

İliç Güllübağ arası demiryolu çalışması…

Enişte tren yolu yapım şefliği iliç adına 1938 de kuruluyor yapım çalışması o tarihte başlıyor, 1-2 yıl süren çalışmadan sonra 39-40 yıllarında tren çalışmaya başlıyor.



Demirağ kardeşler, hattı Güllübağ-

Ilıç, Darlak- Çaltı, Göcentaşı-Çürek

gibi kesimlere ayırarak farklı taşeronlara

ihale etmiş, işin öngörülen

sürede bitmesi için özen göstermiş

ve bunda da başarılı olmuştur. Bu

başarıyı göstererek çok zor koşullarda

tünelleri bitiren taşeronların

isimleri tünellere verilmiştir; Ali

Bey Tüneli, Haşim Bey Tüneli,

Osman Bey Tüneli gibi.

Yahya Bey Tünelinin öyküsü ise

hayli ilginçtir. Yahya Bey tüneli

zeminin uygun olmaması nedeniyle

zamanında tamamlanamamış ve

Atatürk’e tüneli tamamlayacağına

dair kişisel söz vermiş olan Yahya

Bey, bu sözü tutamamış olmaktan

dolayı gururu incinerek intihar

etmiştir. Yahya Bey, ismi ile adlandırılan tünelin

hemen önünde defnedilmiştir.

*T****URİZM***

**İlçemizin Turizm Yönünden görülmeye değer doğal güzellikleri vardır.Yaz aylarında yayla turizmi ve Piknik ve Mesire yerleri oldukça fazladır.İliç sınırları içerisinden geçen Karasu nehrinde İlkbahar mevsiminde rafting yapılacak yerleri mevcuttur.İlçenin hemen hemen her köyünün bir yaylası vardır.Bu yaylalara daha önceki yıllarda çıkılarak orada obalar oluşturulurmuş.Şu anda ise nüfusun büyük bir bölümünün İstanbul ve Ankara illerinde olması sebebiyle bu obalara her köyün Dernek günü (Geleneksel Keşkek günü) düzenlenerek çeşitli eğlenceler yapılır.**

**İLÇENİN TARİHİ YERLERİ**

**1-Zinegar-Zimera Harabeleri;(Bugünkü Altıntaş Köyü)**

**İliç ilçesinin kuzey batısında Divriği ilçesi ile İliç ilçesinin hudutları üzerindedir.Zinegar harabeleri aşağı yukarı eski Zimera kasabasının yerinde idi.Bu yer,bugünkü Zinegar harabelerinin 10 km. kuzey batısında,Zimera köyünün olduğu yerdedir.(Hamer Şarkı Tarih,Cilt:4,Syf.322)Hatta buralarda Zimera şehrinin de kalıntılarına da tesadüf edilmektedir.Bu şehir Zenocopi(Çaltı Çayı) kıyılarını içine alır.Bu suyun kenarlarında mimari eserlerden saçak,kemer parçaları,evlerin duvarları içinde mermer taşları,harabeler üzerinde yükselen harç ve tuğladan yapılmış kemerler görülür.Tepenin etegindeki Roma yapısı olan köprünün bozuk yerlerinin senelerce evvel tamir edilmiş hali,bu meşhur Zinegan şehrinin başlıca kalıntısı olarak gözler önündedir.**

**Şehrin tarihi bölge tarihi içerisinde verirsek,en doğru yolu bulacağımız kanaatindeyim.Bölge tarihine baktığımızda;M.Ö. Asur hükümdarları ve Asurlular’ın bir kolu olan Geldaniler tarafından zaptolunduğunu görüyoruz.Geldaniler’den sonra sırasıyla Midyalılar ve İran hükümdarlarının hakimiyeti,akabinde M.Ö. Birinci yy’da Romalı generallerden Leucullos ve Ponpus’un Pont Devletini yıkıp Zinegar’ı ellerine geçirdikten sonra bölge Romalılar’ın eline geçer.Bizans İmparatorluğu zamanında Zineger ve çevresi Araplar’ın taarruzuna uğrar.Sasaniler,Ermeniler ve Bizanslılar arasındaki mücadeleye sahne olur.Ancak Miladi 622 yılında Bizans İmparatoru Heraklios tarafından zaptolunur.**

**Strabon’un feyiz ve bereketiyle meşhur Zenecopi nehrinin suladığını ileri sürdüğü yerler işte buralardır.**

**Seyyah Pococ, Zinegar şehrini gördüğünde;”Buradan daha fevkalede garip bir yer görmedim.” demiştir.Buna sebep olan da;ev damlarının kiremitle örtülü olması ve evlerinin önünde teraslarının olması münasebetiyle bir Avrupa şehrine benzemesidir.**

**Zinegan şehri Ortaçağ’da kurulmuştur.Romalılar, buraya Zinegarpolis derlermiş.Amasyalı Strabon’un dediğine göre,Hristiyanlar geleneklerine aykırı ve çirkin gelen bir mezhepten dolayı Zinegar şehrini terketmişlerdir.Putperestlik mezheplerinin Hristiyanlara en fena ve ahlaken bozuk görüneni merasimi itibariyle Venüs mezhebi idi.Hristiyanların burayı terk ederek putperestliğin girmediği bir yere gitmeleri pek şaşılacak bir şey değildir.Zinegar şehrinin Bizans’ın ilk devirlerinden itibaren ismini muhafaza etmesi burasının bir ruhani merkez olmasındandır.(Şarl Taxier-Cilt-3,Syf.217)**

**Zinegar 1508 yılında Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği ordular tarafından yağma edilerek yakılmıştır.Bundan sonra bir daha canlanamayan Zinegar,Ermeniler’in elinde bir köy hüviyetinden kurtulamamıştır.Ermeniler’in göç etmelerinden sonra daha da gerileyerek bugünkü durumuna gelmiştir.(Türk Eski Eserler Antolojisi,Cilt-3,Syf.497)**

**2-Karabaş Kilisesi**

**İliç ilçesinin güney batısında Çöpler Köyü’ndedir.Bina iki blok halindedir.Cemaat kısmı yıkılmış bir halde olup papaz ve rahiplerin kaldıkları bina az da olsa sağlam durumundadır. Kitabesi yoktur.**

**3-Horasanla yapılmış mağara bulunmaktadır.(Muşut(Elmacık Köyü) yolu üzerindeki mağara söyleniyor)**

**4-Paşa Köşkü: Muşut(Elmacık Köyü)**

**5-Kilise: B.Armudan Köyü’nde.Bugüne sadece kalıntıları gelmiştir.**

**6-Kilise: İliç merkezi.**

**7-Saatli Çeşme: İliç merkezi**

**8-Bugünkü Hasanova Köyü yakınınındaki bir bölge devlet tarafından sit alanı olarak korumaya alınmış olup, araştırmacılarını beklemektedir.**

**AVCILIK**

**İlçemizin ve Köylerinin Coğrafi yapısı çeşitli Av Hayvanlarını barındırabilecek özelliğe sahiptir.Özellikle Engebeli ve dağlık alanların çokluğu çeşitli yaban hayvanlarının av hayvanları ve kuş cinslerinin bir arada yaşamasına elverişlidir.Ancak son yıllarda Ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi bilinçsizce yapılan avlanmalar sonucunda av hayvanlarında önemli bir azalma görülmektedir.Bu gibi avlanmaları önlemek amacıyla caydırıcı tedbirler alınmalıdır.Bilinçli avlanma düzeyi gerçekleştirilmelidir.**

**İlçemizde yetişmesi muhtemel av hayvanlarının çeşitliliği bilinçli bir avlanma ile zenginleştirilirse ilçemiz açısından güzel sonuçlar verebileceği ümidindeyiz.**

**İlçemiz ve Köylerinde Barınan Av Hayvanları: Bu Hayvanlardan başlıcaları ; Dağ Keçisi, Geyik,Tavşan,Keklik,Çil Keklik,Güvercin,Bıldırcın,Üveyik,Yaban Ördeği,Kaz,Angut, gibi hayvanlardır.**

**Yaban Hayvanları : Ayı,Domuz,Kurt,Tilki,Sansar,Porsuk,Sincap,Su Samuru (Su iti), Şahin, Atmaca,Kartal,Akbaba,Baykuş,Doğan,Vaşak, gibi hayvanlardır.**

**İlçemizin kuzeybatısından geçen Karasu nehrinde Sazan,Aynalı Sazan,Turna,Kefal, Kayabalığı, Gümüşbalığı,Caner, gibi balıklar bulunur.Yine İlçemiz Uluyamaç sınırları içerisinde bulunan Munzur Dağı Eteklerinden kaynayan Munzur Suyu’nda tabii Alabalık yetişmektedir.Yine İlçemiz Kerer Çayında da çeşitli balık türleri bulunmaktadır ve bu balıklar avlanmaktadır.**

##### İLİÇ TREN İSTASYONU’NUN AÇILIŞ TÖRENİ HİKAYESİ

**Emri büyük yerden aldık...O emrin delalet ettiği hedeflerin sonu yok...Asırlarca geri kalınmış,asırlarca koşulacak...Başarıları çoğaltmak ve ulaşmak için...**

**Ankara Garı’nın merkezinin açılma törenini yaptıktan sonra Erzincan’a yöneldik.Ankara’dan hareket ediyoruz.Uğurlayıcıların gözlerinde bariz bir gıpta vardı.**

**Biz bir Anadolu gelini gibi çiçeklerle,oyalarla süslenmiş ve işbaşı ettiği için kırmızı eteğini beline bağlamış derli toplu makinemiz,bizi kahteenni ile biraz acele ederek bu asırlarca “Kara Vapuru” nedir? bilmemiş illere doğru ulaştırıyor.Yenişehir ve Kayaş evlerinden mendiller sallıyarak uğurlanıyoruz.**

**Geçtiğimiz ovalarda,beldelerde hissediyoruz ki çevre halkı o büyük emri almışlar.**

**Demiryolu onlara ulaşmış onlarda demiryoluna yakışmağa azimle,imanla çabalıyorlar.Islak ve karanlık bir gecede Kayseri’ye geldik.**

**Kayseri’de tren personelini,bu çok gayretli ve fedakar arkadaşları değiştirdiler.Ve makinemizi biraz okşadılar,sevdiler,doyurdular ve onu yolundan alıkoydular. Defne dalları ve ışıklarla süslenen,bezenen 46060’ımızı,hazırlayıp bayram yerine giden küçük çocuğun gönlünü kırmamak için Kayseri’de alıkoymadılar,uğurladılar.**

**O, Kayseri’den kalkınca ne koştu bilseniz.Neden mi?Belki arkamdan seslenirler çevirirler korkusuyla.Adeta rayları doya doya içti ve sonra yine sarsılmadan süzülmeye başladı.Yağmur yağmakta biz de yol almaktayız.İşte böylece koşarak,tırmanarak fakat ıslak ıslak Sivas’a geldik.**

**Az bir tevafuktan sonra yolumuza devam ediyoruz.Al bayraklarla süslenen istasyonlardan geçe geçe ilerliyoruz.Daha doğrusu yükseliyoruz.Bir an geldi ki Ankara’nın bir misli daha irtifaya çıktığımızı anlıyoruz.Artık dağlar bayazlara büründü ve trenimiz buralaradan yüz akıyla geçti.**

**Çetinkaya’ya geldik...Burası binalarıyla personeli ile lokomotif ve kar kürerleriyle çok ciddi ve azametli ve bilhassa kuruluşunu müdrid bir iş yeri.Buraya tırmandıktan sonra biraz yorgunluk ve hız almak zaruriyeti var,zira demiryolunun en manialı mıntıkalarına yolculuk buradan başlar.Malatya, Diyarbekir’e buradan Divrik, Erzincan ve Erzurum’a gidilir.Orası eksiklikleri tamamlar ve yorulanları değiştirir ve misafirleri konaklatır.**

**Nitekim makinamızın buraya kadar olan muntazam ve devamlı aynı zamanda şerefli vazifesini kafii görerek onu misafir etti.O da boynunu büktü ve gözlerini silerek odasına çekildi.Gözleri ışıl ışıl yanan yapacağı işi anlamış yepyeni bir makine katara takıldı.Bizde ona mütaavatla bağlandık,tekrar yola koyulduk.Yükseklerden uçuyoruz.Dağlardan geçiyoruz.Asırlardan beri Sultanlara ancak patika için müsaade eden dağlar bugün Cumhuriyet Hükümeti’ne bağrını açmaya razı olmuş.Evvelce gösterdiği taassub bugünkü gerilimden utanarak hemen hepsi başlarını sislere gömmüşler.Yüzlerini bizlere göstermiyorlar.Büyük küçük tünel ve köprü bu hattı başaran kafa ve bileklerin oyuncağı olmuş.Onları sıralamışlar,dize getirmişler ve nihayet büyük tünel ve köprüleride birer imame yapmışlar.Yine yürümüşler.Biz de yürüyoruz.Yürürken Fıratla müsabaka ettiğimizi ve bu müsabakada kazandığımızı anlıyoruz.O dağları yarmış geçmiş biz ekseriye meyline uymuşuz.O beldeleri ayırmış biz bağlamışız.O eteklerden niyazkar akıp gidiyor biz dilediğimiz yerden geçip gidiyoruz.O dağları didiklemiş,biz dikmişiz.Ve nihayet karanlıktan ışığa ve tünelden köprüye geçerek,aşarak Divrik’e geldik.**

**Yol boyunca muntazam muşambalarını giymiş ameleleri geçit tünel ve yol bekçilerini bu fedakar adamları görüyoruz.Askeri bir disiplin ile katarları karşılıyor,yürüyüş tempomuzu tanzim ediyor ve uğurluyorlar.Ve bu dağları tünel ve köprüleri onların temiz ve asil varlığına güvenerek emanet ederek geçiyoruz.Açılış törenini yapacağımız Erzincan’a yaklaştıkça bir bir yeni yapılan istasyonlardan yeni yapılan İLİÇ İstasyonu’na geliyoruz.Trenimiz istasyona yaklaştıkça çoşkun halk selini görebiliyoruz.İstasyonda İLİÇ halkı bizleri bağrına basarak büyük bir sevgi ile karşıladı.**

**İLİÇ İstasyonunun açılışını 01.10.1938 tarihinde saat 10.00’da yapan Nafia Vekili Ali ÇETİNKAYA çoşkun İliç halkının duygularına mazhar olan kısa bir konuşmasında Cumhuriyet’in 15. yılında yokluklar içersinde halkın refah ve huzuru için daha kolay ve rahat ulaşımını sağlamak için memleketin bugün ve daha sonraki yıllarda da atılım hamlelerine devam edileceğini belirterek Ulu Önder ATATÜRK’ün;**

**“Demiryolları memleketin toptan tüfekten daha mühim bir emniyet silahıdır.Türkiye Cumhuriyeti’nin tespit ettiği projeler dahilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine bağlanacaktır.Bütün vatan demir kütle haline gelecektir.Türk milletinin servet, refah ve medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye’de iktisadi hayatının yüksek inkişafları bu demirden yollarda olacaktır.**

**Milletin hayat saadet ışıkları bu yollarla gelecektir.Burada mühim olan nokta;Türk milletinin kendi inkişaflarının bu yollarda olacağı hakikatını bütün müşkülatlara rağmen takdir etmesi ve ona sahip olması keyfiyetidir.Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti menşeindeki ilk sanatkarlığını demirciliğini tekrar göstermiş olmakla müftahir olacaktır.Menşeinden demirci olan ve bütün dünyaya demir sanatının naşiri bulunan Türk öz vatanında ihmal edilmiş olan bu lazimeyi elbette muasır medeniyetin bütün dünyada yükseldiği dereceye isal edecektir.”( Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK)**

**Demiryollarının ihtiyaç ve gerekliliği hakkındaki bu sözlerinin İLİÇ halkına ileterek ve İLİÇ İstasyonunun açılması ile halk büyük bir sorundan kurtarılmış oldu.Demiryolunun ulaşıma sağladığı katkılarının yanında İLİÇ ekonomisine de faydası olmuştur.Peyniri ve balı ile meşhur olan İLİÇ’in ürünleri İLİÇ İstasyonunundan diğer memleketlere ulaştırılmıştır.**

**Trenimiz açılışı yapılacak diğer yeni istasyonlara doğru hareket ederken bu şirin ve sıcak kanlı insanların mutluluk ve teşekkür ifadeler yüzlerinden okunan İLİÇ halkının arasından ayrılarak ATMA boğazına doğru ilerlemeye başladı.**

**Ve işte “Sarp” kelimesinin izahtan ibaret kalacağı sivri granitli abideler ve bu yoldan geçen herkese hayret ve dehşet veren Atma Boğazı:Bu boğaz Dersim silsilesinin devamı üzerinde sanat eserlerinin granit dişli doymak bilmeyen boğazlarından biri.Fakat şimdi bu boğazda bir hırıltı bile kalmamış.**

**Demiryolunun gelmesine ve geçmesine inat ve ısrarla ve bin müşkilatla müsaade eden bu yalçın ve dik başlı tepeler uysal ve itaatli başlar.Ve yine bu boğazda heybetli köprüsüyle FIRAT...FIRAT üzerinde o kadar köprü gördük ki halka halka aktıkça boynu uzayan ve boynu uzadıkça halka adeti çoğalan vahşi dilberlerini hatırladık.Buralardaki tüneller köprü doğurmuş ve bütün köprüleri FIRAT emziriyor.**

##### SİVAS-ERZURUM ARASI DEMİRYOLUNUN **TARİHÇESİ**

**548 Km uzunluğunda bulunan SİVAS-ERZURUM demiryolunda tünellerin sayısı 131 ‘dir.İçlerinde 1076,1330,720,930 m uzunluğunda olanlar ile birlikte bu tünellerin hepsi 26.885m uzunluğundadır. Açılmış bir tünelin metresinin vasat bedeli 400TL olduğuna göre Cumhuriyet Nafiası SİVAS-ERZURUM demiryolunun yalnız tünelleri için inşaat bütçesinden 10.754.000TL ödemiştir.SİVAS-ERZURUM yolunun güzergahı tabiatın en çetin boğazlarından dolaşmakta ve Fırat,Çaltı,Karasu gibi bir çok taşkın suları aşmakta bulunduğundan inşaat faaliyetleri çok çetin mücadelelere sahne olmaktadır.**

**Fakat çetin ve müşkül işleri başarmak için doğmuş olan TÜRK’ün çelik azmi, dinamik enerjisi bu mücadelelerden daima muzaffer çıkmıştır.DİVRİĞİ,İLİÇ ve KEMAH geçilmiş ve nihayet ERZİNCAN Garı’na girilmiştir.SİVAS-ERZURUM hattı güzergahı CÜREK,DİVRİK,ATMA,PİNGEN,KEMAH gibi çok çetin boğazları dolaşırken büyük sular hırçın nehirler üzerine kurulmakta olan demir ve beton müteattit köprülerden ve viyadüklerden geçmektedir.**

**SİVAS-ERZURUM güzergahının umumi istikameti hakkında biraz izahat ve malümat vermek gerekirse;**

**SİVAS’tan başlayarak ilerleyen güzergah 180.km’ye gelince arıza ve müşkilatı ile tanınmış olan CÜREK Boğazı’na girer.CÜREK Boğazı, mühim geçitlerden biridir.Bu geçit DİVRİĞİ ile güzergah arasında CÜREK Boğazı’ndan bir hayli zorluklarla çıkan güzergah ÇALTI Boğazı’na dahil olur.ÇALTI Boğazı’nın 3500m uzunluğunda 24 tüneli,14 muhtelif köprü çetin mücadelelerle aşıldıktan sonra PİNGEN Boğazı’na girer.PİNGEN Boğazı güzergahın arıza meşhesinden biridir.212+500 km.’ler arası bu boğazın en büyüğü 650m’yi bulan tünel uzunluklarının tamamı 1400m.’dir.Yamaçları,korkunç uçurumları gözleri karşıya baktığında en cesur adamı bile cüret ve cesaretini bu boğazın heybeti,yüksek azmi çelik ile fennin dinamik enerji tatbikatı ile delik deşik edilmiş büyük zorluklar içersinde yarılmış ve yırtılmıştır.Ancak yamaçlarına tırmanılmaz,uçurumlarına sarkılmaz,eteklerinde dolaşılmaz,sağa sola bakılmaz olan bu boğaz bugün Cumhuriyetin yüksek iradesi ile tamamen ezilmiş,parçalanmış istenilen şekle sokulmuş ve nihayet ancak kuşların uçabildiği boğazdan Cumhuriyet lokomotifleri zafer düdükleri çalarak mağrur ve muzaffer yürüyüşlerini arkasına taktığı vagonlarla geçmekte bulunmuştur.BAĞIŞTAŞ ve İLİÇ mıntıkasında bize göre zorlu sayılamayacak ufak tefek engeller düzeltilerek İLİÇ çıkışında bulunan 835+634 km’deki 76 no’lu tünelin yapımında birkaç defa kayma ve çökmeler olmuş bazı işçiler tünel altında kalmıştır.Tünelin teslimi yaklaşmasına rağmen istenilen noktaya gelinmemiş,yapım mütahidi Yahya EDÖLEN Bey Nafia yetkililerine baş vurarak geçikme nedenini arz edip ek süre ister.Aldığı cevap ise yolun istenilen süre içerisinde tamamlanması olur.Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Yahya Bey göçük altında kalan işçilerden ve zamanında tüneli teslim edemeyeceğinden kendisini sorumlu tutar ve odasında intihar eder.**

**Yahya Bey’in mezarı tünel motifli bir anıt mezara layık görülür.İLİÇ’in İstasyon Mahallesi’nde bulunmaktadır.ATMA Boğazı’na girildi.Bu boğaz güzergaha geçit vermeyecek sanılmaktadır.Bu boğazın Şeytan Köprüsü Geçiti ise çelikten yapılmış bir set gibidir.Bu geçit de FIRAT nehri 4,5m’ye kadar daralmaktadır.Fakat 14km uzunluğu olan bu boğaz, fen heyetlerini zor durumda bırakacak şekilde görülmesi yolun başka yerlerden geçirilmesi arayışına sokmuş,bu durum ANKARA’ya bir telgrafla bildirilmiş,ancak Nafia Vekili Ali ÇETİNKAYA’dan gelen cevap “Bir işçi yediği ekmek kadar taş koparabiliyorsa yolunuza devam edin...”olmuştur.Çünkü nizamlarını ve şaşmaz programlarını uygulamaya sokan Cumhuriyet Hükümeti’nin projesi öyle çizilmişti.Hele 7 km.lik bir mıntıkanın hazırlanması o kadar müşkül olmuştu ki hemen hiçbir yerde yapılmayan ameliyatlar orada yapılmış fen heyetleri bu ameliyatları göz önüne alarak bu boğazları yarıp akan sular üzerinde ancak sallarla dolaşmak sureti ile tetkiklerini yapabilmiştir.Boğazın 255.km.sinde ATMA Boğazı’ndan sıyrılıp çıkan güzergah KEMAH Boğazı’nda bir savaştan muzaffer çıkan ERZİNCAN Ovası’na dalar ve ERZURUM’a ulaşmak için bu ovayı boylar.14km uzunluğundaki ATMA Boğazı mıntıkasında;İnsan gücüyle,263000 m mikap hafir,876m uzunluğunda 6 adet tünel, 22700 m mikap tahkimat işlemleri yapılmıştır.**

**Bu korkunç boğazlarda tetkikat yapabilmek ve inşaatı yürütmek hayli müşkül olmuştur.Her şeyden önce tetkiklerini yapacak mühendislerin ve inşaatı yapacak işçilerin iş mıntıkalarında yaya yürüyebilmelerini temin etmek lazımdı.Çünkü ATMA Boğazı’nın iki tarafı kayalık ve sarp yamaçları tamamen dik ve 300m kadar yükseklikte olduğu gibi boğazda bazı yerlerde 20m’ye kadar dağılmaktadır.30-40 m’lik bir mesafeyi yürüyebilmek için en az üç kere sağa sola sapmak yukarı aşağıya sarkmak zaruri olmuştur.**

**Bir hayli uğraştıktan sonra önceleri ancak bir metre genişliğinde bir yaya yolu açılabilmişse de sonraları tabiri mahsusi ile kuş uçup kervan geçmediği bu korkunç boğazlar fen heyetlerine işçi ve amele gruplarına şehrah hale getirilmiştir.Bu gün artık trenlerimiz emniyetli,selametli ve muzafferhane, bu boğazlardan geçmektedir.**

**NÜFUS DURUMU**

**T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU**

**ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI**

**İl İlçe Toplam Şehir Köy**

**Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın**

6.075 3.123 2.952 2.586 1.384 1.202 3.489 1.739 1.750

**KÖYÜN İSMİ :KM: NÜFUSU :**

**AĞILDERE :45 10**

**AKÇAYAZI :41 13**

**AKDOĞU :29 45**

**ALTINTAŞ :30 176**

**ATMA :14 48**

**BAĞCUĞAZ :48 17**

**BAĞIŞTAŞ :12 106**

**BAĞLICA :20 83**

**BALKAYA :48 53**

**BOYALIK :20 197**

**BOZÇALI :53 36**

**BOZYAYLA :20 77**

**BÜRÜNCEK :23 11**

**B.ARMUTLU :25 120**

**B.GÜMÜŞLÜ :42 14**

**BÜYÜKKÖY :15 27**

**ÇALTI :3 394**

**ÇAYLI :39 46**

**ÇAYYAKA :24 118**

**ÇİFTLİK :21 40**

**ÇİLESİZ :15 219**

**ÇOBANLI :36 81**

**ÇÖPLER :10 81**

**ÇÖREKLİ :22 4**

**DİKMEN :40 40**

**DOĞAN :10 19**

**DOLUGÜN :28 13**

**DORUKSARAY :18 44**

**DOSTAL :12 43**

**GÜNGÖREN :36 10**

**İSLAMKÖY :40 25**

**KUZKIŞLA :47 29**

**KAPIKAYA :29 7**

**KARAKAYA :31 11**

**KAYACIK :13 36**

**KAYMAKLI :31 33**

**KONUKÇU :49 17**

**KOZLUCA :50 15**

**KURAN :42 8**

**KURUÇAY :29 67**

**LEVENTPINAR :29 81**

**K.ARMUTLU :23 21**

**K.GÜMÜŞLÜ :37 12**

**ORTATEPE :24 40**

**ÖZLÜ :38 53**

**SARIPINAR :44 34**

**SABIRLI :5 423**

**SARIKONAK :26 24**

**SULARBAŞI :23 6**

**SÜTLÜCE :48 25**

**TABANLI :45 9**

**TURGUTLU :32 20**

**UĞUR :47 41**

**ULUYAMAÇ :23 38**

**YAYLAPINAR :24 11**

**YAKUPLU :5 37**

**YILMAZ :42 13**

**YALINGÖZE :35 14**

**TOPLAM 3489**

**COĞRAFİ YAPI**

**Yöre son derece engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu arazi yapısını Karasu (Fırat) nehri Kuzey doğudan Güney batıya doğru ikiye bölmektedir. Fırat nehrinin bu bölümü topograflarca (Fırat Boynuzu) olarak adlandırılmaktadır. Karasu ilçemizi 2 km kuzeyinden geçerek Kemaliye ilçesi sınırlarına ulaşmaktadır. Fırat nehrine yakın bölgelerde 900 – 1000 mt olan rakım nehirden kuzeye ve güneye ilerledikçe yükselmekte, güneyde yer alan Munzur dağlarında rakım 3150 mt ye ulaşmaktadır. Fırat nehrinden kuzeyde bulunan Kuruçay istikametinde bir, batı istikametinde bulunan Ağıldere istikametinde bir , güney istikametinde bulunan Uluyamaç bölgesinde bir vadi olmak üzere üç vadi bulunmaktadır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1060 mt dir. meskun alanların deniz seviyesinden yüksekliği 1000 ile 1400 mt arasında değişmektedir. Yörenin iklimi karasal iklimdir. İlçenin diğer önemli akarsuları Kuruçay çayı, Karabudak çayı ve Yeşilyurt(sanahsi) çaylarıdır.**

**DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASINDA İLİÇ**

**İlçenin konumu;1941 yılında Ankara’da toplanan “Birinci Türk Coğrafya Kongresi” Doğu Anadolu Bölgesi’ni Van-Hakkari,Yukarı Murat,Erzurum-Kars ve Yukarı Fırat olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır.İliç bunlardan Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunan bir ilçemizdir.**

**Bilimsel araştırmalar İliç ve çevresini de içine alan yüzey şekillerinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde oluşması,ikinci zamanda başlayan ve üçüncü zamanda da devam eden dağların oluşumu ile ilgilidir.Yer kabuğu kalınlaşmış,dağlar yükselmiş,birbirine sıkışmıştır.**

**Buzul Çağı’nın birikimleri Doğu Anadolu’nun yüksek dağ kesimlerinde bariz olarak görünür.Buna örnek olarak da İliç yakınlarında bulunan Munzur Dağları gösterilebilir.Bu dağlarda eski buzulların aşındırması sonunda oluşan buz yatakları vardır.**

**İlçe Merkezinin bulunduğu yer deniz yüzeyinden 1.100 metre yüksekliktedir.Köy yerleşim birimlerinin yüksekliği ise 800-2000 metre arasında farklılık gösterir.İlçenin bulunduğu yer engebeli bir yapıya sahip olup bunun dışında ilçe topraklarının büyük çoğunluğu dere, vadi ve yamaçlarda bulunan parçalar halinde ekilebilir alanlardır.İlçe ve çevresinde Doğu Anadolu’ya egemen kara iklimi yaşanır.**

**İKLİM: Bir yerdeki iklim elemanlarının uzun yallar göstermiş olduğu ortalama değerdir.Yani sıcaklık,basınç,nem ve rüzgarın uzun yıllar göstermiş olduğu ortalama değerdir.Bu değerlere göre genel olarak iklimler sıcak,soğuk ve ılıman olmak üzere üç ana karakter gösterirler.Ülkemizde bu iklim kuşaklarından ılıman kuşakta yer almakla birlikte farklı iklimler hüküm sürmektedir.Bunlar Akdeniz iklimi,Karadeniz iklimi,ve Karasal(Step)iklimleridir.**

**İlçemiz de karasal iklimin hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunması münasebetiyle karasal bir iklime sahiptir.Karasal iklim; yazları sıcak ve kurak,kışları ise soğuk ve genellikle kar yağışlı bir özellik gösterir.Bu genel değerlendirme neticesinde ilçemizdeki iklim özelliklerini mevsimlere göre incelersek;**

**İlçemizin kış mevsimi karasal iklimin genel karakterine uygun olarak soğuk ve zaman zaman kar yağışlı olmaktadır.Yalnız her ne kadar karasal iklim hüküm sürse de kış mevsimi tam bir karasal iklim gibi çok soğuk ve sürekli kar yağışlı değildir.Özellikle son 10-15 yılda bakıldığında İlçemiz ikliminde hissedilir derecede bir ılımanlaşma sözkonusudur.Önceki yıllarda uzun süre yerde kalabilen ve kalın örtüler oluşturan karlar artık özellikle ilçe merkezinde çok az görülmektedir.Yani ilçemiz Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmasına rağmen karasal iklime göre değerlendirdiğimiz zaman nisbeten ılıman bir iklime sahiptir.**

**Bu İklim değişikliğindeki sebeplere de kısaca değinmek gerekirse de şu iki ana faktörü söyleyebiliriz:**

**1-Keban Baraj Gölü’nün ılımanlaştırıcı etkisi**

**2-Ozon Tabakası’ndaki delinmeler sonucu tüm dünyadaki iklim değişikliği.**

**Bilindiği gibi nem oranı yüksek olan havalar geç ısınıp geç soğudukları için kışın fazla soğuk yazın ise fazla sıcak olmazlar.İşte buna istinaden Keban Barajı’nın yapılması ile oluşan Keban Baraj Gölü’nün oluşması ile burada oluşan geniş yüzeyleri kaplayan su seviyesinde buharlaşma oranı artmış,çevresindeki kuru havanın nemli hava haline gelmesini sağlamıştır.Böylece bu göl çevresinde önceleri çok soğuk bir iklim olmasına rağmen gölün yumuşatıcı etkisiyle iklim nisbeten ılımanlaşmıştır.İlçemizde bu olumlu sonuçtan nasibini almışve eskiye oranla iklimi hissedilir derecede ılımanlaşmıştır.**

**Bir diğer sebep de ozon tabakasındaki delinmeler sonucu yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının etkisinin artması sonucu bütün dünyada görkülen sıcaklığın artması eğilimidir.Bunun Sonucunda kutuplardaki kalın buz örtülerinin erimeye başlaması bunun bir kanıtı ve sonucudur.**

**Yaz mevsiminde ise ilçemizde sıcak ve kurak bir iklim hüküm sürmektedir.Bu aylarda zaman zaman 15-20 gün aralıklarla İlçemizin yüksek kesimlerinde kısa süreli sağnak şeklindeki yağışlar görülür.İlçe Merkezinde ise 2 ay gibi uzun bir süre hiç yağışın olmadığı yıllar olmaktadır.Bazı yıllarda yaz aylarında birkaç defa sağanak şeklindeki kısa süreli yağışlar da olabilmektedir.Sonuç olarak diyebiliriz ki yazın sıcak ve kuraktır.**

**İlçemizde en yağışlı mevsim ilkbahar mevsimidir.Bu mevsimde bol miktarda yağış olmaktadır.Bu yağışlar için Doğu Anadolu Bölgemiz’de yaz başında görülen “Kırk İkindi Yağmurları”nı hatırlatır.Şöyle ki;sabah açık olan gökyüzü öğle üzeri bulutlanıp öğle sonlarına doğru sağnak şeklindeki yağışlar örülür ve tekrar ikindiden sonra gökyüzü yeniden açılır.Bu yağışlar 1-1,5 ay devam edebilmektedir.Sonbahara gelindiğinde ise yaz sıcaklığı ve kuraklığı yerini yavaş yavaş soğuğa ve yağmurlara bırakır.Bu soğukların ve yağışların kış aylarına yaklaştıkça artar.**

**Kısaca şunu da belirtmek gerekir ki İliç ilçe merkezimiz nisbeten Fırat’ın etkisiyle ve çevresindeki bir çok köyüne göre yükseltisinin daha az olması ve dağların koruyucu etkisiyle bu köylere göre iklimi kış mevsiminde daha ılıman geçer.**

**Sonuc olarak özetlemek gerekirse kışları nisbeten ılıman ve kar yağışlı yazları ise sıcak ve kurak olan karasal iklim görülmektedir.**

**YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ : İliç ve köyleri içinde bozkır görünümlü çıplak topraklı köyler ağırlıktadır.İlçe merkezi önünde bağlar ve bahçeler vardır.Yine ilçe, köylerin iklimine göre meşelikler,diğer ağaç türleri ve yeşil alanlar mevcuttur.Doğa, coğrafi itibariyle kırsal ve verimsiz olmasına rağmen gerek merkez ilçeye yakın gerekse köylerde ünlü mesire yerleri ve su başları vardır.İlçe merkezinin Abdullahpaşa Mahallesi’nde kaynayan kaynak suyu mevcut olup bu su ilçenin bahçelerini sulamakta ve zaman zamanda içme suyu olarak kullanılmaktadır.Yine ilçe merkezinin kuzeybatısında karasu ırmağı akmakta olup vadi görünümündedir.**

**EKONOMİK COĞRAFYA :Kışların uzun geçmesi ve aylarca süren kar örtüsü ve don, tarım yapılacak süreyi kısaltır.İlçemizde ağırlıklı olan küçük baş hayvanların beslenmesi konularında ortaya güç durumlar çıkar.İlçe merkezinde tarım alanları çok fazla olmamak kaydıyla ekim yapılır.Köylerde toprağın kısıtlı olması nedeniyle sebze üretimi de ançak kişilerin kendi ihtiyacı kadar düşünülür.Bunların ötesinde meyvecilik yine bireylerin kendi ihtiyaçları kadarıyla yapılmaktadır.İlçede ve köylerinde elma,ceviz,bölgesel iklime yatkın meyve çeşitleri üretilir.**

**Ayrıca bağcılık sektörünün arazinin kırsal olmasına rağmen bölgeden sonu gelmeyen göçlerinde etkili olmasına rağmen bireysel olarak kendi ihtiyaçlarına göre ürünler üretilmektedir.Bunların içerisinde domates,salatalık,biber,fasulye,patates,soğan başlıca ürünlerdir.**

**Doğu Anadolu’da ülkemizin öteki bölgelerine rağmen daha büyük bir potansiyel olan küçükbaş hayvancılığı yapılır.Ağırlıklı olarak koyunculuk başta gelir.Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilçe merkezi ve ilçeye yakın köylerde mevcuttur.Diğer köylerimizde ise nisbeten ihtiyaca göre küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapılır.Her ailenin ihtiyacı için beslenen koyun ve keçiler toplanarak oluşturulan bir sürü bir çobanın himayesinde otlatılır.Akşamları sahiplerine teslim edilir.Ancak küçükbaş hayvancılığı geçim kaynağı olanlar her aile için bir sürü oluşturularak İlkbahar ve yaz aylarında bunların otlatılması için ilçenin yüksek kesimlerine çıkarak sürülerini otlatırlar.Sürü sahipleri zaman zaman da ilçede yeterli mera ve otlak bulamayınca başka il ve ilçelere sürülerini otlatmak için götürürler.Ürettikleri tulum peyniri “Erzincan’ın Meşhur Tulum Peyniri”dir.Üretimlerini tüccarlar aracılığıyla Türkiye’nin her yöresinde satışa sunarlar.**

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

**İLÇENİN TARİHİ**

**İliç İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından yerleşim merkezi olarak seçildiği kesin olarak bilinmemektedir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Malatya ve Elazığ yöresinden gelen Türk ailelerinin yerleşmesiyle 1302 yılında köy olarak görülmektedir. Bu tarihten sonra Malatya ilinin Kemaliye ilçesine bağlı bucak merkezi durumundadır. 1286 yılında ilçe olarak teşekkül eden Kuruçay ilçesine, bucak olarak bağlanmıştır. İliç 15.06.1939 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla İliç Bucağı ilçe merkezine Kuruçay ilçesi de bucak merkezine dönüştürülmüştür.**

**İlçenin ne zaman bir yerleşim alanı olarak seçildiği kesin olarak bilinmemekte;ancak, Erzincan, Kemah,Sivas Divriği,Kemaliye'deki tarihi gelişmelere paralel olarak İliç ve civarının da aynı tarihi gelişmelere sahne olduğu sanılmaktadır.**

**Bölgede yapılan araştırmalarda“Son Kalkolitik”ve “İlk Tunç Çağı” devrelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, “Karaz Türü Çanak Çömlekleri” adı ile tanımlanan yaygın ve homejen,kendine has eserleriyle bir kültür grubu ortaya çıkar.”Karaz Kültürü”adının yanısıra,buluntu yerlerine göre çeşitli isimler altında tarif edilen bu kültür,gerçekte çok mühim bir tarihi hadiseyi ve gelişmeyi yansıtmaktadır.Adı geçen arkeolojik materyal Hurriler’e ait olup,dil yapısı bakımından Ural-Altay dil ailesi ile yakınlık gösteren bu kavmin çeşitli kollar halinde Trans-Kafkasya,Kura-Aras yöresinden Doğu Anadolu ve komşu bölgeler üzerine yaptıkları göç ve yayılmalarını belgelemektedir. Araştırmacılar bu yöreninin de bu kültürün gelişim bölgesi içinde zikrederler.**

**“Tarihi Çağlar”da,bölge hakkındaki aydınlatıcı bilgileri ,Hitit ve Asur çivi yazılı kaynaklardan edinmekteyiz.M.Ö.lll.bindeki Hurri kabilesinin ve Urartular gibi akraba boylarının göçlerini müteakip,M.Ö.ll.binde Doğu Anadolu’da birtakım küçük feodal beyliklerin teşekkül ettiği görülür.Bunlardan birisi de Kemah yöresindeki beyliktir.**

**Hitit kaynaklarında “Hayaşa”adı altında tarif edilen Kemah bölgesi,Asur kaynaklarında zaman zaman Nairi Konfederasyonu’nun hakim olduğu topraklar dahilinde zikredilmektedir.Bu feodal beylik,konfederasyonun bir üyesidir.M.Ö.Xll.veXl.yy.’larda ve lX.yy.’ın ortalarında,Karasu ile Murat suyunun (Yukarı Fırat’ın ana kolları)arasındaki bölge”Suhme/Suhmi/Suhni/Suhma” adlarını taşımaktadır.M.Ö.lX,yy,’ın ikinci yarısında ,Doğu Anadolu’ya yapılan Asur seferleri gittikçe yoğunlaşır.Bunun üzerine,Uruatri ve Nairi Konfederasyonları,birleşerek Urartu Devleti’ni kurarlar.Urartu Kralı ll.Argişti(M.Ö.714-685)devrinde .Kemah ve Erzincan yörelerinin Urartu Devleti’ne ilhak edilerek batı sınırlarında güçlü bir eyalet merkezi haline getirildiği anlaşılmaktadır.**

**Daha sonra bölgede Medler’in hakimiyeti görülür.Medler’i takiben Persler’in Doğu Anadolu’ya hakim olmalarıyla Kemah-Erzincan yöresi dahil Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı,Pers Kralı l.Dareios’un yeniden organizasyonu sonucunda o çağlardaki adı ile-“Armina/Arminyia” Satraplığı’na,yani Xlll.Satraplık bölgesine dahil edilmiştir.**

**M.Ö.401-400 yılları arasında Doğu Anadolu ’nun çeşitli yörelerinden geçen Hellen savaş kafilesinin yürüyüş öyküsünü anlatan Ksenephon,o sıralardaki durum hakkında şu bilgileri vermektedir.**

**“...(Kasım 401-Şubat 400)-Oradan da (Dicle’nin kuzeyinden) Teleboas(Fırat’a bağlı bugünkü Karasu) ırmağına kadar olan onbeş parasanglık yolu(75-80 km) üç günde (Hellenler) aldılar.Bu ırmak o kadar büyük değildi ama pek güzeldi;kıyılarında da bir çok köyler vardı.Bu memlekete Batı Armenia deniliyordu.”**

**“..Armenia evleri yeraltında idi. Kapıları bir kuyu ağızı gibi dardı;ama içleri genişti.Hayvanlar için yollar kazılmıştı,fakat insanlar merdivenlerle iniyorlardı.Evin içinde keçiler,koyunlar,sığırlar ve kümes hayvanları çocuklarla karmakarışıktı.”**

**“...Pers dilini anlayan tercüman aracılığı ile muhtarını sorguya çektikler;ona bu memleketin neresi olduğunu sordular.”Armenia”dedi.Atları kimin için beslediklerini sormalarına karşılık da:-“Büyük Kral için,vergi olarak.” cevabını verdi.Bu atlardan vererek oraya giden yolu da tarif etti.”...Hellenler Phasis(Pasin) ırmağı boyunca ilerlediler.**

**M.Ö.331’de İskender’in Persler’i yenilgiye uğratması ile Makedonyalılar’ın eline geçti.**

**Roma egemenliği döneminde,yörede önceleri Satraplık olan Araks Krallığı bulunuyordu.Erzincan ve yöresi; Pontus,Araks ve Roma arasında çekişmelere neden olduysa da,M.Ö.64’te Roma bölgede kesin denetimi sağladı.M.Ö.l.yy’da Roma’nın karşısında gücünü koruyan tek devlet, İran’da Partlar’ın Arsak soyundan gelen Arsaklılar Devleti idi.M.S.30’ kadar bölgede Arsaklılar Romalılar’la savaştılar.Bu tarihten sonra Arsaklılar yöreyi ele geçirdi.M.S lll.yy’da Sasaniler’in bölge de etkin oldukları görülür.**

**Bugünkü modern toplumlar,Erken Orta Çağ’da Asya ve Ön Asya haritasına bakıldığı zaman Anadolu’da iki büyük devlet görülür;bir yanda Pers İmparatorluğu,karşısında da Bizans İmparatorluğu.**

**387 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Persler ve Bizanslılar arasında paylaştırılıp sınır taksimi yapılmıştır.Bu toprak ayırımına göre Bizans sınırı Erzurum ve Muş’a kadar dayanıyordu. Bu sınır ayırımı İmparator Teodosius ve Pers Kralı Şapur arasında yapılmıştır. V.yy.’da Persler, Hristiyanlar’a karşı hoşgörülü olmayan bir politika izlediler.571’de Anadolu’da Bizans topraklarına doğru sürekli bir göç başlamıştır.591’de Bizans ile Persler arasında yeniden bir sınır ayarlaması yapılmış,hatta Pers İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 686-687 tarihlerinde Bizans,Hazar Denizi’ne kadar sızabilmişti. İslamiyet’in zuhurundan kısa bir müddet sonra,bu bölge Araplar’ın akınlarına maruz kalmıştır.**

**640-661 tarihleri arasında yöre Bizans ve Araplar arasındaki çekişmelere sahne olmuş,661’de Araplar yöreyi tamamen ele geçirmişlerdir.Bu arada bu bölge, Hazar Türkleri’nin istilasına uğramıştır.683-686 tarihleri arasında Hazarlar, Kafkaslar’ı aşarak Anadolu’ya girmiş ve yörede bulunan Arap emirliklerini yok etmiştir.**

**Bizans İmparatorluğu’nun muhafız alayı Hazarlar’dan oluşuyordu.İmparator Heraklius kızını Hazar Kağanı’na vermişti.Bizans-Hazar-Arap ilişkilerinde Doğu Anadolu’da küçümsenmeyecek kadar önemli bir süre Hazar Türkleri yerleşiminin bulunması önemlidir.Tarihin kaydettiği batıya yönelik diğer önemli Türk akını da Peçenek akınıdır.Reşidüddin ve Kaşgarlı Mahmud, Peçenekleri Oğuz boyları arasında saymaktadır.Peçenekler,Selçuklu Oğuzları’nın dışında Anadolu’ya çeşitli akınlar yapmışlardır.Erken Ortaçağ’da Hazar,Peçenek,Kuman gibi,Bizans İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı hudutlarına yerleştirilmiş Türk boylarının mevcudiyetini kaynaklar ispatlamaktadır. Türk boyları bazen Bizans İmp.'un bazen halifelerin hizmetine geçerek Anadolu’ya Selçuklulardan evvel savaşsız ve sürekli bir Türk yerleşimi oluşturmuşlardır.**

**Bu bölgede Ermeni sakinlerinin varlığı, Bizans İmparatorluğu’nun Ermeniler’i hudut boylarından çekerek daha iç bölgelere yerleştirme politakasından doğmuştur.Bizans,bu yöreleri askeri kumandanlıklar halinde idare etmekte ve komutanlığa Armeniak ismi vermektedir.Eski Roma,Latin-Grek,Arap ve Ermeni yazarları l.Ermenistan,ll.,lll.velV.Ermenistan’dan bahsederler. Bizans İmparatorluğu’ndan evvel Romalılar aynı vilayet taksimini yapmışlardı.Araplar’dan ve Romalılar’dan gelen bu idari taksimatı olduğu gibi kabul etmişler ve yöreye yukarıda belirtildiği gibi Armeniak adını vermişlerdir.**

**Haritada da görüldüğü gibi bu vilayetler Bizans vilayetleri olup kesinlikle bağımsız Ermenistan söz konusu değildir.**

**Savaş ve ticari faaliyetlerin geçiş alanı olan Erzincan ve havalisi,dinlerin de geçit alanı üzerinde bir köprü durumuna girer.Nihayet lV.yüzyıl sonları,Hristiyanlığın çok tanrılı dinlere karşı zaferi olmuştur.Bu yörede öncelikle Ermeniler bu dini kabul etmişlerdir. Onların bu dinde otoriter olmaları,diğer ırkların da Hıristiyan olduktan sonra Ermenileşmelerine sebep olmuştur.**

**Dolayısı ile Doğu Anadolu’da(bu bölgede) Ermeni diye adlandırılan toplum,homojen bir milliyet ve kültürün temsilcisi değil,pek çok etnik zümrelerin karmaşık bir yığını sıfatına haiz insanların toplamından ibarettir.**

**Yeri ve yapısı itibariyle Roma’nın vazgeçemediği Anadolu’nun Doğu tehlikelerine karşı korunmasında bugünkü Eğin, İliç ve Kemah’tan, kuzey Çimen-Pulur dağlarına doğru uzanan hat üzerindeki dağ ve tepeler tahkimata en elverişli yerler olarak Anadolu için yaptığı savunmalar, genelllikle bu hat civarındaki halkın-bir nesil süresi kadar da olsa-rahat yüzü görmemelerine vesile olmuştur.**

**Bölge bir anlamda Doğu Anadolu’ya girişin kapısı konumundadır.Dolayısıyla bir çok tarihi olaylara sahne olmuştur.**

**Bugünkü Sivas olan Sebastia’dan Erzincan havalisiyle ilintisi olan üç yönlü yol vardır.Bunlardan biri,Divriği üzerinden Kemah’a gelen orta yoldur. İlkçağlarda Sivas’tan(Sebastia) Erzincan’a giden yol bügünkü Altıntaş(Zımara)Köyü’nden geçmektedir.Zımara’dan Analiba (Darnalis)’e oradan Synoria’ya gidilirdi.Buralar o zamanlarada büyük bir yerleşim yeri olarak belirtilmektedir.**

**Synoria:Bugünkü İliç ve Refahiye arasında,bölgede yapılan en önemli üç kaleden biri olup Paryadros dağ silsileleri üzerinde muhkem bir yerdedir.Synoria’nın kelime anlamı “Sınır Memleketi” demektir.Bugün tam yeri bilinememektedir.**

**Analiba(Darnalis):Synoria’dan sonra buraya gidilirdi.Ptolemy,buranın Fırat’ın batısında,Küçük Armenia’da olduğundan bahseder.Bugün tam yeri bilinememektedir.**

**Zimara(Zibatra):Analiba’dan sonra ve batıdan gelen Divriği(Tephrike)yolunun da kesişerek, Malatya’ya inilen üç yolun kesişim yerinde;Fırat’ın kenarındadır.İlkçağ yazarlarınca zikredilir.Roma devrinde olduğu kadar,Doğu Roma(Bizans) zamanında da önemini korumuş,Bizans-Arap mücadelelerinin yapıldığı mıntıkalar arasında kalmıştır. Vlll.ve lX.yüzyıl içerisinde Bizans ve Araplar arasında el değiştirmiş,bir ara İmparator Theophilos(829-842)tarafından 837’de tahrip edilmiştir.Arap Tarihçi Kudame, Zimara’yı Bizans kentleri arasında zikretmektedir.**

**Yöre halifeler ile Bizanslılar arasında birkaç defa elden ele geçmiştir.754-755‘te yöre Bizanslılar’ın eline geçmiştir.Sonraki asırlarda Bizanslılar’a tabi kalmıştır. X.asrın ikinci yarısında Doğu Anadolu’ya Oğuz Türkleri’nin göçü başlamıştır.960’larda iki bin çadırlık Türk’ün bölgenin doğu kesimlerinde yurt tuttuğu tahmin edilmektedir.**

**1015’ten itibaren Anadolu’ya başlayan Türk akınlarının tesir sahasında kalan İliç ve çevresi,1071 Malazgirt Zaferi’nden kısa bir müddet sonra tamamen Türk toprağı oldu.Alpars- lan,Malazgirt Zaferi’ni müteakip kumandanlarından Emir Mengücek’e Erzincan,Kemah ve Kuruçay(İliç) havalisini ikta ederek bu memleketlerin fethedilmesini emretmiştir.**

**Bunun üzerine Kemah,Erzincan ve mülhakatını zapteden Emir Ahmed Mengücek Gazi,Mengücek Beyliği’ni kurarak Kemah’ı merkez yaptı.ll.Kılıç Arslan,Danişmend Beyliği’ni, ülkesine katarak Mengücekliler’i de kendisine tabi kılmıştır.Bu suretle Mengücekoğulları Selçuklular’ın himayesi altında uzun müddet emniyet içinde yaşadılar.Nihayet Harizmşah Celaleddin Mengüberdi ve Moğol istilaları dolayısıyla Doğu Anadolu hududlarını emniyet altına almak isteyen Selçuklu Sultanı l.Alaaddin Keykubat, 1228’de Mengücek Beyliği’ni Anadolu Selçuklu Devletine bağladı. Kösedağ Savaşı’nda (1243) Selçuklular, İlhanlılar’a yenilince,Erzincan ve yöresi İlhanlı yönetimine girdi.**

**Son İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın ölümünden(1335) sonra yöre Eretna- oğullarının idaresine geçti.Kemah,Kuruçay(İliç)ve havalisi,bir müddet,Erzincan Emiri Mutahharten ile son Eretna Hükümdarı ll.Mehmed Bey’i bertaraf ederek Sivas’ta hükümdarlığını ilan eden (1381)Kadı Burhaneddin Ahmed(öl.1398)arasındaki mücadelelere sahne olmuştur. 1398’de Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı toprağına katıldıysa da bir müddet sonra Timur istilasına maruz kaldı. Kemah,Kuruçay(İliç)ve Erzincan civarı,bundan sonra Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın 1467’de Karakoyunlu Devleti’ni ortadan kaldırarak, buraları hakimiyeti altına almasına kadar geçen devrede,birbirlerine rakip olan iki Türkmen topluluğu arasında sık sık el değiştirmiştir. Bunların birbirleriyle amansız mücadeleleri yüzünden Doğu Anadolu’nun bir çok şehir ,köy ve kasabaları büyük ölçüde tahribata uğramıştır.Bu bölgeler ancak Uzun Hasan(1453-1478) zamanında istikrar ve huzura kavuşabilmiştir.**

**1473’te Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ı Otlukbeli’nde yenilgiye uğratarak Erzincan ve yöresinin kesin olarak Osmanlı Devleti’ne katılmasını sağladı. Bu dönemde İliç(Kuruçay)Erzincan Sancağı’na bağlı bir kaza merkezidir.**

**Uzun Hasan’ın ölümünden sonra 1502’de Safeviler’in yönetimine geçen yörede Şah İsmail’in 12 yıl süren yönetimi, Yavuz Selim’in Çaldıran’da Safeviler’i kesin yenilgiye uğratmasıyla son buldu(1514).Yörenin Osmanlı Devleti topraklarına katılımı Yavuz Sultan Selim’in 15 Mayıs 1515’te Kemah Kalesi’ni fethetmesi ile olmuştur.Yavuz Selim Kemah’ı müstakil bir sancak olarak Karaçinoğlu Ahmed Bey’in idaresine vermiştir.**

**Türkler’in burayı(İliç) yurt edinmesi ilk olarak Elazığ ve Malatya yöresinden Mehmet KAYA,Hüseyin ÜNLÜER,ZOBİ ailelerinin gelmesiyle olmuştur.Bu Türk aileleri geldiklerinde İliç’te 60’a yakın ev vardı.Burada da Ermeniler yaşardı.Bu tarihlerde İliç’in 19 köyü ile Kemaliye ilçesine bağılı bir bucak merkezi olduğu görülmektedir.Daha sonra buraya gelen Türk aileleri 40 hane kadar olmuşlar ve Ermeniler’le birlikte yaşamışlardır.Başlangıçta bu iki kavim arasında hiç te önemli olaylar çıkmamıştır.Yalnız Ermeni sürgününden bir yıl önce Ermeniler şehrin doğusunda bulunan Köybaşı Tepesi’ne çıkarak Türkler üzerine taş toprak yağdırmışlardır. Olayı o gün bucak müdürü olan Mehmet KAYA bastırmıştır.Ermeniler sürgün edilerek İliç’ten çıkarılmışlardır.1938 yılında demiryolunun İliç’ten geçmesi üzerine Kuruçay kaza merkezi İliç’e taşınarak ilçe olmuştur.**

**Çevredeki Tarihi Olaylar:Ermeniler,yurdumuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da çiftçilik yaparak zengin olmuşlardır.Diğer gayrimüslimler gibi bunların da askere alınmamaları servetlerini daha da arttırmalarına sebep olmuştur.Bunların refah ve zenginlikleri arttıkça idealleri de değişmiş,ihtirasları büyümüş,yeni bir Ermeni Devleti kurma sevdasına kapılmışlardır.Tarihin her devrinde kendilerine şeref payeleri çıkaran ve eski bir medeniyetin varisi olduklarını iddia eden Ermeniler,Avrupa okullarından aldıkları zehirli fikirlerle,manastırdan da papazların aşıladığı milliyetçilikle,büsbütün şoven bir hale gelen Ermeniler, kendilerine zulüm ediliyor diye banane edip dünya kamuoyunda propogandaya giriştiler.Toplantılar düzenleyip,beyannameler dağıtıyorlardı.Bu ihtilallerini Batılı diplomatların da teşvik ve himaye etmesi bunları iyice şımartıyordu.**

**Ermeni nüfusunun ilçemizde en kalabalık olduğu yer Armutlu bucağı idi.Armutlu o zaman Kuruçay’a bağlıydı.Buradaki Ermeniler Pingen’deki (Divriği) Ermeniler ile devamlı irtibat halinde idi.Gayelerini gerçekleştirmek için ilk önce Aharon adındaki bir dava vekilini öldürmekle işe başladılar.Aharon,bunların gittikleri yolun yanlış olduğunu söyleyince,komite bu zatı hain addederek idamına karar vermiş,komitenin kararını B.Armutlu Ermenileri’nden olan İblisoğulları icra etmiştir.Bu zatın öldürülmesi ile Ermeniler’in gayesi tamamen anlaşıldı.Herkes korkusundan sindi.Ne yazık ki o devrin hükümeti bu faaliyetleri hiç takip etmiyor ve gerekli tedbirleri almıyordu. Hazırlıklarına yıllarca devam ettiler.Nihayet 1891 yılında Kuruçay Kaymakamı Ahmet Bey, gizli bir Ermeni teşkilatının varlığını anlamış ve bunların çalışmalarını takibe de B.Armudan Köyü’nden Huşikoğlu Ömer Ağa’yı görevlendirmiştir.Fakat Ermeni komitasının istihbaratı durumu anlayarak bir ziyafete Ömer Ağa’yı da çağırmışlardır.Burada Ömer Ağa feci bir şekilde öldürülüp, ölüsünü de evinin önüne getirip yakmışlardır.Bu durum karşısında,Kuruçay Kaymakamı tahkikata girişip komiteyle ilişkisi olan 10 kişiyi yakalatıp mahkemeye vermiştir.Bunlar kürek cezasına mahkum edildilerse de Meşrutiyet’in ilanı üzerine affa tabi olmuşlardır.**

**1895 yılında Şebinkarahisar Savcısı’nı öldürdüler.Gayeleri ortamı karıştırarak Avrupalılar’ın müdahalesini sağlamaktı.Canilerin bulunmasına Erzincan Savcı Muavini Remzi Bey görevlendirildi.Tahtikat neticesinde failler meydana çıkarıldı.Armudanlı Allahoğlu Hacı Kalost’un evinde bir çok silah,dinamit,tenekeler dolusu barut,askeri elbise ve nişanlar,Ermeni komitesine ait evrak ve malzemeler bulundu.Artık Ermeniler’in gayeleri ortaya çıkmıştı.Türkler’e karşı düşmanca hareketlerinden Türkler’le Ermeniler’in arası tamamen gerilmişti.**

**l. Dünya Savaşı sıralarında iyice azıtan Ermeniler dağlarda soygunlar yapıyor,Türk köylerinde erkeksiz kalan kadın ve çocukları tehdit ediyorlardı.24 Temmuz 1917’de Ruslar’ın Erzincan’a kadar gelmesi üzerine tamamen şımarmış olan Ermeniler,nihayet Ruslar’ın yurttan atılması üzerine layık oldukları cezayı buldular.Böylece her yurt köşesi gibi Erzincan çevresinin de acısı dinmiş oldu.**

**Ali Cevad,İliç’e ilişkin şu bilgileri vermektedir:”Erzurum Vilayeti’nin Erzincan Sancağı’na bağlı ilçe merkezi bir kasabadır.Toprağı çok verimli olduğu için her çeşit tarım ürünü yetişir.Yerel küçük sanayi alanında,kaba dokumalar,bürümcük benzeri yünden ince şayaklar dokunur. Ayrıca, kapı perdesi ve ev döşemesi olarak kullanılan bir tür keçe de dokunur.İlçe 5 bucak(Armudan, Aşami,Kozkışla,Kocakarı, Harviş) ve 61 köyden oluşur.Tüm ilçede 1.799 ev vardır.10.760’ı Müslüman, 2.610’u Ermeni, 203’ü Ecnebi olmak üzere ilçe nüfusu toplam 13.573’tür. İlçede 17’si Müslüman, 8’i Ermeni toplam,25 okul vardır.İslam okullarının 1’i medrese,öbürleri ilkokuldur.”**

**AŞİRET ,KABİLE ve OYMAK ADLARI ve BU ADLARIN MANALARI**

**Anadolu’nun doğu illerinde yaşayan ve çoğu çok eski devirlerden beri göçebe bulunan aşiretlerin hepsi de Öz Türk ırkına mensup ve aynı boydan gelme topluluklardır.Bunların oturdukları köy ve yurt adlarının da Türkçe olduğu görülmektedir.**

**En eski Türk kabileleri,kendi kabile,aşiret ve oymak adları için birtakım hayvan adlarını da alarak kullanmışlardır,yuhut kendi kabile adlarını ilk rastladıkları yahut insana alıştırdıkları hayvanlara vermek adetini taşımışlardır.Bu adlar bize eski Türk yaşayış ve adetlerinin çeşitlerini ve iç yüzünü de öğretmektedir.Bu suretle,tabiattan alınan adların manaları sonradan o aşiretin totemi aynı zamanda da işareti de olmuştur.Akkoyun,Karakoyun gibi.**

**Kuruçay:Çorum ili İskilip ilçesinde bir yerde Kuruçay adı ile anılan bir Türk aşireti oturmaktadır.**

**Kuruçay’da:Armudan bucağı**

**Kisha:Ekilecek olan soğan ufaklarına**

**Terek:Raf**

**Zazalar’ın konuştukları dilin sözleri arasında Türkçe sözler pek çoktur.Bu dil Türkçe,eski Farsça pek az Ermenice ve Arapça’nın klasik sözlerinden yapılmış ve üzerinde işlenmemiş bir dildir.Dilin edebiyatı da yoktur.Yalnız halk manileri bu dilin edebiyatını teşkil eder.**

**Zazalar’ın renklere verdikleri adlar da Öz Türkçe’dir;mor,yeşil,mavi...gibi.**

**Oda,pencere,baca,ahır,otak,gözik gibi Türkçe sözler Zaza dilinde de kullanılır.Zazalar’ın bir kısmı kendilerinin İran’dan geldiklerini ve Kaçar Türkleri oymaklarından olduklarını söylerler.**

**ÖZ TÜRKÇE BAZI İLÇE VE BUCAK ADLARI**

**Armudlu...............Armudan:Bucak/İLİÇ.Bağlı olduğu aşiret Bozulus’tur.**

**Atma/Atmalı/Atmalu........Atma:Köy/İLİÇ.Konar-göçer Ekrad Türkü cemaatıdır.Gerek Anadolu ve gerekse Rumeli kesimlerinde mevcutları bulunur.”Atma”,Türkçe’deki fiillerdendir.Yün eğirmek için kullanılan çubuğa bazı yörelerimizde “çildirgi” ve bazı yerlerde ise “atma çubuğu”denir.Ayrıca yapıların üzerini örtmekte kullanılan kalın ağaçlara da “atma’denilmektedir.**

**Avanik...........Avarik:Köy/İLİÇ.Ekrad/Türk cemaatlarındandır.Adı geçen köyün bu cemaatlardan hangisinden ad aldığı müphem,fakat,”Avar”(Bir Türk boyu) ve “k” küçültme eki taşıyan Türkçe bir kelime olduğu açıktır.Anadolu’nun bazı yörelerinde “Avarık”a “avarlık”(ev yakınındaki küçük sebze bahçelerine verilen addır.) da denir.**

**Bağlıca..............Bağlıca:Köy/İLİÇ.Yörük cemaatlarındandır.**

**Basdaklı/Basdaklu:.......Basdana:Köy/İLİÇ.Türkmen cemaatındandır.**

**Biziki/Bizeki.......Bizgi:Köy/İLİÇ.Ekrad Türkleri aşiret ve cemaati olup,Rışvan aşiretine mensubtur.**

**Boyalık/Boyalı,Boyacalı/Boyacalu.........Boyalık:Köy/İLİÇ.”Boyacı”,”Boyacılu”diye adları geçen yörük cemaatlarının büyük bir kısmı Orta Anadolu kentlerinde bulunmaktadırlar.”Boyalı”olarak söylenenler ise,Malatya’dan Haymana’ya kadar olan yerlerde mevcuttur.**

**Çöplü.........Çöpler:Köy/İLİÇ.Konar-göçer Türkmen cemaatidir.”Çöp”,Türkçe’de daha ziyade kırılmış küçük ağaç parçasıdır.**

**Doğan.............Doğan:Köy/İLİÇ.Eski Türk geleneklerinde bulunan ongunlardandır.Yine pek çok Türk aşiret ve cemaatı bu kelimeden türetilen adlara sahiptir.**

**Enbiyalı/Enbiyalu,Enbiyacalı,Enbiyalar.........Enbiya:Köy/İLİÇ.Orta ve Güney Doğu bölgelerinin bazı kesimlerinde rastlanan Türk-Yörük cemaatlarındandır.**

**Gedenli/Gedenlü,Gedene............Gedenek:Köy/İLİÇ.Ekrad Tükleri cemaatinin adıdır.Gedene; keçe çadır,göçebe çadırı anlamına gelir.**

**Karaballı/Karaballu,Karabali,Karabalili.....Kemah-Kuruçay/İLİÇ havalisinde bulunan Ekrad Türkleri cemaatındandır.**

**Karakaya,Karakayalı/Karakayalu.............Karakaya:Köy/İLİÇ.Konar-göçer Türkmen cemaatidir.**

**Karataş,Karataşlı/Karataşlu................Karataş:İliç’te bir mevki adı.Türkmen yörük cemaatinin adıdır.**

**Kererli/Kerecurlu/Kirecurlu.............Kerer:Köy/İLİÇ.Türk cemaatlerindendir.Kelimenin menşei “Ker” olup,bugünkü “germek” fiiliyle alakalıdır.Orta Asya Türkleri’nde çadıra,kışlık eve “Keregü”, ”Kerege” adı verilir.Selçuk’un ulu dedelerinden adı “Kerakuçi Hoca”dır.Bazı Türk mahallerinde Kerege,Türk çadırının ağaç iskeleti demektir.Orta Asya’daki karşılığı “gergi”dir.Kervan sözü de bu adla ilgilidir.**

**Kozluca............Kozluca:Köy/İLİÇ.Yörük Türk cemaatlerindendir.Yörede evlerin altında bulunan davar ağılına veya sadece kuzular için ayrılan bölümlere bu ad verilir.**

**Kunduslu................Kundusu:Köy/İLİÇ.Yörük Türkleri cemaatlerindendir.İsmin bir çeşit buğday türü olarak kullanılan”kundulu”,”kunduruy”ile eş anlamlı olduğu sanılır.**

**Kuranşa,Kurunşah/Kuranşalu...........Kuran:Köy/İLİÇ.Konar göçer Türkmen cemaatidir.”Kuran”; yapan,imar eden demektir.**

**Levendbaylı/Levendboylu...........Levent-pınar(Eski adı Erhami):Köy/İLİÇ.Türkmen Ekradı cemaatlerindendir. Levend; boylu-boslu,yakışıklı kimselere verilen addır.**

**Paşaağalı/Paşaağalu.............Paşağı:Köy/İLİÇ.Göçer evli Tükmen cemaatidir.**

**Rişvanlı/Rişvanlu.............Orta ve Doğu Anadolu’nun bazı yörelerinde ve Kuruçay/İLİÇ havalisinde bulunan konar-göçer Türkmen cemaatıdır.Badılı aşiretine bağlıdır.**

**Sevirli/Sevirlü.............Servegi:Köy/İLİÇ.Konar-göçer Ekrad Türkleri cemaatlerindendir.Rışvan aşiretine tabidirler.Ancak adı geçen köyün bu cemaatla ilgisi müphemdir.**

**Tirikan,Tirikanlı/Tirikanlu;Tinkarlı/Tinkanlu.............Tinkar:Köy/İLİÇ.Daha ziyade Doğu ve Orta Anadolu’nun bazı yörelerinde bulunan konar-göçer Ekrad Türk cemaatı olup,Merdisi aşiretine tabidir.**

**Turgut,Turgutlu,Durgut,Durgutlu,Durgutobası..........Tuğut:Köy/İLİÇ.Yörük Türkmen cemaatıdır.Mamulu aşiretine tabidir.**

**Urur,Uru,Urik,Urfat..............Urik:Köy/İLİÇ.Osmanlı belgelerinde Kiğı yöresinde oldukları kaydedilen Türkmen Ekradı taifesindendir.**

**Yakub,Yakubi,Yakublu,Yakublar...........Yakublu:Köy/İLİÇ.Konar-göçer Türkmen cemaatı olup,Mamulu aşiretine tabidir.**

**Yaylalı/Yaylalu,Yayla................Yörük cemaatı olup,Kuruçay/İLİÇ yöresinde de oldukları kaydedilmiştir.**

**Kozkışla--------------Köy/İLİÇ**

**Kuruçay--------------Bucak/İLİÇ**

**Dengiz:Büyük göl ,Büyük Nehir;Türkmen oymağının adı.Oğuz boylarından.**

**Tinker-------Köy---------Kuruçay/İLİÇ**

**OĞUZ(TÜRKMEN) 24 BOYUNA BAĞLI OLANLAR**

**İğdir/Yiğdir(İyilik,Büyüklük,Yiğitlik);Bu boydan bir grubun Kuruçay(İLİÇ)’daki nüfusları XVl.yy.da vergi nüfusuları 12’dir.**

**Kara evli/Kara-ivli,Karabölük: İliç/ Karakaya Köyü**

# TÜRKÇE,TÜRKÇE ANLAMI OLAN(TÜRKÇELEŞMİŞ) KÖY ADLARI

**(Aşağıdaki köy adları tahlil ve açıklamaları;adlarının tarihçesinin ele alınışı şeklinde değil,bugünkü telaffuzları esas alınarak yapılmıştır.Türkçe olduğu açık olan kelimelerle,daha önce izah edilenlerin tekrarının yapılmamasına çalışılmıştır.)**

**Ağıldere;Köy/İLİÇ.”Ağıl-dere”,Hayvan(Sığır ve davar) konulan yerlere ağıl denir.Dere; en küçük akarsulara verilen addır.**

**Ardos;Köy/İLİÇ.”Ard”;arka,sırt,son,netice,sarp yer,yokuş,boyun,tepe,dağ sırtı gibi anlamlar taşır.Kırgız Türklerine bağlı Edigene uruğuna tabi bir oymak “Arday” adını taşır.**

**Bağcağız:Köy/İLİÇ;”Bağ-cağız”.Tükçede –cağız-,küçültme ve biçareliği belirtmek için kullanılan eklerdendir.Bağcağız=küçük meyvelik.**

**Bağıştaş:Köy/İLİÇ;”Bağış-taş”.Taş’ın Türkler tarafından değeri ve bazı hallerde kudsiyeti vardır.Yine bazı yerlerde,bazı Türkler tarafından taşlara –bağış-yada-adak-(adak taşı) yapmak geleneği vardır.Adı geçen köyde eski ululardan birinin mezarı bulunmakta olup,yatırdaki ayrı duran kitabe taşında şu kayıt mevcuttur.”Horasan pirlerinden İmam Zeynel Abidin soyundan Leşkeroğlu...”.**

**Çiftlikköy:Köy/İLİÇ;”Çiftlik”,tarım ve hayvancılığın yapıldığı ve evleri bulunan uygun arazi demektir.**

**Çorencil:Köy/İLİÇ;Küçük kıraç arazi denmesi mümükün.-Çora,-çoralı-,çoralu veya,-çorlu adında Türkmen cemaatları Anadolu’da mevcuttur.Ayrıca Türkçe’de çer/çöp-diye geçen veya dayanıksız binaları tasvirde kullanılan bir deyim mevcuttur.**

**Danzı:Köy/İLİÇ;Eski Türkçe kelimelerinden olan”dansuh”,Dede Korkut’ta; armağan,hayrat uyandırabilen eşya gibi anlamlara gelir.”Oğul,dan-dansuh bugün Oğuzda ne gördün?”.**

**Dostan:Köy/İLİÇ;Türkçe isimlerdendir.Osmanlılar devrinde Rakka,Erzurum,Çıldur yörelerinde bulunan bir Türkmen cemaatının adı da “Dosanlı”dır.**

**Erhami:Köy/İLİÇ.**

**Gafur:Köy/İLİÇ.Gafurefendi gibi Türkler arasında kullanılmakta olan kişi adına izafeten verilmiş köy adlarıdır.Batı Anadolu’da “Gaffarlu” adlı bir cemaat da bulunmaktaydı.**

**Gemho:Köy/İLİÇ;Aslen Türkçe olan,bazı deyimler gibi yöre şivesinden ‘o’nun eklenmesiyle değişen kelimelerdendir.Anadolu’daki cemaatlerden birinin adı “Gedüklü”dür.Söğüt yöresinde bulunan bir diğer cemaat “Gemran” diye anılır.**

**Geyran: Köy/İLİÇ;Türk dairesinde kalan kelimelerdendir.”Gevanlı”,”Gevan” diye kaydolunan yörük cemaati ile alakası müphemdir.-Geyri-,sonra,-geyreli-ise kaburga altı demektir.**

**Gösge(Göske/Köşge)Köy/ İLİÇ:”Köşiğ”,”Köşiğe”sözler en eski Türkçe kelimeler olup,-gölgelik-,-perde- gibi anlamlara gelmeteydi.Köklü –köşitmek-(örtmek)fiilinden doğmuştur.-Gösgelmek-,sırt vermek,yaslanmak anlamına gelir.**

**Gümüşkan Köy/İLİÇ;”Gümüş-kan”.Anadolu’da “Gümüşlü/Gümüşler” adında bir Türk cemaati mevcuttur.Köyün ismi,kurucularının asaletli oluşlarını vurgulayıcı bir nitelik taşımaktadır.**

**Hanage/ Köy/İLİÇ;Malüm olduğu üzere han ,konaklama yerlerinin adıdır.Yolcuların kalma,konaklama ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı imkanları sağlayan hanlar;eski Türk toplum hayatında mühim bir yeri vardır.Yer isimlerinde herhangi bir han’ın etkili olduğuna dair pek çok misal verilebilir.Adı geçen köyde bunlardan biridir.**

**Hardışı/:Köy/İLİÇ;”Har”,çeşitli Türkçe deyimlerde kullanılır.Bazı kelimelerin meydana gelişinde de fonksiyonu olan seslerdendir.”Dışı”,için olmayan,ayrı anlamındadır.**

**Hasa/Köy/İLİÇ;Bu yörede dut dökülen büyük çarşaflara “hasa” denir.Sivas-Erzurum-Mardin-Diyarbakır yörelerinin çevrelediği “Hasanlı” cemaatiyle ilişkisi müphemdir.**

**Hığdar/Köy/İLİÇ:Telaffuzu Türkçe olan bu ismin,”Hıdıranlı” veya “Hıdırağa” Türkmen cemaatlerine izafeten verilmiş olması da mümkündür.**

**Ilıç:Eski Anadolu Türkçesi’nde hem hamam ve hem de ılıca için kullanılan “Ilıca”nın söyleniş biçimlerindendir.**

**İslamkenti/Köy/İLİÇ;Türklerde Orta Asya hayatı da dahil,yerleşim alanlarına “kent” (Şehir,merkez) kullanmak geleneği yaygındır.Anadolu’da da aynı durum sürdürülmüştür.Ayrıca bir diğer adı “Köşgerli” olan Türkmen cemaatlerinden birinin adı “İslamlı”dır.**

**Kangurut/ Köy/İLİÇ:”Kan-gurut”,Birleşik Türkçe yer adlarından.Gurut veya kurut,kurutulan bir süt mamülünün adıdır.**

**Kerdağ/ Köy/İLİÇ:Ker’le başlayan pek çok Türkçe kelime bulunmaktadır.Orta Anadolu yöresinde üç köşeli törpüye ‘kerdah’ denmektedir.**

**Kuruçay/İLİÇ:”Kuru-çay”.Suyu olmayan kuru derelerden müteşekkil akarsu yataklarına sahip yer demektir.**

**Kuzkışla/Köy/İLİÇ:”Kuz-kışla”.Kuz,Kuzey,güneşin arkaya alındığı yer; kışla,askeri terimlerdendir.**

**Prensor/Köy/İLİÇ:”Penbe-sor”.Penbe bir tür renk adıdır.**

**Poşeği/Köy/İLİÇ:Kemaliye –Malatya yörelerinde Poşmük,çöplük anlamlarına gelir.**

**Sime/Köy/İLİÇ:Türkçeleşmiş yer adlarındandır.Batı Anadolu yöresinde “sime”,çocuk oyununda kullarnılan ucu sivri değneğe verilen addır.**

**Sokova/Köy/İLİÇ:”Sok-ova”.Türkçe yer adlarındandır.**

**Sergevil/Köy/İLİÇ:Ser, “baş”; gevil ise yörede “köy” anlamına gelmektedir.**

**Tapur(B.Tapur ve K.Tapur)/Köy/İLİÇ:Türkçe yer adlarından olup,biçili ot ve ekinlerin yerden toplanmış haline “tapul,tapur” denmektedir.**

**Tepke/Köy/İLİÇ:Türkçe yer adlarındandır.Tüfek harbisine verilen bir diğer ad “Tebgeç”dir.**

## TÜRKÇELEŞMEYEN

**Nordin========İliç**

**Zimara========İliç**

**CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURUÇAY/İLİÇ**

**Kuruçay'dan Genel Görünüm**

**XX.YY BAŞLARINDA KURUÇAY:**

**Ali Kemali Erzincan Tarihi kitabında Kuruçay hakkında şu bilgileri vermektedir.**

**Kuruçay:Kuzeyde Refahiye ve Zara,güneyde Kemaliye ve Divriği ilçeleriyle,doğuda Kemah ilçesi,batıda Zara ilçeleriyle çevrilidir.Yüzölçümü 1040 km2’dir.Kuruçay’ın tarihi bir adı yoktur.Bununla birlikte geçmiş kavimlerin bazılarının bu ilçede yaşadıkları,şurada burada rastlanan eserlerden anlaşılmaktadır.Başlıca Çörencil denen bir köyün doğusunda ve köye 4 km.kadar uzaklakta “Kapıkayası” adıyla anılan yerde bir harabe vardır ki iki kagir duvardan ibarettir.Köyün yaşlıları bunun bir Ermeni kilisesi olduğunu,5-6 yüzyıldan önce yapıldığını ve bir keşiş tarafından idare edildiğini “Karabaş” dedikleri bir keşişin orada bir köşeye çekilerek yaşadığını –atalarından naklen- anlatıyorlar.**

**Bu harabenin Ermeniler’e ait olduğunu kanıtlayan bir şey yoktur.Yeri biraz havadar olduğundan ve yakınında oldukça bol acı su ve biraz yeşillik bulunduğundan,bir zamanlar yakınındaki Hasanova Köyü Ermenileri, Paskalya günlerinde toplanırlar,o kilise harabesinde ibadet eder hem de oyunlar ve eğlenceler düzenler,birarada vakit geçirerek akşam köylerine dönerler,yaz günleri de aynı gezintiler ve kır eğlenceleri yaparlarmış.**

**Keza, Kuruçay merkezinden 10km. uzakta “Bastana”dedikleri bir köy vardır,halk bu adın Bedestan’dan gelmiş olduğunu söyler.40 hane olan bu köyün her tarafında Şama yani kumlu kireçle kaynatılmış yapı yıkıntılarına rastlanmaktadır.Köyün doğu tarafında yüksekliği 50 ile 100m arasında değişen ,500 m uzunluğunda,her tarafa hakim bir kayalık vardır ve arasından doğal bir yol geçmektedir.Eski bir tabya olduğu söylenir.Bu kayalığın sonundan,ilçenin hen noktasına hakim ve Erzincan,Şebinkarahisar dağlarına kadar bakan 3 km. uzunluğunda yaklaşık 2000 m. yüksekliğinde büyük bir kaya vardır ki,zirvesine yakın bir iki doğal mağara görünür.Nöbetçiler gözcüler buraya konulurmuş.**

**Çift sürenlerin burada rastladıkları madeni paralar arasında Erzincan darphanesince yapılmış bazı Türk paraları çıktığı gibi,çok ince bir sanat ürünü olduğundan kuşku duyulmayan,fakat ne yazık ki,tarafımızdan okunmasına imkan bulunmayan resim ve yazılarla bezenmiş çok eski madeni paralar da vardır.**

**Türk paraları Mengücek veya Eretnaoğulları’nın saltanatının belirtisi olabildiği gibi,diğerlerini de eski Roma ve ya Bizans devrinin bir hatırası saymak gerekir.Köy halkı ister belirsiz olsun,hizbir bilgiye sahip değildir;yalnız köye Bedestan denildiği ve 20’şer m2 30-40 kadar bölmenin şamayla yapılmış temelleri ile,toprağın yüzünde yalnız başlıkları görünen birer metre çapında iki direğin bulunduğu yere de,”kilise” adı verildiğini söylemekte ve buranın eski bir şehir olduğunu delilleriyle ifade etmektedirler.**

**Evliya Çelebi :”Kuruçay’ın Voyvodalık olduğunu” söylemektedir. Demek ki,eskiden beri önemli bir yerdi.H.1281 yılına kadar fahri bir müdür tarafından idare edilen bir bucak olduğu biliniyor.Bu fahri müdürler arasında bütün köylere hakim Şahsuvaroğlu Ali Bey adlı biri vardır ki; merkezi Göleris köyüydü.Bunun yerine Tepe Köyü’nü merkez yapan Timur Ağa geçmiştir.Daha sonra Erhami Köyü’nden Bekir Efendi adında biri fahri bucak müdürlüğüne geçerek,Erhami’yi merkez yapmış ve bu köy H.1281’e kadar kır serdarlarının merkezi olarak kalmıştır.**

**Vilayet kuruluş yönetmeliği ile o tarihte ilçeye çevrilerek,Erzincan Livasına bağlanıp ve bir süre Erhami Köyü merkez yapılmışsa da,bu köy halkının her nedense şikayeti üzerine ilçe merkezi “Han” dedikleri yere taşınmıştır.Bu yer Giresun-Harput yolu üzerinde ve dere içinde tek bir handan ibaretti.Hükümet daireleri yıllarca bu handa kalmıştır.Şimdi ki durumda(1930) 43 haneyle 25 dükkan,bir hükümet konağı,bir telgrafname,bir okul,bir belediye dairesi ve iki handan ibarettir.**

**Çeşitli suların birikmesinden oluşan Kuruçay,ilçe merkezinden geçerek,buraya 25 km.uzaklıktakı Fırat(Karasu)’a dökülür.Kullanılıp içilen işte bu sudur.Kasabanın doğusunda bulunan “Efkar Tepesi” adıyla anılan ve her zaman hava akımlarına maruz kala tümsek,çıplak kayalık oldukça ferahtır.**

**Yolu yoktur.Kuruçay-Refahiye,Kuruçay-Zara,Kuruçay-Kemah yolları arızalı ve tehlikeli birer patikadan ibarettir.Bu nedenle ulaşım aracı hayvanlardır.Hükümet konağının(1924) dışındaki bütün binaların hepsi damdır.**

**İlçede hiçbir sanat yoktur.Halk zor ilkel bir tarzda tarımla yaşar.Kültür bakımından çok geri olan ilçede,ilmi eser aramak doğal olarak boşunadır.**

**Erzincan merkezine bağlı kaymakamlık merkezi olan yerlerden kömür,simli,kurşun ve kükürt gibi madenlerin varlığı bilinmekle beraber bu yıllarda henüz işletilmemekteydiler.1897-1900 yıllarındaki Kaymakamı Mehmed Ali Bey,1902 de bir ara Ali Galib Bey bulunmuştur.1906 larda ise Mehmed Tevfik Bey’dir.Ilıç bu senelerde 70 hanelik bir köy durumundadır.**

**Kuruçay’ın 1930’lardaki nahiye sayısı 3 (Merkez,Armudan,Kuzkışla) ve 61 köyü vardı.1931 de şehir merkezindeki nüfus 432 ,köy nüfusu 10.218(Yekun:10.650) dir.Kazaların en geri kalanıydı.Temel geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır..Dışarıya devamlı iş göçü olan yerlerdendir.**

**İ L İ Ç**

**1938 den sonra kaza merkezi İliç olur ve Kuruçay da buraya bağlanır.Önceleri Kuruçay adını taşıyan yöre 1938 yılına kadar Kemaliye ilçesine bağlı bir bucak merkezi durumunda idi.Bu tarihte demiryolunun İliç'ten geçmesi üzerine Kuruçay kaza merkezi İliç'e taşınarak İliç 1939’da Erzincan iline bağlı ilçe merkezi yapıldı .**

**İliç’in ilçe merkezi oluşuna ilişkin T.C.Dahiliye Vekaleti ‘nin 15 Mayıs 1939 tarih ve 14863 Sayılı Kararnamesi ile ilgili belge aşağıdadır.**

**Doğu Anadolu Bölgesi’nde,Erzincan iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Merkez bucağına bağlı 26,Armutlu bucağına bağlı 7,Kuruçay bucağına bağlı 23 köyü vardır.Kuzey ve kuzeydoğuda Refahiye,doğuda Kemah ilçeleri,güneydoğuda Tunceli ili,güneyde Kemaliye ilçesi,batı ve kuzeybatıda Sivas ili çevrilidir.**

**İl merkezinin güneybatısında,Munzur Dağları’nın kuzeybatı eteklerinde kurulmuştur.Yüzölçümü,1.397 km2,denizden yüksekliği,1.100 m,Erzincan’a uzaklığı 125 km’dir.**

**Toprakları güneyde Munzur Dağları’nın tepeleri ile kuzeyde Bağcığaz dereleri arasında uzanır.İlçe merkezi Fırat’ın iki ana kolundan biri olan Karasu’nun dar ve geçilmeye elverişli kısmı yakınında kurulmuştur.Bu kısımda bir asma köprü Karasu’nun iki yakasını birbirine bağlar.1938 yılında işletmeye açılan demiryolu ,Kemah Boğazı’nı aştıktan sonra batıya doğru ilerlemek için bu suyun açmış olduğu vadiyi takip eder.Karasu’nun güneyinde küçük ve gelişmemiş bir yerleşme olan İliç kasabasının 3km kuzeyinden Haydarpaşa-Kars demiryolu geçer.**

**İliç’in kaza olmasında demiryolunun buradan geçmesinden başka,Dersim İsyanı’nın bastırılmasında bulunan Abdullah(AKDOĞAN) Paşa,Kuruçay Kaymakamı ile görüşüp bir milis kuvveti teşkil ettirir;bilahare O’nun kaymakamlık merkezini İliç’e nakletmesini ister.Yine Abdullah Paşa’nın tavassutu ile Ilıç Belediye Teşkilatı kurulur.İlk belediye reisi Rıfat ŞAHSİVAROĞLU’dur.**

**Hükümet konağının yapımı,Erzincan İplik Fabrikası’nın temel atma törenine geldiğinde Ilıç’a uğrayan o günkü Başbakan Şemsettin GÜNALTAY(Kendisi Ilıç’ın Urek köyündendir.)’ın sayesinde 1949 da başlamış,1961 de bitirilmiştir.Yine adı geçen Başbakan,kazada yaptığı konuşmada buranın bilhassa Sanat Okulu’na ihtiyacı olduğunu belirtmişse de,açılması mümkün olmamıştır.**

**İliç’in bazı mühim ihtiyaçlarının temin edilmesinde Hilmi FIRAT adlı şahsın önemli yardımları olur.Babası Mustafa Kemal Paşa’nın silah arkadaşlarından Hacı Hilmi Paşa’dır. Babasının vasiyeti üzerine Hilmi Fırat,1959 da bir hastane(Hacı Halil Paşa Devlet Hastanesi) ve 1960/61 de İliç Ortaokulu(Annesinin adı ile anılan İliç Seyda Fırat Ortaokulu)’nu yaptırır.Kendisi 1983 yılı içerisinde vefat etmiştir.**

**1940’ ta kaza merkezinin nüfusu 866,köy nüfusu 16.054’ü bulur.Ilıç’ın içtimai ve iktisadi yapısında meydana gelen bir değişiklik de,1962’lerden sonra başlayan Şavaklı Göçer toplulukların buraya yerleşmesi ile olmuştur.**

**1970’te kazanın yekün nüfusu 15.183, 1980’de ise 11.386’ dır.Görülmektedir ki,bu kazamız da dışarıya çok sayıda gurbetçi göndermektedir.**

**İLİÇ HAKKINDA YAŞLI İNSANLARIN ANLATTIKLARI**

**İliç’in İlçe oluşunu O.Necmettin ERDAĞI şöyle anlatıyor.(5 Temmuz 1927 doğumlu)**

**Yıl 1938,11yaşındayım.Mevsim sonbahar.Herkes bağını bahçesini bozuyor,kış için hazırlık yapılıyor.O zamanlar evlerdeki her çocuk bağda,bahçede,tarlada büyüklerine yardım için çalışmak zorunda.Geçim zor,fakirlik dizboyu.Zaten yediğimiz içtiğimiz yetiştirdiğimiz ürünlerle sınırlı.**

**Bahçeden biçtiğimiz sebze otlarını eşekle evin önüne taşıyorum.O gün Müslüm ERDOĞAN’ın dükkanının bulunduğu yere geldiğimde,İliç’te görülmemiş bir kalabalıkla karşılaştık.İnsanlar halka şeklinde toplanmışlardı.Ortalarında babayiğit bir adam duruyordu.Eşeği falan unuttum.Kalabalığı merakla izlemeye başladım.Zorla da olsa ortadaki adamı yakından görmeyi başardım.Pantolonunun yanları kırmızı şeritli idi.Ceketinde de rütbenin gereği nişanlar olduğunu sonradan anladığım çeşitli şekillerde takılar vardı.**

**Kalabalık yavaş yavaş Saatli Çeşme’ye doğru ilerledi.Çeşmenin başına gelindiğinde,adını daha sonra öğrendiğim Abdullah Paşa (Babayiğit adam) eliyle işaret ederek suyun çıkış yerini sordu.Oradaki büyükler bilgi verdiler.Bunun üzerine Paşa; yanında bulunan görevliye dönerek “ Himmet; İlçenin Projesi himmetine kalmış,derhal ilçe merkezi Kuruçay’dan alınarak buraya taşınsın” emrini verdi.Herkes çok şaşırmıştı.Bu şaşkınlığı farkeden Paşa, Kuruçay’da yaşadığı şu olayı oradakilere anlattı.”Görevim icabı Kuruçay’a gitmiştik.Bir bardak su istedim.”Paşam 15 dakika bekleyin taze su getirelim” dediler.Ben de “Buranın suyu o kadar uzak mı ?” diye sorunca “Evet” dediler.Oradan buraya geldik.Bu suyu görünce kaza olmaya buranın daha uygun olduğunu düşündüm.” dedi.**

**Daha sonra Kuruçaylılar’ın böyle yaparsak Paşa bize bir çeşme yaptırır diye düşündükleri ve bu olayı gerçekleştirdikleri söylentilerde duyuldu.**

**İLÇENİN GEÇİRMİŞ OLDUĞU TABİİ AFETLER:**

**İlçe büyük bir afet ve zarara maruz kalmamıştır.Yalnız 1939 Erzincan depreminde bazı köyleri zarar görmüştür.**

Enişte aşağıdaki siteyi ziyaret et orada köylerimizle ilgili bilgiler var.