**İSTANBUL’U KURTARAN KOMUTANLAR**

Dicle Kar\*

**ÖZET**

I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, Irak Cephesi’nde Kut'ül Amare’de esir alınan ve Büyükada’da tutulan General Townshend aracılığı ile Müttefiklerden ateşkes talep etmiştir. Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti, Müttefikleri adına İngiltere ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Mondros Mütarekesi, Çanakkale ve Boğazlardaki mevcut tahkimatların işgal edilmesine müsaade etmiş, Müttefikler de tahkimatların işgalini bahane ederek İstanbul’u işgal etmişlerdir. İşgal süreci, başta Mustafa Kemal olmak üzere Türk milletinde bağımsızlık duygusunu oluşturmuş ve Kurtuluş Savaşı’nın neticesinde de İstanbul, işgalden kurtulmuştur. İstanbul’a 19 Ekim 1922’de Gülnihal Vapuru ile 100 jandarma eşliğinde, ilk gelen komutan Refet Bele, Doğu Trakya’yı teslim almak üzere görevlendirilmiştir. Doğu Trakya’ya geçene kadar İstanbul’da bulunmuştur. Bu süreçte TBMM’nin anlayışlarını halka anlatmaya çalışmıştır. 8 Aralık 1922’de İstanbul’daki görevini tamamlayan Refet Bele, bu tarihte İstanbul’dan ayrılmıştır. Ardından 10 Aralık 1922’de Selahattin Adil Paşa İstanbul Komutanlığı’na atanmıştır. İstanbul’daki görevi sürecinde gerekli prosedürleri yerine getirirken de işgal kuvvetleriyle halk arasında yaşanan sorunlara müdahale etmiştir. Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından sonra, General Harrington ile hazırlanan protokolle İstanbul’u Müttefiklerden teslim almıştır. Bunun üzerine yaklaşık beş yıl süren işgal süreci böylelikle sona ermiştir. Hemen ardından da Ankara namına, 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa’nın başında olduğu 3. Kolorduya bağlı olan, Miralay Hüseyin Hüsnü Emir Bey komutasındaki “*Demir Fırka*” olarak bilinen 1. Fırka, İstanbul’a ilk giren birlik olmuştur. Demir Fırka, yaklaşık bir senedir Gebze ve Darıca’daki karargahlarında konuşlanmış, düşman kuvvetlerinin habersiz ve aniden saldırılarına karşı mücadele ettiği için, “Demir Fırka” adını almıştır. Demir Fırka’nın ardından gelen 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa, 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girerek, İstanbul’u tamamen kurtarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Refet Bele, Selahattin Adil, Hüseyin Hüsnü Erkilet, Şükrü Naili Gökberk

**Giriş**

I. Dünya Savaşı’nın sonucunda yenik çıkan Bulgaristan ateşkes istemiştir. Ardından Bulgaristan’la yapılan mütareke ile İtilaf Devletleri, Bulgar toprakları üzerinden, askerlerini geçirme hakkına sahip olmuştur. Böylelikle Bulgar yolu, F. d ’Esperey’in ordularına açılmış ve böylece İstanbul tehdit altına girmiştir.[[1]](#footnote-1) Çünkü Franchet d ’Esperey’in, İstanbul’a ilerlemesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Bunun üzerine General Franchet d’Esperey,gelecekte yapacağı harekatın planını hazırlamaya başlamış; plana göre, Avusturya- Macaristan’ı tehdit ederek, Romanya’yı kontrol altına almayı ve buradan da Türkiye’nin ulaşımını kesmeyi hedeflemiştir.[[2]](#footnote-2) Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin, Trakya’daki sınırlarını güçlendirmesi ve askeri operasyonlara hazırlıklı hale getirmesi zaruri olmuştur. Nitekim, bu planlar doğrultusunda General Franchet d ’Esprey’e, ekim ayının başlarında yapılacak harekâtlarla ilgili İngiltere tarafından talimatlar gönderilmiş ve planlar doğrultusunda harekete geçilmiştir. Bu talimatlarda açıkça; Avusturya- Macaristan’a yönelik bir askerî harekât gerçekleştirilerek, Sırbistan’ı işgalden kurtarmak ve Rusya ile yeniden temasa geçmek hedeflenmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin ateşkes istemek zorunda kalması da planlanmış ve bu bağlamda 12 Ekim tarihinde, General Milne’ye benzer bir talimat verilmiştir. Bu talimatlarda Osmanlı Devleti’ne yönelik harekât emredilirken; Çanakkale Boğazı’ndan, gemilerin serbestçe geçişinin sağlanması da emredilmiştir. Bununla birlikte, Boğaz’dan geçmesi planlanan İtilaf kuvvetlerine ait donanmaların, İstanbul üzerine operasyonlar başlatarak, Türkleri zor duruma düşürmesi planlanmıştır.[[3]](#footnote-3) Bu talimatlar ile henüz mütareke yapılmadan, İstanbul’un işgalinin planlandığı açıkça görülmüştür.

Clemenceau, işgal planının hazırlanmasını müteakip, General Franchet d ’Esperey’e telgraf göndererek, İstanbul üzerine yürüyecek olan ordunun, İngilizlerin emri altında bulunacağını bildirmiştir. Ayrıca, İstanbul üzerine gidecek olan ordunun özellikle; Fransız, İtalyan, Sırp ve Yunan askerlerinden oluşacağını, bu kararın; Fransa, İngiltere ve İtalya hükümetleri tarafından da onaylandığı bildirmiştir. İstanbul üzerine yürüme konusunda ilk başlarda durumu kabul etmiş gibi görünen Fransa, ilerleyen süreçlerde fikir değiştirmiş ve bunun üzerine anlaşmazlıklar çıkmıştır.[[4]](#footnote-4) Çünkü; 12 Ekim’de, İstanbul üzerine yürüme emri, General Milne’ye verilmiş, Fransızlara da İngiltere çıkarları doğrultusunda, belirli işgal alanları tanınmıştır. Bu şekilde, Osmanlı Devleti’nin önemli bölgelerini, kendi içlerinde bir menfaat çatışmasına dönüştürmüşlerdir. Bu bağlamda Lloyd George, Doğu’da bulunan Franchet d ’Esperey’in emri altında olan General Milne’ye bir emir göndererek, kendisini General Allenby emrine verdiğini bildirmiştir.[[5]](#footnote-5)Böylelikle, İngiltere’nin İstanbul’a yürüyecek olan komutanı, resmen General Milne olmuştur.[[6]](#footnote-6)Bu emir, İngilizler ‘in İstanbul üzerine yürüme kararını, tek başına aldıklarının açıkça kanıtı olmuştur. Bu bağlamda da İstanbul üzerindeki planların hazır olduğu ve savaşın bitimi ile birlikte, Osmanlı Devleti’ni ateşkese mecbur ederek, kıskaca almak istedikleri açıkça görülmüştür. Sonuç itibariyle Osmanlı Devleti açısından Mütareke ’ye giden süreç, 1918 yılının Eylül ayında, yaklaşık dört yıldır devam eden dünya harbinin, artık İttifak Devletleri tarafından kaybedilmesi ile başlamıştır.

Bu süreçte, Kut'ül Amare Zaferi sonrasında yaklaşık iki senedir İstanbul’da bulunan ve Büyükada’da, konforlu şartlarda alıkonulan General Townshend, Osmanlı Devleti’nin adil bir barış arayışında olduğunu öğrenmiştir. Bu durumu ülkesine geri gidebilmek için bir fırsat olarak gören General, hemen harekete geçmiş ve Ahmet İzzet Paşa ile görüşme talebinde bulunmuştur.[[7]](#footnote-7)Böylelikle barış yapılması için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Sonuç itibariyle Halil Paşa’nın Irak’ta esir alarak, İstanbul’a gönderdiği General Townshend, İngiliz Amirali Calthorpe ’a Osmanlı Devleti’yle mütareke yapılabilmesi için ricalarını göndermek üzere görevlendirilmiştir. Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen İngiltere, Amiral Calthorpe ’u mütareke yapması için görevlendirmiş ve bu görevlendirme 22 Ekim 1918’de, Amiral Calthorpe tarafından Sadrazam ’a telgraf ile bildirilmiştir. Telgrafta mütareke görüşmeleri için kendisinin görevlendirildiğini yazmış ve müzakereler için delegelerin gönderilmesini istemiştir.[[8]](#footnote-8) Bunun üzerine Vükela Meclisi’nde yapılan oylama ile Bahriye Nazırı Rauf Orbay’ın Mondros’a gönderilmesine karar vermiştir. Böylelikle Bahriye Nazırı Rauf Bey’in başkanlığında, Mondros’a gitmek üzere oluşturulan heyete, Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey, Kurmay Yarbay Sadullah Bey ve kâtip olarak Ali Türkgeldi tayin edilmiştir.[[9]](#footnote-9) Ardından yapılan görüşmelerin neticesinde 30 Ekim 1918’de saat 20.03 ‘te; Rauf Orbay, Reşat Hikmet ve Sadullah Beyler tarafından mütareke imzalanmıştır.[[10]](#footnote-10)Ancak bir müddet sonra Mütareke’nin 1. Maddesine ve 7. Maddesine dayanan İtilaf Devletleri, 13 Kasım 1918 tarihinde sabah saat sekiz civarında, 4 İngiliz torpidosunun hemen ardından, Müttefik Donanma Komutanı Amiral Calthorpe’un içinde olduğu *“Superb Dretnotu”,* Müttefik donanması ile beraber İstanbul’a gelmiştir.[[11]](#footnote-11)Hemen ardından da kendisini, Osmanlı Hükümeti adına Bahriye Nezareti’nden Kurmay Başkanı Albay Rıza Bey ve heyeti karşılamıştır.[[12]](#footnote-12) Calthorpe’un ardından, 61 parçadan oluşan Müttefik donanması Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçmek suretiyle İstanbul Limanı’na demir atmıştır. Bu esnada; Kabataş, Ortaköy, Beşiktaş, Kadıköy, Haydarpaşa ve Fenerbahçe açıkları aniden düşman donanmalarıyla dolmuştur.[[13]](#footnote-13) İstanbul’a çıkan bu donanmayı, müttefiklere ait olan iki uçak da havadan takip etmiş ve desteklemiştir. Ayrıca Osmanlı kaynaklarına göre bu donanmada; 15 harp gemisi, 11 kruvazör, 29 muhrip ve 6 denizaltı bulunmuş, dönemin diğer kaynaklarına göre ise bu donanma; 22 İngiliz, 18 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan gemisinden oluşmuştur. 13 Kasım’da harp gemisi sayısı 73’e ulaşmış, birkaç gün içerisinde de gemi mevcudu 167’yi bulmuştur.[[14]](#footnote-14) Sonuç itibariyle İstanbul’a gelen filolar, karaya asker çıkarmış, Osmanlı Hükümeti’ni karadan ve denizden baskı altına almışlardır.[[15]](#footnote-15) Bu bağlamda İngilizlerin, daha önceden İstanbul için hazırladıkları planları ortaya konmaya başlanmıştır.

**1. Refet Bele’nin İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri**

Mudanya Mütarekesi, sıcak savaşı sona erdirirken, barış sürecini de başlatmıştır. Trakya toprakları için devir teslim yapılırken, Türkiye’yi İtilaf Devletleri karşısında temsil edecek bir temsilciye ihtiyaç olmuştur. Bu görev için Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey, Refet Paşa’yı uygun bulmuş ve bu tayini Refet Paşa da kabul etmiştir.[[16]](#footnote-16) Refet Paşa’nın bu göreve getirilmesinde, Jandarma teşkilatında görev almış olması ve İçişleri Bakanlığı görevinde de tecrübesinin bulunmasının etkisi olmuştur. Bunun üzerine Refet Paşa, 9 Ekim 1922 tarihinde TBMM Hükümeti adına Trakya’yı teslim almak için resmen görevlendirilmiştir.[[17]](#footnote-17) Ardından 19 Ekim sabahı Gülnihal Vapuruna binen Refet Paşa, jandarma muhafız bölüğü ile birlikte Mudanya’dan İstanbul’a doğru yola çıkmıştır.[[18]](#footnote-18) İstanbul’da ise saat 11.00’dan itibaren sokaklar dolmuş, polisler bembeyaz kıyafetleriyle hazır hale gelmiştir. Otomobiller caddeleri doldurmuş, tramvay seferleri durdurulmuştur.[[19]](#footnote-19)Bu süreçte, İstanbul limanına binlerce kişi toplanmış, İstanbul halkı henüz işgal altında bulunduklarından dolayı, Refet Paşa’nın İstanbul’a gelişini bir kurtuluş bayramı olarak adlandırmışlardır.[[20]](#footnote-20) Bu heyecanla ve mutlulukla Refet Paşa karşılanırken, diğer yandan da Kabataş İskelesi’nde bir Fransız torpidosu Türk bayrağı çekmiş halde beklemiş, beş altı tane İngiliz tayyaresi de havada gösteri uçuşu yapmıştır. Aynı esnada yirmiden fazla kayık da Gülnihal vapurunu karşılamak üzere, Yeşilköy açıklarına kadar gitmiş, Gülnihal kendisini karşılamaya gelenler arasında zorlukla ilerlemiştir.[[21]](#footnote-21) Refet Paşa da bu esnada gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur.” *“Milletimizi temsil eden Büyük Millet Meclisi hükûmeti ve hiç şüphesiz çok sevdiğiniz ve sevdiğimiz muhterem Başkomutanımızın mümessili sıfatıyla bu anda İstanbul’u selâmladığımdan dolayı pek mesudum. Öyle bir his ile geliyorum ki, o hissi tasvir edebilmek benim de elimde değil. Her halde bu dakikada anlayabildiğim bir şey varsa, o da hâkimiyeti eline alan bir milletin ne kadar büyük şeylere muvaffak olabileceğini bir kere daha kuvvetle hissetmekliğimdir.”[[22]](#footnote-22)* demiştir. Ayrıca, *“İstanbul’suz Türklük yoktur ve olamaz”[[23]](#footnote-23)* sözleri gazete manşetlerine taşınmıştır.

Gülnihal vapuru halkın sevinç gösterileri eşliğinde limana yaklaşmış ve Refet Paşa 19 Ekim 1922’de saat 15.00 sularında Kabataş İskelesi’nden karaya çıkmıştır.[[24]](#footnote-24) Kendisini karşılamaya gelenler arasında; Veliaht Yaveri Binbaşı Remzi Bey, Padişah namına Ali Nuri Bey, Tevfik Paşa adına Yaver Selahaddin, Vali ve Hamid Bey bulunmaktadır. Bununla birlikte Abdülmecit Efendi adına karşılayanlar arasında bulunan Remzi Bey’in Refet Paşa’ya,” *“Hoş geldiniz!.. İrade-i milliyemizin mazlum Trakya’mızda da yerleşerek oraya refet, adalet, selamet ve emniyet bahşedileceğine de eminim.” [[25]](#footnote-25)*demiştir. Karşılıklı nezaket içerikli konuşmaların ardından, muazzam kalabalığın alkışlarıyla karaya ayak basılmıştır. Bunun üzerine halk, Paşa’yı omuzları üzerine almış, tramvay durağına böyle götürmüşlerdir. Burada Paşa’yı arabaya bindirirken, her adımda kurbanlar kesilmiştir.[[26]](#footnote-26)Refet Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve coşkuyla karşılanması basının da dikkatinden kaçmamış, dönemin gazetelerine; *“Trakya’nın yeni valisi, İstanbul’a hoş geldiniz”* başlıklı manşetler atılmıştır. 19 Ekim 1922 tarihli Akşam Gazetesi, *“Refet Paşa hazretleri ve kahraman jandarmalarımız mukaddes payitahtımıza bugün saat 15.00’te teşrif ettiler”[[27]](#footnote-27)* şeklinde başlık atarak, Refet Paşa’nın gelişini anlatmıştır.

Ertesi gün Refet Paşa, jandarma kuvvetleriyle birlikte, ilk Cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Camii’ne gitmiştir.[[28]](#footnote-28)Böylece, 369 yıl sonra yine İstanbul’un fethinde olduğu gibi tarihin tekerrür ettiği, dönemin gazetelerinde manşet olmuştur.[[29]](#footnote-29) Refet Paşa, namazı kıldıktan sonra minbere çıkarak;” *Allah’a hamdolsun ki, bize bu günleri gösterdi. Biz de bugüne kadar bir an bile Ulu Tanrıdan ümidi kesmedik. Hep beraber, bir daha Allah’a hamdedelim.. Peygambere salavat getirelim, millete dua edelim.”* demiş, “*Bu zafer hâkimiyet-i milliyeye, Kuvayı milliyeye, milli iktidara ve yüce Allah’a olan inançtan doğmuştur! Burası Müslümandır ve ilelebet Müslüman kalacaktır.”[[30]](#footnote-30)* diyerek sözlerini bitirmiştir. Dinleyenleri etkileyen bu konuşma, Refet Paşa’ya herkes tarafından milli kahramanlığın yakıştırılmasını sağlamıştır. Ayrıca konuşmasının devamında, Milli hükümetin, eşitlik ilkesi üzerinde durduğunu ve zaferini de buna borçlu olduğunu dile getirmiştir.[[31]](#footnote-31)Refet Bele, İstanbul’a çıktığı ilk günden itibaren; TBMM Hükümeti’nin anlayışlarını, vukuu bulan olaylar karşısındaki Meclisin tutumunu, halka anlatmaya çaba sarf etmiştir. Halka hitap ederken, onların duygularını yükseltmeye özen göstermiş; bunun için çeşitli halk grupları ile bir araya gelerek, halk temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. Paşa, Saltanat-ı Milliye dediği yani Milli Egemenlik kavramını, Anadolu’da sahip olduğu yeni yerini, halka anlatırken;” *Türk tarihinde bugüne kadar görülmemiş ve İstanbul’un fethinin devir açması gibi, yeni bir devir açmış olan Saltanat-ı Milliye de halk, saltanatı eline almıştır. Artık her ne yapılırsa halk tarafından, halk namına ve halk için yapılacaktır. Türk kendini idare ediyor. Başarılı da oluyor”[[32]](#footnote-32)* demiştir. Daha sonra da TBMM’nin anayasasını anlatmaya başlayan Paşa; *“Artık bu millet için tarihin yeni bir devresi açıldı. Demir, kılıç ve kan artık milletleri esir edemez. Milletleri esir eden tek bir şey kalmıştır ki, o da milletin kendi iradesidir. Biz bugün bu iradenin, bu hâkimiyetin, bu saltanatın esiriyiz.”[[33]](#footnote-33)* sözleriyle cümlelerini bitirmiştir.

İstanbul’da bulunduğu sürece Refet Paşa, Trakya’nın teslim alma işlemlerini de organize etmiştir.[[34]](#footnote-34) 26 Kasım’dan itibaren Trakya’da şehir ve kasabalar teslim alınmış, 28 Kasım’da da jandarmaların sınır boylarını alması ile tüm Trakya Türk idaresine geçmiştir. Böylelikle 29 Kasım tarihinden itibaren, Trakya’nın teslim alma işlemleri, görevlendirilen memur ve jandarmaların üstün gayretleri neticesinde gerçekleşmiştir. Edirne Valisi Şakir Bey de 29 Kasım tarihli raporu ile Doğu Trakya’nın tamamının TBMM Hükümeti idaresine geçtiğini Refet Paşa’ya bildirmiştir. Bunun üzerine Refet Paşa da 30 Kasım 1922 tarihinde, Başkomutanlık ve Bakanlar Kuruluna telgraf çekerek; Doğu Trakya’nın mütareke gereği TBMM Hükümeti’ne başarılı şekilde teslim edildiğini, Meriç Nehri’nin doğusunda kalan topraklarda asayişin sağlandığını ve TBMM Hükümeti tarafından kendisine verilen görevin sona erdiğini bildirmiştir.[[35]](#footnote-35) Aynı gün Genelkurmay Başkanlığı’na da telgraf gönderen Paşa; Trakya’nın teslim alınması ile kendisine verilen görevin sona erdiğini bildirmiş ve Trakya’da kurulacak olan askeri teşkilat ile ilgili görüşlerini beyan etmiştir. Nitekim, Trakya’da kurulan jandarma teşkilatının bölgenin savunulması açısından yetersiz bulunduğunu ve bölge için yeni bir askeri teşkilatın kurulmasının gerekliliğini dile getirmiştir. Bu teşkilatın kurulabilmesi için ise kolordu komutanı unvanına sahip bir kişinin Trakya’ya gönderilmesinin uygun olacağını bildirmiştir.[[36]](#footnote-36) Böylece de liyakat esası dikkate alınmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, 2 Aralık’ta Fevzi Paşa’dan Refet Paşa hakkında malumat istemiştir. Bunun üzerine Fevzi Paşa da konu ile ilgili olarak Başkomutanlığa sunduğu rapor ile Trakya teşkilatının İstanbul’dan idare edilmesini uygun bulmadığını, Refet Paşa’nın Trakya’ya giderek, teşkilatın başına geçmesi gerektiğini bildirmiştir.[[37]](#footnote-37) Böylelikle yerine atanacak kişinin görevine başlayana dek, İstanbul idaresinin kendisince yürütülmesinin uygun olacağını beyan etmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, hükümet ile yaptığı görüşme neticesinde, 7/8 Aralık 1922 gecesinde Refet Paşa’ya telgraf çekerek; İstanbul’daki işlerini başarıyla tamamladığını, bundan sonraki vazifesinin, Trakya’ya geçmek olduğunu bildirmiştir. Böylelikle Refet Bele’den boşalan yere, Dr. Adnan Bey’in tayin edilmiş, Adnan Bey İstanbul’a gelene kadar, Refet Bele görevinde kalmıştır. Nitekim Refet Paşa, Trakya’da bir ordu kurmakla görevlendirilmiş ve statü olarak Ordu Komutanlığı makamına getirilmiştir. Karargâhı ile hazırlıkları tamamlayan Paşa, Adnan Bey’in görevine başlamasını beklemiştir.[[38]](#footnote-38)16 Aralık 1922’de Adnan Bey, İstanbul’a gelerek görevi Refet Paşa’dan teslim almış ve bunun üzerine Refet Paşa da 24 Aralık’ta karargâhı ile beraber Tekirdağ'a gitmek suretiyle Sirkeci’den yol çıkmıştır. 25 Aralık’ta Tekirdağı’na varan Paşa, daha önceden ilettiği emirler doğrultusunda hasar tespit üzerine çalışan komisyonlardan gelen raporları inceleyerek, yeni rapor hazırlamıştır. Raporda; Trakya’da 130 bin Türk’ün öldürüldüğünü, çok yüksek rakamlarda mal ve eşya zayiatının olduğunu beyan etmiştir. Bu malların hemen hemen tamamı, Yunan kuvvetlerinin Trakya’yı boşaltırken İtilaf Devletleri temsilcilerine teslim ederken, beraberinde götürdükleri mallar idi.[[39]](#footnote-39) Böylece Yunan kuvvetleri Trakya’dan çekilirken, Türk halkına ciddi zararlar vermiş, İtilaf Devletleri temsilcileri mütareke maddelerine uygun davranmamışlardır.

Bu süreçte 20 Kasım’da başlayan Lozan Konferansı’nın kesintiye uğraması gündeme gelmiş, İsmet Paşa’nın telgrafı üzerine 21 Aralık tarihinde askeri tedbirler alınmaya başlanmıştır. Trakya’da bulunan Refet Paşa’nın da askeri kuvvetleri ile birlikte İstanbul üzerine yürüyerek, 1. Ordu ile birleşip İngiliz kuvvetlerini esir alması planlanmıştır. Ancak 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan’da müzakereler tekrar başlayınca bu durum sona ermiştir.[[40]](#footnote-40)Gerçekleşen müzakereler neticesinde, 24 Temmuz’da imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığında Karaağaç alınmış ve Karaağaç’ın teslim alınması işlemlerini Refet Paşa üstlenmiştir. Nitekim 15 Eylül’de Karaağaç teslim alınmış ve Trakya düşmandan kurtarılmıştır. Sonuç itibariyle Refet Paşa, 8 Ekim 1923’e kadar Trakya Komutanı olarak görevini sürdürmüştür.

**2.** **Selahattin Adil’in İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri**

Selahattin Adil Paşa, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini sürdürürken, 10 Aralık 1922’de İstanbul Komutanlığı’na atanmıştır.[[41]](#footnote-41) Bu esnada barış antlaşması yapılması için Yusuf Kemal Tengirşek istifa etmiş, yerine İsmet Paşa’ya hükümeti temsil etme yetkisi verilmiştir. 9 Kasım 1922’de İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak barış görüşmeleri için; Sağlık Bakanı Rıza Nur, eski Maliye Bakanı Hasan (Saka), Genel Sekreter Reşit Saffet (Atabinen), tercüman olarak Hüseyin (Pektaş), basın danışmanı Ruşen Eşref (Aydın) ile Yahya Kemal (Beyatlı) görevlendirilmiştir.[[42]](#footnote-42) 20 Kasım 1922’de Mont Benon Gazinosu’nda barış görüşmeleri başlamış; bu esnada, İstanbul’da bulunan elçiliklerle yakından ilişki kurulabilmesi için ve dışişlerine ait mühim meselelerle ilgilenmek üzere, TBMM İkinci Başkanı olan Adnan (Adıvar) 16 Aralık 1922’de temsilcilik görevi için İstanbul’a gönderilmiştir.[[43]](#footnote-43)Selahattin Adil Paşa da İtilaf Devletleri komutanlarıyla görüştüğü muhtelif konuları, süratle Adnan Adıvar’a ve Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye başlamıştır. Ayrıca bu süreçte İstanbul’da, vilayetteki işleri yürütmek amacıyla Emniyet Genel Müdürü Albay Esat Bey de görevlendirilmiştir.[[44]](#footnote-44)Böylelikle, İstanbul’daki, idari ve askerlik işleri bir nizama sokularak, kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.

Nitekim, 23 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da tüm maddeler üzerinde anlaşmaya varılmış, anlaşma sebebiyle 81’nci Alay, eski Harbiye Nezareti Meydanı’nda resmi geçit yapmıştır.[[45]](#footnote-45)Bunun üzerine, 5 Ağustos 1923’den itibaren, İstanbul’un İtilaf kuvvetleri tarafından tahliyesi ile alakalı olarak, ilk kararlar alınmak üzere müzakereler başlatılmıştır.[[46]](#footnote-46) Bu müzakerelerin yapılması amacıyla öncelikle Selahattin Adil Paşa’nın Başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Komisyon kurulduktan sonra, üyelerinin de tespiti ile tahliye ve teslime ait müzakerelere başlanmıştır.[[47]](#footnote-47)Bu süreçte 10 Ağustos 1923’te de İsmet Paşa Lozan Konferansı’ndan İstanbul’a dönmüş, işgal kuvvetleri komutanları da İsmet Paşa’yı ziyaret ederek, Lozan görüşmelerindeki başarılarından dolayı kendisini tebrik etmişlerdir.[[48]](#footnote-48)Ertesi gün, 11 Ağustos 1923 tarihinde de yeni milletvekilleriyle TBMM açılmış, iç siyasette yeni bir dönem başlamıştır. 23 Ağustos’ta da TBMM’de yeni Bakanlar Kurulu tarafından Lozan Barış Antlaşması onaylanmış, aynı gün Genelkurmay Başkanlığı tarafından da Yarbay Nihat Bey’in Harp Akademisi Komutanlığı’na atandığı ve İstanbul’a gönderildiği de bildirilmiştir.[[49]](#footnote-49) Ancak Millî Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanlığı’nın tam aksine Müsteşarlığa vekil olarak Sadullah Bey’in, Harp Akademisi Komutanlığı’na da Selahattin Adil Paşa’nın atandığını bildirmiştir.

25 Ağustos’ta itibaren barış anlaşması gereği, işgal kuvvetleri İstanbul’u boşaltmak üzere hazırlıklarını yapmış ve suretle de işgal ettikleri binaları yavaş yavaş teslim etmeye başlamışlardır. İngilizlerin işgali altında bulunan; Üsküdar, Bostancı, Tuzla, Erenköy, Maltepe ve civarlarında tahliye süreci başlatılarak, burada bulunan İtilaf Devletleri’ne ait, tüm araç ve gereçler, gelen gemilere nakletmek suretiyle; Haydarpaşa ve Kadıköy limanına taşınmaya başlanmıştır.[[50]](#footnote-50) Malzemeler, *“Sibirya”* adındaki gemiyi bindirilerek, ait oldukları ülkelere yollanmıştır.[[51]](#footnote-51)Bu hususta İstanbul Komutanlığı ile İtilaf Devletleri komutanları arasında protokol yapılarak; boşaltmanın yaklaşık bir buçuk ayda tamamlanması, tahliye edilen yerlerin hemen Türk Hükümetine teslim edilmesi ve tahliye edilecek yerlerin sıraya konması kararlaştırılmıştır. Bu kararlara göre tahliyenin, öncelikle İstanbul’a uzakta olan yerlerden başlatılmasına dair olan maddeler görüşülmüştür.[[52]](#footnote-52) Düşman kuvvetleri, İstanbul’dan ayrılırken, kendilerine ait olan eşyaların tümünü, yanlarında geri getirmek istememişlerdir. Bu süreçte, belirlenen sürede İstanbul’un tahliyesini, layıkıyla gerçekleştirmek için askeri gereçlerinin dışında kalan tüm malzemelerini, açık artırma ile satışa çıkarmaya karar vermişlerdir.[[53]](#footnote-53)Ayrıca tahliye sürecinde, karşılıklı olarak yapılan programlarda, herhangi bir sorun çıkmadan uygulamalar devam etmiş, son gün de bir tören düzenlenmiştir. General Harrington, 29 Ağustos 1923’te Müttefik orduları namına, Sümer Palas’ta bir çay ziyafeti vermiş ve bu ziyafete, sivil ve askeri olmak üzere birçok kişi davet edilmiştir.[[54]](#footnote-54)Böylelikle General, aldıkları bu ağır yenilgiyi, ılımlı bir ortamda gölgelemek istemiştir.

Bu süreçte, 2 Eylül’de Marsilya’dan gönderilen gemiler ile birlikte Fransızlar da boşaltma süreçlerini hızlandırmış; Yeşilköy civarındaki tahliye işlemleri de bu hızla son noktasına ulaşmıştır. Fransız işgal güçleri; Yeşilköy, Zeytinburnu ve Hadımköy civarındaki eski donanma cemiyeti binalarının boşaltma işlemlerini bu süreçte başlatarak, buraya ait araç gereçlerin, Sirkeci Limanı’na taşınmasını sağlamışlardır.[[55]](#footnote-55) Eylül 1923’de Burgazada ve Kuleli’deki İngiliz taburlarının İstanbul’a sevki gerçekleştirilmiş, bunu takip eden günde ise İngilizler Ortaköy’deki 25. Kolordu kışlasını da tahliye etmişlerdir. 10 Eylül tarihinde Zeytinburnu’nda bulunan ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan baruthane ve fabrikaların da Türk tarafına teslimi gerçekleştirilmiştir. 17 Eylül 1923 tarihinde de İstanbul Kumandanlığı ve Türkiye’deki İngiliz birliklerinin idarecisi Binbaşı J.D. Woodall, arasında 2 Ekim de yapılacak askeri tören planı da hazırlanmaya başlanmıştır.[[56]](#footnote-56)Bu esnada, 19 Eylül 1923’te de İstanbul Komutanlığı tarafından Beykoz Parkı’nda da bir garden parti ile İtilaf Devletlerinin çay ziyafetine karşılık verilmiştir.[[57]](#footnote-57) Beykoz Parkı, Türk Bayrağı ve diğer devletlerin de bayraklarıyla süslenmiş, davetlileri Selahattin Adil Paşa ile Harp Erkanı karşılamıştır. Bahçede Ertuğrul Orkestrası ve Mabeyn Orkestrası ile çeşitli müzikler çalınmış, Partiye; General Harington, General Charpy, General Mombelli, Amiral Bristol ve Mösyö Görmalli ve diğer yetkililer katılmıştır. Saat 18:00’e kadar süren partide davetliler büyük parkı gezmiş ve böylece işgal havası ortadan kaldırılmaya başlanmıştır.[[58]](#footnote-58)Böylelikle, karşılıklı ilişkiler ılımlı bir şekilde sonlandırılırken; Türk milletinin gösterdiği zarafet, barış anlayışı ve saygı unsurları gözler önüne serilmiştir.

Mondros Mütarekesi’nden beri, İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmiş olan tüm savaş malzemeleri ve cephaneler, 2 Ekim 1923’de Galata Rıhtımı’ndaki Arabic Transatlantiğinde, Selahattin Adil Paşa ve işgal kuvvetleri komutanlarının imzasıyla Türk Hükümetine teslim edilmiştir.[[59]](#footnote-59) İmzalanan tutanaklar dört nüsha olacak şekilde; Selahattin Adil Paşa, General Harington, Mombelli, Charpy tarafından da imzalanmıştır. Bunun üzerine geçit töreni için; Türk, İngiliz, İtalyan ve Fransız birliklerden ayrılan birer birlik, Dolmabahçe Meydan’ın da yerlerini almışlardır. Dolmabahçe ve çevresi, şehrin dört bir yanından gelen, halkla dolmuş, saat 11.00’a gelirken, Dolmabahçe Meydanı’na ait her yerde caddelerde kalabalık artmaya başlamıştır. Bu kalabalıkta insanların yüzünde, binlerce mana okunmaya başlanmıştır. Dört seneden beri işgal edilen şehrin, baskı ve zulümden kurtuluşunun son noktasına gelinmeye başlanmıştır. Hüzün, yerini; neşe ve heyecana bırakmış, Dolmabahçe de artık son sahneler oynanmaya başlanmıştır. Saat 11.45’te, İngiliz Bölüğü Dolmabahçe Camii ile Saray’ın önüne gelmiş, saat 11.00’da Fransız askeri birliği, hemen ardından da İtalyan birliği gelmiştir. Saat on biri geçerken de Türk Askeri Birliği mızıkası ve İstiklal Marşı sesiyle Türk birliği, alkışlar eşliğinde görülmüştür. Saat 11.25’te Selahattin Adil Paşa, Baki Bey ile beraber gelmiş, saat 11.35’te, General Harington, Monpelli ve Charpy ve yaverleri tören alanına gelmişlerdir.[[60]](#footnote-60)Bu arada halk, *“Yaşasın Türk Bayrağı”* diye bağırırken; Muhabere Mızıkası, İstiklal Marşı’nı çalmaya başlamıştır. Bölükler selam dur durumuna geçerken, Selahattin Adil Paşa’nın önünde hazır ol durumunda bekleyen İngiliz birliğinden Harrington, Türk bayrağını ilk kez selamlamış, hemen ardından da sırasıyla, diğer generaller, Türk bayrağını selamlamaya başlamıştır. General Harrington’un son sözü ise *"İstanbul'dan çok iyi intibaa ile ayrılıyorum. Burada nazik bir mevkide idim. Binaenaleyh vazifemin hitama ermesinden dolayı memnunum. Buradaki hayatıma dair asla unutmayacağım hatıralarla gidiyorum.*"[[61]](#footnote-61)olmuştur. Ardından gazetelere verdiği demeci anılarında da *“Dünya diğer bir genel felaketi arzu etmemektedir. Hepimizin son dokuz seneye ait üzücü anıları vardır. İstanbul’a ait birçok mutlu anıları birlikte götürmekle beraber buradaki görevimizin son bulmuş olmasından dolayı mutluyum*”[[62]](#footnote-62) şeklinde ifade etmiştir.

Geçit töreninden sonra, İtilaf Devletleri komutanları tarafından, büyük bir seyirci topluluğu karşısında, şanlı Türk bayrağını selamlayarak, Fındıklı açıklarında bekleyen Arabic Vapuru’na binmişlerdir.[[63]](#footnote-63) Fransızlar ise Sirkeci Rıhtımına getirmiş oldukları, savaş ekipmanlarını *“Turoks”* adlı bir taşıma gemisine yüklemesini gerçekleştirmişlerdir.[[64]](#footnote-64) 50 kişilik bir Fransız kuvvetleri, 4 Ekim’e kadar İstanbul’da kalması kararlaştırılmış, bu vakte değin Alman Mektebi’nde konaklamalarına izin verilmiştir. General Harington’un karargâh olarak kullandığı Mektebi Hayriye ve Sipahi Ocağı Binası da devralınıp, üzerine Türk Bayrağı çekilmiştir. Bu tarihte İstanbul’da bulunan son İtalyan askerleri de Tophane’den, bir İtalyan Posta Vapuru ile hareket etmiştir.[[65]](#footnote-65) General Harrington, İstanbul’dan ayrılmadan önce, Anzak Koyu’nda, bir anma törenine katılmış, Mehmetçik Burnu’ndaki Fransız Savaş Anıtına bir çelenk bırakmıştır. Sonuç itibariyle Harrington, mağlubiyeti kabul ederek, İstanbul’dan ayrılmıştır. Ardından; General Charpy Sarayburnu’ndan Medido Vapuru’na, General Monbelli Gıraç Vapuru’na binmişlerdir.[[66]](#footnote-66) Nihayet Tophane rıhtımından Arabic, ağır ağır hareket etmeye başlamış, daha sonra da Gıraç Vapuru, ardından Medido hareket etmiştir. Bu sırada iskelede kalabalık içerisinde; Rum, Ermeni ve Yahudi kadınlar siyah matem elbiselerini giymiş bir şekilde ağlamaya başlamışlardır.[[67]](#footnote-67) Nitekim, tahliye işleminde İstanbul’dan en son Fransızların Edgarkine General Zırhlısı hareket etmiş, bu esnada da köprü üzerinde, Gülhane Parkı’nda ve Rıhtımda toplanan binlerce halk da dağılmaya başlamıştır.[[68]](#footnote-68) Uzaktan sesi gelen İstiklal Marşı’nın nağmeleri artık bir devrin kapandığını vurgulamaya başlamıştır.[[69]](#footnote-69) İşgal Devletleri’nin komutanlarının da İstanbul’dan ayrılmasıyla İstanbul’un işgali son bulmuştur.

**3. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet’in İstanbul’a Gelişi**

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını müteakip, İtilaf Devletleri İstanbul’u boşaltmaya başlamış, 2 Ekim 1923’te, General Harrington ve Selahattin Adil Paşa’nın yaptıkları müzakereler neticesinde, tüm işgalci birlikler, Dolmabahçe rıhtımında yapılan tören ile gemilere binerek İstanbul’dan ayrılmışlardır.[[70]](#footnote-70)Yaklaşık beş yıl süren işgal süreci böylelikle sona ermiştir. Hemen ardından da Ankara namına, 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa’nın başında olduğu 3. Kolorduya bağlı olan, Miralay Hüseyin Hüsnü Bey komutasındaki “*Demir Fırka*” olarak bilinen 1. Fırka, İstanbul’a ilk giren birlik olmuştur.[[71]](#footnote-71) 1. Fırka; 3 piyade, 1 istihkam, 1 muharebe, 1 topçu alayı ve 1 süvari bölüğünden oluşurken, Fırka’nın kurmayları da Binbaşı Nihat ve Yüzbaşı Naci Perkel olmuştur. Demir Fırka, yaklaşık bir senedir Gebze ve Darıca’daki karargahlarında konuşlanmış, düşman kuvvetlerinin habersiz ve aniden saldırılarına karşı mücadele ettiği için, *“Demir Fırka*“ adını almıştır.[[72]](#footnote-72) Böylece 1. Fırka, savunma yapmak için konuşlanırken, kazanılan büyük zafer sonrasında, İstanbul’u teslim almaya nail olmuştur.

İstanbul’u teslim almak için harekete geçen Demir Fırka; 3 Ekim sabahı Gebze’den hareket ederek; ilk gecesini Pendik’te, ikinci gecesini de Erenköy’de geçirdikten sonra, 5 Ekim günü İstanbul’a girmiş ve ardından da Selimiye’ye yerleşmiştir.[[73]](#footnote-73)Daha sonra vakit kaybetmeden Göztepe’de bulunan meydana gelerek, karargahını kurmuştur.[[74]](#footnote-74) Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, İstanbul’a girişini; *“İstanbul’a ilk giren fırkanın kumandanı sıfatıyla benim o güne ait intibââtım meserretin en son haddidir. Fırkamın en son neferine kadar bütün erkân ve efradı da şüphesiz aynı şeref ve meserretle mütehassistir.”[[75]](#footnote-75)* sözleriyle anlatmış, İstanbul’a girdikten sonra Demir Fırka için bir tören de düzenlenmiştir. Ardından, Hüseyin Hüsnü Emir’in içinde bulunduğu otomobil, askerlerin olduğu meydana gelerek durmuş ve otomobilden inen Paşa, kendisine takdim edilen beyaz ata binmiştir. Ardından boru sesiyle teftiş töreni başlamış, Hüseyin Hüsnü Bey beyaz atıyla yanından geçtiği tüm orduları selamlamıştır. Bu anı; *“İngilizler bu meydanı hatt-ı harp halinde ihzar ve teçhiz etmişlerdi. Geçen sene on iki ay bir gün evveline gelinceye kadar Gebze’de buralara gelmek için sabırsızlanıyorduk. Buraya, bu güzel yerlerin harap olmasına meydan vermeden nasıl girebileceğimizi düşünüyor, bütün emelimiz, bütün endişemiz bundan ibaret bulunuyordu. Bütün zâbitlerimiz köylü kıyafetiyle dağları aşıp yaya olarak buralara geliyor, düşman istihzârâtını öğrenmeye çalışıyor ve sabahleyin kıtalarına avdet ediyorlardı. Nihayet geçen sene bugün kıtaatımla buraya gelerek, yine burada toplandık. Yalnız o zaman biraz daha kalabalıktı. İstanbul’a ilk giren fırkanın kumandanı sıfatıyla benim ve fırkanın son neferine kadar bütün erkân ve efradının intibââtımız, meserretin en son haddi idi”[[76]](#footnote-76)* sözleriyle anlatmış ve adım attığı meydanda bir tarihin yazıldığını ifade etmiştir. İlaveten, 1. Tümen için yapılan bu törende, Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet bir konuşma da yapmıştır. Sözlerini, kendisini dinleyen o muazzam kalabalığa doğru söylemiş; geçmiş yıllardaki acı anıların, bugün bir hikâye olarak kaldığını ve artık o anı ve hikayelerin, tarihe gömüldüğünü; tarihin ise geçmişten ders çıkarmak için çok mühim olduğunu dile getirmiş; tarihini unutan ulusların, tarih tarafından cezalandırıldığını ifade etmiştir.

Hüseyin Hüsnü Emir Bey, kendisiyle gerçekleştirilen röportajlarda, İstanbul’a nasıl girdiğini anlatmıştır. Kendisi, 1. Tümen’in Gebze civarında bulunduğunu ve İstanbul’a yakın olduğu gerekçesiyle, ilk girişe muvaffak olduklarını ifade etmiştir. 1. Tümen; İstanbul’a gelirken, Gebze’nin muhtelif köylerinden geçmiş, yüzlerce kişinin önünde resmi bir geçit yapmış ve ardından İstanbul’a iki koldan ilerleyerek devam etmiştir. Bu kollardan deniz kolunu takip eden birlikler, akşam saatlerinde Bostancı’ya varmış, diğer koldan takip eden birlikler ise bu güzergahın kuzeyindeki köylerde konaklamıştır. Kendisinin bulunduğu kolu ise; *“Ben ve karargâhım deniz yolunu takip eden kolun başında idik. İstanbul gazetecileri bizi Tuzla ile Gebze arasında güler yüzle karşılamışlar, hoş geldiniz, demişlerdi. Onlarla bu ilk hasbihalimiz pek samimi ve hisli oldu. Fırkanın kıtaları da Bostancı ve şimalindeki tepelerde köylülerin sevinç ve gözyaşlarıyla karşılanmışlardı. O akşam halk bütün fırkayı evlerine misafir ettiler. Ertesi günü, beş teşrin sabahı, erkenden yine halkın çok candan tezahürleri ile hareket ettik. Fırkanın iki yürüyüş kolu Göztepe’ye vardı. Orada yalnız Göztepe ve civarındakiler değil Kadıköy ve havalisi ile İstanbul’dan gelen büyük bir halk kütlesi ile karşılandık. Göztepe’de toplanan fırka bu halkın önünde de bir geçit resmi yaparak Kadıköy-Haydarpaşa yolu ile ilerledi.”[[77]](#footnote-77)* ifadeleriyle anlatmıştır. İlaveten, Demir Fırka’nın ilerleyişi esnasında; yolların iki tarafının da büyük bir kalabalıkla çevrildiğini, tüm halkın mutluluk gözyaşları döktüğünü, ellerindeki çiçekleri askerlere attıklarını anlatmıştır. Ayrıca; kendisinin de bu heyecana kapıldığını, etrafında kurbanların kesildiğini, yürüyüş esnasında kendinden geçenlerin bile olduğunu ifade etmiştir.[[78]](#footnote-78) Bu bağlamda Hüseyin Hüsnü Emir Paşa, yaşanan duygu selini ifade etmiş ve Türk zaferinin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışmıştır.

Hüseyin Hüsnü Emir Bey, fırkanın 6 Ekim sabahında Üsküdar ‘dan, İstanbul’a geçtiğini ve sonrasında da Gülhane Parkı’nda toplanıldığını ifade etmiştir. Ardından, Soğukçeşme Köprü ve Bankalar Caddesi yolu üzerinden, Taksim meydanına çıktığını belirtmiş, bu esnada da tüm halkın yollara döküldüğünü söylemiştir. Taksim’e çıkana kadar otomobilin çiçeklerle dolduğunu, Beyoğlu’nda ise asılı olan tüm Yunan ve diğer devletlerin bayraklarının da indirildiğini söylemiştir. İlaveten, her yere Türk bayraklarının asıldığını, her yerin al beyaz olduğunu ifade etmiştir. İstanbul’un ikinci fethini;” *Benim fırkam bu büyük İstiklal ordusunun bir tek fırkasıydı. O gün fırkamın Taksim’de yaptığı geçit resmi öyle zannederim ki orada hazır bulunanların hatırasından hiçbir zaman silinemez. Çünkü İstanbul’a girmiş olan bu fırkanın başlıklarından ayakkabılarına kadar bütün elbise ve teçhizatı mükemmel olduğu kadar İstiklal ordusu üniformasıydı. O muazzam kalabalığın önündeki geçit resminden sonra fırkanın 5. Alayını Fransızların nispeten temiz ve kullanılmaya elverişli bir halde bırakmış oldukları Taşkışla’yı işgale gönderdim. Diğer piyade ve topçu alayları tekrar Üsküdar’a dönerek barakalara yerleştirildi. Ertesi günü Üsküdar ve Kadıköy halkı fırkamın alaylarını kâmilen evlerine misafir ettiler. Ve böylece Selimiye kışlası temizlenip tamir edilinceye kadar da asker, halkın misafiri olarak kaldı.”[[79]](#footnote-79)* sözleriyle, İstiklal Ordusu’nun bir eseri olarak nitelendirmiştir. İlavaten, “*Bir tane değil ama bütün bu hatıralar arasında en fazla mütehassıs olduğum mesela Kadıköy’den geçerken bir genç kızın sevincinden uçarcasına üstüme gelip boynuma çiçeklerden örülmüş halkayı takışı… Ömrüm boyunca ilk defa gözlerimi yaşartmış ve beni bütün askerlik hayatımın en büyük mükâfatına kavuşturmuştu.”[[80]](#footnote-80)*sözleriyle Paşa, ömrü boyunca bu anı unutmayacağını ifade etmiş ve İstanbul halkının ona gösterdiği bu ilgiyi, sevinci ve mutluluğu her zaman anımsayacağını belirtmiştir. Zira İstanbul halkı, işgallerden beri yaşadığı kederli günlerin ardından, bağımsızlığına kavuşmasının mutluluğunu kurtarıcıları ile paylaşmak istemiş ve Türk milleti, esaretten kurtuluşunu böyle büyük bir sevinçle göstermiştir.

**4. Şükrü Naili Gökberk’in İstanbul’a Gelişi**

20 Kasım 1922’de görüşmelerine başlanılan Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 günü imzalanmıştır.Anlaşma gereği, 2 Ekim’de işgal kuvvetleri İstanbul’dan tahliye edilmiştir.[[81]](#footnote-81)Bu süreçte, tahliye süreciyle ilgilenen İstanbul Kumandanlığının görevi, 6 Ekim 1923’te sona ereceği için, İstanbul’u 3 ‘ncü Ordunun teslim alacağı duyurulmuştur.[[82]](#footnote-82)Bu bağlamda, ordunun nereye yerleşeceği hususu da gündeme gelmiş ve Selimiye Kışlasında karar kılınmıştır. Nitekim, ordunun kalacağı yerlerin hazırlanmasının yanı sıra, ordu için karşılama töreni de planlanmıştır. Plana göre; 6 Ekim 1923 Cumartesi günü, Üçüncü Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa ve kurmayları saat 11:00’de Sirkeci İskelesi’ ne çıkacak, oradan Babıali Divan yolu üzerinden, Beyazıt’ta komutanlık dairesine gideceklerdir.[[83]](#footnote-83) Öğlen yemeği burada yenildikten sonra, Anadolu yakasına geçilecektir. Ardından Gülhane Parkı’nda bir toplantı yapılacak ve toplantı sırasında da park, halka kapatılacaktır. İlaveten, saat 14:00’te Gülhane Parkı’nda kurbanlar kesilecek ve parkın Alemdar Caddesi’ndeki kapısından da çıkılarak; Sirkeci, Osmanlı Bankası, İstanbul Caddesi yoluyla Taksim alanına gidilecektir. Bu merasim planı için İstanbul’un her yeri süslenmiş ve kutlamaya hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan bu program, Baki Bey tarafından 30 Eylül’de Polis Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve bu konuyla ilgili bir komite oluşturularak, törene katılacak okul ve kurumların protokol yerleri belirlenmiştir. Şükrü Naili Paşa’nın Sirkeci’ye çıkacağı cumartesi günü saat 11:00’de, İstasyon Caddesinin de kalabalık olmaması; yalnızca dernekler, basın ve Müdafaa-i Hukuk’ dan kart alan kişilerin bulunması kararlaştırılmıştır. İlaveten Şükrü Naili Paşa’yı da Vali Haydar Bey’in karşılaması kararlaştırılmıştır.[[84]](#footnote-84)Ayrıca kutlamalar için, İstanbul- Üsküdar- Beyoğlu Liva Heyetleri tarafından, TBMM’den bir grup mebus da İstanbul’a davet edilmiştir.[[85]](#footnote-85)Böylelikle kurtuluş coşkusu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmak istenmiştir.

4 Ekim 1923 tarihinde 1’nci Tümen, Gebze istikametinden İstanbul’a hareket emri almıştır. Bu emir ile Bostancı’ya varan tümen, aynı gece de burada konaklamıştır. 5 Ekim günü de Göztepe’ye gelerek, resmi geçit merasiminin yapılmasının ardından, geceyi Selimiye Kışlasında geçirmiştir.[[86]](#footnote-86)5 Ekim sabahı da Pendik Vapuru, Şükrü Naili Paşa’yı almak üzere, İstanbul’dan Hereke’ye doğru hareket etmiş ve öğleden sonra da Hereke’ye varmıştır. Pendik Vapuru ile birlikte Binbaşı Ekrem Bey ve basının ileri gelenleri de Hereke’ ye gelmişlerdir. Son gece, Hereke Fabrika Müdürü Agah Efendi, Şükrü Naili Paşa için bir ziyafet tertip etmiş ve ziyafete katılan Şükrü Naili Paşa, gazeteciler ile de görüşmüş ve *"Mevhum hat karşısında durmak orduya ölümdü. Kalplerimiz İstanbul'un ızdırabıyla çarpıyordu. Geceleri İstanbul'un ışıkları ızdırabın ateşiydi. İstanbul, Anadolu mücadelesinin bir kalbiydi. Şimdi İstanbul, kurtuluşunu kutluyor ve evladımı bağrına basıyor."* sözleriyle İstanbul için duyulan hasreti dile getirmiştir. Nitekim 5 Ekim gecesi, İstanbul’un da en müthiş gecelerinden biri olmuştur. İstanbul halkı kurtarıcılarının geçeceği yollara; karanfiller atarak, defne dalları dikerek, mersin yaprakları serpiştirerek, sabaha kavuşmuşlardır. Türk halkı sabaha kadar, Türk ordusunun geçeceği yolları süsleme mutluluğuna varmış ve bunun için çalışmışlardır.[[87]](#footnote-87)Çünkü; zulüm artık son bulmuş ve kurtuluşun coşkusu tüm halkı sarmaya başlamıştır.

Ertesi sabah, evinden İstanbul’a gitmek için çıkan Paşa, evinin önünde toplanan halk ile vedalaşmış ve vapura binerken de Herekelileri selamlamıştır. Ardından da şafak sökerken saat 06.30’da kurmayları ve maiyet bölümüyle birlikte hareket etmiştir. Bu hareket esnasında bütün köylerde yaşayan halk, komutanı selamlamak için kıyıya inmişlerdir.[[88]](#footnote-88) Vapur saat 8:00 civarında, İstanbul Adalarının önüne gelmiş, Heybeli ve Büyük Ada’nın rıhtımı boyunca toplanan binlerce halk, Türk birliğini selamlamıştır. Şükrü Naili Paşa, burada bulunan halk ile de selamlaşmış ve Moda rıhtımında demirli duran Yavuz Zırhlısını da selamladıktan sonra, Sarayburnu’na yönelmiştir. Yaklaşık üç saat süren yolculuğun ardından, İstanbul’a girmişlerdir.[[89]](#footnote-89) İstanbul’un her köşesinde gözyaşları sel olmuş, her yerde mutluluk ve sevinçle koşan halk, Sirkeci’de toplanmıştır. Burada; İstanbul Valisi Haydar Bey, Polis Müdürü̈ Asım Bey ve İstanbul Kumandanı Selahattin Adil Paşa, Şükrü Naili Paşa’yı karşılamak için hazır bulunmuşlardır. Şükrü Naili Paşa, vapurun kaptan köşkünde ve ayakta durarak herkesi selamlamış; Paşa ve emrindekiler vapurdan iner inmez büyük bir kalabalık çevrelerini sarmıştır. Ayak bastığı yerlerde kurbanlar kesilmiş ve Paşa, Selahattin Adil Paşa ile tokalaşmıştır. Bundan sonra Selahattin Adil Paşa ve Şükrü Naili Paşa aynı otomobile binerek oradan hareket etmişlerdir. Mahşer yerini andıran Babıali Caddesi; mutlulukla ağlaşan halkla dolup taşmış, Şükrü Naili Paşa bütün heyecanlı kutlamalara sevgiyle karşılık vermiştir. Şükrü Naili Paşa, bu coşku ve sevinç gösterileri karşısında, halkın gözünde adeta kahraman ilan edilmiştir.[[90]](#footnote-90) İstanbul halkı sevinç gözyaşlarıyla, şehre giren şanlı Türk ordusunu ve Şükrü Naili Paşa’yı karşılamıştır. Ayrıca İşçi Birliği, İstanbul’a ayak basan ordu için Babıali önünde kurban kesmiş; Çemberlitaş önünde de Bakırköy Kız Mektebi öğrencileri, kırmızı beyazlarla giyinmiş olarak Şükrü Naili Paşa’ya çiçek buketleri vermişlerdir. Bunun üzerine Paşa, iki öğrenciyi kucağına almış ve sevmiştir. Otomobil, halkın alkışları arasında İstanbul Komutanlığı’na varmış ve burada Şükrü Naili Paşa gazetecilere, *"Bugün İstanbul'un aziz halkından gördüğüm samimine tezahürata ve parlak istikbale karşı o kadar mütehassısım ki duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Millet bize layık olmadığımız derecede büyük bir teveccüh göstermiş olduğu için gerek şahsım ve gerek kolordum namına minnet ve teşekkürlerimi belirtiyorum”* sözleriyle duygularını ifade etmiştir.[[91]](#footnote-91)Ardından da kendisini tebrik etmek için gelen konuklarını kabul etmeye başlamıştır. Bu konuklardan ilki, Rum Patrik Vekili Kirilyos olmuştur. Kirilyos, Şükrü Naili Paşa’ya; *“Şanlı Kumandan Şükrü Naili Hazretleri! Şanlı Türkiye Devletinin kahraman askerleri!”* ifadesiyle seslenmiştir. Ardından, Ermeni Patrik Kaymakamı Arslanyan Efendi odaya girmiş ve tebriklerini sunmuştur. Son olarak da Musevi cemaati temsilcisi Bacerano Efendi içeri girmiş ve Paşa’yı tebrik etmiştir. Konukların kabulünün ardından Selahattin Adil Paşa, Şükrü Naili Paşa için bir öğlen yemeği düzenlenmiş ve yemeğin bitiminde de Paşa’ya şükranlarını sunmuştur.[[92]](#footnote-92)Böylece iki komutan arasında kurtuluşun, huzuru ve mutluluğu yaşanmıştır.

Nitekim, 8 Şubat 1919’da işgal orduları Başkomutanı Fransız General d’Esperey, Sirkeci’den Beyoğlu’na kadar at üzerinde ve Rumların desteğiyle yürümüştü, ancak; artık Türk askerleri Beyoğlu’na girmiştir. İstanbul’da; Karaköy’e, Tepebaşı’na, Şişhane Caddesi’ne, Gümüşsuyu’na, her yere kırmızı beyaz Türk bayrakları çekilmiş, İstanbul’un her yeri bayraklarla donatılmıştır. En sonunda Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk askerleri, Taksim’e varmış ve ardından askeri birlik için protokolün önünde resmi geçit yapılmıştır.[[93]](#footnote-93)Resmi geçitten sonra Ordu, çeşitli kollara ayrılarak; Gümüşsuyu, Maçka ve Yıldız kışlalarına çekilmişlerdir.[[94]](#footnote-94)6 Ekim akşamı İstanbul Belediyesi Şükrü Naili Paşa için Pera Palas salonlarında muazzam bir ziyafet hazırlamış, Tümen Komutanı ve subayları da bu ziyafete katılmışlardır.[[95]](#footnote-95)Ayrıca Ankara’dan gelen mebuslar, vilayet erkanı ve basın ile belediye üyelerinden bazıları da yine ziyafette hazır bulunmuşlardır. Yemeğin sonuna doğru Vali Haydar Bey, belediye adına bir konuşma yapmış; ” *bu geceki coşkuyu tanımlamak, gücümün dışındadır. Dileyelim ki bu mutluluk, geleceğe doğru böylece sürüp gitsin!”* diyerek, Türk milletinin en mutlu günlerinden birinin yaşandığını ve yine böyle mutlu bir günün, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın gelişinde de aynen yaşanacağını, İstanbul’un en güzel gözyaşının bugün dökülmüş olduğunu belirtmiştir. Şükrü Naili Paşa da bir konuşma yaparak:” *Belediye Başkanı Beyefendi, sözleriyle bizim gönlümüzü aldılar kullandıkları övgü sözleri, elbette bize zaferi kazandıran, Türk milletine ait olması gerekir. Çünkü bu, yüce Türk milletinin emsalsiz bir başarısıdır. Bize düşen onur iste, ancak onun hizmetinde bulunmaktan ibarettir. Kolordumuz bir yıldan beri, karşıdan İstanbul’a özlemle bakıyordu. Bugün şükürler olsun ki biz ona, oda bize kavuşmuşuzdur. Bu kutsal günü burada kutlamak onuru, benim gibi bir acize düştüğünden dolayı, Cenabı Hakk’a şükürler ederim.”* [[96]](#footnote-96) demiş ve yaşadığı duygu selini ifade etmiştir.

İstanbul'un 6 Ekim 1923 tarihinde Müttefikler tarafından tamamen boşaltılmasından sonra, askeri yönetim yeni Türk Devletine devredilmiştir. Bu bağlamda da 7 Ekim itibarıyla, İstanbul’un askeri idaresi 3’ncü Kolorduya intikal etmiş ve bunun sonucunda da İstanbul Komutanlığı sona ermiştir. İstanbul Komutanlığının bütün işlemleri de her şubenin müdürü tarafından, kolordu kurmaylarına devredilmiş ve böylelikle, 3’ncü Kolordu Karargâhı, İstanbul’un tüm askeri işlerini üstlenmiştir.[[97]](#footnote-97) Bunun üzerine Şükrü Naili Paşa, Harbiye Nezaretindeki binada görevine başlamış, görev alanı da İstanbul’un yanı sıra Boğazlar ve Trakya Bölgesi olarak belirlenmiştir.

**Sonuç**

Millî Mücadele’nin her bir evresi, vatan toprağının bağımsızlığının yanında, bir milletin kurtuluşunu getirmiştir. Bu suretle de Büyük Taarruz’dan sonra yapılan Mudanya Anlaşması’nın imzası ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya TBMM’ye bırakılmış ve Lozan Konferansı öncesi, bu görevi yerine getirmek için Refet Bele İstanbul’a gönderilmiştir. Bu süreçte Saltanat kaldırılmış ve Vahdettin ülkeden ayrılmıştır. Nitekim, Refet Bele’nin İstanbul’a gelişi, Türk milletinin bağımsızlığa olan özlemini iyiden iyiye perçinlenmiş, bu bağlamda da Türk halkı, Gülcemal Vapuru ile İstanbul’a gelen Refet Paşa’yı uzun bir müddet bağrına basmakla meşgul olmuştur. Nitekim Lozan Antlaşması’nın imzası ile tüm yurdu kurtaran Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, aynı zamanda İstanbul’u da savaşmadan kurtarmıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal’in Harp Okulu’ndaki bir kısım arkadaşları, mezun olduktan sonra asker arkadaşları olmuş ve büyük bir zaferin gerçekleşmesini sağlamışlardır. Bu süreçte, Çanakkale Cephesi’nden beri, üstün başarıları ile zaferin kazanılmasında paya sahip olan Selahattin Adil Paşa, Lozan Antlaşması’ndan sonra İstanbul’u teslim almaya gelen komutan olmuştur. Görevi Refet Bele’den teslim alan Paşa, Müttefiklerle 2 Ekim 1923 tarihinde devir teslim protokolü yapmıştır. Böylece işgal kuvvetlerinin kontrolünde bulunan idareyi, TBMM’ye devretmeyi başarmıştır. Bunun ardından da Müttefik birlikleri, Türk Bayrağı’nı selamlayarak İstanbul’u terk etmişlerdir. Hemen ardından İstanbul’a Hüseyin Hüsnü Emir ile ilk kez 1. Tümen giriş yapmış ve ardından Şükrü Naili Paşa ile 6 Ekim 1923 yılında işgal son bulmuştur. Nitekim, İstanbul’un muhafazası için İzmit ve Gebze’de bekletilen; 1. Tümen ile 3’ncü Ordu, İstanbul’u teslim almaya nail olmuş ve bu şanlı görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. İstiklal Harbi’nin kahramanlarından biri olan Şükrü Naili Paşa, Mustafa Kemal’in Selanik’ten çocukluk arkadaşı olmakla birlikte, bundan sonraki süreçte her daim Mustafa Kemal’in yanında olmuştur. Sonuç olarak, Mustafa Kemal’in 13 Kasım günü, Yaveri Cevat Abbas Bey’e söylediği *“Geldikleri gibi giderler”* sözü gerçek olmuş ve 13 Kasım 1918’de, deniz yoluyla girdikleri İstanbul’dan, yine deniz yoluyla teker teker ayrılmışlardır. Bu bağlamda, İstiklal Harbi’nde, cephelerde kanla başla savaşan kahraman Türk askerleri, vatan topraklarını kurtarmayı başarmıştır.

**EKLER**

**Ek 1:** Refet Bele’nin İstanbul’a gelişinin Akşam Gazetesindeki manşeti



**Kaynak:** İstanbul Üniversitesi, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, (Erişim Tarihi: 25.05.2024)

**Ek 2:** Selahattin Adil Paşa (ortada), General Harrington (solda), İşgal Kuvvetleri İstanbul’u terk ederken



**Kaynak:** İstanbul Müzayede, <https://www.istanbulmuzayede.com/> (Erişim Tarihi: 25.05.2024)

**Ek 3:** Şükrü Naili Paşa’nın Gazete Beyanatı ve İstanbul’un Kurtuluşu

****

**Kaynak:** *Tevhid-i Efkâr*, 6 Teşrinievvel, 1339, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu.

**Kaynakça**

**Arşiv Belgeleri**

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi*

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi*

*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi*

*Millî Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi / Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı (ATASE)*

*The National Archives (İngiltere Ulusal Arşivleri) Dışişleri Bakanlığı Arşivleri*

*The National Archives (İngiltere Ulusal Arşivleri) Kabine Toplantıları Arşivleri*

*The National Archives (İngiltere Ulusal Arşivleri) Savaş Dairesi Arşivleri*

**Resmi Yayınlar**

*Harp Tarihi Vesikaları Dergisi*

*Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi*

*TBMM Zabıt Ceridesi*

**Süreli Yayınlar**

*Akşam*

*Hakimiyet-i Milliye*

*İkdam*

*İleri*

*Sabah*

*Son Posta*

*Tevhid-i Efkâr*

*Vakit*

*Vatan*

*Zaman*

*Cumhuriyet*

*Tanin*

**Dergiler**

*Askeri Tarih Belgeleri Dergisi*

*Yakın Tarihimiz*

**Kitaplar**

Adil, Selahattin, *Çanakkale Cephesinden Mektuplar-Hatıralar,* Yeditepe Yay., İstanbul, 2007.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hayat Mücadeleleri Selahattin* Adil Paşa’nın Hatıraları, Zafer Matbaası (Yay.), İstanbul 1982.

Akşin, Sina, *İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele Son Meşrutiyet* II 1919-1920, Kültür Yay., 2. Bsk., İstanbul 2004.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele* I, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Cilt I, İstanbul 2004.

Atay, Falih Rıfkı, *Çankaya*, Pozitif Yay., İstanbul 2022.

Aydın, Mahir, *İstanbul Kurtulurken İstanbul’un Kurtuluş Bayramı*, İlgi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2011.

Başak, Tolga, *Türk ve İngiliz Kaynaklarıyla Mondros Mütarekesi ve Uygulama Günlüğü (30 Ekim- 30 Kasım 1918),* IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2013.

Cebesoy, Ali Fuat*, Siyasi Hatıralar Büyük Zaferden Lozan’a*, C.1, Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yay., İstanbul, 2002.

İnönü̈, İsmet, İstiklal Savaşı ve Lozan, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2014.

Jaeschke, Gotthard, *Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri*, Çev. Cemal Köprülü, 3.Bsk., TTK Yay., Ankara 2011.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Türk Kurtuluş Savaşı Kronoloji II Mudanya Mütarekesinden 1923 Sonuna Kadar,* TTK Yay., Ankara 1989.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya Kadar 30 Ekim 1918- 11 Ekim 1922*, Çev. Niyazi Recep Aksu, XVI. Seri, Sayı 12, TTK Yay., Ankara 1970.

Karakaya, Ali, *İşgal Altında İstanbul*, İnkılap Yay., İstanbul 2016.

Oral, Atilla, *Sömürge Valisinin Himayesinde Vahdettin’in İhanetleri ve İşgal İstanbul’u Charles Harington*, Demkar Yay., 2. Bsk., İstanbul 2014.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, *İşgalden Kurtuluşa İstanbul*, Demkar Yay., 1. Bsk. İstanbul 2013.

Orbay, Rauf, *Siyasi Hatıralar*, Örgün Yay., 4. Bsk., İstanbul 2018.

Selek, Sabahattin, *Anadolu İhtilali*, 1.Cilt, 9.Baskı, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2000.

Şimşir, Bilal N, *Malta Sürgünleri*, 3 Bsk., Bilgi Yay., İstanbul 2008.

TİH II. Cilt *Batı Cephesi 6. Kısım 4.Kitap İstiklal Harbi’nin Son Safhası,* Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995.

Türkgeldi, Ali, *Moudros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi*, Ankara 1948.

**Makaleler**

Akça, Seher “İngiliz Basınına Göre Mudanya Mütarekesi Sonrasında Refet Paşa’nın İstanbul’daki Temasları”*,* *Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu,* Yay. Haz. Arzu Güvenç Saygın, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2023.

Aydoğan, Erdal, “Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi’nin Günlüğünde Refet Paşa’nın İstanbul’a Gidişi, Karşılanması ve İstanbul’daki İlk Günleri”, Atatürk Dergisi, Sayı 2, Cilt 4, Temmuz 2004.

Bakar, Bülent, “Esaretten Kurtuluşa: İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Tahliyesi*”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 13, Aralık 2009.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Siyasi Olaylar”, *Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Dergisi,* Cilt 2, İstanbul 2015.

Gözcü, Alev, “Refet Paşa’nın İstanbul’a Girişi ve Tıbbiyelilerce Karşılanışı” *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 34, Nisan 2015.

Kalemli, Hüseyin, “İstanbul’da İlk ‘Kurtuluş Bayramı’ Kutlamaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü̈ Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 62, Bahar 2018.

Kandemir, Feridun “Birinci Meşrutiyetten Zamanımıza Kadar,” *Yakın Tarihimiz*, S. 1, Türk Petrol Yayınları, İstanbul, 1962.

Kandemir, Feridun “İstanbul’un 30. Kurtuluş Yılındayız”, Yeni Tarih Dünyası, Sayı 2, Cilt 1 Ekim 1953.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* “Birinci Meşrutiyetten Zamanımıza Kadar, Selahattin Adil Paşa” *Yakın Tarihimiz*, S. 32, Cilt 3, Vatan Gazetecilik Yayınları, İstanbul, 4 Ekim 1962.

Mutlu, Cengiz, “İstanbul’un İşgali ve TBMM Açılışının Kamuoyuna Tesirleri*”* *Türk Dünyası Araştırmaları (TDA),* Sayı 254, Cilt CXXIX, Ekim 2021.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* “Refet Paşa’nın TBMM Hükümeti Adına Yönetimi Devralmak için İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Sayı 103, C. XXXVII, Mayıs 2021.

Özçelik, Mücahit “Türk Kaynaklarında İstanbul’un İtilaf Devletlerince Tahliyesi”, *Belleten,* Sayı 276, Cilt 76, Ağustos 2012.

Tosun, Hüseyin” İtilaf Devletleri Son Birliklerinin 2 Ekim 1923 Tarihinde Türk Bayrağı’nı Selamlayarak İstanbul’dan Ayrılışları”*, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Sayı 27, Cilt 9, Kasım 1993.

**Tezler**

Çavdar, İrem Özsel, *Hüseyin Hüsnü Emir Erkileti’in Askeri ve Siyasi Faaliyetleri,* Milli Savunma Üniv., ,(Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi)Alparslan Savunma Bilimleri ve Milli Güvenlik Enstitüsü, Harp Ana Bilim Dalı, Askeri Tarih Programı, Ankara, 2022.

Çetin, İsmigül, *Millî Mücadele Döneminde İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri*, Erciyes Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, T.C. Tarihi Bilim Dalı, Eylül 2003.

Kalemli, Hüseyin, *İstanbul’un Son İşgal Yılı ve Tahliyesi*, Atatürk Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, Erzurum 2013.

Kaya, Halit, *Refet Bele’nin Askeri ve Siyasi Hayatı (1881-1963),* Ankara Üniversitesi, ,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2008.

Kütükçü, Murat, *Selahattin Adil Paşa* 1882-1961, Akdeniz Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Antalya 2012.

Özdemir, Fatih, *Bir Türk Subayının Portresi:” Şükrü Naili Gökberk”,* Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Samsun, 2022.

Özdemir, Mehmet, *Refet Bele*, Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1992.

**İnternet Kaynakları**

Atak, Sadık, *“Kurtuluş Günü Yaşamış Bir Muharip Gazinin Kaleminden İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği I. Tümen”,* [https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf /](https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf%20/) (24.05.2024)

Kandemir, Feridun *“Refet Paşa’nın İstanbul’a Gelişi”,* [https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/22699 /](https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/22699%20/) (25.05.2024)

1. Sabahattin Selek, *Anadolu İhtilali*, İstanbul 2004, s. 28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sina Akşin, *İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele I*, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Cilt I, İstanbul 2004, s. 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali Türkgeldi, *Moudros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi*, Ankara 1948, s. 23-26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sabahattin Selek, *a.g.e*.s. 40. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bilal N. Şimşir, *Malta Sürgünleri*, Bilgi Yay., 3 Baskı, İstanbul 2008, s.34. Ali Türkgeldi, *a.g.e*.s. 25, The National Archives Reference Admiralty, and Ministry Of Defence, (*ADM)*, 188/417/235368, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (*BOA, DH.İ.UM)*, Kutu: 55, Gömlek: 44. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gotthard Jaeschke, *Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya Kadar 30 Ekim 1918-11 Ekim 1922*, Çev. Niyazi Recep Aksu, TTK Yay., Ankara 1970, s. 7. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Vakit*, 28. Teşrinievvel, 1918, Tolga Başak, *Türk ve İngiliz Kaynaklarıyla Mondros Mütarekesi ve Uygulama Günlüğü (30 Ekim- 30 Kasım 1918),* IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2013, s. 43-44. [↑](#footnote-ref-7)
8. Records of the Cabinet Office (*CAB)*, 23/14, 22 Ekim 1918. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rauf Orbay’ın Hatıraları, *Yakın Tarihimiz*, Sayı: 1, 1962, s. 208-209, Tolga Başak, *a.g.e*.s. 62-63, Ali Türkgeldi *a.g.e*.s. 31, İsmigül Çetin, *Millî Mücadele Döneminde İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri,* (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, T.C. Tarihi Bilim Dalı, Kayseri 2003, s. 27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi, Ülkeler, İngiltere (DBTDA, 534), *DBTDA, 534*, Kutu: 37660, Gömlek:151546, Sıra:19, *BOA, HR. SYS*, Kutu:2704, Gömlek:3., *BOA, HR. SYS*, Kutu:2305, Gömlek:21., *BOA, DH, KMS*, Kutu: 48, Gömlek: 93., *BOA, HR. SYS*, Kutu:2704, Gömlek:3, *Vakit*, 13 Teşrinisani, 1918, Rauf Orbay, *Siyasi Hatıralar*, Örgün Yay., 4. Bsk., İstanbul 2018, s,192, Mütareke şartlarının rapor suretleri, *BOA, HR. SYS*, 2713-12 M-30-10-1918, Mütarekenin imzalanmış sureti, *BOA, HR. SYS*. 2704-3 M-30-10-1918, 1,2,3,4 ve 5. oturumların suretleri, *BOA HR. SYS*. 2305-20 M-30-10-1918. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Sabah*, 13 Teşrinisani 1918., Atilla Oral, *İşgalden Kurtuluşa İstanbul*, Demkar Yay., 1. Bsk. İstanbul 2013, s.10-11. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Vakit* 13 Teşrinisani 1334, TİH I, *Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı*,s. 122., *Sabah*, 14 Teşrinisani 1918. [↑](#footnote-ref-12)
13. *ATASE*, 1/96-1/14-10. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Sabah*, 14 Teşrinisani 1918., TİH I, *a.g.e*.s.170. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ali Karakaya, *İşgal Altında İstanbul*, İnkılap Yay., İstanbul 2016*,* s.72. [↑](#footnote-ref-15)
16. *DABCA,* Fon 30-18-1-1, Kutu 5, Gömlek 30, Sıra 15, Cengiz Mutlu, “Refet Paşa’nın TBMM Hükümeti Adına Yönetimi Devralmak için İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, C.XXXVII/103, Mayıs 2021, s.6. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Akşam*, 13 Teşrinievvel, 1922, *DABCA*, Fon 30-18-1-1, Kutu 6, Gömlek 34, Sıra 18., *ATASE*, A:1-7895-D: 23 F:40, *TBMM Zabıt Ceridesi,* Devre:1, C 23, 13 Eylül-16 Ekim 1922, TBMM Basımevi, Ankara 1960, s.341-342. [↑](#footnote-ref-17)
18. TİH II. Cilt *Batı Cephesi 6. Kısım 4.Kitap, İstiklal Harbi’nin Son Safhası*, s.168. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Akşam,* 19 Teşrinievvel 1922. [↑](#footnote-ref-19)
20. Seyfi Nutku, “Gençlik, Anadolu’nun İlk Temsilcisi Refet Paşayı İstanbul’da Nasıl Karşıladı”, *Yakın Tarihimiz*, C. III, Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş., Ekim 1962, s.257-263, Halit Kaya, *Refet Bele’nin Askeri ve Siyasi Hayatı (1881-1963),* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2008, s.107. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Akşam*, 19 Teşrinievvel 1922, Alev Gözcü, “Refet Paşa’nın İstanbul’a Girişi ve Tıbbiyelilerce Karşılanışı” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2015, Sayı 34, s.55. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ali Fuat Cebesoy, *Siyasi Hatıralar Büyük Zaferden Lozan’a,* C.1, Haz. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yay., İstanbul, 2002, s.109. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Tevhidi Efkâr*, 30 Teşrinievvel, 1922. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Tasvir*, 19 Teşrinievvel 1922, *Akşam*, 19 Teşrinievvel 1922, Mehmet Özdemir, “Kurtuluş Savaşı’nda Bir Diplomasi Zaferi: İstanbul’un Teslim Alınması”, *Türkler*, Cumhuriyet, Cilt 16, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, s.435. [↑](#footnote-ref-24)
25. Erdal Aydoğan, “Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi’nin Günlüğünde Refet Paşa’nın İstanbul’a Gidişi, Karşılanması ve İstanbul’daki İlk Günleri”, *Atatürk Dergisi*,C. IV/2, Temmuz 2004, s. 154. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Akşam*, 19 Teşrinievvel 1922., Alev Gözcü, *a.g.m*.s.56., Ali Fuat Cebesoy, *Siyasi Hatıralar*, C.1, s.1. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Akşam*, 19 Teşrinievvel 1922, Seher Akça, “İngiliz Basınına Göre Mudanya Mütarekesi Sonrasında Refet Paşa’nın İstanbul’daki Temasları”, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Yay. Haz. Arzu Güvenç Saygın, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2023, s.204, Feridun Kandemir, “Refet Paşa’nın İstanbul’a Gelişi”, <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/22699>. [Erişim Tarihi: 24.05.2024] [↑](#footnote-ref-27)
28. *Akşam*, 20 Teşrinievvel 1922. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Tevhidi Efkâr*, 21 Teşrinievvel, 1922. [↑](#footnote-ref-29)
30. Feridun Kandemir, “Refet Paşa’nın İstanbul’a Gelişi”, <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/22699>. [Erişim Tarihi: 24.05.2024] [↑](#footnote-ref-30)
31. Mehmet Özdemir, *a.g.m*.s.436. [↑](#footnote-ref-31)
32. *İkdam*, 26 Teşrinievvel 1922, Halit Kaya, *a.g.t*.s.110-111. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mehmet Özdemir, *a.g.m.*s.437-438. [↑](#footnote-ref-33)
34. *DABCA*, Fon 30-18-1-1, Kutu: 5, Gömlek: 30, Sıra:15. [↑](#footnote-ref-34)
35. *DBTDA*, Fon:525, Kutu:38624, Gömlek:156435, Sayı:13. [↑](#footnote-ref-35)
36. Veysi Akın, *Trakya’nın Türklere Devir Teslimi*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Erzurum, 1994*,* s.149-150. [↑](#footnote-ref-36)
37. *DABCA*, Fon 30-10-0-0, Kutu: 204, Gömlek: 393, Sıra:10. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mehmet Özdemir, *a.g.m*.s.450., Veysi Akın, *a.g.t*.s.151. [↑](#footnote-ref-38)
39. *DABCA*, Fon 30-10-0-0, Kutu: 204, Gömlek: 394, Sıra: 7. [↑](#footnote-ref-39)
40. Halit Kaya, *a.g.t*.s.130-132. [↑](#footnote-ref-40)
41. Selahattin Adil, Safahat Belgesi, Sayı No: E-36511188-595.04-773402. [↑](#footnote-ref-41)
42. *DBTDA,* Fon: 571, Kutu:36080, Gömlek: 142533, Sıra:70. [↑](#footnote-ref-42)
43. *DABCA*, Fon: 30-10-0-0, Kutu:218, Gömlek:472, Sıra:38., *DBTDA*, Fon:525, Kutu:36080, Gömlek: 142533, Sıra:87. [↑](#footnote-ref-43)
44. Murat Kütükçü,Selahattin Adil Paşa 1882-1961, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Antalya 2012*,* s.194. [↑](#footnote-ref-44)
45. *CAB*/21/270. [↑](#footnote-ref-45)
46. *DABCA*, Fon:30-10-0-0, Kutu:205, Gömlek:399, Sıra:14. [↑](#footnote-ref-46)
47. Mahir Aydın, *İstanbul Kurtulurken İstanbul’un Kurtuluş Bayramı*, İlgi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2011, s.37. [↑](#footnote-ref-47)
48. Hüseyin Tosun,” İtilaf Devletleri Son Birliklerinin 2 Ekim 1923 Tarihinde Türk Bayrağı’nı Selamlayarak İstanbul’dan Ayrılışları”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Cilt IX/ 27, Kasım 1993, s.631- 632. [↑](#footnote-ref-48)
49. *DBTDA*, Fon:500, Kutu:8166, Gömlek: 52258, Sıra:3. [↑](#footnote-ref-49)
50. *BOA HR. İM*, Kutu:21, Gömlek:100. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hüseyin Tosun, *a.g.m*.s.633-635. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Hakimiyeti Milliye*, 14 Ağustos 1923, İstanbul’un Kurtuluşu, *Yakın Tarihimiz*, Cilt III/32, 4 Ekim 1962, s.161. [↑](#footnote-ref-52)
53. Gotthard Jaeschke, *Türk Kurtuluş Savaşı Kronoloji II Mudanya Mütarekesinden 1923 Sonuna Kadar,* TTK Yay., Ankara 1989, s.40. [↑](#footnote-ref-53)
54. İstanbul’un Kurtuluşu, *Yakın Tarihimiz*, s.161, Selahattin Adil, *Hayat Mücadeleleri*, s.424. [↑](#footnote-ref-54)
55. *BOA HR. İM*, Kutu:21, Gömlek:100. [↑](#footnote-ref-55)
56. Hüseyin Tosun, *a.g.m*.s.636. [↑](#footnote-ref-56)
57. İstanbul’un Kurtuluşu, *Yakın Tarihimiz,* s. 161-162. [↑](#footnote-ref-57)
58. Mahir Aydın, *a.g.e*.s.200. [↑](#footnote-ref-58)
59. *BOA HR.İM*., Kutu:83, Gömlek:63, İstanbul’un Kurtuluşu, *Yakın Tarihimiz*, s.162. [↑](#footnote-ref-59)
60. Hüseyin Tosun*, a.g.m*.s.643-644. [↑](#footnote-ref-60)
61. Mücahit Özçelik, *a.g.m*.s.659. [↑](#footnote-ref-61)
62. Atilla Oral*, a.g.e.*s.278. [↑](#footnote-ref-62)
63. İstanbul’un Kurtuluşu, *Yakın Tarihimiz*, s.162. [↑](#footnote-ref-63)
64. *DABCA*, Fon:230-0-0-0, Kutu:82, Gömlek:72, Sıra:1. [↑](#footnote-ref-64)
65. Hüseyin Tosun, *a.g.m*.s.639-641,643. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Hakimiyeti Milliye*, 30 Eylül 1923. [↑](#footnote-ref-66)
67. *İkdam*, 3 Teşrinievvel, 1923. [↑](#footnote-ref-67)
68. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz*, s.162. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Akşam*, 3 Teşrinievvel, 1923, Hüseyin Tosun, *a.g.m*.s.645-648. [↑](#footnote-ref-69)
70. Bülent Bakar, “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Siyasi Olaylar”, *Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Dergisi*, Cilt II, s.255. [↑](#footnote-ref-70)
71. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz* s.163, Hüseyin Kalemli, “İstanbul’da İlk ‘Kurtuluş Bayramı’ Kutlamaları”, *Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü̈ Atatürk Yolu Dergisi*, Sayı 62, Bahar 2018, s.115. [↑](#footnote-ref-71)
72. Naşit Hakkı Uluğ, “İstanbul’un Kurtuluş Yıldönümü̈”, *Cumhuriyet*, 7 Ekim 1971, s.5, Mahir Aydın, “İstanbul’un Kurtuluşu”, *Cumhuriyet*, 7 Ekim 2008, s.9. [↑](#footnote-ref-72)
73. Sadık Atak, “Kurtuluş Günü Yaşamış Bir Muharip Gazinin Kaleminden İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği I. Tümen”, [https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf /](https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf%20/) [Erişim Tarihi: 14.12.2023] [↑](#footnote-ref-73)
74. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz* s.163. [↑](#footnote-ref-74)
75. Hüseyin Kalemli, *a.g.m*.s.118. [↑](#footnote-ref-75)
76. İrem Özsel Çavdar, *a.g.t*.s.45. [↑](#footnote-ref-76)
77. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz* s.163-164. [↑](#footnote-ref-77)
78. Sadık Atak, “Kurtuluş Günü Yaşamış Bir Muharip Gazinin Kaleminden İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği I. Tümen”*,* [https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf /](https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf%20/) [Erişim Tarihi: 24.12.2023] [↑](#footnote-ref-78)
79. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz*.s.163-164. [↑](#footnote-ref-79)
80. Feridun Kandemir, *a.g.m.*s.55-57. [↑](#footnote-ref-80)
81. *BOA DH.İ.UM*, Kutu:20, Gömlek:14, *BOA HR. İM*, Kutu:104, Gömlek:48. *CAB*/21/270. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Tanin*, 1 Teşrinievvel 1923, s.2. [↑](#footnote-ref-82)
83. Hüseyin Kalemli, *İstanbul’un Son İşgal Yılı ve Tahliyesi*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Erzurum 2013, s. 564, Mücahit Özçelik, *a.g.m*.s.655. [↑](#footnote-ref-83)
84. Mahir Aydın, *a.g.e.*s.66,68-69. [↑](#footnote-ref-84)
85. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz*, s.163. [↑](#footnote-ref-85)
86. *BOA HR. İM*, Kutu:21, Gömlek:100, Sadık Atak, “Kurtuluş Günü Yaşamış Bir Muharip Gazinin Kaleminden İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği I. Tümen”, [https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf /](https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf%20/) [Erişim Tarihi: 14.12.2023] [↑](#footnote-ref-86)
87. Bülent Bakar, *a.g.m*.s.50, Mahir Aydın, *a.g.e*.s.74-76. [↑](#footnote-ref-87)
88. Gotthard Jaeschke, *Türk Kurtuluş Savaşı Kronoloji II Mudanya Mütarekesinden 1923 Sonuna Kadar*, s.42. [↑](#footnote-ref-88)
89. 6 Ekim’de İstanbul’a Nasıl Girmiştik? *Yakın Tarihimiz* s.164. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Tevhidi Efkâr*, 6 Teşrinievvel 1339, *Hakimiyeti Milliye* 9 Teşrinievvel 1339. [↑](#footnote-ref-90)
91. Mücahit Özçelik, *a.g.m*.s.662. [↑](#footnote-ref-91)
92. Fatih Özdemir, *a.g.t*.s.107. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Tevhidi Efkâr*, 6 Teşrinievvel 1339. [↑](#footnote-ref-93)
94. Mahir Aydın, *a.g.e*.s.76-84. [↑](#footnote-ref-94)
95. Sadık Atak, *“Kurtuluş Günü Yaşamış Bir Muharip Gazinin Kaleminden İstanbul’a İlk Giren Türk Birliği I. Tümen”,* <https://core.ac.uk/download/pdf/95045906.pdf> [Erişim Tarihi: 14.12.2023] [↑](#footnote-ref-95)
96. Mücahit Özçelik, *a.g.m*.s.664. [↑](#footnote-ref-96)
97. Mahir Aydın, *a.g.e*.s.85-87. [↑](#footnote-ref-97)