ULUSLARARASI
KARA MÜRSEL ALP
ve
KOCAELİ TARIHI
SEMPOZYUMU - II

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
KARA MÜRSEL ALP & HISTORY OF KOCAELI - II

ÖZET KİTAPÇIĞİ
(ABSTRACTS)
ULUSLARARASI
KARA MÜRSEL ALP
ve
KOCAELİ TARIHİ
SEMDOZYMUMU - II

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
KARA MÜRSEL ALP & HISTORY OF KOCAELİ - II

3-4-5 Nisan 2015
WELLBORN LUXURY HOTEL / KOCAELİ
www.karamurselalpsemdozyum.com
Saygıdeğer Konuklarımız,

Geçtiğimiz yıl düzenlenenimiz Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu ile Kocaeli tarihinde derin izler bırakmış ve kentin kimliğinin oluşmasında büyük katkı sağlamış şahsiyetleri gelecek kuşaklara aktarmak ve bu değerleri toplumun dünyasına yeni bir hak etikleri yere getirmek azmiyle yola çıkmıştı.

Bilim çevrelerinden büyük takdir ve ilgi göre; hemşehirlerimiz tarafından da teveccühle karşılanan bu sempozyumun sonuçları gayretle, Kocaeli Tarihi Sempozyumu'nun Zincirli 3 Nisan ve 5 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.


Bir yandan tarihınımda bu kadar önemli bir yere sahip olan Karamürsel Alp'ın hayatı tarihçiler tarafından incelenirken diğer yandan da yaklaşık 5000 yıllık tarihi ile Büyük Roma İmparatorluğu'na başkentiği yapmış, defalarca yok olup eden kendikillerinin doğan Zümrüdü Anıtı, Küçük bir yeniden inşa edilmiş olan Kocaeli'de, bütün boyutlarıyla incelemiş olacağız.

Şimdi kapılarınıza artık Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu'na açıyoruz. Bu sempozyum ile tarihin en önemli kentlerinden birisi olan ve bu önemini koruyup geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanan Kocaeli'ni, pek çok yönden yanından tanima fırsat bulacak, maziden atıye olan bu seyahatte dikkat çekici anekdotlara ulaşacaktır.

İbrahim KARAOĞLANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
ÖZETLER

ABSTRACTS
BİTHYNİA'DAN YANSIYAN SAKLI İZLER: KOCAYEVI VE ÇEVRESİNDE BULUNAN BİRKAÇ KÜLT ANITI

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ
Öğr. Gör. Şule Nurengin BEKSAÇ
Trakya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15

Kocaeli ve çevresinde Kuzey Batı Anadolu üzerinde en erken süreçlerden beri önemli bir iskan bölgesinde olmuştur ve değişik erken kültürlerle eski insan topluluklarının faaliyet gösterdiği bir alan olarak dikkat çekmiştir.

Kocaeli ve çevresinde bulunan birkaç Antik Dönem Kült Anıt'ın Trakya ve Kuzeybatı Anadolu ve çevre kültürlerin arkeoloji ve manevi bütünlüğünde değerlendirilmesi ve gerçekliğin belirlenmesi.

NIKAİA KENTİ VE DIONYSOS KÜLTÜ

Doç. Dr. Hülya BOYANA
Ankara Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30

Bithynia kuzeyinde Karadeniz (Pontus Euxeniensis), batıda Çanakkale Boğazı (Hellespontos), İstanbul Boğazı (Bosphorus) ve Kocaya (Rhyndakos), güneyde Sakarya Boğazı (Sangarios) ile sınırlanır. Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan bir bölgedir. Nikaia, Bithynia bölgesinde başkenttik etmiş, Roma İmparatorlarının kültür beklentili yapmış ve önemli konaklama yerin olma özelliğini göstermiş bir kenttir.

Nikaia, konumu nedeni ile uzun yıllar asken ve ticari öneminin korunmuştur. Karadeniz ve deniz yolları ile çevre kentlerine ulaşımı sağlamış bir kavşak noktasi olmuştur. Nikaia adlı bu superindeki adını alan kentin dörd adet adet olmasıdır. Bu kapıların

frız ve arştravallarında Hadriyanus devri yazılımın ikinci satırında kentin Dionyosos ve Herakles soyundan geldiği yazılılmaktadır. Bu bildiride Nikaia kentinin kurucusu olarak bilinen Tanrı Dionyosos'una ele alındığa çalışıyorum. Kurucu Tanrı Dionyosos hakkında bilgi verdikten sonra, kentin Dionyosos kültürle ait mezar yazılarnın ve darp edilen sikkeler üzerinde Dionyosos tasvirlerini incelemeye çalışıyorum.

Nikaia'nın bilinen en eski adı, bağı ve sarması bol anlamına gelen Helicore'dir. Bu bildirimimde şarap ve bıtkilerin tanrısı Dionyosos'un bağı ve sarması bol olan Nikaia'da kültürünü araştırmaya çalışıyorum.

KARAMÜRSEL'DE (BITHYNIA) BİR ANTİK KIYI YERLEŞİMİ: PRAINETOS / PREIETOS

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRK
Sakarya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 09:30 - 09:45

bазиларыннн ишмеше су шекилдөрү: Lollia ва Maximus, Lyka, Diogenes, M.S. В. үзгүлдө бир эмпория, чын тарат көркөңү көтөк/касаба, варгының ва она көп XI. үзгүлдө каразадан карооштуу. Бизанз Императору VII. Константин I'нын окуяларынын барсы бир сүрөттө, М.С. М.959' да Никая'ны гөрөөн жууп берүү мүмкүндөгү бир көзүүдөрүн көркөңү. М.С. IX. ва XI. үзгүлдө алы бир көп күрүн мүхүрдө, Праинетос'ун ад ва кентте о дөөмдөгө көзөк жагана пископосунун аяларына растыштуу, илгерисиниң бу дөөмдөге дөөлөк ишнеше диккат өчүнгө көркөңү.

VALİ PLINIUS'UN MEKTUPLARI İŞTİĞINDA BİTİNYA BÖLGESİ VE KOCAELİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


BIZANS DÖNEMİNDE KOCAELİ YARIMADASI

Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15

SAKARYA BOYUNDA BIZANS-TÜRK MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR GEÇİT: MALAĞİNA

Doç. Dr. Murat KECİŞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


KOCAELI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ YAZITLAR CORPUS’U

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi


ANTİK KAYNAKLAR İŞİĞİNDE ESKİÇAĞA NİKOMEDIA (=İZMIT) VE CİVARINI ETKILEYEN DEPREMLER

Yrd. Doç. Dr. Kamil DOĞANCI
Uludağ Üniversitesi

07.jpg
olmuş ve bu depremler önemli can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Bu nedenle eskiçağ yazarları eserlerinde sık sık bu depremlerden bahsetmişlerdir. Epigrafik ve numismatik buluntular da depremler hakkında bilgi veren diğer kaynak gruplarıdır. Çalışmamızda asıl olarak dönem hakkında bilgi veren birinci el kaynaklar kullanılabilecektir.


MÖ 427'de Perinthusa (=Marmara Erегili) meydana gelen deprem, coğrafı yakınlarında dolaylı Nikomedia'yı da etkilemiş olmalıdır. Ancak ne ölçüde etkilediğini konusunda maalesef elimizde yeterli bilgi bulunmuyor. MÖ 360'da Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nin batısında etkili olan deprem tüm Marmara Bölgesi'ni etkilemiş olmalıdır. MÖ 287'de Trakya'da meydana gelen deprem Çanakkale ve Balıkesir yörelerini de etkilemiştir.


Bu çalışma geçmişteki depremlerden yola çıkarak günümüzde ve gelecekte meydana gelebilecek depremlerin diğer bilim dallarıyla bir araya gelen birlikte çalışılmasını nitelemek olacaktır.

HEREKE KALESİ KAZISI VE KOCAELİ'DE BİR SUALTLI KEŞFİNE DAIR

Ridvan GÖLCÜK
Kocaeli Müzesi


Bu kısa kazi sırasında ortaya çıkan ve sayılar ile kalenin yapım tekniği, mimari şekilleri, dönemi sosyo-ekonomik durumu, kalede askerlerin serbest zaman değerlendirmesi ve kalenin 20. yüzyıl ilk yıllarında olduğu için bir kullanıma kadar birçok yenilik bulmuştur ve uluslararası bir arkeolojik kazı yapılmak amacıyla karara gelmiştir. Bildiri kapsamında arkeolojik bulunurlar ve yazılan bu çalışmalar konu edilerek.

Bir Sualtı Keşfi

KOCAPOL SUYOLLARI

Taner AKSOY
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Su her zaman yaşamın ana unsurlarından biri olmuş, bu nedenle ilk çağlardan günümüzə kadar hayatın ve uygarlıkların temelini oluşturmuştur. İlk topluluklar su ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmış ve bu kaynaklar ancora yakın yaşanışlardır. Yerleşik hayata geçiş, nüfus artışı, tarımsal faaliyetler gibi gelişimlerle beraber suya olan ihtiyaç artmıştır. Suyu daha verimli kullanabilmek için kontrol etme zorunluluğu, ilk su yaplarının inşası sağlanmıştır.


Roma devrinde büyük bir metropol olan Nikomedea şehri dışında, Kartepo ilçesi Derbent sınırlarında gelişmiş bir suyolu mevcuttur. Bu gün su sarnıcı ve su kanalları bulunanların mevcuttur. Gölcük Halide’de muhtemelen Konca merkezine su taşıyan Ortaçağ dönemine ait su kanalları mevcuttur.

Kocaeli sınırları dahisi genç ve büyük bir kım suyolu ve kalan suyularını ve anıtsal su köprülerinin büyüklüğünü sağlamaktadır. Ancak kullanım dişi kıldıkların herかったです gün bazulmakta ve yıkılmaktadır. Bu nedenle acilen onanmak, kent turizmine kazandırılması ve gelecek yüzyıllara kalması sağlanmalıdır.

TÜRKİYE’DE EREĞLİ ADLI YERLEŞMELER: KARAMÜRSEL EREĞLİSİ

Prof. Dr. Metin TUNCER
İstanbul Üniversitesi

Türkiye coğrafiyasında yer isimlerinin bazıları tekrar. Örneğin Antalya, İzmir, İzmir... vs. tek coğrafi yer adlarıdır. Bazı yer adları ise ülke sathında birden fazla yerde tekrarlar: Örneğin, Karahisarlар (en tanınmışları Afyonkarahisar ve Şebinkarahisar olmak üzere otuzdan fazla yerde). Ladikleler (Samsun Ladiği, Konya Ladiği, Denizli Ladiği... vs. gibi), Köşhisarlar (Mardin Köşhisar, Şanlıurfa Köşhisar, Sivas Köşhisar... ve Şeffii Köşhisar... vs. gibi) bu örneklerden ikisine gelenlerdir.

Bu bildirinin konusu olan Eregli adlı yerleşmelere de Türkiye’de birden fazla yerde karşımıza çıkan coğrafi isimlerdir. Eregli isim, Eskiçağ’da Herakles adına kurulan ve Herakles adı verilmiş olanların Türkiye’nin adı olarak Türkçeyeştirilmiş şeklindedir. Bu çok sayıda bulunan ve şimdiye kadar Türkiye sınırları içinde, altı tanesi saptayabildiğimiz Ereglleri birbirinden ayrılamaz Karamürsel Eregli, Konya Eregli, Şarköy Eregli’si (buradaki adı sonradan daha fazla değişikliğe uğramak Eregli Sırkıne dönüştürülmiştir), Marmara Eregli’si gibi bulundukları coğrafi bölgesinde veya yayenin adıyla adlandırılmışlardır. Bu sayıldıkların dışındaki bir başka Eregli ise, sempozyumunun konusu olan Kocaeli sınırları içinde bulunan Karamürsel Eregli’sidir.
Bildirimizde yukarıda sözü edilen Ereğlilerden de bahsettikten sonra asıl konumuz olan Karamürsel Ereğli’sine tarihi olduğu açıkça dağıncağında ve günümüzde bu yerleşiminin iki parça halinde bulunduğunu. İzmit Körfezi kıyısında eski Ereğli-i Zir (günümüzde Güzelyalı) denilen kesimden ve bundan 1,5 km. kadar içeriye doğru ve daha yüksekte bulunan eski Ereğli-i Bala (günümüzde Tepeköy denilen yer) dan söz edilecektir.

20. YÜZYIL BAŞLARINDA İZMİT SANCAĞI'NDA TÜTÜN ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRAN SIKINTILAR VE TÜTÜN KÂÇAĞILÂCHİLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖSEN
Karabük Üniversitesi

XV. yüzyıl sonuna kadar sadece Amerika kitasında yerliler tarafından kullanılan ve kendilerine yetecek şekilde üretimi yapılan tütün, Amerika’nın keşfedilmesi ile birlikte Avrupa tarafından tanınmaya başlamıştır. Osmanlı ülkesine ise, XVI. yüzyıllı sonlarına inglizler tarafından getirilmişdir. Tarımın ilk olarak Yenice ve İskçe tarafı tarafından başladığı kabul gömekle birlikte iki ülkeyi arasında İzmit Sancağı’nda Osmanlı Devleti’nin tütün üretimi yapılan önemli bölgelerden birisi haline gelmiştir.

1881 yılında Dünyi Umumiye İdaresinin kuruluşu ve bu idarenin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan tütün gelirlerinin daha sonra kurulan Reji İdaresine kontrol edilmeye başlanması tütün üreticileri ve tüketicileri için tutun ekimi ve ticareti’nin kısıtlanması ve sonu kaçakçılık ve ölümlere varan bir takım sorunların yaşanmasına beraberinde gelmiştir. Türk halkın hafzasında önemli bir yer tutan bu sorunlar İzmit Sancağı’nda örneğinde ortaya konulmaya çalışılacaktır.

HAÇLI SEFERLERİ GÜZERGÂHINDA BİR DURAK: İZMİT (NICOMEDIA)

Prof. Dr. Altan ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ
Gazi Üniversitesi


İste bu önemli süreçte seferlerin Küçük Asya ayağı birçok Anadolu kentinin tarihini derinden etkiledi. Gerek şehir ve halka verilen zararlar gerekse de o gün kadar tarih sahnesinde olmayan bahsi geçen guzergah seferlerinin bir anda tarih ilgi alanına girmesine de vesile oldu. Bu seherlerden biri de o dönemde Bizans merkezine giden yolda mümkün bir durak olan İzmit seferdir. I. ve II. Haçlı Seferlerinden ciddi manada etkinden ve İşgal de edilen şehre darf bu süreçte yaşanlar tarih arastırmaları açısından günümüzde deh ihtmali edilmelidir.

Bu çalışma İzmit (Nicomedia) şehrinin Haçlı Seferleri sırasında durum ve konumunu ortaya koymaya çalışılanın önemini tarihindeki bu önemli süreci münferit bir çalışma olarak sunmaya gayret edecektir.
KARAMÜRSEL VE ÇEVRESİ

Prof. Dr. Enver KONUKÇU
Atatürk Üniversitesi


KARA MÜRSEL ADINDA GEÇEN “KARA” VE “MÜRSEL” KELİMELERİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Çevdet YAKUPOĞLU
Kastamonu Üniversitesi


Bu çalışmaları Kocaeli yürüye tarihine darbesi vurmuş Türk kahramanlarından Kara Mürsel’in adında geçen “Kara” ve “Mürüsel” kelimelerinin, XII-XV. yüzyıllar Anadolu’da karışıma gikan Türk ad verme geleneğindeeki yeni üzerine bir değerlendirilme yapılabaktır.
THE TURKS AND THE SEA IN THE VENETIAN SOURCES (14th-15th CENTURIES)

Prof. Dr. Maria Pia PEDANI
Ca’ Foscari University, Venice

Since the 14th century the Republic of Venice had contacts with the Turks living in the Near East. The Venetians were above all sailors and merchants and their wealth was based on sea trade. The Venetian documents give us information about these early contacts while the Ottoman sources keep silence on them. They are not only official reports, peace agreements and decrees but also private letters sent by sailors and traders travelling in the East to their relatives. These kinds of sources were considered important by the government too and they were copied, sent around as avvisi (news).

This paper starts with the peace agreements made by the Venetians with the rulers of Menteşe and Aydın. It describes the Venetian sea and land routes and the sea ports they used to attend the Anatolian coast. Lastly it deals with battles and other accidents that involved Venetians and Turks on the sea.

GANİMET DEFTERİNİ ARAYİŞ MACERASI

Prof. Dr. Chakib BENAFRI
Cezayir Üniversitesi

Ganimet defterleri, Cezayir milli arşivindeki Osmanlı dönemine ait en önemli kaynaklardan sayılabilir ve 18-19 yüzylarda Cezayir konsolost幕 müessesini ve teşkilatı bahseden resmi bir defterdir. Frensis oyunaltı ve Cezayir milli arşiv ve kütüphanesi müdürü, Albert Devouix, 1872'de bu defteri Fransçalı iline tercümé edip yayınlanmıştır.

OSMANLI’NIN İLK EMİR-İ SEVAHİLİ KARAMÜRSHEL BEY DÖNEMİNDE ANADOLU BEYLİKLERİ İLE VENEDIK, CENEVİZ VE BIZANS DENİZLIĞİ’NE BİR BAŞIŞ

Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER
Harp Akademileri


Merkezi idarenin kontrolünden kaçan son derece cesur Türkmen Beylikleri’nin donanmaları Bizans, Venedik ve Cenevîzîlere ait adalar ve ticari konvoylarına aklar düzenlendikleri, bundan da büyük gelirler elde ediyordular. Ancak belirli bir strateji takip edilmeyen Hristiyanlar, beyliklere koran olarak bakıyordu. Diğer taraftan gider fakirleşen Bizans, donanmasını dağıtır ve pek çok gemici işsiz kaldı.

Osmanlı Beylikleri, ülkeyi ve ikinci anunusu birleştiren Boğazların hemen bitişiğindeki İzmit Körfezi’nde konuşanıp burada yapılanırken Türkmen Beylikleri ile iliskilerde örtak değerler ortaya koyulmuş bilinme ve onların mevcut idealleri etrafında toplanmıştır. Ortodoks mezhebindeki Bizans’ı Katoliklere karşı konurken, Venedik ve Cenevîzîlere ticari


**KARAMÜRSEL BEY VE OSMANLI DENIZCİLİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ**

Prof. Dr. İdris BOSTAN
İstanbul Üniversitesi

03 NİSAN 2015, CUMA
KARA MÜRSEL ALP SALONU
AÇILIŞ OTURUMU

Orhan Cazi, İzmhitli fethettikten bir müddet sonra karşı sahilleri ve körfez inşası konursa karısı o alanını Osmanlı hakimiyetine ithal eden Karası Beyliği'nerasından Kara Mürsel Bey'e vermekteden deniz yolculuğuna Bizans'ın gelecek tehdidi önlenmesi ve sahillerin salırıldığı ugramasını engellemiş olduğu. Bu maksatla Yalakabad dahi bütün bölgeli tımar halinde gazileri dağıttı. Karamürsel Bey'in daha sonra kendi adıyla anılacak yerde bir tersane kurması, Akdeniz de hem Osmanlılar, hem de Avrupa denizcilikleri tarafından Karamürsel adıyla anılacak yeni bir gemiyi inşa etmesi ile birlikte denizcilikte yeni bir dönüm başladık.

İyi birer denizi olan Karamürsel Bey ve arkadaşları Karasocuollan denizcilere eğitildi. Ece, Fazıl ve Nevros beyler cevre denizcilere çok iyi tandıkları, teknibeleriyle Osmanlı donanmasının katkısıyla bulundular ve örnek tekil ederek teşkilin oluşmasını öncülük ettiler.

Bir taraftan Türk sahili beyliklerinin, diğer taraftan Venedik ve Ceneviz denizcililiğinden etkilenen Osmanlı donanıma sonraki yıllarda asıl bir deniz imparatorluğu adına dönüştüğü ve Akdeniz de hükümran bir konuma gelerek "Osmanlı Akdeniz"i kurduğu bu tebliğ çerçevesinde ele alınacaktır.

**BEYLİKLER DönEMİ TÜRK DENIZCİLİĞİ VE AMİRAL KARAMÜRSEL ALP**

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 09:45 - 10:00


Denizcilik alanında başı olan bu Türk beylikleri, ticaret ve savaşlara dayalı faaliyetleri bütün on dördüncü asır boyunca sürdürlü. Bu alanda namlı kahramanlar çıkarıldı ve on beşinci asırından itibaren Türkiye topraklarını tek sahibi haline gelen Osmanlı Devletinin denizcilik alanındaki başlarının çekidine olduğu oluşturuldu.

Biz bu çalışmazda, denizci beylikleri bilinmeyen veya az bilinen taraflarına ele alarak, hem savaşlar, hem de ticaret başlarına olaya yaklaşıp, konuyu dehşetle checkaçığz. Ayrıca Karamürsel Alp hakkında bilinmeme ortaya koyarak, onun hayatını ve faaliyetlerine ilgili yeni bir bakış açısı geliştirileceğiz.
KOCAELI BÖLGESİNDEN OSMANLI DONANMASI İÇİN KALYONCU TEMİNİ

Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ
Mersin Üniversitesi


INTANGIBLE MARITIME HERITAGE - A PUZZLING SUBJECT

Pier Giovanni D’AYALA
Secretary General of Insula
International Scientific Council for Island Development, UNESCO

Culture is doubtless a main agent of societal development, including for coastal communities. Cultural identity might be considered, in turn, as a container hosting and reflecting culture’s dynamics, but heritage provides substance and meaning both, to

culture and to the deriving identities.

Material heritage items, such as those preserved and displayed in galleries, museums and libraries, as well as buildings and monuments shaping landscapes, are inevitably linked to time and history. As such, they play the role of a frame, a hard-boned skeleton, supporting through the years the evolution of that elusive reality called culture. More so on islands and coastal communities, since every open to all sort of influences coming from over-sea, from beyond the horizon.

Coastal harbour-cities, till the smallest fishermen village, share this peculiarly shaped culture, the maritime one. Seamen and Islanders alike are dunked in it. But cultures, each culture, more so the maritime culture, are moulded by a permanent information flow. Information, while representing a powerful carrier of meanings, is an intangible reality.

In fact all material heritage items can be deciphered only by interpreting the high amount of information and meanings they embody, the very reason at the origin of their preservation. Such an intangible reality is not different from all other intangible aspects shaping a culture: oral literature or poetry, tales, dances, beliefs or gastronomy.

Maritime intangible heritage, while at the core of the maritime cultural fabric, is not well known. UNESCO’s list concerning world intangible heritage items has less than a dozen maritime ones recorded. This presentation wishes to explore further the problems inherent in the notion of intangibility when applied to maritime heritage, both from a methodological and from a conceptual point of view. A selection of pictures supported by a powerpoint presentation might help us to trace a route on this still unchartered seas.

ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM İYİLA KARAMÜRSEL GEMİSİ

Yrd. Doç. Dr. Yasemin NEMLİÖĞLU KOÇA
Kocaeli Üniversitesi

Milletler, tarih boyunca denizlere hâkim olma durumunun günümüze siyaset ve

Çalışmamızda Karamürsel gemisinin bilimsel-teknik özellikleri ve Karamürsel Bey'in faaliyetleri doğrultusunda Osmanlı denizcilüğünün döneme ait genel özellikleri açıklanacaktır.

**AŞIKPAŞA’YA GÖRE GAZILİK VE ALPİNİN ÖZELLİK VE ŞARTLARI**

**Prof. Dr. Mustafa KESKİN**
Erçiyes Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15


EVRENOS OĞULLARININ MENŞEİ HAKKINDA OLUŞMUŞ BİLMECENİN YENİ BİR ANALİZİ

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK
Sakarya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
KARA MÜRSİEL ALP SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30

Osmanlı Devletinin kuruluş sürecinde damgasını vuran Evrenos oğulları hakkında ana kaynaklarda mevcut bilgiler bir biryle tutarlıdır. Olaylar ve oğullar bu bilgileri göre yorumlandığında Evrenos Bey ve ailesinin Karesi Beyliği’nin kuruluş sırasında buraya geçen Oğuz boylarına mensup bir akımı beyi oluşturduğu anlaşılıyor.

Evrenos Bey ve ailesi hakkında çagdaş derlemelere bakıldığında ise birbirine taban tabana zıt, tutarsız bir muamman ile karışıştırmaktadır. Mevcut çagdaş araştırmalar çerçevesinde Evrenos Bey ve ailesi etrafında adeta bir sür perişesi örtülmüş, Bu önemli

saşsiyetin ana kaynaklara göre yeniden ele alınması ve ait olduğu tarihi çerçeve konusu zorunludur.

Tebligimizde, Bizans ve Osmanlı kaynaklarının sağladığı veriler esas alınmak suretiyle Evrenos ailesinin ilk dönemi tespit edilecektir. Bu çerçevede çagdaş araştırmalar ortaya atılan görüşleri ana kaynaklardaki çalışmalarındaki çeşitlilikler üzerinde durulacaktır.

Tebligimizin bütünliğinde içinde belirginelen bir hipotezin var olduğu şimdiden belirtilmeli. Scerec bilgilerine göre Evrenos Bey’ın babası olan Isa Bey ile Karesi Beyliği’ne tebi olduğu sırasında Bizans hizmetine giren Melik Isak aralarında çok yakın bir baş bulunduğu, hatta bu bilgilerin ayrı kişiler olduğu, aslen Karesi beylerinden olan Melik Isak Bey’in Bizans hizmetinde iken Katafalan tarafından öldürüldüğü, ondan sonra oğlu Evrenos’un Bizans hizmetine girecek Bursa Tekfur’lu ha getirildiği, Bursa’nın düşüşünden sonra Evrenos’un tekrar babasının hizmet yerel olan Karesi Beyliği’ne alınmaucklandığı, nihai olarak Orhan Bey’e gerçekleştirdikleri analizinde cesaretini Osmanlı hizmetine geçtiği görülmektedir. Tebligimizin ana temasını oluşturan bu hipotez, veriler, olaylar ve aktörler çerçevesinde analiz edilecektir.

İZMİT’TE BİR OSMANLI ŞEHZADE: SÜLEYMAN PAŞA

Prof. Dr. Bilgehan PAMUK
Gaziantep Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KARA MÜRSİEL ALP SALONU
SAAT: 11:10 - 11:25


XIV. yüzyılın başlarında Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’nun kuzeybatısında yapılma başlaması üzerine Türk akınları İzmit’e kadar uzandı. Orhan Gazi zamanında gerçekleştirilen akınlar üzerine Bizans İmparatorluğu’ndaki kaleleri tahkim etmek zoruna kalmıştır. İzmit, İznik’in zaptından önce alınmak istenmişse de kesin olarak haklıyım tesis
edilememiştir. 1329 yılında Orhan Bey ile III. Andronikos arasında İzmir yakınlarında Pellekanon’dakı meydana gelen savaş, bölgenin kaderini etkiledi. Ağır yenilgiye uğrayan imperator, haraç ödemek koşuluyla İzmir’i Kurtardıysa da, 1337’den sonra, Osmanlıların eline geçti. İzmir’in alınmasını müteakip Osmanlılar, idari yapılarla anlayışı içlerinde İzmir’in merkez olduğu Kocaeli sancağının teşkil ederek sancağın yöneticiliğini Süleyman Paşa’yı getirdiler.

Bizans’ın Kocaeli havasında son merkezi izmin fethedildiğinde Süleyman Paşa’nın motherlandı katılar olmuştu. İzmin algısıyla Emir Süleyman’ın nüzus sahası armış ve şehrin idaresi kendisine verilmiştir. Süleyman, adaletli yönetimi ile kararları ve bölgenin hâkimiyeti kadar loro kazanmıştı. İdaresi altındaki yerlerde kalıcı olma arzusundaki Süleyman Paşa’nın Kocaeli yarımadasındaki dolayısıyla İzmir’teki pozisyonu ele alınacaktır.

OSMANLI KURULUS DÖNEMİNDE AHIKLİ TEŞKİLATIN MARMARA VE KOCAELİ BÖLGESİ FETİHLERİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr. Nejdet GÖK
Necmettin Erbakan Üniversitesi


Osman Gazi, İslam’a kadar Osmanlı beylerine şef katılmış olan ahiler, dededen torunu Ah metin Vezir ile de bizzat devlet teşkilatının kuruluş gelişmesinde başrol oynamışlardır. Ankara-Konya arasında yer alan Kulu/Karacaahmet eteklerine yerleştir Ertuğrul Gazi ve Kedi boyunun Eskişehir’e, oradan Söğüt’e, Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yarımadası fetihlerini gerçekleştiren Akçakoca ve Karamürsel Alp de dahil ilk dönem feth ve gazilerinin yanında, diğer sosyal ve dini kurumların en aktif olarak ah lider ve teşkilatlarını görür.
KOCAEİ SANCAĞI ÖRNEĞİNDE “YETKİ ALANI” MODELİ İLE MEKAN ANALİZİ DENEMESİ

Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Bilkent Üniversitesi

Osmanlı klasik dönemde taşrada merkezi hukümet 3 farklı yetki alanı oluşturmuştur. Bunlardan ilk, yerleşimlerin yasadığı mekan üzerinde oluşturulan yetki alanı; ikincisi, konar-göçerlerin yaşadığı mekan üzerinde uygulanan yetki alanı; üçüncüüsü de ilişkilerin orta ve uzak ölçekli mekanlara yayıldığı bir sinal ve ticari faaliyetin üzerinde kurulan yetki alanı idi. Bu yetki alanları yetkilendirilenler, o mekanlarda yaşanan reayının verimle yükümlü olduğu vergileri tasarruf etme hakkına sahiptiler. Bu sebeple bu uygulama, bir diğer yönyle vergi etrafında oluşmuş bir ilişki olduğu idi.

Bildiride, Kocaeli örneğinde hem bu alanlar hem de bu alanlar üzerindeki ilişkiler analiz edilmeye çalışılacaktır.

KOCAEİ TARIHI AçısINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK: DERDEST DEFTERLERİ

Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNİLÜ
Hacettepe Üniversitesi


OSMANLI MENZİL TEŞKİLATı İÇERİSİNDE İZMİT MENZİL VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI
Balıkesir Üniversitesi


18. YÜZYılda Menzıl SıStemi içinde Kocaeli’nın Yerı

Doç. Dr. Emine DİNGEÇ
Dumlupınar Üniversitesi


Bu bildiride ampirik bilgi kaynağı olarak 18. yüzyıla ait menzil defterinden çıkanların verilerine dayanılabilir ve bu veriler üzerinden bir analiz kurulmaya çalışılacaktır. Bu analizde sistemin işleyişinde ortaya çıkan dönmeler olumlu olmaları ve olumsuzluklar irdelenecektir.

16. VE 17. YÜZYıllarda KarAmürsel ve Çevresi

Prof. Dr. Yusuf GOODMAN
Düzce Üniversitesi


Bu bildiride ampirik bilgi kaynağı olarak 18. yüzyıla ait menzil defterinden çıkanların verilerine dayanılabilir ve bu veriler üzerinden bir analiz kurulmaya çalışılacaktır. Bu analizde sistemin işleyişinde ortaya çıkan dönmeler olumlu olmaları ve olumsuzluklar irdelenecektir.

16. YÜZYılda Akçaaheim (AkçakoCa)

Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ
Balıkesir Üniversitesi

Şimdi müstakil bir ilçe olan Akaca, 16. yüzyılda Akçeşehir adıyla bilinen diğer bir yerleşme mevkii idi. 16. yüzyılda Osmanlı İdari idari yapısı içinde Anadolu Eyalet veya Beylerbeyliğine bağlı bir sancak (liv) merkezi olan Bolsun on altı nahiyesinden biri olan Konrapa hübünün içinde yer alıyordu. Tahrir Defterlerinde “Konrapa kaldırılınba bağlı bir

Bildirimizde, Tapu-Tahrip Defterlerine göre 16. yüzyılda Bolu Sancağı adlı doktora tezimizde kullandığımız arşivimizin en mühim kayıtları arasında yer alan Tahir Defterlerindeki kayıtların esas alarak bugün Akçakoca olarak bilinen Akçaşehir yöresi ile ilgili tespitleri teşhuriyle ortaya koymaya çalışacağız.

XVI. YÜZYILDA KOCĂ-İLİ SANCAĞI’NDAKİ DİNİ HAYATIN İZLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT
Dicle Üniversitesi

XVI. yüzyılda tutulan tahrir defterlerinde Koca-ili Sancağındaki cami, medrese, imaret ve zaviyelerin tespiti yapılarak bu durumun sebebi ve sonuçları üzerinde durulacaktır.


Söz konusu müesselerin sancak dahiindeki dağılımını ortaya çıkarılacaktır; bu diğer sancaklardaki verilerle sonda şamba usulüyle mukayese edilecektir.

MÜHİMME KAYITLARI İŞİÇİNDE 17. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KOCAELI VE ÇEVRESİNE DAIRES TESPİTLER

Doc. Dr. Rıza KARAGÖZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KOCAELİ’YE YAPILAN ÇERKEZ GÖÇLERİ

Yrd. Doç. Dr. İsa KALAYCI
Arş. Gör. Ahmet Caner ÇATAL
Mustafa Kemal Üniversitesi

Göç yollarının kaynağında bulunan Türkiye, tarihine hemen hemen her döneminde kendisine sığınanlar ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bilhassa Osmanlı Devleti’nin 1683 ten sonraki gerilime sürecinde; başkent, zulüm, adalatsızlık ve kanunsuzluktan muzdarip milileriçin insan Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılmıştır.
Osmanlı Devletinin yıkılış sürecine girmesile birlikte, terk ettiği topraklardan merkeze doğru bir nüfus hareketi yaşanmıştır. Bu hareketinin yaşanmasında Rusya'nın uyguladığı yasal emirlerdeki politikaların da etkili olmuştur. Rusların özellikle Kafkasları ele geçirmek ve sonrasında da bölge halkını asimile etmek için uyguladıkları politikalar, milyonlarca insanın Anadolu'ya göç etmesine sebep olmuştur.


Bu çalışmada başta Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgeleri olmak üzere, dönemin hatıraları, süreli yayınlar, telif ve telif hakkı eserleri kullanılmıştır. Böylece Çerkezlerin göçlerinin nedenleri, göç sonrasında karşılaştıkları sorunlar, Osmanlı Devletinin göçmenleri yanıt vermiş ve Kocaeli'ne yerleşimlerinde ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

KIRIM TARATLARI'NIN KOCAEİ VİLAYETİNE YERLEŞMELERİ VE GÜNÜMÜZDE ÖRGÜTLEME SORUNLARI

Doç. Dr. Nuri KAVAK
Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rusya, 1783 yılında Kırim Hükümeti'nin zarar taraftan durmuş, ekonomik ve benzeri her türlü baskı yöntemlerini kullanarak Kırim Tatarlarının anavatanlarından göç etmesine tepki ediyordu. Mamak bir Rus germesine bağlı olan, ilk zamanlarda sayısal anlamda çok olmazdıktan chứ

etkisi de az olmuştur. Ancak 1859 yılında giderek artan baskılara sonucu başlayan Deş-ı Kıpçak bölgesindeki Nogayların göçü kitesel bir halde güç hareketinin başlamasını tetiklemiştir. Nitekim 1763-1922 yılları arasında tahmini 1.800.000 Kırm Tatarı anavatanlarının tamamen boşaltılmasına Osmanlı'nın etkisi olmuştur.

Gelen göçmenler Anadolu, Suriye ve Rumeli topraklarından birçok vilayet ve ilçelere bu nedenle yapılan göçlerin en önemli nedenlerinden biridir. Günümüzde Türkiye'nin hemen hem her yerinde (Hakkari'yi artırmış) artık Kırm Tatarı yaşayan hale gelmiştir. Gerek dil olarak Anadolu İslam'dan sonra bir çok farklı dinin gerekse tarihsel, gerekse sanatsal, gerekse mimari, gerekse sosyal ve kültürel bir rol oynaması gerektiğini görmekte olmasına rağmen, Anadolu'ya doğru gelişmeleri sağlamıştır.

Bu cümlelerde olan Kocaeli merkez olarak, İlhanlı, Kubucu, Mekeçik, Öğü, Kullar, Samne Sheheyli, Servetçimci, Devrimci, Derekol gibi yerleşimlerin barınma alanları olup, Kırm Tatarları'nın getirilerek yerleşilmesi ve窝


Tüm Türkiye'deki yaşamları da devam eden bir studiyo'da gerçekleştirilen çalışmalarda, yaşanan yaşam şekilleri ve sosyo-kültürel yaşam şekilleri, toplumsal ve kültürsel etkenler, egitim, sağlık, aile ve gelişim gibi konular üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak, Kırm Tatarları'nın toplumsal ve kültürel yaşam şekilleri ve değişikliklerini ele almakta ve analiz etmektedir.
BOŞNAKLARIN KARAMÜRSEL KAZASI'NA GÖÇ VE KURULAN YENİ HAYATLAR

Okt. Öğuz POLATEL
Kocaeli Üniversitesi


XIX. YÜZYLIN İKİNCİ YARISINDA KOCAEİ YÖRESİNE GÖÇLER VE KURULAN MUHACIR KÖYLERİ

Dr. Yusuf ÇAM
İstanbul Ticaret Üniversitesi


Devletler hukukunun doğusuna bile birlikte snardin değişimini yola çalışan göçmenler sonraki dönemdeki topraklar arasındaki voicesi olmayan insanları düzenleyen kuralar ve normlarla yavaş yavaş genişletmiştir. Bu nedenle, kural izin vermek, yetkilerini ve haklarını korumaktadır.

Göç, genel olarak birey olarak insancın ve insan topluluğunu bu bölgelerde, gece veya sürekli olarak daha başka bölgelere gömülü ve yerleşmeleri suretiyle meydana gelen yerleşme hareketidir. Bu, geçişin kuruluşları ve esirgeyicilerin olduğu ve bazı halkların göç edenlerin de nüfusunun artması nedeniyle, hâlâ geçerli durum durumdadır.


İlk olarak köylerin kuruluş önceliğine insana ve hayvanlara barındırılması ve en kısa zamanda üretim yeteneğinin de dikkate edilmişle birlikte köyün ortak mallarından, mektepe, meydan yer, mera ve baltağı gibi hususlar da düşünülmüştür.

Kayıtlara muhacirlerin menşeii ile ilgili bilgiler çok detaylıdır. Asılar boyunca nüfus ile ilgili kayıtlar büyük bir dikkate tutan Osmanlı Devleti, bütün bu insanların genel olarak muhacir kapsamında görmüş ve aynıda davranmamıştır.

Osmanlı Devleti döneminde yaşanan görüşlerin hakları henüz dinmeden 1918 yılın Kasım ayında ıbâreden Kocaeli, yurudun dış bir tarafında olduğu gibi yeni bir işgale karşılaştı. Bağışıklığı kıyımı bilen yöre insanı persuade bir duraklamadan sonra Kuva-yı Milliye ruhu ile Milli Mücadele saflarında yerini almış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşuskunu yaşamışlardır.

KOCAEİ'Lİ'DE NÜFUS MÜBADELESI (1923-1930)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARI
Sakarya Üniversitesi


Bu çalışmaların başta Kızılay ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri, Kocaeli Köy Hizmetleri Arşivi’ndeki mubahât defterleri (şu anda bu defterler Başbakanlık Defter Arşivleri’ndedir) olmak üzere, dönemin ulusal ve yerel basını ile birlikte Halk-i Ahmer Mecmuası, Halk-i Ahmer Cemiyeti tarafından hazırlanan raporlar ve konu ile ilgili araştırma incelemeler eserler kullanmıştır.

KOCABİL’DE NILSİYE NÜFUS MÜBADELESİ (1934-1938)

Doç. Dr. Önder DUMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
TURGUT REİS SALONU
Saat: 10:40 - 10:55

16. YÜZYL AVRUPALI GEZİNLERİNİN GÖZÜNDE KOCAELI YÖRESİ: SEYAHATNAMELERİN TARİHSEL VERİ DEĞERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Güneş IŞIKSEL
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

YENİÇAĞ SEYYAHARININ GÖZÜNDE KOCAELI VE YÖRESİ
Yrd. Doç. Dr. Güçlü TÜLÜVELİ
Orta.Doğu Teknik Üniversitesi

Kocaeli bölgesi, Osmanlı tarihinin kuruluş aşamalarından itibaren önemli bir yere sahip olmuştur. Yarımadasının sakin olabileceği son büyük menzil olan Kocaeli.multatılgın ve memurlarının gözetgahı da, aynı zamanda, Anadolu ve Yakın Doğu’ya karayolu üzerinden giden Avrupa gezinlerinin bir yere tutar. Sunumumuzda, Jacques Gassot’un 1547; Jean Chesnau’nun 1547, Cristobal de Villalong’un 1552; Auguste Gisclain de Busbeck’in 1555; Petrus Vilinger’in 1565; Marcantonio Pigafetta’nın 1567 ve Reinhold Lubenau’nun 1588 Kocaeli ve dikkatli (Sapanca ve İznil) ile ilgili bilimlerini, seyahatnamecilere özel baglamları çerçevesini göz önünde tutarak ele alacağız.

Kısır bir süre (bazen bir gece, bazen yalnız birkaç saat kalmak üzere) Kocaeli’ine uğrayan bu gezinlerin anlık tanım ve betimlemeleri, bu ilk Osmanlı idari ve yol denizindeki konumu ve diğer benzer menzil ilerinde göre durum ve, konularda da bilgi verirler. 16. yüzyılda Kocaeli’ni gezmiş olan Avrupa gezinlerinin bu sahnete merkezi ve önemindeki değer betimlemeleri, inceleyen bir yanında bunularda sıklıkla öne çıkan coğrafya, İdari ve mimari veriler barındıran pasajları Türkçe çeviri değerlendirilir, diğer yandan da bu verileri aynı dönemde diğer gezinleri ve de asil Osmanlıca belgelerden (sever ruznamelerin, mümkün deftlerin) çıkan verilerde karsılama yoluyla bir Kocaeli tanımı varacağiz.

XVIII. YÜZYL SONLARINDA BİR OSMANLI SEYYAHININ KOCAELI VE YÖRESİYLE İLGİLİ TESPİT VE GÖZLEMLERİ
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. İlahan ŞAHİN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Tarihî kaynaklar arasında seyahatname ve coğrafya türünden eserler büyük bir öneme sahiptir. Ancak Osmanlı coğrafyasında Osmanlılarla ilgili söz konusu eserlerin...

Eserin adından anlaşılabileceği üzere Mehmed Hâşim’de, diğer seyahatname’lerdeki daha fazla birkaç şekilde.udurduğu身份证和 kasabalardaki halkın özellikleri, distort ve törerleri ile ilgili tespit ve gözlemleri bulunur ve bunlar rikâî bir üstlük seyahatname’nesine yansıtır. Bu durum seyahatın ugradığı Kocaeli’de ve yöresi için de geçerlidir. Bu bağlama bildirinde, uzun bir zamandı beri bildiğini sahîplerince üzerinde çalış大姐ya hazırlanmış söz konusu seyahatnameye dayanarak Kocaeli ve yöresindeki身份证とkasaba gibi yerleşim merkezleri, bu yerleşim merkezlerin özellikleri, halk arasındaki din ve inanç ritüelleri, bu ritüellerin yapıldığı yerler ile身份证和 светские адреса üzerinde durulacak ve böylece toplumsal tarih çalışmalarını bir pencere açılmaya çalışacaktır.

**BATILI SEYYAHARLARIN GÖZÜYLE KOCAELE (1800-1859)**

Doç. Dr. Ahmet GÜNDEZ
Mustafa Kemal Üniversitesi
40 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 14:15 - 14:30

Bir kenti tasvir eden herhangi bir seyahatname, tarihi bir değiş tasının yanında kent’in dokusunu oluşturan sosyal ve kültürel unsurların geçmişile bugünü arasında önemli bir bağ kurur. Nitekim Kocaeli’ne uğramış olan seyâyâhlar, kent’in sosyal ve ekonomik durumunu, kent merkezindeki ve çevresindeki tarihi yapısını ve kalınlar ile evleri ve sokakları hakkındaki izlenimlerini, kendilerine has bir üstlük nakletmişlerdir.


XIX. yüzyılda Kocaeli’ne gezin seyahahların sayısının çokluğu, kentin yer aldığı coğrafyanın önemi ile açıklanabilir. Ayrıca, bu dönemde siyasi ve sosyal anlamda bir çıkış yaşanan Osmanlı Devleti’nin toprağı üzerinde Avrupa devletleri’nden emperyalist çikaların ön plana çıkmış olmasının da bu ilgiye etkisi vardır. Bununla birlikte bölgeyî her anlamda tanınmamış ve değerlendirmek amacıyla keşif gezileri de yapılmıştır.

Bu çalışmalarla, 1800-1859 yılları arasında İzmit (Kocaeli) ve uğramış seyahatlerin gözlemlerinden yaraalanarak; kentin genel görünümü, evleri ve sokakları, nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

**ALMAN SEYYAH ANDREAS DAVID MORDTMANN’IN İZNIK-İZMIT (KOCĂELİ) İZLENİMLERİ**

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER
Bozok Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 14:30 - 14:45

İnsanlar yurt içi veya yurt dışı gezilerinde yaşadığııkları ülkenin dışında, başka toplulukları ve kültürleri tanımak, yeni yerleri görme amacıyla uzun ve yorucu seyahatle çıkmışlardır. Seyyahatname’lerin temel amaç yurtçılığı ve da yurt dışında gördükleri yerlerin tarihi, etnografisini, medeniyetini, doğal güzelliklerini, toplumsal yaşamının, geleneklerini ve göreneklerini tanımlaktır. Seyyahatname’ler genellikle bir birer tarihsel belge niteliği taşıma gibi bir şekilde yazılarak, yazarların izlenimlerini belirli bir üstlük yarattıkları, aynı zamanda da birer edebi yapı olarak da değerlendirilir. Bazı tarihçilere seyahat olmaları ve bir tarihi taraftarlığı seyahatlerini kaleme almış olmaları bu seyahatname’lerin değerlerini daha da artırmaktadır. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dünyada büyük güç olduğu ve dünya siyasetini belirlediği dönemde, Osmanlı Imparatorluğu’nu araştırmış ve Osmanlı Devleti hakkında bilgi...
Toplama amacıyla Avrupalı seyyahlar bu devlete seyahat etmişlerdir. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu’nu sadece seyyahlar değil, din ve bilim adamları da gezmişlerdir.


Bu seyahat, Osmanlı Devleti’nde çeşitli etnik unsurların ve farklı din, dil ve irk mensup insanların başı, huzur ve dayanışma içerisinde yaşadıkları bildirerek, Osmanlı Devleti tebaasındaki Ermeni, Rumlar ve diğer etnik gruplarında Türkler gibi yaşadıklarını ve Türkçe konuştuklarını gözelemlemiştir.

20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’ne gelen seyyahlar, Osmanlı topraklarının hemen hemen tüm vilayetlerini tek tek gezmiş ve etnik, sosyal ve ekonomik yönden olumuş ve olumsuzlukları detaylı şekilde kaleme almışlardır.

Bu çalışmada A. D. Mordtmann’ın “Anadolu” Seyahatnamesi’nin “İznil-Izmit (Kocaeli)” bölümünden Kocaeli hakkında bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, XVII. yüzyıldan sonra Marmara denizinin en canlı listesiyonu Karamürsel iskelesi, Karamürsel iskelesi Orta Anadolu ve İç Ege’den gelen yollarnın Marmara Denizi’ne ulaşığı yer olması bakımından son derece önemlidir. Bu gezergâhta bulunan diğer yerleşim yeri gibi zamanla Karamürsel hâzırsızın, bölgede bulunan diğer iskele ve limanların önemli gittikçe artmıştır. İklim koşulları, mevsimsel değişiklikler, doğal afetler, göçler ve buna benzer durumlarda Karamürsel iskelesinin sefer sayısında değişimler gözlenmiştir.

Karamürsel iskelesinden geçenlerin seferlerinin niteliklerinin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan ele alındığını bu çalışmada Karamürsel iskelesinin bölgedeki rolüne ilişkin tıttuyma gayret gösterdik. Söz konusu olan dönem içerisinde Karamürsel iskelesinin Marmara Denizi’ndeki diğer liman ve iskelelerle mukayese ederek Osmanlı deniz taşımacılığı üzerine bazı tespit ve değerlendirmeler yapmaya çalıştık.

Tarihli Ipek Yolu gezergâhında İzmit önemli bir merkezdir. Ortadoğu ve Asya’nın gelen yolunun İstanbul’a giden kolu İzmitten geçmektedir. Karadan devam eden gezergâhın dışında İzmit Körfezi’nden geçerek deniz yolunu ile İstanbul’a yani Avrupa’ya ulaşan ayrı bir gezergâh bulunmaktadır. Sehrin tarihine bakıldığında İzmit ve çevresi seyyahların ve denizcilerin uğrak yeri konumundadır. Osmanlı Beşliği zamanında da önemini korumustur. Öyle ki Karamürsel Alp’i önderliğinde Karamürsel ve İzmit Körfezi’nin güney kesimi koruma altına alınmıştır. İlk tarses çalışmalar da burada başlamıştır.

XVII. yüzyıldan sonra Marmara denizin ulaşımının en canlı listesiyonu Karamürsel iskelesidir. Karamürsel iskelesi Orta Anadolu ve İç Ege’den gelen yollarnın Marmara Denizi’ne ulaşığı yer olması bakımından son derece önemlidir. Bu gezergâhta bulunan diğer yerleşim yeri gibi zamanla Karamürsel hâzırsızın, bölgede bulunan diğer iskele ve limanların önemli gittikçe artmıştır. İklim koşulları, mevsimsel değişiklikler, doğal afetler, göçler ve buna benzer durumlarda Karamürsel iskelesinin sefer sayısında değişimler gözlenmiştir.

Karamürsel iskelesinden geçenlerin seferlerinin niteliklerinin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan ele alındığını bu çalışmada Karamürsel iskelesinin bölgedeki rolüne ilişkin tıttuyma gayret gösterdik. Söz konusu olan dönem içerisinde Karamürsel iskelesinin Marmara Denizi’ndeki diğer liman ve iskelelerle mukayese ederek Osmanlı deniz taşımacılığı üzerine bazı tespit ve değerlendirmeler yapmaya çalıştık.

KOCAYLI MUTASARRIFH HÜSEYİN PAŞA’NIN EŞ kıYALıKA MÜCADELESİ, İDAMI VE MÜŞADEREDİ EDİLEN MAL VARLIĞI (1796) 
Prof. Dr. Osman KöSE
Ankara Polis Akademisi


05 NİSAN 2015, PAZAR
ORUC REIS SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15

Bu tebligde, Koçaeli Mutasarrıf Hüseyin Paşa’nın mutasarrıflik dönümlerinde eskiyalarla mücadele, idami ve geriye kalan malların devlet tarafından müsadereye ele alınacaktır.

TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ İDARE DÜZENLEMLERİN KOCAYLI’YE YANSIMALARI

Dr. Mehmet GÜNEŞ
Başbakanlık Osmanlı Arşivi


Bu bildiride: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar devam eden üç çevre asırın zaman diliminde, merkez yönetimlerin Kocaeli ve çevresindeki müthiş yapılanma ve idari değişikliklerle ilgili faaliyetleri üzerinde genel olarak durumlu, mez dokonununla Başbakankılık Osmanlı Arşivi ve son dönemde de Başbakankılık Cumhuriyet Arşivi'nde görevli mevcut vesikalı işığında aydınlatılmaya çalışılmıştır. Salnameler, dönemin basını ve araştırmaların üzerinde ayrıca istifade edilmiştir.

19. YÜZYIL ORTALARINDA KARAMÜRSEL KAZASININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU: TEMETTUAT DEFTERLERİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Niğde Üniversitesi


Karamürsel Kazası temettuat defterlerinde nefs-i Karamürsel ve köylere hakkında demografik durum, tarım ürünlerini, denizcilik faaliyetleri gibi çeşitli alanlara dair yapılan genel sayıldığa somut veriler yer almaktadır.

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE KARAMÜRSEL KAZASINDA İNŞA VE TAMİR EDİLEN RUM MEKTEPLERİ (1876-1909)

Yrd. Doç. Dr. Biray ÇAKMAK
Uşak Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
BARBAROS HAYRETİN SALONU
SAAT: 09:30 - 09:45


OSMANLI PADİŞAHLARININ İZMİT VE HEREKE GEZİLERİ

Doç. Dr. Mehmet MERCAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 10:55 - 11:10


Osmanlı tarihinde ilk defa, II. Mahmud, memleketin durumunu yakından görmek, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve şikayetlerini dinlemek için memleket içinde gezileri çekmiştir. II. Mahmud’un sonra V. Murad ve Vahdettin harici bütün Osmanlı paşaları değişik maksatlarla yurt içi içinde değişik yerlere geziler yapmışlardır. Paşaların gezileri ve suçları yerel yetenekler arasında izmet ve Hereke de bulunmaktadır.

Bildirimi konusunu, başta halkın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve şikayetlerini dinlemek, incelemelerde bulunmak, dinlenmek, vb. maksatlarla Osmanlı Paşalarının İzmet ve Hereke'ye yağız gezileri oluşturulmaktadır. Bildirimi: Başbakanlık Osmanlı Arşivı belgelerinden, dönmün gazetelerinden ve araştırma eserlerinden istifade ederek hazırlanmıştır.

SULTAN II. ABDULHAMİD'DEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE İSPANYA BASINDA İZMİT

Yrd. Doç. Dr. Tufan TURAN
Esin TÜYLÜ TURAN
Sakarya Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUÇ REIS SALONU
SAAT: 15:00 - 15:15

Osmanlı ve İspanyol devletlerinin tarihi süreçleri birbirlerine paralel bir şekilde seyretilmiştir. Kuruluşlarından yıklılarına kadar devam eden bu paralel ilişkilerde iki ülke de birbirleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiştir. İspanya, Osmanlı Devleti ne karşı daima taraflı olup da, Osmanlı devleti ile ilgili herhangi bir ittifaka girişmemiş bir devlet olarak İspanya basınından da Türkiye ile ilgili haberlerin oldukça yoğun bir şekilde işlendiği görülmüştür. Özellikle 19. yüzyıldan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar, İspanya basınından Türkiye ile ilgili iki yüz bine yakın haber olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, İspanya basınında İspanya ve Türkiye ile ilgili haberlerin, özellikle de Sultan II. Abdulhamid döneminde ve 1875 yılında既要 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, oldukça yoğun bir şekilde işlenildiği görülmüştür.
OSMANLI ZİRAİ MODERNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: İZMİD NUMUNE TARLASI TESİBBÜSÜ

Dr. Burcu KURT
İstanbul Teknik Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
PIRİREİS SALONU
SAAT: 10:00 - 10:15


ANADOLU DEMİRYÖLÜ PROJESİ VE HAYDARPAŞA-İZMİT HATTINI İNŞAASI, 1871-1873: BİR İKTİSADI MILLİLEŞME TEŞEBBÜSÜ
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUC REİS SALONU
SAAT: 10:40 - 10:55


Anadolu Demiryolu’nun “baş hattı” olarak planlanan Haydarpaşa – İzmİt Hattının yapımı 1871 yılı sonlarında başladı. İnşaattaki çalışmaların bir kısımı yabancı taşeronlara yaptırıldı ve lokomoit gibi teknolojik araç - gereçler Belçika ve İngiltere'den edildi. Vatanın dini bir bölümü devletin mali yükünü hafifletmek için istimalik bedelli alındı. Bir kısım hafriyat işlerinde askeri birliklere göre verildi; 90 km lik hat 3 Mayıs 1877’te İzmİt’ten çıktığı bir törende açıldı. Kısa süre sonra İzmİt – Adaçaz Hattının hafriyat çalışmalarına başlandığı Osmanlı Hükümeti 1875 yılında mali iflasını ilan edince

Bu bildiride Haydarpasa – İzmir Hattı bir devlet yatırım ve işletme olarak tarihi zemin, finansmanı, teknik ve teknolojik ihtiyaçlarını karşılaması, inşaat süreci, açıklı ve işletmesi, sosyal ve kültürel ve ekonomik hayat üzerindeki etkileri bakımından ele alınmıştır. Bu yapılan yerel tarih yönetiminde de faydalanırlar bir modernleşme sembolü olan demiryolu/trenin toplum tarafından nasıl karşılandığında işık tutulmaya çalışılmıştır.

OSMANLI DEVLETLİNİN KOCAELI’NDEKI SANAYI MİRASI: HEREKE VE ÇUHANE FABRİKA-İ HÜMAYUNLARI

Doç. Dr. Elif Özlem AYDIN
Gebze Teknik Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
PİRİ REİS SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30


Bu bildiride Kocaeli’nde yer alan bu sanayi tesislerinin genel yerleşim özellikleri, tesislerden günümüze ulaşabilen yapının genel mimari özellikleri üzerinde durulmuştur. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan bu sanayi yapının kültürel miras olarak ele alınarak gelecek kücükleri aktarılabilmesi için oneriler sunulmuştur.

KURULUŞU İZMİT'TEN İZMİR'E KAÇIRILAN BİR KÂĞIT FABRİKAŞI (1846)

Prof. Dr. Emre DÖLEN
Marmara Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
PİRİ REİS SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15

Tanzimat sonrasında sanayileşme girişimleri kapsamında Sultan Abdülmejid’in onucursalüğünde 1843’teki devlet tarafından İzmit’ten kâğıt makinesi ile üretim yapacak bir kâğıt fabrikası ile bir çuha fabrikanın kurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerinde Barutçubaşı Ohannes bu fabrikalar konusunda incelemeler ve görüşmeler yaparak gerekli araç ve gereçlerin alınını sağlamak üzere Londra’ya gönderilmiştir. Kendisi tarafından gerekli taraslar yapılmış, kâğıt makinesi üreticisi mühendis Bryan Donkin ile görüşülmüş, sebagai yani şu çarkı ile İşleyen, 60 kişiyi çağıraçaq ve günden 500 okka (541 kg) kâğıt üretek bir fabrikanın kuruluşu için bir proje hazırlanmış ve gerekli planlar çizdirilmştir.

Bu planlar Medîs-i Ziraat ile incelemeler 9 Temmuz 1843 tarihli bir mazbata düzenlenmiştir. Bu mazbata ne demek istediğini kolay anlaşılaman, kendine cape olduğu gibi bulunan ve buna bir metin de. Burada İzmit’teki kurulmasına karar verilmiştir Oluan Kâğıt Fabrikası’nın çesiti bahanelerini sürûlerle burada kurulmasının uygun olmayacağını sonucuna varılmakta ve ad vermeden fabrikanın kuruluş yeri olarak İzmit’in uygun olduğuna işaret edilmiştır.

Fabrikânın ürettiği kâğıtları başına alcısı devlet olmuştur. Bir süre sonra İzmir Kâğıt Fabrikası’nın üretiminde birkaç kâğıt oraya çıkarılmış ve 1852’de kâğıt kalitesinin düşmesinden şikâyet edilmeğe başlanmışdır. Üretilen kâğıtın kalitesinin sürekli olarak düşmesi üzerine 1855’ten makinaların yenilenmesi gerektiğine anlaşılmıştır.

İNHİSARA GAYRİRESİMİ TEPKİ: KERPE VE KEFKEN SAHILERİNDE TUZ KAÇAĞÇILIĞİ

İsmail YAŞAYANLAR
Uludağ Üniversitesi


Bu bildiride Dünyi-ı Umumiyye İdaresi’nin kuruluşu sonrası Osmanlı sahillерinde gerçekleşen tuz kaçakçılığı; Kerpe ve Kefken Örneklemlerinde incelenmektedir. Ayrıca Dünyi-ı Umumiyye’nin koçular ve deniz devriyeleri ile engelleneremeyle çalıştığı, ancak başarılı olamadığı kaçakçılık meselesinin, merkezi devletin dahilile çözümlemeyi çalışmaya sürekli de devinilecektir.

KOCAELİ BANKASI

Feyzullah Yavuz ULUGÜN
 Araştırmacı-Yazar

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUC REİS SALONU
SAAT: 16:40 - 16:55

Diliimizce İtalyanadan geçen “Banka” kelimesi para bozma masası anlamına gelmektedir. Örnekler arasında İtalyan Medici ailesi olup, 1436-1678 yılları arasında her iki banka, Merkez Bankası’nın üstleneceğini kadar etkili olmuştur. 1907-1911 yılları arasında birlikte İtalya’da gelmiş İtilaf Terakki Yönetimi, İtalyan bankacılığına bu sahadaki egemenliğini kırmak için Türk bankalarının kurulmasına destek vermiştir. İlk milli bankacılık deneyimi Mithat Paşa’nın.

Bu süreçte İstanbul Bankası (1911), Enveco ve İkrazat Bankası (1914), Milli Aydan Bankası (1914), İstanbul Ticaret Bankası (1914), Karaman Milli Bankası (1915), Kayseri Kık İktisat Bankası (1916), Akşehir Osmanlı İktisat Bankası (1916), Eskişehir Şişli Bankası (1914), Ticaret ve İhracat Umumi Milli Bankası (İstanbul 1917), Konya İktisat Bankası (1917), İstanbul Bankası (1917) gibi aralarında belir kente hizmet sunmak üzere bankalar da kurulmuştur.


Bu sunum, artık Koçaeli kenti ile nerdesi hiçbir başka kalmaması bu annının yenido kent bellegine ve ekonomi tarihine kazandırılması amacıyla hazırlamaktadır.
İZMİT’İN TADI: YİYEN BİR, YEMEYEN BİN PIŞMANİYE

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYLMAZ
Gazi Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUC REIS SALONU
SAAT: 11:10 - 11:25


İZMİT’TÈ TÜRKLER TARAFINDAN AÇILAN ILK ECZANELER

Dilek AYRIBAŞ
Müzeyyen ÜNAL
İkber KUMRAL
Osman Nuri CEBE
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 16:40 - 16:55


KOCAELI VE ÇEVRESİNDE KOLERA SALGINI (1894-1895)

Yrd. Doç. Dr. Zafer ATAR
Celal Bayar Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
ORUC REIS SALONU
SAAT: 11:25 - 11:40

Salgın hastalıklar, tarih boyunca insanlığın en çok etkilendiği felaketlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Osmani Devleti de, salgın hastalıkların yıkıcı etkisine maruz kalmıştır. Bu bağlamda kolera salgınları tanı, Osmanlı dünyası içinde uzun süreli bir tarihe etkilenmiş hastalıklarından biri olarak anılır. İzmıt’te 1848 ve 1864-65 yıllarında görülmekle birlikte, esas yıkıcı etkisini 1894-1895 yıllarında geçirdiştirirmş bir salgın. Çalışmada, 1894-1895 yıllarında İzmit ve çevresi etkileri altına alan kolera salgının ortaya çıkışı, hastalığın etkileri ve hastalıkla karşı alınan tedbirler hususları üzerinde durulacaktır.
OSMANLI DEVLETI’NIN SON YÜZYILINDA KARAMÜRSEL’DE ÇEKİRGE AFETLERİ VE SONUÇLARI

Yrd. Doç. Dr. Serkan YAZICI
Sakarya Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30


KOCAELI VE DEPREM

Doç. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN
Bilecik Şeyh Edebiyat Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUC REIS SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve bölgesel ölçüde etkili olan Marmara Depremi toplumumuzun olduğu gibi İzmit’in de gündeminde ilk kez uzun sayılabilir bir yer tuttu.

İzmit’in kuruluş yeri Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonu üzerindedir. Sismolojik olarak bu fay zonu, ABD batı kıyılarındaki San Andreas Fay’ının sonra dünyada hareketliik bakımından ikinci faydır. Belirttiilen nedenle deprem, İzmit ve İzmitli inlerin döneminde geçişe olduğu gibi gelecekte de hep var olmaya devam edecektir.

Kocaeli toprakları ve yakın çevresi tarih süreci boyunca depremlerle sarsılmıştır. Özellikle 1100’lu yıllarda büyük kısmının yapılandırıldığı İzmit – Sapanca Oluğu sismik hareketliik bakımından ülkemizde en öldü gelen sahalarından, Bu olayın batı yönde devamını oluştururan İzmit Körfezi, benzer şekilde tektonik çukurlarla biçimlennmiş bir grabendır.

Tarih kayıtları, İzmit Körfezi’nde depremlerle birlikte çok sayıda tsunami olayının meydana geleni indenden bahsetmektedir. Bu olayın 17 Ağustos Depremi sırasında da oluştuğu işaret eden bulgular vardır. Söz konusu kayıtlara göre tsunami olayılarla İzmit’e t’te ciddi can kayıpları yaşamıştır. Tarihinsel deprem kayıtları Türkiye’yi conna’daki depremlere bağlı olarak meydana gelen tsunami olaylarının en fazla İzmit Körfezi’yle sınırlasına gerçekleştiği işaret etmektedir. Bu bakımından körfez kıyılarında sanayileşme, yapılaşma ve nüfuslanmanın, deprem ve tsunami geçeri göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNE İZMİT’TE İMAR FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 14:15 - 14:30

Osmanlı Devleti’nde, II. Mahmut döneminde mekezeyi yöntemi yapılarına anlayışıyla başlayan ve Tanzimat hiz kılanın yönetim organının kuruluşu devlet dairesi denen yapılarla ilgili doğrumsuştur. Özellikle Tanzimat’tan ibaren oluşturulan müjlü yönetimle birlikte kentlerde yeni mekânsal yapılar inşa etmek gerekmiştir. Bu ihyaça
binaen başta hükümet konağı olmak üzere adliye, hapishane, telgrafhane, vergi
dairesi, karakol gibi resmi binalar yapılmıştır. Osmanlı şehirlerinde modern devlet
kurumlarının gerekçendirdiği kamu binaları inşa etme ya da yenileme çalışmalar
Tanzimat'tan sonra da sürdürülmiştir. II. Abdülhamit dönemi imar faaliyetleri açısından
yoğun çalışmaların yapıldığı bir dönem olmuştur.

Bu bildiride; II. Abdülhamit döneminde izmid'de inşa ya da tamiri yapılan
hükmüet konağı, rüsumat dairesi, adliye binası, evrak mahzeni, hapishane,
karakolhane, cephenelik, silahhane gibi resmi yapılar ele alınarak, Tanzimat
sonrasında yapısal değişimin kentteki izleri sülaleyeçin çalışılacaktır. Ayrıca cami,
dergâh, kilise gibi sivil nitelikteki çeşitli binaları nhtm, iskele, yal ve köprülerin inşa
ve tamiri ile ilgili çalışmalarla da yer verilecektir. Bu faaliyetlerde hassasiyet gösteren
ya da öncelik verilen hususlar, mahalli ya da merkezi yöneticilerin tutumu ve
karsılışlan mali güçlükler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

İKİNCİ MESRUTIYET’İN İLK YILLARINDA İZMİT SANCAĞI
(1908-1910)

Dr. Bülent CIRİK
Dumlupınar Üniversitesi

23 Temmuz 1908’de mesruyetin ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti’nde yeni bir
anayasal düzen başlamıştır. Bu yeni dönemde İstanbul ve çevresi için gelisme sahne
ölmüştür. İzmir’e mesruyetin ilan edildiği haberinin duyulması üzerine eski yöneticiler
düşlanmış ve halka gazabına uğramıştır. Bu dönemde İzmir Osmani Devleti’nin ticari ve
ziraatçıları önemli merkezleridir. Ayrıca İstanbul’un Anadolu yakasını kapsayan hasebeyile
demir hatın etkilerini il計畫 edilen yerlerden birisi de İzmir olmuştur. 31. Mart
Hadiyesi üzerine İzmir’te ve Adapazarı’nda çıkan olaylar üzerine bu bölgeye askerler
gönderilmiş, çok büyük ve asayis sağlanmaya çalışılmıştır. Mesruyet kurallarının ilk
uygulandığı yer olan İzmir’e eğitim, ticaret, ziraat, nüfus, gayrimüslimlerin durumu
ve yönetim bu tebliğin temel konusunu teşkil etmektedir. Dönemin coğrafî ve ikitsadî
kaynakları. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri bu tebliğine anca kaynak olarak kullanılacaktır.
Ayrıca 1908-1912 yılları arasındaki olayları ele alan kaynaklar da kullanılabilecektir.


SULTAN V. MEHMET REŞAD'IN İZMİT SEYAHATI VE SONUÇLARI (26-27 EKİM 1909)

Prof. Dr. Haluk SELVİ
Sakarya Üniversitesi


Bu tebliğimizde Sultan Reşad'ın İzmit seyahatini ve seyahat sonunda basına yansyan

İzmit ile ilgili gelişmeleri ele alarak XX. yüzyılın başında İzmit'in profilini ortaya koymaya çalışacağiz.

1908 OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE İZMİT MEBUSLARI VE FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Selda KAYSİ KILIÇ
Ankara Üniversitesi

Yakın tarihimizde "İkinci Meşrutiyet" olarak anılan dönem (1908-1918) aynı zamanda çok partili rejimde başlangıcı sayılabilir. Aslında II. Meşrutiyet uno yıllarını (1908-1913) çok partili, diğer yıllarını da tek partili rejim olarak yaşamıştır.

II. Meşrutiyet'in ilan edildiği dönemde hem iç hem de dış olaylar ayrılmaz biçimde birbirine karışarak geliştikleri ortamın ürettiği siyasal kuruluşlar kendilerini yaratma koşullarını etkilerini taşımışlardır. Bu nedenle, 1908 Meclis-i Mebusan'ında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemde toplanan sekiz Mebus İzmit vekili olmuştur.

Bu çalışmada Meclis-i Mebusan Zabit Cemil'teri temel kaynak olarak kullanılabilecektir. 1908 Meclis-i Mebusan'ında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemde toplanan sekiz Mebus İzmit vekili olmuştur.

DONANMA-YI OSMANLI MUAVENET-I MILLIYE CEMIYETI: İZMİT MÜSTAKİL LIVASI ŞUBESİNİN ÇALIŞMALARI

Yrd. Doç. Dr. Sedef BULUT
Ankara Üniversitesi


MUTASARRIFLIK BÜTÇELERİNİ GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİT

Doç. Dr. Safiye KIRANLAR
Sakarya Üniversitesi

Vilayetlerin gelir ve giderlerini belirlenen bir program çerçevesinde kullanma anlayışı Tanzimat Fermanı’nın lanelandığı sonra önem kazanmış ve bu formanın olduğu sürevelik bir bütçe belgelerinin sayısı 26 Mart 1913 tarihinde iade-i Umumiyeye-Vilayet Kanunu’yla tamamlanmıştır. Bu kanun vilayet meclislerinin, her yıl için, “adı” ve “fakalade” bülmeleri içinde olanın bir bütçe hazırlamasını vsabilir durumların haline getirilmiş ve kanunun 79-81 maddelerinde bütçenin nasıl hazırlanacağı açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu bildiri kapsamında, o dönemde müşterik bir mutasarrıflık olan İzmir’in, yılın düzenlemesini uygulan overclock hazırlanan birinci Dünya Savaşı ait üçüncü ögesi (1916, 1917 ve 1918) değerlendirilecektir.

Gelir ve gider miktarı aldığı bütçelere göre oldukça az olan üç fevkalade bütçede ise İzmit hakkında daha az faaliyet verilerle karşılaşılmaktadır. Söyle ki: 1916 yılına ait giderler içinde eğitim alanında İzmit merkez ve Geyve’deki bataklıkların kuruluşları için ödenek ayrılırken, benzer durum diğer ikı yıl için de geçerlidir. 1917 yılı, 1918 yılının fevkalade bütçesinin giderek fazlandığı ve Geyve bataklığının kuruluşlarının İzmit mezbahası ve İzmit hastanesi için ayrılmıştır.

Hazırlanan bütçelerin savaş şartları içinde ne oranda uygulandığı, mutasarrıflık yönetimindeki gelirlerin toplama ve giderleri ödeme konusundaki başarıyla ölçülülebilir. Bu konudaki başan ya da başsanslı, dönemin kaynakları zordan geçtilerek ortaya çıkarılabilecektir. Bu birkaç açısıyla, bildirin kapsamında, bütçelerde yer alan veriler değerlendirilecek ve İzmit’in savaş yıllarındaki sosyo-ekonomik durumunun aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.

II. MEŞRUTİYET'TEN CUMHURIYET'E İZMİ'T'TE TARIM VE HAYVANCILĠA İLİŞKEN BAZI GÖZLEMLER

Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK
Bilecik Şeyh Edebiyatı Üniversitesi
04 NİSAN 2015, CUMARTEŞI
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 14:30 - 14:45


BALKAN SAVAŞLARINDA İZMİ'T'TE SEFERBERLİK UYGULAMALARI

Yrd. Doç. Dr. Nurten ÇETİN
Trakya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
PIYRE IS SALONU
SAAT: 11:25 - 11:40


Bu bildiride hükümetin seferberlik uygulamalarının önceliği olarak İzmit ve havalısındaki Müslüman halk üzerinde yarattığı etki, halkın tutumlarıyla burada yaşayan gayrimüslimlerin tutumları arasında artış belgeleri ve dönemin basıncından edilen bilgilerle ortaya konulacaktır.

TARIHİ SÜREÇTE İZMİT DEMİRYOZU VE ŞEHRE KATKISI

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKKOR
Kırklareli Üniversitesi

Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ortalarından itibaren demiryolu taşımacılığının önem vermeye başlamıştır. Dönemin koşulları içerisinde demiryolu taşımacılığının hızlı hızla ve daha fazla malzeme taşıma kapasitesi de demiryolları üzerinde hizlandırmıştır. Osmanlı coğrafyasında ilk demiryolu, 1851 tarihinde Kahire-İskenderiye arasında 211 km'lik bir hattın yapımıyla başlamıştır. Daha sonra bu hattın, 1856 tarihinde İzmir-Aydın arasında 130 km'lik demiryolu imtiazı takip etmiştir. Anadolu coğrafyasında ilk kez İngilizlere verilen imtiazla başlayan demiryolu yapımının sonlarından Fransızlar ve Almanlar da verilen imtiazla devam etmiştir. Farklı ülkelerden gelen imtiazlar, beraberinde her ülkenin kendine has bir etki alan oluşturmasında da neden olmuştur.


İSTANBUL-KUDÜS-MEKKE HAC YOLUNUN İZMİT GÜZERGİHİ ÜZERİNE

Drs. Mehmet TÜTÜNCÜ
SOTA Research Centre for Turkish and Arab World, Haarlem

I. Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde kadar geçen sürede, Osmanlı topraklarının birçok bölgesinde demiryolu hatlarının yapımına devam edilmiştir. Hatların neredeyse tamamının İstanbul’la ulaşmış olmasına İzmit bölgesini demiryolu sürecinde son derece önemli bir noktaya taşıması. Demiryolu ile hızlanan ekonomik faaliyetler ve zaman içerisinde demiryolunun varlığıyla alakalı İstanbul-İzmit arasındaki nüfus hareketliliği son derece önemli bir noktaya ulaşmıştır. 1950’lerden sonra hızlanan sanayi hamlesi ve İzmit’in İstanbul’u yakınında olduğu, bölgenin İstanbul kadar önem taşımasına hatta sanayi tesislerinin bu bölgeye kaymasına neden olmuştur.

İzmit’in merkezinde geçen hattın zaman içerisinde artan sefer sayısı, şehirde yaşayanlar için tehlike arz etmeye başlayınca yeni bir hattın yapımına gerekşimine arıtılmıştır. 1970 yılında İller Bankası, İl Planlama ve Yapı Dairesi, Reşitler Şehircilik İleri Müdürü’nün nce hazırlanan bir rapor ile İzmit’te geçen demiryolunun farklı bir güzergâha kaydırılması üzerinde durulmuş ve 5 farklı seçenek üzerine odaklanmıştır. Yapı plano değerlendirmeler neticesinde hattın sahil kenarına çekilmesine karar verilmiştir. Çift hatlı ve elektrikli olarak yapılan yeniden yapılan hat, bugün YHT hattı olarak tekrar revize edilmiştir.

Gerek Roma, Bizans ve Osmanlı devrinin başkenti olan İstanbul ile Semavi dillerin kutsal sehpaları arasındaki Hac seyahatleri asılar boyunca İzmit güzergâhını kullanılmışlardır. Hristiyanlar ve Yahudiler için Kudüs’te sona eren bu güzergâh, Müslümanlar da aynen kullanılmış ve Kudüs’ten Mekke’ye devam etmiştirlerdir.

İstanbul’dan başlayan yol Eskişehir’a kadar ikiye ayrılarak ve bir kolu İzmit Körfezi’ni geçerek Hersek Altınova’da İzmit üzerinden devam ediyor, diğer kolu ise Geyve ve İzmit üzerinden güneşe ilerleyerek buradan güneşe dönüyor ve ilk yolla birleşiyor.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İZMIT'TE TİCARET HAYATI

Müzeyyen ÜNAL
Kocaeli Dokümantasyon Merkezi

Savaş yıllarında İzmit'te eski ticari alan değişmiştir. Ankara, İstiklal, Gümrük ve Demiryolu çaddeleri ile Kapanönü, Çarşıbaşı, Taşçılarbaşı, Orta Çeşme, Orta Cami, Paç, Buğday Meydanı ve Adalar Çarşısı'nda yoğunluk devam etmiştir. SEKA ve TEKEL çalışanlar ile kar ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin aleleri ticari hayatın canlı tutulmasında etkili olmuştur.

Ticari faaliyetler bulunulan, unvan ve ticaretini ticarethanesinin bulunduğu yerdeki ticaret sıklıne tescil ve ilan ettirmek, ticaret ve sanayi odasına kayıt olmak ve senelik ücretlerini odada ödemekte yükümlü tutularak kayıt altına alınmıştır.

Bu dönemde Kocaeli vilayetinde İzmit ve Adapazarı olmak üzere iki ticaret ve sanayi odası vardır. Ceyanne, Gebze, Kandıra, Karamürsel ve Gölçük kazaları İzmit Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Hendek ve Karasu Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası'nın bağlı olmuştur. 1940 ve 1941 yıllarında İzmit ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odalarında kayıt ve tescil edilmiş olanların toplamı 1533'ü tür. Bunun 991'i İzmit ve 642'i Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt ve tescil edilmiştir.


XVIII. YÜZYLIN İLK YARISINDA KOCAELİ ORMANLARININ BAŞLIÇA KULLANIM ALANLARI (1700-1754)

Yrd. Doç. Dr. Üğur KURTARAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


KOCAEİ’DEN İSTANBUL’A KERESTE TEMİNİ VE KULLANIMI

Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Bingöl Üniversitesi


XIX. YÜZYL ORTALARINDA HERKE’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Doç. Dr. Yunus ÖZGER
Bozok Üniversitesi


Maliye varıdat tasnifinde 3596 numaralı kaydılyı Hereke Temettuat Defterleri, 1845’e düzenlenmişdir. 43 sayfadan ibaret defterlerde göre Hereke’nin hane sayısı 175’tir. Klasik kabulle her bir hane ortalama beş kişinin yaşadığı varsayıldığı 1845’e Hereke’nin yaklaşık 900 kişilik bir nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Temettuat Defterleri inceleyininde Hereke’deki toplam hane sayısı, azrak miktar, hane reislerinin meslekleri, yükümluler oldukları vergi miktarı gibi birçok hususi detaylar belirleyebilir. Bunun yanı sıra hane reislerinin isimleri ve unvanları, sahip oldukları mal varlığı, onların rencontleyerek vergi ve miktari ayırt etmek için ortaya çıkarılacaktır. Yine aynı defterler içinde kişinin demografi yapısına dair sonuçlar ulaşılabilitir.

Böylece günümüzde Körfez İçine bağlı bir semt olarak idame edilen yer alan Hereke’nin XIX. yüzyılındaki durumun projeksiyon tutulmaya çalışılacaktır.
KARAMÜRSEL MENSUCAT FABRİKASI (1890-1921)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep CUMHUR İŞKEFIYELİ
Sakarya Üniversitesi

KOCABELI İLİ İZMİT - BALören (Belen) KÖYÜNDE 1320 (MİLADI 1904) TARİHLİ SON OSманLI NÜfUS TAHRİRİ

Necat ÇETİN
Uzman Öğretmen-Araştırmacı

Tarihler 19 Ocak 2015, Pazar
Saat: 09:45 - 10:00

19. YÜZYILIN ILK YARISINDA İZMETLİ AİLELERİN SAHİP OLDUKLARI ÇOCUK SAYILARI

Doç. Dr. Ümit EKİN
Sakarya Üniversitesi

Osmanlı nüfus tarihinde başlıca problemi, kaynaklarının yetersizliğinden ötürü bir hanenin kaç kişiden oluştuğunun net olarak bilinmemesidir. Bu konuda çalışmalar arasinda bir hanenin 5 kişiden oluştuğuna dair genel bir kabul bulunmaktadır birlikte bu rakamin imparatorluk her döneminde ve her bölgesi için geçerli olması beklemek doğru olmaya çalıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sayıside konunun aydınlatılması yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Şerifye Sicillerine dayanarak 19. yüzyılın ilk yarısında İzmir kazasında yaşayan ailelerin sahip olduğu çocuk sayısını belirlemek ve yapılan diğer çalışmaların ışığından diğer Osmanlı kentlerindeki sayıları karşılaştırmaktır.

16. YÜZYILDA YALAKABAD KAZASINDA VAKIFLAR (GELİR KAYNAKLARINA GÖRE)

Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi


SICİLL-İ AHVAL KAYITLARINA GÖRE HERKESE DEVLET MEMURLARI

Doç. Dr. Alpaslan DEMİR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

ORTALARINDA VE SON ÇEYREĞİNDE DEVİNDİR-HÜMAYÜN'DA TUTULMUŞ OLAN MÜHİMET DEFTERLERİNE AİT KAYITLARDA YOLA ÇIKARAK BAŞKENT İSTANBUL'DA ÇOK YAKIN BİR MERKEZDE BULUNAN, DENİZE KİYI OLAN, BAZI İŞĶELERDE VE GÉMI YAPIMI İÇİN TERSANELERDE SAHPİ VE TÜM BÜ Zenli̇kləri derinlərindən dolayı Osmanlı yönetiminin ilgisini bazı konularda yakının çekmiş bir şehir olan İZMIT (İZNIK) ŞEHİRIN AİT BAZI DEĞERLENDİRMELER ÇALIŞMALAMIZIN ANA KONUSUNU OLUŞTURACAKTIR.

İZMİT ile ilgili kayıtlar dönmeye ait Mühime defterlerinin arazisinde belirlienecek ve bu kayıtlar merkezi yönetimin talepleri, yapıcısında ve tamiri, gencler'in ve bu faaliyetler için gerekli malzemelerin teminini, güvenlik, salgın hastalıklarını ve doğalgelikler gibi bazı konu başlıklarında toplanıp bölgeyle ilgili değerlendirme ve uygulamaya çalışılacaktır. Bir şehirin Osmanlı başkentine bu kadar yakın olmanın fayda ve zararlarının tespitini de yine ayrı kaynaklar işliğinde ele alınacaktır.

OSMANLI DÖNEMİNDE KARAMÜRSEL'DE RÜŞDİYEYER

Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU
Sakarya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
BARBAROS HAYRETİN SALONU
SAAT: 10:55 - 11:10

THE DIOCESE OF NICOMEDIA (İZMIT) DURING THE OTTOMAN PERIOD, 16th-19th CENTURIES

Doç. Dr. Eugenia KERMELI
Institute of Turkish Studies, Hacettepe University

05 NİSAN 2015, PAZAR
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 10:55 - 11:10

Rüşdiyeleri de merkezde ve taşrada tesis edip halkın eğitsel eksikliğini gidermeye çalışmaktaydı. Merkezde ve taşrada bu şekilde kurmuş olduğu Rüşdiyelerin bir benzerini de yine Karamürsel’de kurarak bu nedenle halkına da eğitsel hizmet götürmeye hedeflemişti.

Bu şekilde devletin diğer köşelerinde olduğu gibi Karamürsel’de Rüşdiye açan Osmanlı idaresi, doğal olarak okulu açmakla kalmamış, okulun her türlü ihtiyaçını gidermeye gayret etmiştir. Bu çerçevede, okulun inşai ihtiyaçlarından başlayarak, öğrencilik ve hakkında tutulmasına, muallimlerde odenecek ücretlere, okul ders kitaplarının teminine, muallim kadrosundaki kilerin veya okulun diğer hizmetlerinin, maas, emeklilik, tatil, izin, anne-baba ziyaretleri, yakacak ve yeyeye yardımları gibi özlük hakları ve kendilerine sunulan destek hizmetleri başka olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar daha birçok ihtiyaç alanlarının eksikliklerini giderilmesine özen göstermişti.

Bu yüzden bu çalışmada, Osmanlı Arşiv vesikalarının işliğinde, hem Osmanlı idaresinin eğitime ve Rüşdiyeye nasıl bakışı oldu ve hem de Karamürsel’deki Rüşdiye eğitiminin süreçleri ele alınmaya çalışılacaktır.

The ecclesiastical authority of Nicomedia is the oldest one in Bithynia and one of the oldest of Christianity. During the Ottoman period the high prestige of the Nicomedia metropolitan stemmed not only from the antiquity of the See but also from a practical reason. The city’s proximity to Istanbul enabled the Metropolitans of Nicomedia to become a member of the Patriarchal Synod and to participate to important events in the History of the Patriarchate. The aim of this paper is to utilize Patriarchic Histories like the one of Meletios of 1661 and ecclesiastical and political one like the one of Athanasios Komnenos Ypsilantes of 1789 to discuss the role the diocese of
Izmit played in the local community and as a member of the Synod. The 18th century transformation of Synodical administration and the system of gerontismos will be another focal point of the paper. Finally the increase of the Christian population in the region in the 19th century will be examined vis-à-vis the activities and the function of the diocese.

(OSMANLI VE CUMHURIYET DÖNEMİ) KENT’İN TOPLUMSAL SİSTEMLERİ İLE: GEBZE ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Medeniyet Üniversitesi

Yerleşim birimleri toplumsal sistemi tanımlamada önemli birer araçtır. Bunun böyle olduğu, klasik dönemde kasaba, modern dönemde de kentin toplumsal sistemi gaz ardi edilemek üzere aile etkileme etkileme ilişkisinde olmasının, kentin buna göre yeni yapılanmalar elde etmesinde bulunabilir.

Gebze yerleşim biriminin sistem tanımlama aracı olarak kullanılabiliriliği her iki dönemde de toplumsal sistem boyutunda yaşanan gelişme süreçlerinde doğrudan doğruya etkileme etkileme ilişkisinde olmasının, kentin buna göre yeni yapılanmalar elde etmesinde bulunabilir.

Gebze’nin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi toplumsal sisteminde üstlendiği işlev ekseninde örnekleri ile birincil kaynaklara dayalı olarak açıklanmaya, makro bir bakış açısı ortaya koymaya çalışacaktır.

GEBZE NAHİYESİ’NE BAĞLI VAKİF KÖYLER VE ŞEHY İVAZ FAKİH VAKFI

Doç. Dr. İlhami YURDAKUL
Bilecik Şeyh Ebedali Üniversitesi


Bu köylerden Çamlıca Karyesi 29 Haziran 1405 (1 Muharrem 808) tarihinde Yıldırım Bayezid tarafından Laçın Timarı adıyla İvaz Fakih’e tür vergilerden muaflı tutulmak kaydıyla temlik edilmiştir. Bu ilk temlik belgesinde İvaz Fakih’in seyahâtine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Çelebi Sultan Mehmed devrinede verilen bir belgeden anlaşılacağı üzere İstanbul’un fethinden önce Kışlık ve çevresi Laçın Timarı adıyla İvaz Fakih’inden bir şeyhe temlik, İvaz Fakih de burayı evladiyet ve mesrutiyet üzere evlad ve evlad-ı evlada vakf etmiştir.

Bu bildiride 15. yüzyılda Gebze Nahıyelerinin idari takipları ve vakif köyleri ile bu köylerden 12 hanedir Çamlıca Karyesi’nin İvaz Fakih’i temlik olarak tahsisi, evladiyet ve mesrutiyet üzere vakfedilmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu tarihle sonra hem İvaz Fakih’in neslindeği iddia edenler hem de o riftası idareciler tarafından vakfin mülki ve gelirlerine yapılan müdahaleler ile vakif mütevelliğinin konuyu yargıya taşıması ve vakfin işletilmesine dair süreç izah edilecektir.
I. DÜNYA SAVAŞI ÖNÇESİ VE SAVAŞ DÖNEMİNDE ANTANTA DEVLETLERİNİN PLANLARINDA İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ

Prof. Dr. Tofiq MUSTAFAZADE
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
PIRİREŞ SALONU
SAAT: 14:30 - 14:45


Daha bölüştürülmemiş olan arazilerden biri de Osmanlı Devleti idi. Bu yüzden de onu paylaşmayıarm Avrupa diplomasisinin temel amaçlarından birine dönmuştur. Bu yolda Rusya diplomasisi özel çaba gösteriyordu. Çünkü Rusya'nın Yakın Doğu politikasında temel yeri "tarihsel görevleri", yanı İstanbul'u, Boğazları ve Marmara bölgesini ele geçirmek duruyordu. Türkiye'ye karşı Balkan İttifak'ının oluşmasında Rusya'nın olağanüstü rolü olması da, son dönemlerde Almanya'ya daha fazla eğilim gösteren Bulgaristan ordusunun ilerleyerek İstanbul'a 45 km'ye kadar yaklaşması Rus Hükümetini endişelendiriyordu. Hatta Rus Çan II. Nikola İstanbul Boğazı'na gemiler göndermesi ve Boşfor'un güneyine ordu çıkarmasına izin verdiği. Fakat Rus Karadeniz filosunun gerekli sayda orduyu taşımak gücü olmadığını için bu niyet gerçekleştirmedi.


Eskiden İstanbul, Boğazlar ve Marmara bölgesinin Rusların kontrolünde verilmesine karşı çikan İngilizere, Türkiye savaşa katıldıkları sonunda anladığı ki, şimdi İstanbul, Boğazlar ve Marmara bölgesi konusunda Rusya'nın nüfusuna karşı çıkmak Rus Hükümetinin savaş sürdürmesini imkânsız kılacaktır. İngilizere'nin Dışleri Bakanlığı

Grey Rusya'nın Londra'daki elçisi Benkendorf'la konuştukta sırasında söylemişti ki, Almanya yenilecekse İstanbul ve Boğazlar konusuna bu kez başka türlü değil, Rus çıkarmalarına uygun çözülecektir.


BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA EDİNE MEKKEZ ASKER HASTANESİ’NDE VEFAT EDEN KOCÆLİLİ ASKERLER

Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN
Trakya Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 10:55 - 11:10

Balkan Savaşı döneminde seferberlik hazırlıkları sırasında diğer alanlarda olduğu gibi orduyunun sahîhe teşkilatında da acil ikmai planları gerektiği şekilde yürtülememiş, kollarının sahîhe bağlılığı, cephe hattında kurulması düşünden hastanelere yeteri kadar türlü malzeme ile arac gereç, personel sevkiyatı yapılamamıştır. Osmanlı Ordusunun sürekli yeteneklerine 146 beraber giri çekilmiş başarısız ve yaralı askerler, cephe āzak nakli edilen arabalarla gelmiş taşınmış veya yurtiçlilerin büyük zorlukla istasyonlara ulaşmayı çalışması ve trenlerle hastanelere yetiştirtilenler tedaviye alınmıştır. Binlerce asker kolerası, dızanteri, tifo, tifüs, çıkeç ve sırtma gibi salgın hastalıklar dolaysı ile yoldaşına parısal olmuş hastanelere yetiştirtilenlerin de önemli bir kısmın vefat etmiştir.

Bu anlamda Balkan Harbi Osmanlı Devleti için acı bir tecrübe olmuştur. Bu amaçla İstanbul Savaşını evvelinde hem sivil hem de askeri alanında sağlam hızlara her türlü düzenlemeler yapmıştır. Bununla beraber alınan bütün tedbirlerin rağmen bu dönemde de ordunun önemli bir kısmın salgın hastalıklara duyar olmasının ve boğazların sayısı küçülmemesine derecede yardımcı olmasa da, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşını evelindeki hem sivil hem de askeri alanlarında Slowak Bìnhizlerin her türlü düzenlemelerin faydası, bu dönemde de ordunun önemli bir kısmın salgın hastalıklara duyar olmasının ve boğazların sayısı küçülmemesine derecede yardımcı olmasa da, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşını evelindeki hem sivil hem de askeri alanlarında Slowak Bìnhizlerin her türlü düzenlemelerin faydası,
yaranarak veya hasta düşerek ve gerekse cephe gerisinde vatan hizmetlerini yaparken hastalanarak Edirne Merkez Asker Hastanesi'ne sevk edilmis ve tedavi edildi. Uzmanlar arasında vefat ettikten sonra Merkez Asker Hastanesi Mezarlığı'na defnedilmiş Kocaelili askerlerin durumları ortaya konmaya çalışılacaktır.


Bu çalışmadı Kocaelili askerlerin Balkan ve I. Dünya Savaşı esnasında buraya defnedilenler isi ilerledikleri ve hangi hastalıklardan vefat ettikleri tespit edilmiş ve degerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 54 şehit üzerinden yapılan çalışmaların tespitimizde vefat edenlerin 53'ü Müslüman, 1'i gayrimüslümdür. Bunlardan biri de 19 yaşında askeri öğrencidir.

**I. DüNYA SAVAŞI'NDA İZMİT KÖRFEZİ VE ÇEVRESİNDE İTİLAF DENIZALTILI VE GEBZE KÖPRÜSÜNÜN HAVAYA UÇURULMASI**

Yrd. Doç. Dr. Fikrettin YAVUZ
Sakarya Üniversitesi

---


**TEHCİR KANUNU VE İZMİT ERMEĞILERİ**

Yrd. Doç. Dr. Taner BİLĠİN
Dr. Selma ÇETİNKAYA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

---

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 14:45 - 15:00

**NUTUK’A GÖRE MILLİ MÜCADELEDE İZMİT**

Yrd. Doç. Dr. Alaattin UCA  
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

---


---

**MİLLİ MÜCADELE’DE İZMİT MUTASARRIFLİĞİ’NDA DIN ADAMLARI**

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU  
Doç. Dr. Esra SARIKOYUNCU DEĞERLI  
Dumlupınar Üniversitesi  

---


Atatürk, Nutuk’ta, Milli Mücadele yıllarında ya da günümüzde İzmit’e bağlı olan Adapazarı, Darica, Derince, Gebze, Geyve, Gölcük, İzmit, Kandıra gibi yerleşim yerlerinde de çeşitli örneklerı ve gelişen olayları nedeniyle yer vermiştir. Ancak günümüzde İzmit’in ilçesi olan Başiskele, Cağalı, Dillovası, Körfez, Karamürsel, Kartepe gibi yerleşim yerleri bu isimleriyle Nutuk’ta geçmemektedir.

Bu çalışmada İzmit’in, Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün hafızasında nasıl yer ettiği ve bu sebepinizin Nutuk’ta hangi örnekleriyle dille getirildiği diğer kaynaklara da teyit edilerek ortaya konulmaktadır ve bazı tespitler yapılmaktadır.

---

**MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KOCAELI ÜZERİNDE ANADOLU’YA SEVKİYAT VE GECİSLER**

Prof. Dr. Adnan SOFUĞLU  
Hacettepe Üniversitesi  

---

Osmanlı Devleti, Ekim 1914’teki taşınma bulunduğu I. Dünya Savası’ndan 30 Ekim 1918’de ağır hükümler taşıyan Mondros Mütfekesi’ni imzalayarak çekildi.


Bu girişimler sonucu İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephebaşta ve mühitmat kaçırılması işi, daha Mondros Mübarekesinin hemen sonra başlamıştır. Milli Mücadele’nin başlamasından sonra bu isaretli devam etmiştir.

Hazırlayacağımız tebliğde yukarıda ifade edilen örgütlü ve gruplarla vahşi milli Mücadele’ye katılmak üzere Kocaelli Yanmadası üzerinden gerekeleştirilen İstanbul’dan Anadolu’ya geçişler ile Anadolu’ya sevk edilen konu ele alınmak ortaya konulmaya çalışılacaktır.
MÜTAREKE DÖNEMİNDE İZMİT VE HAVAĻIŞİNDEKİ HADİSÉLERİN YENİ ADANA GAZETESİNDEKİ YANSIMALARI

Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDİRİM
Aksaray Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 15:55 - 16:10


Yeni Adana Gazetesı izmit ve çevresinde gerçekleşen mubaheler ve katliamlara ilgili olarak Anadolu Ajansı ve diğer kaynaklardan aldığı haberleri sürekli olarak yayılmaktır. Bu yazıların harbin geçidi hakkında okurların bilgilendirildiği Yunan işgal kuvvetlerinin işlediği insanlık dışı saldırlar ve cinayetlerle de haber yapmak kamuoyu oluşturma çalışmıştır.

Yeni Adana, Adana ve havalisine hitap eden yerel bir gazetidir. Çukurova’nın büyük bir bölümüne Fransız işgal altına bulunmasına rağmen, gazetinin işgal mintikasındaki okurlarına da ulaşmayı olması önemli bir gazetedilık hadisesidir. Adana ve havalisindeki asker ve siyasi gelişmeler yanında gazete, batı cephesi mubahelerini ve diğer hadiseleri de haber yaparak okurlarının bilgilendirilmiştir. Böylelikle İzmit ve havalisi örneğinde olduğu gibi diğer cepheerde yaşanan SVC ve sevindirici hadiseleri haber yaparak okurlarını bazı zamanlarda bazı zamanlara sevindirecek ortak etmiştir.

İZMİT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELERİN THE TIMES GAZETESİNDeki YANKILARI (1919-1921)

Okt. Dr. Dilara USLU
Sakarya Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 16:25 - 16:40


The Times gazetesi, her dönemde olduğu gibi Milli Mücadele’nin ilk safhasında da Türkiye ile ilgili haberleri sayfalarına taşıması, bu bölge ile yakından ilgilenmiştir. Gazetinin bu dönemdeki nüşahaları incelemiştir, İzmit ve çevresinde meydana gelen gelişmeleri de yakından takip ettiği anlaşılmaktadır. Bu makalede bilhassa; İzmit’in bulunduğunu konum itibariyle Milli Mücadele ve etkisi, bölgede yaşanan azınları durum, 1921 Haziran ayında meydana gelen ve yaklaşık 300 Türk’ün öldürdüğü İzmit katliaminın The Times gazetesine yansıması ele alınacaktır.
SÜRELİ YAYINLARDA İZMİT'İN İŞGALDEN KURTULUŞU (28 HAZİRAN 1921)

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

IZMİT, Mondros Mütarekesi'ni müteakip 14 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız ve İtalyan savas gemileri tarafından ziyaret edildi. Aradan az zaman geçtiken sonra bir Fransız gemisinden İkinci sandal dolusu asker şehre çıkmış ve içinde zorla işgal edildi. İzmit'te işgal o günden itibaren başladı. Bazen Fransızlar, bazen İngilizler burada gördüler. Şehir birkaç kez de el geçtikçe, sonunda İngilizler 1921 başlarında çekildiler. İzmit'ı Yunanlılarla bıraktılar. O zaman yayınlanan Yeni Gün gazetesine göre sezik ay süren Yunan işgalı zor bir dönem oldu.


İzmit'in kurtuluşu senelik devriyesinde müttevazi bir şekilde anıldı. Buna dair bilgiler ulusal basımda ve TBMM zembirlertinde yer almaktadır. Bunların derlenen bir tarihe metnine dönüştürülmesi bildirinin esası teşkil edecektir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DERİNCE'DEKİ ARKAŞASI "CEVAT ABBAS BEY"

Volkan ŞENEL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Mustafa Kemal Atatürk ve Kocaeli... Tarihi kaynaklara bakılarım zaman kader çizgisinin bu iki ismi farklı dönemde birçok kez bir araya getirildiği görülmektedir.

Mustafa Kemal Paşa'nın Başkumandanlıktaki 1922 Haziranında Kocaeli'ne gelişmesi buluksunun ilk buluşması olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Mustafa Kemal, bu tarıhten sonra birçok kez daha Kocaeli'ye yerleşmiştir; 1923 Ocak'ta, 1924 Eylül'ünde, 1925 Eylül'ünde, 1927 Temmuz'unda, 1928 Haziran'ında, 1934 Mayıs'ında ve 1938 Kasım'ında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Derince'ye yerleşmesi ise ayı bir önem verdii, burayi sik sik ziyaret ettiği bilinmektedir. Bu ziyaretlerin arasında bir dostluk hikayesi yaktanmaktadır. Bu dostun, arkadaşaclık adı Cevat Abbas Bey'dir.

Atatürk'ün uzun bir süre yaverliğini de yapan Cevat Abbas Bey, 1920'li yıllarda (kesin tarih bilinmiyor) Emlak-i Miille Müdürülüğünden Derince'de -günümüze Cenedağ Mahallesi sınırlarını isterinden; büyük bir arazi satın almıştır. Derince'de, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği gibi bir çiftlik kurmayı amaçlayan Cevat Abbas Bey buraya; dik çitli, iki katlı bir köşk, ek bir bina, ahır, finn, cemaat haini gibi birimlerin bulunduğu kompleks bir yapısı topluluğa inşa ettirmiştir.


Cevat Abbas Bey kurdugu bu çiftlikin bulunduğu yer -kendi ifadesiyle- "Büyük tabiatla, o mutlak hâkimle baş başa kalarak ruhi mucedelenin yapılıdı bir yer..." demektedir.

Süphesiz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün Derince ziyaretleri tarihimize açısından önemli olaylarla ve anılarla doludur.
XXIV. TÜMEN KOMUTANI YARBAK MAHMUD BEY OLAYI

Doç. Dr. Günday ÇAĞLAR
Mersin Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KARA MÜRSEL ALP SALONU
SAAT: 15:55 - 16:10


Bu ayaklanmayı bastırmak için görevlendirilen ve Karamüresi olan Yarbay Mahmut Bey, kan dökülmesini diyerek yolculu yolları içine konuşmak isterken isyanların silahlarından çıkan kurşunları ile şehit olmuştur.


ESİR ŞEHİRDEN UMUDA YOLCULUK: İSTANBUL ANKARA GÜZERGÂHINDA KOCΑELI VE ÇEVRESİNİN ROLE

Doç. Dr. Hakan UZUN
Ankara Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUÇ REİS SALONU
SAAT: 16:10 - 16:25


KANDIRA VE ÇEVRESİNDE MILLİ MÜCADELE

Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN
Kocaeli Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
ORUÇ REİS SALONU
SAAT: 15:55 - 16:10

Anadolu’da yürüttülen Milli Mücadelede Kocaeli ve çevresi son derece stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle İstanbul’dan Anadolu’ya savaşın içine geçmek isteyen insan ve silahın качınımasında Kocaeli ve çevresi önemli bir konuma sahiptir. Maraşal
AKBAŞ CEPHANELİĞİ BASKINI VEDRAMALİ RIZA BEY

Prof. Dr. Osman AKANDERE
Necmettin Erbakan Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
ORUC REİS SALONU
SAAT: 09:15 - 09:30

Yunanılara karşı başlatılan mücadelede millî kuvvetlerin en büyük sıkıntı silah ve cephane tedariki idi. Cephedeki kuvvetlerin silah ve cephane ihtiyacı gidermek için İstanbul'da gi zi olarak faaliyet gösteren bazı Millî Mucadele yönetim cemiyetleri işbirliğine girmiş ve bu suretle İstanbul'dan Anadolu’ya silah ve cephane kaçırımı yapılmaya çalışılmıştı.


İşte Akbaş Cephaneliği, Gebelolu Yarmadası’ndaki en büyük silah depolarından biriydi ve burada Kafkas cephesinde Ruslardan ele geçirilmiş olan silah ve teçhizat bulunuyordu. Bu depoda, kesin bir Rus töfeği kırın Rus ağır makinen töfeği ve 5 bin ila 20 bin sandık arasında olduğu ifade edilen cephane ile muhabere ve istihkâm malzemesi bulunuyordu. Akbaş’taki bu silah ve cephane deposunu Fransızlar korumaktaydı.

İşte Kuva- yi Milliye’nin ve bilhassa Balikser bölgesindeki millî kuvvetlerin silah ve cephane temini noktasında had sahada sıkıntılı çetikileri ve Balikser Reddi ve İlin Heyet-i Merkeziyesi ve 61. Firka Kumandanı Mirayal Kazım Bey’in yeni silah ve cephane kaynaklarını bulmak için çaba sarf edikleri bu günlerde, Akbaş Cephaneliğindeki silahların Ruslara verileceği haberleri, gündeme Akbaş Cephaneliğinin basılarak bu silahların ele geçirilmesi düşüncesi doğrudu.

Bu çalışmamızda Dramalı Riza Bey’in Akbaş Cephaneliğinin basıması ve buradaki silahların ve mühimmatın ele geçirilmesiinde rolünü ve yaptığı kahramanlık düzeyindeki faaliyetlerini ele alacağız.

KOCAELI’DE İZ BIRAKAN BİR KUVA- YI MILLİYECİ: İPSİZ RECEP

Resül NARİN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

KOCAELİ’DE İZ BIRAKAN BİR KUVA- YI MILLİYECİ: İPSİZ RECEP

İZMİT VE ÇEVRESİNDE İŞGAL SIYASETİ: SONUC VE DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Yarımda gerçekleşen işgaller, Milli Mucadele sonrası büyük bir dikkate alınmış, İstanbul Anadolu bölgesi maddi ve manevi bozukluk, bölge üzerindeki hassasiyeti artmış, bu anlamda bölge sıcak ve yoğun bir güç merkezi haline gelmiştir.

Bu çalışma, 13-14 Kasım 1918de başlayan ve müteakip devam eden deniz ve çevresindeki işgalleri, 16 Mart 1920den 22 Haziran 1920ye kadar boğazda gelişen olayları ve I. İnönü Savaşında İzmit Körfez çevresindeki Yunan zulüm ve sonucuna ilgili bâkış açısından ele alın ve bu doğrudan yapılan değerlendirmelerle dayanmaktadır.

MÜLLİ MÜCADELE’DE KOCÄLE GRÜBÜ VE SON KURŞUN

Doç. Dr. Zeki ÇEVİK
Balıkesir Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda son askeri cephe Garp Cephesi olay burada Yunan kuvvetleriyle savaşmıştır. Bu cephe ile地板ı sona ermişti 17 Ekim 1922 de Bandırma kuruldu. Son şehitler de burada verildi. 18 Eylül 1922 de son Yunan askerleri Erdek’ten gemi ile tahliye edildiler. Yani bu tarihten sonra esirler deyinde Anadolu’dan hiçbir Yunan askeri kalmadı.


Buludur içinde Kocaeli Grubu ve onun faaliyetleri hakkında bilgi sunulacaktır. Özellikle boğazın kadar kısa dönemde son Türkiye çarşamba döneminde yeni belge ve bilgiler tartışılacaktır.

MUSUL MESELESİ VE NASTÜRİ AYAKLANMASI DOLAYISIYLE İZMİT KÖRFEZİ’NDE YAPILAN TAHKIMAT FAALİYETLERİ
(1924-1926)

Dr. Mevlüt YÜKSEL
Atatürk Üniversitesi

Musul meselesi, Lozan Antlaşması’ndan kalan halledilememiş meselelerin birisi
Boğazlar (İstanbul ve Çanakkale Boğazi) stratejik öneme sahiptir, özellikle bir sızıntı durumunda. Dolayısıyla Türkiye ile uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahiptir. Bu öneminin dolayısıyla Boğazlar Meselesi, 1974-1953 yılları arasında birçok durumda tekrar uluslararası platforma taşınmış ancak bir sonuc alınamamıştır.


MUDANYA MÜTAREKESİ'NİN MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NE İZMİT YARIMADASI

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Marmara Üniversitesi

İZMİT GUREBA HASTANESİNDEN KOCAELİ DEVLET HASTANESİNE

Prof. Dr. Nermin ERSOY
Kocaeli Üniversitesi


1953 yılından sonra SSBY’ye bağlanan hastane İzmit Devlet Hastanesi adını almıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hasar görmüş olan bina onarılmış ve 2002’de yeni blokların ilavesiyle Kocaeli Devlet Hastanesi adıyla halka hizmet vermeyi sürdürümektedir.

II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ŞİTMA İLE MÛCADELE: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
Harran Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti 1939-1945 yılları arasında yaşandığı II. Dünya Savaşı’nda savaş dışı kalmayı başarmış; ancak başta gündelik yaşam olmak üzere askeri, iktisadi, siyasi, sosyal, demografik vb. birçok alanda savaşın olumsuz etkilerinden kurtulamamıştır. Özellikle de savaş nedeniyle artan karaborsaçılık, geçim darlığı, işsizlik gibi ekonomik sıkıntılar halkın yakışması neden olmuştur; bunun bunlara eklenen yetersiz beslenme ya da açlıkla birlikte salgın hastalıklar da hizla yayılmaya başlamıştır. Böylelikle savaş sürecinin olumsuz etkileri sağlık alanında da önemli oranda hissedilmiş, Cumhuriyet döneminde mülakede edilen ve azaltılan salgın ve bulaşı hastalıklarla yenden artış gözlemlemiştir.

Türkiye de o dönemde görülen bulaşı hastalıkların belki de en önemli sitma ya da diğer adıyla malaydır. Sivrisinekli bulaş ve hastalıklarla mülakede oldukça çetin olmuştur. Bataklıkların kuru halinde kalanlar, çürütmeler, su ve beslenme zorlukları nedeniyle yetersiz beslenme gibi unsurlar sitmaya karşı verilen mülakede zorlukların yaşanmasına neden olmuştur.

II. Dünya Savaşı sürecinde sitmanın yaygın olarak görülüğü yerlerden biri de Kocaeli’dir. Bu çalışmada ulusal bazım temel alınarak Kocaeli ve yöresinde görülen sitma ve bu hastalıkların olumsuz mülakede üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
1877 yılında kurulan Osmani Hilal-i Ahmer Cemiyeti, faaliyetleriyle dönemin en önemli yardım derneği olmuştur. Cemiyet, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan başlayarak Osmanlı’nın taraf olduğu tüm savaşlarda, halkın yardım ve desteği ile cephe genisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donatıları hastane gemileri, yetişirdiği hemşireler ve gündüz hasta bakıcılar ile savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askere tedavi ve bakım hizmeti sunmuştur. Bununla birlikte cemiyet bir süre sonra deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetler de görev almış, salgın hastalıklarla mücadele etme konusunda uğraşmaya vermiştir.

Hilal-i Ahmer tüm halka bütünleşebilmek, yardımının savaş alanlarında kolay ulaşılabilmesine sağlamak için 1911 yılında başlayan ve 2011 yılında sona eren 100 yıllık hizmetlerinin yarısını oma ulaşmış birlikte, oncesinde faaliyet gösterdiği hizmetlerini yönlendirmesine ve idame edilmesi ile bilinen Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kuruluşu 1914 yılında yapılmış olmakla birlikte, oncesinde faaliyet gösterdiği hizmetlerini yönlendirmesine ve idame edilmesine ve golergenleri için hizmete verilmiş olan kararları alınmıştı, bu kararlar, daha sonra Cemiyet'inin de bir hizmete açılmıştır. Bu durum, o dönemde kurulan Cemiyet İmam-ı Şehhiye Heyeti Kurultusu Savaşı'nın sonuna kadar yaralılarla tedavi hizmeti sunarken, halka yemek sağlamanı ve savaşın ortaya çıkardığı tahrifatları gidermeye çalışmıştır.

KOCASEL VE ÇEVRESİNDE YUNAN İŞGALI VE GÖÇ: KIZILAY (HİLAL-I AHMER) CEMİYETİ'NİN YARDIMLARI

Prof. Dr. Mesut CAPA
Ankara Üniversitesi

1920-1921 yıllarında Kocaeli ve çevresinde, Yunan işgal kuvvetlerinin büyük bir baskı ve mezalimi altına kalmıştı. Bu durum karşısında halkın büyük bir kısmı ev ve bækleri terk etmek İstanbul'a gitmek zorunda kalmışlardır.

Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti, buralara muhtelif zamanlarda heyetlere göndermek halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Kızılyaç ve İtilaf Devletleri temsiklerinin oluşturduğu komisyonla birlikte Yunan me zalimini yerinde incelemem Kızılay, binlerce muhacirin gemilerle İstanbul'a nakillerni gerçekleştirmiştir.

Kocaeli Martinezasına ilk Kızılay heyeti 1920 yılını sonrasında gönderilmiştir. 5 Kasım 1920'de, Yalova'dan gelen Yunan kuvvetlerinin Karamürsel'e bağlı köylerimagin üzerine, halk buraları terkederek İzmir ve Derince civarında toplanmayı başlamlar. Yunanın üzerine Kızılay, bu doktorların oluşturduğu bir heyet 1920 yılında Yunan me zalimini yerinde incelemem Kızılay, binlerce muhacirin gemilerle İstanbul'a nakillerni gerçekleştirmiştir.


Kızılay, İzmir ve çevresinde Yunan me zaliminden kaçaan halkın İstanbul'a taşınmasını için Gülinalı vapuruna İzmir limanına gönderilmiştir. 18 Mayıs 1921 tarihinde başlayan ve
Kocaeli’nin Spor Tarihinde Karamürsel’in Yeri

Erdoğan ÖZDEMİR
Araştırmacı-Yazar


Kocaeli’nin ilcesi Karamürsel de ise ilk spor faaliyet, 1923 yılında kurulan ve 1927 yılında resmiyesi Karamürsel İdmanyurdu spor kulübüyle başlarmıştır. Kocaeli’nin ülke çapında ve yurt dışında başarıyla temsil eden Karamürsel İdmanyurdu’nun başarılı sporcular yetişmiştir.


Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme sporlarında Karamürsel’de faaliyet gösteren bugün toplam 16 spor kulübü de mevcuttur.

İzmir İdadişi ve Maarif Müdürlüğü Hizmetleri

Doç. Dr. Fatih Demirel
Artvin Çoruh Üniversitesi

İdadiplerin bir ortaöğretim kurumu olarak tasarlanması, 1869 yılında ilan edilen Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile olmuştur. Tanzimat Dönemi’ni Maarif alanındaki önemli başarı olan o nizamname doğrultusunda, ilk idadi ancak 1874 yılında İstanbul’da açılmasıdır. Idadiplerin taşrada yaygınlaştırılabilmesi ise 1884 yılında yeni bir maddi kaynağı bulunmasyla gerçekleşilebilmiştir.

İzmir İdadişi’nin kuruluşu, 1884 yılında ifade edilen kaynağı bulunmasının ardından 1888 yılında Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile kurulmuştur. İzmir İdadişi’nin kuruluşu, 1884 yılında ifade edilen kaynağı bulunmasının ardından 1888 yılında Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile kurulmuştur. İzmir İdadişi'nin kuruluşu, 1884 yılında ifade edilen kaynağı bulunmasının ardından 1888 yılında Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile kurulmuştur. İzmir İdadişi’nin kuruluşu, 1884 yılında ifade edilen kaynağı bulunmasının ardından 1888 yılında Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile kurulmuştur. İzmir İdadişi’nin kuruluşu, 1884 yılında ifade edilen kaynağı bulunmasının ardından 1888 yılında Maarif-i Unumiyeye Nizamnamesi ile kurulmuştur.

Modern eğitime geçişte önemli rolü bulunan İzmir İdadesi, tarihsel süreç içerisinde farklı işlevleri de üstlenmiş. Örneğin İstanbul'da meydana gelen 1894 depreminde yıkılan bazı okulların öğrencilerine kucak açmış; yüzülin sonlarındaki salgın hastalıktaki dönemde askerlerin tedavisi için hastane olarak kullanılması, öğrenciler ise geçici olarak belediye binasına nakledilmişlerdir. Aynı tarihlerde okulun ibtidai kısım eğitime başlamıştır. İkinci Meşrutiyet'ten sonra diğerleri gibi İzmir İdadesi de sivil tıbbiye dönüştürülmüştür. Cihan Harbi sırasında bir kez daha hastane olarak hizmet veren idi, savastan sonra şehrin İngiliz ve Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine kapanmış; Kurtuluşanın sonrası 1922’de restiye olarak açılmıştır.

Bildiride, İzmir İdadesinin insası, mimari ve fiziki özellikleri, idari yapısı, eğitimcim kadrosu ve diğer personeli, ders mürdahatları, öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve materyaller ile okulun Türk eğitim tarihindeki yerleri üzerinde durulacaktır.

KOCAELİ ‘NİN ZARIF YAPISI “SIRRI PAŞA KONAĞI” NIN OSMANLI KONAK MİMARİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMI

Prof. Dr. Candan NEMLİÖĞLU
Sakarya Üniversitesi

Osmanlı Devletinin 1888 yılında başlamış sancakların biri olan Koçaeli ili başkente yakınılığıyla da daima önemli bir yerleşim yeri olmuştur.


Osmanlı’nın müftüz Mutasarrıf Sirri Paşa konağıın şehrin efsiz panoramasına hüküm bu meyilli arazide yapımını, bestekar ve şair eser Leyla Saz ile bu konakta yaşamış ve öğülleri ünlü mimar Vedat Tek burada yaşamıştır.

Konak dıştan zarif mimari özelliği ve içten dönemin özellikleri yansıt beşemelerile 19. yüzyıl Osmanlı yapı-yazım zevkini bürünktü sunmaktadır.

KOCAELİ YARIMADASI’NA ÖZGÜ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER

Esra ÇELİK
Sanat Tarihçisi

El sanatları, bir veya birden fazla ustanın bilgi ve becerisine dayanarak; ev ortamında ya da atölyelerde, el, el ateli veya mekanik araçların yardımıyla yapılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Aşıl işlevi insan yaşamını kolyaylaştırarak yarar sağlayıp bu ürünler, ortaya çıktığı toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır.

Yörelere özgü el sanatları malzeme ve uygulanan teknik bakımdan çeşitlilik göstergemekte, kullanılan ham madde bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu çeşitliliğin asıl nedeni, bulundukları çevrenin başlica ilkliminden ve bitki örtüsünün değişimin kaynaklanmış. Geçmiş ile günümüz arasında bir baş oluşturulan el sanatları, genel olarak usta-çıkış iliskisine devamlılığını sağlamakta. Gelişen teknoloji ile seri üretimin yaygınlaşması el sanatlarının da olaylı biraz azalması bu da doğrudan üretimine yansımaktadır. Ulkemizin birçok yöresinde üretim ve devam edilmeyerek yok olma riski yüz tutan el sanatlarının yani sıra bazlarınının üretim azalarak devam ettiği bilinmektedir.
1965-1975 YILLARI ARASINDA GAZETE HABERLERİNDE KARAMÜRSEL’İN KENTSEL GELİŞİMİ VE MİMARISİ

Doç. Dr. Oya ŞENYURT
Kocaeli Üniversitesi


TÜRK EVİNDE KULLANILAN CUMBA: KOCAELEN ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Özgür ALGAN
Kocaeli Üniversitesi

Bir kültür olan cumba, bir mekânı arıtmaktır, onun yapının bütünü dışında yorumlayarak sonuca varmak yararlı olacaktır. Çünkü yapının diğer parçaları gibi cumba; evin kopmayan bir parçasıdır. Çeşitli ektiklerin ve tecrübelerin işlediği cumba; yapı elemanı evlerimizde öylesine yerleşmiş, öylesine yerine oturmuş ki, sanki onu kaldırırsansız gayrı halleri elinizde bir şey kalmayacak hiç uyanırmaktadır.

Türk’in atak ruhunu anlamak istercesine, evlere yüksek duvarlardan dışarı fırlayan sokaklara meydana taşan karşı komusuna kadar sokulan, tabiatı küçük sayıklığımız gibi uzanan cumba, Türk’in evinde gerek plan ve gerekse cephe olarak tam bir karakter kazandırılmıştır. İşte bu sebeple ki gerekli sonuçlar ve gerek eserlerde onu tek başına birakmamaya mümkün olduğu kadar bütünle ve yorumlamak gerekmedektir.

Genellikle yabancılarla fazla temas etmeyen daha ziyade iç hayatına etrafından gizlènecek öz güstermeye çalışan Türkler, kapalı evlerini, Orta Asya’dan getirilmiş olduğu yaşam alışkanlıklarını Türkiye’de de üzen müddet yaşamıştır. İ. bahçeli evleriyle sokakta eğlenceleri ziyade kendi iç hayatına kapanmış, bugün dahi birçok örnekler gözle çarpmaktadır.

Ancak 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren bu örnekler esas kalmakla beraber yavaş yavaş dışarıya açılmıştır doğru başlamıştır. Bu tek katlı evlerin iki veya daha fazla katlı yapılarda cumbanın önem kazandığı görülmektedir.

Bu amaçla tebligde Kocaeli’de günümüzde kalan ve geleneksel yapı öğesi olarak kullanılan cumbanın sokak ile iliskisini ve cumba örnekleri incelenmektedir.
İZMİT SULTAN ABDÜL AZIZ AV KÖŞKÜ'NDEKI DUVAR RESİMLERİ

Doç. Dr. Savaş YILDIRIM
Mersin Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa karşısında gerileşiğini durdurmak ve eski kudretini yeniden kazanmak amacıyla çeşitli alanlara Batı’nın kurumlarını örnekle alarak bir yenileme çağı için girmiş ve özellikle 18. yüzyıldan itibaren bu çabalar sadece askeri, sosyal ve teknik alanlara sınırlı kalmayan sanat alanına da güçlü yansımalara etki etmiştir. Bu döneminde Osmanlı mimarisi süresince yeni bir tür olarak duvar resimi girmiş. Batılaşma dönemi duvar resimleri hakkında bugüne kadar kapsamlı çalışmalar yapıldığı halde İstanbul’da çok yakın bir merkez olan ve bildirimize konu İzmît Sultan Abdülaziz Av Köşkü’ndeki tasvirler ayrıntılı bir yazıya konu olmuştur.


Av Köşk’ündeki duvar resimlerine bakıldığında birinci katta deniz ve gemi konulu dört tane yağlıboya tasvir yer almaktadır. Bunun yanı sıra kışın her iki katında da tavanlar zengin süslemelere sahiptir. Özellikle ikinci katta divanların üst örtüsü bayrak, mızrak, kilic, batı, terazi resimlerinden meydana gelen kompozisyonlar ile süslenmiş, aralarındaki bölümle Abdülaziz’in küçük tuğraları, köşelerdeki yüzeylere ise kıvrık döller ve çiçekler yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra firtına havada dalgalara boğuşan gemi tasvirleri, bir liman önünde bulunan ve yenilenen gemiler divisyanın en önemli yağlıboya resimleri arasında sayılabilir.

Resimlerin hiç birinde sanatçı adı ve imzasına rastlanmamıştır. Bununla birlikte Beylerbeyi Saray’ındaki bezemelerle üslup açısından benzerliği bu yapının resimsel bezemelerini yapan Mabeyni Hümayun Mason Bey’in İzmîtt’eki Av Köşk’ünde de çalışmalar olabileceğini düşünülmektedir. Bildirimizde amaçlanmıştır Abdülaziz döneminde yapılan Av Köşk’ünden duvar ve tavanlarındaki resimsel bezemeler teknik, konu, süsleme programı ve usta ilişkileri bakımından ayrıntılı bir biçimde tanıtım ve karşılaştırmalarla Osmanlı duvar resmi kronolojisi içerisindeki yerini ortaya koymaktır.

KARAMÜRSEL’İN OD TAŞI VE TARİHİ YAPILARDA KULLANIMI

Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY
İstanbul Teknik Üniversitesi


18. yüzyıldan sonra İstanbul da büyük boyutlu küfe taşı bulunması zorlaştığı için, od taşı pencere ve kap sovetleri gibi büyük blok büyük blok ekenedir ve ele geçirilen taşlar kullanılmıştır. 1766 dereceinde sona yer alan ormandan ve yeni yapıldan od taşın yapıları olarak yer almıştır. Günümüzde odı taşı olarak kullanıma aktif olmayan odı, restaorasyonları için aranmaktadır.
Kutuplaşma teorisi, kent tarihinin ikitsadi faktörler tarafından bir kumaş gibi dokunma sürecinde, bir kente üretim olanaqlar açısından ortaya çıkan üstünlüklerin ayrı zamanda önemli bir çekim merkezi gücune sahip olma avantajlarına vurgu yapmaktadır. Ancak bu süreç, kendide pozitif ve negatif disiplinlere sahip olan optimal kent büyüklüğünü aşma riskini de kendide içinde taşımaz, kentlerin sürdürülebilirliği sorunu açısından önemli olmaktadır. Bu nedenle polarize (kutuplaşmış-gelisme) merkezler-beli bir ölçüce kadar-büyümünün yaradılışları arasında olanların sahib olması rahatça daha sonra asın kalabalık eğl ve ulaşım sorunu; yerleşim alanı yetersizliği ile çevresi kırlılıği problemleri; sosyo-ekonomik dönüşüm neden olduğu problemler vb sonucu kentsel alanın sürdürülebilirliği sorunu ile karşılaştırmaktadır.


Türkiye sanayileşme tarihi sürecinde, Kocaeli kentinin üretim yapanın gelişme süreci de kentin sosyo-kültürel yapısı önemli derecede etkilemek, sürekli dönüşün bir kent kültürünü izinde etmektedir. Kocaeli kent kültürü bu süreçte, özellikle sanayileşmenin iç ve dış göc hareketlerini tetiklemesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal yapıdaki değişim; gelir artışı sonucunda tüketim yapısı ve yaşam tarzında ortaya çıkan farkedikleri etkiler; sektörel de gelişimin sonucunda kentin altyapı, ulaşım, çevre vb dokusundaki ihtiyaçların etkileri sonucunda sürekli yenilenmektedir. Bu nedenle ekonomik faktörlerin ağırlığına Kocaeli’nin tarihsel dönüşüm sürecinin, kent kültürünün etkileme kanallarının belirlenmesi; kentlerin nüfus, gelir olanakları, üretim biçimi, sosyal yapı gibi önemli değişkenlerle etkileşimine ortaya çıkanması açısından önemli katı sağlayacaktır. Elde edilen bulgular ayrıca sürdürülebilir bir kentin tarihsel dinamiklerin belirlenmesine de olanak sağlayacaktır.
KOCAELİ'DE SANAYİ KİMKLİĞİ KENTSEL DOKUDAN ÇOK KİMKLİĞİ KENT-BÖLGEYE GEÇİŞ SÜREÇİ

Yrd. Doç. Dr. Ersan KOÇ
Kocaeli Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 16:25 - 16:40

Kentler ortaya çıktıkları ilk dönemlerden itibaren kalabalıkların aşama aşama anlamlandırığı, farklı tür ve düzeyde iş bölgelerinin gözlemlediği makânsal örgütlenmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk dönemlerde doğal kaynaklara yakın yer seçen ve serpilen kentler, tarım ve sanayi devrimlerine koşut ölçeklerini de geliştirdiler. Tarım-İnç İmparatorlukları döneminde yukarıdan aşağıya ve belirgin şekilde otoriter bir örgütlenme ve iş bölümü dönemde genel kentler, sanayi devrimi ve artış şokları sonrasında bireylerin ve doğal olarak toplumların kimliğine üretim, birikim ve sınıflar mücadelesi dönemi beraberinde getirmiştır. En son olarak da pozitivizm ve idealizmde beslenen bir modernite ve ona tepki olarak ortaya çıkaran post-modern çevreyi bireylerinmekanda varoluşunu sadece kendilerinin tarif ettiği bir döneme beraberinde getirmiştir.


KEFKEN TERSANESİ

Prof. Dr. Atilla ÇETİN
Sakarya Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
TURGUT REİS SALONU
SAAT: 14:00 - 14:15

Kocaeli, donanma bakımından güçlü bir sancaktı. Kocaeli Sancağı'nın Marmara Denizi'nde ve Karadeniz kıylarında Kefken'de bir tersanesi mevcuttu.

Bir tersanesinin rahat işlemesi için gerekli altyapı malzemelerinin çoğu Kocaeli Sancağı'nda bulunmaktaydı. Sancaktaki, gemi yapımına elverişli zengin ve gür orman, insan gücü, halat yapımında kullanılan keten ve kenevir vb. üretimini bolca buldu. Geminin demir aksası ise Tersane-yi Amire'den ve bazı ustalar (neçiz, kalafatı) İstanbul'dan geliyordu.

Kefken Tersanesi'ni, arzıv belgeleri işliğinde incelediğimizde Osmanlı'nın ilk dönemde inen faaliyetleriini görüyoruz. Tersane emirlerinin gemi yapımı ve masraf defterlerinde bakarak burada kalyon, başkarde ve kerek imalatını yapıldığını anlamayız hâlâ. 1571 İnebahî Savasy'ndan sonra diğer tersanelerde olduğu gibi burada da bir kış boyunca büyük faaliyetler yaşanmıştır. Ayrıca ona tane kadar gemi üretimi ve 1000 adet kerek imalatı sağlanmıştır.

OSMANLI DÖNEMİ’NDE İZMİT’TTE YAŞAMIŞ GAYRİMÜŞLIMLERE AİT ÇEŞME YAPILARI

Arş. Gör. Figen ÖLMEZ KARADEMİR
Trakya Üniversitesi

Çok kültürlü Osmanlı toplumunda “birlikte yaşama” olgusunun vücud bulduğu alanlardan biri de halkın ortak kullanmasına her daim açık olan “çeşme yapıları”dır. İçme suyu ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış; toplumun kimiliğini ve içine yaşayanların mimari usullarını da bünyesinde barındıran çeşmeler, esasında bir hayır eseri, bir sosyal yardım tesisidir olup, aynı zamanda şehirleri süsleyen mimari elemanlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Gayrimüslim nüfusun kendi mahallelerini kuracak kadar sayılanın artması sonucunda ihtiyaçları doğrultusunda birçok eser inşa ettikleri görülmüştür. Bu eserlerden biri olan çeşmeler mimari düzenlemesi, kitabesi ve üzerinde yer alan söyledemler ile kültürel bir sentez olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sentez gerek İmparatorluğun başkentine yakınılığı gerekse coğrafı konumunun stratejik öneminden dolayı gayrimüslim nüfusun da yoğun olarak yerleşim gösterdiği İzmit’e de görebilibilmektedir.

Bu bildiride 1923 nüfus mühahalesi öncesi Gayrimüslim halk tarafından inşa edilen çeşmelerin yukarıda geçenin ötesinde mimari özellikleri ve mubahaladan önceki/sonraki durumları izmit ölçüğünde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞIVİ BELGELERİNDE KARAMÜRSEL TAŞ VE İZMİT BÖLGESİ DIĞER TAŞ OCAKLARI

Doç. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN
Yrd. Doc. Dr. Refik ARIKAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Tarih boyunca ticari, siyasi ve kültürel bir yerleşim merkez olma özelliği gösteren Kocaeli, aynı zamanda birçok sanayi hamaddesinin de bulunduğu topraklara sahiptir. Özellikle İstanbul'a yakınlığı, ulaşım ve taşıma imkanlarının çeşitliliği, yerli yerli üretti ve yerüstü kaynağından değerlendirilmesinde rol oynamıştır.


Bu çalışmada arşiv belgelerini kullanırken, diğer taraftan da yapılmasına araştırması ile hem taş ocaklarının izlenerek tespit edilmeye çalışılıp, hem de bu taşların kullanıldığı yerler öne kalkan noktaları alanının dair değerlendirilme yapıldı.

KAZIKLI HACİ HAMZA BİN İVAZ KERVANSARAYI

Onur KAMİÇIĞLU
Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu

Türk tarihinde her zaman önemli yerleri olan ribat, han, kervansaraylar işlevlerine
uygun olarak sefer ve kervan yolları üzerine yapılmışlardır. Kazıklı Hacı Hamza Bin İlav Kervansaray'ı Da Osmanlı döneminde bu yollar üzerinde yapılmış olup günümüzde Kocaeli ilinin Gölçük ilçesinde yer alan bir eserdir.

Söz konusu 16. yüzyıl yapısının Osmanlı Imparatorluğu’nun menzil ve kervan yolları üzerinden devrimini koymayı, döneminde ve benzer özellik gösteren yapılarla yeni bir kaynak oluşturmayı amaç edindiğimiz Caldwell Kazıklı Hacı Hamza Bin İlav Kervansaray’ının “tek solunum, aşşap tasyapıcı sahip, kapalı avlulu ve çatı örtülü plan tipinin varsı alan benzerleri igerisindeki- en büyük ölçeklerinden birine sahip örneği olma” özelliği olduğu noktasi olarak ele alınmaktadır.

Hakkında çok az sayıda kaynak bulunan ve literaturde fazla bilinmeyen yapılarдан olması dolaysıyla Kazıklı Hacı Hamza Bin İlav Kervansaray'ının yüzeyinde né gibi öneme sahip olduğu, dönemde içindeki mimari durumu, tarihler süreci, tarih lediği yer, bölgesel ve ilimiz açısından önemli, hangi yol güzergahları üzerinde né gibi işaretlerde kullanıldığı, yakın çevresinde yer alan benzeri yapılar ve kervan yolları üzerinde yer alan yerleşim alanları, mesken yerleri, yolda, köprü vb yapılarla olan ilişkisi belirlenerek ortaya konulmaya çalışılacaktır.

**KARAMÜRSEL/KARABALı CAMİ HAKKINDA YENİ BULGULAR**

Yrd. Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN
Bahadir BOZDAĞ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

**FARKLI YÖNLERİYLE OSMAN HAMDİ BEY**

Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Osmani Devletinin kültür ve sanat dünyasındaki değişim ve yenileşme hareketleri içinde kurucu, yenilikçi ve ön-runner üstünlüğü Osmani Hamdi Bey, Batılı bilim, sanat ve kültürel gelişmeleri takip ederek Türk müziğini ve sanat eğitimininde ilk kez çalşıs ve verimli bir dönüm noktasını bulandı kurumlarının girişimleriyle gerçekleştirmiştir. Bu önemli özelliklerin yanı sıra, bilim insanı ve sanatkar kimliği ile ürûnlerini yaşar.
Onun sanatkar ruhunun birçok cephesi vardır; bunu sadece tuvallerinde değil, baze pencerelerinin önünde de saksa, baza de bahcesinde yetiştidir gibi çek ve bitkilerle etrafına yansıtmıştır. O, yeşilliklerle ve çiçeklerle son derece dökündü, her huzurda evvalde zevk sahibi idi. Eskişteş'ın sahife evinin bulunduğu arazide, kendile yetiştidiri nadine meyve ağaçları, üzüm bağları ve güllüdenler içinde sıksı inzivaya çiçeklerin asılı tutkusunun romuş canlılığının sürdürüldüğünü. Büyük bir muhabbetle bağlı olduğu bu mekan, onun için bir huzur ve ferahlık kaynağı olmuştur.

Çok farklı alanlarda faaliyet ve titiz bir çalışma içinde bulunan Osman Hamdi Bey'in kuvvetli ve çok yönlü bir sahneyi olduğu bilinmektedir. Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek toplum hizmetine sunmak için her türlü imkan ve fırsatları değerlendirdiği az sayıdır. İstanbul da bir tarih tarzı Fundükler demiryolu yapımında projesiyle hareket geçerek imtiyaz talebinde bulunması yanınlı, onun buyun pek bilinmeyen iceresinden biri de, memleketi ilke defa ziraatı yapılan Houlbon —diğer adıyla Osmurotu ya da Şerbetçioğu — bitkinin mutasarrıf olduğu Kocaeli bölgesinde arazide de yetişmikleri halka öncülük etmesi. Tibb’i alanda faaliyeti tespit edilmiş kullanılamın bu bitkinin ekimi başlamasının ardından, üretiminin de yaygınlaştırılması ve ziraatçı kesimin teşvik için girişimlerde bulunarak huzurunun en kısa zamanlarında temin etmiştir.

Bu teblğe, Osmanlı bilim, kültür ve sanat dünyasının önemli alanlarından olan Osman Hamdi Bey’in örnek olduğu farkı lık, bir bakıma Osmanlı toplumunun tarihine da velayet olarak beklenen bu konusun yeni projeleri üzerinde durulacak: ressam, arkeolog, eğitim ve mücevher kimi ve yanında, farklı alanlarda üstlendiği öncü rolüne dikkat çekilecektir.

MACAR EDEBIYATINDA İMRE THÖKÖLY VE İZMİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail DOĞAN
Ankara Üniversitesi

Başladıkları itibaren Avusturya bu ülkede hâkimiyetini tedricen artırmasının ve ayrıca hanedanın resmi mezhebi olan Katolik inancını o sulara coğrunmakla Protestan olan Macar ahalleye benimsetmeye çalısmıştır. Hem Macaristan’ın bağımsızlığına ilgli siyasi amaçları ve hem de zekredilen mezheb zorlamaları onu Avusturya’ya karşı ayaklanması yöneltmiştir. Fakat bu amaçları ve mücadeleleri bağırsıya sonlanmamış ve Karlova Antişpanımın muttefikinden Osmanlı İmparatorluğu’na sürgüns ve 1705 yılında İzmıt’te vefat etmiştir.

Thököly, yine kendi gibi aristokrat köklere sahip olan Zrínyi Ilona ile evlidi. İkisinin akları ve mücadeleleri Macar edebiyatına de ilham vermiştir. Özellikle İstván Gyöngyösi’nin İmre Thököly ve İmre Zrínyi’nin Evcilliği İsmil epopesi önemlidir. Thököly’nin hayatı diğer birçok Macar edebiyat eserinde de ilham vermiştir. Bildiride Thököly ve İzmıt yılları Macar edebiyatındaki yansımlarını iderlenekcektir.

KOCAYLILİ AK ALI VE FEZÂİLİ ADLI NASIHAT KİTABI

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırkkale Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
HERSEKZADE AHMET METOL SALONU
SAAT: 10:45 - 12:30


Görüldüğü üzere, bu eser ilim, ulema, namaz, zekat ve sadakannın faziletlerini nasihat üslubıyla anlatarak okuyucuya öğütler veren bir kitaptır. Bildirimizde bu eser analitik ve mukayeseli biçimde incelemek tanıtılmaktadır.

---

KARAMÜRSİEL NÂİBİ ABDULLAH ŞEVKE VE OSMANLI DÖNEMİNDE DİĞER KOCALILIL (IZMİTLİ) ALİMLER

Prof. Dr. Recep Dikici
Selçuk Üniversitesi

04 NİSAN 2015, CUMARTESİ
HERSEKZADE AHMET SALONU
SAAT: 10:55 - 11:10


---

Böylece Kocaeli’nin kültür tarihile ilgili ciddi bir boşluk doldurulacak ve araştırmacılara bu hususta yön verilecektir.


---

YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE DÜNDEN BUGÜNE KOCABELİ

Doç. Dr. D. Ali ARSLAN
Doç. Dr. Sadettin BAŞTÜRK
Gülen ARSLAN
Mersin Üniversitesi-Dicle Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
BARIŞOS HAYRETÎN SALONU
SAAT: 09:45 - 10:00


Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yönem ve teknikleri kullanarak, yapışal-şlevselcî bir yaklaşımla Kocaeli’nin siyasi yapısı ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki erin incelemesi hefedlenmiştir. Bir başka tabiriyle araştırımda, Kocaeli’nin siyasi erinin oluşumu, şekillenmesi, işleyiş ve değişim süreçlerinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konulan bulguların, Türk toplumu genelinde ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Tarihsel bir bakış açısı ile gerçekleştirilerek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak 1963'ten günümüze, yarım aşırı aşık bir zaman diliminde gerçekleştilen yerel seçim sonuçları kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada TÜİK ve YSK ile etkili kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri setleri, ikinci veri analizi teknigini kullanılarak analiz edilmiştir.

KARAMÜRSEL HALKEVİ

Özden Senem EROL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi


CHP TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE KOCaelİ VİLAYETİ’NDE
PARTİ-HALK İLİŞKİLERİ VE PARTİNİN SIYASI DURUMU
(1938-1945)

Prof. Dr. Bünayim KOCAOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 09:00 - 09:15


KOCaelİ MILLETVEKILLERİNDEN İSMİAL İNHAT ERİM’IN
TÜRK SIYASI HAYATINA ETKİLERİ

Doç. Dr. Esma TORUN ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi

05 NİSAN 2015, PAZAR
BARBAROS HAYRETTİN SALONU
SAAT: 09:30 - 09:45

Türk siyasal hayatında her dönemde seçtiği milletvekilleri ile önemli katkıları sağlayan Kocaeli kentinde, aynı zamanda bir başbakan da çıkarmış. Kandıra da doğan Erim’in başbakanlığı seçimler düşük oranlara açık olmamaktadır. Türkçe’nin en genç hukuk


CHP TEŞTİŞ RAPORLARINA GÖRE TEK PARTİ DEVRİNDE KOCAE’LİN SOSYOEKOUM İK DURUMU

Prof. Dr. Fahri SAKAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


CHP Teştis raporlarında ve bu raporlara istinaden milletvekillerinin yazdığı değerlendirme yazıları ve parti tabanının itkisini taleplerine yönelik metinlerde yörenin ekonomik durumu, geri kalıntıların korunma için partinin ve hükümetin çabaları kurumlarının, mahalli idarelerin ve özel sektörün yaptıkları, devrin kalkınma anlayışı vs. bizzat partili kalemlerin birinci elden görüşleri ile sunulacaktır.

Özellikle erken Cumhuriyet döneminde yöredeki ilk sanayileşme çalışmalarının nasıl karşılandığı ve sosyoekonomik etkileri değerlendirmelidir. Yörenin ilk lime ve toprak yapına uygunsuz yenisinin tarımsal ürünlerin denedir, üreticiyi tanımadığı yenisini tür seçme, meyve ve hayvancılığa sokma çabaları da partinin katkılara girmistir.

Bu çalışmalar bazen hükümete bağlı mahalli kurumlar, bazen belediyeler, bazen Halkevleri, bazen de kamu ve özel kurumlar ve bilhassa fabrikaları yapıştırma istemişlerdir.

Dikkat çektiğimiz bir diğer konuda yere bu yıllarda az da olsa güç almaya başlamış ve kökene göre “memleketçilik” ayrımını bizzat parti katılarına geçmiştir.
**KOCAELİ’NDE VATAN CEPHESİ**

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZÇELİK
Düzce Üniversitesi


---

**ÇOK PARTİLİ DÖNEM KOCAELİ MILLETVEKİLLERİİNIN SOSYOLOJİK PROFİLLERİ**

Gültén ARSLAN
Doç. Dr. D. Ali ARSLAN
Mersin Üniversitesi


Olusturulan veri setinden hareketle öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, ale rapor gibi toplumsal ve demografik faktörlerden hareketle, çok partili dönemde Kocaeli milletvekilleri sosyolojik profilleri analiz edildi. Buna ilaveten, çok partili dönemde Türk siyasi eliti içinde Kocaeli milletvekilleri yeri incelenerek, Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Kocaeli’nin önemi üzerinde durulacaktır.
1950-1954-1957 GENEL SEÇİMLERİNİN KOCAEli’DEKİ YANSIMALARI

Yrd. Doç. Dr. Sabit DOKUYAN
Düzce Üniversitesi


SEKA’NIN EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNİN İLİŞKİN BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Yrd. Doç. Dr. Hülya CELİK
Sakarya Üniversitesi

PETROL RAFİNERİCİLİĞİNDE ÖNCÜ BİR KURULUS: TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. (TÜPRAŞ)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Ankara Üniversitesi


1990-2013 YILLARI ARASINDA KOCAELİ İLİ'NİN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Doç. Dr. Hülya SAYGI
Doç. Dr. Bahar BAYHAN
Ege Üniversitesi


Kocaeli ilinde tatlı su balıklarından yetiştiricilik yoluyla elde edilen en önemli tür Alabalık iken avcılık yoluyla Çapak balığı, Kefal, Sazan, Yangın balığı ve Turna balığı elde edilmektedir. Marmara Denizinden avlanan önemli deniz balıkları Hamş, Sardalya, İstavrit, Lüfer ve Palamut-Torik, diğer önemli su ürünleri ise Pembe karides (çıtır), Kırmızı karides ve Deniz salyonozudur.