

|  |
| --- |
| **Atatürk’ün Esir Aldığı Yunan General Nikolaos Trikupis ve Talas Üsera Garnizonu[[1]](#footnote-1)****Greek General Nikolaos Trikupis Who was Captured By Atatürk and Garrison** **Submission Type:** Research Article **Received-Accepted**: xxxxxxxxx / xxxxxxxxx **pp.** xx-xx |

|  |
| --- |
| **Journal of Universal History Studies (JUHIS) • xx • xx • xx •**  **xxxxxxx**  xxxxxxxxx  **Email**:xxxxxxxx **Orcid Number**: xxxxxx |

|  |
| --- |
| **Cite:** xxxxxxxxx |

NOTE: Dear author; you can review the articles in our last two issues to see the application of the template and to better understand the rules of the journal. The first submission of the article should not contain any personal information. We will request your personal information when the referee process is completed and your article is accepted, and you will need to add it to your article as seen in the published articles. Good work.

|  |
| --- |
| **Abstract**  After the First World War, especially with the support of England, the Greek army invaded Anatolian lands on the way to realize Megali Idea (Greater Greece). The regular army of the Turkish Grand National Assembly established on the Western Front dealt the final blow to the Greek army with The Great Offensive and the Battle of the Commander –in-Chief. In addition to the Greek soldiers captured in the wars before this victory, many Greek soldiers, as well as the commander –in-chief of the Greek army, General Trikupis, and her entourage were also captured after the said victory. As the number of prisoners increased rapidly after The Great Offensive and the Battle of the Commander –in-Chief, the captive officers were transferred to Afyon, Kırşehir and Kayseri. Other military and civilian prisoners were transferred to different parts of Anatolia. Greek prisoners of war were kept in the prisoner garrisons until the implementation of the document on the mutual release of prisoners signed between the states of Turkey and Greece at the Lausanne Peace Conference. Only Greek Officers remained in Talas Prisoner Garrison, one of these prisoner garrisons. The Talas Prisoner Garrison was inspected twice by international Committee of the Red Cross. The delegation prepared reports on the condition of the prisoners and the garrison. In this study, the captivity of General Trikupis on the battlefield, the Talas Prisoner Garrison and situation of the captive Greek officers staying here, the aid of the Red Crescent Society to the prisoners will be emphasized. The Study was planned to be prepared by making use archival resources, memoirs, newspapers and copyright-reviewed works.  **Keywords:** The Great Offensive, Prisoner, Garrison, Trikupis, Greek. |

|  |
| --- |
| **Öz**  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İngiltere’nin desteğini alan Yunan ordusu Megali İdea’yı (Büyük Yunanistan) gerçekleştirme yolunda Anadolu topraklarını işgale girişti. Batı Cephesi’nde kurulan TBMM’ye bağlı düzenli ordu Yunan ordusuna Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ile son darbeyi vurdu. Bu zafer öncesinde esir alınan Yunan askerlerine, zafer sonrasında çok sayıda Yunan askeri ve ayrıca Yunan ordusunun başkomutanı General Trikupis ile maiyeti de eklendi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra esir sayısının hızla artması üzerine esir subaylar; Afyon, Kırşehir ve Kayseri’ye nakledildi. Diğer asker ve sivil esirler ise Anadolu’nun farklı bölgelerine sevk edildi. Yunan savaş esirleri, Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye ve Yunanistan devletleri arasında imza edilen, esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasına ilişkin belgenin hayata geçişine kadar oluşturulan üsera garnizonlarında tutuldular. Bu üsera garnizonlarından biri olan Talas Üsera Garnizonunda sadece Yunan subayları kaldı. Talas Üsera Garnizonu Uluslararası Kızılhaç Heyeti tarafından iki defa teftişe tâbi tutuldu. Heyet, esirlerin ve garnizonun durumu hakkında raporlar düzenledi. Bu çalışmada General Trikupis’in savaş meydanında esir düşmesi, Talas Üsera Garnizonu ve burada kalan esir Yunan subaylarının durumu, Hilal-i Ahmer Cemiyetinin (Kızılay) esirlere yardımları üzerinde duruldu. Çalışma arşiv kaynakları, hatırat, gazete ve telif-tetkik eserlerden faydalanılarak hazırlanmıştır.  **Anahtar Kelimeler:** Büyük Taarruz, Üsera, Garnizon, Trikupis, Yunan. |

|  |
| --- |
| **Extended Abstract** |

**Introduction**

Almanya liderliğindeki İttifak devletleri, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilince Osmanlı Devleti de İngiltere liderliğindeki İtilaf devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı (30 Ekim 1918) imzalamak zorunda kaldı. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7 ve 24. maddeleri Osmanlı topraklarını işgale açık hale getiriyordu. Başka bir şekilde söylemek gerekirse İtilaf devletleri söz konusu maddelerle ileride girişecekleri işgallere dönük hukuki altyapı kuruyordu. Yunanistan, Birinci Dünya Savaşı’na; ancak savaş başladıktan üç yıl sonra Türklerin “*Anadolu*” diye adlandırdığı, kendilerinin ise “*Küçük Asya*” dedikleri toprakları alarak *Megali İdea*’yı (Büyük Yunanistan) kurma arzusu doğrultusunda katıldı (Hatipoğlu, 1997, p. 1-2). Onu bu arzuya iten dış sebeplerden birinin İngiliz Başbakanı Llyod George’un, Yunanistan’ı büyük bir Akdeniz devleti olma yolunda desteklemesi olduğunu söylemek mümkündür.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın mimarı olduğu bu zaferde, başta General Trikupis olmak üzere kurmay heyeti (General Diyenis, Albay Yuvanis, Albay Kalinablis) ile 190’ı subaydan oluşan yaklaşık 20.000 kişi esir edildi (KHO, 1983, p. 328).

1. **Nikolaos Trikupis’in Kısa Biyografisi**

Nikolaos Trikupis, 1869 yılında Misolongi'de (Yunanistan) dünyaya geldi. 1881 yılında Pire’deki askeri okula girdi ve bu okuldan 1888 yılında topçu asteğmen olarak mezun oldu. Şubat 1889’da topçu eğitimi almak için Fransa’ya giden Trikupis, yedi yıl burada kaldıktan sonra 1895 yılında Yunanistan’a döndü. Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) sırasında Birinci Piyade Tümeni Kurmaylığı görevine getirildi. Balkan Savaşları’nda (1912-1913) Üçüncü Piyade Tümeni Komutanı olarak görev yaptı. 1915 yılında Yanya’da Dokuzuncu Dağ Topçu Taburunun komutanı iken Selanik’te bulunan 3. Ordu kurmaylığına tayin edildi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında topçu albay rütbesi ile çeşitli görevler aldı. 1918 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasından (15 Mayıs 1919) sonra başlayan Türk İstiklal Harbi’nin ilk döneminde Üçüncü Tümen’i yöneterek İnönü Savaşları’nda görev yaptı. Kütahya-Eskişehir Savaşları öncesinde Eskişehir’i almakla görevli Kuzey Grubu’nun komutasını üstlenen Trikupis, Temmuz 1921’de Afyonkarahisar’daki Güney Grubu komutasına getirildi. Bundan kısa süre sonra da önce 2. Ordu Komutanlığına, ardından da 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz sırasında, Yunan Ordusu’nun Birinci Kolordusunu komuta eden Trikupis’in emrinde beş tümen vardı. Türk saldırıları karşısında başarısızlığa uğrayan Yunan ordusu, tam bir bozguna uğradı ve İzmir’e doğru geri çekilmeye başladı (Trikupis, 2020, s. 37-136). 2 Eylül’de Uşak iline bağlı Göğem köyü civarında Türk ordusuna esir düştü. Bundan bir gün sonra Uşak’ta Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna çıkarılan Trikupis, ondan İzmir’deki Yunan Genel Karargâhı tarafından Yunan Ordusu Başkomutanlığı görevine atandığını öğrendi[[2]](#footnote-2). Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında “*Kahvemi Talas’ta içeceğim.*” diyerek Yunan ordusunun Kayseri’yi bile işgal edebileceğini ima eden Trikupis, bir yıla yakın bir süre diğer savaş esirleriyle birlikte Türkiye’de esaret hayatı yaşarken bunun önemli bir kısmı Kayseri Üsera Garnizonunda geçti. Türk ve Yunan Devletleri tarafından esirler konusu, Lozan Barış Konferansı’nda görüşüldü. Sonuçta 30 Ocak 1923 tarihinde Yunanistan ve Türkiye arasında imza edilen “*Sivil Rehinelerin Geri Verilmesi ve Savaş Esirlerinin Mübadelesine İlişkin Türk – Yunan Antlaşması*” ile esirlerin karşılıklı olarak salıverilmesi kararı alındı (Taşkıran, 2018, s. 167-168; Budak, 2018, p. 121). Ancak kararın uygulanması Lozan Barış Konferansı’nın imzası sonrasına kaldı. General Trikupis de 1923 yılı Ağustos’unun son günlerinde Yunanistan’a döndü. Bununla birlikte Altılar Davası’nda, Küçük Asya Felaketi’ndeki rolünden dolayı yargılanmadı. Yeniden askerlik görevine devam eden Trikupis, 27 Kasım 1927 tarihinde Korgeneral rütbesinden emekli oldu. Sonrasında hatıralarını yazan Trikupis’in bu eseri “*General Trikupis’in Hatıraları*” adıyla Türkiye’de ilk defa 1967 yılında yayınlandı (Trikupis, 2020, p. 14-17). Sivil hayatı döneminde Attika ve Boeotia valiliği görevlerinde bulunan Trikupis, 27 Şubat 1959 tarihinde 91 yaşında vefat etti.

1. **Büyük Taarruz ve Trikupis’in Esir Alınışı**

Türk Ordusu’na karşı Sakarya Savaşı’nı kaybeden Yunanlar, hızlı bir şekilde işgal altında tuttukları Batı Anadolu’yu savunmak ve burada Yunanistan’a bağlı bir İonya Devleti kurmak stratejisini uygulamaya aldılar. Bu strateji gereğince taarruz gücü kırılmış olan Yunan Ordusu, biri ihtiyat olmak üzere üç kolordu şeklinde yeniden oluşturuldu. Bu kolordulardan ilki Eskişehir-Bursa hattını tutarken ikincisi Afyon-Uşak-İzmir hattını tutacaktı. İhtiyat görevi görecek üçüncü kolordu ise Döğer-Eğret hattını savunacaktı (Görgülü, 1985, s. 107-108).

*“…Emr-i emâret ki, ‘âmme-i enâm ve kâffe-i hâşş u ‘âm içinde kavânîn-i şâhî ve âyîn-i pâdişâhîtemhîd ü tenfîzden ‘ibâretdir, bunların (Osman-oğullarının) şânındahatmolmuşdır. Himâ-yıhimâyetlerinde olan vilâyetlerinde eğer ra’iyyetdir ve eğer leşkeridir eğer subaşılar ve eğer sancak beğleridir, fermân- sultânaitâ’at her birinin üzerine hatmolmuşdır. Mişâl-i vâcibi’l-imtişâllerine eğer nûgerdir ve ger kuldur eğer gûbegûdür ve ger oğuldur, hiç ahad “kâinen men kâne” ızhâr-ı şi’âr-ı ‘ısyân itmek hadd-i imkândan değildir…”* temel kriter olarakbelirlenmişti (Kemalpaşa-zade, 1996, p. LXXIII).

**Table 1:** Esirlerin maaşları.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Rütbesi** | **Lira** | **Kuruş** |
| 1 | General | 62 | 69 |
| 2 | Miralay | 57 | 94 |
| 3 | Kaim-Makam | 50 | 44 |
| 4 | Binbaşı | 42 | 94 |
| 5 | Yüzbaşı | 30 | 25 |
| 6 | Mülazım-ı Evvel | 28 | 34 |
| 7 | Mülazım-ı Sani | 27 | 49 |
| 8 | Zabit Vekili | 19 | 7 |

Source: Akandere, 2002, s. 460

**Graphic 1:** Eserlerin Türlerine Göre Dağılımı

Source: Taşköprülüzade, 2019, s. 255.

Her şeyden önce bir metnin açıklanmasına gereksinim duyuluyorsa, o metinde okuyucunun kendi bilgisi, aklı, düşüncesi, sezgisi ya da duygularıyla üstesinden gelemeyeceği birtakım bazı zorluklar olduğu varsayımı söz konusudur (Kortantamer, 1994, p. 1). Bunun dışında literatürdeki çalışmalarda zikredilen, şerh türü eserlerin yazılma nedenleri oldukça fazladır. Bu nedenleri kısaca şu maddeler ile özetleyebiliriz:

1. İslami ilimlerin kurucu metinlerinin bütünüyle ortaya çıkmış olması (Kaya, 2015, p. 12),
2. Veciz ve özet ifadelerin genişletilmesi, kapalı ifadelerin açıklanması, genel ifadelerin detaylandırılması, zor konuların açıklanması, eksikliklerin giderilmesi (Demir, 2016, p. 18-19; Abay, 2012, p. 171-172),
3. Şöhretli bir âlimin eserinin kusurlarından arındırılarak daha iyi anlaşılır hale getirilmesi ve böylece kalıcı hale gelerek yeni nesillere aktarılması,
4. Bilginin güncelleştirilmesi, yerelleştirilmesi, belli bir mekân ve coğrafyaya uyarlanması,
5. Metne aşinalık ve metin üzerindeki derin vukufiyet (Kaya, 2015, p. 13, 15),
6. Selefinden daha zeki olduğunu göstermek,

**Conclusion**

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Türk İstiklal Harbi’nin nihai aşamasını oluşturur. Bu savaş sonunda Yunan ordusunun başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devletlerine güvenerek başlattığı Anadolu’nun işgali girişimi tersine dönmüştür. Söz konusu tersine dönüşte Yunan ordusunun unsurları savaş düzenini kaybedip bozguna uğramıştır. Bu unsurlardan birisi de General Trikupis’in başında olduğu Yunan 1. Kolordusu idi. Savaşın ilk günü kuşatma altına alınan Trikupis Türk ordusunun kapatamadığı dar bir alandan çıkmış sonrasında Kızıltaş deresi üzerinden Murat Dağlarına ulaşmayı başarmıştı. Buradan Uşak’a giderek General Franko ile güçlerini birleştirmeyi hedeflemişti. Ancak onun bu amacı Türk süvarileri tarafından akamete uğratıldı. Etrafı Türk süvarileri tarafından çevrilen Trikupis; açlık, cephane yetersizliği, yorgunluk vb. nedenlerle emrindeki asker ve subayların savaşmak istememesi üzerine teslim olmak zorunda kaldı.

**References**

1. Altan, Ebru (2000), İkinci Haçlı Seferi (1147-1148),Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
2. Asbridge, Thomas (2014), Haçlı Seferleri, Say Yayıncılık, İstanbul.
3. Aşıkoğlu, Yücel (2009), “Aziz Bernard ve Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
4. Azzimonti, Alessandro (1998), Origines of Cisterciens: Les Plus Anciennes Textes, CERF, Paris.
5. Barber, Malcolm ve Bate, Keith (2002), The Templars: Selected Sources Translated and Annotated, Manchester University Press, Manchester.
6. Barry, Patrick (1997), Saint Benedict and Christianity in England, Ampleforth Abbey Press, Southern Avenue.
7. Benvenuti, Anna (2010), “Dini Tarikatlar”,Ortaçağ: Katedraller, Şövalyeler, Şehirler, Çev.: Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Basım, İstanbul. (217-230).
8. Berman, Constance H. (1986), Medieval Agriculture, The Southern French Countryside, and the Early Cistercians: A Study of Forty-three Monasteries, American Philosophical Society, USA.
9. Berman, Constance H. (2000), The Cistercium Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
10. Bredero, Adrian H. (1996), Bernard of Clairvaux: Between Cult and History, T&T Clark Press, Edinburg.
11. Bulton, Brenda M. (1992), “The Cistercians and the Aftermath of the Second Crusade”, Ed. Michael Gervers, The Second Crusade and Cistercians, Palgrave MaCmillan, USA 1992.
12. Burton, Janet ve Kerr, Julia (2011), The Cistercians in the Middle Ages*,* The Boydell Press, Woodbridge.
13. Campion, Elenor (1999), “Citeaux our Mother? Early Cistercian Women’s History Revisied”, Cistercian Studies Quarterly, S. 4. (483-499) .
14. Cantor, Norman F. (1960), “The Crisis of Western Monasticism” The American Historical Review, S. 1, Ekim. (47-67).
15. Conrad of Eberbach (2012), The Exordium Magnum: The Great Beginning of Citeaux, Translated by Benedicta Ward-Paul Savage, Liturgical Press, Minnesota.
16. Coulton, George G. (1936), Five Centuries of Religion, Cilt: III, CambridgeUniversity Press, New York.
17. Çoban, Bekir Zakir (2014), Geçmişten Günümüze Papalık, İnsan Yayınları, İstanbul.
18. Dalgairns, J. B. (1844), The Cistercians Saints of England, S&J Bentleny, London.
19. Dalgairns, J. B. (1898), Life of the St. Stephan Harding, Ed.: John Henry Newman, Art and Book Company, New York.
20. Deanesly, Margaret (1969), A History of the Medival Church 500-1500*,* Routledge Taylor&Francois Group, New York.
21. Esen, Salihe (2015), “Dominiken Tarikatı ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri”, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
22. Firth, Lori (2012), A Comparison of the Cistercian and Knights Templar Orders and the Personal Influence of Bernard of Clairvaux, The University of Hull, UK. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
23. Fletcher, J. S. (1919), The Cistercians in Yorkshire, The MaCmillan Company, New York.

**APPENDICES**

**Appendix1**: Yunan General Trikupis’in 5. Kafkas Tümeni tarafından esir alındığını gösterir tarihi belge.

****

Source:Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Vol. 62, 1967, p. 369.

1. This article is analyzed by three reviewers and it is screened for the resemblance rate by the editor/ Bu makale üç hakem tarafından incelenmiş ve editör tarafından benzerlik oranı taramasından geçirilmiştir.

   \* In this article, the principles of scientific research and publication ethics were followed/ Bu makalede bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur.

   \*This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)

   \*There is no conflict of interest with any person/institution in the prepared article/ Hazırlanan makalede herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır. [↑](#footnote-ref-1)
2. General Trikupis, Türk Ordusu tarafından 2 Eylül 1922’de esir alındı. Onun esaretinden bilgisi olmayan Yunan Hükümeti, Hacı Anesti’nin yerine 4 Eylül 1922’de kendisini başkomutan olarak atadı. Yunan kaynaklarına göre Yunan Hükümetinin gelişmelerden habersiz giriştiği bu tasarrufu, Türklerin Yunan başkomutanını esir ettiği söylemlerine zemin hazırlamıştı. 5 Eylül 1922’de Trikupis’in esir edildiğini öğrenen Yunan Hükümeti, onu başkomutanlıktan alarak yerine General Polimekanos’u atadı. Nilüfer Erdem, Yunan Tarihçiliği Gözüyle Anadolu Harekâtı 1919-1923, Derlem Yayınları, 2017, s. 480. [↑](#footnote-ref-2)