YÜKSEK LİSANS TEZİ

1923 - 1938 DÖNEMİNDE KONYA

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Mine EROL

Hazırlayan
Osman SÖNMEZ

KONYA - 1987

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi
İÇINDEKİLER

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sayfa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ÖNSÖZİ</td>
</tr>
<tr>
<td>KISALTMALAR</td>
</tr>
<tr>
<td>GİRİŞ</td>
</tr>
<tr>
<td>I. BÖLÜM</td>
</tr>
<tr>
<td>İSKAN VE İDARE</td>
</tr>
<tr>
<td>A- Mülki İdare</td>
</tr>
<tr>
<td>B- Mahalli İdare</td>
</tr>
<tr>
<td>C- Nüfus ve Halk</td>
</tr>
<tr>
<td>II. BÖLÜM</td>
</tr>
<tr>
<td>1923-1938 YILLARI ARASINDA KONYA'NIN İKTİSADİ DURUMU</td>
</tr>
<tr>
<td>A- YOLLAR</td>
</tr>
<tr>
<td>B- SANAYİ VE TİCARET</td>
</tr>
<tr>
<td>1- Sanayii Gelişimi</td>
</tr>
<tr>
<td>2- Ticari Şirketler</td>
</tr>
<tr>
<td>3- İthalat ve İhracat</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Fiat Hareketleri</td>
</tr>
<tr>
<td>C- ZİRAAT FAALİYETLERİ</td>
</tr>
<tr>
<td>III. BÖLÜM</td>
</tr>
<tr>
<td>EĞİTİM VE KÜLTÜR</td>
</tr>
<tr>
<td>A- EĞİTİM KURUMLARI</td>
</tr>
<tr>
<td>1- Konya'da Cumhuriyetten Önceki Eğitimine Kısa Bir Bakış</td>
</tr>
<tr>
<td>2- İlköğretim Politikası</td>
</tr>
<tr>
<td>3- Orta Öğretim</td>
</tr>
<tr>
<td>4- Önemli İki Öğretim Kurumu</td>
</tr>
<tr>
<td>5- Mesleki Öğretim</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6- Yüksek Okullar.............. 102
7- Millet Nektepleri............. 103
8- Konya'da Halkevi Eğitimi... 105
9- Diğer Kurumlar............... 107

B- 1923'ten 1938'e Kadar Konya

BASINI.................................. 111

1- Bu dönemde çıkan gazeteler. 111
2- Dergiler......................... 115

SONUÇ..................................... 119

BİBLİYOGRAFYA.......................... 121
ÜNSÖZ


Konya gibi ilk çaglardan beri yerleşim merkezi olan ve gereğli tarihi yanında oldukça zengin kültürel miras sahip bu şehir tarafımızdan incelenmeye çalışılacaktır.


Yine bu incelenmede en fazla istifade ettiği kaynaklar o dönemin gazeteleri ve mecmuaları oldu. Bağta gazeteler biraz hissâ olmakla beraber önemli bilgiler ihtiva etmekte idi.

Bu arada Ayın Tarihi, T.C. Devlet Salnamesi, Düstur, T.B.N.M. Zabit Ceridesi gibi resmi Yayınlarından da is-
tifade ettim. Ayrıca Konya hakkında yeterince araştırma eseri de mevcuttu.


Çalışmalarımda bana kıymetli vakitlerini esirgemeyen tez danışmanım ve hocam Doğ. Dr. Mine Erol'a ayrıca tezimin hazırlanmasında teşvik ve yardımlarını gördüğüm hocam Yr. Doğ. Dr. Şahin Uçar' ve Dr. Mikail Bayram'a teşekkür ederim.

Osman Sönmez
KISALTMALAR

a.g.e. : Adı geçen eser
a.g.m. : Adı geçen makale
C. : Cilt
D.I.B.Y. : Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları
D.I.E. : Devlet İstatistik Enstitüsü
D.T.C.F.Y. : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları
G.K.H.T.V.D. : Genelkurmay Harp Tarihi Vesikalari Dergisi
M.E.B.Y. : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
S. : Sayfa
T.T.K.B. : Türk Tarih Kurumu Basımevi

III
GİRİŞ


İbn Batuta seyahatnamesinde Konya'nın gayet büyük bir şehir olduğunu, güzel binalara, sayısız arka ve akarsulara, bahçe ve bahçelere sahip olduğunu, caddelerin geniş ve muntazam olduğunu söylemiştir (3). Katip Çelebi de bize Konya şehir hakkında coğrafy ve tarihi bakımından bilgi vermiştir. "Bu şehrin batı ucunda iki çatal dağların doğu eteğine yakın düz yerde akarsulu bağlı ve bahçeli bayındır suyu vardır. Güney yanında ise dağların eteğinde Meram denilen bahçeleri ve gezinti yeri olup dağdan şahire ve Meram'a nehirler akar." demektedir (4)

1- Yusuf Akyurt, Konya Kıyazı, (Daktilo edilmiş metin, T.T. K.K., No: 600)
2- Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, 1985, s.16.
3- İsmet Parmakçığözü, İbn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul, 1971, s.20.
4- Orhan Saik Gökyay, Katip Çelebi, Ank., 1982, s.206.

İklim olarak Konya'da Orta Anadolu şehirlerinin özellikleri görülmektedir. Yazlar sıcak, kişiler soğuk, ilkbahar ise yağmurlu geçmektedir. 1973 istatistik yılında ortalamama sıcaklık 11,5 derece olup, en sıcak ay ortalaması Temmuz 23,1, en soğuk ay Ocak 0,1 olarak görülmektedir.

Şehirin tarihi gelişimi eski bağlara kadar uzanmaktadır olup yunanlılar tarafından Danaya ismiyle inşa olsa da, sonra ise İconium denmiştir. Teos çok, şehir, bizanslılar Tokonion, historiansanlar tarafından Yecconium, Conion, Stancona; Cum'nin donilen italiana sahil-namelerde ve Marko Polo da Conia, arap kaynaklarındaysa Kuniya isimleri verilmiştir demektedir (2).

Konya'nın ilk yıllarından beri önemli dini merkez olduğuunu belirtmemiz gerekmektedir. Besim Dorkot bunda en önemli etken olarak Paulus'un faaliyetlerini özetir (3). Paulus'un rivayetlerine inanmak gerekirse, "yetmiş hava-riden Sosipatras, İconium piskoposu olup, bu yetmiş hava-

1- Akyurt, s.6.

2
riyi Terentius takip etmiştir"(1)

Konya Romalılardan hakimiyeti altında uzun süre kaldıktan sonra Bizanslılara geçmiştir. Bu dönemde parlaklık, yitirmişe de 1071'den sonra Türklerin eline geçen Konya, başkent olarak tekrar yükselmeye başlamıştır.


1243'ten sonra, Anadolu Selçuklularının Moğol hakimiyetine girmesiyle başlayan, Moğol istalasından Anadolu'-

3- İbrahim Hâkki Konyalî, Abideler ve Kitabevleri ile Konya Tarihi, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1964, s.27.
da en az zarar gören şehir Konya olmuştur. Bunun nedeni ise Moğollarla savaşan II. İzzeddin Keykavuş'un Bizans'ı kaçaşı ve Konya'da hüküm süren IV. Kılıç Aslan'ın Moğollarla ışır-
liği yapmasıdır.

1277'ten sonra Karamanoğlu Mehmed Bey, Cimri hâ-
disesiyle bir süre hakimiyeti ele geçirmiştir. 1308'den son-
ra Karamanoğullarının hakimiyeti kuvvetlenmiş ve bu zamanda Hasbey medresesi inşa edilmiştir.

Konya'nın Osmanlılara geçiş Yıldırım Beyazıt zamanında 1307 yıldır. Timur felaketinden sonra Anadolu Lekvar karaça dönemine girmiş ve Fatih Sultan Mehmed zam-
anında Gecik Ahmed Paşa Konya'yı Karamanoğullarından 1466 yıldır toprak olarak almıştır. Böylece Konya için tekrar bir inkişaf dönemi başlamıştır. Mimaride Selimiye Camii ve Şerefiyeddin camii bu dönemin eseri olup Osmanlı devrinde Kon-
yanın bulunmuş ilim adamları arasında Ayni, Karamani Mehmed Paşa, Hemden Çelebi, Yusuf Ağayı sayabiliriz.

Şehir, 1896'da Bağdat demiryolunun Konya'dan geçme-
siyle iktisadi bakımından büyük gelişmeler göstermeye başlamış-
tır.

1. Dünya Savaşı'ndan sonra memleketimiz işgal edili-
hem de İstanbul'un kendi tarafına çektiği yer. İşte Bab-ı Ali, ma-

Ama egraf böyle düşünmüyordu; nitekim Heyeti Temsiliye'nin mebus seçimi için Şerif Gürarp'in belirttiği gibi:

"Mebuslarımıza seçerek İstanbul'a gönderdik."

ikinci bir mebus seçimine taraf olarak değiliz." diyerek milli mücadele ye Konya cephe almiş vaziyette dönüşmüştür (1). Yine e.graf,1. kohordu komutani Fahrettin Altay'a yazdıkları mektupta "Kendilerinin Kuvay-ı Milliye süslü vererek milletin,vatanın korunması için ödendiği paraları,söylmesinden utanacağıziz yerlerde halkın gözleri önünde harçayıp,ısraf etmeleri ve ayıhı mukaddes unvanı umumhanelerde pervassızca kullanarak,o ad altında fuhuş ırtibat etmeleri halkın nazari altında nasıl bir telakkiye uğruyor ve mulfavfiyayat için negibi engeller meydana çıkardığını anlatmaya hizm zorumluyoruz"(2) diyerek serzenişte bulunmuş ve tüccar Şevki,Konya bürosu II. reisi Refik (Koraltan) Konya'da tüccar Adil, Osmanlı gazetesi sahibi Necip ve dava vekili Hisabi imzaları mevcuttu.Bu da gösteriyor ki,Konya'nın Milli Mücadeleye karşı çıkığın bir sebebi de merkezi otorite yokluğundandır,Fahrettin Altay,bu durumu Mustafa Kemal'e bildirdi ve noticesinde Konya işleriinin düzenlemesi için Refet Bele görevlendirilmiştir.

Refet Paşa'nın kuvvetli zekası,bu mühim mesle-yi kardeş canı dökülmeكثرın halletmesini Güralp şöyle anlatmaktadır:

Refet Paşa,Sarayı'ndaki istasyonundaki telefonandan istifade ederek Konya'daki vali,komutan ve ileri gelenler-le telefonla görüşüp meseleyi halletmek üzere onları,3 Nisan 1920 günü Sarayı'nın müzakere etmek için davet etmiş.

1- Şerif Güralp,İstiklal Savasının İç Yüzyıl,Dizerkonca Matbaası,İstanbul,1958,s.37.
2- Fahrettin Altay,İo Yıllı Savaslari (1919-1922) ve sonrası,Dilek Matbaası,İstanbul,1970,s.228-229.
de bastırdılmış ve suçlular Mustafa Kemal tarafından da affedilmişti, bu isyanın sebeplerini kısaca şöyle sırayabiliriz:

1- Damat Ferit ve İtilaf ve Hürriyet partisinin yoğun çalışmalarını sonucunda bu partiye bağlı olanların isyana sempati duyulması.

2- Konya'nın medrese ve dini kültür aşısından oldukça zengin olması ve halkın halife ordusunu dinle özdeşleştirmesi.

3- Konya esnafının ticareti genellikle İstanbul'dan yaptıkları, propagandaçılardan Tansel'inde söylediği gibi Kuvay-ı Milliyeci'ler yok edilece İstanbul yolu açılacak, ticaret gelişcek ve iflasa gitmiş olanlar da kurtulacak-tır(1) diyciçek esnafı yanlarına çekmeleri.

4- Halifelik otoritesine karşı Ankara'nın henüz bir otorite oluşturulmasına, nitekim 23 Eylül'de batı cephesine giden Konya ileri gelenleri Kuvay-ı Milliyecilerin halkı soydugunu söylemişlerdir.

5- Baştı Haydar Bey ve Konya idarecilerinin geçek davranış, Konya'nın savunması olması, Tansel' in de belirttiği gibi, Haydar Bey'in elinde 130 jandarma mevcut ve bir kısım silahsızdı.(2)

6- Halkın cahil olması ve propagandaçılara homen kumması, hatta ne yaptıklarını bilmemesi "İstiklal mahkemesinde ele alınan belgeler, dinlenen şahitler göstermiştir ki, Konya'yi basanlardan çoğun düştüne karşı cepheye gitmek için yola çaktıklarına inandırılmışlardır"(3)

1- Tansel, s.138.
2- Tansel, s.139.
3- Kutay, s.86.
Bu seydiklerimiz ışının, bize göre, en önemlidir. Tabii ki, konu müstakil olarak ele alındığında daha orijinal ve tefferruatlı bilgiler ortaya çıkarmış, ciktır.


İsyanın elebaşısı Deliâbâ Mehmet Bozdağlar’dan Mersin’e, oradan da İstanbul’a kaçmış. İstanbul’dan direktif alip, tekarr Konya’ya dönüşüse de yanındakiler tarafından öldürülmüşdür.

Konya isyanı diğer ayaklanması göre, daha sert biçimde bastırılmıştır. Nitelik, Doğu Ereğli’nde keydettiği

1- Nutuk, C. II, s. 44; T. I, M. B. Zabit Cephesi, c. V, 1920, s. 103.
gibi kasap lakaplı yarbay Osman Karaman'da 40 kişilik idam sephasında boş yer kaldı diye masum iki kişiyi asma-  
sını övünerek anlatmıştır(1).

Ayrıca isyan bittikten sonra suçluları yargıla-

mak için 1-10-1920/18-2-1921 ve 8-9-21/31-7-22 tarihleri
arasında Konya'da istiklal mahkemeleri faaliyete geçmiş-

tir (2). Hacı Nuhittin Bey'in başkanlık ettiği Nuhittin

Baha ile Yusuf Ali Saip Bey'lerden mülteşekkül bu mahkeme

14671(3) davaya bakmış ve merkezde 800, civarda 1500 kişi

tutuklanmıştır. Bu sebepten hapishanelerde yer kalmamışı.

Ergun Aybars'a göre, yüzlerce insan "isyana katılmıştır"

diyе bir iki satırdık bir yazıyla tutuklanmıştır. Bu tu-

tuklanların isyana katılma derecesi de tam bilinmiyordu.

Konya istiklal mahkemesinin görevi bağımsızına kadar ge-

çen sürec içinde geçitli yerlerde, geçitli kuruluşlarda suç-

la başdaşmayan çok sert cezalar verilmişti. Halk bu cezalar-

ra intikam olarak görmeye başlamıştır(4). Konya İstiklal

Mahkemesi de 168 kişi idam etmiştir. O zamanı yaşayan

konyalılar bu idamların alenen yapildığını, genellikle hükümet

yatırımı, Alaaddin ve Eski Saman pazarında gerçekleştirildiğini belirttiler.

Böylece Konya'da kardeş kavgası sona ermiş ve

milli mücadelede Konya Ankara'nın yanında yer almıştır.

1- Rahmi Apak, İstiklal savaşında Cephe Cephesi Nasıl Kurul-

du, İstanbul, 1942, s. 112.

2- Doğu Ergil, Milli Mücadele Sosyal Tarihi, Ankara, 1981, 

s. 237.

3- a.g.e., s. 237.

4- Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ankara, 1975, s. 119-120.
Konya bundan sonra batı cephesinin karargahı olmuştur ve savaş sonunda en fazla şehidi de Konya vermiştir.


İste cumhuriyetin ilanıyla 1923-1938 döneminde Konya 'sının tekrar eski idarı, iktisadi, kültürel can- lılığına kavuşması için gerek Konya ' liderleri gerek dev- letin yaptığı çalışmalar ve çabaları bu tezimizde ince- lemeeye çalışacağız.
I. BÖLÜM
İŞKAN VE İDARE

A- Mülki İdare


1- Akyurt, s. 5-6
2- Faruk Sümür, "Dazı gezinlacra göre Konya", Folklor Postası Sayı: 12 (Kasım-Aralık 1945), s. 12.
liva olduğunu belirtmektedir. Katip Çelebi de Cihannüma-
sında bu eyaletin denize kadar uzandığını, Osmanlılar
döneminde ikiye ayrılarak sahil boyunca kalan orasıye
İçel ve diğerine yine Karaman dendiğini belirterek da-
hilde bulunan kısmın daha önemli olduğunu ve merkezünün
de Konya olduğunu söylemektedir.(1)

O zamanlar Konya sancağında mevcut bulunan "E-
reği askeri ilma Akşehir, Aladağ, İnsuyu, Bayart, Ber-
gen, Pileşgarda, Bolviran, Hatınsaray, Turgut, Kaferyat,
Kurçuş, Barardi, Larena, Namal, Laskiye-i Karaman
kazalarının ihtiva ettiği ve Beyşehir livasının Bozkur,
Seydişehir, Kireçli, Güçlü tekrir, Güçlü sağır, Kaşakli
ve Akşehir livasının Develi, Karahisar, Yahyalı sulu-
man, Kebirova, Nahiye-i Kostere, İslamı, Kirşehir li-
vasının Dıpkote, Kerkaklı Süleymanlığı tekrir Hacı Bek-
tas man. Nuda Kanunvezicihan Hacı Bektaş isminde ka-
zaları varmış"(2). Yukarıda görülen takımlar devamı
doğışıklığı ugraymış. Osmanlı devletinin son zaman-
larında 1287'den önce İçel ayrılmış 1310'da da Burdur
ayrı liva liva olmuştur. 1338 senesinde de Hemşeli
yani bugünkü adıyla ayrılarak Konya şu şekilde teksim
olundu:

1- Konya
2- Akşehir
3- Iğdır
4- Saiduğlu

1- Ekrem Yalçinkaya, Coğrafyada Tarih ve Bugünkü Konya
Konya, 1943, s. 53
2- a.e., s. 53
5- Karaman  
6- Ereğli  
7- Ermenek  
8- Sultaniye  
9- Bozkır  
10- Seydişehir  
11- Beyşehir (1)  

1926 senesinde ise bu taksimata 3 kaza daha ilave edilerek böylece Konya'ya bağlı kaza adedi 14'e çık-
miş oldu. Bu kazalar Hadim, Çımbir, Cihanbeyli (Hıdırli) 
dir. Ayrıca yine aynı yıl Sille, Su durağı (Mürel efend-
idi), Zivarik, Kızılviran ismi ile 4 nahiyeye de Konya mer-
kez kazaya bağlandı. Bu yılda Konya kazalardı ve nahiyel-
erine bağlı olan köy sayısı aşağıdaki gibidir;  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkez Kazalar</th>
<th>Köy sayısı</th>
<th>Nahiyeler</th>
<th>Köy sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>43</td>
<td>Sille</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zivarik</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Mürel Ef.</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kızılviran</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir</td>
<td>55</td>
<td>Dağhanhisar</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>55</td>
<td>Dağhanbey</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kireli</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir</td>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>İlgin</td>
<td>40</td>
<td>Argıthanı</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>İbrala</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman</td>
<td>45</td>
<td>Bağkale</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Osmanlıye</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli</td>
<td>12</td>
<td>Ceylan</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır</td>
<td>64</td>
<td>Belviran</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Saideli</td>
<td>48</td>
<td>Yeniçeoba</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Davras</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Ermenek</td>
<td>16</td>
<td>Karseke</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I-Nazmi Tek, Türkiye'nin Sihhi İctimaiCFGrafyası  
Konya Vilayeti, Ankara, 1358, s.3  
2-1926 T.C Devlet Salnamesi, s.1034-1035

Bu yıllarda (1923–1938) Konya'da görev yapan valiler şunlardır:

1- Kazım Nüfit Bey 1922–1925
2- İzzet Bey 1925–1932
3- Velibi Demirel 1932–1933
4- Çemal Bardakçı 1933–1938

B- Mahalli İdare
Konya'nın mülki idaresinden sonra yönetimde büyük söz sahibi olan mahalli teşkilatı belediyesinden de bahsetmemiz gerekmektedir. 1923–1938 dönemi içerisinde kanaatimize göre 2 kısımda incelemek doğru olur:

a-) Konya'nın eski halı
b-) Konya'nın 1938'lerdeki halı

Ziya Çalık Konya'nın eski halini şöyle anlatır: "Konya'nın eski halinin bir kısmı Şark sınırı içinde kalan Sedirler, o yıllarda henüz yerleşim sahasıydı. Fe-rit Paşa zamanında bayındırlık olarak yapılmış bir bahçe bir sanatlar mektebi olarak Yusuf Şar adına bir sır-yanının evlerinden başka birşey yoktu. Ne düzenin bir yol ne bir kaldırım. Ne birmeydan ne bir ışık". (1)
Görüldüğü gibi Cumhuriyet'e girilirken Konya oldukça bakımsız bir haldeydi. Gerçi Konya belediyesi 1875 yılında kurulmuşsada cumhuriyet dönemine kadarki maaşlar esef önemli bir yatırım yapamamıştır. Yalnızca Ferit Paşa 1903 yılında Konya'nın sulama meselesini Çayırbaği denilen kaynakta sağlamaya başarmıştır. Cumhuriyet döneminde 1938 yılına kadar Konya'da görev yapan Belediye reisleri şunlardır:

- Mühlis Koner 1919-1923
- Kazım Gürel 1923-1927
- Halil Ulusan 1927-1930
- Şevki Ergun 1930-1938
- Muhsin Faik Dündar 1938-1946

Cumhuriyetle birlikte Konya belediyesinin hallettiği önemli problemler ise şunlardır:


Su meselesi halledildikten sonra Konya'da elektrik işi de önemliliydi. Şehrin elektrik ihtiyacı için aynı şekilde anlaşılmış, Dereköy mevkiine bir santral

1- Ziya Çalık, "Belediyemiz", Etkelon Gazetesi, 10 Nisan 1935
2- Babalık Gazetesi, 2 Topraklar 1939

16
yapılmaya başlanmış ve bu elektrikin sanayii ve halka uygun şartlarda, meydanlar, bahçeler, mekterler ve hastaneler ve camiiyle çevrili tonzilteği şekilde verilmesi için anlaşılmıştır. (1) Fakat şehire elektrik Haziran 1929 tarihinde verilmeye başlanmıştır. O günlerde elektrik verilmesiyle ilgili olarak H. Hamit:

"Elektryk ile buralara medeniyetin kucurutul bir harıkası girmiş oldu. Bir harika ki, bugünkü medeniyet aleminde oynamış rol tarif edilemeyecek derecede büyük- 

tür, yenistir" (2), diyerek Konyalıların sevincini dile getiriyordu. S. Satı, Konya'da kurulan bu tesisat o yılarda Fevzi Çakmak ve dahiliye vekili Sükrü Kaya'dan da büyük takdir almıştır, demektedir. (3)

Konya'da Kazım Gürer tarafından 1926 yılında 

yapılanlar diğer bir eser Atatürk anıtıdır. Bu heykel 

Avusturyalı Kripel'e yaptırılmıştır, Ziya Çalık'a göre 

Heykelin Kaidesi o günlerde Türkiye'de bir başka yerde 

olamayacak güzelliktedir (4). Ayrıca 1925 yılında itfai- 

ye teşkilati kurulmuştur.

1927-30 döneminde ise Halis Ulusan'ın başkanlı-

gındaki Konya Belediyesi faaliyetlerine yukarıda bah-

sedilen elektrik santralinin işletmeye açılması ve Ala-

nadin tepesine su sarnıçlarının yapılması kaydedebi-

riz, fakat bu sarnıçlar daha sonra yoklcaktır (5).

1- Babalıkök, a.g.s. ; Konya, 1967, 11 yllığı, s.36.
2- Nuzaffer Hamid, "Şehrimizde Elektrik", Babalık Gazetesi, 3 Temmuz 1929
4- Ziya Çalık, "Belediyemiz", Efekon Gaz., 11 Nisan 1935
5- 1967 Konyayıl yllığı, s.36

1927 yılında faizle alınan 150.000'na karşılık Emlak bankası aynı yıl (1938) 339.289 lira talep etmiştir. (1) 1938'e kadar Şevki Ergün'un başkanlığında belediyenin:SystemError: The system cannot find the path specified. (2)

1- Kuraklığa karşı 30.000 fidan dağıtılmıştır.
2- 650.000 TL'ya kurulan Türk Elektrik Anonim Şirketi'ne 150.000 TL daha verilmiştir.
3- Kırpiç evlerin yerine taş evler yapılması için Sille'ye 11 km'lik dekovil yapılmıştır. Ayrıca Ziraat Bankasına 70.804 TL borç ödemesine girişilmiştir (2).

4- Eski cadde ve sokaklar tamar edilmiş, 30 km yol ve 5 km kanalizasyon yapılmıştır.

5- Buğday pazarında 42 mağaza, Alaaddin tepesi de bir sinema ve tiyatro binası, İstanbul ceddesinde yer-
ni firin 67 mağazadan oluşan ışhâni yapılmasıdır.

Türk Illustrasyonu'da da belirttiği gibi 1938 yıllarında gelindiğinde Konya belediyesi 123 mahalleye ulaştırmıştır. Hizmet alanı olarak 110 km² lik bir alanı içeriyordu. 1923'lü yıllarda 40-45.000 Tl'ni bulan belediye rolü 1938'lerde 220.000 Tl'na yükselmistiştir (1).

Bu dönemde belediye elektrik, su gibi alt yapı problemlerini gözmece çalışmıştır. Fakat bir imar planından yoksun olan bu durum ancak 1942 yılında çözüme kavuştu. Stylo 1923 yılında hızla gelişmeye başlayan Konya belediyesi bu gelişimini gününe kadar aynı hızla muhafaza etmiştir.

1- Türk Illustrasyonu Konya Fevkalade sayısı, 1938.
C- NÜFUS VE HALK

Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldığı için Konya nüfusu hakkında daha öncesi yıllarda ait bilgileri bazı seyyahlardan, ayrıca il ve devlet salname- lerinden almaktayız.

"1853 yılında Konya'ya gelen olan jönpolg P. De Techiatchef Konya nüfusunun 22,500, 1890'da seyyah M. Gini 44,000 olduğunu yazmaktadır lar. Seyyahlar 1800 ve daha öncesi yıllarda Konya nüfusunun 15,000-20,000 arasındagöstermektedir"(1).


Konya'ya Osmanlı devleti zamanında köttü ve dü- zensiz bir şekilde çeşitlilik tarihlerde göçmenler yerleştiriilmistiştir. Tevfik Dündar bu göçmenlerin, bilgisizlik yüzünden sulak fakat sitmalı yerlere yerleşildiklerinden çoğunu sitma kurbanı olup gittiklerinin bundan başka bil-

1- Cumhuriyetin 50. yılında 1973 Konya Yıllığı, s. 99.
2- a.g.e., s. 99-100.
hassa Kafkasya'dan gelenler böcek yakın aile olarak köylere dağıtılarak ya da bunların ayrı olarak ayrı bir köylere kumularına izin verdiği belirtmektedir"(1).


Cumhuriyetin birlikte Konya'da nüfus hareketinin tokrar canlandığını görmektedir. Bunun sebepi 8 Tesrini-

1- Tevfik Dündar, Konya'nın Zıraat Durumu ve Gelişme İmkanları, Ulus Basımevi, Konya 1943, s. 191.
2- Yurt Anıtkapodisi, Konya Matbaası, 5137.
3- Tok, s. 18.

1938 yılında Konya'ya 1632 aile de 6011 nüfus gelmiştir. Bu ailelere devlet büyük yardımlar yapmıştır. Bu yardımlar aşağıdaki gibidir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ev</th>
<th>Dükkan</th>
<th>Arsa</th>
<th>Bağ</th>
<th>Bahçe</th>
<th>Sarı</th>
<th>At</th>
<th>Pulluk</th>
<th>Araba</th>
<th>Üköz</th>
<th>Para yardımı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1166</td>
<td>113</td>
<td>6</td>
<td>832</td>
<td>179</td>
<td>80010</td>
<td>dekar</td>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>70</td>
<td>605</td>
<td>26.216 TL.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu yardımlardan başka Çumra'da göçmenlere bir

1- DÜSTÜRK, C.V.,(1931), s. 407.
2- Ayin Tarihi, C.XI., (Temmuz 1923), s. 81.
3- a.g.e., C.XII., (Ağustos 1923), s. 81.
4- a.g.e., C.XIII., (Eylül 1923), s. 204.
5- "Anadolu'daki Hristiyan Türklerde Ait Araştırma", Çağraltı Mes'ûlisî, 13.1.Kanun 1341, s. 6-8.
Not: Bu hristiyan türklerden gidenler arasında Karamanlıs'ın de olduğu söylenmektedir.


1927 yılında Türkiye'de ilk defa düzenli şekilde yapılan nüfus sayılarında Konya vilayetinde şu sonuçlar elde edilmiştir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>İlçe</th>
<th>Şehir</th>
<th>Küy</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>47286</td>
<td>56277</td>
<td>103563</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir</td>
<td>9293</td>
<td>36768</td>
<td>46061</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir</td>
<td>3578</td>
<td>36367</td>
<td>38945</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır</td>
<td>1430</td>
<td>33852</td>
<td>35282</td>
</tr>
<tr>
<td>Çihanbeyli</td>
<td>375</td>
<td>20222</td>
<td>20597</td>
</tr>
<tr>
<td>Çumra</td>
<td>2569</td>
<td>34146</td>
<td>36735</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli</td>
<td>7446</td>
<td>36376</td>
<td>33854</td>
</tr>
<tr>
<td>Ermenek</td>
<td>6430</td>
<td>22308</td>
<td>28738</td>
</tr>
<tr>
<td>Hadim</td>
<td>737</td>
<td>21085</td>
<td>21822</td>
</tr>
<tr>
<td>İlgin</td>
<td>2988</td>
<td>29896</td>
<td>32867</td>
</tr>
<tr>
<td>Kadıhanı</td>
<td>3372</td>
<td>19161</td>
<td>22553</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- T.C. Devlet Salnamesi, 1926, s. 1035.
<table>
<thead>
<tr>
<th>İlçesi</th>
<th>Şehir</th>
<th>Köy</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karaman</td>
<td>8182</td>
<td>23896</td>
<td>32867</td>
</tr>
<tr>
<td>Karapınar</td>
<td>4441</td>
<td>12211</td>
<td>16652</td>
</tr>
<tr>
<td>Seydişehir</td>
<td>3779</td>
<td>25620</td>
<td>29399</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Genel Toplam</strong></td>
<td><strong>505,416</strong></td>
<td><strong>101,946</strong></td>
<td><strong>607,362</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


"Vilayet nüfusunun dil bakımından manzarasına gelince: türkçe konuşanlar 543,057(% 95.3), diğer dillerde konuşanların sayısı 26,627(% 4.67) dir. Yabancı dil konuşanların yekünü içinde yüzde olarak kürççe nisbeti (39.7), tatarca nisbeti (3.2), çerkezce nisbeti (2.6), olarak görülmektedir. Yine aynı nüfusun yaş hadleri arasındaki değişiklikler (0-95) yaşarendir ve (75-95) yaşları arasında 5458 kişi mevcut olup, bunlardan çoğun kadınıdır. En çok kesifet 0-24 ile 25-49 yaşlarında olup, 501.456 sa-
yısı belirmektedir. 1935 yılında yaşlı teşbit edilememenin 402 kişi mevcuttur (1).

Yine 1935 sayımına göre velayette okuma yazma bilmeeyenin nisbeti % 57.3, Okuma yazma bilenlerin % 41.1 ve yalnız okuma bilenlerin nisbeti ise % 1.6 olarak meydana çıkmaktadır. Konya'da 1935 istatistiklerine baktığımızda evlilik ve aile bağlarının kuvvetli olduğumuz gerçeği ile karşılaştırız. Nüfusun yarısı evli olup, boşananlar sadecе % 3 ve dullahda % 7.2 gibi bir sayıya ulaşmaktadır" (2).


1935 yıllarında şehir ve kasabalarda oturan nüfusun başlica geçim kaynağıını çiftçilik olduğunu görmekteyiz. Nihat Şakir Altan'a göre, "Hecvat nüfusun 271,410'u muayyen bir işe meşguldür, geri kalan 298,274'i ise gayri muayyen bir işe meşgul olanlarla, mesleksiz, mesleği belli olmayanlar, çocuklar, irad sahipleri, emekliler ve bonzerleridir. Toprağ istihsalatı da çalışanların 111,544'

1- Nihat Şakir Altan, "Konya Vilayetinin Nüfusunun Statik Durumu" ait Dazi sayılar", Konya, Sayı 54, (1 Şubat 1944), s. 61-65.
2- Konya Nüfus İstatistikleri, Başbakanlık Devlet İstatis- tik Enstitüsü, Ankara, 1983, s. 3.
3- Öner, "Rakamların Dili, Babalık Gazetesi, 22 İlktoğrın 1938."
ü kadın olmak üzere 223,413'tür. Hadem taş ocakları sanayinde çıkartma ve işletme işlenleriley uğraşanların miktarı ise 125 olup hepsi erkektir. Taş ve toprak sanayinde çalışanların sayısı 26'si kadın olmak üzere 492'dir(1).

Konya vilayetinde yarım göço ve halinde yaşamayan ve serif çobanlıkla uğraşan yöre ve tümenlerin mevcudiyetinden de bahsetmek gerekir. Enver Behman 1924 yılında "Konya civarda aşiretlerin mevcut olduğu ve devlerle seyahat edildiğini yazar", bu türkmenlerin 32 aşiret olduğuunu da söylemektedir(2).

Türkmenler dağlık bölgelerden toprak darlığından dölen, bilhassa Bozkır ve Hadim ilçelerinden ekmeği parası kazanmak için yazarın Adana-İzmir-İstanbul-Ankara'ya gidip capacité, gezin, satıcılık gibi işlerde çalışmaktaydilar ki, bu nüfus Tevfik Dündar'a göre 30,000 ile 35,000 arasında değişmektedir(3).

Halkın sosyal durumuna gelince, Ferit Muhlis, Konya rehininde, Konya halkın sosyal durum hakkında şu bilgileri vermektedir: "Konya ahaliсинin dini ve umumi toplulardan serif-i nazir tehayület-i ruhiyesi hâlinden ziyade hakikate, maniveseyatan ziyade maddiyata daha çok eğilmidir. Şehir halkın umumiyetle ticcar, ziraat ve sanakatlar, Mahallelerde kahvehaneler yaktır, Çarşidaki gazino ve kahvehaneler hemen hemen yabancılarla münhasırdır. Yerliyi için buralarda oturmak ayıp addolunur, Ahali-Tok-

1- Altan, a.g.e.s. s. 65.
2- Enver Behman, "Konya'dan Ankara'ya", Babalık Gazetesi, 30 Haziran 1340, s. 1535.
3- Dündar, s. 191.

26

1- Hacı Efendiler
2- Belediye ve Vilayet Hüsusi İdarode Memurlar
3- Nevlevi Tarikatının Mensupları
4- Münevverler

F. Altay, "Kendi mahallelerinin büyük osnaflık ve sanatkârlıkla bağ, bahçe mahsulü ile geçenin halk tabakası Hacı Efendilere tabi bulunurdu. Bu hacı efendiler ve ağalar mütügalib şekilde şerilmeye, ama köylüler üzerinde nüfuzları vardır. Köylüler her işi bunlardan sorarlar, ocuklarıni medreselerde okuturlar." demektedir (2).

Bu dönemde Konya'da erkekler eğlence olarak özelikle kız aylarında orturak alemleri yaparak vakıflarını geçirmektediydiler. Bu konuda konuştuğum Konya'lılar bu

1- Faik, Mehmed Forid, Mehmet Nuhlis, Mumtaz Bahri, Konya Rehbéri, Madras-i Ceyti Osmani, İstanbul 1339, s. 30-31.
2- Altay, s. 220-221.

Not: Orturak alemlerin, kadın oynatılarak yapılan işkili eğlence-lerdir.
kadınlara hanımlarında rıza gösterdikini belirtiler. Köylerde yapılan bu alemlere her gece bir evde devam ettiği de söyledi̇liler. Hele cumhuriyetten önce, Türkiye'nin sibhi ve ıçtimai coğrafyasında bu eğlenceler hakkında verilen bilgiler son derece korkutucudur. Örnek olarak Ermenek hakkında,

"Bu kaza mintikasında maalesef frenzies çok tesadü düsilir. Fuhşiyatta bulunan kadınlar hakaretle tolahtı edilmədən aileler arasında intikal eylemi̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̈
usul ve gehörenzde aldığı musip tedbirlerle gençler arasında kötulüğen bu fena ve girkin alışkanlık tamamıyla teşkil edilmiş evlatlarına söz dinletemeyen babalar, anne-
ler, namusкар aileler rahat bir nefes almışlardır" (1).
demekle bu kötü adetlerin önüne geçilmesinin öneminini be-
lirtmiştir.

Cumhuriyet döneminde, okulların açılması ve alınan tedbirlerle bu kötü adetler ortadan kaldırılabil-
miştir. Nitelikim Atatürk 22.10.1925 tarihinde Konya’yi zi-
yareti sırasında "Çalıından ve uyandır Konyalıların, bilhamsa-
sa medenî kısken iksasında gösterdikleri tehailük ve
hassasiyet organize şeyanı kayıtlı kayıtlı" (2), diyerek Konya
halkını takdir etmiştir. Cumhuriyetle birlikte Konya’da
tüm inkiliplere uygun olarak sosyal hayatta büyük değiş-
meler olmuştur. Bu değişimlerin en önemli kadınlar üz-
rindedir. Cumhuriyet döneminde önce kadınların yaşantısı
hakkında Ferit Muhlis, Faik Müméaz şu bilgileri vermektedir;
"Kadınlar da erkekler gibi aynı tarzda içtina oederler, fa-
liyetleri icabesi dedikodulara mesai-i beytlerine holva-
yı da ihmal etmezler," diyerek sosyal yönden o dönemde
klasik türk kadınlarının yaşantısını dile getirmiştir. Yine
Ferit Muhlis, Konya kadınları hakkında:

"Hepsinin elinde nakış, oya, çorap, fanila örgüleri
ekşi olmaz, Eszrikleri bile bu gibi el işlerinden geri
kalmazlar. Kiş çokelerinin bu toplantılara yet dişeri ara-

1- Babalak Gazettesi, 9 Naziran 1931.
2- Atatürk, Süleyman ve Demeçler, CII.D.T.C.F.Y, s. 33, Haki-
miyet-i Milliye Gazettesi, 22.10.1925.


1- Konya Rehberi, s. 31.
2- Soyel ve Demeçler, C.I, s. 152-153.
"Umay encümeni dün yarbay Şevki Ergün'un başkanlığında toplandı ve şehrin çok önemli bir çok işlemini görüştü. Çok yerde olarak şehriniz içinde nek az göze çarpan garşaf, poșe giyimleri bu günden itibaren yasak etmiştir. Ancak kadınların yeni kisvelerini yeni giyimlerini hazırlamak ve yapıtabilirmek için 15 Eylül 1935'e kadar kirk gün bir mubahet kalmıştır. Hüdret sonunda yasağı dinlemeyenler cezaya çarptırılacaktır. Bu yasak kararı bütün ilçelere, kasabalara ve köy kurumlarına kadar ilan edilecektir" (1).

Bu konuda bizzat görüştüğüm Sefa Odabaşı o yıllarda Konya'ya bu harekete herhangi bir tepkinin gelmediğini söyledi. Böylece 1938'e gelindiğinde Konya'da toplumsal değişimler göze görülmeye başlanmıştır. İsmail Habib'in de belirttiği gibi "İkiser kalemin darbesiyle işaret ettiği Hüderris Konya, Şeyh Konya, Tüccar Konya'dan sonra Genç Konya için ne söyleyeyim." diyerek Konya'nın artık tamamen yeniliklere açık kaldığını belirtmemiz gerekir (2).

1- Ekekon Gazetesi, 6 Ağustos 1935.
2- Babalık Gazetesi, 2 Nisan 1938.
II. BÖLÜM
1923-1938 YILLARI ARASINDA KONYA'NIN İKTİSADI DURUMU

A- Yollar:


Bu yollar üzerinde bulunan Türkiye'nin ayrı bir önemi vardı. Hamid Sadi'nin yazdığı gibi, "Türkiye mücadele bulunduğu Misir, Suriye, Irak, İran, Kafkasya, Gürün Rusya ve Balkan yarımadası gibi medeniyetleri ve mahsüllerini başka başka memlekler arasında bir ittisal sahası olmakla beraber Batı Asya'nın tarihi vazifesinde istiraktan geri kalmış kit'alar açan cihan yollarına da gözergah olmuştur. Bu yolların Türkiye'den geçen tarihi safhalarıyla incelenecek olursa, memleketin yol mesele-

Osmanlı devrinde şarık üzerine meydana gelen bütün harp teşebbüslerinde askeri bir yol olması itibariyle sahip olduğu önerden başka İstanbul'dan Mekke'ye giden kervanlar içinde bir Hacilar (3) yolu olmak dolayısıyla bûsûbitân bir ömür azetmiş ve meşarîh içinde en önemli bir istasyon olmaları kalmıştır.

1896 yılında bu yolun yerine yapılan Bağdat hat-ti Toros tünellerinden geçerek Diyarbakır ve Suriye'ye kadar bağlanmıştır. Diğer yol ise Haydarpaşa'dan Konya'ya varan İstanbul ve İzmir bağına olmak üzere Batı Anadolu'yu Konya'ya bağlayan Anadolu deûrî yoludur ki, bu yollar sayo-

3- Bu yoldan Kudüs'e gidildiğinden daha önce hristiyanlar içinde Hacilar Yolu idi.

harap olmalarına neden olduğuüm, gerekli malzeme ve yedek parça listesini bundan sekiz ay önceden Avrupa'dan fiyat ta getirmek yoluyla hazırlanmış oldukları halde vekaletin bu ismarlamaya girişmediğini bildirmekte ve bu konuda uyarıcı rapor verdikçe "bu gün sipariş verilse bile gelmesi uzun zamana bağlıdır (1)" denilmesini doğru bulmadığını belirtmektedir(1). Sakarya savaşından sonra Konya işletmesi daha da önem kazanmış dekovile ihtiyaç duyulmuştur. Fakat o zaman Nafia Vekaletinde para sıkıntı bas göstermişti."17-5-1338 tarihte Konya valiliği, Garp cephesinin buyması üzerine 15 bin lirayı U. Müdürlik emrine bankaya yatırmıştır, fakat geçitli pürüzler dolayısıyla yeni dekovil malzemesi ihtiyacı karşılamanamamıştır." Buna dayanarak satın alma işine iyice girişilmemiştir. Ancak, İstanbul'da (....Biraderler) firmasından satın alım bırak me direk olan dekovil malzemesinin bulunsuz ve cebirsiz olduğu son anda anlaşıldığında satın alma işinden hemen vazgeçilmiştir. Durumu Garp cephesine bildiren Umum Müdür İleği Bey, 5-6-1338 tarihli yazısında(....Biraderler) firması için haberleşmelerde sürekli olarak küçük malzemeden söz edildiği halde, verdiği karşılıklarda bunlardan hiç söz etmemek yolu ile "bizi işgal etmiştir" yargısını vermektedir. İş ademlerinden yeniden öneriler alınmaya başlanmasışı ise de, bunların malzeme hakkında verdiği bilgilerin hep eksik olduğu görülmektedir"(2).

2- a.g.e., s. 590.


2- T.B.N.H Zabit Ceredesii, 19 Cilt (1341), s. 267.

Karayollarına gelince hem şehir içi hem de şehirler arası yolların durumunu Cumhuriyete kadar çok kötü idi. Feridun Nafiz Konya şehrinin yollarının caddelerinin çok bozuk olduğundan şikayet etmekte toz ve çamurdan korunması gerektiğini söylemektedir (4). Yine Cumhuriyete girilirken

1- Babalık Gazetesi, 4 Teşrinisani 1926.
2- Babalık Gazetesi, 5 Eylül 1926.
3- Fakih Özen, "Konya", Akyokus Gazetesi, 10 Mart 1948.
4- Feridun Nafiz, Babalık Gazetesi, 3 Temmuz 1340.


2- Konya-Sultaniye yolunda Tatlıca-K-İsmil'de yol yapımında 2667 metre mikap tesviye-1 türübibi- ye yapılmıştır.

3- Eroğlu-Sultaniye arasında 10 kilometreden itibaren kuruluk sahada bulunan 800 metre tamir ve 670 met-
re göse inşa edilmiş ve 6 adet merfez ve 2 gözlü kemerköprü yapılmıştır.


7- Akşehir-Yahşiyan yolunun üç gözlü beton köprü yapılmıştır.

8- Beyşehir-Soğutköy yolunun 18 kilometrelik kısmı 1929 yılında tamamlanmış ilki kaza gösəyle birbini-ne bağlamıştır. Konya-Beyşehir yolu da bu yilda tamamlanmaya başlamıştır.

9- Çandar-Kireli-Karakaya yol 5 yıllık programına başlamış ise de köylüler tarafından köy kanunu mucibinə ce 23 km tesviye-i türabiye yapılmış bu yolda için bütçəden sadece 1200 Tl harcanmışdır. Ayrıca 106.085 mt. həsəriyat yapılmıştır.


11- Hadim-Sarıoğlan arasındaki yolda köy kanunu-
na müteallik olarak yapılmaya başlanmıştır, bu teden 2475 lirasarfedilererek 8500 tülunda 25,400 metre makap tesviye-i ve bir adet merfez vucuda getirilmştir. Aladağ yolu da bağlatılarak 10 km. inşaat yapılmıştır.


13- Konya-Beyşehir, Konya-Karaman, Meram-Kadin-hani istasyon yollarının muhafazaları için açılan iskele kısmının an mental davam feriki ile istihrad edilmiş- tir ve bu suretle yollarda husule gelen şojurlara boaç malaller vearızalarda tamir edilmiştir(1).


<table>
<thead>
<tr>
<th>Yollar</th>
<th>Yolu Tülü</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İptidasi-nihayeti</td>
<td>Kilometre</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Karaman</td>
<td>90-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Beyşehir</td>
<td>90-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Sille</td>
<td>8-000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- "Belediye İzahatnamesi", Babalıkk Gazette, 28-29 Ramazan 1347.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Yer</th>
<th>Kategori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konya-Aksaray</td>
<td>51-050</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Hermos</td>
<td>7-500</td>
</tr>
<tr>
<td>Meram-Altinkapalı</td>
<td>15-500</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Kadınhanı</td>
<td>60-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Ankara</td>
<td>140-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir-Antalya</td>
<td>50-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyşehir-Seydişehir</td>
<td>33-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır-Konya</td>
<td>40-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır-Seydişehir</td>
<td>45-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bozkır-Karaman</td>
<td>90-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman-Ermenek</td>
<td>90-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli-Sultaniye</td>
<td>45-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ereğli-Nor</td>
<td>20-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir-Basyan</td>
<td>14-200</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir-Orkenez</td>
<td>20-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir-Cihanboyun</td>
<td>115-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir-Doğanhisar</td>
<td>35-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya-Hadim</td>
<td>110-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Karaman-İstasyon</td>
<td>1-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir-İstasyon</td>
<td>2-300</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilgin-İstasyon</td>
<td>1-000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kadınhanı-İstasyon</td>
<td>8-800</td>
</tr>
</tbody>
</table>


1- T.C. Devlet Yıllığı 1931, s. 518.

B- Sanayi ve Ticaret:

1- Sanayi Gelişimi


Yalnız dokuma sanayi olarak Cumhuriyetten önce Sille çok ileri gitmiştir. Burada keten peşkirlər, şaraf-

1- Söylev ve Deneşler, C.II, s. 33

43


1- Abdullah Cevdet, İstihat, Sayı 180, (20 Mayıs 1925), s. 3602.
2- a.g.e., s. 3602.
3- Konya Rehberi, s. 37.
fabrika sayısı 36'ya çıkmıştır. Konya'da 1923'ten 1928'e kadar açılan önemli fabrikalar aşağıdaki.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fabrika</th>
<th>İsmi</th>
<th>Kuruluş Yılı</th>
<th>İstihsal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Değirmen</td>
<td>Karazade hacı Bekir</td>
<td>341</td>
<td>2120000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Alat-ı</td>
<td>Muradzade Ahmet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ziraiyye</td>
<td>Efendi</td>
<td>341</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uzvar Fab. Anonim Şirket</td>
<td>399</td>
<td>4000 mikap</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Büğday Fab. Gevrek Zade Hacı</td>
<td>Süleyman</td>
<td>399</td>
<td>1500000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Büğday Değ. Hacı Musazade</td>
<td>Hacı Süleyman</td>
<td>399</td>
<td>1440000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Un Fab.</td>
<td>Ahmet Hamdi</td>
<td>339</td>
<td>1440000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Un ve Bulgur Kadayıçizada</td>
<td>Huseyin Ağa</td>
<td>340</td>
<td>32000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Fabrikası</td>
<td>Emval-i Milliye</td>
<td>339</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Çimento ve</td>
<td>Çimento taşı Kazım Efehdı</td>
<td>341</td>
<td>20000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Bakır Kablo</td>
<td>Vakıf</td>
<td>341</td>
<td>280 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>İplik Fab.</td>
<td>Mensucat ve Emtia'</td>
<td></td>
<td>bakır tel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Yurdu Türk Anonim</td>
<td>339</td>
<td>45000 kilo</td>
</tr>
<tr>
<td>Tahan Fab.</td>
<td>Ahmet Hadi Bey</td>
<td>341</td>
<td>1110000 kilo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- Dovlet Salnamesi, 1927-1928, s. 1106.

45
Yukarıda tabloda verilenler büyük kuruluşlar-

dir. Dikkatimiizi çeken husus J'ü dışında fabrikalar tamamen özel togebüslülerdir ve sahiplerinin hepsi Türkütor, Devletin bu yıllarda, büyük bir yatırıma rastlamamaktayız. Zaten Türkiye'de, sanayı planlaması ancak 1927'de başla-

miştir. Bu yılda memleket genelinde, sanayı sayımı yapılmış ve Konya'da şu sonuçlar elde edilmişdir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sektörler</th>
<th>İş yeri sayısı</th>
<th>Çalışan sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maden Çıkarma Sanayii</td>
<td>9</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarıma Dayalı Sanayii</td>
<td>1024</td>
<td>2452</td>
</tr>
<tr>
<td>Dokuma sanayii</td>
<td>220</td>
<td>590</td>
</tr>
<tr>
<td>Ağaç Ürünleri sanayii</td>
<td>301</td>
<td>712</td>
</tr>
<tr>
<td>Maden, maden işletmesi ve makina sanayii</td>
<td>594</td>
<td>1274</td>
</tr>
<tr>
<td>Kağıt ve basın sanayii</td>
<td>4</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Kimya sanayii</td>
<td>17</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>2245</td>
<td>5327 (1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıdaki tabloya baktiğimizde Konyanın sanayisininde tarıma dayalı olduğu çerçevede karşılaşılmaktayız. İş yerlerinin % 45.6'sı ve çalışanların % 46'sı un sanayiyle ilgilidir. Un sanayiinden sonra ikinci sırada iş yerlerinin % 26.5'unu ve çalışanların % 23.9'unu ihtiyaç vereden (2) maden sanayidir. İşletmelere baktığımız zaman genelde az işçi çalıştırılan küçük işletmeler olduğu çerçevede karşılaşılmaktayız. Bu işletmelerin % 88.6'sı gibi büyük bir kısmı 4 kişiinden daha az işçi çalıştırılmaktaydı.

1- D.I.E 1927 Sanayii Sayımı, s. 42.
2- Yurt Ansiklopedisi, s. 5175.
1929 dünya ekonomik kriz ile beraber Konya'daki tahıl dayalı sanayi de düşmeler görülmeye başlamıştır. Nitekim Mithat Şakir Altan'ın kaydettiğine göre, 1932 yılında Teşvik-i sanayi kanunundan yararlanan 26 iş yerinden 18'i un fabrikası âken 1940'arda Konya'da un fabrikasını 5'e düşmüştür(1).

Un fabrikalarında düşme olması nedeniyle o yıllarda Konya'da ağırlik dokuma sanayiline kaymıştır. Nitekim 1933'ten sonra Konya'da üç önemli atelye kurulmuştur. Bunlarla Yalçın Kaya ve Altan şu şekilde kaydeden:

1- Mehmet Hâghâş Atölyesi: Bu atölye 1933 yılında kurulmuştur. Erkek ve kadın 150 işçi çalıştırabilecek kapasitedeydi. 0 yıllarda 75 tezgaha sahipti.

2- Doğanbey Yerli Dokuma Atölyesi: Bu atölye 18 tezgaha sahip olup 1936 yılında, Konya'da faaliyete başlamıştır. 0 yıllarda 24 işçi çalıştırılmaktaydı.

3- Silleli Süleyman Sîrrî ve Şerîk Atölyesi: 24 muntazam tezgahı mevcut olup, bu atölye 1933'lerden sonra trikotaj işleriyle uğraşmaya başlamıştır. 40 kadar işçi çalıştırılmaktaydı (2).


1- Mithat Şakir Altan, Konya'nın İktisadi Bünüyesinde Bir Bakış, Hüsni Tabbâat Nâtbâsi, 1st, 1940, s. 230.
2- Yalçınkaya, s. 106, Altan, Konya'nın İktisadi Bünüyesine Bir Bakış, s. 208.
şanların sayısı yapılmıştır, Buna göre iş yeri ve işçi sayısı ağrıldaki gibidir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Türü</th>
<th>İş evi</th>
<th>Atelye</th>
<th>İşçi sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Demircilik</td>
<td>56</td>
<td>4</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrik</td>
<td>1 Fabrika</td>
<td></td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kazancılık, bakır</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tornacılığı</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bakır Dövmeciliği</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Tenekeçilik</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalayçılık</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Bıçakçı ve Tüfek</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tamirciliği</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Saat Tamirciliği</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuyumculuk</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Harangoz ve Mobilyacılık</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğramacılık</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Arabacılık</td>
<td>56</td>
<td></td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaşıkçılık</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Çıklıkçılık</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Düğmeciliği</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Kundura Kalıplığı</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabaklık</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Post ve Kürk Dabaklığı</td>
<td></td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Kunduracılık</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Nestçilık</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Yemenicilik</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td>950</td>
</tr>
<tr>
<td>Saracılık</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>İş Tişörtü</td>
<td>Maaş (TL)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Dokumacılık              | 3 Atelye, 50 Tezgah | 150  
| Duvarçılık               | -         | 200  
| Betonçılık               | -         | 10   
| Taşçılık                 |           |      
| Kaldırmacıçılık          | 7         | 167  
| Seyyar Taşı Kaldırmacı    | 50        |      
| Boyaciçılık, Nakkaşlık    | 10        |      
| Sıvacılık                | 25        |      
| Çıltıcılık               | 2         | 4    
| Keçecılık                | 60        | 280  
| Şapkaçılık               | 3         |      
| Nutafçılık               | 7 Atelye, 18 Tezgah | 21  
| Şekerçılık               | 10        | 30   
| Pastacıçılık             | 3         | 12   
| Helvacılık               | 13        | 39   
| Terzılık                 | 95        | 375  
| Kaskotçılık              | 4         | 12   
| Yorşancılık             | 7         | 13   
| Toprak Kap               | 10        | 40   
| Tuğlacı, Kırımıtsız       | 6         | 18   
| Kireççılık               | 4         | 53   
| Ekmekçiçılık             | 32        | 128  
| Nalbantçılık             | 30        | 120  
| Kalburçuluk              | 3         | 6    
| Seyyar Kalburçuluk       |          | 100  

1936 yıllarında 734 iş yerinde çalışan işçi sayısı 3876 civarındadır, Biz buna sayılmayanları da ilave edersek Konya'da 1936 sayımında 4000 ile 5000 arasında küçük sanatlarda çalışan var demektir. 0 yıllıkdaki nüfusa
göre oran % 8 ile 10 arasındadır. İşçi çalışıran büyük işletmelerde de hâlâ çok azdır. Devletin yatırımlarına henüz rastlanmamaktadır.


1934 yılında temel atma töreninde Bağvekil İsmet İnönü, İktisat Vekili Celâl Bayar ve Nafia Vekili Ali Bey'ler de bulunmuştur. Törende bir konuşma yapan İsmet İnönü:"Kayseri'deki büyük bez fabrikasının temelini attık. Şimdi Ereğli'de üçüncü dokuma fabrikasını kurmak bağılıyoruz. Bu saydıklarım dokumaya ait olan sanayi programının eserleridir, Sümerbank'in diğer mevzuatı bugünkü sözlerimin hariçindedir. Cumhuriyet kurucu ve yapıcu bir varlık. Türkler yeni bir fabrika kurulduğuna inanmakten memnun oluyorlar"(2). Şeklindeki sözleriyle devam eden konuşmasında fabrikayı tanıtmıştır. 4 Nisan 1937'de açılan Ereğli bez fabrikası o zamana kadar yapılmayan satan, ince astarlık, mermişahi beyaz ve renkli patiska dokuyacak-

1- Altan, a.g.o., s. 138-189.
2- Ayn Tarihi, sayı 32, ( Kasım 1934), s. 44-45.
ti. Fabrikada 15.000 iç ve 250 tezgah olarak planlanmıştı.
Fabrikanın yıllık kapasitesi ise 7000 balya pamuktu
ki, bu fabrika aynı zamanda Akdeniz bölgesinin iktisayatı
için de önemlidi. Ereğli fabrikası için 3.5 milyon lira
harcamış ve 1250 kişiye iş imkânı sağlanmıştır. Yine bu
fabrika "1938 yılına kadar Ereğli bez fabrikası 443.872
lira vererek 948.674 kilo pamuk satın almıştır. Diğer yilda
445.466 kilo iplik iktisadi ve 782.985 metre de bez üre-
tmiş"(1). Böylece memleket iktisadi içinde büyük yatırı
olmuştur.

Sonuç olarak, Konya'da 1923-1938 sanayii gelişimi-
ne bakıldığımızda, Ereğli kombinasından başka büyük kurul-
lara rastlamıyoruz. Genellikle klasik tarıma dayalı ekono-
mi özelliğini gösteren ol san'atlari ve küçük işletme-
lar vardır. Bu işletmeler de genelde "1-Demir işleri, 2- A-
çağ işleri, 3- Deri İşleri, 4-Dokuma işleri, 5-Yün ve kül iş-
leri, 6-Yapı işleri, 7-Toprak işleri'ne ayrılabilir. Ayrıca
bu iş kollarında çalışanların 3 veya 4'ü geçenlerin sayısı
olduğuna azı

Halk arasında bu durum, Konya isyanları dolay-
sıyla "Cezalı Şehirdir" şeklinde değerlendirilmekte ise de
bu asılsız söylentinin gerçek olmadığını belirtmeliyiz.
Atatürk 22-10-1925 tarihinde, Babalık gazetesine verdiği
demeğe "Yapılan ve başlanan imar tesisleriyle Konya'nın
pek yakın zamanda bütün mınasıyla medeni bir şehir, Şayan-
1 gipta Türk ma'muresi olacağını itimadan kavido"(2) diye-

1- Babalık, 6-11 Nisan 1938.
2- Söylev ve Demecler, c.1, s. 79.
Bu dönemde sanayi yatırımlarının hızlanmasına rağmen zaten bütün Türkiye'de, istenilen düzeyde değildi. Zira Türkiye o yıllarda sanayiileşmeyi gerçekleştirecek finansa henüz sahip değildi. Üstelik 1930'lu yıllarda dünya borsalarındaki krizden oldukça etkilenmiştir. Fakat bu nedenle de Konya'ya tarım alanında yatırımlar yapılarken kalmışa bu sektörden hızlandırlacaktır.

2- Ticari Şirketler

Yukarıda sözündü ettiği gibi Konya, Akdeniz ve Şark yollarının merkezinde bulunması ve aynı zamanda geniş bir tarım arazisine sahip olması sebebiyle tarihin bütün devirlerinde ticaret yönünden oldukça canlı kalabilmiştir. Tabii bu ticaret Osmanlılar döneminde de geleneksel şekilde devam etti. Fakat modern anlamında ticaret ve şirketlerin tesis edilmesi ittihat ve terakkı döneminde rastlamaktadır.

Baykurt Çelebi, 1912 yılında İktisadi Milli 1917 yılında, Konya ahali, 1920 yılında Konya Türk Ticaret bankaları kurularakгарık memleket gerek Konya ekonomisine büyük katkıları olmuştur, demektedir(1). Bankalardan başka millî mücadeleden önce teşkil olunan şirketler hakkında Ekrem Reşat günleri söylemektedir:

"Harb-i Umumi başlangıcından pek az bir zaman sonra idi, Konya'da anonim şirketleri teşkiline başlandı. O zaman burada İttihad ve Terakki mebusluğunu ifa eden Ferid Bey bu gibi sermaye birikimlerinin yükümden gelmesi için bütün kuvvetiyle ve hasılayla teali çalışıyordu. Bu iki

1- Yeni Konya Gazetesi, 10 Eylül 1951.
sene zargında % 10'lu ihbarla mevcut sormayecilerinin toplamı
1 milyon liraya ulaşan 10-15 şirket teşkil etmişti. Anonim
şirketlere müşteriler hissedar olmak için saqlarındaki dizi
altınları, kadınlardaki beş birlikleri ziyet eşyalarından
çıkarakarak sormaye haline çeviriyorlardı(1).

Bu şirketlerin ve bankaların kuruluş amaçlarından
biri de Türk ticaretini güçlendirmektir. Zira bu dönemlerde
ticaretle uğraşanlar genelde gayr-i müslümler idi. Mehmet
Ali Apalı ve Sefa Odabaşı ticarette Ermeni ve Rumlarının uğ-
raştıklarını ve de Sille'de depoları bulunduklarını belirt-
tiler. Tabii bu arada Türk tüccarları da mevcuttu. Milli
mücadele yıllarında Fahrettin Altay bunları şöyle anlatır:
"Bunlar varlıklı kimseler olup hacı olmuşlar, sa-
kallı, başları abani sarıklık eli tesbihli, beş vakit namazı-
nı camii de kilar, temiz ahlaklı, fakat maddi menfaatına düş-
kün basit kimseler. Çoğunun birer dükkanı vardır, küçük ti-
caret işleri yaparlar, asıl işleri ise köylülere bankerlik-
tir. O zamanlar Ziraat Sandığı ve Osmanlı bankasından baş-
ka esaslı bankalarımız olmadığından, halkın kendi ihtiyaç-
larını bu hacı ağalar karşılarm"(2), şekildeki sözleriyle
Konya'da ticaretin ıstenilen düzeyde gerçekleşmediğini de
belirtmek ister. Köylere ise ticaret söz konusu değildir.
Babalık'ta 30 Haziran 1340'ta çıkan bir yazida "Bu civar-
da bazı köylerin aralarındaki mesafe 35-38 saat kadar var-
miş, nasıl bir dayanışma ve ticaret olabilir?"ler köy yoni

1- Ekrem Reşad, Babalık Gazetesi, 9 Mart 1339.
2- Altay, s. 220.
medeniyetin yeni ilim ve fenlerden bihaber kendi yağıyla kendi kavuluyor. Şehirlerden uzak ve yabancı, ancak şehirden gelen bazı şahısılara daima müşerref oluyorlar, para için tahsilder, asker için jandarın... Ancak bu şehirileri bu iki kuvvetle köylilere taşıyor(1), demekle köylerin ihmalı vurgulanmaktadır. Cumhuriyet dönümünde biririkten Konya da bulunan şirketlerin dökümündi Konya rehberinde bulunmakta- yız. 0 yıllarda Konya da bulunan büyük anonim şirketler şunlardır:


1- Babahâk Gazeteesi, 30 Haziran 1340.
2- Konya Rehberi, s. 60, Yurt Ansiklopedisi, s. 5181.
3- Yurt Ansiklopedisi, s. 5181.
lik sebebiyle krize girmişse de 1957'ye kadar yaşayabilmıştır.

c- Elektrik Sirketi: 12 Mart 1918 yılında kurulan bu şirket 1933 yılında 88.600 lira sermaye, 10 Osmanlı lirasından olmak üzere 500 hisseli idi. Şirket, elektriğe dâıt her nevi mülhesse vücudu çetirmek amacıyla kurulmuştu (1). "3 Nisan 1924 tarihinde genel kurula şirketin adı Konya Ahali Bankası TAŞ adına çevrilmiş ve bankacılık faaliyetlerini de "dâıtmeye başlamıştır" (2). Türk illüstrasyonun- dalı 1938'lerde şirketin sermayesinin 650.000 liraya kadar yükseldiğini görmekteyiz (3).

d- Türk Sirketi: Bu şirket 7 Teğrinisani 1920'de kurulmuş olup 1923 yılında 10.000 hissye sahipti. Hisselerin bedeli 5 lira olup ticaret ve nakliyat yanında milli mensucat fabrikası açmak gayesiyle kurulmuştur. Şirket, 1938 yılında da aynı hisseyi korumaktaydı (4).

e- Attariye Sirketi: 1924 yılında kurulmuş olan bu şirketin 33.510 lira sermayesi mevcut olup 10 lira olan hisseden 335 adet idi ve ticaret ve de atariye ile uğraşmaktaydı (5).

f- Millî Mensucat ve Emtia Yurdu: 1 Nisan 1917'de kurulmuş 125.000 lira sermayesi vardı. Hissesi 5 lira olan şirketin 25.000 hissesi mevcuttu. Faaliyeti milli mensucat fabrikası açmak ve her türlü ticarette bulunmaktadır.

g- Kantariye Osmanlıya: 29 Mart 1917'de kurulmuş

1- Konya Reichberi, s. 40 (Yurt Ansiklopedisi şirketin kuruluş tarihi olarak 23 Haziran 1918 tarihini vermektedir.)
2- Yurt Ansiklopedisi, s. 581.
3- Türk İllüstrasyonu, Konya Fevkalade sayısı, 1938.
4- Konya Reichberi, s. 40, "Mithat Şakir Altan", şirketin kuruluşunu 1916 olarak göstermektedir, s. 178.
5- Konya Reichberi, a.g.s., Şakir Altan şirketin sermayesini 35.510 lira olarak gösterir.
olup, 34.000 lira sermaye, 4000 hisse ve 25 ortağı vardı.
Ticaret ve manifaturacılık üzerinde faaliyet gösteriyordu.

K- Sediirli Ticaret Şirketi: 24 Mart 1917’de
kurulmuştur. 26.000 lira sermaye ve 20.000 hissesi olup
25 ortaktırdı. Manifaturacılıkla uğraşmaktaydı.

1- Osmanlı Tefevvül St: 12 Kasım 1918’de kurulmuş,
100.000 lira sermayeli 20.000 hisse ve 50 ortaklı şirket
ticaret ve manifaturacılıkla uğraşmaktadır.

m- İnkişaf-1 Milliye ve Sanayi Osmanlı St: 17
Teşrînevvel 1918’de kurulmuştur. 20.000 hissesi ve 50.000
lira sermayesi mevcut olup, 25 ortaklı şirket hereste ticaret
i ile uğraşmaktadır.

n- Konya Çiftçi Celâlide Shirket: 2 Teşrinisani
1918’de kurulmuş olup, 20.000 hisse ve 150.000 sermayeli i-
di, Ziraat ve Ticaret faaliyetlerinde bulunan şirket 25 or-
taktırdı.

o- Anadolu Milli Mahsulat Şirketi: Bu şirket
1916’da kurulmuş olup 230 bin lira sermayeli, 20.000 hisse-
ye sahip, 332 ortağı mevcut idi. Faaliyeti ziraat ve ticaret
alanda idi(1).

Bu şirketlerden 1938 yılına gelindiğinde ayak-
ta kalan İktisad-ı Milli, Ahali, Türk Ticaret, 1929’da kuru-
lan İş Bankası ve Elektrik şirketleridir(2).

Bu arada, bu yıllarda, Konya ticaret hayatında,
etkili rol oynamış bir başka bankadan “Osmanlı Bankasın-

1- Konya Rehberi, s. 40, Altan, Konya’nın İktisadi Bûnyesine
Bir Bakış, s. 178.
2- Türk İllustrasyonu, Konya Fevkalede Savası, 1938.


Konya'da bu dönemde bu kadar şirketin kurulması, bu şirketlerin de başarıyla yönetilmesi takdir edilecek bir faaliyettir. Bu dönemdeki ticaret faaliyetlerinin sana-yı faaliyetlere nazaran çok daha cennet olduğu söylenebilmek mümkündür. İlçelerde dahi bu yıllarda bankalar kurulmuştur ki, Konya'nın olduğu kadar Türkiye'nin de ıktisadında o yıllarda önemi yer tutan Akşehir Osmanlı İktisat Anonim Şir-

2- Ayan Tarihi, c. 34, sayı 10, (Eylül 1934, s. 86.
keti kurulmuştur. Bu şirketin kurucuları Yurt Ansiklopedisi
sinde, "Kurrazade Hacı Bekir Efendi, Kurrazade Hacı Mehmet
Efendi, Ağaçazade Abdullah Efendi" (1) olarak bildirilir.

21 Nisan 1924 tarihinde şirketine Adı Akşehir
Bankası TAŞ olarak değiştirilmiştir. Sermayesi güneş yıl 1
milyon liraya çıkarılmıştır. M. Nuhlis, o yıllarda banka
doğrudan doğruya ihracat dahil yapmaktaydı ve % 16 gibi kar
dağıtmıştır, demektedir. (2). Bu bankanın başarısı diğer önem-
li işler arasında Akşehir'e içme suyu, elektrik getirmesi de
vardır. Banka 1938 yılına kadar bu işi sürdürdükten sonra
belediyeye devretmiştir.

Akşehir bankasından başka faaliyet gösteren
ilçelerdeki bankalar sırasıyla şunlardır: 18 Nisan 1915'te
kurulmus ve 1930'lara kadar faalıyet gösteren Karaman Milli
bankası ve de 3 Eylül 1927'de kurulup 1942'de tasfiye
edilen Ermenek Ahali Bankası Konya ticaret tarihinde önem-
li yer almışlardır.

3- İthalat, İhracat

İthalat ve ihracat bir ülkenin ticareti ve ik-
tisadi hayatının en önemli unsurlarından biridir. Konya
İthalat ve ihracat açısından incelendiğinde memleket ik-
tisadiyatındaki payının büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Milli
mücadele yıllarında önce Konya'nın ithalat merkezi gü-
neyde Mersin ve kuzeyde İstanbul ve de İzmir idi. (Milli
mücadele sırasında Konya-İstanbul yolunu kapanması demek,

1- Yurt Ansiklopedisi, s. 5181
2- Mehmet Nuhlis, "Akşehir Bankası", Nahalik Gazetesi,
11 Mayıs 1924.

58
esnafın iflası ile eşdeğer derece olduğuından, isyan kargaşı esnafın on az yumuşak davranışlarının birinci nedeni budur.) İthalat ve ihracat bu şehirlerde şimendifere olup, Konya'dan kazalara deve ve arabalarla yapılmaktadır. 1923'ten sonra da bu durum pek değişmemiştir. 1923 yılında ihrac olunan maddeler Abdullah Geydet'in de aşağıda kaydettiği gibidir:

3,000 Vagon hububat
700,000 Kıyıye kirli yapraklı
200,000 " " tıftik
150,000 Adet deri
50,000 Adet davar (1)
2,000 Kıyıye afyon

Bu listeye ekleyebileceğimiz yumurta, yağ, kelim, kıldan yapılan mensucat vardır. (2)

Bize 1923'li yıllarda üretilen maddeler yeterince fazla görülmektedir. Bu durum savaştan yeni gizilmiş olanın verdiği sonucuştur. 20 Mart 1923 yılında Konya'nın esnaf ve ticarileriyle bir toplantı ayapan Atatürk "Sürgünü ile silahla, kanla istihsal ettiğimiz zaferden sonra ifran, ilim, fen, ıktisadiyat gibi sahaları muzaffer olmak için çalışacagız"(3), diyerek Konya'da ticaretin ilerlemesi için ön ayak olmuştur. 1926 yılında geniş üretim alanına ve çeşitli mahsullere sahip olan Konya'yı ekonomik yönden güçlü kılmak müstahsıl ve alıcıya her sahada yardımcı olmak maksadıyla Zahire Borsası tesis edilmiş ve de borsada her cins mal

1- Konya Rehberi, s. 41.
2- Abdullah Geydet, a.g.m., İctihat, sayı 122 (10 Haziran 1925), s. 3629.
3- Söyley ve Demecler, c.II, s. 134-135.
açık artırmayla satılmaya başlanmıştır. Borsada şu yıllar- da muamele gören başlica ihrac malları şunlardır:

Dağ Mali Tiftik, Sarı Tiftik, Öğlak mali tiftik,
Dağ Mali Yapak, Deri, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaftar (1).

1932 yılından sonra ihrac edilen malların miktari
aşağıdaki gibidir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>Yapacı(kilo)</th>
<th>Tiftik(kilo)</th>
<th>Koyun Koğu</th>
<th>Deri Sarışın</th>
<th>De.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>933</td>
<td>394,442</td>
<td>260,835</td>
<td>1,734,970</td>
<td>291,380</td>
<td>tane</td>
</tr>
<tr>
<td>934</td>
<td>579,885</td>
<td>453,765</td>
<td>952,570</td>
<td>238,340</td>
<td>tane</td>
</tr>
<tr>
<td>935</td>
<td>442,466</td>
<td>243,910</td>
<td>433,400</td>
<td>567,714</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>936</td>
<td>730,638</td>
<td>351,965</td>
<td>337,119</td>
<td>292,310</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>937</td>
<td>1,315,634</td>
<td>272,808</td>
<td>1,166,590</td>
<td>592,321</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>938</td>
<td>1,506,947</td>
<td>258,110</td>
<td>2,498,240</td>
<td>611,623</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıdaki tabloda hayvan ürünleri ihracı görülmektedir. 1937-1938 yıllarında büyük aşama kaydedildiği görülmektedir. Bu yıllar Konya için üretimde artma yılı olmuştur. Aynı sonuçlar tarımda da görünmek mümkündür. Yine bu yıllarda borsada faaliyet gören Konya’nın ihrac madde- lerden tahil ürünleri şunlardır:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>Buğday(kilo)</th>
<th>Arpa(kilo)</th>
<th>Çavdar(kilo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1926</td>
<td>23.745.064</td>
<td>1.434.656</td>
<td>792.081</td>
</tr>
<tr>
<td>1927</td>
<td>19.842.703</td>
<td>1.515.293</td>
<td>193.650</td>
</tr>
<tr>
<td>1928</td>
<td>8.712.355</td>
<td>747.880</td>
<td>1.204.710</td>
</tr>
<tr>
<td>1929</td>
<td>10.667.697</td>
<td>792.480</td>
<td>804.518</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>15.124.415</td>
<td>840.592</td>
<td>1.223.210</td>
</tr>
<tr>
<td>1931</td>
<td>21.993.627</td>
<td>2.438.937</td>
<td>3.329.607</td>
</tr>
<tr>
<td>1932</td>
<td>11.561.766</td>
<td>2.376.946</td>
<td>270.862</td>
</tr>
<tr>
<td>1933</td>
<td>10.741.868</td>
<td>1.502.411</td>
<td>684.866</td>
</tr>
<tr>
<td>1934</td>
<td>12.160.322</td>
<td>3.228.817</td>
<td>960.990</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Türk İllustrasyonu Konya Feykalede Sayısı, 1938
<table>
<thead>
<tr>
<th>Year</th>
<th>Ithalaat</th>
<th>İhracat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1935</td>
<td>3,104,810</td>
<td>14,286,480</td>
</tr>
<tr>
<td>1936</td>
<td>5,871,760</td>
<td>27,411,070</td>
</tr>
<tr>
<td>1937</td>
<td>1,039,654</td>
<td>31,415,06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

İthalatta ise temel gıda ve kıyıyazı medeller akrılık göstermektedir. Her ne kadar o zamanlarda Konya'ya ihtiyaç maddelerinin bir çoğu dışarıdan gelmekte ise de Mithat Şakir Altan'ın verdiği bilgilere baktığımız zaman Konya'da ihracat ve ithalat karşılaştırmasından anlamaktayız ki, ithalat o kadar fazla değildir. 1927-1936 yılların-ndaki ithalat ve ihracat rakamları aşağıdaki gibidir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>İhracat(Lira)</th>
<th>İthalat(Lira)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1927</td>
<td>11,472,514</td>
<td>7,906,137</td>
</tr>
<tr>
<td>1928</td>
<td>3,293,731</td>
<td>7,809,150</td>
</tr>
<tr>
<td>1929</td>
<td>1,270,752</td>
<td>7,243,899</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>14,452,762</td>
<td>6,395,158</td>
</tr>
<tr>
<td>1931</td>
<td>23,252,120</td>
<td>6,020,093</td>
</tr>
<tr>
<td>1932</td>
<td>21,890,664</td>
<td>4,484,730</td>
</tr>
<tr>
<td>1933</td>
<td>4,037,780</td>
<td>7,598,259</td>
</tr>
<tr>
<td>1934</td>
<td>14,864,567</td>
<td>7,859,095</td>
</tr>
<tr>
<td>1935</td>
<td>17,799,301</td>
<td>3,290,752</td>
</tr>
<tr>
<td>1936</td>
<td>28,360,775</td>
<td>5,889,660 (1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Karşimiza yine 1928-1929 kuraklığı çıkmaktadır. Bu yılda ithalat seviyesi aynı kaldığı halde ihracat 1928'de % 30 1929'da da % 80'e yakın azalma göstermiştir. Biz Konya'nın ihracatında tahılin en büyük paya(%) 90'ları varan) sahip olduğunu görmektedik. Nitelikli tahılin üretimi-

1- Altan, Konya’nın İktisadı Dünyasına Bir Bakış, s. 168.
nin artmasıyla Konya'da ihracat gelirinin artması aynı paraleli izlemektedir.

4- Fiyat Hareketleri

Konya'nın ithalat ve ihracat maddelerinden sonra ticaret ve ekonominin en önemlisi unsurlarından birini teşkil eden fiyat hareketlerine de bakmamız gerekmektedir. Bu aynı zamanda bize Konya halkının alın güçlü hakkında bilgi verici, Konya'nın en fazla ürettiği malların bu dönemdeki ticaret ve Zahire Borsası fiyatları bazı yıllara göre şöyledir. (En yüksek fiyatlar göz önünde bulundurulmuştur.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tarih</th>
<th>Sert Buğday (Kıyıyesi)</th>
<th>Kuruş-Para</th>
<th>Kuruş-Para</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31 Nisan 1339(1)</td>
<td>I. Kalite 20.75 kr.</td>
<td>15.20 kr.</td>
<td>17.00 kr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II. Kalite 19.00</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III. Kalite 17.00</td>
<td>13</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>28 Kanunnevvel 1377(2)</td>
<td>Beyaz Buğday I 22.50</td>
<td>15.38</td>
<td>17.75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II: 19.50</td>
<td>14.20</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III: 17.50</td>
<td>13.20</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>27.7.1939(3)</td>
<td>Gavdăr 16.00</td>
<td>10.14</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Arpa 14.00</td>
<td>12.2</td>
<td>11.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıda görüldüğü gibi cumhuriyet döneminde zahire fiyatlarında bir düğüş olmuştur. 1927 yılından sonra tekrar yükselme söz konusu ise de 1930'lu yıllarda dünüyayı piyasasındaki düzensel düğüş daha da hızlanacaktır. Yani...

1- Babalak Gazetesi, 31 Nisan 1339.
2- Babalak Gazetesi, 28 Kanunnevvel 1377.
3- Babalak Gazetesi, 30 Temmuz 1938.
Bu dönemde üreticinin malının kıymeti artmıştır. 1931 yılından sonra Türkiye'de yapılan ölçü alatlarının değişiklikle ölçü birimleri de değişmiştir. Biz son üç yılda Konya'da belirli başlı ticaret ve zahire fiyatlarına şöyle tespit ettik:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>1936</th>
<th>1937</th>
<th>1938</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beyaz Buğday</td>
<td>4450 Kuruş</td>
<td>4681 Kuruş</td>
<td>4318 Krş</td>
</tr>
<tr>
<td>Sert Buğday</td>
<td>4651 &quot;</td>
<td>4739 &quot;</td>
<td>2333 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavdar</td>
<td>4532 &quot;</td>
<td>3925 &quot;</td>
<td>3596 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Beyaz Arpa</td>
<td>3228 &quot;</td>
<td>3074 &quot;</td>
<td>3074 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Yulaf</td>
<td>3406 &quot;</td>
<td>3004 &quot;</td>
<td>3424 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nohut</td>
<td>4447 &quot;</td>
<td>3831 &quot;</td>
<td>4436 &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Burguk</td>
<td>3723 &quot;</td>
<td>3460 &quot;</td>
<td>3709 (1) &quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>


31 Nisan 1332 (Kıya) (2) 5 İkinci Cumhuriyet 1937 (Kiga)

Küp şekeri 63-62 Kuruş Sokar 32 Kuruş
Kelle şekeri 64 "
Kosme şekeri 67-66 "
Tuz 64-63 " 30-32 "
Kahve 115-110 Kr.
Piring 35-32 Kuruş 18-19 "
Trablus sabun 65-62 Kr. 35-40 "
Aydın sabun 45-44 Kr.

1- Altan, Konya'nın İktisadi Bünyesine bir Rakam, s. 174.
2- İdamlık Gazete-i, 31 Nisan 1339.
Yine 1936 yılından 1938 yılı ihtiyaç maddele-
rindeki durum şöyledi:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>236</th>
<th>237-</th>
<th>238</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ekmeğ</td>
<td>6.50 Krş</td>
<td>7.00 Krş</td>
<td>75 Krş</td>
</tr>
<tr>
<td>Tepoyaği</td>
<td>85.00</td>
<td>90.00</td>
<td>95.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuyruk Yağlı</td>
<td>55.00</td>
<td>65.00</td>
<td>70.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Koyun Eti</td>
<td>40.00</td>
<td>32.50</td>
<td>37.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Sığır Eti</td>
<td>22.50</td>
<td>27.50</td>
<td>25.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Yumurta</td>
<td>0.60</td>
<td>1.000</td>
<td>0.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Dal</td>
<td>55.00</td>
<td>45.00</td>
<td>40.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sucuk</td>
<td>80.00</td>
<td>72.50</td>
<td>75.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıda görüldüğü gibi temel ihtiyaç maddele-
rinde ekmeğ, yağ dışında fiyat artan madde yoktur. Bunlar-
da onlasyon oranı % 5 ile % 10'u geçmişmektedir, 1938'ler girildiğinde 1. derecedeki memurum maaşının 150 lira ol-
duğu hesaplanırsa alım güclü memurlar için ne kadar
yüksek olduğu ortaya çıkacaktır. Tabii aynı şeyler köylül-
in söylemek mümkün değildir. O günleri yaşayan Konyalılar
bir elbise için 4 köyün sattıklarını belirttiler. Bu du-
runda üreticilerinin malının para etmekini göstermek-
tedir.

Sonuçta Konya ulaşım yollarının merkezinde olma-
sı sebebiyle tarihinde her dönemde canlı ticaret sahip
olmuştur. Bu ticaret ittihad ve Terakki döneminde bilinçle-
nerek çeşitli anonim şirketlerin kurulmasıyla daha bilinç-
li yapılar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de faaliyetini
sürdürüren bu şirketler Türkiye ekonomisi içinde de öncali
bir paya sahipti. 1926'da Ticaret ve Zatir Borsasının kur-
rulması Konya'nın ihracatını oлюm üzerinde etkilediği,

64
C- Ziraat Faaliyetleri

Konya Hollanda kadar yüzülüğü ile tarihler boyuna bir ziraat beldesi olmuştur. Kaynaklarda, Konya'da Fridyanlardan beri ziraatin yapıldığını öreniyoruz. Konya bu gün de Türkiye'nin bu yüzden ambarıdır. Kamil Erdeş'in da belirttiği gibi Milli mücadele yıllarında, 630.000 hektar ekili araziye sahip olan Konya'da bu arazinin % 90'i tahıl, % 6'sı bağlıklarına ayrılmıştı. Yine bu dönemde 480.000 hektarlık orman bulunmaktaydı(1).

Fakat milli mücadele döneminde bütün gençler askere alınmış, dolayısıyla köylüleri çiftçi, çiftbüsü birakmış olduğundan ziraat yapılamaz olmuştur. Zaten o yıllarda kireçlik ve bataklık problemleri ayrı bir dörtti. Cumhuriyetin ilk yıllarında Babalık gazetesi Konya ovasının durumu hakkında şunları yazmaktaydı:


Gazete yukarıdaki yazida ovada yalnız Selçuklu kervansaraylarının gözükmesini söylemekle aynı zamanda Osmanlılar döneminde Konya'nın gerekliği ilgiyi göremediği-

1- Kamil Erdeş, Milli Mücadelede Vilayetler, İst., 1975, s. 265.
2- Babalık Gazetesi, 30 Haziran 1340.
ni de belirtmek istemektedir.


1923 yılı öncesi ziraflar durumunu hakkında biz Konya rehberi de bazı bilgiler vermektedir. Buna göre 1334-1335 yıllarında ekilen toplam arazi 1676,194 dönüm olup, bazı ürünlerin ekilen dönümleri şu kadardır:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Buğday</th>
<th>895,155</th>
<th>Dönüm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arpa</td>
<td>294,571</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Yulaf</td>
<td>78,95</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavdar</td>
<td>24,377</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Susan</td>
<td>81</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Burguk</td>
<td>23,833</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Haşhan</td>
<td>455</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fiy</td>
<td>3,645</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Patates</td>
<td>910</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Nohut</td>
<td>8,645</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fasulye</td>
<td>640</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Mercimek</td>
<td>3,687</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Keten</td>
<td>326</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Soğan</td>
<td>1,200</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Bostan</td>
<td>1,600</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Diğer</td>
<td>8,000 (1)</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu rakamlarla Erdaha'nın verdiği rakamlar arasında büyük farklılıklar olmasının sebebi Konya'da hekta-

I- Konya Rehberi, s. 33.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Arpa</th>
<th>Buğday</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1921</td>
<td>2.646.247</td>
<td>4.351.067</td>
</tr>
<tr>
<td>1922</td>
<td>1.641.247</td>
<td>36.210.782</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıdaki durum 1921 ile 1922 yılları arası üretimin bire bir bu kadar farklılık göstermesi savaların ve isyanın ziraati ne kadar etkilediğini gösterir. Cumhuriyet ilan edilince Konya'da tarımı canlandırmak için tedbirler alınmıştır. Cumhuriyetin 15. yılında bastırılan kitapta söz edildiği gibi, ilk önce 200.000 lira sermayeli (Anadolu Alat-ı Ziraaye ve Sınaiye) şirketi tarafından binlerce pulluk ve ziraint aleti satılmıştır.

Bu arada 1924 yılında Macaristan'dan bütünleşiciler getirtilerek Akşehir'de büyük bir giftlik kurulmuştur. "O günün şartlarına göre oldukça modern olan bu giftlikte yağmur ve dolu "makinesi dahil meycuttu".

Kurulan bu giftlik için vekiller heyetinden de bir karar çıkarılması olup, Haci Bekir ve kardeşi Haci Mehmet Kadri 200.000 liralık bir sermaye ile işe başlamıştır. Ziraat makineleri ise merkezi Budapeşte'de bulunan hofer Schronz Macar Ziraat aletleri fabrikasının İstanbul şubesi-
siyle bir kontrat yapılmıştır. Tevfik Dündar, bu şirketin faaliyetleri hakkında şunları söylemektedir:

"Buna göre macar şirketi en son müddetle bu çiftliği idare etmeye bu arada bir artezyen konusuna açıaya Akgöhir güllüğünden kanallar ile çiftliğe şu getirmeyi, boğer dönümlük bir meyve sobze bahçeleriyle bir bakım tesis etmeye, göl ve kanallar civarda iki mahalle seksonden 160 dönümlük akasya ve meşe koruluğu kurmaya, lüzumlu çiftlik binlerinin yapımını, göl kenarında 500 köynülük bir mandra ile 50 inek alacak ahır%=cda getirmeyi, çiftlik dahilinde bir tohum temizleme evi yapmayı, Macaristan'dan damızlık bir boğa ve bir algin getirmeyi, bir köy ekstetiği yapılmasını önerirse alınmıştır (1).

Akgöhir'deki bu faaliyetlerden istenilen notice alınamamıştır. Daha sonraki yıllarda baş göstererek kuraklık ve artezyen kuyularından su çıkarması ve gölden de istifade edilmesi en büyük etkendi.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Dönüm</th>
<th>Elde Edilen Ürûn (kilo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Buğday</td>
<td>1.793.098</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavdar</td>
<td>154.518</td>
</tr>
<tr>
<td>Burçak</td>
<td>1.050.939</td>
</tr>
<tr>
<td>Arpa</td>
<td>99.722.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Haşhaş</td>
<td>13.028</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- Dündar, s. 136.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fığ</th>
<th>Dönüm</th>
<th>Elde edilen ürün (kilo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Patates</td>
<td>481</td>
<td>3.848.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Mercimek</td>
<td>2485</td>
<td>787.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Misir</td>
<td>5050</td>
<td>202.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bakla</td>
<td>300</td>
<td>45.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Fasulye</td>
<td>7280</td>
<td>1.092.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nohut</td>
<td>7995</td>
<td>1.339.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Keten</td>
<td>705</td>
<td>33.250</td>
</tr>
<tr>
<td>Kondir</td>
<td>300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pancar</td>
<td>300</td>
<td>300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tütün</td>
<td>345</td>
<td>13.920</td>
</tr>
<tr>
<td>Soğan</td>
<td>1450</td>
<td>435.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarımsak</td>
<td>500</td>
<td>100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Çiğmen</td>
<td>2070</td>
<td>103.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Fasulye</td>
<td>1470</td>
<td>117.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Kavun-Karpuz</td>
<td>7800</td>
<td>1.751.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Yulaf</td>
<td>3.206.300 (1)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıda verilmiş olduğu gibi 1335-1338 yılları arasında göre çekim gerçekleştiren ürün bakımından 1926'ya gelindiğinde büyük artışlar görülmektedir. Bunu sebepi 3-4 yilda büyük hamleler yapımasına başlanamaz. Bu sebeple bu kadar artışın olması milli mücadelenin bitmesi ve asker nüfusun üretimine katılmasıyla ilgilidir.

1926 yılındaki bu olumlu gelişmeler manaseef bundan sonra 1927-1928 senelerde devam etmemiştir. Bu sebebi ise Konya'da büyük üretimin düşüklüğünde yol açan kuraklıklar. Bu kuraklığın daha çok Konya'nın kuzey doğu

1- 1926 Devlet Salnamesi, s. 1035-1036.
Bu arada çiftçilerin bahar gürik Konya'da Konya'da İncelerde büyük ölçude gürik koyun ve keğilere etkilerinden sonra 3 tommusa İstanbul'a gönderme ve Metruk karasından buhol aktarılması.发达 Suriye Grekorthoven'ının repor ve diyetin sonra da buhol Lahuie ile otu.
35 Tomusa Perg ebony etnik İktisat Vakalati Müteşəşer Edirne İhsan Ahidin Bey Başkanı, İktisat Vakalati, onem-hi; emekłisleri şefi Prens Ziraat Hüfürlü İmamievi Hâ- yâ Oldenberg, ziraat uzmanlarından Hüseyin Sükri, Alat-ı Ziraat ve uzmanı Gecvit Sükri heyleden bir komisyonda buhol etmişdir(3). Bu komisyona verdii repor, buhol buholun sonun kureklının darlığı yol açığını belirteşi ve alınan

1- Ayın Tarihi,c.XVII,sayı 52, (1928 Tomusa), s.356-3562-3563.
3- Ayın Tarihi, a.g.e., 3614.

71
məsi gəreqən tədbirləri sıralamışdır. Ayın Tarihi'ndə de
bahsedilən bu tədbirlerde ilk olaraq bu dərlək bölgəsi
həllənin bir an öncə iş sahibi olmaları istedilmiş. Nafia
Vekəletinin de burada qəzəlilə iş sahələri açması istən-
mişdir. Bunun üçün resmi bəltəyə ek ədənək komması və həmom
icraatə qəzəliləşən əsgərli gərəkli göstərilmişdir(1).

Bu tədbirler kisa zamanda yürürləşə cərmiş və
ilk öncə karayolları yarımında kuraklıktan etkilənən ki-
şilərlə çalıştırılmışdır. Ayrıca demiryolları müədəriyet-i
umumiyyəsində de əsaslı tədbir alınmış Kütahya və Fəvzi Pa-
şa həllərinə mütəbahitlər bu bölgədən binlərce amələ ta-
leb etmişdir. Bunun yanında halka cıvər illərindəki əmən-
difər yollarında da iş bu lãmsızdır. Demiryolları amələ-
rinin nakı yatında indirim yapan tərəfən bu aməlinin yol pərə-
sını ise, Hilal-ı Ahmer kərəqlənməsidir. Bundan başka "Anado-
lu demiryolları Müədəriyeti ucuz zəhərə tomon içindən 100,000
liqən təsis etmiş, müədəriyet bu para ilə mənası verən
dərə uzun ətitle nəzərdən ucuz zəhərə ot, samun tədarık edərkə darlıq sahəsində
mənası istayonlarca nakil edək bre qədər dəhə olanlarə
satmaq planlamışdır"(2).

Diğer önəmlə tədbir ise çiftçinin Zirəat Banka-
sına olan borçlarının yarısının banka tərəfindən təcili odil-
mesidir. S. Satılık konuda banka kuraklık bağlayıcısı borç
para vəmişsə de çiftçilər bununla tohum almayaip, aqıllı
əhtiyaclarını görəmə yoluna qəmışdır, deməktədir(3). Bu tədbir-

1- a.r.e., s. 3563.
2- a.r.e., s. 3563.
3- S. Satılık, "Zirəat Bankasının Borçlarının Təcili", Bankalık,
1929.
ler sayesinde kuraklık daha az zararla atlatabilmiştir.

Yusuf Cemal de Konya ovasına süt zemanelerinde Çarpamba suyunun çok büyük zararlar vardiğini, bu suyun Nerem suyu vesait süt derelerine veya göle ulaşamadığından üç dört kola ayrılarak bataklıklar teşkil ettiğini belirtir. İlgin Fizan suyunun yazında bu bataklardan Karın

1- Cumhuriyetin XV. Yılında Konya, s. 64.
2- Ayin Tarihi, s. 3566-3567.
3- Babalık, 1 Mayis 1339.

Bu arada bazı çiftçiler arasında sulama ile ilgili kanun olmaması sebebıyle suladık-sulamadık tartışmalarına çıkmaya bağlamıştır(2).

1923 yılında Zonguldak Neb'usu Halil Bey'in vermiş olduğu takrirler Konya ovasını sulama ve islah ça- lışmaları için hemen faaliyete geçilmesi istenmiş. Bu istek bütün mubahların teşvikile kabul alınmıştır(3).

Nafia vekaleti celléesince 9 Ağustos 1341 tarih ve 774/4694 numaralı teklif üzerine Konya ovası sulama idaresinin sulama kanalları inşaat ve tamiratına ait açık artırmaya ilgili Mûzayedede ve Murabaa ve İthalat kanunu- nun 23 maddesi gereğince hemen faaliyete geçmesi kararlaş- tırılmıştır(4). 1927 yılında Nafia Vekaletine bağlı olarak idarenin sulama hududu "Beyşehir ve Karaviran gölleriyle

2- Babalık Gazetesi, 4 Mart 1339.
3- T.D.K.M. Zabıt Caridesi, Ç.I. (12 Tesrinisani 1339), s. 373.
4- Düstür, Ç.III, III Tertip, (9 Ağustos 1341), s. 743.

74
iş bu gölleri birleştiren Beyşehir gölünden ve Faraviron tahliye kanalından veya Gira iltisak kanalıyla Balıklıova kanalı ve Çargamba gölünden ve bunlardan teşekkül eden ve edecek olan küçük ve büyük kanallardan sultanabilen ve ekilen kaffei bütün araziyi ihtiva etmektediydi"(1). Düs-
tur'dan edindüğümüz bilgilere göre, 1928 senesinde ise 1240 numaralı kanula Konya ovası Sulama İdaresi için 169.565 liralık bir tesisat sürmştır. Aynı yılda gelir ise 172.350 lira olarak hesaplandırılmıştır. Bu kanun 1 Haziran 1928'de yürürlüğe girmiştir ve kanunun uygulanmasından ise Naliye ve Nafia vekilleri sorumlu tutulmuşlardır(2). 1929 yılına gelince sulama idaresinin maaşları 231.350 lira yylvania yükselmiştir, fakat bunun genel bütçeden yalnızca 80,000 lira-
lık yardım yapılacaktır ki bu para o zaman için başta Kony-
aya milletvekili Musa Kâzım Bey olmak üzere az karşılınan-
tı. Nitekim 13-5-1929 tarihli toplantısında konuşan Musa Kâzım Bey günleri söylemektediydı:

"Bir iki seneden beri su siyaseti ile istişare
hemen hemen karar vermiş bulunuyoruz. Bütçede su için aza-
mı para sarf etmek mukarrar gibidir. Konya'da yapılan ve bir
milyon lira kadar bir para ile tesis edilen bir sulama
idaresi vardır. Bunun bütçesinin de Umumi bütçeden muave-
neten 80.000 lira olarak görülmesi, herhalde bu miktaranın
vaziyetyle ve istihsalatı ile gayri mütesap değildir,
azendir. Tesisat beyzuz bin dönüm araziyi irva ve iska etmek
için yapılmıştır. Halbuki halen yüzüyirmi bin dönüm kadar

1- Düştur, C.VII,III Tertip, (10 Mayıs 1928), s. 651.
2- Düştur, s.e.s,s, s. 743.
bir yer sulanıyor, bunun sebabi kanalların açılmamış olması. Harb-i Umumiden sonra tamir yapılmadığından dolayı su mecrapının yükselmesi, kanalların dolmuş olması ve miktarı kafi su izole edilememesi gibi esap daha fazla arazi irva ve iskasına mani olmaktadır. Eğer bu kanallar tamir edilmiş olursa suyun mecrapı tabii hale gelir ve günün azami randımanı alınırsa bugünkü irva edilen 120,000 dönemin miktarı hiç olmazsa 300,000 döneme çıkartmak mümkündür. Seksen bin lira harif bir surette tahliye ve temizlenmesine bile kafi değildir. Onun için vekil beyden çok rica ediyorum, Umumi batığın buraya muavenetin miktarına lâyık olduğu dereceye ibläğ ederlerse ve bu tesisat ikmâl edilmiş olursa devletin bağladığı su siyası ininde bu râsi tekmâl etmiş mintika olacaktır, Bunları rica ediyorum, Bütçeye mevzu parayı çok az görmekteyim, Heyeti celleninin nazari dikatine arz ederim"(1). Musa Kâzım Bey'in bu şikâyetlerine cevap verecek zamanın Nafia Vekili Kütahya mesubu Recep Pakar Özetle, bu paranın kanalların tamiratı için verildiğini fakat sulama alanının genişletilmemesinin sebepleri özel durumdur, diyerek sözlerine şöyle devam etmiş-
tır:

"Sulama sahasında olan nüfusun miktarı umumisi 18,000 kadardır, 18,000 nüfus elyevm sulanmakta olan 15000 kişiär döneme üst üste takşim olunacak olursa sulanmakta olan arazi orada sakın olan abalinin yalnız tabii olan ihtiyac çat-ı hayatîyesi, az çok sahibini müreffeh edebilecek bir suretle ihtiyaclarını temin etmeye kâfîdir"(2), diyerek

2- a.g.s., s. 39.
paranın artırılmasına karşı çıkmıştır.


Bu arada diğer önemli faaliyet, baraj ve bataklık işleridir ki, bu işe de cumhuriyetten önce başlanmıştır. 1327 yılında, 'Mösyö För adındaki fransız tarafından 5 ay

1- Ekolken, 16 Ağustos 1936.
2- Düstür, C.XIX, III Tertip, (29 Haziran 1938), s. 1681, 1674-1680.

Baraj işlerine gelince, yine Cemal Bardakçı'nın liderliğinde Konya vilayetinde sondajlara başlanmıştır. Vilayet su işleri mütehassisi Dr. H. Dünnar tarafından Sille, Altınapa, Dedebahçesi ve Karaman'da yapılan bu sondajlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

936 senesi ikinciyanın ayında bu işlerin bürosu kurularak sondaj sonuçları burada muhafaza edilmiştir. Bu büro şu işlerle meşgul olmaktadır:

a-) Su biriktirme havuzlarının inşası
b-) Su kuyularının temini
c-) Sulatma, kurutma işleri
d-) Dolediyelerin ve köylerin muhtelif işlerde keçifneme

Bu faaliyetler içinde en öneperm Sille barajiy-

2- Ayın Tarihi, C. 33, sayı 1, Ağş. 1934.
3- R. E., a. g. e., Ekonuk, 16 Ağş. 1935.


Tevfik Dündar'ın verdiği bilgilere göre, Konya'da ilk kurulan kooperatif Kargın'dadır. 1934 yılında Hayıroğlu köyünde çiftçi milletvekili Mustafa Eke'nin önyak olmasıyla ikincisi kurulmuştur. Her iki kooperatif de Ziraat Bankasının Konya şubesinin yol göstericiliği ve kontrolü altında iyi çalışan ve diğerine büyük faydalar sağlamaktadır. Son zamanlarda İlgın ilçesinin, Arçanlı Dereköy ve Cihanbeyli ilçesine bağlı Kulu köyünde de birer kredi kooperatifi kurulmuştur (2)."Bütün bu çalışmalarından

1- a.g.e., s.252-255.
2- Dündar, s. 189.
sonra Konya'da ziraat üretimde büyük artışlar olmuştur baş-
lanmıştır. Muhtelif yıllarda Konya'da ziraatı yapılan ürünler ve istihsalatı aşağıdaki gibidir.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1927(1)</th>
<th>1935</th>
<th>1938(2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Buğday</td>
<td>131700</td>
<td>187051</td>
<td>350000</td>
</tr>
<tr>
<td>Arpa</td>
<td>42600</td>
<td>69443</td>
<td>140000</td>
</tr>
<tr>
<td>Çavdar</td>
<td>12200</td>
<td>30582</td>
<td>75000</td>
</tr>
<tr>
<td>Muhut</td>
<td>2300</td>
<td>3324</td>
<td>3000</td>
</tr>
<tr>
<td>Burgak</td>
<td>2900</td>
<td>3132</td>
<td>7000</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasnaş</td>
<td>1400</td>
<td>1580 kg</td>
<td>1895</td>
</tr>
<tr>
<td>Patates</td>
<td>1000</td>
<td>1545</td>
<td>2500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıdaki rakamları karşılaştırdığımız zaman Konya'daki üretim artışının ne kadar hızlı olduğu görüle-
cektir. Buğdayda 1927'den 1938'e kadar % 600'lük bir artış sağlanmıştır. Diğer ürünlendeyse % 300'den % 1200'e kadar varen artışlar görülmüştür.

1927 tarım sayımında toplam 113900 ton olan hu-
bubat üretiminden sadece buğday bile 4 kat fazladır. Buğday da Türkiye'de sadece 9 şehrimizin 100000 tona ulaşmışını söylersek Konya'nın Türkiye iktisatındaki payı açıklığa kavuşmuş olur. Bu arada Konya'da yukarıdaki tabloda ismini vermedizimiz yulaf, misir, fasulye, mercimek, bıçkulo, fındık, pan-
car, soğan, Sarımsak, susam hatta pamuk, koton ve tütün zira-
tı yapılmaktaydı. Hayve olarak üzüm, kıraz, kavun, karpuz zira-
tı da önemli bir mevkiye sahipti. Hayvancılık Konya ili-
nin ova alanlarında ziraat kadar önemli bir iş te hayvan-

1- Yurt Ansiklopedisi, s. 189.
2- Altan, s. 143-148.

80
ciğerdir. Tarıma elverişli geniş meralar olması sebabiyle memleket ekonomisi bakımından hububatçılıktan hâsîte geride değildir. Cumhuriyet döneminde önce 337 yılında Konya vilayetinde kesin olmamak kaydıyla Konya Rehberinde belirtildiği gibi, 221.579 koyun, 9315 kil koçisi, 129.103 çiftik keçisinden vergi işlemi yapılmıştır. 1922 yıllarında yine Konya'da bir çiftlik mevcuttu(1). Fakat o yıllarda Konya baytadan bile mahrumdur. 1926 yılı devlet salnamesinde Konya'da mevcut hayvanlar hakkında şu rakamları vermektedir:

Beygir: 11.000  
Koyun: 1.500.945  
Kısrak: 9.632  
Tıftık keçisi: 480.980  
Deve: 4.613  
Kil koçisi: 908.550  
Manda: 9.665  
Tavuk: 1.065.000  
Öküz: 56.013  
Hindi: 67.000  
İnek: 62.600  
Kaz: 43.870  
Ördek: 62.900

adet olup hayvanattan 7.007.000 kıyye koyun yapağı, 690.000 kıyye tıftık 546.000 keçi kil 90.700 kıyye iç yağı, 20.500 adet koyun, 184.000 keçi, 109.600 manda ve kuzu dârileriyle 7.590.000 adet yumurta istiheal olunmaktadır. Bu maddelerde Konya'nın ihracaatında o yıllarda önemli yer tutmakta idi (2).

1927'de yapılan tarım sayımında ise 1.890.000 çiftlik hayvanı sayılarak bunlardan 965.000 koyun, 140.000 sığır, 338.500'ü kil koçisi, 231.000'î tıftık koçisi, 10.000

1- Konya Rehberi, s. 35.  
2- T.C 1926 Devlet Salnamesi, s. 1036.
kadar da manda sayılmıştır. Ayrıca 300,000 kadar kömıs hayvani beslenmektediydi(1).

Rakamlar arasındaki değişiklik o yıllarda istatistik yapmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. Hayvan sayıısı o yıllarda vergi ile eş değer tutulduğundan kesin sonuçları vermek mümkün değildir. Fakat bu buna rağmen 1927 yılında Konya'da hayvancılığın iyı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu yıllarda sonra kuraklığın buokino sürmesiyle hayvanlar telef olmuş ve koyun sayısı, Türk illustrasyonunda belirtiliği gibi, 400,000'e kadar düşmüştür(2). Kuraklık atlattıktan sonra hayvancılıkta tekrar eski canlılığa kavuşmuş ve suhanlif yıllarda şu sayılara ulaşmıştır: (adet olarak)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1931</th>
<th>1935</th>
<th>1938</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koyun</td>
<td>698.681</td>
<td>1.029.213</td>
<td>1.647.830</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiftik koşisi</td>
<td>408.932</td>
<td>399.813</td>
<td>551.050</td>
</tr>
<tr>
<td>Kal. koşisi</td>
<td>312.009</td>
<td>257.904</td>
<td>293.908</td>
</tr>
<tr>
<td>Deve</td>
<td>4.381</td>
<td>4.319</td>
<td>5.455</td>
</tr>
<tr>
<td>At-Kısrak</td>
<td>27.173</td>
<td>30.612</td>
<td>51.803</td>
</tr>
<tr>
<td>Sığır</td>
<td>164.019</td>
<td>157.828</td>
<td>203.356</td>
</tr>
<tr>
<td>Manda</td>
<td>13.901</td>
<td>12.524</td>
<td>13.689</td>
</tr>
<tr>
<td>Nerkep</td>
<td>53.767</td>
<td>54.804</td>
<td>91.019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yakaradaki rakamların anlaşılmaktadır ki, kuraklıkta sonra Konya'da szczikle koyun sayısında büyük bir artış görülmüştür. Bu artış kureklik döneminine göre % 400'dür. Kuraklıkta önceye ise 1927 tarım sayımına göre ise artış oranı % 30'dur. Koyundan başka diğer önemli ihraçlar:

1- Yurt Anadiloncesi, s. 5160.
2- Türk Illustrasyonu
3- Altan, Konya'nın İktisadi Dünyasına Bir Bakış, s. 148.
rdi tıftık keşisinde de 1927'ye göre artış % 100'e yakındır. Bu arada Konya'dan cumhuriyetin ilanından sonra da başta İstanbul, İzmir ve Ankara'ya devamlı canlı hayvan ihraç edilmiştir. Bu ihraçlar 1937 yılına kadar sayılan aşağıdaki gibidir:

Canlı hayvan 2.000.000 adet
Yapak 10.000.000 kilo
Tıftık 4.500.000 kilo
Sığır derisi 1.600.000 kilo
Koyun, keçi derisi 2.345.000 adet
Kuzu derisi 45.000 adet
Av derisi 10.000 adet
Burgaz 189.900 kilo
Taze et 6.805 kilo
Pastırmacı 65.000 kilo
Sucuk 196.240 kilo

Yukarıdaki rakamlar Konya'nın iktisadi hayatında hayvancılığın önemini yeterli açıklamaktadır. Tahıl ürünlerinden sonra Konya'da ikinci geçim kaynağı ve ticaretine canlılık veren yine şüphesiz ki, hayvancılık olmuştur.

Sonuç olarak Konya ilk çaglardan beri devam eden zräl faaliyetleri milli mücadeleden önce Bağdat demiryolu ve Beyşehir sulama projeleriyle büyük canlılık göstermektediyi. Fakat harplerin araya girmesi ve 1928 yıllarında başlayan kuraklık yüzünden başta buğday olmak üzere tarım ve hayvancılık sektöründe büyük gökıntı başlamıştır. 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik krizi de bu gökıntıyi hızlandırmıştır. Nüfusu % 85'e yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu bölge için cumhuriyet hükümeti şu tedbirleri almış—
1- Şiftçiye ucuz tarım aletleri vermek.

2- Çiftlik ve kooperatiflerin kurulmasına önayak olmak.

3- Kalıcı gömün getirmek için "Sulama iadesini" ıslah etmek için çalışılmasını ve gerektiğinde çiftçilerle bir dava su verilmiştir.

4- Bataklıklar kurutularak mühim arazileri köylülere verilmiştir.

5- 1932 Temmuzunda 2050 sayılı bütçeye koyguna konunun çıkaran, Ziraat bankası köylünün ürünlerini dünya piyasasından yüksek fiyatla satan alınımsız.

Bu tedbirler sonunda Konya'da 1938 yılının gündüzdüğinde ziraat üretim yıllarına nazaran % 300'den % 1200'lere, hayvancılıkta ise başta koyma yetiştiriciliğinde % 400'lere varan artışlar söz konusu olmuştur. Konya ziraatının kriz geçirdiği dönemlerdeki ihracatın büyük ölçeğinde düzensiz ticarette de etki yapanı gözden kaçanız.

Son söz olarak cumhuriyet döneminde Konya'da başlatılan ziraat atılım daha büyük bir hızla büyümekte devam etmektedir. Bundan yalnız Konya değil, Türkiye'nin tüm ekonomisi büyük kazançlar sağlayacaktır.
III. BÖLÜM
EGİTİM VE KÜLTÜR

A- EGİTİM KURUMLARI

1- Konya'da Cumhuriyetten Öncesi Eğitimde Kısa Bir Bakış


Aslında bu kurumları değiştirmek için Tanzimat devrinden beri faaliyetler olmuştur. 1856 yılındaki İslahat

1- Baykara, s. 90
2- Altay, s. 219-221.

"1901 yılında il hududuna dahilinde 526 medrese mevcuttu ve

---

1- 1300 Konya Salnamesi, M. Önder.
2- 1300 Konya Salnamesi.
bunlara da 28.000 öğrenci devam ediyordu, 18 yıl sonra 
yani 1919'da medrese adeti 576'ya çıkması, buna karşın öğ-
renici sayısı 13.159'a düşmüştür (1). Bu arada ikinci meşru-
tiyetten sonra, Necmet Onder'in de yazdığı gibi, Konya'da
iptidai okullardan başka, İttihad ve Terakki Okulu, Numune
Okulu, Rehber-i Hürriyet Okulu, Dar-ül Eyyam gibi okullar a-
cılmıştır (2). Cumhuriyetten önce Konya'daki eğitim hakkında
görüştülen Necmet Apalı Bey, çocukların önce Sibyan okuluna
çıktığını buna karşın ilkokullarında nevçut bulunduğu
söyledi. Konya'nın dini ve manevi yapısı itibariyle medrese-
lere ilginin bir hayli fazla olduğunu belirtti. Abdullah
Çevdet de bu medreselerin sayıca çok olduğuunu belirtti.
Ayrıca en fazla yüksek Dar-ül-Huffaz'ların geçtiğiini söyler,
"buralara 10 yaşından 20 yaşına kadar çocuklar devam eder
ve Kur'ani ezberlerlerdi. Bu møelleseler 1923 semesine kadar
devam etti. Dar-ül-Huffaz Karaman'da iki tane, Akşehir'de
iki tane vardı. Buralarda önemli 400 çocuk Kur'ani ezberle-
meye çalışıyordu. Konya'nın Dar-ül-Huffazında 150 talebo var-
dı. Bunlardan daha sonra iptidai mekteplerle dönüştürülenerek
Konya Haarif müdüri Celil Bey, bu okullara kurtuluş mektep-
leri adını vermiştir" (3).

Bu uygulama cumhuriyet döneminde de eğitimin
temel politikasıdır. Medreseler ışık edilecek istenmişse de
bozulmuş olduklarından dolayı kaldırılmıştır. Daha 1329 se-
nesince kabul edilen Tedrisat-ı iptidaiye kanunun ile mem-
leket okuma-yazma ve asgari bilgi sahiplerinin miktarını

1- Onder, a.e.e.
2- Necmet Onder, NevÎana Şehri Konya, Ankara 1971, s. 446.
3- Abdullah Obuz, "Öğretim Davası", Atvokus Gazetesi, 11 Ekim
1948.
arttırmak gayesi dalla o günlerde hissedilmiş bulunuyordu. Tedrisat-ı İptidiyye kanununun ıltiva ettiği hikayeleri cumhuriyet döneminde de mer’iyyetini korumustur"(1). Rakat batılarlaması süresi içinde memlekette doğmuş olan Hektepli, Hedefesii ikilemi Konya için de geçerliydi. Nitelikim Bahrettin Altay Müdafaası-ı Hukuk Comiyatinin daha çok yüksek tahsil görmüş, batı moderniyetini anlamış mekteplilerden teşkil ettiği belirtmektediydi(2).

2- İlk Öğretim Politikası


2- Altay, s. 219-221.
mekteplilerin kazançlı çıkacağı belli olmuştur. Bizce "medreseyi islah ederek tutmak isteyenler, medrese programlarına yeni ilimler koymakla Tanzimattan beri devam eden ikiliğinin mektem lehine olarak ortadan kalkmasını bilerek, bilmeyerek tecil etmiştir" (1), Nüshurim karşısında haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karışımda haremim karış
İlgin 1 Erk., 1 Kız 14 Erk.
Hadin 7 "
Çumra 1 " , 1 Kız 25 Erk.


Bu okul yapma işlemi 1938 yılına kadar da büyük hızla devam edilmiş ve 15 yıl zarfarında da başarılı olmuştur. 1938 yılına kadar yeniden yapılan veya ikmâl edilen okul sayısı aşağıdaki gibidir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Şehirlerde</th>
<th>Köylerde</th>
<th>Yoklan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>6</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Akşehir</td>
<td>1</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilçen</td>
<td>-</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- Mehmâd Önder, Konya Maarif Tarihi, Konya, 1957, s. 75.
Kadinhani 1 6 7
Cihanbeyli 2- 5 5
Karaman 1 17 18
Ermenek - 6 6
Hadjım 1 9 10
Eregli 1 8 9
Gumra - 12 12
Karapınar - 2 2
Seydisehir - 5 5
Bozkır 1 9 10 (1)

Yukarıdaki tabloda görülmektedir ki, 1923-1938 yılları arasında 13'ü şehir merkezlerinde, 136'sı köylerde olmak üzere toplam 149 okulun yönenden yapılabilecek veya kullanılabilmesini görmekteyiz. "Daha önce mevcut bulunan okullarla bu sayı 186'dır." Türk İllustrasyonu Konya Devraladı sayılarında belirtildiği gibi, 1938 yılında bu okullarda talebe adeti 23,693'tür. 1915 yılında ilkokullarda 3802'si kız olmak üzere 18,565 numun vermiştir. 1919 yıllarındaki medrese sayısına (2) 1938'de ulaşılmamakla beraber öğrenci sayısı bakımından 10.000 tane fazla olması başarılı bir sonuçtır.

Bu ilkokullara ilaveten 1927 yılından itibaren bir hazırlık sağlamak için ana okulları da açılmıştır.

Nehmet Önder, Şehit Asım ve Şehit Hüftar adını alan bu okulların birincisinde Fatma Zehra, ikincisinde ise Bahire Onat havuzları bağışreich tercihı yapılanlar, demektedir (3).

1- Çapıhurçutün 15 Yılında Konya
2- Türk İllustrasyonu, 1938
3- Önder, Ilmiy Tarihi, s. 76.
Cumhuriyet döneminde Konya'daki ilkokulların isimleri ve mahalleri şekilidaki gibidir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>İlkokul</th>
<th>Mahalle</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Altıncıoğlu (Şefik Medisın)</td>
<td>Şekerfener Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Akçeşme (Karakurt)</td>
<td>Karmelede Sehitap Cd.</td>
</tr>
<tr>
<td>Akif Paşa</td>
<td>İstanbul Cd.</td>
</tr>
<tr>
<td>Anafartalar</td>
<td>Anafartalar Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Cumhuriyet</td>
<td>Mustafa Kalsender Hoca Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinlupinar</td>
<td>Nişе</td>
</tr>
<tr>
<td>Hakimiyet-1 Milliye</td>
<td>Sosanpazarı</td>
</tr>
<tr>
<td>İhsaniye</td>
<td>İhsaniye Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>İmin (1951 İstiklal)</td>
<td>Türbe Civan</td>
</tr>
<tr>
<td>İsa Paşa</td>
<td>Hatipshane Cd.</td>
</tr>
<tr>
<td>Köprüpaşa</td>
<td>Zincirlioglu Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurtulus (Mahipoğlu)</td>
<td>İstasyon</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Şevket Paşa</td>
<td>Gəvizalti Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Necati Boy</td>
<td>Saatçılı Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>19 Hayir (Rehber-i Hürriyet)</td>
<td>Gülükbağlı Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sedirler</td>
<td>Yaniq camii Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Şehit Sadık</td>
<td>Karaciğer Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulumnak</td>
<td>Saka Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>Topraklık</td>
<td>Topraklık Nh.</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Hayir (1951)</td>
<td>Çaybaşlı</td>
</tr>
<tr>
<td>Kız Tatbikat (Kız Öğr.)</td>
<td>Gülükbağlı</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Orta Öğretim

Cumhuriyetle birlikte ilk öğretim tadbıri hak eden mahalle öğrencilerinden sonra artan öğrenci sayısı karşısında maddesel orta öğretim yetersiz kalmıştır. Konya'da ma-

1- Babalık Gazetesi, 29-9-1929.
2- Babalık Gazetesi, a.g.m.

93
baretir. "Rüştiyeler", ortaokullar, İdadi ve Sultanlar lise
selere yeni bir ders programı ve teşkilatı içerisinde de-
ğiştirilmştir. Önce yalnız erkek öğrencilerin kabul edildiği
Konya lisesi daha sonra kız öğrencileri de kabul etmeye
bağlamıştır. Mehmet Önder'in de belirttiği gibi, Kaza Konya
Ortaokulu 1949 yılından sonra ancak kız öğrenciler olarak
"Karma Ortaokul" adını almıştır, Konya lisesine müvkeki iti-
barıyla ayrıca orta kısmın eklenmiştir. Bu kısına da yatılı
ögrenci alınmıştır (1).

Bu dönemde Ticaret lisesi kapatılarak Konyalılar-
dan oldukça tepki görmüştür. Bunun üzerine zamanın Maarif
Vekeleti Necati Bey Konya'nın Ticaret lisesine ittiyacını
belirtmiş ise de tekrar 1948 yılında açılabilmiştir. 1923-
33 döneminde Orta Öğretim faaliyetlerinin içerisinde yapi-
yan yeni okullar aşağıdaki gibidir:
Konya: 1 lise, 1 kız öğretmen, 1 erkek orta, 1 kız orta, 1 böl-
ge sanat okulu, 1 akşam sanat okulu olmak üzere toplam 6
okul.
Akgöhr: 1 ortaokul,
Karaman: 1 ortaokul.
Konya'da 15 yıl içinde açılan 8 okul sayı baki-
mından yeterli sayılamaz. Bu kadar az Orta Öğretim kurumu-
num açılması olma sebebi Yazi İnkilabinin olması ve yeni
yazı, orta okul seviyesinde okuma yazma bilişlerin az olma-
sından kaynaklanıyor görünse bile bu sebepten olmaz. Ra-
gip Tok bu dönemdeki faaliyetleri yeterli bulunmamakta ve
şunları söylemektedir:
"Kültür alanında şerefli bir mazınin sahibi olan

1- Öndor, Maarif Tarihi, s. 77-78.

4- Önemli 2 Öğretim Kurumu

a- Dar-ül-Hilafet'ül Aliyye Medresesi Konya Subasta

Bu öğretim müessesesi o yıllarda Konya'da yüksevik öğretim gösteren kuruluşlardan biri sayılabilirdi. Şeyhül İslam Asbeck Hayri Bey tarafından kurulmuş olan bu medrese 4 kısımdan ibaretti. Bu kısımlar, Konya Rehberinde belirtildiği gibi:

a) İhzar-ı İptidai
b) İptida-ı Hariç
c) İptida-ı Dahil
d) Dahil
e) Şahn (2)

1920'den 1923 yılına kadar İptida-ı Hariç Feyziye medresesinde, İptida-ı dahil ile Şahn ise İstanbul

1- Akyokuş Gazetesi, 23 Ocak 1948.
2- Konya Rehberi, s. 81.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mucbet</th>
<th>Talebe Sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İdare 3</td>
<td>Hızan Talebesi</td>
</tr>
<tr>
<td>Heyet-i Talmiyye</td>
<td>İptida-i Haris</td>
</tr>
<tr>
<td>Öğretim Görevlileri 20</td>
<td>İptida-i Dahil</td>
</tr>
<tr>
<td>Mustahdemler 4</td>
<td>Sahn</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Toplam Öğrenci Sayısı 184

Bu okul medreselerin kaldırılmasından sonra kapalı olmuştır.

b- Mekteb-ı Sultanı (Konya Lisesi)


---

1- S.Ç.Ö., s. 31.
2- Konya Refahesi, s. 79-80, Osman Ergin, “Kızılyar Coşkusu, c. I, s. 323.
da 170 talebe yatılı olarak okuyaktaydı. Yatılı örencilerden 3 taksitle 30 lira alınırdı. Mektebi Sultanlı'nın 1329-1333 yılları arasında devam eden talebe 40, 1305-1329 yılları arasında 273'dir. 1329-1333 arasında talebe sayısıın az olması memleketin savaş içinde olması ve cenellerin askere alınmasıyla ilgilidir.


5- ) Nesilci Öğretim

Milli mücadele sonunda memleket uzun yıllar verdiği savaşlar sonucunda ruhen ve maddeden göktü içerişine girmisti. Osmanlı Devletinin son zamanlarında olmayan

1- Necmettin Önder, "Konya Lisesinin Tarihi"s, Yeni Konya, 12 Ağustos 1951, Önder, Mevlana Şehir Konya, s. 443.
2- 1973 Konya İl Yılında, s. 188.
3- Hekalok, Gazetesi, 2 nisan 1932.
sanatı ve iktisadiyatını tekraraurantsanız, ancak biling- 
lı çalışmalayla gerçekleştirebilirdi. İşte mesleki eğitim yalnız 
devlet kadrolarına olğuşturları eleman için değil, aynı zaman- 
da olğuşturları meslek gruplarında işçisi, çeşitli yaratım ama- 
cıyla cihzıbıyıgın dönemiinde önem kazanmıştır. Niçinim Ata- 
türk 21 Mart 1923’te Konya’daki lise Öğretmen ve Öğrencileri- 
yle yaptıgı konuşmada aynı günleri söyleyordu:

"Efendiler acı,kara günlerden sonra milletin i- 
cine düşürüldügül İslam mezarsından, Kurtuluş, milletin bugün- 
kı mevki şöregini bulması hakkında, şükri mahmede layık, 
şehirde ve faaliyetle bulunan arkadaşların gayelerine 
varmakta muvaffak olabılmasını ancak milletin münevverleri- 
nin her hadisede, her vakada tavrır ve irşad eylemli 
milleti daima hederi umumiye tevcih eylemleri sayesinde 
olumıştır"(1).

İşte bu yıllarda bu gayelerle faaliyet gösteren 
mesleki Öğretim veren müsseseler günlerdir:

a- Erkek ve Kız Öğretmen Okulu

Konya’daki Öğretmen okullarının kurulması 1912 
yıllarına kadar gitmektedir, Mehmet Önder, bu okulun türbo 
yakınında Haci Fatihzade Memduh evinde, 1 simfta Konya 
Darül Nualimati adıyla açılmıştır ve ilkokul mezunu kız 
ögrencileri alınıbaya başlamıştır, demektedir(2). İlk müdürü 
Salıha hanimda, Okul, Memduh, Halim, Çelebi, Botsali’nin evle- 
rini dolastıktan sonra 1924 yılında şimdiki Selçuk Universi-

tesi Rektörlüğü binasına taşınmıştır"(3). 1973 Konya Il 
Yılın’inda, 1923 yılında okula 9’u erkek olmak üzere 24

1- Söyler ve Demogler, C.I., s. 155.
2- Önder, Nevzatna Şehri Konya, s. 446.
3- v.s.v.

b- Erkek öğretmen okulu


1- 1973 Konya İl Yıllığı, s. 196.
2- Abdullah Cevdet, s.g.m., İstihbar, Ağa, 1925.
3- Babalık Gazetesi, Mássan 1938, Nevzat Ayaz, T.C. Milli Eğitim权力 Kuruluşlar ve Tarihçiler, Ankara 1966, s. 381.
4- Söylev ve Demeçler, C.II, s. 235.
öğretmen okul Konya'da 1933 yılına kadar öğretmeye devam etmiştir(1). 1934'te Adana'ya taşınımıştır.

- Konya Ziraat Mektebi

"Konya'nın ziraat durumu göz önüne alınarak, ziraat mütehassısları ve muallimleri yetiştirmek maksadıyla açılmış vemidtirliği üzerine Faik Bey getirilmişdir. Bir kaçı yıl tedrisattan sonra bu okul da kapandıktır"(2). Konya şoför mektebi şoför yetiştirmek maksadıyla Demirciler sokağında eski kışlanın ahırından bozularak, yarım rosmi bir şekilde açılan bu okul için özellikle Fazıl Selahaddin Bey çok çalışmıştır. Bu okulun yetişen talebe şoför ve şoför mevkinin oluşmak üzere itibare ayırdıyordu. Bu okulun sadece 1923 yılında mevki olanlar 1500 kadardır.


1- Önder, Maarif Tarihi, s. 78.
2- Önder, Maarif Tarihi, s. 78.
3- Ekrem Reşad, "Şoför Mektebi", Babalık Gazetesi, 20 Ağ. 1339.
d- Sanat Enstitüsü


"Bu okulda tesviyecilik, demircilik, dökümçilik, tornacılık, makinistlik, marangozlık ve modelcilik şubeleri açılan 1927 yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu yıldan sonra okul Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir"(3).

Bu arada Konya Sanayi Nektebinde imâl edilen muhtelif mamullerden Atatürk'e bazı parçalar gönderilmiş; Atatürk de, talebenin gösterdiği muaffakiyet sansatkarne bir memnuniyette takdir buyurduğuunu yazmıştır. Atatürk, 1925 yılında Konya'yı ziyaretlerinde de okulu gezerek büyük bir

1- Mehmet Ziya, Dursal'dan Konya'ya Seyahat, İstanbul 1928, s. 361.
2- Abdullah Cevdet, s.g.m., İttihat, sayı 181, (1 Haziran 1925), s. 3615-3616.
3- Enbalık Gazettesi, 12 Nisan 1927, Önder, Nevîlâna Şehri Kon-
yâ, s. 446.

Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi
ilgi göstermiştir. Daha sonra bu okul ticaret ve maarrif vekilleri tarafından da takdir edilmiş ve neticesinde Maarif Vekâleti tarafından ikinci derecede ihtisas okulu olarak kabul edilmiştir (1). Bu okul daha sonra San'at Enstitüsü adını almış ve 1923 yılından 1938 yılına kadar 259 mezun vermiştir (2).

6- ) Yüksek Okullar


Cumhuriyetten yani ilanından sonra, ilk açılan yüksek okul ortaokul öğretmeni yetiştirerek orta öğretim okuludur. Mehmet Önder' in belirttiği göre, 1926-1927 yıl-

1- Babalik G., a.g.e.
2- Babalik G., 2 Nisan 1938.
3- Ergin, C. III., s. 85.
4- Konya Vilayet Resmi Gazetesi, 4 Mart 1924.
5- Önder, Nevşana Şehri Konya, 444.

102
lارında faaliyete geçen bu okul iki yıl süreyle öğretim yapması planlanmış ve aynı yıl 16 öğrenci alınmıştır. Okulda yalnızca edebiyat şubesini mevcut olup, bir yıl sonra okul Ankara'ya kaldırılmış ve ismi Gazi Terbiye Enstitüsü adını almıştır(1).

7- ) Millet Mektepleri

3 Kasım 1928'nde Türk Eğitim tarihinde yeni bir safha açılmıştır. "Türk inkilabinin temelini teşkil eden latin harflerinin Türk diliye uymadığı, bu harflere Türkçe kelimelerin tam olarak yazılımadiği, yazılınlarında doğru okunamadığı, okuma yazmayı istiyazdan Kurtarmak, matbaaci- lik ve diğer başka alanlarda eski harflerin çok maaşalı olması"(2) sebebiyle yeni yazı sistemine geçilmiştir.


ve okuma yazmayı öğrenmiş olan vatandaşlara mahsustur. Bunlar hayat ve maiyetlerinin ve vatandaşlık sifatının iltizam ettiği ana bilgi ve mabaretler (Okuma, tahir, aritmetik, ölçüler saflığı bilgisi, yurt bilgisi) gibi konulardır (1).


D.İ. E ra amlarına göre, Konya'da millet mekteplerinin 1928-1938 yılları arasında köylerde ve şehirlerde

1- Ergin, C.5, s. 2143.
2- Musteşba İlçgirel, "Millet Mektepleri", Dökümünün 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul 1981, s. 29.
3- S. Satı, "Millet Mektepleri, Baharlık, 13-10-1929.

104
açmış olduğu dersane sayısı aşağıdaki gibidir:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>A Dersanesi</th>
<th></th>
<th>B Dersanesi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Erkek</td>
<td>Kadın</td>
<td>Erkek</td>
</tr>
<tr>
<td>1928-29</td>
<td>708</td>
<td>653</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>1929-30</td>
<td>251</td>
<td>176</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>1930-31</td>
<td>177</td>
<td>99</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>1931-32</td>
<td>122</td>
<td>70</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>1932-33</td>
<td>67</td>
<td>30</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1933-34</td>
<td>44</td>
<td>13</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1934-35</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>


8- ) Konya'da Halkevi Eğitim


1- D.İ.E., Millet Mektepleri İstatistikleri.
2- Nuhlis Koner, Konya, Temmuz 1943, s. 57, s. 3.
belirttiğine görebugünkü saray sinemasının karşısındakı
Alaaddin toposünde, eski bir Rum mektebinin yerindeydi.
Halkevinin alt katında kütüphane, üst katında sa konferans
salonu ve münferit odalar vardı.

Şunu söyleyebiliriz ki, Konya Halkevi Anadolu'da
an faal halkeviydi."Kütüphanesi zaman zaman açılan meslek
ve dil kurslarıyla, müsabakalar, temsiller, çeşitli toplantı-
lar veقياسات ile halkevi Konya eğitiminde önemli bir
yer işgal eder. Konya halkevi bu faaliyetlerini şubelere
paylaştırmıştı. 9'a ayrılan bu şubeler şunlardır:

1- Dil ve Edebiyat Şubesi
2- Güzel Sanatlar Şubesi
3- Temsil Şubesi
4- Spor Şubesi
5- Sosyal Yardım Şubesi
6- Halk Dersaneleri ve Kurslar Şubesi
7- Kütüphaneçilik Yayınçılık Şubesi
8- Köycülük Şubesi
9- Tarih ve Nüse Şubesi'nden teşekkür etmekte-

1936 yılından sonra halkevi "Konya" adında bir dergi
çıkarmıştır. Bu dergide genellikle Konya'yı ilgilendiren
eski medeniyetlerden bahsederek tarih, folklor, dil, edebiyat,
etnografiya, coğrafya, arkeoloji, jüloji yönünden Konya'yı
incelemiştir. Bu dergide başlıca yazarlar Naci Fikret, H. Feh-
mi, Tugal, Ferit Uğur, M. Turhan, Abdülekadır Erdoğan, Rahmi Ka-
ratay, Nesut Kaman'dır. Halkevi dergisi 150 sayı çıkarmıştır.

1- Konya Necmüsü, 2 Temmuz 1944, s. 73, Türk Illıstrasyonu.
Böylece 1950 yılına kadar faaliyetini sürdüren Konya halkevi bilhassa inkılapları yapma huzurunda Konya'da vazifesini ifa etmiştir.

9- Diğer Kurumlar


Sonuç olarak 1923-1938 dönemi Konya eğitiminin değerlendirirken daha önceli Osmanlı döneminin kurumlarının

1- Önder, Nasyon Ana Şehri Konya, s. 441.
2- Hakim Gazetesi, 31 Mayıs 1326.
3- Önder, s. 438.
4- Ahmed Emin, "Konya İntibaları", Bahalik Gazetesi, 24 Mart 1328.
5- T.B.M.M Zabit Cerdeşi, 3 cilt, 17-22-64-66; Diştir, III Tertip 3 Cilt, s. 396.

107
dan etkilendiğini görmekteyiz. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde açılan medreseler sonucunda Konya Anadolu'unun bir kültür ve dini merkezi durumuna gelmiştir. Bu söyleşten doğrudan, Babalık'ta çıkan bir habere göre, halifeliğin Konya'ya naklini dahil düşününlerin sayısı az değişti(1).

Yine memleketin bu yıllarda savaştan yeni çıkmış olması mesleki eğitimin daha fazla önem görmesinin ilk sebepini teşkil eder. Sadece bu dönem için değil 1955 yılında Konya'da sadece bir lise bulunması sözlerimizi ispat eder. Yine öğrenci sayısı bakımından karşılaştığımızda sayıl ortalaması olarak:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Okul Sayısı</th>
<th>Öğretmen</th>
<th>Öğrenci</th>
<th>Mezun Sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lise</td>
<td>T E. K.</td>
<td>T. E. K.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1923-27</td>
<td>1</td>
<td>15</td>
<td>199 199</td>
</tr>
<tr>
<td>1927-35</td>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>526 467 59</td>
</tr>
<tr>
<td>1935-40</td>
<td>1</td>
<td>24</td>
<td>636 570 66</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanat Enstitüsü</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1923-27</td>
<td>1</td>
<td>384</td>
<td>384 72</td>
</tr>
<tr>
<td>1927-35</td>
<td>1</td>
<td>1243</td>
<td>1243 182</td>
</tr>
<tr>
<td>1935-40</td>
<td>1</td>
<td>35</td>
<td>1528 1528</td>
</tr>
<tr>
<td>Öğretmen Okulu</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1923-27</td>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>204 204</td>
</tr>
<tr>
<td>1927-35</td>
<td>1</td>
<td>16</td>
<td>1026 1026</td>
</tr>
<tr>
<td>1935-40</td>
<td>1</td>
<td>16</td>
<td>768 768</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Sanat Enstitüsü'nün ve Kız Öğretmen Okulunun Toplamı 1039 öğrenci mezun vermişken lise sadece 201 öğrenci vermiştir. Zira o yıllar-

1- Babalık Gazetesi, 18 Temmuzu 1347.
2- 1973 Konya İl Yıllığı, s. 228.

108

Kısaca 1923-1938 döneminde Konya'da eğitim,
1- İnkılaplar dolayısıyla eski kurumların yerine yeni kurumları tesis etmek için çabaları,
2- Savaştan sonra memlekette iktisadi güçünden dolayı mesleğe yönelik faaliyetlerin arttırması,
3- Yeni inkılab hareketlerini en geniş halk kitelerine gerek öğretme, gerek hissi şekilde yayına girişimlerini içerir.

Bu faaliyetlerde önemli başarılar elde edilmiş olmakla beraber:
1- Mevcut inkıların yetersizliği: öğretmen, para, bina gibi,
2- Kuraklık döneminin Konya'da olumsuz etkilemenin büyük olması,
3- Devletin o yıllarda ekonomik yönünden yeterince
地坪 olamaması sebeplerinden daha büyük başarıların elde edilmesini engellemiştır.
1923'TEN 1938'E KADAR KONYA BASINI

I- Bu Dönemde Çikan Gazeteler


a) Babalık: Bu gazeteler içinde en önemli yeri tutan ve cumhuriyet devrinde de etkinliğini sürdürden gazete Babalık”tir. Babalık 23 Aralık 1326’da çıkmaya başlamıştır.


Gazetenin imtayaz sahibi ve baş muharrir Yusuf Nazhar'dır.


Bu hizmetin paydasıını çok görmüş ve garp cephesi kumanda- nunca takdir edilmiştir. Yusuf Nazhar zaferi mülteakip Bey- şehir'den vilayet umumi meclisinde seçilmiş ve daimi ola- londuda yer almıştır(2).

Atatürk'te bu gazeteyi takip ve takdir ediyordu.

1- Afif Evren, Konvalı, Bazı Müharrirler, Şairler, Battalalar, Babalık Basımövi, Konya, 1937, s. 3-4.
2- s. g.e., s. 5.


Babalık gazetesi 1950 yılına kadar Konya'da Yayın hayatını sürdürmüştür. Babalık'tan başka, bu yıllarda çıkan diğer gazeteler şunlardır:

b: Duygu - 1930 yılı başında yayın hayatına başlayıp bu gazete 3 ay gibi kısa bir sürede kapandıktır. Nüdürü İlişkinii Cevdet Tahir yapmakta idi.

c: Ticaret Gazetesi-Ticaret borsası tarafından çıkarılan bu gazetenin amacı tüccar ve esnafı haberler etmekti. Mehmet Önder, bu gazete 1933'ten Haziran 1933'e kadar faaliyet göstermiştir, demektedir (4).

1- Mehmet Önder, Konya Hatnuati Tarihi, Ulus Basımevi, Konya, 1949, s. 19.
2- T.C. Devlet Súnnuması, 1937-1938, s. 1110.
3- Önder, Konya Hatnuati Tarihi, s. 20.
4- a.g.e.s., s. 31-32.

En Zaman-Bu gazete 1 Ocak 1934'te çıkmağa başlamıştır. 1936 yılında kapanda, yazarlar arasında N. Nazım Evren, Gnafer Totsalsığır, Mehmet Yusuf Akyurt, Comal Mubarrem Ismail Pulat, Turhan Fevzi'yi sayabiliriz.


1- s.g.e, s. 31-32.
2- s.g.e., s. 32.
3- s.g.e, s, 34-35-36.
4- Ekekon, muhtelif sayıalar.
1923-1938 Yılları Arasında Çıkan Dergiler


b- Yeni Fikir: Bu dergi 1925 tarihinde yayın hayatına girmiştir. Yeni Fikirin sahibi Naci Fikret Başak’tır. Derginin redaktörü Naci Fikret Başak’ın, Hılim Ziya Oktay’ın

1- Önder, Mustafa Tarihi, s. 36-49; HüzaferEROĞAN, s. 156-175; Vartuş, s. 36-57; Fırat Sırvayata Orta, Türk Edebiyati Tarihi, C.I., Ankara 1968, s. 216.
2- Önder, Mustafa Tarihi, s. 32.
3- Varlık, s. 53-59; Onur, Haylana Sehri Konya, s. 459.
4- 1971 Konya 11 Yıllığı, s. 207-208; Necati Kumi, “Naci Fikret Başak 1891-1948” Konya, s. 151-152.


1- Hilmi Ziya Ulken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Dergilisi, Ulkû Yayınları, İstanbul, 1979, II. Baskı, s. 111.
3- s.g.d., s. 111.
Bu arada Babalık, Nilli Mecmuası, Yeni Fikir'de felsefi yazılar yazdıklarını, 1925'te psikoloji ve felsefe tahsıl etmek üzere Paris'e gitti ve Sorbonne' u bitirdi. Dünüyünde Konya, Bursa lisesinde ve sonra da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde felsefe okuttu. Bu görevde iken 1944'te vefat etti.

Naci Fikret derginin ilk sayısında gayelerini açıklarken ferdin ve cemiyetin inşası edinmesi için gerekliliği farklı şart teribi-e-i fikriyedir. Ouna göre taassup ve müsafeselikte ancak böyle ortadan kaldırılabilir. Naci Fikret yine, "İşte bundan dolayıdır ki, multiformize, ilmi ve fikri bir çerayı açmak gayesiyle şu mecmuaya tesis etmek zorunlu hissettik", demektedir(1).

Naci Fikret ve Rahmi Karataş' dan başka dergide yazı yapan diğer önemli şahsiyetler şunlardır: Enver Hulusi, Kazım Nami Duru, Eyüp Hamdi, Mehmet Zeki Dolbey, Sadettin Nüzhet Ergun, Ahmet Necati Atalay, Ahmed Kutlu Teker, Hazım Onat'tır(2).

Naci Fikret Baştak'ın Konya'dan ayrılmışıyla, 48 sayısı çıkan Yeni Fikir 1 Temmuz 1929'da kapandığına karanmıştır.

c: Resimli Zaman-6 Haziran 1925 tarihinde Edip Nazim (Ermoğal) tarafından çıkan bu dergide "M. Nedim Güntel, Saffet Gürel, Bekir Sitki Hançerlioğlu, Adil Aykut yazmaktaydı. 1933 yılına kadar yayın hayatına devam eden dergi bir yıl sonra gazete olarak çıkarmıştır(3). d: Işık Yolu-15 Kasım 1927 tarihinden itibaren

1- Naci Fikret, "Yeni Fikrin Gayesi", Yeni Fikir, 10 Ocak 1928, s. 1-2, Varlık, s. 60.
2- Afif Evren, Konya İçin, s. 39.
3- Evren, s. 39, Varlık, s. 62.
çıkma başlayıp bu dergi Konya Erkek Muallim Noktebi tarafından çıkarılmıştır. 15 sayısı tamamen olarak basılan bu dergi, Mustafa Varlık, "1930 yılında yayın hayatına son vermiştir," Derken (1), Mehmet Önder, Konya Metruatı tarihinde derginin kapanışını 1931 olarak vermektedir (2).

e: Sanat-Konya Yerli Nalları Kullandı ve Koruma Birliği'nin yayın organı olan bu dergi, 1 Ağustos 1928 tarihinde çıkma başlamıştır. "Sosyoloji, halk bilimi, eski eserler, iktisat, edebiyat, güzel sanatlar ve kadın sorunları üzerine yazılan içerilen derginin temiyan sahibi Govrekzade Refik Vehbi, yazı işleri müdürü Ziya Çalık'tır" (3).

f: Asie Minure - 1 Ekim 1929 tarihinden itibaren fransızca olarak Naci Fikret ve Namdar Rahmi Karatay tarafından yayınlanmaya başlanan bu derginın amacı Ahadolu'nun tarihi, coğrafi, kültür ve uygarlıklarını tanıtmaktır. Fakat sadece bir sayı yayınlanamamıştır (4).


1- Türkiye Bibliyografyası. İstanbul, Nerviyat, 1928-1938, CII, s. 15, Varlık, s. 64.
2- Önder, Metruat Tarihi, s. 57.
3- Varlık, s. 64.
4- Varlık, s. 66, Önder, Metruat Tarihi, s. 58.
5- Varlık, s. 65, Önder, s. 658, Kervan, muhtelif sayıları.

118
SONUÇ

Bu çalışmamızda 1928 yılından 1938 yılına kadar olan devre içerisinde Konya şehrinin idari, iktisadi ve kültürel yörenin incelemeye çalıştık.

Cumhuriyet döneminde girilirken Konya'nın savaşlarda vermiş olduğu büyük insan, kayıpsız imkânsızlıklarla beraber Sanayi ve Ticaret alanında geri kalmışlık büyük problemlerindendi. Özellikle bu getin milli mücadele yıllarında vuku bulan isyanın birakmış olduğu psikolojik baskının silinmesi için devletin önemi olduğu durumunda geretiyordu.

larda bütün dünyada hüküm süren krizin yatırımları yaşatladığı gösterebiliriz. Nitelikle o yıllarda diğer şehirlerde de büyük yatırımlar yapılamamıştır.

Bu durum Atatürk'ün Konya'yı sevmediğine bağlayanlara karşı Atatürk'ün Konya'yı çeşitli vesilelerle 12 kez ziyaret ettiği özellikle belirtmemiz gerekir.


Kısacası 1923-1938 döneminde Konya'ya baktığımızda Cumhuriyetin yerleşme dönemi ve kurumlarının temelini oturtulması çabalarıyla geçmiş olduğunu ve bu şehrin kabuk değiştirerek değişimlere ayak uydurmaya başladığini görürüz. Yapılan yatırımlar devletin imkanlarını içerisinde yeterli görülmekle beraber bize göre Konya gibi bir vilayet için yetersizdir.
BİBLİYÖĞRAFYA

A- KAYNAKLAR

1- Rosmi Yayınlar
   T.B.M.N. Zabit Ceridesi
   DİSTUR (III. Tertip)
   Ayin Tarihi
   T.C 1926 Devlet Salnamesi, Devlet Basimevi, İstanbul
   T.C 1927-1938 Devlet Salnamesi, Nathan-i Millet-i Osmanîye, İstanbul
   T.C 1931 Konya İl Yıllığı
   T.C 1967 Konya İl Yıllığı
   T.C 1973 Konya İl Yıllığı
   D.I.E 1927 Sunuysi Sayımı
   Türkiye Bibliyografiyi, Hırsız Noşriyat 1938-1938, C. II.
   Maârif Vekâleti Naktepleri İstatistikleri 1928-1935.

2- Gazeteler, Nöçmualar
   Akşoğun Gazetesi (1948)
   Babilik Gazetesi 1923-1938
   Ekekon Gazetesi 1935-1938
   Yeni Konya Gazetesi 1948
   Konya Necmüsü 1936-1950
   Türk İllüstrasyonu, Konya Fevkalade Sayısı, 1938.
   Türk Yurdu Necmüsü, 1928.
   Yeni Fikir Necmüsü, 1925-1929.

121
B- ARAŞTIRMALAR

1- Kitaplar

AKYURT Yusuf, Konya Kılavuzu, (Doktile odulmemiş metin
T.T.T.K., NO: 600)

ALTAN Nihat Şakir, Konya'nın İktisadi Bünyesine Bir
Bakış, Hişnüttabiat Matbaası, İstanbul 1970.

ALTAY Fahrettin, 10 Yıl Savaşları ve Sonrası (1919-
1922), Dilek Matbaası, İstanbul 1970.

APAK Rahmi, İstiklal Savaşıında Garp Cephesi Nasıl Kuru-
ldu, İstanbul 1942.

ATATÜRK, Söylev ve Domeğler, C.II, D.T.C.F.Y., Ankara
1981.


ATUF Nafı, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1957.

AYAS Nevzat, T.C. Milli Eğitimi-Kuruluşlar ve Tarihce-
ler, Ankara 1946.

AYHARS Ergun, İstiklal Mahkemeleri, Ankara 1975.

BAYKARA Tuncer, Türkiye Selçuklu Devrinde Konya, Anka-
ra 1985.

BELEN Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara 1983.


DEVELIOĞLU Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Luğat,
Ankara 1982.

DÜNDAR Tevfik, Konya'nın Zirai Durumu ve Geliştirme İnç-
kilapları,Ülkü Basimevi 1949.

ERDAHA Kamil, Milli Mücadelede Vilayetler, İstanbul
1975.

ERGIL Doğu, Milli Mücadele'in Sosyal Tarihi, Ankara 1981.


122
EVREN Afif, Konyalı Bazı Muharirler, Şairler, Hattatlar, Baharlık Basımevi, Konya 1937.
EVREN Afif, Konya İçin, Baharlık Basımevi, Konya 1944.
Faik, Nâmidet Ferit
Nihat Bahri, Nâmidet Nuhâ, Konya ve Rehberi, Ahmed İhsan ve Şürekası, Osmanlı St., İstanbul 1339.
GÜRALP Şerif, İstiklal Savaşı'nın İçyüzü, Dizerkonca Nathanası, İstanbul 1958.
KONYALı İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Yenikıtirn Basımevi, Konya 1964.
ÖNDER Mehmet, Konya Maarif Tarihi, İstanbul 1957.
ÖNDER Mehmet, Konya Mahmut Tarihi, Ulkî Basımevi, Konya 1940.
PARMAKSIZOĞLU İsmet, İbn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul 1960.
TOYNBEH Ernold, Türkiye (Bir Devletin Yeniden Doğuşu), çev. Kasım Yargıcı, İstanbul 1971.
ÜLKÜN Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdış Büyücü Tarihi, Ulkî Yayınlari, İstanbul 1939.
2- Makaleler

ALTAN Mithat Şakir, Konya Vilayetinin Nüfusunun Statik Durumuna ait Bazı Bilgiler, Konya, Sayı 54 (Şubat, Mart 1944), ss. 64-65.

BAŞTAK, Naci Fikret, Konya'da Fikir Hayata Rici Bir Bakış, Konya, Sayı 69, (Temmuz 1944), ss. 42-45.

BAŞTAK, Naci Fikret, "Yeni Fikir'in Gayesi", Yeni Fikir (1 Kanunsanı 1341), ss. I-4.

CEVDET, Abdullah, "Seyahat İntibaları", İgtihad, Sayı 178-188.

DARKUT, Besim, "Konya mad.", İslam Ansiklopedisi, C.VI


"Konya", Yurt Ansiklopedisi, C.VII.


TEASCHNER, Fr, "Kınia" Encyclopedica de İslam Zeyli, Çev. Naci Fikret Bağtak, Konya, (Eylül 1939), Sayı 31, ss. 1602-1610.