ÇEVRE İNCELEMESİ FORMU

İncelenen Yerin Adı ……………..: ESKİKÖY

Bağlı Bulunduğu İlçe:…………....: ACIPAYAM

Bağlı Bulunduğu İl………………: DENİZLİ

İncelemeyi yapan Kurum……...: ESKİKÖY İLKOKULU

İncelemenin yapıldığı yıl………...: 2014-2015 EEEĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Değişikliklerin kaydedildiği yıllar.: 2014

**1- COĞRAFİ DURUMU :** (Krokisi hazırlanacak, önemli yerler gösterilecek)

a) Komşuları

b) Yeryüzü şekilleri, madenleri ve yer altı kaynakları

c) İklimi, iklimin günlük hayata etkileri

d) Toprak ve ekime elverişliliği, yanlış tarımsal uygulamalar

e) Akar ve durgun suları, sulardan yararlanma durumu

f) Mesire yerleri ve tabii güzellikleri, müzeler ve buraların değerlendirilmesi

**2- TARİHÇESİ :**

a) Adını nereden aldığı

b) İlk yerleşenler ve yerleşme maksatları

c) Tarih boyunca kimlerin elinde kaldığı ve üzerine kurulan beylikler

d) Harabeler ve kimlerden kaldığı

**3- YAŞAYIŞ :**

a) Ev yapıları ve iç tezyinatı, evlerin sağlıklı olma ve aileye yeterlilik durumu

b) Aile tipi ve aile nüfus sayısı ortalaması, evlenme adetleri ve yanlışlıkları

c) Komşuluk münasebetleri, yardımlaşma, imece

d) Nüfusu ( kadın, erkek, okula gidenler, gitmeyenler.)

e) Gelenek ve görenekleri ( inançları, batıl itikatları, ibadetleri, törenleri, büyük–küçük ilişkileri )

f) Giyimleri ( günlük, folklorik, resmi )

g) Atasözleri ve deyimleri

h) Mahalli oyunlar ve türküleri

ı) Masal, hikaye, efsane ve destanları

i) Boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, günlük yaşayış, kötü alışkanlıkları

j) Sağlık durumu, yaygın hastalıkların sebepleri, yanlış tedavi yöntemleri

k) Günlük beslenme alışkanlıkları

l) Yol durumu, ulaşım vasıtalarının çalışma durumu

m) Yönetici-halk münasebeti

n) Okulla olan münasebetleri, okulun tarihçesi, okul görevlilerine ilgi

o) Okulun çevrede bıraktığı etkiler ( olumlu-olumsuz )

ö) Yöreye getirilmiş devlet hizmetleri ve halkın bunlardan faydalanması

p) Yerin dış dünya ile ilişkileri, uzak yörelerle ilişkiler, gurbetçilik, beyin göçü

r) Yaşama seviyesini yükseltmek için düşünce ve faaliyetleri

**4- EKONOMİK HAYAT :**

a) Geçim kaynağı ürünler, günlük tüketilen ürünler

b) Yetiştirilen hayvanlar ve miktarları, hayvanlardan yararlanma durumu

c) Geçim durumu, ailelerin yıllık gelir ortalaması

d) Diğer gelir kaynakları, sanayi kuruluşları

e) Dışarıya sattığı ve aldığı eşyalar, ürünler v.s.

f) Topraklı ve topraksız aileler

**5- YÖRENİN PROBLEMLERİ :** Yıllar itibariyle artanlar, çözülenler

**6- YÖRENİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?**

**ÇEVRE İNCELEMEESİ**

 **Mahallenin Adı:** ESKİKÖY

1. COĞRAFİ DURUMU:
2. Komşuları: Çamlıbel, Güzelyurt, Hacıkurtlar, Boğazdere, Kuzören ve Kelekçi’dir.
3. Yeryüzü Şekilleri: Denizli ili Acıpayam ilçesinin tam güneyinde yer alan mahalle Batı Toroslar’ın yer aldığı Gireniz vadisinin doğusunda yer almaktadır. Yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir. Çevredeki en yüksek dağ Bozdağ’dır. Maden ve yer altı kaynağı bulunmamaktadır. Eskiköy sınırları içinde yer alan toprakların alanı yaklaşık olarak 19-20 bin km² dir. Bu toprakların 5 bin km²si ekilip dikilir alandır.
4. İklimi: Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasındadır.yağışlar ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yağmur olarak görülür. Bitki örtüsü alçaklarda maki, yüksek yerlerde ise iğne yapraklı ağaçlardır. Köyün içinden dere şeklinde akan ancak bazı yerlerinde çok çok aşağılara doğru inerek uçurum oluşturan bir suyu vardır. Sulama yönünden kullanılabilecek bol suya sahip olmasına rağmen arazilerin engebeli oluşu bu olanağı kısıtlamaktadır.
5. TARİHÇESİ: Köy 1954 yılına kadar Gireniz Tahtalısı olarak biliniyordu. Bu tarihten sonra ESKİKÖY adını almıştır. Bunun nedeni köyün kuruluşunun çok eski tarihlere dayanmasıdır. Çevresindeki yerleşim yerlerinin en eskisidir. Eskiköy olarak önce Yüksekkum( KÖYCEĞİZ), sonra Yarangüme ( Tavas) daha sonra da Garbikaraağaç( Acıpayam)’a bağlanmıştır. Karaman nahiyesi ilçe olunca Çameli’ye bağlanmış, kısa bir süre sonra referandumla Acıpayam’ın köyü olarak kalmıştır. Ancak 2014 yılı içinde Denizli ili Büyükşehir olunca Eskiköy’de diğer köyler gibi Acıpayam’ın mahallesi olmuştur. Eskiköy’e ilk olarak çobancılık ile uğraşan Yörük adı verilen bir topluluğun su yatağı çevresine yerleştiği ve daha sonra bu topluluğun burada yerleşik düzene geçerek şimdiki köy ahalisinin oluşmasını sağladıkları söylenmektedir.

1. YAŞAYIŞ: Ev yapıları genelde kerpiç, iki katlı ve alt katı genel olarak hayvan besleme barınağı ( ahır ) olarak kullanılmakta ancak yeni yapılan bina ve yapılar betonarme olup ahırlar evden bağımsız olarak bahçenin başka bir yerine yapılmaktadır. Ayrıca evlerde eskiye nazaran modern yapı ve mimariler de belirgin şekilde göze çarpmaktadır. Aileler önceden anne, baba, çocuklar ve en büyük oğlan ile o oğlandan olan çocuklardan oluşmuş “ geniş aile” tipiydi. Yeni gelişen nesil ise anne, baba ve çocuklardan oluşan “çekirdek aile” tipine dönüş yapmıştır. Eskiköy’de evlenme yaşı oranı küçük olup kızlar çoğu zaman ortaöğretim (lise) dönemi bittikten kısa bir süre sonra ya da en geç 20’li yaşlarda evlendiriliyordu. Ancak günümüzde okuma yazma ve bir meslek sahibi olma isteğinin artması, okul imkan ve şartlarının iyileştirilmesi, aile ve çocukların bilinçlenmesi sonucu evlilik yaşı biraz daha yukarılara çıkmıştır. Evlilikler genelde “görücü usulü” denilen anne-babaların tanışıp anlaşması ile yapılıyor. Bunun yanında kendi istekleri ve kendi fikirlerine dayanarak yapılan evlilikler de çoğunluktadır. Düğünleri Cuma günü başlayıp Pazar günü gelin alma denilen etkinlikle son buluyor. Düğünden sonra geline yöresel kıyafet olan ve daha çok Yörük kültüründe bulunan bir kıyafet türü giydirilerek damat ile beraber akraba ziyaretleri yapılıyor.

 Komşuluk İlişkileri Eskiköy’de gayet iyi olup komşuların birbirleri ile diyologları ve yardımlaşmaları iyidir. Her yıl Muharrem ayında aynı mahallede yaşayan halk birleşerek büyük bir yemek organizasyonu düzenler ve aşure günleri yapılır. Düğünlerde ve mevlütlerde birbirlerine yardım ederek bu sevinçlere ve hüzünlere ortak olurlar.

 Nüfusu: 2010 yılı verilerine göre 587 kadın ve 564 erkek olmak üzere toplam 1.151 kişi yaşamaktadır.

Mahallenin toplam nüfusu 1151 kişidir. Rakım 1150 metredir. Köyün ilçeye olan uzaklığı 34 kilometredir. İlçeye ulaşımı sağlayan yol asfalttır. Eskiköy ‘deki sağlık hizmetleri, Kelekçi Aile Sağlığı Merkezi tarafından yürütülmektedir. Eskiköy’de okul 1957 yılında açılmış, bu güne kadar çokca mezun vermiştir. İlk yapıldığı yıllarda taş örme bina şeklinde yapılan ve lojmanı da bulunan okulun yerine şuanda eski okulun biraz daha aşağısında yer alan, 2006 yılında yapımı tamamlanan ve birbirine yakın ayrı iki binadan oluşan ilkokul ve ortaokul yeralmaktadır. Şuanda kullanılan ya da kullanılabilecek olan bir lojman olmadığı için öğretmenler ilçeden yada ilden günlük olarak geliş gidiş yapmaktadır. Yaklaşık olarak ilkokul kısmında   86 öğrenci, ortaokul kısmında 75 öğrenci vardır. Binalar iki katlı olup fiziki şartları iyidir. İlkokul binasında 1 adet müdür odası, 1 adet öğretmenler odası, ana sınıfı, 5 tane derslik, 1 yemekhane odası ve üst bahçeden oluşur. Ortaokul binasında ise 6 derslik yer almaktadır.alt bahçesi de mevcuttur. Binalar kalorifer ile ısıtılmaktadır.

Köy halkı okula karşı genelde ilgili olup boş zamanlarında vakit buldukça okula ziyarete gelirler. Ancak okula yardım konusunda yetersiz kalmaktadır.

Köy halkının tamamı Müslümandır. İnanç ve ibadet konusunda da dinimizde yer aldığı şekilde tavır ve davranışlara sahiptirler. Boş zamanlarında erkekler genellikle kahvehane de oturup sohbet ederek ya da ilçe yada belde merkezine giderek vakit geçirirler. Kadınlar ise halı dokuma kursları, Kuran-ı Kerim öğrenme ve Arapça öğrenme kurslarına devam ederek ya da komşuluk ilişkileri içinde değerlendirir.

Köy rakımının yüksek olması nedeniyle havası temiz ve insanları sağlıklıdır. Yoğun olarak görülen belirli bir hastalık yoktur. Yaş sınırı çok çok ilerilerdedir hatta köyde hala yaşamakta olan 100 yaşından büyüklerin olduğu bilinmektedir. Köy halkı süt ve süt ürünlerinin tüketimi, organik beslenme konusunda şanslıdır. Köye ulaşım Kelekçi’ye bağlı çalışan Kelekçi Koop. Minübüsleri ile asfalt yoldan sağlanmaktadır. Köyde içme suyu, kanalizasyon, pazar yeri, park ve oyun alanı, halk eğitim binası, sağlık evi gibi kamu hizmetleri verilmiştir.

1. EKONOMİK HAYAT: Eskiköy’de geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Ekilebilir arazinin hemen hemen hepsi her yıl ekilmekte, nadasa bırakılmamaktadır. Köyde arpa, buğday, mısır, patates, sarımsak gibi kuru tarım gerektiren ürünler yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra arıcılık ve besicilik de yapılıyor, bazı aileler esnaflık ve pazarcılıkla da uğraşıyorlar. Ayrıca 2010 yılında “TUZLA” denilen kurumun özelleşmesiyle burada mevsimlik çalışan erkekler devlet kurumlarında 4/C’li personel olarak görev almışlardır. Ayrıca kadınlar halı dokuma kurslarında dokudukları halıları satarak ve günlük yevmiye işlerine giderek geçimlerini sağlarlar. Yetiştirilen hayvan türü olarak büyükbaş besicilik, koyun ve keçi gibi küçük baş besicilik yapılır. Özel şirketlere süt satışı da yapılmaktadır.
2. YÖRENİN PROBLEMLERİ: köyün ilçeye uzak olması nedeniyle sağlık ihtiyaçlarının zamanında ( acil durumlarda) karşılanamaması en büyük problemdir. Daha öncelerden ulaşımın kötü olması, yolların toprak olmasıyla çamur olması, yeni kurulan ve yapılan köy girişindeki evlerde elektrik olmaması gibi problemler mevcutken günümüzde yollar taş döşeme ve asfalt olmuş, yeni mahallenin de elektrik dağıtımı gerçekleşmiştir.