**KILAVUZLAR**

            Kılavuzlar Manisa ilinin Demirci ilçesine bağlı bir köydür. Ben Kılavuzları, İnceler iken eski ve yeni Kılavuzlar diye iki biçim ve şekilde araştırmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

**KÖYÜN ADI VE TARİHİ**

          Köyün ismi Kılavuz dır.Kılavuz; Uygurcada  Kulaguz. Çağatayca da Kolavuz,-Kolouz Lügati Divanı Türk’te Kulabuz olarak geçer, kullanılır. Prof. Dr. Hamza Zülfikar Bey Doğru yazalım doğru konuşalım adlı makalesinde onuncu yüz yıldan sonraki metinlerde Kulaguz veya kılavuz şeklinde kullanılır Nehcül Feradis adlı eserde sayfa 523 de Kılavuz biçiminde geçiyor der. Osmanlı kayıtlarında Kulaguzlar olarak kullanıldığını görüyoruz.

         Kılavuzlar; Rehber, öncü, yol gösterenler manasına gelir.1517 Yıllarından öce Demirci yöresine göç eden Kayı aşiretine bağlı yaklaşık 120 Yörük cemaati vardı bu cemaatlere kılavuzluk yatığı için buraya yerleşip köy olunca Kılavuzlar ismi verilmiş. Başka bir rivayete göre Misafirlerini iyi ağırlayıp Gördes tarafına uğurladıkları için bu isim verilmiş. Kılavuzlara; Çıkavardım köyü diye de bir isminin olduğu söylenir.

1530 Yılı kayıtlarına göre bu 120 Yörük cemaatinden Çanakçı Çandır Kurttutan, Kılavuzlar bazılarıdır. Bu tarihteki köyler arasında Kılavuzların ismi geçmez Ancak 1845 Tahrir defterlerinde Demircinin köyleri arasında ismi geçer zaten bu tarihten sonra Yörük cemaatlerine aşiret denmiştir. Kulaguz aşiretinin ismi Kılavuzlar olarak kalmıştır. Gerçi cenupta Türk oymakları isimli kitapta cilt 2 s. 46 da 8 Numarada Kışlakı Kulağuz 9 Numarada Mezreai kılavuz olarak Çukurova tarafında. Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi no 6 – 125’de Trakya da 1540 Yılında Yörük Müsellemine bağlı Çiftliği Kulaguz diye bir boy ismi geçiyor amma köyümüzün isminin Demirci civarında yaşayan Kulağuz aşiretinden kaldığı kesin.

1530 Yıllarında Demirci köyleri listesinde ismi geçen köyler Okçular 110 nüfus Öksüzlü 95 Kepez yani Kuzu köy 90 nüfuslu köyler olarak geçer. 1845 tahrir defterinde Bağırgan, Çocuk, Hocalar, Kulalar, Kurttutan, Öksüzlü, Kılavuzlar Köyleri sayılır. Osmanlı 1683 Viyana bozgunundan sonra Anadolu da bilhassa Demirci gibi dağlık bölgelerde eşkıya isyanları hırsızlıklar çoğalınca vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için devlet göçebe hayatına son verip köy ve kentleşmeye hız verdi, 1683 İle 1730 Arası hızla köyler çoğaldı.

Hâsılı Kılavuzlar çevresindeki Türkmen dağından ve Yörük mezarlarından bir Yörük köyü olduğu anlaşılıyor. Demirci şeriye defterinde Kılavuzlar ismi 1846 Yılında öldürülen birinin varislerinin diyet istemesi ve 1876 Yılında sarı Mehmet oğlu Hüsnünün zeybek Hüsnü namıyla eşkıyalık yaptığı geçer. Demirci Kazası sayfa 302–308.Yukarıda bahis ettiğimiz tarih eski Kılavuzlar aittir.

         Şimdi yeni Kılavuzlar üzerinde duralım.1956 yıllarından önce şimdiki köyün yeri ormanlık büyük palamut çınar ağaçları ve dikenlerle dolu idi. Fevzi Eren küçük bir kahvehane yaptı arkasından İsmail Demir Yunus Durmaz Hasan Kula Süleyman Yayılkan Mehmet Bayar Bahri Sunal 1964 de Benim babam Hacı İşman Halil Serin Merhumlar ev yaptılar Köyün ismine önce ilk kahvehane kurulduğu için Kahve Köyü çevresi yeşillik olduğundan yeşil köy Kalk gidelim Köyü sonra kenarındaki iki dereden dolayı dere köy dendi daha sonra Kılavuzlar kahvesi dendi ilk kuran ve sakinleri genelde kılavuzlar köyüne mensup olduğu için muhtarlıkta yeni köye inince Kılavuzlar diye ismi kaldı. Kılavuzlar kahve Köyüne İlkokul 1968 de açıldı İlk öğretmen kendi Adanalı olan Kadir Sarıkaya Bey ve eşi Yeter hanımefendidir.

Muhtarlık ise 1977 seçimlerinde aday olan İsmail Demir Efendinin muhtarlığı kazanması ile muhtarlık şimdiki köye gelmiş oldu. Sıra ile Muhtarlarımız.

Mustafa Yayıklan

Şerafettin Durmaz

Nurullah Çoban

Şerafettin Emre

Ramazan Gökkaya Beyler muhtarlık yapmışlardır.