

**YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER**

**1) Karekod okutulduğunda soldaki gibi bir açılış sayfası yapılacak. Sayfanın ortasında en üstüne “Tarihe Doku: Kahramanmaraş” başlığı konacak. Başlığın sağına İstiklal Madalyası konacak. Başlığın hemen altına şu şekilde:**

**“Ya istiklal ya Ölüm!”**

**Mustafa Kemal ATATÜRK**

**“Maraş bize mezar olmadan düşmana gülistan olamaz!”**

**Maraş Halkı**

**yazıları gelecek**

**2) Bunların altında alt alta sıralanmış dört tane sekme düğmesi yer alacak. Bu düğmelerin üzerinde sırasıyla:**

**- Proje Hakkında**

**- Kurtuluş Savaşı (1919-1923)**

**- Kurtuluş Savaşı’nda Maraş**

**- Kahramanları Keşfet**

**isimleri olacak.**

**3) Kahramanları Keşfet tıklandığında sağdaki görsel gibi bir sayfa açılacak burada görüldüğü gibi kişiler yer alacak. Bunların üzerine tıklandığında şimdiki var olan gibi arka plan yarı saydamlaşıp bir pencere açılaca ancak bu tam sayfaya yakın olacak şekilde büyütülecek.**

**4) İlgili sekmelere aşağıdaki bölümler yazılacak.**

**5) Yazılar herkesin görebilmesi için bir tık büyütülecek.**

**PROJE HAKKINDA**

"Tarihe Dokun: Kahramanmaraş" adlı bu proje, 2025 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda desteklenmek üzere Kahramanmaraş Pazarcık Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu proje halkımızı ve öğrencilerimizi Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman şahsiyetleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, şehrin çeşitli mahallelerine ve iş yerlerine yerleştirilecek karekodlar aracılığıyla, cep telefonlarıyla kolayca erişilebilecek kısa biyografiler ve sunulacaktır. Bu sayede, geçmişin izleri günümüz sokaklarında yeniden canlanacak; vatandaşlarımız yaşadıkları çevrede tarihle iç içe bir yolculuğa çıkacaklardır. Projeyle birlikte, özellikle genç nesillerin tarih bilincinin güçlendirilmesi, yerel değerlerin tanıtılması ve milli mücadelenin Kahramanmaraş’taki öneminin daha iyi kavranması hedeflenmektedir.

Proje bir dahilinde biyografilerine yer verilen kişiler toplumun her kesimini temsil etmesi, zaman ve imkan kısıtlamaları dikkate alınarak seçilmiştir. Projede ulaşılabilen akademik veya akademik kaynaklara atıf yapan yazılı ve dijital kaynaklar kullanılmıştır. Bu kaynaklar aşağıda liste halinde verilmiştir. Elbette halk kahramanlarımız ve onların değerli hikayeleri çok daha fazladır. Bu nedenle proje daha sonraki süreçte geliştirilmeye açıktır.

Bu proje aracılığıyla bu toprakları bize vatan yapan malıyla canıyla ve hizmetleriyle katkı vermiş tüm şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onları minnetle anıyoruz.

Proje Danışmanı: Emre GEBECE

Katılan Öğrenciler: Hasan Mert TOPYÜREK, Aperen AKIŞ, Besey METE

Kaynakça:

ERTEM, Barış. “Aslan (Toğuz) Bey (1886-1963)” <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1837/Aslan_(To%C4%9Fuz)_Bey_(1886-1963)>. Erişim Tarihi: 18.04.2025

GÜNAY, Nejla. “Sütçü İmam”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/311/Sütçü-İmam-(1871-1922) , Erişim Tarihi: 15.04.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Milli Mücadelenin İlk Zaferi: Maraş Millî Mücadelesi ve Maraş’ın Kahramanlığı”, Türkiyat Mecmuası (Milli Mücadele Özel Sayısı), İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2019.

ŞAVKILI, Cengiz. “Sütçü İmam”, https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx , Erişim Tarihi: 14.04.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Senem Ayşe”. https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx, Erişim Tarihi: 16.04.2025.

GÖKŞEN, Gökhan. “Abdal Halil Ağa”, https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/ansiklopedi.aspx , Erişim Tarihi: 15.04.2025

YAKAR, Serdar. Milli Mücadele Kahramanlarımız, Has Ofset, Kahramanmaraş, 2015.

EYCİL, Ahmet. Milli Mücadele’de Maraş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

AYDIN. Tülay. “Rıdvan Hoca”. https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx

DOĞAN, Orhan, (2008). "İngiliz ve Fransız İşgali Altındaki Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesi (Önemli Olaylar/Öne Çıkan İsimler)", Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, s. 251-274.

<https://kahramanmaras.bel.tr/maras-mudafaasi-ve-kahraman-kadinlarimiz?ysclid=mai5170bv5279972527>. Erişim Tarihi: 14.04.2025

PAMUK, Bilgehan. “Güney Cephesi’nde Kadın ve Çocuklar”, Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi, c. IV, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2023, s. 351-368.

KILIÇ, Ali. Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, (Derleyen; Hulusi Turgut), 9. Baskı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

YÜCEER, Nâsır. “Kılıç Ali (Süleyman Asaf 1888-1971)”, Atatürk Ansiklopedisi. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/564/K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_Ali_(S%C3%BCleyman_Asaf_1888-1971)>, Erişim Tarihi: 18.04.2025.

ÜNALP, Rezzan. “Birinci Dünya Harbi Sonunda Maraş’ın İtilaf Devletlerince İşgali ve Maraş Savunması”. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495856> , Erişim Tarihi: 18.04.2025

Hürriyet Gazetesi, “12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu: Bir Kahramanın Hikayesi”. <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/12-subat-kahramanmarasin-kurtulusu-bir-kahramanin-hikayesi-41738564>. Erişim Tarihi: 17.04.2025

**KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1923)**

Kurtuluş Savaşı, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasının ardından Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine karşı Türk milletinin verdiği bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı ordusu dağıtılmış, limanlar ve ulaşım hatları denetim altına alınmış, Anadolu’da fiilî işgaller başlamıştır.

Osmanlı yönetimi işgallere karşı pasif kalırken, halk arasında direniş ruhu doğmuştur. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki maddelere olan itirazlarını İstanbul’a iletmiş ancak karşılık bulamamıştır. O daha antlaşmanın imzalanmanın ertersinde çektiği telgrafta “Osmanlı Devleti’nin fiilen yıkıldığını” belirtmiştir. 27 Aralık 1918’de İstanbul’a dönerken “Geldikleri gibi giderler.” diyerek direniş kararında olduğunu belli etmiştir.

Fikirleri nedeniyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal Paşa önce Samsun Raporu’nda bölgedeki Türklerin Rumlara saldırmadığını İstanbul’a bildirmesi ardından gelen Amasya Genelgesi’nde, “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesiyle halkın iradesi ön plana çıkarılarak halk tarafınca ve hukuki anlamda işgallerin geçersiz olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Bu aynı zamanda millette direniş fikrini de ortaya çıkarmak amacını taşımaktadır. Yine Amasya Genelgesi’nde mücadelenin yöntem ve amacı belirlenmiş, ilk defa milletin egemenliğine vurgu yapılmıştır. Amasya Genelgesi ile milleti direnişe çağırması tüm yurttaki direnişin örgütlenmesinde dönüm noktası olmuştur.

Örgütlenmenin hem hukuki zeminde sağlamlaşması hem de milletin isteğinin netleştirlmesi ve dünyaya duyurulması için düzenlenen Erzurum (23 Temmuz–7 Ağustos 1919) ve Sivas (4–11 Eylül 1919) kongrelerinde, manda ve himaye reddedilmiş, Misak-ı Millî esasları benimsenmiştir. Ayrıca yine direniş gruplarının işbirliği içinde çalışabilmesi için daha önce kurulmuş olan cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurumu oluşturulmuştur.

Askerî cephede, Doğu'da Ermenilere karşı kazanılan Kars ve Gümrü zaferleri; Güney’de Fransızlara karşı özellikle Antep, Maraş ve Urfa’da halk direnişleri öne çıkmıştır. Batı Cephesi’nde ise Yunan ordusuna karşı yürütülen savaşlar kritik önemdedir. 1921’deki Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunan ilerleyişi durdurulmuş; 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türk ordusu kesin zafer kazanmıştır.

Savaş, 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ve ardından 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile sona ermiş, Türkiye’nin sınırları ve tam bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıştır Kurtuluş Savaşı, yalnızca askeri bir başarı değil, ulus egemenliğine dayanan yeni bir devletin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecidir.

**KURTULUŞ SAVAŞI VE KAHRMANMARAŞ**

**(29 EKİM 1919-12 ŞUBAT 1920)**

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Bu nedenle Maraş’ı önce İngilizler, İngilizlerin çekilmesinin ardından Fransızlar işgal etmiştir. Bu işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nden yardım istenmişse de yardım gönderilmemiştir. Fransızların Maraş’ı işgali boyunca Ermeni ve Fransız ordusundaki Afrikalı Müsümanlar da kullanılmıştır. Bu durum, şehirdeki Türk halkıyla Ermeni unsurlar arasında gerginliğe yol açmıştır.

İşgalle birlikte şehir halkı sosyal, kültürel ve dini baskılara maruz kalmıştır. Özellikle Fransız askerlerinin 31 Ekim 1919’da bir Türk kadınını örtüsünü çıkarmaya zorlaması olayında Sütçü İmam'ın silahla karşılık vermesi, direnişin kıvılcımını ateşlemiştir. Bu olay halkı daha da örgütlendirmiş ve kısa sürede Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti öncülüğünde silahlı mücadele başlamıştır. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa Elbistan-Pazarcık arasındaki bölgenin Sivas’taki kolorduya bağlanması emrini vermiştir. Daha sonra Fransız işgalinin sertleşmesi üzerine Kılıç Ali, Ali Saip Bey ve Yörük Selim Bey’i bölgeye göndermiştir.

Fransızlar, şehirde askeri üsler kurmuş ve Ermeni birliklerini destekleyerek direnişi bastırmak istemiştir. Ancak halk, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen büyük bir cesaretle karşılık vermiştir. Çete liderleri, aşiretler ve halkın her kesimi tarafından desteklenen bu direniş, 21 Ocak 1920’de başlayan ve 11 Şubat 1920’de Fransızların şehirden çekilmesiyle sona eren 22 günlük bir kuşatma savaşına dönüşmüştür.

Maraş’ın savunması düzenli bir orduya dayanmayan, tamamıyla halkın özverisi ve bağımsızlık inancıyla yürütülen bir mücadeledir. Bu başarısından ötürü 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre “Kahraman” unvanı verilmiştir.

**SÜTÇÜ İMAM**

Sütçü İmam, Maraş Millî Mücadelesinin başlamasına sebep olan Uzunoluk Olayı’nın kahramanıdır. Gerçek adı İmam’dır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte eski ismi Bektutiye Mahallesi olan Dulkadiroğlu ilçesinin Fevzi Paşa mahallesinde dünyaya geldi. Babası Kireçcizâde Ömer Efendi; annesi Tiyeklioğullarından Emine Hanımdır.

Özellikle Fransa’nın işgali sonrasında bölgede Fransa ile iyi ilişkileri olan Hristiyan ve Ermeni topluluklarının olması bölgedeki Müslüman halkı tedirgin etmişti. Çünkü Ermeniler Fransa işgalini “Yaşasın Klikya Bayrağı! Kahrolsun Türkiye” sloganlarıyla kutlamışlardı.

Bu işgaller sırasında Sütçü İmam Uzunoluk Caddesindeki dükkânında süt satarak geçimini kazanmaktaydı. Ayrıca zaman zaman şimdiki adı Çınarlı Camii olan Bektutiye Camisi’nde Kur’an okuyup müezzinlik de yapmaktaydı.

Sütçü İmam, 31 Ekim 1919 günü yaşanan Uzunoluk Olayı ile Kurtuluş Savaşı’na ilk defa katkıda bulunmuş bir kişiydi. Uzunoluk Olayı Fransız ve Fransız Ordusu’nda görev yapan Ermeni askerlerin bugünkü Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Çukur Hamam’da kadınlara sarkıntılık etmesi sonucu meydana geldi. Olayı gören Çakmakçı Sait, Taha ve Gaffar Kabuloğlu Osman adlı kişilerin uyarısına Ermenilerin silahla karşılık vermesiyle çıkan çatışma büyüdü, bu çatışmada Çakmakçı Sait ağır yaralan ve sonra şehit düştü.

Bu sırada olayı gören Sütçü İmam, Ermeni askerlerden birini öldürdü ve olay yerinden uzaklaşıp Ahır Dağı’nda bulunan Bertiz Bölgesi’ne gitti. Oradaki Kuva-i Milliye birliğine katılarak Maraş millî mücadelesinde aktif rol oynamaya devam etti. Şehirde ise henüz şehri terk etmemiş olan İngiliz askerlerinin yatıştırmasıyla olay büyümedi. Ancak bunun intikamını almak isteyen Fransızlar, İmam’ın dayısının oğlu Tiyeklioğlu Kadir’i işkenceyle şehit ettiler. Bunun şehirdeki gerginliği daha da artırması üzerine Fransızlar şehirde Ermenilerin değil Cezayirli askerlerin devriye gezeceğine dair teminat vermek zorunda kaldı.

1922’de Anadolu’nun Büyük Taarruz ile işgalden kurtarılmasından sonra Sütçü İmam, Maraş Belediyesi tarafından belediye hizmetine alındı. Daha sonra kaleden top atma görevi de Sütçü İmam’a verildi.

Aynı yıl Meclis tarafından Abdülmecit Efendi’nin halifeliğe seçilmesi sonrasında haberin Maraş halkına duyurulması amacıyla Sütçü İmam’dan 101 pare top atması istendi. Atış sırasında top ısınıp ters tepmesi sonucu Sütçü İmam ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etti. Bugün mezarı Çınarlı (Bektutiye) Camisi’ndedir.

Sütçü İmam’ın 3’ü kız 1’i erkek olmak üzere dört çocuğu bulunmaktaydı. Aile, 1934’te çıkan Soyadı Kanunu ile “Kireççi” soyadını almışsa da Atatürk “Türkkorur” soyadını uygun görmüş, bu nedenle aile soyadlarını “Türkkorur” olarak değiştirmiştir.

**ABDAL HALİL AĞA**

Kaynaklarda 1872 yılında bugünkü Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi’nde doğduğuna yer verilen Halil Ağa aslen bugünkü İran’ın doğusunda yer alan Horasan Bölgesi’nden Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’ya göç etmiş Oğuzların Abdallar oymağına mensuptu. Annesinin adı Gülistan, babasının adı İmam’dır.

Abdal Halil Ağa, Kahramanmaraş ve Kurtuluş Savaşı tarihine Osmanlı Mebusan Meclisi’nde milletvekilliği yapmış olan Hırlakyan Agop adlı önde gelen bir Ermeni’nin, Fransız ordusunu Maraş’a girişi sırasında davul-zurnayla karşılamak istemesi sonucu geçmiştir.

Buna göre Abdal Halil Ağa, Kahramanmaraş’ın Fransızlar tarafından işgali sırasında Abdallar oymağının başında bulunmaktaydı. Okuma yazması olmayan Halil Ağa davulculuk yaparak geçimini sağlamaktaydı. O tarihlerde Ermenilerin Fransa ile olan iyi ilişkileri nedeniyle Ermeniler Fransız ordusunun şehre girişini davul-zurna ile kutlamak ister. İşgalden bir gün önce, 28 Ekim 1919 günü, üç atlı Abdal Halil Ağa’nın evinin önüne gelir. İçlerinden Agop Hırlakyan “Abdal Halil Ağa sen misin?” diye sorar. Abdal Halil Ağa “selamsız sabahsız bu gelişe” kızar. Hırlakyan sözlerine devam ederek Ağa’dan İtürmezin Dağı’ndan gelecek olan Fransız ordusunu davul-zurnayla karşılamasını ister. Bunu kabul etmeyen Halil Ağa’yı ikna etmek için bir kese altın vermeyi teklif eder. Teklifi *“Değil bir kese davulumun kasnağını altınla doldursanız din kardeşlerimin bağrına çomağımı vurmam!”* diyerek bir kez daha geri çeviren Abdal Halil Ağa ve eşi gelen Ermenilerin üzerine küllü kaynar su dökerek uzaklaştırır. Abdal Halil Ağa, bu olaydan hemen sonra Ulu Cami’ye, dönemin müftüsü Tekerekzade Mehmet Efendi’nin yanına giderek durumu anlatır. Ahali tarafından takdir ve ikramla karşılanır.

Mehmet Efendi aynı zamanda Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını alan kurtuluş cemiyetinin de üyesidir. Müftü Mehmet Efendi’nin durumu Sivas’a bildirmesiyle Mustafa Kemal tarafından Kılıç Ali direnişi örgütlemek için Maraş’a gönderilmiştir.

Bu şekilde Fransızların ertesi gün şehri işgal edeceğini de halk ilk kez Abdal Halil Ağa’dan duymuştur.

Abdal Halil Ağa, Fransızların 12 Şubat 1920’de Maraş’tan gizlice çekilmesinden sonra kendisi ve diğer davulcular ile bunu davul çalarak kutlamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında ise her yıl kurtuluş gününde yapılan ve “Çete Bayramı” olarak düzenlenen kutlamalara katılmıştır. Soyadı kanunun çıkmasından sonra “Davulcubaşı” soyadını almıştır.

Yaptıklarıyla halkın sevgisini kazanmış bir kişilik olan Abdal Halil Ağa, 1946 yılında vefat etmiştir. Mezarı Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyhadil Mezarlığı’ndadır.

**RIDVAN HOCA**

Asıl adı Hafız Mehmet olan Rıdvan Hoca’nın doğumu ile ilgili tahmini olarak 1857 yılı verilmektedir. Kahramanmaraş’ın bugünkü Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi’nde doğmuştur. Babasının adı Rıdvan, annesinin adı Hatice’dir.

Rıdvan Hoca, küçük yaşta hafızlık eğitiminin dışında Arapça, Farsça dersleri almıştır. İmamlık ve müezzinlik yapmasının yanı sıra o tarihlerde Tuz Hanı’nda esnaflık yapmıştır.

Rıdvan Hoca Kahramanmaraş tarihine “Bayrak Olayı” ile geçmiştir. Buna göre Fransızlar tarafından Maraş’a tayin edilen Yüzbaşı Andre 27 Kasım 1919 günü Maraş Kalesi’ndeki Türk Bayrağı’nın Fransızlar tarafından indirilmiştir. 28 Kasım 1919 Cuma günü kaledeki Türk askerleri sayıca az olmalarından dolayı bu duruma karşı koyamamış ancak halkı bu durum hakkında uyarmıştır. Cuma namazını kılmak için toplanan halk arasında da bu durum tartışılmaktayken Rıdvan Hoca daha önce hazırlanmış olan hutbeyi okumak için kürsüye çıkar. Hocanın anlattığına göre olay şu şekilde gelişir:

“O gün Cuma namazını camide kılamadık, halk huzursuzdu, ben minbere çıktığımda hutbeyi irat edemedim. Bayrak bizim için özgürlüğümüzün, hürriyetimizin temsili anlamındaydı. Onun Fransızlar tarafından indirilişi tüm halkı derinden incitmişti. Sadece hürriyeti olmayan milletin Cuma namazı kılması caiz değildir diyebildim. Halk hep birlikte minberdeki bayrağı alarak kaleye hücum ettik. Çeteler biz varmadan bayrağı hiçbir çatışma olmadan yerine çekmişler ve tek-bir sesleri getiriyorlardı. Cuma namazını orada, kalede kıldık.”

Rıdvan Hoca, Maraş’ın kurtuluşundan sonra soyadı kanunu ile “Kandeğer” soyadını almıştır. 1953 yılında vefat etmiştir.

**SENEM AYŞE**

Aslen Adıyaman doğumlu olan Senem Ayşe, yedi yaşındayken ailesi ile birlikte Maraş’ göç etmiştir. Doğum tarihi 1879 olarak belirtilmektedir. Babası Haveydi aşiretinden Yusuf'tur. Annesinin adı da Senem'dir.

Maraş, 22 Şubat 1919'da İngilizler. Ekim 1919'da da Fransızlar tarafından işgal edilir. Fransızlar önce Andre isimli komutanlarını Maraş’ın sorumluluğuna vermiştir. “Bayrak Olayı”ndan sonra tutunamayan Andre’nin yerine bir diğer kumandanı Keret’i şehre göndermiştir. Querettte, 13 Aralık 1919'da şehirde yönetime el koyar. Ulu Cami'nin kapısına bir beyanname astırarak göreve başladığını bildirir. Bu kumandanın sert önlemleri, “bir Fransız askerinin öldürülmesine karşılık, iki Türk’ün öldürülmesi”, yine “üzerinden tabanca çıkacak bir kişinin sorgusuz sualsiz öldürülmesi” gibi emirleri Maraş halkının direnişi artırmasına neden olmuştur.

Bu amaçla Elbistan’ın Kümbet Mahallesi’nde oturan Senem Ayşe'nin eşi Ramazan da Haveydi aşireti mensuplarını direniş için örgütlemiştir. Senem Ayşe de savaşanlara yemek yapmak, onları tedavi etmek gibi görevler üstlenmiştir.

Mücadelenin başlarında eşi Ramazan’ın şehit edilmesi sonrasında kendisi de eşinin şalvarnı ve cepkenini giyerek doğrudan savaşa katılır. Fransızlarla savaşı hiç bırakmayan Senem Ayşe bu mücadeleye devam edebilmek için Mustafa Kemal Paşa tarafından cepheye gönderilen ve Haznedarlı semtinde çadır kuran Kılıç Ali’ye giderek cephane istemiştir. Kaynaklara göre Kılıç Ali Senem Ayşe’ye "Bacı, sen evine git, biz erkekler savaşırız." cevabını verir. Senem Ayşe, ısrarı sonrasında, gösterilen bir hedefi vurması üzerine cephane kendisine teslim edilir. Yine Senem Ayşe kendi evinin yakınındaki bir Ermeni evinin cephane deposu olarak kullanıldığını fark edince evini yakmış, cephanenin havaya uçmasını sağlamıştır.

İlerleyen süreçte Senem Ayşe çete reisliği yapmıştır. Senem Ayşe Kümbet Mezarlığı'nın batısında bulunan Hemhane Kilisesi'nden Türkler’e ateş açan Fransız askerlerini ve Ermenileri etkisiz hale getirmek için üç adamıyla plan kurarak bunda başarılı olmuştur.

Maraş’ın kurtuluşu sonrasında yaktığı evini tekrar yaptırarak oğlu Ökkeş ile yaşamaya devam etmiştir. Kendisi gibi Fransızlarla çarpışan Arslan Toğuzata ve Vezir Hoca ile sık sık görüşmüştür. Ömrünün son günlerini yoksulluk içinde geçirmiş 8 Şubat 1954 günü vefat etmiştir.

**ARSLAN TOĞUZATA**

Arslan (Toğuz) Bey, 1886 yılında Göksun’un Fındık Köyünde doğmuştur. Arslan Bey’in doğum yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında 1886, oğlu Mahmut Toğuz tarafından derlenen hâtıratında ise 1883 olarak verilmiştir. 1859-1864 yıllarında Çarlık Rusya’sı tarafından Kafkasya’dan göçe zorlanan Toğuzata Aşireti’nin Maraş’a yerleşen boyuna mensup olan Arslan Bey’in babası Mirza Abdullah Hasan Bey’dir.

İlköğrenimini doğum yeri olan Göksun’da, orta öğrenimini ve medrese eğitimini Elbistan'da tamamlamıştır. Eğitiminin ardından ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Din eğitimi için gittiği Halep’te polislik için girdiği sınavları kazanarak, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar polislik yapmıştır. Savaşın sonuna doğru Başkomiser olmuştur.

Savaşın bittiği 1918 yılında polisliği bırakarak Maraş’a dönmüştür. Burada Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurarak işgal sonrası silah ve cephane sağlamak için çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın “Asaf” takma adıyla gönderdiği Kılıç Ali Bey ve Kurtoğlu Yörük Selim olarak tanınan Selim Bey’in de katılmasıyla güçlenmeye başlayan Maraş savunması, 1920 yılının Ocak ayında Fransız işgal kuvvetleriyle silahlı çatışmalara başlamıştır.

Arslan Bey, Fransız işgal kuvvetlerinin kumandanı General Keret’in, kendisi ile müzakere için görevli Maraşlılardan oluşan bir heyetten Mutasarrıf Vekili Cevdet, Belediye Reisi Bekir Sıtkı, Jandarma Kumandanı İsmail Hakkı, Mühendis Abdüllatif, Kocabaş Hacı Nuri ve Şişmanzâde Arif Beyleri tutuklayarak alıkoyması üzerine; **“Harp başlamıştır. Allah’ın inayeti, Peygamberimizin ruhaniyeti ve inananların fedakârlığı ile son bireyimiz kalıncaya kadar savaşımız sürecektir. Gayret bizden, yardım Allah’tandır.”** ifadelerini taşıyan bir bildiri yayımlayarak çatışmaların başladığını duyurduğu gibi, Maraş savunması boyunca gerektiğinde doğrudan cephelerde görev almış, gerektiğinde de karargâhta bulunmuştur.

Direnişin başarılı olmasında ve 12 Şubat 1920 günü Frasız ordusunun Maraş’tan çekilmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa kendisini ve Maraş halkını “…yirmi güne yakın bir zaman zarfında Ermenilerle birleşen Fransız kuvvetlerine her türlü mahrumiyet içinde karşı koyan ve muvaffak olan kahraman Maraşlıları bütün memleket namına tebrik ederiz. Maraşlılar, bu kahramanca müdafaaları ile millet davasının yüceliğini, milletimizin yaşamak, müstakilen yaşamak hususundaki iradelerini bütün dünyaya karşı ilân ettiler. Şehitlerimize dualar, kahramanlarımıza hürmetler.” ifadeleriyle tebrik etmiştir. Arslan Bey milletvekilliği zamanında Mustafa Kemal Paşa ile yüz yüze görüşmüş, bu görüşmede Paşa kendisine "Siz sadece Maraş'ı kurtarmakla kalmadınız. Siz Türk kurtuluş mücadelesinin de kazanılmasını sağladınız. Biz Maraş'tan ismen bir Arslan bekliyorduk, cismen de bir Arslan geldi." demiştir.

Arslan Bey, 23 Nisan 1923’te kurulan Büyük Millet Meclisi’ne Maraş milletvekili olarak seçilmiştir. Bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Maraş’a dönmüştür. 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 1934’te çıkan Soyadı Kanunu sonrasında “Toğuz” soyadını alan Arslan Bey 7 Haziran 1963’te Pazarcık’ta vefat etmiştir.

**KILIÇ ALİ**

Aslen İstanbul doğumlu olan ve asıl adı Süleyman Asaf olan Kılıç Ali 1888 yılında doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Demsaz’dır. Tevfik Bey’in mesleği askerliktir. Hatta İstanbul’da padişahın muhafızlığını yapmış bir kişidir. Kılıç Ali Bey askerlik eğitimi almış ancak Harp Okulu’na gitmeyerek alaylı olarak askerlik mesleğinde yükselmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde görev yaptığı sırada bacağından yaralanmış ve Almanya’da tedavi olduktan sonra 1916 yılında yurda dönmüştür. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonuna doğru “Birinci Sınıf Harp Nişanı” ile ödüllendirilmiştir. Eylül 1918’de Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri Paşa’nın komutasında Bakü’ye giren orduda yer almıştır.

Osmanlı Devleti’nin teslim olduğu 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Enver Paşa’nın yanına daha sonra Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda görev alacak olan Yörük Selim Bey ve Adana’nın kurtuluşunda Tufan Bey takma adıyla görev alacak olan Yüzbaşı Osman ile beraber gitmek istemişlerse de Kurtuluş Savaşı sırasında “Galip Hoca” takma adıyla bilinen Celal Bey (sonradan Celal BAYAR) tarafından “Enver Paşa’nın ordusuna katılın, ama iyi düşünün; geri döndüğünüzde acaba Anadolu’yu yerinde bulabilecek misiniz?” denilerek Anadolu’ya yönlendirilmişlerdir.

Kılıç Ali Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa’nın güvenini kazanmış 1920 yılının başında Mustafa Kemal Paşa, Maraş’ta Fransızlarla savaşan çeteleri örgütlemek ve silah sağlamak için Yörük Selim’i Göksun’a Süleyman Asaf Bey’i de “Kılıç Ali” takma adıyla Pazarcık’a göndermiştir. Sütçü İmam’ın kurduğu Berfiz’deki çeteyle iletişim kurarak mücadelenin örgütlü hale gelmesine katkı sağlamıştır.

Daha fazla dayanamayan Fransızların 12 Şubat 1920’de Maraş’tan çekilmesinden sonra Kılıç Ali 1920’nin nisan ayına kadar Anadolu’daki Kuva-i Milliye karşıtı isyanların bastırılması için çalışmış İstiklal Mahkemesi üyeliği yapmıştır.

4 Nisan 1920’de Gaziantep’e geçmiş ve burada da Fransızlara karşı mücadele etmiştir. 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’ne Antep’ten milletvekili olarak seçilmiştir. Meclis’ten izinli olarak Fransızların bölgeden çekilmesine kadar savaşmaya devam etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 1939 yılına kadar Gaziantep milletvekili olarak mecliste görev yapmıştı. Bu süreçte Şeyh Sait İsyanı gibi önemli olaylarda görevler üstlenmiştir. Diğer yandan 1924’te kurulan İş Bankası’nın kurucuları arasında yer almıştır.

Soyadı Kanunu’nun çıkmasından sonra “Kılıç” soyadını almıştır. 10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümü sırasında yanında bulunanlardan biri Kılıç Ali olmuştur. Kılıç Ali 14 Temmuz 1971’de İstanbul’da vefat etmiştir.

**YÖRÜK SELİM BEY**

Şehid. Milli Mücadele Kahramanı. İnebolu’da 1882’de doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Nefise Hanımdır. Aile yörüktür. Harp Okulu’nu bitirdi. Balkan ve Birinci Dünya savaşlarına katıldı. Enver Paşa’dan etkilenerek ittihatçı subaylar arasına katıldı. Yüzbaşlılığa kadar yükseldi. İstanbul’da Zehra Hikmet Hanımefendi ile evlendi. Orta Asya’da bulunan Nuri Paşa’dan bir davet alır. Bu davet vatan içindir. Arkadaşları ile birlikte hiç düşünmeden bu daveti kabullenirler. İttihat Terakki’nin eski muhasibi Celal (Bayar)’a gidip durumu anlatırlar. Orta Asya’da, Turan’da Enver ve Nuri Paşaların yakacağı meşale Anadolu’yu da aydınlatabilir. Celal (Bayar) onlara şu öneride bulunur:

“Size para veririm, Orta Asya’ya da gidersiniz. Ama döndüğünüzde Anadolu’yu bıraktığınız gibi bulamayabilirsiniz. Onun için siz en iyisi Anadolu’ya, Mustafa Kemal’in yanına gidin. Talat Paşa’nın emridir”

Bu tavsiye ile Sivas Kongresi’nin arefesinde Mustafa Kemal Paşa’ya ulaşılır ve bağlılıklarını belirterek hizmet beklediklerini belirtirler. Sivas’ta yakın çevresi ile Kongre hazırlıklarını yürütmekte olan Mustafa Kemal Paşa bu genç subaylardan önceleri şüphelenir. Enver Paşa’nın casusu olabileceklerini düşünür. Sonrasında ise onlara güven duyarak samimiyetlerine inanır. Maraş’ta işgalci Fransız ve Ermenilerin Müslüman Türk halkına yaptıklarının Sivas’da duyulması üzerine bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilerek Kılıç Ali ile birlikte Maraş’a gönderilir. Göksun’a gelerek milis teşkilatını kurar. Maraş’ta savaşın başlaması üzerine 70 kadar silahlı Çerkes süvarisi ile 6 Şubat 1920’de Cancık Mağarası istikametinden Maraş’a girer. İslahiye’den gelen Fransız yardım kuvvetlerini durdurur. Emrindeki Çerkes süvariler ile Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşuna dek savaşır. Vatansever bir asker olan Yüzbaşı Salim Kurtoğlu, Milli Mücadele’nin başlaması ile birlikte Yörük Selim Bey takma adı ile Kurtuluş Savaşı içerisinde yer almak için Mustafa Kemal Paşa’ya bağlılığını bildirmiştir. Maraş ve Osmaniye cephelerinde büyük yararlılıklar gösteren Yörük Selim Bey, gözünü budaktan sakınmayan bir anlayış ile Türk milletinin istiklali uğruna mücadele vermiştir. 12 Ağustos 1920 tarihinde ise vefat etmiştir.

**DOKTOR MUSTAFA (KÖKER)**

Doktor Mustafa (Köker) 1882’de doğdu. Elbistan’lı Nakibzade Ali Rıza Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Maraş’ta; yükseköğrenimini İstanbul’da Tıbbıyye-i Şahanede tamamladı.

Birinci Dünya Savaşı çıkınca orduya doktor olarak alındı. Savaşın bitimiyle Maraş’a döndü. Fransızlar Maraş’a gelmeden iki gün önce Ulu Cami’de ikindiden sonra bir konuşma yaparak, Ermenilerin Adana’daki cinayetlerini burada da sürdüreceklerini anlatmış, halkı işgalcilere karşı silahlanmaya teşvik ve davet etmiştir. Fransızlara karşı ilk müdafaa fikri de Doktor Mustafa Efendi tarafından ortaya atılmıştır.

Antep’in Fransızlar tarafından işgali sonrasında kardeşi Lütfi ile Elbistan’a geçerek başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı Sivas’taki “Temsil Heyeti” ile bağlantı kurmuş, Sivas’tan aldığı emirler doğrultusunda 29 Ekim 1919 günü Doktor Mustafa ve kardeşi Eczacı Lütfü, Kadıoğlu Hacı Hasan ve oğlu Ziya, Sarıkâtipoğlu Mehmet, Kocabaşoğlu Ömer ve Muallim Hayrullah’tan oluşan bir grubun Elbistan’da Binbaşı Ali Bey ile görüşmesi neticesinde Maraş’ta Kuvayı Milliye’nin kurulmasına karar verildi. çetelerin kurulmasına ve bunlara silah sağlanmasına çalışmıştır.

Doktor Mustafa 10 Şubat 1920 şehit olmuştur. O gün şehir eşrafının tavsiyesi ile Fransız komutanı Keret ile görüşme yapmak üzere düşman tarafına geçmiştir. Arslan (Toğuz) Ata onu gitmemesi için uyarmak istemişse de haberi geç ulaştığı için bunu engelleyememiştir. Doktor Mustafa ile Balcıoğlu Mehmet’in Alman hastanesi dışında cesetleri bulunduğunda ise farklı söylentiler ortaya atılır. Bir söylenti Doktor Mustafa ve arkadaşının Alman hastanesine vararak Doktor Laymen ve General Keret’le görüştükleri, aralarında karar birliğine vardıkları, ayrılışları sırasında ise Ermenilerin Hınçak komitesinden Doktor Artin ve Eczacı Leon tarafından kurşunlanarak şehit edilip cesetlerinin dışarı atıldığı yönündedir. Bir diğer söylenti ise düşmanla görüşmesini engellemek isteyen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri tarafından öldürüldüğü yönündedir.

Bugün mezarı Kahramanmaraş'ın Kurra Efendi Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

**HÜRÜ ANA**

Kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmayan ancak kurtuluşun kadın-erkek, genç-yaşlı elbirliğiyle gerçekleştiğini göstermesi bakımında önemli bir kişilik olan Hürü Ana 1871’de doğdu. Baba adı Kalender, anne adı Selver’dir. Nüfustaki kaydı Huri olsa “Hürü Ana” adıyla anılmıştır.

Maraş’ın en eski mahallelerinden Kuytul ( Kurtuluş ) da oturdu. Komşularının çoğunluğu Ermeni idi. Yüzyıllar süren kardeşlik ve de komşuluk bir anda yerini kin ve düşmanlığa bıraktığında Ermeni çetecilerin baskınları ve katliamları konuşulmaya başlandı. Özellikle Fransız işgalinden sonra Ermenilerin Adana’da yaptıkları Maraş halkını tedirgin etmişti.

Fransızların Maraş’ı işgal ettiği 29 Ekim 1919 günü Ermenilerin yaptığı taşkınlıklar ve kutlamalar halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Hürü Ana da tepkisini ortaya koymuştur. Kendisinin anlattığına göre glen askerlere ve Ermenilere şöyle seslenmiştir:

-Ellik gavurları bizim malımızı, canımızı alacaklarmış! Gelsinler de görsünler... onların hepsi bana yetmez... Şu odun parçasıyla ben kırarım hepsini... Haydi çıkın yüreğiniz varsa meydana... Bir oğlum var, onu da vatana adadım. Ulan Ökkeş, ya şehit olacaksın ya gazi...

HürüAna Maraş’taki mücadeleyi şu şekilde anlatmıştır.:

“Silahımı kaptığım gibi, dışarı fırladım. Biraz koştuktan sonra bizimkilerden bir grupla karşılaşarak onlara katıldım. Sağda solda evler yanıyordu. Bilinmeyen yerlerden kurşunlar yağıyordu. Vurduk, vurulduk. Akşama kadar dövüştüm. Bazı kiliselerin ve Ermeni evlerinin damlarında, kurulmuş makineli tüfekler ortalığı cehennem gibi kavuruyordu. Fakat bana tek bir kurşun bile değmedi... Savaşın sonuna kadar her gün dövüştüm. Sonunda Mercimektepe’ye düşmana yardım geldi. Onlar da bu sayede kaçıp canlarını kurtardılar. Maraş kurtulduktan sonra, gönüllü olarak Gaziantep ve Şam savaşlarına da katıldım... Bizlerle birlik olacak yerde, düşmanla birleşen, Bizi yok etmeye kalkışan Ermeniler, büyük zayiat verdiler. Ancak bir kısmı Fransızlarla beraber kaçabildiler.”

Vatanın kurtuluşuna şahit olan Hürü Ana 5 Ağustos 1953’te vefat eder. Oğlu Şekerci Ökkeş ise harp sonrası, bir ara Osmaniye’de daha sonra Kahramanmaraş’taki Belediye Çarşısı’nda şekercilik yapmış, 17 Aralık 1980’de vefat etmiştir.

KAYNAKÇA

**Serdar YAKAR**

Yalçın Özalp**,** **Er Kişiler, Hatunlar ve Sübyanların Dilinden Millî Mücadelemiz**, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kahramanmaraş, 2023.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Maraş da dâhil olmak üzere Adana çevresi İngilizler ve Fransızlar arasında çekişme konusu olmuştu. Bu nedenle Maraş’ı önce İngilizler, İngilizlerin çekilmesinin ardından Fransızlar işgal etti. Bu işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nden yardım istenmişse de yardım gönderilmemiştir. Bunu üzerine Mustafa Kemal Paşa Elbistan-Pazarcık arasındaki bölgenin idaresinin Sivas’taki kolorduya bağlanması emrini verdi. Yine Atatürk’ün emriyle 1936 yılında Uzunoluk Olayı’nın geçtiği yere bir anıt çeşme yaptırılmıştır. (Atatürk Ansiklopedisi)

**Kaynakça:**

ERTEM, Barış. “Aslan (Toğuz) Bey (1886-1963)” <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1837/Aslan_(To%C4%9Fuz)_Bey_(1886-1963)>

Hürriyet Gazetesi, “12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu: Bir Kahramanın Hikayesi”. <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/12-subat-kahramanmarasin-kurtulusu-bir-kahramanin-hikayesi-41738564>

**Kaynakça:**

GÜNAY, Nejla. “Sütçü İmam”, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/311/Sütçü-İmam-(1871-1922) , Erişim Tarihi: 15.04.2025

ŞAVKILI, Cengiz. “Sütçü İmam”, https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx , Erişim Tarihi: 14.04.2025

**Kaynakça:**

GÖKŞEN, Gökhan. “Abdal Halil Ağa”, <https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/ansiklopedi.aspx> , Erişim Tarihi: 15.04.2025

YAKAR, Serdar. **Milli Mücadele Kahramanlarımız**, Has Ofset, Kahramanmaraş, 2015.

GÜNAY, Nejla. *“Milli Mücadelenin İlk Zaferi: Maraş Millî Mücadelesi ve Maraş’ın Kahramanlığı”*, Türkiyat Mecmuası (Milli Mücadele Özel Sayısı), İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2019.

**Kaynakça:**

EYCİL, Ahmet. Milli Mücadele’de Maraş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

AYDIN. Tülay. “Rıdvan Hoca”. <https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx>

DOĞAN, Orhan, (2008). "İngiliz ve Fransız İşgali Altındaki Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesi (Önemli Olaylar/Öne Çıkan İsimler)", **Maraş Tarihi ve Sanatı Üzerine**, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, s. 251-274.

**Kaynakça:**

<https://kahramanmaras.bel.tr/maras-mudafaasi-ve-kahraman-kadinlarimiz?ysclid=mai5170bv5279972527>, Erişim Tarihi: 14.04.2025

PAMUK, Bilgehan. “Güney Cephesi’nde Kadın ve Çocuklar”, **Milli Mücadele’nin Yerel Tarihi**, c. IV, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2023, s. 351-368.

ŞAVKILI, Cengiz. “Senem Ayşe”. <https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi6.aspx>, Erişim Tarihi: 16.04.2025.

**Kaynakça**

Kılıç Ali, **Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları**, Derleyen; Hulusi Turgut, 9. Baskı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

YÜCEER, Nâsır. “Kılıç Ali (Süleyman Asaf 1888-1971)”, Atatürk Ansiklopedisi. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/564/K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7_Ali_(S%C3%BCleyman_Asaf_1888-1971)> , Erişim Tarihi: 18.04.2025.