankara, Konya, Kırşehir, Mucur Kazası, (Amasya Sancağı) Terkân Yeni Il (Sivas), Çerkeş(Kengirli), Kütahya
Kürt

Bozok
Kürt

Karahısr-ı Sahib Sancakçı, Sivrihisar Kazası, Bolvadin Kazası
Kürt

Ankara Vilayeti
Türkman-Kürt

Sivas, Amasya, Tokad
Kürt

Sivas Eyaleti
Kürt

Zile Kazası (Sivas Sancakçı)
Kürt

Aksaray Sancakçı, Sivas
Kürt

Ankara, Çorum, Budaközü Kazası (Bozok Sancakçı) Mecidiözü kazası (Amasya Sancakçı), Çerkeş Kazası (Kengirli), Sivas
Kürt

Amasya, Tokad, Mut Kazası (İçel Sancakçı)
Kürt

Ürgüp Kazası (Alacahısr Sancakçı)
Kürt

Vultcitrin Sancakçı
Kürt

Sivas, Kengiri
Kürt

Türkiye, Kürtlerinden

Karaman, Haymana, Bergama kazası
Türkman-Kürt

(Hüdavendigar Sancakçı), Mağnisa Kazası,
(Saruhan Sancakçı), Ankara, Aydın, Adana, İçel
Tarsus, Silifke ve Söğüt kazalari (Hüdavendigar
Sancakçı), Filibe Kazası
Türkman-Kürt
Akçadağ  Sivas sancağı  Kürt
Alicanlı  Aydın, Adana, Tarsus, Sis  Kürt
Al-i Ganem  Konya Sancağı, Karaman ve Aksaray Sancakları  Kürt
Alkış  Niğde ve Aksaray Sancakları  Kürt
Aranık  Karaman Eyaleti  Kürt
Avşanlı  Hacıoğlu Pazan Kazası, (Silistre Sancağı)  Türkman-Kürt
Badilli, Badili Kürdü  İskilib (Çorum), Adana, Sivas  Türkman-Kürt
Bahaddin (Milli Pezguri)  Ordun Kazası, Edremit Kazası  Kürt-Yörük
Ballıca  Kaştaşonu Sancagı, İvrindi  Kürt
Bazıklı  Tosya Kazası (Kastamonu Sancagı)  Kürt
Beben, Bebeli  Yüreğir Kazası (Adana Sancagı)  Kürt
Behramli  Gelibolu Sancagı  Kürt
Bektaş, Bektasgölülleri  Sivas, Adana, İhmideli Sancagı, Samako Kazası (Paşa Sancagı), Harmançık (Hüdevendig Sancagı), Çukurova, Aksaray Sancagı  Türkman-Kürt
Benamlı  Kilis Sancagı, Gümüşhane ve Kuruçay Kazaları  Türkman-Kürt
Bozgeyikli  Çorum ve Kırşehir Sancakları  Kürt
Bular, Bularkanlı  Karahisar-ı Develi Kazası (Niğde Sancagı)  Kürt
Cabiri  Bozok (Yozgad Sancagı)  Kürt
Caferti  Bozok, Adana, Tarsus, Niğde Sancakları, Müseviri Kazası (Silistre Sancagı)  Türkman-Kürt
Canan Şark (Cenan)  Aksaray, Nevşehir, Niğde  Kürt
Carikanlı (Cerikanlı)  Antakya  Kürt
Cemokanlı  Aydın, Kütahya, Sivas Sancakları, Edirne  Kürt
Cudikanlı  Bozok ve Sivas Eyaletleri  Kürt
Cuşlu  Kayseriyye Sancagı, Develi Kazası, Adana Eyaleti  Kürt
Çakır  Kırşehir, Aksaray, Kayseriyeye ve Bolu Sancakları, Saruçam Kazasi (Adana Sancagı)  Kürt-Yörük
Çoğumlu, Çoğunlu  Kırşehir ve Göle Sancakları  Türkman-Kürt
Dabanlı, Debanlı  Sivas, Karaman Eyaletleri, Ankara Sancagı  Türkmen Kürt
Dalyanlı (Dalyanlı)  Halep Eyaleti, Sivas Eyaleti  Kürt
Deli Ali (Delialiogulları)  Bozok  Kürt-Yörük
Deli Ali (Deliolugu)  Islahiye Kazası (Adana Eyaleti), Arabgir Sancagı (Sivas Eyaleti)  Kürt
Diranlı, Deranlı  Arabgir Sancagı (Sivas Eyaleti)  Kürt
Dirzanlı  Sivas, Divriği, Arabgir  Kürt
Doğanlar Doğanlı  Kütahya, Aydın, Sivas, Karaman, Konya Uşak Kazası (Kütahya Sancagı) Çölebad Kazası  Türkman-Kürt
Söğüd Kazası (Hüdevendigar Sancagı)
Döğerli
Karaman, Adana, Sivas, Mentese
Aydın Alacahanı Mevki (Kangal Kazası)
Aksaray, Akselihir, Beşşehir, Karaman
Amasya, Sivas, Kırşehir,
Çorum Sancağı
Sivas, Kütahya, Aydı

Dudikanlı, Dudukanlı
Darende Kazası (Divriği Sancağı)
Adana Sancağı, Tarsus Sancağı
Adana Eyaleti
Karaman, Adana, Kayseriyye
Ordu Kazası, Zile Kazası (Sivas Sancağı)
Adana, Ankara, Sivas, Kütahya, Biga
Sancakları, Haymana Bursa, İnegöl, Sandıklı Kazaları
Sivas, Amasya, Tokad Kazası
Kütahya ve Aydı Sancakları
Sivas, Kütahya, Aydı
Bozok,Tarsus Sancakları
Kayseriyye Sancağı
Sivas, Kütahya, Aydı Sancakları
Bozok Sancağı
Adana ve Sis Sancakları
Sivas, Kütahya ve Aydı Sancakları
Çerkeş Kazası (Kenüzü Sancağı)
Dedeağacı Sancağı (Edirne Eyaleti)
Kırşehir, Bozok, İzmitkızı Kazası (Kocaeli Sancağı)
Hümetendikar, Kocaeli, Biga ve Karasu Sancakları
Harmancık mevkii (Kayseriyye Sancağı)
(Develi Kazası)
Kayseriyye, Bozok, Adana Sancakları,
Devleti Kazası
Sivas, Amasya, Tokad Kazası
Karaman Eyaleti, Rumeli
Sivas, Revan, Gence Eyaletleri

Eğer Kürdü
Kermics, Kırman
Saruhan ve Aydı Sancakları
Alaşehir Kazası (Aydı Sancağı), Saruhan sancağı
Karaman
Adana, Aydın, Kütahya ve Adana Sancakları,
Akbıhar, Marmara, Timurcu ve Adala (Saruhan Sancağı)
Bozok, Hamideli, İsparta, Tarsus, Kocaeli,
İçel, Adana, Sivas, Anamur Kazası
Emirdağ, Kaş Kazaları
Sivas,Aydın,, Bozok, Samsun ve Bafr
Kazaları, Isiklip Kazası
Niğde, Karaman, Konya Sancakları
Kıbrıs Ceziresi, Harmancık Kazası, Çukurova

Ekrad-i Badili
Kırtı
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt-Yörük

(Badili Kürdü)
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Elhâski (Elhasi Kedühde)
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt-Yörük
Kürt

Emir İlyas
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Evliki
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Geden, Gedenli
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Gevanlı, Gevan
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Geyikli
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Gürün, Güranlı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hâcikerli
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hacımurlu
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hacısülf
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hamadi, Hamad Koşan
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hamokanlı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Hasanmeliğanlı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

İnili, İnülü
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

İrşvanlı (Irşvanlı)
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kalfani (Kalkani)
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kanberlerbala
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Karabali
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Karayagmurlu
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Karnık, Karnıktı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kartal, Kartallı Kürdzić
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kasanlı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kehlüvan, Kehlüvanlı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kereçerlu
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

(Kireçorolu Kürdu)
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kermic, Kürman
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kevkani
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kılıçoğlu, Kireçorlu
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kırmanc, Kırmanç
Türkman-Kürtı
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt
Kürt

Kılçı, Kılıçlu Kürdü
Kürt-Yörük

Kıran, Kırancı
Türkman-Kürtı

Kırntı, Kırntılı Kürdü
Türkman-Kürtı
<p>| Kızılkoyunlu | Karaman, Kırşehir Sancakları, Haymana, Bolvadin, Sabanca | Türkman- Kürt |
| Koyunoğulları | Konya, Sivas, Antakya Kazaları | Kürt |
| Kösebekirli, (Kösebekiroğlu) | Evreşe ve Malkara Kazaları (Gelibolu Sancagı) | Türkman-Kürt |
| Kürdahmadulu | Aksaray Sancagı, Balıkesir Kazası, Yeni-ıll Kazaları (Sivas Sancagı) | Türkman- Kürt |
| Kürdmehmededi | Aksaray, Kırşehir, Take (Antalya) ve Hamid (İsparta Sancakları) | Türkman- Kürt |
| Kürd (Nam-ı diğer Haciбег). | Sigla Sancagı, Şabanözü Kazası (Çankırı Sancagı) | Türkman-Kürt |
| Kürdii | Teke, Adana, Amasya ve Dimotaka Kazaları (Şançagı) | Türkman-Kürt |
| (Nam-ı diğer Murtana) | Ordu ve Tire Kazaları (İzmir Sancagı) | Kürt |
| Macavdanlı | Sivas Eyaleti | Kürt |
| Madanlı, Madanlu Kürdü | Ankara Sancagı | Yörük |
| Mahmudi, Mahmudulu | Konya, Niğde, Yeni-ıll (Sivas Sancagı) | Türkman-Kürt |
| | Tire Kazası, Aydın Sancagı Dimetoka ve Filibe Kazaları | |
| Mahyanlı | Bozok Sancagı (Yozgat) | Kürt |
| Maksud | Çorlu Kazası, Aydın, Ankara, Selanik Sancagı | Türkman-Kürt |
| Mamavi | Sivas, Kütahya, Aydın Sancakları | Türkman-Kürt |
| (Nam-ı diğer Kehlor) | Alacahan (Sivas), Karaman, Adana, Antakya Kazası | Türkman-Kürt |
| Mandalı | Adana ve Tarsus Sancakları | Kürt-Yörük |
| Mansur, Mansurkanlı | Hezargrad Kazası (Niğbolu) | Kürt-Yörük |
| Maşkı, Maşkili | Arapşir Sancagı (Sivas) | Kürt |
| Merdanlı | Edirne, Evreşe ve İbala Kazaları (Gelibolu Sancagı)| Kürt-Yörük |
| Mestanlı | Gümülcine Kazası (Paşa sancagı), Cebel Kazası (Gümülcine Sancagı) | Kürt |
| Molla Süfyanlı | Bozok (Yozgat), Kençiri, Ankara, Niğde Sancagı | Kürt |
| Mucur, Mucurlu | Niğde Sancagı | Kürt |
| Mududulu | Aksaray, Kırşehir, Adana ve Tarsus Sancakları, Geyve Kazası (Kocaeli) Göl Pazarı Kasabası (Hüdavendigâr Sancagı), Karaman | Kürt-Yörük |
| Mukri | Göynük, Kazası (Hüdavendigar Sancagı) | Kürt (Iran-Kürtü) |
| Musanlı, Musayanlı | Tarsus sancagı, Ulaş Kazası | Kürt-Yörük |
| Müllükanlı | İnece Kangaz (Gelibolu sancagı), Bozok sancagı, Sivasın Divriği Kazası civarı | Kürt |
| Nasri, Nasırlı | Bozok, Tarsus, Adana, Kütahya Sancagı, Boyabat, Sinop Kazaları | Kürt-Yörük |
| Nebili, Nebi | Kus (Tarsus Sancagı), Adana Eyaleti | Kürt-Yörük |
| | Meştese Sancagı, Varna Kazası, (Silistre Sancagı), Muğla Kazası (Menteşe Sancagı) | |
| Okcu, Okcular | Tarsus, Adana, İçel, Bigadiç Kazası (Karasa Sancagı), Filibe Kazası (Pso sancagı), Ordu, Antakya, Kazaları Sart Kazası | Kürt-Yörük |
| | (Aydın sancagı), (Marmara ve Saruhan Sancakları) | |
| Osmanlı | Bozok, Biga, Ordu, Kazasi, Kırkkilise Kazası | Türkman Kürt |
| (Nam-ı diğer Çankci) | (Vize sancagı), Gümülcine Kazası, (paşa sancagı) | Kürt-Yörük |
| Öküzbaşa | Uşak Kazası (Kütahya Sancagı) | Kürt-Yörük |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Bölüm</th>
<th>Şehir/Kaza</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Öküzler, Öküzülü</td>
<td>Sivas Eyaleti, Kedegalar Kazası (Amasya Sancakı) Kürt- Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Rağıvatlı</td>
<td>Tosya Kazası (Kastamonu Sancakı), Ulaş Kazası (Tarsus Sancakı) Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Rak, Rakuri</td>
<td>Sivas Eyaleti, Haymana Kazası Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Rısan</td>
<td>Sivas ve Amasya Sancakları, Tokad Kazası Türkmen-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumiyani</td>
<td>Karaman ve Aydınpınar Kazası Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Said, Saidli</td>
<td>Tatar Pazarı Kazası (Paşa Sancakı) Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Salar</td>
<td>Sivas, Çorum, Aksaray Sancakları, Manavgat Kazası Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Satmalı</td>
<td>Ordu Kazası (Karahisar-ı Şark-ı Sancakı) Türkmen Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Seçen, Seçinli</td>
<td>Karaman, Konya, Niğde, Sivas, Divriği, Bozok Küütahya, Aydınpınar ve Saruhan San Türkmen Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Senir, Senirli</td>
<td>Yeni Il Kazası (Sivas Sancakı), Düşenbe ve Senir Kazaları (Alaîye Sancakı) Türkmen Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sepetçi, Sepetçili</td>
<td>Fıreçik Kazası (Gelibolu Sancakı), Dağırdı Küütahya Sancakı Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Serekhanlı</td>
<td>Kilis, Maraş ve Antakya Kazası Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Serikanlı</td>
<td>Kilis, Yskenderun Kazası (Halep Eyaleti) Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Seyikanlı</td>
<td>Ankara, Kangir, Konya, Bozok Sancakları Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Seyyid, Seyyidli</td>
<td>Tokad Kazası, Dmetoka Kazası (Paşa Sancakı) Gevikler, Çal ve Baklan Kazaları (Kütahya Sancakı), Anamur Kazası (İçel Sancakı) Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sinik, Sinkanlı</td>
<td>Sivas Sancakı Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumaklı</td>
<td>Biga Sancakı, Sultaniye Kazası (Biga Sancakı) Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Sürgücü</td>
<td>Konya Sancakı Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Süreydi, Süreyydili</td>
<td>Aksaray ve Kayseriyye Sancakları Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahab, Şahabli</td>
<td>Sivas Sancakı, Yabanagbad Kazası Türkmen-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahli</td>
<td>Edirne Kazası (Paşa Sancakı), İçel, Tarsus ve Karaman Sancakları Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Şakak, Şakaki</td>
<td>Sivas Sancakı Türkmen-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şarkcanan</td>
<td>Aksaray ve Niğde Sancakları Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şefaatlı</td>
<td>Sivas ve Havaşırı, Divriği Sancakı Türkmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeref Kürdü</td>
<td>Karaman, Konya, Aydınpınar ve Küütahya Sancakları Türkmen-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şereflı, Şereflı Türkmen</td>
<td>Sivas, Bozok, Kızehri, Konya, Aksaray, Ankara Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Şereflı Kürdü</td>
<td>Akşehir, Karaman, Küütahya, Aydınpınar Türkmen-Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyhan, Şihan, Şahani</td>
<td>Ankara, Mut ve Gülner Kazaları (İçel Sancakı) Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyhbanlı, Şeyhbanlı</td>
<td>Sivas Sancakı Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyhhasanlı</td>
<td>Sus, Sis, İçel Sancakları, Balikesir Kazası Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>(Nam-ı diğer Disimli Ekradi)</td>
<td>Şeyhhusanlı Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şeyhmusanlı</td>
<td>Yenicik Karası ve Gümulcine Kazaları (Paşa Sancakı) Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>Şokviran</td>
<td>Tarsus ve Adana Sancakları Kürt-Yörük</td>
</tr>
<tr>
<td>Taylar, Dayılar</td>
<td>Çorum, Sivas ve Adana Sancakları Kürt</td>
</tr>
<tr>
<td>,Samsun ve Bafrı Kazaları</td>
<td>Kürt-Yörük</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tirkanlı, Tılkın
Kayseriyye, Ankara, Kırşehir, Konya, Kütahya, Kürt Yörük
Kengir Sancağı (Tirekanlı) Mucur ve Hacibektaş, Zile Kazaları, Sivas Eyaleti

Togan, Toganlı
Niğde, Aydın, Boyabat Kazası (Kastamonu Sancı), Türkman-Kürt
(Doğanlı Kürdü) Çölebad (Karahasar-1 Sahib Sancağı), Eğrisöz (Kütahya Sancağı) Kazaları

Tomluca
Amasya, Sivas ve Divriği Sancakları, Kürt
Tokat ve Nişar Kazaları (Sivas Sancağı)

Topuz, Topuzlar, Topuzlu
Kızılıhisar, (Şğla Sancağı), Hatuneli (Vize Sancağı) Kürt-Yörük

Umran, Umranlı
Bozok, Çarşamba (Canik Sancağı) Kürt-Yörük
Omaran Dağardı (Kütahya), Mud (İçel Sancağı) Kazaları

Uzamanlı, Ormanlı
Rumeli Ve Anadolu sakini, Kocaeli, Biga, Sivas Türkman-Kürt
Kütahya, Aydın ve Sarihan Sancakları, Bursa Kazası Kürt

Velili
Niğde, Karaman, Konya ve Çorum Kürt
Sancakları, Çölebad Kazası (Karahisar-1 Sahib S.) Türkman-Kürt

Yediboyn Yedisoy
Bozok ve Kengir Sancağı Türkman-Kürt
Kütahya Sancağı Türkman-Kürt

Yorali, Yora, Yöreli
Adana, İçel ve Tarsus sancakları, Silifke, Marmara Kürt
( Saruhan Sancağı) Kazaları Türkman-Kürt

Zahranlı
Zile Kazası, Sivas Sancağı Türkman-Kürt

Zerikan, Zirokan
Aksaray, Eyyubeli Kazası (Aksaray Sancağı) Kürt

Zeyne, Zeyneli
Adana ve Tarsus Sancakları, Paşa Sancağı Kürt-Yörük
Anadil'de Eğitim Kürtçe olunca*

Bütün yasal infazlar; Bir dilin, dil uğruna elden alınması ile başlar.
Roland Barthes

Almanya'da yaşayan Göçmen ve Mülteci çocuklarının ana dillerinde eğitim görmeleri konusunda verdigimiz mücadeleye salt Alman tarafından tepkilere gelmiyor. Benzer tepkilerin sık sık Türk meslektaslıklarından geldiği gözlemlemektedir.

Özellikle Kürtçe dilinde eğitim söz konusu olduğunda bu karşı çıkma daha belirginleşiyor. Kuşkusuz bunun arkasında yatan neden Türk Rejim partilerinin bile kabul etmek zorunda oldukları "iş savaş" biçiminde telaşfuz edilen gerçeklik.

Türkiye'de; Kürtçe halen resmi bir dil olarak tanımazken, devlet dairelerinde, eğitim ve okul sistemlerine girmesi, Kürtçe programların radyo ve televizyonlarda yayılanmasınaizin verilmemektedir.

Sahip olduğu kelime hazinesi, cümlenin kurumu ve gramer yapısı itibari ile Kürtçelerin konuştuğu dil Hint–Avrupa dilleri ile akrabalı özelliklilik taşıyan İranlı kökenli bir dil olduğunu biliyoruz. Bu gün Latin harfleri ile yazılan Türkçe gibi Kürtçe de yazılabilir. İstense iki dil eşit bir biçimde geliştirilir, öğretmen ve gerekli istemler yönünde konuların taraflarından özürde kullanılabilir.

Ama durum farklı. Dilsel zorluklardan değil, iktidârın içerisinde bulunduğu tercihler ve ilişkiler devreye giriyor. Türk rejimi azinlikların kültürlerini geliştirme, dilsel kimliklerini korumalar konusunda her hangi bir adım atmayı gerektirmiyor. Halbuki dilin yaşanan sorunların en hassas yönünü teşkil ettiği bilmektedir. Farklı olan bir dili özellikle Kürtçe'yi ortadan kaldırılmak —eğer mümkün olabilsiydi—, tümden silmeyi için olağanüstü bir güç ve kan dökmesi gerektiğini de farkındadır.

Almanya'da yaşayan Kürt çocuklarının ana dillerinde eğitim hakları konusunda Türk meslektaşları şu nu hatırlatmak istiyorlar. "Biz gerek sendikal hareket'te, gerekse başka platformlarda Türk çocukların ana dilde eğitim hakkını hep savunduk ve yollarca mücadele ettik; şimdi aynı şeyler Kürt çocukları için sizlerden bekliyorum."
Gotinên Mezinan

Van gotinên yên li jêr, ji devi gundiyên dor û bera qeza Bala yê (Anqarê) hatîne gîrtin

► Ruvkî berdayî, Ji şereki girêdayî rindire
► Kumê Eli li serê Weli
► Rû dibin bost, dijmên nawiñ dost
► Por spîye dibêjê: “Ez ji êş têm”
► Ji pira pir, ji hindîka hindik.
► Xencêr biraye, tîfînk pismame
► Xezal bo xwe direwe, taji bo xelkê.
► Ro tê merî ji yarê diya xwe ra dibê, “Bavo”
► Dili tirsok; singê gewr naxine.
► Şîwan bi xwaze ji nêri şir bidôşe.
► Kilita pinke li siyê (stuyê) ruvi girêdayê.
► Mina ewrê Nisan ê dîke gure gur, nabare.
► Akil taca zêrîne, li seri herkesi nine.
► Hevalên bâş, mina meqesêne.
► Ma dîlê merya dil be, turê parsê li mil be, bini tur ji be.
► Roja ku bira ban bira dikin, av dêsekîn.
► Bizina kol hê danyan biye.
► Dawata xelkê ye, eç kewçiyê belaw dîke.
► Kewçiyê hesinî bi xwe xwe pesinî.
► Bi dizi dîke, bi diruzî di xwe.
► Bi dînî dîke, bi aqûli di xwe.
► Ne di xwe, ne dide hevala, genî dîke davê newala.
► Bi şiri heta piri.
► Xudê çiya dibine, berfê lê dîbarine.
► Mala zavê defû zirne, mala bukê tîştêk tune.
► Men bi pirsênêm diçe mala xude.
► Beniştê xwe çûye bi enya xwedâ hüye.
► Ker zîra bûşqîl fîrêy.
► Dûr e bi giî û nûr e.
► Xore xwe li ber puq spî kiri.
► Hespê minmê bezayê.
► Golîkêk nawi naxirekê xirab dîke.
► Dijmên goma merya dikole, dost merya vedişêrine.
► Bi xwe, bi qînayât, bi esî û bînayât.
► Ji gir ra gotin; “Cîma stûyê te qalingê?” Got: “Ez bi destê xwe dikim, bi devê xwe doxwim”.

► Ma hindik bi, ma rindik bi.
► Berxê çê li ber kozê bêliye.
► Ji niskê têr, ji nokê birçî.
► Deri xwe klîtke ciranê xwe diz demexine.
► Ziman dirêşa penêr kufîki.
► Sen şêlê, bini kermêl.
► Ega tîlyê, derdê hexyê.
► Ji xelkê ra elba şire, ji xwe ra teteri pire.
► Mar bi mariya xwe xulyê bi qînayat doxwe.
► Nasya Türk a arê qirşa.
► Mar ji pungê hez nakin, pung li ber poz dêrê.
► Destê xwe neke her gulê, di hinekanda mar heñe; di hinekanda mişk.
► Dinê bi dore, çerxeck li jêr e li jor e.
► Bâve te siyar kuşt, peya kuşt? “Kuştin pewa siyar be çî, peya çî.”
► Ku mûr bêkes bûn jar dibin, jin bêkes bûn har dibin.
► Nekene bi nasa, te seri kesa.
► Rûndê bîke, bi roda berde.
► Berê xwînga berbi bira, berê bira bîrbi ciya.
► Xalan xelkin, apan milkun.
► Mihin dibêze, siyar xwe dîpesine.
► Heta Adem em dizanîn, ji wê şûnda tîştek heye bê.
► Kerû hespa di axûraka di gîrênedê; e ji hev thû fisa hebê bikin
► Kerran bi guh neke
► Dest desta diçon, pasê serçawa diçon.
► Bêna dê ji xalîyê tê.
► Bi xwe mina mera, rawe mina şêra.
► Xatriê kuçêk tune, xatri xudya heye.
► Meleye ê bin orxanê çeleye.
► Bûke zar ziman tune,xusya din iman tune.
► Dê û dosta şer kinn; kêm aqîla inakinn.
► Jina dikir, diwar quîkîr.
► Nîvê mênari yê ji revê.
► Xudane sebirê, buyê mirê Mîsîr ê.
► Aqîli svik, bari gîran.
Memleket Neresi Hemşerim?  
Ve Biz ‘İngiliz’  
Ya da ‘Ehli’ Kürtler

Memleket'te nasılsınız; bilmem ama biz Almanyada'lılar ilk tanışma seanslarına ölçünlustu "Memleket neresi hemşerim?" diye gireriz. Çünkü yaşam içerisinde nerede olursak olalım, bu soruyu sorduğunuzda bekleriz.


Soruya; Hemşehrim kelimeminin ekenmesi boşuna değildir. Gürlecek diyaloğa zemin hazırlama, havayı yumuşatma telaşı ifade etse de, mubahatı en önemlisi amaç olmuştur. Ne olur ne olmaz başka bir şehirden geliyorsa soğuk bir hava esmesin ve "Önemli değil, ne de olsa aynı ülkenin insanlaryüzhe, heplimiz hemşerisiyiz" nakaratının tekarsanlanabilmesi içindır.


Bu iş bu kadar basittir. Birleşik olarak mya' daşığın değerler, sahip olduğunu kimlik belirilen kalıplar içerisinde oturtulur; doğduğu şehrin genel görünümüne yedirir gider.


Ne yalan söyleyelim bu soru ile karşılaştırığımız benim başım geçmişinde belaya girmişti. Sahip olduğum kollektif kimlikle, doğruğum Şehrin ayn görünümü arz etmesinden midir nedir bela etsik olmamıştır. Meramımı daha iyi ifade edebilirsem için başrında geçer bir olayı anlatmam gerekıyor.


Otu zlıyk Almanyada merasim HemsHEREMİK epey değişmiştir çok şeyler unutturmuş olmuş ki verdiği yanitlar bir işe yaramadı. Köyünün ne tarafı düşünüğü, kimlerden olduğum, babamin kim olduğunu çıkaramadı hatirlayamadı.

Ben hemşehrimle Kırsel' in kulaklarını
çinlatırken, telefon calidad. Ev sahibi ana dilliyle daha kolay konuşaşyor olmalığa karşıldaki ile Kürtçe konuşmaya başladı.

Bundan son derece rahatsız olduğu kafa sallamasın dan bellı olan Hemshehrım yalnız olmamız dan güç alıacak, fısırlılı bir ses tonuya:


Göçmenliğin yerleşik olmamının özgül koşulun, insanın "tanıklık-bildik" alanları ile belirlemesi kuşkusuz doğruydu. Yabancı olmanın ve böyle tanımlamanın doyal olarak bu gibi davranışlara zemin hazırlanması kabul etmek gerekıyordu.

Sosyoloji ve psikoloji kendi çalışma alanı içerisinde yeteri olmasına da yerecek bir şey yok. Peki davranış biçimlerinde taşıyıcı ve seçici bir rol oynayan Biz öznelerin burada payına düşen neydi, sorumluğumuz hiç böyle yoktu?

Yeni ve yabancı olana karşı sahip olduğumuz korkulan ve ürküلتği ele veren ve bu davranış çizimi, esasen kültür ve düşünce dünyamızın niteliğini şekillendirdiği dönemin ana özelliklerini ortaya koymuyormu? Birey ve tek başına birey olmanın taşıdığı anlam verdiğimiz önem bu özgüle yeniden gündeme getirilmek durumunda değilimi? Parekende bir mantıka bireyi doğduğu şehrin genel görünümüyle özdeşleştirilmek, açık söylemek gerekirse: kendi güvensizliğinin ve tek başına ifade edememenin çelişkiler dünyasında do- lasmak anlamına gelmektedir.

Bu gerçeğin bir yönü. Diğer yönlerine özellikle beni doğrudan ilgilendiren yönune de nimetmek istiyorum daha çok. Bu da önemlendir- deki yilların güncel problematığı olmaya aday
ulusal, kültürel, İnançsal ve yerel kimlikler
dolayında bir plemiğe olan ihtiyaça dikkat-
leri çekiyor.

Orta Anadolu Kürtleri olarak karşılaştığım
tek olayı değil bu. Üstelik onore ediliyör
rum havası verilerek “Siz başkasınız değil
kününde benzemezsiniz, sözümüz size değil”
gibi irkç nitelikli jesterle karşılıştığım çok
olsun. Hesapta ben/biz başkaydım.

Çocuklukmdan bu yana muhâtâb olduğunu
bu sözler, irkçliğin farklı bir tezahür
olmakla beraber, başka bir gerçekleşe parmak
basyordu. Orta Anadolu Kürtleri hakkında
pek fazla bilginin olmadiği ve geleneksel dur-
sünceleri kapilerimiz bu özgüleri hasır altı ettigiyidi.

Orta Anadolu Kürtleri ve bu günkü ger-
çekliğimiz biçiminde çevreçim çerçevesi, bu
somut üzerine şimdiye kadar neden durul-
madığının nedenleri üzerinde kesaca durumya
çaşçacağım.

Toplumsal Gerçeklik ve Biz

Anadolu da yaşamları ikame eden toplu-
luklar olarak, nesnel gerçekçiliğimiz üzerine
henüz yeni yeni düşündüğümüz bir süreçteyiz.
Farklı renklere sahip, etnik, kültürel, İnançsal
ve yerel kimliklerimiz yok sayıldığı da da baskı
ve zor yöntemlerine maruz kaldığı, Aynı zamanda
Unuturulmak silinmek istendi. Bununla yetinil-
medi; Türkülük ve Sünnilık ekseninde yeniden
biçimlendirileme konusunda yetişmik yillik bir
sürecin olumsuz ve acı verici pratigi aramızda
duruyor.

Sâmlerde can çekisen bu sistematiğin
hedeflerine ulaşmadığımız iflas ettiğini söyle-
meyen kalmadı zaten. Haldeki sistem temel
dayanaklarını dinamitleyen, yeni ve farklı bir
arasya zorlayan Etnik, Kültürel ve Dinsel
toplulukların kendisini yeniden ifade çabaları fak-
tr si bir sürecin kapilerimiz açmış oldu.

Korumuzla illîl olduğu için Kürtler ve
özellikle biz Orta Anadolunun bu gelişme-
lerden nasıl etkilendiklerine bakalım.

Etnik toplulukların bölgeleri göre tasnif et-
ze, bölge ile öndeğeştileme anlayışının epey
tarafta bulduğu biliyorum. Coğrafîck tanımla-
mama çerçevesinde ele alırsak, Kürtleri doğru ve gü-
ney doğru boğskeri ile sınırlı eğilimli en
azından ciddi bir itirafla karşılaşılmıştır. Bu
sadece egemen otorite ve onun ideolojik
bağlaşmaları ile sınırlı özellikler taşımıyor. Sis-
teme muhafîl olduğunu her fırsatı vaaz eden
harekete benzeleri görüşlerine rastlamak
mümkündür.

Orta Anadolu’nun hemen her şehrinde
yaşayan ve kendisini bölgenin yerli olarak
hâlayâl eden Kürtler ya görmezlikten gelin-
mış, ya da Anavatanı bir gün nasıl olsa döne-
cek olan sürnüler olarak değerlendirilmişler-

dir. Nereden? ve neden? geldikleri sorusu
yantısal birakılmır, ne düşündükleri? gele-
cektire durumlarının ne olacağı yönünde bir
acılma, perspektifle rastlaman mümkün olma-

tır. Burada Ulusal varyeti tümden yok sayılı-
miş bir halkın bağlaşmaları hakkında var olan
beşiriştili norma karşılayanlar olabilir. Ve ya
“ Ağlamalı, meme yok” denerek top Orta
Anadolu Kürtlerine de atılabilir. Ama simt-sar
ötesi toplumun sosyo-ekonomik ve etnik
dokulun üzerine kılı kırık yaranırtışma ve ara-
ştırmaları ile öülü muhâfiflerimizin bu gerçek
görmemelerinde farklı nedenler olsa gerek. Bu
nedenler çeşitli özellikleri göstermektedir. Buna
burada girmek imkanımız sımdilik yok. Ama
kapasiteli bir çalışmaya ve araştırmaya olan
ihtiyacının altını çizerten Kürtler ve Türkler için
kurtuluş projeleri ve birlikte yaşamayı savun-
anlan gerçekçiliğimiz iicyle tamamlandığı ve bir
daha deriniğine ele almalanları öneriyorum
sâmlilik.
İnceleme/Araştırma/Tartışma

Ülkden 250 yıllık bir kopuş sürecine rağmen asimile edilememen bir Toplum
İç Anadolu Kürtleri

Giriş:


İste 250 yıllık tarih sürecinde kendi özü bir kültür ve değerler bireşimi yaratmış iç Anadolu Kürt toplumunun; Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mülakalesi içinde yer almışın örneklerini verirken; ta 74'te sehit olan Mehmet Bayrak, faili meşul bir cinayete kurban giden HEP Ankara İl başkanı Av. Faik Candan, yazariele sehit gerilla, hapishanelerdeki onlarca özgürlük mağduru ve en son HADEP kongresi sebebiyle yapılan genici darbeyle içeri alınan HADEP Genel Başkanı Sayın Murat Bozla'ı anımsak mümkün mü?
İç Anadolu Kürt Toplumunun Yerleşim Coğrafyası

Başta Konya iline bağlı Cihanbeyli, Yeniceoba, Yunak, Kulu kazalı olmak üzere; bu kazalıların köylerinin %60’ı Kürt köylüdür.


Bize İç Anadolu Kürt toplumunun kültür birliği içerisinde olan ancak, Kürdistan’la coğrafik yakınılığı daha yakın (Elbistan’a) olan Kayseri iline bağlı Sanz ilçesinin Küttleri, ise yoğun bir nüfus birikimi arızmaktadır.

Biz bu incelememizde, elimizdeki kaynaklardan, coğrafik konuşanlar ve tarih olarak birbirile


Aşiretler

İç Anadolu Kürt aşıretlerinin en büyükleri kuşkusuz ki Reşvan, Canbey Cihanbeyli (ve Şexbiziñler)dir. Bunun yanında yoğun nüfusa sahip Koçcino (Sanz), Badili, Mahası, Pişiyen ve Beski gibi aşıretlere de İç Anadolu’da rastlanmaktadır. Bu ve bunun gibi bir çok aşıret Kürdistan’ından kocuk gruplar halinde sürüldükleri için Reşvan ve Canbey aşıretleri arasında erişimdir.

Kırşehir il merkezi ve kısral alan toplam Kürt nüfusu 50.000 civarındadır. Ankara il sınırları içinde bulunan Kürt nüfusu toplam 100,000, Konya Kürt nüfusu ise 170.000 civarındadır.

200’ü aşkın Kürt yerleşim biriminin (iççe, kasaba, köy) bulunduğu Konya, Ankara, Kırşehir illerinin sınırları içinde, il merkezleri dahil İç Anadolu kökenli Kürt nüfusu toplam olarak 300.000 aşmaktadır. Buna, bu illere daha sonra anılan Kırıdcıstan’dan gelmiş nüfus dahil değildir.

Özellikle başkent Ankara’daki yaşayış nüfusun dörtte birinin Kürt kökeni olduğunu söylersek, bu üç ilde toplam Kürt nüfusunun tahmin 1 Milyona bulduğurahamla gösterilmiştir.

Diğer taraftan bu yukarıda saydıgımız Kürt toplamına Çorum, Tokat, Yozgat, Amasya, Akşaray, Niğde ve Kırkkale’dede yerlesik kürt nüfusu 2 milyona yaklaşıcağını söyleyebiliriz.

İç Anadolu Kürtlerinin Kırıdcıstan’dan kopuş tarihleri, nedenleri ve geldikleri yerler

Devletin gelir kaynakları çekilmiş ve tükenmiş bir halde idi. Zira ise gören ve kazanan vergi mükellefleri artık kalmamıştı."

İşte bir yandan başlayan hazineyi doldurmaktar için vergi mükelleflerini arttırmak ve diğer yandan savaş cepheheline asker yetiştirmek için ilk akla gelen unsurlardan birisi de konar-göcer aşiretler olmuştur.


Yukarıdaki nedenlerden ötürü aşiretlerin iskana tabi tutulmasına geçildi. İlk olarak 1692'de başlayın ve göçebe aşiretleri yerleşik hale getirmeyi amaçlayan iskan uygulaması zor yöntem kullanımlar yapılımaya çalısmıştı. Yani bu iskan politikası bir sürgün ve çezalandırma eylemi olarak uygulayamayın konuluşunu. Esas amaç olarak a) Göçebe aşiretlerin yerleşik hale getirilip tanına yöntemek, böyüklikle vergi diğerina kaynak bulmak, b) Aşiretlerin iskan etmecek suretiyle, onlar disiplin ve denetim altında almak ve bu yolla asker devşirmeye ve vergi toplamaya kolaylaştırılmak. Büyüklikle iskanların amacı ulaşması için aşiretlerin bölgel parçalamak, birbirine kirdirmak da yöntemler arasında olmuştur.


Yine başka bir yabancı kaynaktı Kür aşırlarının 17 yy’ın sonlarına doğru Haymana çevresindeki dağlarla görünmeye başladıkları aktarmaktadır. (Bak. Çev. Gabar Çiyan) Aynı kaynak Reșvan ve Şexbizini aşırılarıne bağlı kişilerin Osmanlı idaresinin kontrolünde batıya zorla göç ettirilmeleminin yansıısı, hayvanlarla yeni otlaklar bulmak, otlaklarını genişletmek için de buraya gelmişler diyor.


İç Anadolu'ya toplu asiret iskanlarından sonra; Cumhuriyet Türkiye'sinin de sürüşüne eklemlenmiştir. Örneğin Ağın Isyan'ından sonra İç Anadolu Küt köylüne yerleşen bir çocuk Küt'ün çocuk gibi 1930 yılında, Bursa ve Küt köylülerine de bu "Muhacirler" bulunmakla ve ordaki yerleşik Küt köylülerle hemen kaynaklıklar ve evlenme yöntemleri ile akrobatik olduklarını sahne olmuştur. Bu adımsızlık son olarak M. Emin Zeki'den bir pasaj aktarılan sürüşünезульт Küt köylülerin için ne kadar zor ve zafir bir döneme gelince, günümüzde yakılan 3000 köy ve yerleiden edilen 3 milyona yakın Küt insanındaki "kaderi" ile ilişkili sahne olmaktayız. M. E. Zeki; "1919 yılından, Osmanlıların 2. Orduşundan erzak ve yiyecek skirintisi baş gösterince, Diyarbakır ve yöresindeki Küt köylülerinde asker ve sivil olanlar yurtlarını bırakarak Musul' a gitmeye zorlandılar. BuABILITY de Adana ve Halep'e sürdürün edildi. Çoğu yollarla açıklan ve hastalıklan öldü. Bu arada Musul'a kadar gelebilenlerin anlattıkları olaylar, o masumların kiteler halinde yollarda ya da erişe- bildikleri şehirlerin cadde ve sokaklarında topluluk halinde oldukları; dinleyicilerin ve göreneklerin çığgırlarını parçalayordu" diyorud.

İç Anadolu Kürtlerinde İktisadi Yaşam


1950'de Toprak Komisyonu Kanunun çıkmasına birlikte, İç Anadolu Kürtlerinde tarıma yönelik hizlanması ve özellikle de bu dönemde tarma maksalınızmının girmesile (traktör, biçer-döver); içinde kapalı bir toplum olan yapida aniden bir sıra açılmış olmuştur. Bu döneminde itibaren Türklerle olan ilişkilerde bir canlanması oluş-maya ve yine bu dönemde çok az da olsa tek tük Türklerle evliliklerde görülmeye başlanmıştır.

İç Anadolu Kürtleri 1945'li dere kapitalizme tanışmış ve 60'lı yıllarda da kapitalizmin haki-miyeti ile karşılaşırlar. Artık ağaclar kurumları
eskisi işlevini kaybetmiş, köylüler koyun ve tarla sahibi olmuştur. Yurttaş göçünün de başlamasıyla, iş alanları da değişmiş; insanlar artık alıktan yük kamyonları ve birçok döverle uzak yelere ve genelde de Kürdistan'a gidip üretimle bazı şekillerde girmişlerdir. Kendi başına bir araştırma konusu olacak bu yeni üretim araçları ve yaratıklarla yeni üretim ilişkileri sayesinde; iç Anadolu Kürtleri iş icabı Kürdistan'a gidip gelirken kendi Kürt kimliklerinin yaşammasına bilmekten kast saflaşmışlardır.

İç Anadolu Kürtlerinin tanıma yönelik üretimleri yeni tekniklerle desteklemeleri ve yukarıda anlattığımız değişik üretim araçları sayesinde kendilerini iktisadi yoğunluk olarak, Kürdistan Kürtlerinden ayrımaktadırlar. Türkiye talih üretiminin en çok yapıldığı iç Anadolu'da, buranın Kürtleri azınsanımayacak bir zenginliğe sahiptirler.

**İç Anadolu Kürtleri'nde Dil, Din ve Kültürel Yaşam**

Dil:
Sosyal, Kültürel Yaşam ve Törelar:


50’li yıllarda kadar kapalı bir toplum olma özelliklerinden dolayı, Türklerde sosyal ilişkiler çok geç başlamış ancak 60’lı yılların ortalarından itibaren Türklerde üretim ilişkilerinin gelişmesiyle paralel bir sosyal ilişki başlamış ve süreci yoğunlaşmıştır. Ancak Kürtiler şimdi de alış verişle-
rini kendi Kurt esnasında yapmakta ve ilişkileri de o şekilde kalmaktadır. En son yerinde yaptığım gözlemelerim; Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin hızla yükselmesi ve devletin sürekli irkçılık ve sövniyet propaganda yapması, Kurtleri tekrar kendi ilişkilerini yoğunlaştırırsa yön lendirdiği.

İç Anadolu Kurtleri'nde Kadının Yeri ve Konumu:


İç Anadolu Kurtleri'nde Kimlik ve Politik Terçih:


Sonuç;

Yukarıda anlatmaya çalıştımımız politik ve siyasal tercilerle rağmen, Kürdistan'a olan çoğrafig uzaklık, 250 yllık tarihsel ayınlarından yarattığı far-
Yararlanılan Kaynaklardan Bazıları

<table>
<thead>
<tr>
<th>1- Şerefname</th>
<th>2- Anadolu’da Türk Aşiretleri (Ahmet Refik)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3- Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin Iskani (C. Orhunoğlu)</td>
<td>4- Türk Halk Hareketleri ve Devrimler (Dr. Çetin Yetkin)</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Türkiye’nin İktisadi ve İstimal Tarihi C.1-2 (Prof. Dr. M. Akdağ)</td>
<td>6- Tarihi Cevedet – Tüüm Ciltler (Ahmet Cevat Paşa)</td>
</tr>
<tr>
<td>7- The Kurds (Meherdad İzady)</td>
<td>8- I. Lundenberg– I. Svanberg. Kulu utvandra-bygd i Turkiet, Uppsala (Çev. G. Çiyar)</td>
</tr>
<tr>
<td>9- Osmanlı İmparatorluğu Oymak, Aşiret ve Cemaatlar.</td>
<td>10- Anadolu İslahatı ve A. Şakir Paşa (Dr. A. Karaca)</td>
</tr>
<tr>
<td>11- Osmanlı İmparatorluğu’nda Derebey Teşkilati (C. Orhunoğlu)</td>
<td>12- Osmanlı İmparatorluğu’nda Aylanlık (Yakup Özkaya)</td>
</tr>
<tr>
<td>13- İç Anadolu Kürtleri (Nuh Ateş)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

***TİSTONEK***

BİRNEBÜN’un her sayısında sizlere bazı bilmeceler soracağız.
Bunların tamamını doğru cevaplayanlara bazı sürprizlerimiz olacak.

* Kume hûtk, tuğ nutik
* Ji ox ü avè çekir, hesin deri vekir
* Lêwik got seremin,
  bavê got pișta mûn
* Bûkê çekir, zarya gëpêkîr
* Kale mini ningekei,
  bazdayi ser singeki,
  hokir naxira gündeki
* Sehena niv, hundurda ziv
* Lî kêvir xist nekešt,
  ave xist keşt
* Vîrda xaş wêda,
  navda loxeq qumaš
* Em ji wera serkeftin diwxwuz
  Meriyi nezan newêreka camër dike
Kürtlerin İç Anadolu’ya yerleşmesi tarihinden kestir

Map 28. Kurdish Migrations, 15th to 6th
Century BC: Coming of the Aryans
and other Indo-European Tribes

Approximate direction of movement

The immigrating group at their final destiny

Areas with Kurdish majority today

17. yüzyıl sonlarına doğru, Kürt aşiretleri Haymana çevresindeki dağlarda görünmeye başladılar. Reşvan ve Şexbizin aşiretlerine bağlı olan bu kişiler Osmanlı idaresinin kontrolünde batıya zorla göçetilmelerinin yanı sıra, hayvanlarına yeni otlaklar bulunması, otlakları geniştirme için buradaydılar.

Kürt aşiretlerinin Konya ve çevresinde ne zaman yerleşikleri konusunda kesin bir tarih belirlemek zor, ancak 1760’larдан önce buraya geldikleri belirtilmektedir. 1850’li yıllarda, Fransız asılı coğrafyacı Perrrot, Haymana Kürtlerle sözleşmesi gerçekleştirdiğiinde, Kürtlerin en az birkaç kızak önce buraya geldiklerini açıklamaktadır.


Lewra di deh saled dawî de ew guhartina biçek organik û bi giranî neorganik ya li Herêmên Kurdan pêk hatine, ev koçberiya mezin ya ber bi herêmên Türk an (Rojava) û valakirina bi hêzaran gundên Kurdan, giringiya pirsi zêdetir derxistin li qa da (çabaya) civaki û sîyasî. Loma, ez, di xwe nîvîsara xwe de : 1-Dixwazim tespitên bingehî yên ku ji bona realîzêkûnûr û formlûkerina pirsi pêwîst in; bînmûn ser zîmêni. 2-Li cem van tespitên bingehî, tespitên heyê yên şaq diyar bîkim. 3-Ji van giringîr, "Kurdên Anadoluaya Navîn" û "Kurdên Li Anadoluîyê" pêwîst in Çi bikin?", "Ji bina wan réxistinen çawa pêwîst in?" û "di xebata wan de rê û rêbaz de çî bikin?", ez van pîrsan dixwazim şirove bîkim.

Helbet tespit, şirove û pêşnîyârên min müteswazi ne; mûmkin ku nû bin û hewcedarî gelêk muneqeseyên fireh û kûr bin.

Gelo Çima Du
Kategorîyên Cîhé ?

Helbet dema ku cz di ve bê-şê de nerînên xwe pêşke di- kim, ez rasta rast nikarim bizimanên hémrar (reğeman) û istatistikian qise bikim (bîçpixi- yim). Nërînên min, zêdetir, gîrêdayi çavneriyên (gozlemên) min û iddiaîyên ku ji afira reya gîşti ve têñ pejirandin (qebul kîrin).


Kategoriya yekev mirov di- kare bi "Kurdên Anadoluxia Na- vîn" û kategoriya duyemîn, bi "Kurdên Li Anadoluîyê" nav bi- ke. Lewra van herëdu kategori- ya xwedîyê xusûxîyetên cîhé ne. Gerek ew du xusûxîyetên xwe yên cîhé bên nas kîrîn. Çimî dema ku xusûxîyetên van herê- du kategoriyan baş û diyar kîrîn, pewnîdayan wan bi hev re û pevarîyan bi Pirsa Kurdiya şa- giştî re û pêwîndîyanên wan demokrasîyê re, baş û şirovekînên û tesbîh kîrîn.


KURDAN ANADOLUYA NAVIN, tahmînên xwedîyê nêzîkî 1,5 û an ji 2 miyôn nufusekê (mîrêhemjarekê) ne... Dema ku mirov cihwuar û herêm wan binêre û bigere, dibînû kew li ser serîceke têng, bi hevîrêdedeke direçê, xwe dihe digihiştine Zoâna Sîvâsê.

Kurdên Anadoluya Navin, bes li Heymaneyiş, li Polatiyish û Cihanbegê mîrov heger zôrê bi-de, dikare bajarî bîbêsbine, ji derveyî wan herêmân Kurd li Anadolu Ya Navin, gundi ne.


Ji bôna k di nav KURDAN ANADOLUYA NAVIN, de gi-rêdayî şartên aborî, civaxî hev-pêwendiyê xeurt nebüye, pêwendiyên wan ji mirovatî û eşreti û herêmî pêşvey neçyû: Lo- mata ji Kurdên Anadolu Anadolu Navi- nê ji zaravên hevduvî ji fêm na-kin.


de nəzikatıya cavak zədətir pək hat.

Tişət nehəkə gəhərtin ew e, ku he çığças Kurdən Anadoluva Navınə koçi bajarən mean Ezvərənpə yirine, ber bi Herəmə Kurdistanə ji neçüne. Ew ji bə- 
yer ü tespître gərin e, peveic e ku mirov baxlı bi ser bəsikinə ü jə encamən (nəfəcəyan) derxe. Pə-
wəndiyən wan bi Herəmə Kur-
distana də di də ceçeva mane-
vı de ü di van salən dəwə de ji di di-
cəçəve ıdələmiğü ü siyəsete de ye.

KURDAN LI ANADOLU-
Yə, pişi salən 1925, gırədyəi 
serhiləndən Kurdi; pişi salən 
1960-ı ədəsi pəşəqəna kapı-
talızmə zərtən aboribiyə; di van 
15 salən dəwəyə de ji gırədyəi 
şerə li herəmə Kurdistana hətine 
li herəmən Anadolu yən cür 
be cür bi cığ əhwə burnə. Hejmə-
ra ran gəllək mezin e. Ew nənu 
li Herəmən Tırkan Rojava xwe-
diyə kar, xani ü ticaret ü fabri-
kəyan e. Gəri tesbiit ü cavənə-
riyən, gırədəyəi xwe pəşəqəna 
aborib, cavak'ü qəçəmən yə Tır-
kən di nav xew Kurdu di demən 
məzik de hatinə li herəmən 
Tirkan bi cığ bəne de ji, asimə-
yəncə xurt dest pə kirəye.

Beşəkə Kurdən li Anadolu-
yə, li Herəmə Kurdistana ji 
xwediyə mal ü mülk, erd in. Bi 
çeşrəten xwe re xwe re xwediyə 
pəwəndiyən xurt in. Lə beł be-
şəkə mezin, bi jin ku ev gun-
diyən gırədəyi axa ayəyan e ü 
hating Herəmən Tırkan bi cığ 
bəne, pəwəndiyən wanna mal ü 
mülk ü erd nini; pəwəndiyən 
wan bi Herəmə Kurdistana re 
ber ber bi zeyibinəkə diçe. Lə 
beł pəwəndiyən wanna yən će-
şəkə Ü manəü dem dike.

Dısa gəri cavənəriyən ü tespit-
ən, di nav və beşəkə asimə-
yən ü teqərasiyor bəştür dikeve. 
Ləwra, tişəkə wanna yə məddə tu-
ne ya ku wanna bi Herəmə Kur-
distana re gırə bide. Dısa wisa 
çuva dike ku statuva wann ji, di 
peşərojan de də wek statuva 
Kurdən li Anadolu yə Navın bi-

Pişi vən tespit, em dikarin 
tespître gəsti ü serəkəspət bı-
kin. Ew tespit ji ew e: Ceriban-
dina Kurdən Anadolu yə Navin 
diyar dike ku ew naçiçi ü nikarin 
biçin li Herəmə Kurdistana bi 
cığ bən. Ew ji alyəfəmən ī 
reəwa Herəmə Kurdistana yə 
aborib ü vən mərəmən xu-
yə nakə. Lewra Kurdən Herəmə 
Kurdistana ji tu cara ji javan re 
hembəz venakın. Ceribandən ü 
tecəbi mən bi xwe ji, və rastə-
yə gəllək esker dike. Dema ku 
di sala 1974-an de li Erganiyə 
ebi cığ büm ü dest bi xebata 
şiyası ü rəxəstinə yə Kurdən ki; 
Ew kes ü malətən xwedi nüfuz 
bun, erisə mi dikirin ü digi 
ku "ew kesa ji Anadolu yə hatti-
aye. Xwediyə esir ji niñe. Bi se-
rə xwe dixwaze li vir hukum 
bike. Ji bo və yekə ji gerek er 
izin nədən pəşəketin ü nüfuz 
wi." Li cem sedemən şiyası, 
ji bo və yekə ji li həmbəri min eri-
sən gəllək bi tehlükə pək hatin.

Kurdən li Anadolu yə ji, du 
kategorıya təskil dike. Katəgo-
riyək ew e ku, di sala 1960-ı ü 
beriyə və de hatinə li Herəmən 
Tırkan Rojava bi cığ bəne. Ew 
vegəriyəne Herəmə Kurdistana-

Kategorıya duyemən mezin 
ji, di 10-15 salən dəwə de hatinə 
li Herəmən Tırkan bi cığ əhwə 
bəne. Her çığa, ji bo vegere 
wan ya Herəmə Kurdistana nə-
rin diyar kinə zə bə je, akibet ü 
hatinə wann ji, ji yən din zəde 
fərəqəkə nişan nade.

Ji boona və yekə əşkəkem 
Kurd realist bim. Rastiya 
xwe bəbənin. Loma ji, wəletə 
Kurdən Anadoluya Navin: Anadolu, 
Rojava ye.

Cənd Nerənən Şas ü 
Xeyəlisti ü Ətopik

Ji bo pirısa Kurdən Anadolu-
yə Navın ü Kurdən Li Anadolu-
yə hetta nuha nerinən gəllək 
kür, gırədəyi ləkəfən ü rastəya 
wan hatinə pəşəkə kirin tunene. 
Ləbələ li məyədanə, gəllək nerin-
ənen vulgar, tehlükə ü kəspərest ü 
teng hene.

Pişi nerineke vulgar, çare-
sərkimən pırən Kurdən Anado-
luya Navın ü yên Anadolu, 
girədayəyə rızgarlı ü xeləsənə 
Herəmə Kurdistana ya Bakur e. 
Hetta beşək ji wan nerinan, di-
bejn ku dema Kurd nebin dew-
let wə demə te vəxətə pirsa Kur-
dən Anadoluya Navın ü yên li 
Anadoluji yə çaresən bəne. Hel-
bitt dișa gori və nerinə pişi ku 
dewletə Kurdi ji ava bə, Kurdən 
Anadoluya Navın ü yên li Ana-
dolu yə biçin, li Kurdistana bi 
cığ bən. Jiyaneke xwestir ü bi 
adelettir ü bi demokratiktiq ji 
bona wann de ava bibe.

Xwediyə we nerinə, ji bona 
və ji xebata Kurdən Anadolu 
Navın ü yên Li Anadolu yə 
rast nabini, an ji şewisti nabi-
nin. Gori və nerinə şewisti e ku 
Kurdən Anadoluya Navın ü 
yen Li Anadolu yə ji, wek yên li 
Herəmə Kurdistana dijiy eyni 
karib bikin, eyni tevgere di 
bin ü bes bin beşək ji tevgera 
Herəmə Kurdistana ya Bakur. 
Bi kunti ü xülama, Kurdən Anad-
luya Navin ü yên Li Anadro-
luş, "Quveki lixtiyat" qebül di-

Helbet ew nerina şas ü ne 
realisit e. Ləwra, Kurde ne mi-
tə Yaxudiyen e. Herəmə Kur-
distana ji Herəmə Rojava şə-
pektir niñe. Ji bo və yekə ji, 
tevgera koçk Kirkinə ber bi herə-
ma Tırkan Rojavəyə. Pirsa di-

Dısa və girədir, sürpa 
Bakur Kurdistana bi xwe ji wek 
tə pejirandaq ü ideallize kirin ne
di merhela avakirina devleṭe de
daye. Ji bona ku ew pęvajoya
dewleṭbünë biççe seris, wiwa
di-yar dike ku pirsu Kurdı dë di
cęd qonaxan re derbas bibe u
demekke dirje dë di bixwaze. Mümkin e ku ew guhartinë li
Tirkıyey bi federal; sistem
temşla Kurdan, Tırink u hëm
mülliten din bike; Kurd hemu
mäñ xwe yën mirovi, civaki,
mili bikarin bi kar mişterek; wë
demë berjewendidya (menfeta)
Kurdan jë pëwist nabine dinya-
yë tengtir bikin. Dëma realïsta
Herëma Kurdistanë bi xwe wisa
be, xwerser karkirina Kurdan
Adanalouyë Navin bi gëllëk
awayan dikare ji teygera giği ya
stratejik ya Herëma Kurdistanë
re bibe aliñar.

Ew nerina şax, vulgar, ütopik
u xeyalëst dibë sedern ku Kurds
Adanalouyë Navin li Herëma
Kurdistanë telëf bikin. Di
ešë xwe de ew ew nerina li he-
më inäsän Kurd wek malzema
dinëre.

Nerineke din ya hëm makul
heyë ku ew realïtaya Kurdan
Adanalouyë Navin u Kurdin Li
Adanalouyë nas dikin û di çerçe-
vekë de ji bona xwe progræmek
ji diyar kirine. Lëbelë di enca-
më de ew ji tên wë noktayë ku
dest lingë Kurdan Adanalouyë
Navin girë dadin.

**Kurdan Adanalouyë
Navin Dikarin
Çi Bikin?**

Wisa diyar e ku pišti ewqas
tespitän ji min të xwastin ku ez
pëşniyariñ xwe û projeythe rea-
list pëşniyar bikim. Dësë diyar
e ku hem tespitën min û hem ji
pëşniyariñ min ji bo teygera
Kurd bi tevayë dë nù bëñ qebl
kirin. Ji bo vë yeke, ez gëllëk bi
hësani ji iro de dibinën, ku ner-
nën min di hewcedarë munaqe-
şeyen giñgë bikin.

**Helbet munaqeseşeyén makul,**

ili û bi sewije, dë min këf-
weş bike û ji vë ji gërrintur xiz-
meti pirsu me dike. Hezaz mixa-
din, bëşek Kurd dë nerënin min,
beriyä ku bixinën, bikolin û bi-
kirin; dë bikin malzemeyen te-
wanbar kirinë. Ez bi xwe ji vë
yeke û ji amade me.

Të wë maneyen ku ew pëvaji-
joya xweser û nù jë Kurðan
Adanalouyë Navin û Kurðen Li
Adanalouyë de st pë dike, dë di
rojen pëş de fiheñtir, kërtir û
gërmir be. Ji bona vë yeke, ezë
pëşniyar û projeYet xwe bes xal
bi xal diyar bikim. Vekerin, kë-
kirin û deewlemendikërinë van
pëşniyarë û projeYet, ji rojen
re dihelim.

**Kurdan Adanalouyë Navin pëwist e ku realëta xwe nas bikin.**

Xeyalëst, ütopik nebin. De-
ma Kurðan Adanalouyë Navin
realëta û rastay xwe nas kirin,
we demë bi hësanï dikarin tespët
bikin ku dë çi bikin; dë çi bika-
rin bikin û ûçava biserkefin.

**Kurdan Adanalouyë Navin**

gerek bas tëbihighin ku ew be-
şek ji Herëma Rojava ne. Di vë
herëmede de civateke mili ya
cëhe ne. Lëbelë ew cëhebuna 

naye we manayë ku berjewendi-

ya wan, li dijët berjewendidya ew

civatën mili yën din ku li herë-

ma Rojava dijin e. Ewë bi hev
të biñin, bi hev re civateke bañ-

tir bëñfirin û ji mäñen ëvëdu

re hërmartek bin. Loma, hëm-

kërekë wan yë mişterek de herë-

ma Rojava de heyë u hem ji ka-

reki wan yë xweser heyë.

**Kurdan Adanalouyë Navin**

helbet bëşek ji miletekë ne. Ew

mileta ji, miletë Kurd. Miletë
Kurd bes li Tirkıyey najë, li Ira-

që, ërane û Surïiyey dijin.Kur-

dan Adanalouyë Navin ji gëri vë

rastiyë ji bona ku pirsu Kurd

careser bike kar dike û di zeh-

metiyan de ji bona ku ji Kurðen
Herëma Kurdistanë re dibë ali-

kar. Lë bas diçane, jîyana wan

ya mişterek dë di herëma Roja-

va de be.

**Hetta bi kar û xebatën**

xwe yën xweser, peşiya nerëninë
ütöpin, vulgar û maceperest
yên li Herëma Kurdistanë ji di-
kare bigre; li hëmberë hukumet-
a markë çë bëbin balensënke
heja.

**Kurdan Adanalouyë Navin**

ji bona ku mafën xwe yën mili,
yëna çandi (kulturi), perwekedik-
irenë (xwendin û nivisandinë),
civaki; yëna wek civateke eñiñë
bëñ qebl kirin, mafën ëdari û
sësiyä yëna xwe bikarin di bele-
diyen û parmentoyë de temslë
bikin, xebat bikin. Ji bona vë
veke, di partiyënt siyasitëñ Tër-
kiyë de û bi tiebeti ji rêxisitenë
ku diñwaziñ pirsu Kurdë di çel-
çeva demokrasitë de çareser bikin
de çih bigirin.

**Destpëkë de li ser jîyana**
civaki, abori, çandi û serhejmav-
ri yë Kurðen Adanalouyë Navin;
Lëkolin û légerën bën kirin dë
baș bikë. Çërok û metelok bën
civandin; ji nû ve di çerçeveka
modern (Hevdem) de bën nivis-
sandin û weysandin gëllëk hëja
dibe.

**Ji bo ku Kurdi ûr bëbin,**
xwendin û nivisandinë Kurdi
pëş bikin: Qursën zìmanë Kurdi
dikarin li hor bàjarekë, qezayekë
û hetta ëndekë pëk bëbin.

**Èm Kurðan Adanalouyë**

Navin ji bona ku radyo û té-
levizyonënen herëmi ava bëbin, im-
kanan dikarin e bëkin û hewl
bidin.

**Kurdan Adanalouyë Navin**
dikarin, rêxisitënen çandi, civaki,
demokratik yën kitlewi, ava bë-
kin. Ew rêxisitëñ bi rengë ko-
meleyan, weqfin û enslutëny dibë.

**Kurdan Adanalouyë Navin**
dikarin, kojar û rojamayan çi-
cavi, sësiya û çandi bîwësinëni.
Përtikën lëkolinegeri, edebi û
w. d. dikarin çap bikin

**Bi rëya rêxisitënen xwe ji**
kochırën ku ji herëma Kurs-
istanë dën li Herëman Adanalouyë
bi çih di bin re bi gëllëk awayan
dikarin bibin alikar

- Kurdêm Anadoluya Nahêv, ne ku aboriya Herêma Kurdista-
nê ji bona xwe mînak qebul bikin; ji tekrûbeyên (ceribandî-
nê) aboriya li Herêmêm Anadolüê ifstîfade bikin, xwe ji ali-
yê abori ve pêş bixin. Ew ji bi rîya ticaretê û bi awakirina fab-
rûkayan dibê.

- Ji bo ku ew pirsan çareser bibin tek rêyeke stratejîk heye. Ew rêya ji: Demokrasî, deng-
dan, dengîrtin û bi rêya demok-
rasî giranî di civaki de pêk anî-
ne. Ji derveyî rêyên demokratîk û aşîtûxwaz, rêyên din bi muna-
keşe û bê qeyît û şert zerarê di-
de.
Hugo Grothe’nin Seyahatnamesi’nde
Orta Anadolu
"Kızılbaş Kürtleri"

İnceleme/Araştırma/Tartışma


Heyet üyesi, komşu köyümüz Kırkkaşrak’ı ziyaret etmiş ve özellikle bu köyde Alevilğe yeni bir yorum getiren Momik Kosa’dan (Köse Mem) önemli etkinlikler ve şû itirafı bulunmaktadır: "Bu hayata ve insanlığa bakış felsefesiyle bir Avrupa’lar’dan yüzyıl daha ileridesiniiz."

Bu söyleşiyi babam, büyük bir hız ve övünç duyarlar anlatır. Kuşkusuz heyetin gerçek niteliğini ve kimilim bilememiştir. Heyette kimlerin bulunduğunu da, Zaten kendisi de büyükleriyle duydukları aktarıyordu.

Kendi köyüm ve yöremle ilk kez temasa geçen bu heyet, çocukluk yıllarından itibaren sürekli kafamı mesgul etti. Yaşam ilerledikten ve Bab Literatürünün biraz tanıtımya sonra bu gezinin yazılı kaynaklarını bulabileceğim konusunda bir umut belirdi ve Avrupa’ya tanıtımya sonra bir umut daha da arttı.

Yalanılmamış, halk ozanı yakınımlı Temeli ile ortak bir arkadaşımdır bu yazı köşenin ilgili kesitini fotokopi ederek 1987 yılında kendisine vermiş, ancak köşenin belirlenmedi. Avrupa’ya zorunu gelmişinden sonra köşenin aslini yeniden araştırmak zorunda kalıyorum "Kürtistan'a ve Mezopotamya’ya ilgişin Batılı Seyahatnameler Bibliyografisi"ni hazırlarken, bu köşenin aslini yeniden rastladığım gibi yazan Hugo Grothe’nin birçok başka eserinde de rastladım.


Bu seyahatname’lerin bazıları ile Önasya olarak nitelendirilen Anadolu’ya ilişkin seyahatname’lerde ise başka halkların yanı sıra orta anadolu yerleşiminde Kürtler’de de yılımlıyor. Perot’un 1865 tarihli "Les Kurdes de Haimanah" (Haymana Kürtleri), D.G. Hogarth’ın 1892 tarihli "Pases of the Taurus and Anti-Taurus" (Toroşlar’da ve karsı Toroşlar’da geçiş), Edward Silliam Noel’in 1920 tarihli "B’Diary of major Noel on Special Duty in Kurdistan" (Major Noel’in Kürtistan gezisi) adlı
makale ve kitapları buna örnek olarak verilebilir.


Bir çok bağımsız eseri ve makalesi bulunan, Hugo Grothe'nin, özellikle bizi ilgilendiren kimi kitap ve yazılıları sunlardır:

- Hugo Grothe: "Orientalisches Archiv" (Doğu Arşiv), Leipzig, 1910. — Hugo Grothe: "Auf Türkischer Erde, Reisebilder und Studien" (Türk Toprakları, Gezi Resimleri ve Araştırma), Berlin, 1903

--- Hugo Grothe: "Meine Studienreise Durch Vorderasien" (Ön Asya'da Araştırma Gezim), der Orient içinde Münih, 1908

--- Hugo Grothe: "Die Asiatische Türkei und Deutsch Interessen (Asya Türklüğü ve Alman Çkarlan) Der neu Orient içinde 2. basım, Münih 1913

--- Hugo Grothe: Deutschland die Türkei und der Islam (Almanya, Türkiye ve İslam) Leipzig, 1914.

--- Hugo Grothe: Länder und Völker der Türkei (Türkiye'de Bölüler ve Halklar) Leipzig, 1917


Bu gezi izlenimleri objektif özellikleri göstermeyebilir. Kimi doğrudan göze kimi de duyulara dayalı olabilir. Araştırmaının görevlerinden biri de karşılıştırma yöntemi ile bu aklımlarını yapmaktır.


İlgili bir dönemde rastlanması ve o güne kadar yeterince seyahatnamelede işlenmemiş Orta Anadolu Kürt toplumunun bir bölümü oluşturan Kızılbısh Kürttler hakkında epeyce bilgi vermesi açısından, Grothe' in "Meine Vorderasiene pedition (Ön Asya Gezim) adlı eserinin Binboğa yöresinde Kürtler'ine ilişkin "Die Kurden und Kyzylbasch" (Kürtler ve Kızılbıışlar) başlıklı bölümünü veriyorum.

**Kürtler ve Kızılbıışlar**

Dillerine bakılırsa Kızılbıışlar ve Kürtler birbi-
rinden aynılmaz gibi görülürler. Ancak antropolo-

jik açıdan birbirinden ayrı tutulmasa gereken farklı toplulamalar oluşturmaktaadırlar. Genelde Anadolu yaşayan, özellikleri ve öğretileri hakkında hala kesin bir bilgi edinmemişim bir mezhebe bağlı insanlar Kızılabalar olarak nitelendirilmektedir(1).

Toros dağıları’nıda Avşarlar ve Çerkezler Kızıla-


Islam mezhepleri konusunda başlangıç araştı-

rmlarını ile ünlü Georg Jakob, Bektaşilerin ve Taht- acaların özdes olduğuna dikkat çekmektedir. Türkis-


Jakob bu Cemaatlerin gerek doğマルları açısından, gerekse örgütlenmeleri açısından benzer hatta özdes öğeler taşıdıkları, tespit ettikten sonra bir yandan Bektaşiler’ in, Kızılabalar ‘ın ve Ali- İlahi-

ler’ in bir birine çok yakın bir ölçü oluşturdukları, bir yandan da bu ünlü Yezidiler, Dabiller ve Nusayniler ile de bir çok bağlantılı bulunduğu sonucuna varmıştır(6).

Kızılabalar’ın dini gelenek ve göreneklere ilişkin bilgiler burada anlatılanlarla ortuşürken yeni bilgiler biçiminde de karşımıza çıkmaktadır.

Bilgi edindiğim kaynaklar güvenilirlik açısından büyük farklılıklar taşımaktadı. Bu kaynaklardan bir tanesi dini bütün bir Çerkez olan Zaptiye Onbaşı Ahmet’i. “Ramazan ayında yolculuk halinde bulunan bir Müslüman Seferi sayıldığan-

dan oruç tutmak zorunda değildi. Ahmed günden

8–10 saat At üzerinde olmasına rağmen ne bir şey yedi ne içti ne de tütün sardı. Buna karşın

aşカルmaları yolluk olarak hazırladığı kızarmış tavukları saldırmayı yemeyi ihmal etmedi. Binboğa da geçerken, buluşacagım dini önderler konusunda ön bilgi edinmek üzere bir Kızıl-

baş’ın evine uğradık. Önbaşı Ahmed bir Kızılabın evine ayak basmaya öncé pek istekli görünmedi, Çünkük peygamberin bıçaklarını hiç sayıp, Ramazan ayında oruç tutmayıp sarap içen insanlar ona göre değildi. Köye dönerken bana her muttaasîp müslümanın hizada bulunduğu yüzden “Yoldan çıkmışları aşağılayıcı” nitelikli öyküler anlattı.

Örneğin: Kadın ve Erkeklerin gece ayinle-

rinde rastgele birleşikleri yönünde. Kızılabaların buahlaksız davranışları konusunda ortada dola-


İbrahim Kızılbaşların yemek yerken, su içeren ve yakanrların sergiledikleri farklı tavırlarından dolayı kolayca tanıdlıklarını söyledi. Örneğin


Kürte tercihemde olarak yanimda bulunan Zaptiye İbrahim varken, sorularıma hep kaçamak cevaplar verdi. Ancak başıboşa dolaşırken kit Türkçe ile bir ay önce köye dedenin geldiğini on beş gün evinde kalıp duralar ettğini, törenler yaptarak anlattı. (On beş rakamını gerçekten bir anlami var demek ki) İnançlarına ilişkin bir kitabın var olup olmadığını sordugumda ise kesin bir şekilde: "Kitap var" diye yanıt verdi. Ancak yalnızca Dedeler bu kitaba sahip olurlarım. Ayrıca territori kuzeyi bazı bölgeler okurlarım.

Anladığım kadardıyla bu kitap Yezi'diler'in büyük bir olasılıkta sahip olduklarını, inanca ilişkin öğreticilerin kitap haline getirilmiş sekil değil de Dedelerin çokca özdeş ve öğretili olarak yarılanlıkları Fars felsefesine ait eserlerdi. Sanın belli başlı eğitim almış, okuma yazma bilek tek zümre Dedelerdi.

Yunanlı hizmetkarlarının sayesinde, bir gün Kızılbaşların Ali sevgisine ilişkin anılarını açıklayan hoş bir olay oldu. Kendisi bir gün tarlada bir tavşan vurur ve benim için pişirmeye, Molla Ali'nin

Binboğa
dağlarında
yaylalarda kılım
tezgahı başında
Kızılbaş
Kürt kadınları.
Hugo Grothe: Kızılabalar kime İnanır?

Allah, Ali ve Hüseyin'e. Bunlar ile yetim-meyenler Abbas ile İmamlara baş verilmiştir (8)

Hocamız ve Camiimiz var mı?

Bu yaşamda kadar hiç Hoca görmemedim. Canlı
da en iyi isteyen evinde etsem. Bir gün birisi köye
Cami yapalım diyerek teklifte bulundu, öyle bir şey
yaparsak içecekler doluştur yarıını aldız.

Sünnet olumunuzun?

Evet ama bu bir gelenek zaten. Gerci bu
dan adımda pek de değişiklik yaratmayı, sanki
Horoz'un gerdirizinden ya da Kopeğin kulağından
bir parça kesmişsin, aynı şey.

Ramazan tutar misiniz?

Ha, O benim dostum. O gelirse eğer onu ben
tutmam, istedigimi gibi yoluna devam eder. (9)

Sizde düğün, nisan nasıl yapılıır?

Nisan çiftlerin Ana-Babası ya da onların
vekillerin de hazırlık bulunması ile yapılıyor. On gün
sonra da düğün olur. Eğer Dede köye o an
bula-ynsada nihayi ya O ya kizin Babası kıyı yada
Damat üç sahidi huzurunda kizi kanlılık kabul
etmiş olacak.

Sizde te eğilim mi, çok eğilim mi hakim?

Töremente göre tek kadın alınız. (10)

En önemli görevleriniz nelerdir?

En önemli misafirperverlik. Verdiği hizmet
çin misafiriinden para alana iyi gözle bakılmaz.
Köy halkı onu cezaalabilir, Köyleden kova-
bilir. İnsanlar çıkar gözetmek ve ve birbirileri ile
yardımlaşmak için dün yaya gelirler.

Öğretelerinizi yazılı olduğu ve yapılmış
sağlayan bir kitabınız var mı?

Bende yok. Zaten okumusunu da bilmem. Ya-
radana ve insanlığa karşı yükümlülüklerini
bildiren kitap erdemli insanın içindeindir.

Yörende yaşayan halka Kızılabalar'ın gizli gece
ayınleri konusunda sorular sorduğumda, "Bunu
desem beni döverler" yanıtını aldım. Bu konuda
Tavla daki ve Kinkissrak'taki adamda sessiz
kalıdı. Şimdiye kadar yaptığım araştırmaları
baktırsa; Torresol'da Dede önderliğinde yapılan
gece ayınlarının beli bir zamanı yoktu. Köye Dede
geçtiğinde yapıldı. Ayınlerde dua nun yanından bir
çesit de edildi. Burada genelレイ eski
Añadolu geleneklerinin etkisi olduğu kadar eski Hri-
stiyordan aksamı yemyor törenlerde aktıma gelmek
etmişidir.(11)

Törenin katılanlar üçür hareketleri ile bir-
lıklık çok yüksek duygu ve düsünce yönünlüğü
incele bir çeşit vece kaplı, Ali safatında tanıy
Tapolar. (12) Karanlıkta yapılan alahkanlıklarla
kuskusuz bir ihtiyadı ibaretti. Mumların son-
durumlundaki ve karanlık mistik bir hava yaratıklar
da ve ibadetlere daha iyi konstantre olmak için
olumlarla ortamdan olsa gerek.

Kızılabalar'ın ibadetleri Müslümanlarla olduğu
biri gibi namaz kılacak, kışaca belli bir şekilde başlı
kaları yapımamaktadır. Kızılabalar içlerindeki
sese uyarak dua ederler. Ancak Onlar'da ve özelii-
kle Dedeler'de nesilden nesle geçen bazı duaların ezberde olduğu düşünülmektedir. Kızılbaşlar hakkında edindiğim bilgi ve gözlemler bunardan ibaret. Daha ayrıntılı bilgiler ise onlarla bir süre yaşamayan Dedenin güvenini kazanan birisi edebilen Toroslar arasında, Mardaş doğusunda Aksu Platosunda da Kürçe konu


daki bağantları bizi Doğuya doğru yönlendirmek

e, Kamışa göre Bektâş ve Kızılbaş (13), Nusayır, Ali-İlahiler, vs., sonuça birbirlerine bağlı olan Dinsel bir öğretinin değişik şekillerde adlandırıl

malarıdır. Sağlam bir teşkilata sahip olmaları için yaşadıkları bölgelerde göre faydalarlıklar gelistir

miştirlerdir.

Bu döşememizde daha da ileri götürüp, bu inançta toplulukların kanınları taşıdıklarıı dansaraklaştırılır. Henüz 1907 yılında, Jakob tarafından ortaya çıkaran materyalleri daha bilmekle (Gezi raporunun 15. sayfası) tüm bu meşhurlerin belki de özellikle Anadolu ve Kuveyz Mezopotamya'da yaşanan ve büyük ölçüde Putperestlikteri henüz kurultamamış olan İran'dan gelen Silikten, özellikle Sufilikten etkilenen danışım Hristiyan topluluklarının bir kalıntıları olabildiğini konusundada fazla.

Tüm bu farklı inançlara sahip insanların gelinde ana yolların uzaklaşması güç davranık böl
gelerde yaşadıklarını ve böyleneki ilkelerini ve Inançları korumalarını göz önünde bulundurar bu dini grupların Etnik olarak da bir bir

lerine bağlı oldukları olasılığı ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlar geniş bir alanda yaşayan bu Halk uygun sınırlarına bulunmak için çok büyük güç etmiştir. Aktivistik<Pair

çalışları karşısında yakarısaz Anadolu'nun İslamiyeti oncesi nüfusuna dayanmaktadır. Bunun Misr sanatının bize sağladığı, antropoloji özellik

lerini çok iyi bilirdiği Önsa hatıpleri ilişkin resimleri kanıtlanmaktadır.

Luschan, Tahtacılari ile ilgili araştırmalarına incelemeleleri dayanarak, Likyali Tahtacıklar ve Bektâş'ların en yakın abaları olarak, aynı öz

gün kafatası yapımasına (Hipzikefazi) sahip olduk

landırıldık Anemileri göstermiştir. Luschan daha da ileri giderek Anadolu'nun geniş bir kesiminde bir zamanların Homejen bir halkın yaşadığı ve bunların bir bütün olarak bozulmadan Ermeni-

standa yaşadıklarını ancak diğer bölgelerde, Türkler'de, İslam meşhurlerinde ve Yunanlılarda bunların kalıntılarının bulun.DecimalField

(1. S. 20). Ben'de gözlemlerinde, Orta Toroslar'da yaşa

yken Kızılbaşlar ile Toroslara geçmektedi, Ceyhan'ın batısındaki dağılık bölgelerde yaşayan Ermeniler'e aynı kafatası yapısı ile karşılıştı.

Bu geçerler, tartışmaz bir sorunun dibindeki dağınık bölgelerde yaşayan Ermeniler'de biraz daha da dikkat çekici. Luschan'ın 

(Luscham) halkın yaşadığı ve bu gün bile bellii fizyolojik özellikleri kalmış yola ise konduğunu kanıtlamaktadır.(15) Simdi eğer Misir taş ant-

lara resmedilmiş olan figürlerde Hitit tipine rastlanıyorsa, Misirların H. ta devi nitele

dikleri halkın daha önce süzü edilen Anadolu'daki Proto-Ermeni halkın ya da onların akıbalaran-

dan söz edildiği sonucuna varmazimmer mümkündür. (16) Winckler tarafından yapılan incelelerde bize Hititler adı altında simdiye kadar bir çok halk 

plânının adını da geçtiğini göstermiştir. (17) Ancak kesin olarak bir şey varsa, o da menseleri konu

sunda hala kesin olarak belirli olmamak için Hitit özellikleri taşıyan bu grupların Toroslar civarında yaşamı olmalıdır. Bunun tartışmalı olarak Toros 

bölgesinde bulduğum Hitit işaretleri ile benzerini 

anıtlar kanıtlanmaktadır. (Bzk. Önsa hatı 1. Anadolu'daki Hitit sanatına ilişkin notlar. S.C.C.Vf.)

Comanain yazıtlarında verilen Yunanca olmayan isimlerin (Bzk. ebenda S.C. 17, ayrıca Jepherascion'un (C.Taurus et Cappadoce, Melanges d. 1. Faculte Oncentale Beyrout, Tome 4 S: 327), bu en eski Halk kimyanının yoksa daha geçmiş Kapadokya halkının isaret edip etmedigini araştırmayı genç nesil araştırmacılarla bırakıyor. Zamanında Strabo da Kataolian ve Kapado
da daha geçmiş bir halk kimyanına sahiplardır. Sykes (19) bize Tur-Abidin dağındaki Jakobiter ve Yezi
diler ait hasacasi daha doğuda ve günümüzda kabilelerde ait sulluğun tipolojik resimlere bak

şığdırıkça yine karakteristik olarak Hipisbrakesefal (20) kafayapısına rastladığımızda (Bu özellikle Pus
tch-i Küh'daki Feiliturlarda Kafkasyali cani ta-

şyan kabilelerde düşünüleceğini işaretmiştir) iki sonucu varabiliriz.

Birinci Luschan'ın dediği gibi bu gürültü Ermeniler'e akıbata olun. Homejen halk kimli sadece Anadolu'nun bazı bölgelerinde değil, 

Toroslarn etekleri boyunca uzanan tüm bögel-

erde uzun bir işaret ortaya çıkmaktadır, bunun da ötesinde sizi gemisi (benzeri bulunamaz 7 diyete nitele

rini sürecek doğru yol alıp olası kokeni ökçe olarak Kafkasya ya ulaşmaktaydı. Heinrich Kiepert de zaten 1878'de Enki gözleyen (S. 378)

ayı adındaki ders kitabında Anadolu'un dağınık bölgeleri ve civarında Aryan göçe daha önceki 

tarihlere ait belki de Kafkas ve yan (sub) Kafkas 

grupları ile akıbata olun. Bu eski bir halkın yaşayanını 

öne sürmüştür.

Bu tahminler Pauli (Lemnos adasında bulu

nan Yunan öncesi yazılar 1886 ve 1984) ve


Kızılbash kadınları Avşarlardan daha zayıf yapa- lı ve onlar gibi başka takımamaktadır. Ancak bu- nun için kırımıza olan dışkınluklarını etek seklin- deki önlemlerinden anlamaktayız. 

Ayrca Lerch de konuya ilgilendirir " Forschungen über Kurden" (Kızılbash hakkında araştırmalar) 1. Petersburg, 1877, s. 17. Aynca Vambe- rgy, Algemeine Zeitung 27.12. 1877.

2- Bzk. grothe: Auf Türkische Erde ( Türk Toprakları), 2. pas. 1902, s.67

3- Bzk. Hogret: Problem of E ploration ( Araştırmaldaki Sorunlar) , 1. Cilt, s. 558

4- Burada Ürgüp ile Kircilar arasında Haci Bektas Dergahi bulunmaktadır. Bu yörede isminin yanında "Dede" adı bulunan bir çok köy bulunmaktadır. Haliste Bayrakköy'de kaldığımızda Orta Halı'nın sağ kısımda eli' nin üzerinde Kızılbaş köyünün olduğunu öğrendim. Anladığımız göre, burada Bektas ile Kızılbaş terimi eş anlamıdır,

5- Kannenberg: Globus (Yerküre Dergisi), 1895, Cilt 68 s. 62. Irmak (Kızılirmak Boyunca), Pet. Mitt. Egh. 114, Gotha, 1895, s.12


7- Müslüman, sol el i ile anınrını yakıldığan- dan, yiyeye ve içeceklere sadece sağ el ile doku nur.

8- Gördüğü gibi, adamin, Granard' in idda ettiği gibi Musa, lsa, Davut ve Meryem'den hiç söz etmiyor; daha çok Şii inancına özgü isimler sayıyor.

9- Kırkşar köy eskiyaliğı ile Ünlüdür. 'Acaba Ramazan'a bir kötülük yapmayıp yolunu kesmemegiini mi kastetmekte?-- 10- Aynısını Andreas, Iran'daki Babiller için söylemektedir.(leipzig, 1896)


12- Ali'nin enkarnasyon ve "teslis" dışan- celeri için bkz. Jacob: Bektaschije (Bektashlik), s.33-34

13- Jacob'ta (Türk Küüt. 9, s.34) Bektası ve Ali-ilahiler arasında bağ konusuna dikkat çekmek- tir. Belkide Bektası ve Kızılbash birbirine son- dogumuzdan daha yakından, hatta özdeş olan ola- 

14- Köşkli ve Ceyhan arasında Demerek (Gemerek olmalı MB) civarında. Eski Hitit merkezi, Maraş yakınınlığı dikkatte değer.

15- Kayseri bölgesindeki ki Yunanlılar (Rum MB) Kapadokyalılar olacak niteleyen V Wilson, şöyle yazmıştır (1. Cilt, s.312): "Bu insanların yüzleri
Ziman

Koman heye ziman dev
Pêsta here gay bê gay
Ziman mera dayik bay
Camêr rawe bese xew

Zimanê dayik hîngîv
Dîbîrîqe mina ziv
Ziman ayam av û šiv
Rêye rawat kirîye hiv

Hubikin zaravê hev
Jîn dibêze wek leh û av
Ronahiyê neke šev
Dilbîrîn, dilerê lêv

Kom zimanê xwe zani
Dawisti hemi bani
Çav zem, yeke kani
Bina te Kurdistanî

Curûkî
Destana Qamişe Qûl


Bu güzel geleneğimizin, Bilürvan’larımızın azalması nedeniyle yavaş yavaş kaybolmaya başladığıni göz önüne alırsak, Qamişê Qû’în Birnebûn’un ilk sayısında yayınlanmasının ne kadar önemli olduğunu takdir edersiniz.

Hikaye 19. yüzyılın başlarında bugünkü Yunan—Çeltik’te Çeltik beylerinin kizi Mirc Xatun ile Xinto arasındaki aşık trajik bir şekilde sonuçlanmasından kaynaklanan gerçek bir olaydır.

Destanı en iyi anlatan Bilürvanlar Azize Osmen’le bu gün hala Akşehirde yaşayan Sinayê Sûsê köyünden Satoyi KEKO durlar.


M. Mikailî

Curuki üzerine

Kendisini aşıretinin adi olan Curuki ile tanıtan yetmiş yaşlarındaki, dînzî, heyecanlı, hoş sohbet bu amcağı gençliğimizden beri güzel Kürtçe şiir okuması ve konuşmalardan tânyorduk. BİRNEBÛN dergi projesi gerçekleştirmre aşamasına gelince çevremden yöreye has Kürtçe deyis, Atasözü, Türkü, Bilmece, Masal ve Hikayeleri bilen şahsîn arayip sormaya başladı. Tabiatî ile ilk karşıma Apê Curuki çıktı.
Onun yaklaşık olarak otuz yılda —ağırıklı Polatlı, Haymana, Yunak'tan- topladığı, derlediği pekçok Folklorik değeri yazıya döküdüğü görüdüm. Şiirlerinde kullandığı Kürtçe yöreye özgü anlasılır ve diğer dillerden çok az etkilenmiş akıcı bir Kürtçe.

Bunları zaman zaman dergimizde, dergimizde görecek ve de sanırım keyifle okuyacaksiniz. Gelecek nesillerimiz Cüraki ve onun gibilerini, bu kültür hazinelerimizi kaybolmaktan kurtardıklar için minnetle anacaklar.

Ümit ederimki siz değerli BİRNEBÜN okuyucularından da bunun gibi daha pek çok eser bizlere ulaşır.

Qamışe Qûl


Here miro tera name
Kumi te mal da bîmine

Ezê nîfîra li te bîkim
Tu qeriniyê çêlêyi nêr nêwine

Qamîş bîlûr pîfkîr ava
Keserê dîl li ser lêva

Xuri ye zîk dengê bava
Hev veketîn bûk û zava

Mîlengê gulîkê satoyê keko, dengbeh bûn û qalê qamîşê qûl pîr rînd dizânin. Satoyê Keko bi dînîkê xwes distra;

Qamîşê qulo, qamîşê qulo
Çême hurîmiya jorda teye xulo xulo xulo

Havîn payîz axe şîlo
Teva nebûn derd û kulo


Zarokan lî şûnê bîrê heriya hur, liva berhev dikîrin, dibîrin ser çerci tîştê xwarinê dikîrin. Pezê yoz bi çêrê di hefteki da dicû istasyona Polatîlyê. Li vir pez vagona bar dikîrin, dibîrin ber kêrê, Senbole tenê ji sina şusê her sal bîst hezar pez ü berx dicû bazarê.

Dengbêjan digot Curukan di çaxa Ebasîyan da ji ber tertele ü zulmê Areba ji dorê Musul ü Şengalê barkirine ü hatine Malatyax Xarpux ü Sêvasê.

Lî ciya û zozana kon vegirtine gund cêkîrine, bi sedan sala li vira bi şunbune; va axa piroj ji Curuka ra buoye welate Şîrîn. Dem hatîye devran çex buýe ji Asya Navîn komê Tîrkan hatine Anatoliyê.

Anatoli ji wan ra bû niştîman. Li rohilatê bi Farisa va tim şer dikîrin ü Kûrd di navberê da diman. Wêngê Curuka pir dawleti bûn, hesp ü naxîr, pez ü bizînê wan bi hezeran dihatin hemjîrîn.

Pirani ji wan ra îsevi bûn. Hînike ji wan ji Zerduşt û Elewî bûn. (Cavkani: 1973 A 159 Ahmet bin EL Yakub bin Cafer bin Wahap (F) Tarih EL Yakubi) Va mancê mezin li eşîrên Canbeg, Pirika, Civkana, Memelan bi nav dibûn; gasîlık ji Curuka veqetine.

Osmanî bôna hesp û naxîre ji dest Kurmanca bistine hucume ser Curuka kîrin; mal û malal ji dest girtin gund zozan talan kîrin; xanê û hewso şewitandin. Pir men hatin kuştîn.

"Pera Fîrat, para tir hat";


Rasti, çev mèzekir helê rastê, sed
metro pêsta hundirê saz da mês û moz, vizik notle gilêlê û bîndiyê minarê qi şunê lêda radibûn disa wê şunê vedînîştin. Xînto wêda beziya çû û nav puş û pelexta Mirca delal di nav xwîn û heriyê di. Brezan Mirca tilîz nav sêzda pêlfand û kuşîbûn.


E bê zin û bê hefsarê


Kurdistanê runştin Med
Şur û mental hilgîrt rawat

Holê dînêyê kurmanc zaza
Jîr säware hespi beza
Hut ü pizêk gerin bê pan
Talan bûn gund, kuştine can

Welat şewti ar ü pêti
Kurm û kuli gav gav hati

Epasiyan halîf Mansur
Wan xwe nedi derd û qusur

Eba Muslim, Mansur kuştı
Xwina camêm gül vehisti

Di tari da komê kurdan
Qe nehati pasyê derdan

Welat Musul, Sîncar, Şengal
Ax ajotin, unandin mal

Kon rakînî barkûnî tûst
Sîncar şengal li du xwe hûst

Camêm û jir singê ket tir
Stûyê wan neqeti nir

Şelpa tehev hati hayra
Kundan hîkîsand șuna teyr a

Kon vegirtin gazê xarput
Welatê (IP)cenc bajar melit

Coş rabîrîn bi sedên sal
Hinek mamin, hinek ji xal

Şeddad, merwan dirok bû rêz
Dijîmîn xîland bela kir fez

Selehadin, serok sultan
Ziviri cû dem û dewran

Hinek Şêxîn hinek axta
Nebûn qurmuck, negênst çaxa

Bonê olê revin li hev
Bûn qirêfok nevêtin gav

Aded heli, manc bun qedî
Camêm û jir ûlida fedi

Turan, Iran tim listin şer
Mili kurdan disa nişt bar

Kurdistanê şex bû Idris
Pîr mezin mirê Bitlîs

Nerin çavên, nedi armanc
Destê dijîmîn, ew hêvîrganc

Osmani ra bû destbirak
Singê kurdan xîstî tirêk

Kurd kîrîn bist û hest keriya
Holhol û zêr keti beriya

Curukan pir hesp û mehin
Dijîmîn goti kurdan durxîn

Pez û naxr hesp dest girtîn
Zar û zêc ferat ra birtîn

Şah û sultan, serok bûn hut
Xişî de ser, qûn derva rût

Camêm û jir singê ket tir
Zana mîrîn wenda bûn jîr

Rawat helî, xelat welat
Pêra ferat, para tir hat

Musul, Xarput çiya şengal
Canbek hatîn, gazê mengal

Per golê xwe azzek seqar
Nedwêrî diz û binar

Wir Malatya, vir Heymanê
Rêda mînîn hezê canê

Rêda:
Li ser dewêsî Kayserî
Dîzan dîxwastîn seri

Li kurdax xastîn zêr û ziv
Ro birqi vebû hîv

Jiran bazda hate vir
Sev jîkîrîn dusekîr

Yozgat şîna çeriya
Xwann xwine meriya

Keçê lawo zu bajo
Li du mîn kûştin dajo

Pez û mange çû mehin
Jer beref kîn jor dêxîn

Roj û hiv xwâs hîlatin

Bê xwedî bê welatin
Beziyan meşîyan bo pergêl
Xuyakri çiya mengal

Li Malatya hatîn vira
Dest dane hev xwûşk û bira

Çiyaye Mengal kon vegirtin
Jînê canik, mêmê xurtîn

Sina şûşê runşt mesî
Avay kurmanc rîstin teşi

Govend kîsand mina Varto
Xwê xemîland kal Urarto

Rojhilat hat, rindi xasti
Şûn û arin nav Gawesti

Deştan canbek sûn û welat
Cotkar şivan gerin rawat

Hundirê wan ne girti zeng
Ken û quşest listin bihêng

Hogir destê hevdû girtin
Zevi çînîn behder hertîn

Çiya welat pan û tujîn
Jêri pivok, jori mîjin

Pez û naxrî çeri zozan
Ce û genêm çandi gazan

Kon vegirtin gazê bilind
Hat zivistan vegearten gund

Tewn û nand, hagal û çav
Li govenêda xwass avêt gav

Dayik goti çirok û qal
Zarû zêc va derbas bûn sal

Tiri şîvên guş û guş
Hîz da dagirt tomast û tirêş

Guzik pirpal, pivaz, gizêr
Sewtê xwe xwass, can goga zêr

Keçêk û bûk, camêm zava
Blûrvanan gerand ava
Hesin kuta ți nand bajar
Li milê jar lenisti bar
Notle teyran baş firi ƣ
serokê genc nexazên cu
Beref büye kunte dîzan
Mizan kişand, destê huzan

Dengbêj stran, civin évêr
Nan ирование nêmet hevkinîn par
Qîncnîy xwirîj Alişêr kuştî
Bejna delal xwînda îştî
Jina Alişêr büye xastek
Bona kurmanc bîbin destek

Nîc kir fiki, xuşi kani
Cûk ü mezîn adeg zani
Dewran çex bû ayam tari
Meji westin, şelpa bari
Rojê qenc ƣun meydand tari
Xelkê kurmanc disa zari

Huri segar, hîsk xuşin cem
Gelban çekir kani avzem
Mir Qîncnî
cîn saht, tu min ra pil
Dest bi min de em hevdîn mil
Qîncnî ra şand sûr ü ferman
Ziro y mezîn tîm meti can
Cihan hîlgirt, bir têtû mal
Jina delal jera bê mal

Ciran li hev hacet ani
Seri blînd armanc zani
Qîncnî law xwast bi rîk ü zori
Cihan bîzare hundir xuri

Bukê delal genn bi zo
Xortê rîcal listin rexço
Mir Alişêr
Rîndû zexor hildayi jor
Zana camêr civiyan dor
Mîncû delal qe ne hewi
Dayik mirî, mirc ma sêwî

Gelban çekir kani avzem
Camiyê Zali Rustem
Comertiye notle Hatem
Miro mîncû delal qe ne hewi
Dayik mirî, mirc ma sêwî

Li zana ra ew bû sultan
Dest girt rakir, bêkes xîzân
Koma Kurda navêt gura
Canîk, xuşk bûn camêr bira
Zayî bedew dergûs kiri
Çavê belek bê fê nêri

Kurmançan ra ھەش چav bû
Li welat ra guhû dev bû
Dest xelk gurtin zevi û xan
Hêka mîrîsk, berxê șivan
Hatîn dinê cotek dergûs
Cihan çû gorn, ket dilan ês

Seri blînd Behramê gor
cengê xeybon ew arê sor
Bejna mîrîv birin tiji
Dizîm listin gîriz tijî
Here miro tera nemine
Qumî te malda bîmîne

Mir Alişêr çuyê nêcîr
Dîjîm piştê xistiye tir
Wêlat revin hoîqû rind
Mîrça cindi mayî sêwî
Xemla Alişêr qe nehewî
Ezê nîfra li te bikim
Tu dengê çêleyî nêr nebînî

Rîndû camêr kîrin gori
Heval, hewej, hoîqî lori
Mir Alişêr çuyê nêcîr
Dîjîm piştê xistiye tir
Rîndû camêr kîrin gori
Heval, hewej, hoîqî lori
Mîrça cindi mayî sêwî
Xemla Alişêr qe nehewî

Cîndê bedew, delal û şeng
Bejna dirêj, bazin ptîng
Li avzemê vexari av
Biskê dirêj belekîn çav

58
Bejna çeleng, pozi pijë
Dili evin seri miye

Zimanë xwas qise digot
Tev pışgoriya mange didot

Sepke gerin berbi ü bük
Birüyil kil, sorin nenük

Keçik ü bük tevhev gerin
Dili sivik, hish hilfirin

Mirç ü xinto, çav hatin hev
Hellin hundir, neliniv lëv

Mirçë gezi panzdeh nedin
hat pivajë, xwastë evin

Niçëti dil hezg dirêsand
Çavë belek silaf diçand

Çïçëge sor, jiyan dayi
Çavë xastek î du mayi

Ricalë ru giyarën çû
Şoşban şandi, pîrsî hil pu

Şoşban qise emciirt hêdi
Mirça delal sermest qedi

Kal Hewedi, xort nav Xinto
Binate manc, şûn ü kunto

**Xinto kiyë:**

Xinto sëwi li hinda kal
Ketin rèzë çune bist sal

Camër sukë dikan vekir
Hesin kuta tevço çëkr

Dibistan qelem xwandi
Tîshi necë ji dil dawşandi

Pi vemastin, hish avëti gav
Sor axefti, hingive dev

Keti dila xastek xûri
Dike sibe xwe digiri

Mir dewlemend, çiya gir e
Çavë belek necûn ji bir e

Xewn û xilmas, hevi dur e
Hundir da jan, dil xist tire

Pirs diçandin hevdu dîtin
Bejnë pivajë, hezg firotin

Hati payiz, rabîrti sal
Mirç û Xinto nehevin mal

**Hewedi:**

Hewedi hal hogira bhist
Tevdayin ri xinto zu xwast

Va î me ra nexe xiyal
Peși şûrin duye xwe tahl

Meriv bi dewës rêra xwe heş
Jar bu genim dewlemend aș

Guhë xinto guj û guj e
Çiya Cudi seri mij e

Hewedi kal henjiri dil
Jore çiya, jër çemë şil

tu hatina curikan list
Xort qurmuji, rêya min rast

Rindë mezin çûyin zani
Qisë zana, finn bani

**Xinto Mircë revand:**

Mirça delal singë da ar
Go Qonye ra xwe nakim par

Canike go emë hev in
Ji mirë xwin rîj birev in

Xinto pëça sur û mertal
Birîqin knc, sorin şekal

Li dûr maye bajar û gund
Wan ra hêlin çiya birînd

Peșta gerin bûk û zava
Evindaran mal bû ava

Xewa şeva çavan nedi
Hezg û finca bune qedi

Heftek zu çû teva bû nan

Mir li wan geri, bu neçirvan
Dilê rîndan keser û başi
Rabirî ronî, têye şevresî

Xinto camër hogir yar bû
Çek î navë xweş siyar bû

**Gundë Merxë:**

Gundë merxë Hurriyan dur
Reya dirêj zinar û pur

Ewra qurmîji rabîrti tav
Serok Miço, pismamë bav

Şev derbas bûn pira û gaz
Deșta çeman heri û saz

Çemë šêlu rust qamîse
Puș û pelax riçk rîse

Rêk û quilîng, ordek qaz in
Pinë pîr xof gi berazin

Giğiłok da jiyan bîtî
Çem çû hemzê hogir rîjî

Hişk herçi xul û xule
Ezman veşart qamşi qule

Ayuam pîr germ tim axe şîl
Tawa qelbe, raxisti çîl

Mahluqat gi nav qirş heji
Tik û tawa hev dimîjî

Mirç û Xinto nav sez runîşt
Moz û vizik rehet nehişt

Roj çû avan hati évar
Xinto listi bi guhë gar

Bir û hivin lêvê sor şîl
Ax bû balgi, ezman mîtel

Mirç vencâqi xwe xwe tîrsî
Gundë marxe, xinto pîrsî

Xinto here tu bine nan
Dorê zurin dengë xopan

Henber listîn rêk û guşi
kesare wan nan ê tisi
Jîna delal nav sez mivan
Camër canik vejëtgan gan

**Xinto çu gund:**

Xinto meşi hilkeşi pal
Nav sez mayî mirca delal
Gundê merxê tênê ropi
Şur di destâ, tífing ser pi

Xinto revi nav daristan
Xwe rêsarti xaw û destan

Gehisti merxê xew bu tari
Malê miço kuta deri
Besê goti : "Lo kiyê ew"
Deri veke Besa bedew

Dengê xinto naskir zani
Xwerên û nan jêra ani

Navê Mirce hilda pirsi
Besa bedew, qise tirsî
Besê ani hingî û mast
"Lo zu here," riya te rast

**Mirce wenda bu:**

Birîqî hiv dengê diqrî
Mirca rcal, hişk hilînî
Birêk beraz hatti vira
Ciwangayî xof notle gura

Pirçe dîrêj, direnê pij,
Mirca bêbext tirsî bû gej
Delal tirsî avêt qilîmt
Kovî newqê xistiye pit

Dirinê kînç bejn xwina sor
Pesir birin, kewiji zor
Ro hilati, ax germ û ar
Meş û moza xwîn sor xwar

**Xinto:**

Xinto gund hat nediye şûn
Beziya bang kir, xizan bû din
Camër dorê saz ra bezi
Juni westin, zana bû xazi

Xizan dilîzç, korfan fedi
Çu hindê, așwan siwedi:

Niçi dili xastek derzi
Mal hilbişî, şewiti pozi
Mirca tilbiz nav sêz wenda
Bona tıştan ez çûm gunda

Taxê bang kir, tune cindi
Nizam mirî, nizam zindi.

Hundir pêti dili zizê
Qisê aşwan qe nabizê

**Așwan Siwedi:**

Siwedi got, xortê camër
Tu mîn mêzêke, bikê guhedar

Tu meqerê şûn û dorê
Mirç ku hitê, here wira

Sibê rojhîlat hilkeşi gaz
Rabûn vizik, venştinî moz

Wira mêzêke tûlêm hebe
Mahluqat hov, haji xwe be

**Xinto çu nav şey:**

Xinto disa çuye nav şey
Bun gigilok vizik û moz.

Ji meş û moza ewr bû tari
Jêrva rabûn jor da bari.

Xinto bezi, wi dîti şûn
Mirç mîrîye, zava kir ûn
Bejna delal, xwîn herirî
Siwedi rînd, hindur xuri

Mirç kuștî kovy û guran
Herî û xwînê hilîstiran,
Li hev çave belek û baş

Gorn kolandin li peri êş
Bejna bê gan dirig wira
Birin gorne ser du dara

Xinto keti bêhes, bê xut
Hev vejëtgan cindi û cot

**Hewedi kuştîn:**

Mir hilkeşand xani û mal
Zîndan tji hogir heval

Pi girêdên bend û wans
Mervî helin zar û zêc tirs

Gund û bajar xwinda hitêstîn
Rind û camêr, tehev kuştîn

Zana kutan, çokê zoxal
Xeniqandin Hewedi kal

Bëhr û navî heqîqêtê
Çem çu hindê, muhabetê

Mezin zana wek û sêr bû
Pirtuk tışand, zêrê zer bû

Jin vemirtî çavê gêl şîl
Dayîn gornê, çîçek û gül

**Miço:**

Miço hewar Yezdan xwasti
Xwedê mezin jîr parestî

Welat beroş keli nji
Singê mervî, birin tji

Camêr li xwe hatin pirsî
Çûýin zani qe netrsî

Miço halê millet bisti
Çiya gerdan destan rustî

Porên dirig guhanda gihar
Rawirt çiya cem û gewar

Jir û peywan hati Miço
Singa camêm pal û pirço

Şelpa mezin tunê dewar
Hazaran ra miço xerîdar
Xelk gi tevhev, beden bû yek
Hev gelivi, sor û belek.
Du sed camêr dirzi û sandi
Pewist e wan yek yek xwandi
Camêr û jir ketin bajêr
Peştar xinto, brusk û ar.
Bajar da pir hogir heval
Sibe bîrbang, sê sed mertal,
Teyr şur hilda kumêt firi
Nottle şerên, dijmin nêri
Tewer kir rim, hev xistin gurz
Birc hilbîsin, ne girti derz
Hezar hatin henber û hev
Leskerê mir lêketi rev
Zalim revin, kor û kendal,
Meydan tiji bejn û mertal
Daxustin jêr, hat holê mir
Henber millet bejn bû hevir
Xelk pes qasrê hûz dawstî
Hut çîlmisi, lev alesti
Deştê kurmanc Miço ye jir
Seri jêkîr zexon bû şur
Kurdan tevhev hilgirti şan
Sûrê wan ra mayî meydan
Qamsi qulo, qamsî kulo
Çem herqi derd û qolo
Roj şev quxî xul û xulo
Qe roj nedî axê şilo
Qamîş beer piy fîr kav ava
Kesarê dîl li ser lêv a
Xuri ye dîl bang kir dev a
Hev veqetiñ buk û zava
Qamîş kulo qamîşê kulo
Têva nebûn derd û qulo
Curûkî
Boyre

Boyre boyre kure boyre,
Boyre boyre çavreș boyre,
Xas hemame dar ê vîyê
Jina eskergel gi vaviye.
Çûme pașan ricaciye
Min go merdun, xîlasvîkîrda eskeriye
Boyre boyre çavreș boyre

Dîlgûrtûm
Nuştîgim lever nane,
Kîlikim hatîye jane.
Doktor doktor gerdendinem,
Vît ilacê tu remezane
Remezan kurê gûlikê
Lem kirde fend ê fûndikê,
Dîl gûrtûm le sêzde sali,
Gîre le mida kokû dali

(îî Heymanê hatî strandûn)

(Gundê Koseebdalê Heymanê)
Derleyen: Cûrûkî
Biz Eşitlik Duasıyız!

Karanlık günlerde doğdük
Aydınlığa aşık olduk
Aşkla yanıp ışık oldu
Kıl olur sandılar bizi

Ateslerde çiçeklendik
Sevda ile ateşlendik
Su döktüler alevlendik
Sönecek sandılar bizi

Fidanız halk ormanında
Büyürüz aşık yangınında
Olgun meyve çağında
Yanarı sandılar bizi

Yasaklandı türküləşen sevgimiz
Kardeşiz diyen dilimiz
Bayrak bahar renklerimiz
Susaız sandılar bizi

Kavgaya kalbimizi kattık
Ölümden yaşamı yarattık
Biz güneşten yaratıldık
İşiksiz sandılar bizi

Gün biziz, биз güneşiz
Sevdayla yana ateşiz
Bütün halklarla kardeşiz
Sevdasıız sandılar bizi

Biz eşitlik duasıyız
Biz insanlık davasıyız
Biz kardeşlik bayrakız
Duasıız sandılar bizi

Tarihın altın sayfasından
Halkların dostluk dünyasından
Mem'le Zin'in sevdasından
Silinir sandılar bizi

Aç, sefil, çıplak
Pashi zincir taşıyarak
Dörtbaşlı canavara tutsak
Kalıriz sandılar bizi

Halklara dostluk sözümüz
Barış için ölmüşüz
Sansız dünya düşmüşüz
Rıyasız sandılar bizi

Biz baharın ruhundayız
Özgürlüğün yolundayız
Ölürüz yoldan dönmeyiz
Döneriz sandılar bizi.

Hüseyin Kalaycı
Kutluhan*  
M. Özgür

Kutluhan'da Maestro Haydo'dur

Bu yazımda, zilgitlarınımızın (tali) hiçbir zaman yok olmadan yükselmesine katkıda bulunan ve düğünlerimizde Kürt gelenek-göreneklerinin, müziğinin, meydan tiyatrosunun, halk oyunlarının, ksaca; folklörünün yaşamasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rolü olan, Kutluhan (Kuticami) köyünü ve onun gerçeklerini tanıtacağım.


Köylülerin geçim kaynaklarını az da olsa; tarım, hayvancılık ve bunun yanında en önemlisi de sanatçılardır. Erkekler, Mayis-Ekim ayları arasında bölgede yaşayan Kürt toplulu-


dir.

durulmasını kesip konuşmak isteyenler hep olduğ. "Hu bin xër hatin. Em i wera werin. Ez ü hevalé min xas lédixin." vs. sözlerde bizimle anlaşıma yapmaya çalışan insanlar oldu. Sordu-
gumda bu işinim gelen herkes için yapıdlığını söylerler. Müşteri kazanmanın bir yolü-
muş.Kutluhan'da uzman (bana göre zurna cal-
mada, dallanları ünlü Mozart, Beethoven, Arif Sağ, Orhan Gencebay gibi ünlü) HAYDO'dur. Yaslı kurt ünlüde İç Anadolu Kürtleri arasında çok iyi tanınır. Son zevkinin diğerleri zurnasi-
dan melodik bir sevdalı yaşam başlar.

Haydo bana hep Kürt klasikleri hatırlatlar. Memê Alan, Meryem Xan, Cizrevi kardesler vs. Ondan İç Anadolu Kürtleri'nin klasikleri olan "Kamişê Qoil, Vay Wanê" gibi eserleri dinledi-


Sanatçılarım, gitterleri yerlede 3-5 gün kat, müzik yaparlar. İliskidesi olduğu insanla-

Bence, Kutluhan sanatçıl- nın önemli büyük. Örnecek verecek olursak; Balanın Sofular köyünde halkın kültürle degerlerini bir sonraki gidecekleri Cihanbeyli'nin Golyazi kasabasına taşıyailabletedirler. Sofular köyünde yaşamış bir sevdası ilişkisinin anlatıldığı Türk, bu yolla, başka bir alana aktarılınca ve kültürel birlik ve hayecan korunabilmededir.Kulu Karaca-
dag'da oynanan bir halk oyunu, bir sonraki iste müziğile ve figürlerele gençliğe aktarılabil-
medidir. Bu, defalarca, canlı olarak yaşamasınımsıdır.

İç Anadolu Kürtleri; özellikle Cihanbeyli- Kulu-Bala-Koçhisar-Haymana Kürtleri, Hay-
do谵an, Aillerin, Omo'nun, Hısı'ın kolay yetişmedğini unutamamalıdır. Onların yaşam standartlarını yükseltmek ve onları kendilerin- den bireler olarak görmek zorundadır. Onların: 3-5 günlik bir dest değil, tarihsel bağılara bağlı, düneri unutturmadaları yerleyle hazırlayabilenlerin bilmeliziy.

Bu yazının kaleme alırken, Haydo'nun zurnasından "Wê ci gündi ldêkê da" türküsünü çaldıgınu duyup gibi oldum.

(••)Kutluhan; kesin imar tarihi bilinmiyor. Cami olara- rak inşa edildiği bir alanda bulunur. Yanna yatırların olduğu söyleyen mezar vardır. Çeşirinde çok eski bir mezarlık vardır. Efsaneye göre; yatırların yanna camı inşa edildi. âstî kapatal. İşler bitince camin üstü kendiğinden olsun. Caminin üstünü örtme işi 3 kez yapılıp. Sonuç açık. Yatırların buna izin vermediği söylenir. Çeşir halkı, köylülerden korunmak, mutluluk, huzur , diillerin anla-
masa, sağlık, çocuk sahibi olma, başan, Hudrellez vs. için burayı ziyaret eder ve kurban keseler.
İç Anadolu'da
Unutulmuş
Bir Kürt Kolonisi


Çünkü İç Anadolu'daki Kürt kolonilerinin tarihi sanıldığı gibi birbirlerinden kopuk de- siècle. Örneğin bir Yozgat, Tokat ve Çorum'daki Alevi Canbekler'in tarihi incelemeden,
Yunak ve Cihanbeylı Sünni Canbeğer'lerin tarihini kısmen de olsa çözümlemek nasıl olamaktır? ya da neden Konya, Ankara ve Kırşehir'de Sünni Kürt kolonileri, Yozgat, Tokat, corum ve Amasya'da ise daha çok Alevi Kürt kolonileri bulunmaktadır?

Bunun belli bir planın parçası olduğu açıktır. İşte bu yeterince bilinmediği zaman İç Anadolu Kürtlerinin varlığı "17. yüzyılda Osmanlı–Iran arasında yapılan ve Kürdistan'ın ilk kez resmen parçalayan Kası-ı Şirin Antlaşması sırasında şiirler ile İran'daki sünni Kürtler değiş tokusu tabi"(1) tutulma yanılığısına bağlanabilir.

Biz bu çalışmamızda söz konusu bütünliği sağlayacağımız iddiasında değiliz. Herseyden önce bu satırların yazanının içinde bulunduğu konum genis bir araştırmaya yapmaya engeldir. Bizim yapmak istedigimiz, ilerde bu konuya daha kapsamlı yaklaşıacak olan araştırmacılara bir ön bilgi vermek ve bu güne kadar Kürtlerle ilgili hiç bir yazı kaynakta rastlamadığımız bir Kürt kolonisi-nin üzerindeki örtük perdeyi aralamaya çalışmaktır.(2)


Sünni Kürt köyleri ile Sünni Türk köyleri arasında evlilik ilişkilerine rastlamak olanaklidir. Alevi Kürtlerde prensipt olarak Alevi Türkler'le evlilik ilişkilerine karşı değildirler. Alevi Kürtler'le sünni Kürtler arasında ise
Kürt Kolonisi’nin Kisa Tarihi

Kürtlerin İç Anadolu’ya gelişini kimi tarihçiler hakli olarak belirttiği gibi, MÖ’ye dayandırmak olanaklidir. Anadolu, başka bir deyimle Küçük Asya yarım adası, Kürtistan’a uzak bir bölge değildir. Hatta Anadolu diye adlandırılan coğrafik bölgenin sınırlarının Kürtistan’la nereden başlayıp nerede bittiği de kanştırılır. Kimi dönemde iç doğru daralmiştir.(5)

Kürtlerin ilk devletlerinden biri olarak bilinen Mitanni devleti, Suriye-Asur topraklaryla beraber, Hitit devletinin topraklarından (İç anadolu’ya) yönelik saldırlarında da bulunmuştur.(6) Mederler ise Lidyalılarla Kızılir- mak kenarında tutuştukları savaş únülüdür.(7) Her iki örne de görülüğü gibi, Kürtlerin çok eskiden beri zaman zaman İç Anadolu içlerine doğru yönelikleri açıklıdır.


İslamiyetin Kürtistan, Iran ve Azerbeý- can bölgelerine yayılmasında, yanı bölgelerin İslamişmasınından sonra bir türlü dinmeyen toplumsal ve dinsel olaylar Kürt nüfusu üzere de büyük bir rol oynamıştır. Bölgede bitip tüketmeyen kiym ve talanların yanısırı günümüzde kadar sürüp gelen göç (kaçış) ve sürüğün olgusu yoğun olarak yaşanmıştır. Kürt toplum, gerek İslamiyetle ilgili tarihi, gerekse de İslamiyeti kabul ettikten sonra çıkar meşhep ve din ayrıklıkları böge- nin üstünde hep kara bi bu bu nabi gi dolanıştır.


Keza, yine hangi nedenlerden dolayı


"Sen Mansur’un saltanatını yikan değiştirmis?"
Lakin bu sana çok görünmez.
Zira senin eddadin olan Kürtler’de bıyle insafsızdı (17)"

Eba Müslüman’ın Horasan’daki kargaşayı öleneceğine ve içeriklendirmesi, daha sonra oraya Vali olarak atandığı ve Horasan halkıyla kolayca bütünleşmesi boyunca yoğun bir Kürt nüfusun var olduğunu gösteriyor. 27 Eylül 1618 yılında İran ile osmanlı devletleri arasında yapılan yeni bir anlaşmayla Şah Abbas’ın isteği üzerine İran topraklarına 10 bin Kürt getirildi. Şah Abbas İran’ın Kuzeydo-ğusunda İranlıları için sorun yaratılan Türken- lere karşı kulanmak için sorun yaratıran Türk- menler karşı kullanmak için bu 10 bin Kürdü Horasan dolaylarına yerleştirili”(18).

Konumuzu oluşturulan Kürt kolonisi eğer gerçekte dedikleri gibi Horasan’dan Aşka-
le've gelmişlerse, büyük bir olasılıkla Horasan'dan 1618 yılındaki anlaşma sonucu götürülmüşlerdir. Kolonideki nüfusun çoğun-ğunu oluştururan Canbeg'lerin asıl yurt-larının Doğu Anadolu bölgesi olduğunu Şerefname'de çıkarıyoruz. Şerefname'de Sultan Süleyman'ın Haydar Ağa'yı "sancak göreviyle, Cihanbelkulu (Cihanbeylî) aşiretinin işlerini yönetmekle ve Palu vilayetinden ona iktia mükiyeti yoluyla bir belde vermekle tal-"tif ett"i" dementedir(19).


Koloninin Aşkale bögesinden gelip sim- dikin yerlerine yerleşmeleri ise Osmanlı'ın toprak, reaya ve kendisi için (dinsel, Etnik nedenlerle) sakinalı olduğu kesime karşı takındığı politikanın bir sonucudur. Kolonini kendi isteği ile geliş bölgeyle yerleştüğünü düşündük oldukça zordur. Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu'nda çiftçi, göçebe, hatta sehirli halk ve vergi verecek durumda olmayanlar da dahil devletin kenderine göstere- cği yerlerde göreve almak toprak üzerinde yerleşmeye ve toprağı terk etmeyecektir(21).

Buna karşın Osmanlı'nın denetimini di- şında da bölgeye kimi küçük değişiklikler yapılabileceği olanaklıdır. Ama bunu asıl gö- çü ve yerleşim yerini belirlemeyeceğini gayet açık. İç Anadolu'yu ne zaman geliş koloni oluştuрудuklarının kesin tarihi bilinmemekle beraber özellikle sözü anlatılmadıkla (kusak hasabyla) bu tarihın 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başları olabileceğini. İç Anadolu bölgesine yerleştilen diğer Kür kolonileri ile ortak bir planın parçaları olduğu izlени- mini güçlendiriyor.


Keza bugün, Yunak, Cihanbeylî ve Hay- mana içelerindeki Kür kolonilerindeki Can- beglerin de anavatanının Malatya dolayları olduğu kendileri tarafından belirtiliyor. Kanaatimize göre, Canbegler "Doğu Anado- luda" bir vilayeti oluşturacak kadar geniş bir aşırrettir. Osmanlı politik kaygılarla da bu aşiret, herhangi bir başka durumunda da dahil devletin kenderine göstere- cği yerlerde göreve almak toprak üzerinde yerleşmeye ve toprağı terk etmeyecektir(22).


Koloninin Dininin, Dilinin, Kültürünün ve Ekonomisinin Kısa Özet


Cem'e katılmak zorunlu değildir. Cem'de söyleşi yapılır, sorunlar, şikayetler dinlenilir, tartışılır. Saz çalar, deyişler söylenir, içki içilir (ičkiiyi pir–dede–mürşit ve saygılığı olan ihtiyaçlar içler) semah dönülür ve zikir çekilip cem bitirilir.


Örneğin normalde kardeş çocukları birbirleriyle evlendikleri, ölen kardeşin eşinin nikahı erkeğin diğer kardeşlerine düştüğü halde, musaib çocukları ve kirvel çocukların direkt birbirlerinin kardeşleri sayılır. Özellikle musaibler her konuda birbirlerine yardım
etmek zorundadırlar. Pazar günü Hıristiyan-\nların, cumartesi günü Yahudilerin, cuma-\n sûresi de Müslümanların kutsal olduğu halde\n bu kolonideki Alevi Kürtlerin Kutsal günü\n Perşembe'dir. Perşembe'yi cuma'ya bağlayan\n her akşam, her aile kısmusuna ya da köyun\n en fakirine bir tabak yemek ve bir ekmek\n ikramında bulunur. Bu yemeğin obur\n dünyada olmuş yakınlarına ikram edilece-\n ğine ve bu ikram yapılmadığı durumda olmuş\n yakınlarının bir hafta boyunca aç kalacağına\n inanırlar.

Dikkate değer diğer bir anlaş ise atesle\n ilgilidir; ates su dokmuş, işenmez ve\n tükürülmez. Bunun yapan insanların çarpıla-\n çacağına inanırlar. Günes battıktan sonra\n evden dışarıya ates çıkarılmasına izin veril-\n mez. Ev dışında (yaşızda) yanmış odun ve\n tezek kesinlikle evde saklanmalıdır. Hıdryelik'te\n sabaha karşı (safak sökmeye az kala) her ev\n uyanıp evinin önünde yüksek atesler yakmak\n yediden yetişme herkes ateslerin üzerinde\n atlar. Bu atlama sırasında boynu okulyan-\n günahlarının ates değilüp yanacağına ve\n günahlarından arınıp temizlenmelerine inanır.

70'lerden sonra bölgede kapitalist iliski-\n lerin hızla yaygınlaşması ve devrimci müca-\ndeinin gelişmesi dini faktörünün etkisi kiris-\n ve çözülme sürecini başlattıktır. Özellikle\n genç kuşakta önemli gelişmeler ortaya kä-\n mışti. Ancak 1984'ten sonra Kürt ulusal kur-\n tulus mücadelesinin yeniden ivme kazan-\n ması, devletin Alevi toplum üzerinde oyna-\n đuğu oyunların etkisi söz konusu kolonide\n yansımıştır. Alevilik olgusunun yeniden can-\n lanıp toparlanması açısından bölgede belli\n bir etkinlik göre çapartılmıştır.

Kolonî bir bütün olarak Kürtçe’nin Kur-\n mançları (Kırmançı) lehçesini konuşur. Tarihi\n kaynakları bilinmemekle birlikte, Alevi Kur-\nmancıkların kendilerine özgü bir konuşma\n ağızları vardır. Orneğin, Yozgat’ı bir Alevi\n Kürt Diyarbakır’ı, Ağrı’ının ve Van’ının\n Kırmançısı anlamakta zorlanır. Ama aynı\n Yozgat’ı Kürt, Erzurumu, Tuncelili, Maras\n ve Malatyalı Alevi Kurmançın dilini çok rahat\n anlar. Bunlar arasında kadın-erkek ad ve\n lâkapları da birbirine çok benzer. Alvevi ve\n Sümni Canbegler arasında biraz aşk farklılığı\n olsa da birbirlerinin Kırmançısı anlamakta\n çok zorlanmazlar. Alevi Kırmançlar "anla-\n mak" sözçüğün için "fehm kirin" yerine "zan-\n kirin" sözçüğünü kullanırlar. "Nasilsin iyi\n misiniz?" için ise "Caway, bâş i?" yerine "Çitoni\n rind i ?" yi kullanırlar. Buna benzer örnekleri\n çoğaltmak olanaklidir.

Farklılığı neden olan sözçüklerin köke-\n ninden çok söylem biçimini yani ağız ağız\n basar. İlk etapta ortaya çıkan anlaşılmazlık\n biraz kulak alışkanlığı olunca büyük oranda\n ortadan kalkıyor. Kolonideki dil assimilasyonu\n ise özellikle 70’li yıllarda sonra kazan-\n maya başladı. Kolonideki köylere ilk kez\n 1960’da ilkokullar açılmaya başladı. Buna\n karşın kolonide yüksek öğrenim yapmış\n insan sayısı yok denecek kadar azdır.

Ilk başlarında koloninin kendi içine kapakan olmasının buna rol oynadıysa da, buna\n neden olan asıl etken koloninin son derece\n yokol olmasıdır. 1960’tan önce ise köylere-\n deki "millalar" kendi olanaklarıyla arap alfa-\n besiyle Kürtçe eğitim yaparıyorlardır. Bu ejeti-\n min daha çok dini temelde olduğunu belirt-\n meye gerek yok. Ayrıca bu ejetim düzeyi son\n derece sınırlıydı. Koloninin kayda değer yazılı\n herhangi bir tarihi ve kültürü yoktur. Sözü\n edebiyat ise Kürdistan’da olduğu gibi burada\n da gelişmiştir. Özellikle deyisileri çok önemlidir.\n Birçoğu Türkçeye çevrilmştir. Ulusal bilinç\n yok denecek kadar azdır, Alevi bilinci daha\n bazıdır.

"Ülke" denince kendi kolonilerinin sını-\n rini anlamakta öteye geçemiyorlar. Ayrıca\n ulusal mücadelelerin ivme kazanması özellikle\n son yıllarda gençler arasında bir ilgi uyanır-\n diyebilme eylemleme de olanaklidir. Bu güne\n kadar kolonide çok zengin insan çığmakta\n beraber orta halli ailelerin sayısı da belli\n bir ölçüde vardır. Ekonomik durum köyden köy\n değişebileceği gibi aynı köyde farklı aileler\n arasında da değişebilir.

Kolonî nüfusunun % 90’ını yolsu kolay-\n lük (yari-proleterler) oluşturur. Üretim\n tarım ağırlıklıdır. Kolonide ağaçlılık beylik ve\n belirgin bir şekilde aşırı farklılıklar ve can\n davaları hiç bir zaman olmayacaktır. Nüfusun\n artması tarİların hızla paylaşılmaktadır. Sürekli ve bilinçsiz ekiden olmayan verinin duşmesi ve de yeni üretim araçlarının edinilmesinin son derece zor olması koloni halkını\n yeni ekonomik arayış ve kavgasının içine sok-\n mustur.

Özellikle 1975’ten sonra metropolllere\n yoğun bir göç başlatılmıştır. Bu göçler daha çok\n İstanbul, Ankara’ya yapılmaktadır. Bu gün
Sonuç

Çeşitli nedenlerle Kürdistan’ından sürül- müs yada göç etmiş Kürt kolonileri ivedi olmasa da, bir sorun olarak Kürt tarihi ve sosyolojileri bekleyen konulardan biri olduğu konuşusuzdur. Yazarımın içinde belirttiğimiz gibi tek tek koloni ya da aşiret olarak ele alındığı ve çatışmaların ve konu, Kürdistan tarihinin bir parçası olarak ve Kürdistan tarihi bütünü içinde ele alındığında daha sağlıklı sonuçlar elde edilecek.

Politik çözümlenmede ise durum daha farklıdır. İç Anadolu Kürt kolonilerindeki Kürtlar Cumhuriyet'ten sonra daha çok da ekonomik (özellikle de 1950'lî yıllardan sonra bu yön belirleyici olması) nedenlerle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin vb. işgçünün satmaya elverişli metropollere yerleştikleri nedeniyle karışırmak gerekir.


İç anadolu Kürt kolonilerinin durumu ise çok farklıdır. Bu kolonilerin Kürd halkı hâlâ, kültür vb. özellikleri açısından ortak payda da bulunsalar da toprak ve ekonomik bireliği, kısmen ruhi sekilneme açısından Kürdistan halkı ile yeterli bir ortüşme sağladığıni ideri sürmek güçtir. İç anadolu Kürtleri’nin (kolonilerinin) sorunu, Kürdistan temel alınarak çözülemez.


beş köydür, kendi içlerinde aynı bir koloni oluşturmalar denebilir. Zaxolular diye bilinenlerinin nedeni, Zaxo trafından geldikleri fikrini güçlendiriyor.

4-Bu gözlemle TÇ'nin son yıllarda bilinçli olarak yaratığı sovjet ve militarist propagandaların oluşturduğu atmosferin yansımaları dahil değildir.

5- 10. ve 11. yüzyıllarda Anadolu bugünkü Goller yöresindeki bir Bizans adayı. 1831 construmuk gönderilen bölünmeye göre Anadolu, Kıcıkasaya yarım adasında Teke ve Mentese yörelerinden Karadeniz'e doğru Sinop'a kadar uzanan ve Batı Karadeniz bölünümü kaplayan yaklaşık 1.2 milyon nüfusu bir eyaletin —Eyaleti Anadolu— adıdr. (Meydan Larousse)

6- Mitaniler ve Hititlerin MÖ 1350 'de yaptıkları anlaşma kitabesi eski Hitit başkenti Boğazköy'de bulunmaktadır. (İhans Nurü Paşa, Kértlerin Kökleri, s. 36)


8- R. Batur, R. Yıldız, Anadolu Sür günelle rleri, Ö. Gundem gazetesi

9- Arşak Poladyan, 7. ve 10. yüzyıllarda Kürtler


11- Çekili (Kirk hanedir) Kürtler ölç i nozu Mazulara (?) ve sür hüleri. Bunlar daha Salih-üz Zikr köyler makulesindedir. (Ö. L. Barkan age, s.607)


13- Her şeye karışın, Nuh Ateş'in araştır-

masının bu konuda bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu kabul etmek gerekir.


16- Afganistan'ın Gür bölgesinde yerleşmiş bir kabileden çıkan hanedan (Mehmet Emin Bozarslan, Şerefname)

17- M. Emin Zeki, Kürtistan Tarih, s. 60

18- M. Emin Zeki, age. s. 101—102

19- Şerefz, Şerfname, s. 416

20- M. Emin Zeki, age., 113

21- Ö. L. Barkan age., s. 745


91 Kürt baharının

Hatice YAŞAR

Örgüretikleri

Üstelik bu kez; karşılara ulaş tehdit dahil her imkanı kullanarak orta yol arayacakları bir örgüt de söz konusu değildir. Karşılarda; her sınırı, emniyet, yaşantı koşkoca bir millet ve bu milletin kararlı iradesi vardı. Hergün binlerce sayılan ve gömülüyse bile vakit bulunan, yan baba ve yaşlılar parçalanmış memleketi birleştirmişlerdi.

Yillardır Kürt okur-yazarları dahi egemenlerce israrla beyinden nakşedilmeye çalışılan İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtleri kavrıyor bu günde Kürtler ve Kürtlerin memleketi olarak değişmiştir. Renan'ın deyimiyle "felaket içinde ulus olunur" tarihin Kürtler bir kez daha doğru fiyat ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Kürtler kimiliğinin korunması kavgasında yerini alıyor. Saddam'ın evinde devam etedeye inanılan kivilçim; Diyarbakır, Mahabad, Qamışlı, Kochsar ve Haymana da köşkoca bir yanağına dönüşmek üzere idi.


ateşleri yakıp, zavallı Türk devletinin yıllarca yok dediği bir dille halaylar çöçüp kamp duvarlarını parçalayan Kürt "mütelevi" belası henüz başında-ken milyonlarla başmetmeleri mümkün değildir. Hem de bu kez gelenler, ülkelerini bir haftada kurtarmannın gururu ile Diyarbekir, Mahabad va-ya Qamşlı'yı da temizlemeye geliyorlardı. Bu panik içinde BM'ler başvuruluıldı.

Soldan bir takım Misak-i Milli fanatiklerinin iddialarının aksine olarak BM ve onların tabi-riyle emperyalistleri bu oyretme işine uzunca bir süre mesafeli davranlardır. Çünkü ayaklanan Kürtleri yalnız過程中 bedeli sadece bölge ülkeleri açısından-ndan değil ama planetimiz üzerindeki tüm egemen güçlerle ve devletlerle oldukça pahalıya mal olabil-iardi.


Kuruluşu günden iti-baren BM; her üyenin devlet-milletinin birliği ne pahasına olursa olsun koru-ra ilkesi etrafında bir konsestitüs etrafında yaşa-mını sürdürtüyordu. Bu an-lamda, bir çok devrimcinin yıllarca önüne sürüklenen id-iaları doğru idi. Bu ku-rum anayasası itibariyle Birleşmiş Devletler olarak adlandırılması idi. Çünkü; bu bir hayalci hanımı olu-tu-ran prensip gereği olarak; "toplul imhalar dahil ne olursa olsun" üye devletlerin işlerine karşıma- mak gerekiyordu. Bu prensip bir kez sarsılıdı mı ABD dahil hiç bir devlet-millet üniter yapısını koruyamazdı.

AMA Kürtler, Gandhi'den sonra pasif direnişin yeni bir örneğini sunmuş durumdaydılar ve bu eylemlerle 4 sümergeci devleti birde tehdit ediyordu. Öyleyse; ilk tedbir olarak, Kürtleri birgün önceki sınırların içine çekmek daha 3 devleti bu büyük tehlikeden korumak gerekıyordu Akabinde ise Kürtleri pişman etmenin yollarını aramması gerekti. Yayılan tüm analizler; 4 taraftan kuşatılmış bir parçanın uygulanması ön-görülen baskılara karşı direnecek ne siyasi ne de iktisadi imkanı olmadığı doğrultusundaydı. Bu nedenle, Kürt halkın kendi rızası ile dayana-ma-yıp bir süre sonra kendilğini Saddam'ın teslim olacağını inanarak geçici bir karranmeyele kül-cük bir Kürt devletini kabul etmek zorunda kaldılır. Aynu anda da bu uygulamanın BM'lerin temel prensibinde bir değişikliğe sebep olmasması ve başka ezilen halklar açısından karara dönüșme-mesi için tüm imkanlarla Kürtleri teslim olmaya zorlardır. Körfez Savaşı nedeniyle BM İrak'a ik-tisadi ambargo kararı almıştı.


Daha yolun başında diplomatik masalarda ve pratik eylemlerde; Kürtlerin kendilerinden başka hiçbir dostları olmadığını, sadece 4 devleti değil, BM anayasasına karşı ya da benzeriרסi ile bu karşıya alının bedelini ağır olança çığ ve de bu bedeli tek bașlarına ödemek zorunda kalacakları ağıça çıkmıştı. Silahla baş gördİrlenmeyen Kürtler açık ve
soğukla terbiye edilme konusundaki #8

Hiç bir dostları yok mu diyorum. Çünkü, bu parçamız jeo-politik olarak en dezavantajlı parçamızdır. 4 taraftan kuşatılmış ve nefs alacağı en ufak bir çıkış noktası bile yok. Türk, Arap ve Fars'ların insafsına birakılmış durumlardır. Devletlerin düşmanca tavır takinacakları açık ve anlaşılan bir durum. Böylece durumda egemen uluslararası demokrasi güclerine önemli fonksiyonlar düşer.

Hiç olmasa çözümlere aspirin yetişebilir ve önemli vergilerinden savunmasını sıvılleri bombalayan uçaklara karşı bir kampanya başlatabilirlerdi. Vietnam savaşında ABD halkı, Cezayir savaşında Fransız demokratları en azından bunu yapmışlardır. Ama malsef bu 5 yıl boyunca bu üç komşu ulusal birbirinden en ufak bir dayanışma emaresi görülmediği gibi, hepsi örtü göze bu kötü devlet çıkışıını bekliyorlardı.

Kısacası 92 Mayıs'ında Kürtler memleketleriinin ufak bir parçasında da olsa De Facto bir devlet siyasi olmuşlardı. Özel bir devlet ki; hiç bir konuda siyasi sınıfta inisiyatif hakkı tanınmadan, tüm dünyayı tarafından iktisadi ambargo altında tutulması bir yana, özellikle iki komşusunun da savaş ilan ettiği şartlarda geleceğini inşa etmeye zorluyordu.


Özgür Memleketin Siyasi Coğrafyası

Ayaklanma sonucu Saddam'ın ve süper güçleri dize getirecek kadar özgürlük talebindiği kararlılığı ile örgütülmüşün ispat eden halk malsef bu siyasi arenada bu gücün vurgulayacak bir alternatif siyasi yapılamadan yoksundu. 30 yıldır askındır süürüten silahlı mücadele anlayışı, bu parçamızda siyasi iktidarlar arasında karşı baskı grubu olabilecek alternatif örgütlenmelerin önünü tıkamış, imkansız hale gelmiştir. Bir yandan dağda olan Kürt örgütünün, farklı mücadele biçimlerine, "biz dağda savaşırken..." ile başlayıp kuşkuyla yaklaşıması ve kümüsemesi hatta imhaya yönelmesi, diğer taraftan merkezi otorite onurunun dozunu en ufak bir bildiriyi idame de cezalandırma düzeniyle çıkmamasına ek olarak, egemen uluslararası içinde de demokratik kitle örgütleri ve genel olarak demokrasi mücadelesi konusunda elle tutulur bir geleneğini olmaması, özgürlük için ayaklanan halkın, Kürt siyasi sınıfta karşı demokrasi taleplerini savunmada 5 yıl boyunca ciddi bir baskı grubu yaratamamışlarının nedenlerini oluşturdu.

Ayaklanmanın hemen kabulünde doğan klasik örgütler, Bere (Cephe)leri öncülüğünde memleketizm yönetimeye geldiler. Halk bu yeni siyasal sahnedede ne kadar örgütüstü idi ise yoluyla birbirinin kanını içen siyasi sınıftan oranda örgütü idi. İlk ihraçları şehirlerde ayaklanmalar sürecinde oluşan nüve halindeki örgütlenmeleri (Şuleymaniye'de Şura-sovetler vb.) tasfiye etmek oldu.
Bu tasfiye eylemine hiç zorlamadılar. Çünkü, kendileri aralarında birlik kurmuşlardı, silah-paralı idiler, en azından 30 yıllık sürekli yüceltilen bir peshmerge geçmişleri vardı ve en önemlisi halk bu siyasi sınıfı iktidarda hiç yaşamadışı ve 7 örgütün (6) tümü kendisini en azından sosyal-demokrat olarak tanımlıyor ve sık sık demokrasiden ve "Kurdistanê Nû"dan bahsediyordu.

Kısacası; 30 yılı 2 kez yenilen bir siyasi anlayış, 91 Eylül'ünde özgür bir meklekette rakıpsız ve tek başına iktidara getirilmişti.

Gerek sömürgecilere ve gerekse süper güçlerin tüm engellemeye çalışan place; 29 Mayıs'ında %100'lük bir katılmış seçimler yapıldı. Bu seçimler, Kürt devletini bir kez daha meşrulaştırıyordu.

Seçimlerde Bere üyesi örgütlerin her kendi aralarında başka bir birlik oluşturutan değişik tansansı İslami hareket de katıldı. Hepsinin seçim programı ve propagandaları hem hemen hemen aynıdı; geçmiş 30 yılı mücadelesi, demokrası talepleri ve Saddam'a kesin bir baş gösterdi. Sadece YNK bu sürece otonomi talebinde federasyon anlayışını reddetti ve politik bir başta bırakmıştı.(7)

Neredeyse 1 yıl boyunca iktidara olan Bere, halkın yaşamında herhangi bir iyileştirme görülmemiş birlikte seçimler ve parlamento-hükûmet kuruluşunun sonucuna etkileşimi zor. Seçim, parlamento ve bu parlamentodan çıkacak hükümet halk tıktırlarına açıldığında yerdeyse kurtarıcı bir Mehdi'ye dönüşmişti.

91 Mayıs'ında nüfus temsili %7'lik bir baraj ile öngören seçim sistemi gereği halkın tüm tarhı boyunca ilk kez özgür ohy hakkında landa. Bölgeler İsrail'den sonra en demokratik seçim sistemini uygulayabilen ve kısa zamanla gelenlerin de-yimiyle "Kurt halkı bu sınavın tam bir olgunuktur ve yüzden oldukça "bölgesi demokrasi derisi verdi." KDP ve YNK dışındaki örgütler barajı aşamadıkları halde seçimin hem hemen akabinde himse alıktıkları oyunu de meclis ve hükümete temsil önerisi yapıldı. 105 kişilik parlamento, 50 YNK, 50 KDP ve 5 tane de Asur milletvekillinden oluştu. Diğer örgütler parlamento dışında KDP ve YNK'nin işbirliği karşısında kendi liderlerine tehdit edilerek, hükümeti ilan etmek hemen akabinde bu iki parti arasında bölünüp, bunlara katılmayı tercih ettiler. (8)

Bölgele de; Kürt siyasi sunuf 92 ortalarında seçim sonuçunu bir kez daha meşrulaştırılmış olan iktidarı iki başka tek bir siyasi güç olarak ele geçirmiş olyuyordu. Ufukta hiç bir siyasi muhammetin esamesi okunmuyordu. Üstelik 5 milyonluk bir halk tüm umudunu bu hükümete bağlayarak, bu siyasi geleceği ağaç çek vermiş olyuyordu.

Federe Kürt Devletinin İcraatları Ve Kürt Halkı

Yaşamın idamesi ile ilgili olarak; yaşlı ve çocuklara (şehit çocukları dahil) dilencilık, genç kızlara bedenini satma veya intihar etme, genç erkeklerle ise kahve köşelerinde birilerinin bir şey ismarlamasını beklemek veya öğrücklerin birinin silahını (çekardak) tâşınmak alternatifleri sunuldu. İkii taraf da sivil elbise gıyımlerine rağmen ilk günden tüm imkanlarını silahlı güç rezervlerini arttırmaya yönelikti. Iki taraf da hemen düzenli ordu oluşturma hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Hem de paralı ordular. Bir profesörün bir başka ayıda bir araç eline geçen maaşı 300 dinarın, partilerden birinin silahını taşıyan yeni bir çekardak 1000 dinarla işe başladığından. Böyle bir birkaç ormanda silah taşımanın yan avantajları ise, somunlukla bitmez.

Oysa De Facto Kürt devletini kalıcı bir mevzi haline getirebilmek için Kürt halkın ve hatta özgür bir memlekette iktidarda kalmak isteyen bir siyasi sınıfın bile hâli hazır koşullarda en son ihtiyaçları ordu teşkilatlanmasidir. Ada askeri akademi denen okullarda yetiştirilen ve standart askerî giysileri ve potinlerle donatılan bir askeri güç caşı sahip olmak, özgür bir devleti dış saldirılara karşı koruyacağı varsayım ile yaratılan bir düzzen orduya sahip olunudugun anlamına gelmez. Her millî ordu genel olarak kendi halkın baş başı olabilir. Ama günümüz koşullarında Kürt orduyu denen silahlı güçleri kendili kendini imha etme arzucudur. Çünkü; politik statü bir yana, savaşı materyali anlamada eldeki imkanlar itibariyle her iki ordu da memlekette disarıdan gelecek (Türk, Arap ve Fars devletlerinden) hiçbir saldırya karşı memlekete düzenli ordu biçiminde savunacak konumda olamaz. Savaş olan eden 4 komşu muzun en sofistik savaşı materyali ile konum yapmış ve meşru devlet statüleri de el ele altında bulundurulun, kalınlaşmış ve bir kaç topla donatılmış paralı çekardakları gönlüne ve gerek giysileri ve de gerek halk ile ilişkileri itibariyle daha etkili olan bir peşmergeyi daha düşmanına karşı caydırıcı olmaları mümkün değildir. Nitekim son 5 yılda 2 devlet sürekli memleketime bombaladı. 31 Aralîk ise Saddam sadece tankları ile gündündü. Bu işgal girişimlerine karşı var olan Kürt ordularının herhangi bir caydırıcı potansiyeli temsil etmekleleri oldukça güç olduğu. Oysa hali hazırlıklı özgürlik BM hâkimyesinde görüntüyör. Bu imkan israrla zorlanarak askeri koruma onlara havale edilirken, eldeki maddi imkanlar kalıcı ve halkın günlük yaşamında radikal değişimlere ve memnunete dönüşecik reformlara sarfedilemedi.
Bu ortamda; İran ve Suudi Arabistan destekli köktendiciler cennet vaadlerinin yanı başında, insanların bu güzellerini de satın alma projelerini gösterecek istismar ediyorlar. Fanatik İslam belki de tüm tarihi boyunca memleketimizde ilk kez meydana bu kadar büyük buluyor.(15), (16)

Sonuç


91 Eylülünden itibaren Kürt emareleri tecrübesinden sonra ilk kez Kürt siyasi sınıftı ve Kürt halkı günlük yaşamın içinde dolaylı karşılıklı olarak 30 yıl boyunca kendisini her dereve deva kurartıcı olarak empoze eden bir siyasi sınıftan beklentiler ve aynı oranda da hayal kırıkları büyük olmaktır. 5 yylık tecrübemiz simülle helakımı içinde hayal kırıkları ve siyasi sınıftı karşı büyük bir güvenizliği neden olmuştur. Son gelişmelerle ilgili yapılan siyasi değerlendirmeler bağıldığında tüm Kürt siyasi sınıftını yenzilenin gerçek nedenlerini tartışmaktan çok hala ayrıntılarla ugraşmayı uygul לרכושı sahih oluyor. 75 yılını geçmişte bu devam gouvernu'muz vụzeylesi değerlendirme anlaşıyla hala devam ediyor; bütün suç şu veya bu önderiğin sınırsal köken veya sefmin kişiliğine bağlı olarak izah edilimeyecagıiydı. Oysa Şex Mahmut’tan Meşrut Barzani’ye kadar tüm Kürt önderlikleri gerek politikanın ve gerek savundukları tezler itibariyle memleksetiminin doğru nereder ne nerede olsardı şu anda muazza lider konumunda olurlar. Ünlü Ho Şi Minh dahil dünyanın bir çok ülkelerde programı doğruluğunda başarıya ulaşanların hemen hemen hepsi Kürt siyasi sınıftın da kendine rebhber edindiği pozitivist ikameci siyaset ile birlikteleri heket ettiler. Başka ülkelerde başarıya ulaşma ve halkın yaşamında görece bile olsa bir iyi dehşetle sağlayabilen bu anlayış bizim memleksetin jeopolitik konumunda yenilmeye mahkum oluyor. Dünğyanın en ideal siyasetçilerini getirip bu klasik tezle donatlabile Barzani veya Talabani kadar bile dayanamazlar.


Bu halklar, asgari bir kazanım itibariyle bile
olsa dışardan bir destek imkanından yoksundurlar. Sadece ve sadece o halkın kendisinin özgürlük talebi konusundaki olguluk ve kararlılık düzyeyin edicidir. Lafia değil gerçekte; kısası süreli kazanımların, bu bili halkların iç dinamikleri belirleyicidir. Bu nedenle bu halklar arasında siyasi projeler üretimdenin ilk koşulu; mümkün olduğu oranda hayemic-i kâmiye problematikten uzaklaşmayı zorunlu kilar. Yani; sözkonusu halk ile siyasi sınıf arasındaki ucuurların kapatmak halkın en ufak bir dinamikini bile heba etmemek, siyasete aşktıklar, yerel farklılıkları ciddide alp zenginlik olarak algılamak, her toplumsal kesisenin taleplerini en ufak bir immoral inizi verilmenden görününde tutmak, halkın günlük yaşamında mücadele princípio değişiklikleri bizzat hissetdebilmeleri şartlarını hazırlamak, her konuda mekerefiyeti dayatmalardan imtina etmek ve hvordan bir mücadele anlayışıın tek başına mukaddes ededîmese pirim vermeyerek engelleyerek, tartışmalarla sürekli sorgulamanya emin olmak; bu nedenle sadece mentalityeyi hakim kılmak gerçeklektirmektedir.

Başka ortak özelliklerini bir yana bırakarak sadece stratejik dozlari itibariyle bize benzemese rağmen; öne koyduğu bu hedefler advocacydan başlayarak Yahudi örgütlenmesine, mücadele ve devlet inverse sürecine baktığımız zaman yakanda sözlerin bir belirlerinin neredeyse bir ic manifesto haline getirilğini görüyoruz. Daha çaplı bağlamda Yahudi örgütlenmesi; birbiriyle dilimli bile anlayamayan, yaşam tarzı ve gelecekte ilgili beklenlere neredeyse birbirine hiç benzemezen fanatik dincisinden anarşistine kadar dünyanın her tarafına dağılmış bir Yahudi potansiyeli son derece asgari birleştirmeleri gerçekleştirebileceğini tanık olmaktayız. Bu örgütlenmek, bir yerden kopma edilen asgari-azami programlar cendezena zorla kendi halkının hastemekte mantığı bir yana itmiş, tüm Yahudi toplumu üzerinde büyük çimento olarak sadece ve sadece "Yahudi kimliği korurum" prensibini esas almıştır. Asgari-azamisi ile ulusal program sadece: yok edileme tehlikesiyle karşılık çarşıyan Yahudi kimliğinin korumak gibi tek birleştirici maddenin oluşturulacağı için Siyonist hareket gerçekçiyi ve kuralardan 50 yıl gibi kısa bir sürede sosyalister bile henüz Yahudilerin bir millet olup olmadığını tartışmaya devam ederken ve de tüm dünyayı karşılayarak amaçla ulaşıyor. Hangi toplumsal kesişim bu kimliğine anlayır, nasıl geliştirme üreti, bu sorulara her kesim kendi cevabını vermekte özgür ve hiç bir siyasi yoğunluğu bu iki soruda bakımlarında kendi görüşlerini zorla empoze etmek imkanı tanımamış. Her saranın kuşatıl
Dipnotlar

(1) - Soğukta diyorum, çünkü memleketimizin doğuşu ve güneyinde evlerdeki insanın genellikle petrole dayalı ve sohha horası bile yoktur. Saddam'ın ambargosu Kürültüleri petrolerini yavaşlatmıştı ve inşaat malzemelerinin kaldı olduğu şartlarda 40 derece soğukta olmamızdan da hayal edilebilir. Bu sırada two Hewer, Koysucarında önemli petrol rezervleri Kürt teknisyerler tarafından kullanılmak hale getirildi. BM'ın insanı örgütleri dahil her tarafın kullanmak hakkını da sağlandı. İlk seckin "buzu petrole tam memleketimizin bağımsızlığını satın alırız ve biz bua izin vermeyiz" şeklinde oldu, ardından büyük petrol şirketleri (Karabul'un kontrolünde) açık tavır koydular. "Bu petrolü hiçbir biçimde pazarlayamayacağız, sadece kendini ilmî ihtiyaçlarınıza kadar tasarrafı izin verin" biçimindeki öneriler ise "kuryaların bombalı olması" tehditi doyunca, bölgeye Sza ko'daki Çeçik Giti'K Kürüler bağımsız olmaktan "korumak" için orada zoraktan bulduğu bir etrafı ediyorlandı.

(2) - KDP'nin 50'ler başlangıçında "Markist-Leninist tıketleri klavuzlaşmaında" harekete ediceceğini ifadeleyen perdelerine yer vermektedir.


Saddam, Rafşancani, Hafiz veya Demirel halkın saflarında, gerçeklerinden daha büyük siyasi-psikolojik ve itikadlı yanıtın neden oluyor. 5 yılda günümüz hiç bir şey yapamamışça hiç olmazsa bu gerçekliğin acı ve canı tanıdığı "Halkımız bir daha asla bu acı tecrübeyi maruz kalmaması" dileğinin tek yolu tüm Kürütlerin üzerinde anlașça ortaktın korkulu tarifi halkın konusunu Kürütçe ile yapmaktan geçmektedir. "Kutsal" tezleri mizi kurtuluşumuzda kurban edebilmek cesaretini göstermekte ve "Ne Bi Zore, Bi Döre" gerçekliği kabul etmek için daha ne kadar tereddüt edeceğiz....

(4) - Düşman çavuşları, "Tezleri kurtuluşumuzda kurban edebilmek cesaretini göstermek


(7)- Seçimlerin bitirileceği sonrası, Mesut Barzanî Paris'ten kendi partilerinin de federalizasyon tebliğine benimsediğini açıkladı. Lübnan ve İngiltere'de Arapça yarınlanan El Hayat gazetesinde, Kamuran Keredaxa; Kür siyasî sınıfinin bu guduk siyasî tebliği "Kürtlerin ellerinin altında kendi devletleri var, siyasî sınıfta taktik tabandığı bir merkezi otoriteden etnomi veya federalizasyon telep etme komusunda hala dişlasyon" sözleriyle yorumlandı.

(8)- İkinci büyük partinin memleketin siyasî idaresinin yanı sıra paylaşma komusunda antlaşmaların tanıtım meçhurunun ardından Frak Komünist Partisi ve İslami Hareket hâkim seçime katılan diğer 4 parti kendi geleceğini komusunda endüste kapılardan ve kendilerini tehdit altında hissettir ve bunu bir başkaları hâlide açığa çıkarmaktan da kaçınılmaktadır. Dışarıda kalıp mahalet etmek, gözle amalıdarkan hüküm damgalının hemen akabinde iki parti arasında tercihleri yaparak bu partilere katıldıklar. PASOK ve Partiyo Gez KDP'yı katılmı, HESİK'in önemli bir kanadı ve Alay Şoreş ve Zahmetkân'dan bir kesim YKN'a katılmaya tercih ettiler.

(9)- Bir tek uygun bir heba edilmişsi itibariyle katılan örgütler açısından son derece demokratik olan seçim Sürecinde halka suları millevekili adaylarının saptanması konusunda benzer bir toleransı bağımsız mümkin değildir. Her örgüt kendi aday listesini sunmuş ve bu aday listesinde güçsüzde herhangi bir daha vatanı partisiLovu maddileri, parlamento geldikleri gerçekleme elbiseleri, söz konusu yasaların altında örgütleri politik-a-sosyali çatışmaları anlamda çatışmaları değil, pek çok okuyucu futuro politika eșciri elbiselerini giymişlerdir.

(10)- Hükûmetin kuruluşunda hemen sonra siyasi toplumsal kavramın siyasi konseptlerin demokratik projesi düzeyine getirilmeye başlamıştır. İlk teki Irak medeni kalınma görev toplum içinde islamı seriat cihetçisinde rol verilen kadardan gelidir. Gerek yakalamadıra, gerek 30 yıldır işığı altında mücadelede, eger bir sonraki hâli emek harecanı olmasa "Kurdistanda Nû" dan kendi paylarla düşen talep ettiler. Cevap alanın karşılıkasında ikidardı olarak her ikisinin de programında yer alan "kadın erkek eşitliği" hâlinde medeni kanıda geçişin, politik-i-ile yerine getirilmeye başlamış, mulheres ile tutkulu ve tarihsiz siyasi partiler ile İtila hâlinde 60'lı yıllarda melektirin siyasî hâlinde bir örgütün (KDP) saflarında merkez konmii olmaya başlamıştır. Tarihsel ve siyasî hareketin genel bir dengelendirmesi, milli toplumun bireyleri ve toplumun siyasî ve toplumun estetikleri, kadınların adına harekat sağ acompañanın ve karanlık Bahreyn'deki Sûvîr'ın annesi Naheidê Şâlî Selam deşiklik öreniini iki inşa edilmiştir. Ardından parlamento'da yer alan bir hâli, 7 Kür kadını (Talabani'nin eşi de) ve istanbul'ın örgütlerin kadın kolları ve de örgütü başkanı kadın deşiklik önlemleri incelemeleri hazırlamıştır. Hükûmatlar yarıştı, kadınların dekolinize edilmesi, kanıltılarında yaşaması zorunda kalın Dosya'nın ve Koruk Kürtlerin kompartların idaresinin kendilerine hakimlik için vb. vb. teşkilatı henüz hiç bir 5 yıl boyunca siyasî ortodoks ile herhangi bir diyalekta imkanı bulamadı.

(11)- Memleketin tâm idaresini çift-filti paylaşma ve kçintiliarın çözülmesi için bir adımda ilerleme olduğu bu konunun kararlaştırılması önemli bir öneme sahip. O anca kârlarından çıkın örgütlerin kendi televizyon programlarına bile yararlıdır. Bu uygulamaya göre, devletin her asamalarında tanıtılan analizleri gerçekle birincil derece devletin söz herhangi bir düşünceye saygı göstermesi için hâlinde birşeyin çıkarılması mümkün değildir. Während bünyedeki rehberleri dahil her neyin siyasî etkisi sonucu uygulanmamıştır. Yekil'în televizyonda (her örgütün kendine ait televizyonu var) "Kazak" adı altında sunulan ve siyasî hâlinde eylemlerle ünli bir program yaymışdır. Bu programların ardından herhangi bir devletin derecesi işi düşen bir sessizliğin önune girmesi mümkün olmayacaktır. (Bu gerçeğin uygulanması için bir dengelendirme istenmiş), bir kişi yine de oluşmadan herhangi bir eylemde bulunamaz. Eğer İçlemeyince'de yaşayışa (Yekil'in anlami) valinin olasına girerken yine yalnız, yazılmışa rast-
landığında ise mutfaka sarmalara sıkırmak gerektiriyor. Herhangi bir karşıklık durumunda işin çözülme-
sı konusunda herhangi bir umuda kapılmaması Özel-
likle tavsiye ediliyor.

(12)- Memleketin varıdatının paylaşılma biçimini; %35 KDP, %35 YNK, %15 Hakûmet, %15 diğer siyasi-
sayfasında Pişko Wûraya Wahab imzası yazılışması buharla-
labılıb.)

(13)- Memleketimizin en zengin parçacısında yaşayan ve neredeyse dilekçiliğini unutmuş durumda; iyi yaşam standartlarına sahip olan halkımızın özgürliğin bedeli olarak ağlığa mahkun edilmiş ve günlük azuka-
sını çıkarmak için kapılarsın varana kadar ve eşyalarını harac-mezat elden çıkarırken dağılgan gelen dünyanın Marksistleri dahil siyasi sınıfin "sefahate" dalması, villaların satın alıp dışemesi, ikiçev evliliklerin yapılı-
mazı, metreslerin ruhun hale gelmesi vb. olaylar çok et-
kisi yapı. Kürt halk siyasi sınıfin denetlenmesi açısından aktif-konuşkan bir halk, Bir çok halkın sessizce içine sildirmeye çalışan bir halk.大姐 büyük haber sesi ver踽s kı, halk siyasi tensillerin çöplerini karsı-
tırıp kaç işe verilmesini ve bu para ile kaç aile-
linin geçinebileceğini tartışıyor. 94'te iç çatışmalar başlar başlamaz örgütler kendi televizyonllerinden as-
keri kazanıklarının propagandasını ve ne kadar mal
olduğuunu hesaplıyor. Yolsuzluklara ilgili olaylar
münferi olsaydı halk açısından belir bir höğörüle
kargılanabilir ve "bütün dünya siyasi sınıfinin başına
gelevoir" denenildi ama, şu andan memleketimizde
balıksızılığımiz yolsuzluklarla bulunanmış her iki örgüt

ten de insan sayısı malesef bir elin parmakları geç-
meyecek durumda.

(14)- Bir zamanların ünlü komünist Komela'nın e-
yas gücüyle oluşturduğu YNK'nın kontrolünde olan
Koyuncak'ta mahafızları birキッチン terorize etme programı gerçek-
vesinde bir günde bir sef piyasa 13 kişilik ana kadro-
sun infaz edildi. Dünün komünistleri yeni komünist
adaylara karşı Sâddâm'ın kendilerine karşı uyguladı-
ğı yöntemi kullanımlık imtina etmeye başlıyordu.

(15)- Çağdaş olduğunaudda eden iki parti, aralara-
rında nişaf kavgasının devam ettirişken, İslami köken-
dençilleri Suudi Arabistan ve İran sormayabilir Kürt
imami satin alınyaçaşıyorlar. Bir zamanlar sosya-
listlerse ait olan toplumsal projeler yaratıp, halkın gün-
lük yaşamında da beli imkanlar sağlıyorlar. Kurdalı-
ori okullarında ders vermeyle kabul eden örgütüne dev-
letininkinin birkaç müslüman maşalar, ögrencilere okul-
arda yemek vermenin yam sırna hurslar ve kız çocuk-
larına sünnet ettirmeyle kabul edilen aileler sünnet ha-
ba 250 (üşt dereceden memur maası) dolar vermeyle tekli-
kefiyoları.

(16)- Bu bilgilerin tümüne istedikleri zaman artık
tüm Kürtler ulaşılabiliyor. Yeter ki sadece kitaplarında
ve siyasi örgüt temsilcilerinden kendi halkınize ilan
bilgi alma metodu terkedilsin. Bizim için, Avrupa da
herhangi bir müteci bürosunun önünde, Ankara da
Ülus ve civarında İstanbul'da ise Sırcıcal'de yaram sa-
atlık bir tur açaat et. Bu surein sonunda mutla-
ka memleketimizin özgü parçacısı terk edemez zorunda
kalma. her sosyal sınıf ve tabakadan biri ile karşılalar,
ka karşılamanın acabebinde de makalemin en büyük
kayınağa ulaşılması olur. Cansız insan kaynağını
daha gerçek bir bibliografya tamadığı için başka
alınca kaynağı göstremi. Parê Kesê (Kesê Hala)
yukarıdaki bilgileri hana little. O'nun temel oluyor ve
Kürt halkı konusunda O'ndan daha bilimsel düzenebi-
letecek birinin olabileceğini inanmyorum.
Kürşçe Alfabe


Burada kullanılmış alfabe de Latince olmaktadır.

Kürşçe Alfabetesinde 31 harf vardır:

a b c d e e f g h i i j k l m n o o p q r r s s t t u u v w w x x y z

Bu harflerden 8'i sesli, diğerlerini sessizdir.

Sessiz harfler genellikle: a e o u

Harflerin okunuşu:

a: Türkçedeki a gibi okunur
b: Türkçedeki b gibi okunur
c: Türkçedeki ç gibi okunur
g: Türkçedeği c sesi gibi vurgusuz, diğerleri vurgululmak üzere iki tonu vardır.

Vurgusuzlara örnek: şend (kaaf), keçk (kaaf)

Vurguluılara örnek: şeşek (nezik), tel (çukur)

Vurgulu olmamak dili ıcu damının bastırılması d. Türkçedeği d gibi okunur.

c: Türkçedeği e gibi okunur. Ancak vurgulu bir tonu da hiçbir e ile a arasına bir ses verir. Eli kelimesinde (Allan')

Kürşçe sövleniş) oldugunda e. Ses zereninden gelir.

b: Bu ses Türkçede yoktur. Ancak yabancı dillerin etkisinde bazı Kıbrıslı köklere rastlanabiliyor. (El yapımı, esaslı, kelimelerindeki gibi. Dudağın çukurunun iki tarafı aralarına ve üst dış çukur alt dış çukur)

f: Türkçedeği f gibi okunur.

g: Türkçedeği g gibi okunur.
h: Türkçedeği h gibi okunur.
i: Türkçedeği i gibi okunur.
j: Türkçedeği j gibi okunur.
i: Türkçedeği i gibi okunur.

Bu ses Türkçede bu ses, bu denezardan giren bazı kelimelerde kullanılmaktadır.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>AGİR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>BEG</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>CER</td>
</tr>
<tr>
<td>Ç</td>
<td>CAV</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>DİK</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>ELB</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>FIND</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>GUR</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td>HIV</td>
</tr>
<tr>
<td>İ</td>
<td>İSOT</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>JÜLI</td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>KER</td>
</tr>
<tr>
<td>L</td>
<td>LÈV</td>
</tr>
<tr>
<td>M</td>
<td>MASİ</td>
</tr>
<tr>
<td>k</td>
<td>Bu sesin biri Türkçedeki k, döteri ise genizden gelen vurgulu biçiminde olmak üzere biri tonu vardır. Örnek: Vurgusu, <strong>kör</strong> (öpek), <strong>kar</strong> (yaprak) Vurgulu: <strong>kör</strong> (sahur), <strong>kar</strong> (oğlak)</td>
</tr>
<tr>
<td>m</td>
<td>Türkçedeki m gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>n</td>
<td>Türkçedeki m gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>o</td>
<td>Türkçedeki o gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>p</td>
<td>Bu harfin vurgulu ve vurgusuuz olmak üzere iki tonu vardır. Vurgulu olarak da dikkatli kullanarak kullanılır. Vurgusuuz örneği: <strong>pur</strong> (çoğuk), <strong>serpeze</strong> (perişan) Vurgulu örneği: <strong>pani</strong> (topuk), <strong>spring</strong> (venilik otu)</td>
</tr>
<tr>
<td>q</td>
<td>Bu ses Türkçe alfabede yoktur. Genizden gelen k sesine yakın bir ses verir. Örnek: <strong>Teqie</strong> (nashama), <strong>beq</strong> (kürbasi)</td>
</tr>
<tr>
<td>r</td>
<td>Bu sesin biri vurgulu, döteri vurgusuuz olmak üzere seri ve vurguşak- iki biçimde vardır. Vurgusuuz örneği: <strong>Hunar</strong> (nail), <strong>Brirvan</strong> (tastim- süli saigan kez) Vurgulu örneği: <strong>Pr</strong> (çoğuk), <strong>kurrin</strong> (sahur alcak)</td>
</tr>
<tr>
<td>s</td>
<td>Türkçedeki s gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>ş</td>
<td>Türkçedeki ş gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>t</td>
<td>Bu harfin biri vurgulu, döteri vurgusuuz olmak üzere iki tonu vardır. Vurgusuuz olarak Türkçedeki t sesini verir. Vurgulu olarak da dikkatli kullanarak kullanılır. Türkçedeki t ise harflerinizin okunuşunu arazında bir ses verir. Örnek: <strong>Gül</strong> (sülen), <strong>Qalama</strong> (turnu), <strong>Gur</strong> (kurt)</td>
</tr>
<tr>
<td>u</td>
<td>Türkçedeki u gibi okunur.</td>
</tr>
<tr>
<td>v</td>
<td>Üst döteri alt döteri ile sona eren seslerin okunuşudır. Örnek: <strong>Nav</strong> (ad), <strong>evin</strong> (sevdu), <strong>vesarti</strong> (sahib)</td>
</tr>
<tr>
<td>w</td>
<td>Türkçedeki v sesini verir.</td>
</tr>
<tr>
<td>x</td>
<td>Bu harfin de iki tonu vardır. Bir Türkçedeki g (vurgusuuz) g sesini verir. Diğer ses daha sertir ve Türkçede yoktur. Örnek: <strong>Yumusak</strong> (sez) gibi okunan: <strong>xan</strong> (biyik toprak), <strong>xah</strong> (yok), <strong>xezal</strong> (seyti). Sert okunan x: <strong>Naxir</strong> (sahir), <strong>xor</strong> (deliklara), <strong>xurt</strong> (gülüş).</td>
</tr>
<tr>
<td>y</td>
<td>Türkçedeki v sesini verir.</td>
</tr>
<tr>
<td>z</td>
<td>Türkçedeki z sesini verir. Bazı harfleri detrilik tonlarında kullanılır ve bunlara özel işaretlerle gösterilmektedir. Başlangıç oksiyonu olmasına rağmen, ancak oksiyonu, Kürçe metinleri oksiyon vazmaz, belirli bir neden kazandıktan sonra, kelimeleri cümle içindeki yerlerine göre birini diş etmek kolayca arayabilmektedir. Sovyet kürçesiinin kullanıldığı Kürçe alfabeinde</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| N | NEHI |
| O | OLK |
| P | PEL |
| Q | QELİN |
| R | ROVİ |
| S | SEV |
| Ş | SÜR |
| T | TAJI |
| U | ÜZİK |
| V | VİZİK |
| W | WERİS |
| X | XANİ |
| Y | YEK |
| Z | ZEBES |
Şevbiderim

Rohilat li Nemrûdê hin
Çeleng û bedewê
Li hember rinda şer dike
Av di çême meda, pir zelâl û sare
Di şe va hîv tê da ajne dike
Berf li çiya yê me pir sipî û gevre
Li bin da berfîn vedîka
Denge keşâ û çûçîka
Hîn şêrîna, li seri zinarên me
Li şîr bihar bi Newrozê dest pê dîka
Lê jiyan kûşîn
Gundê me şevitandin
Ava çêma şêlî
Çîya ye me ar kirin
Roj reş
Berfa sipî sor
Çûçik bê deng, kev lal
Ez bê cî û şar kirîm
Rojê xwe veşart di paş Nemrudê da
Dîgri û fedî dike
Édi di çemî meda hîv por şîl nake
Stêrkan xwe veşart di ezmanda
Berfîn dernaka din man di bin berfê da
Şev tari û bê dengî çûçîka
Şevbiderim
Ax disa
Rêvî û koçeberîm

Mem Xalîkan