**SUNUŞ**

**GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ERZURUM’A GELİŞİNİN VE ERZURUM KONGRESİ’NİN 100.YILINI KUTLARKEN**

**\*\*\***

**THE CELEBRATION OF THE 100th ANNIVERSARY OF GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’S ARRIVAL IN ERZURUM AND ERZURUM CONGRESS**

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a geliş tarihi olan 3 Temmuz 1919 ve 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan Erzurum Kongresi'nin 100. Yılı münasebetiyle; 100. Yıl kutlamaları kapsamında Enstitümüzün “***Atatürk Dergisi****”*nin **VIII. Cilt, 1. Sayısı**’nın “***100. Yıl Özel Sayısı***” olarak yayınlanmasına karar verildi.

Atatürk adının verildiği ilk üniversitenin mensubu olmaktan; Enstitümüz tarafından uzun yıllardır yayınlanan ve uluslararası yayın kapsamındaki Atatürk Dergimizden ve Milli Mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Erzurum şehrinde bulunmaktan büyük bir gurur duymaktayız.

Milli Mücadele’nin fikri teşkilatlanmasının gereği olarak Mondros Mütarekesi’nin Anavatanın her yerinin açık işgalini sağlayan 7. Maddesi ve “*Altı Doğu Vilayeti*” denilen Erzurum (Merkez Erzurum, Bayezit/Ağrı ili, Kuzey Bingöl, Kiğı, Yusufeli, Bayburt) Sivas (Merkez Sivas, Amasya, Tokat, Şark-i Karahisar/Şebinkarahisar), Diyarbakır (Merkez Diyarbakır, Siverek, Mardin ve Palu), Elazığ (Merkez Elaziz/Harput, Adıyaman, Malatya, Dersim/Tunceli), Bitlis (Merkez Bitlis, Siirt, Muş, Genç/Güney Bingöl), Van (Merkez Van ve Hakkari) Vilayetlerinin -ki Mütareke’nin İngilizce metninde “*Altı Doğu Vilayeti’nin” “The Six Armenian Vilayets”* yani Altı Ermeni Vilayeti olarak geçtiği daha sonra anlaşılacaktır- işgali sağlayan 24. Maddesi’ne tepki olarak 1/2 Aralık 1918 tarihinde İstanbul'da Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyetin gayesi Doğu Anadolu'da bir Ermenistan yaratma fikir ve faaliyetlerine, Ermeni çetelerinin Türklere uyguladıkları katliam ve mezalimlerinin tekrar yaşanmasına engel olmak için her türlü mücadele vermekti.

Yine İtilaf Devletlerinin destekleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir Pontus Devleti kurma faaliyetlerine karşı 12 Şubat 1919 tarihinde Trabzon'da Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon Vilayeti, Merkez Trabzon olmak üzere Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'den oluşmaktaydı. Cemiyetin yayın organı “*İstikbal*” gazetesi idi. 10 Mart 1919 tarihinde Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Erzurum şubesi açılmış ve “*Albayrak*” gazetesinin de yayınına başlanılmıştı.

3 Mayıs 1919 günü XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Erzurum'a gelmesi ile Erzurum'da milli teşkilatlanmanın yoğunlaştığı görülmektedir. Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki XV. Kolordu'nun askeri ve coğrafi kapsamda bulunan ve desteğini alan her iki cemiyetin 30 Mayıs 1919'da tarihinde birbirlerine çektikleri telgraflarda ortak bir kongre yapılmasına karar verilmişti.

IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkmış olan ve o tarihten itibaren Anadolu hareketinin fiili lideri olan Mustafa Kemal Paşa'nın emrine Erzurum'daki dört tümenli XV. Kolordu ve Sivas'taki iki tümenli III. Kolordular verilmişti. Müfettişlik bölgeleri ise Trabzon, Erzurum, Sivas, Van Vilayetleri ile Erzincan ve Canik/Samsun Bağımsız Sancakları idi. Mustafa Kemal Paşa, devamlı olarak Kazım Karabekir Paşa ile iletişim halinde idi. Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek niyet ve faaliyetleri anlaşılınca ısrarla İstanbul'a geri çağrılmaktaydı. Ancak İstanbul'a dönmeyerek, faaliyetlerine devam eden Mustafa Kemal Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa da Erzurum'a davet etmekteydi.

Bu arada Samsun-Havza-Merzifon-Tokat yoluyla Amasya'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, 21-22 Haziran 1919 tarihinde taslağını kendisinin hazırladığı Amasya Genelgesi’ni Ali Fuat (Cebesoy), Rauf (Orbay) ve Refet (Bele) Beylerle birlikte imzalayarak yayınlamıştı.

Mustafa Kemal Paşa, Amasya, Sivas ve Erzincan yolu ile 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldi. O gün maliyeti ile birlikte ikindi vakti Ilıca’ya ulaşan ( Haziran 1919'da IX. Ordu Müfettişliği III. Ordu Müfettişliği’ne çevrilmiştir) III. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa ve kurmayları, Erzurum Valisi Münir Bey Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Reisi Hoca Raif Efendi, Mazhar Müfit Bey ve Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti İdare Heyeti karşılamıştı. Hep beraber şehre doğru gelinmiş; ikinci karşılama töreni, İstanbul Kapı’da askerler, bando, tören kıtası ve Erzurum halkı tarafından gerçekleştirilmişti. Erzurum'a geldiğinin ertesi günü 4 Temmuz'da Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 'nin şubesine giderek, cemiyet ile temasa geçmişti.

5 Temmuz 1919'da gecesi III. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, XV. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Hoca Raif Bey, Erzurum Valisi Münir Bey, Eski İzmit Mutasarrıfı İbrahim Süreyya Bey, III. Ordu Müfettişi Kurmay Başkanı Kazım (Dirik) Bey, Kurmay Binbaşı Dr. Refik Bey ve Eski Bitlis Valisi Mazhar Müfit Beylerin katıldığı toplantıda, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği kabul edilmişti.

Mustafa Kemal Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1908'deki Kongresi'ne katılması ve sonrasında aktif siyasetten ayrılmasının ardından uzun bir zaman sonra, 10 Temmuz 1919 günü Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Heyet-i Faaliye Reisliği’ne seçilmekle yeniden bir cemiyete resmen üye olmuştu. 20 Temmuz günü de, Erzurum Delegesi olan Cevat (Dursunoğlu) ve Emekli Binbaşı Kazım (Yurdalan) Beylerin istifaları ile Rauf Bey ile birlikte yapılacak olan Erzurum Kongresi'ne Erzurum Delegesi olarak katılma hakkı hukukî olarak da sağlanmıştı. 23 Temmuz 1919 günü toplanan Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal Paşa, oy çokluğu ile Başkan seçilmişti.

Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi’ndeki açış konuşmasında da dediği gibi, “*Tarih ve olayların sürüklenmesi ile bugünkü içinde bulunduğumuz kara ve kanlı tehlikeleri görmeyecek, üzülmeyecek hiç bir vatansever düşünülemez*” fikri ile hareket edilmiş ve vatanımızın tamamının korunması ve milletin istiklalinin sağlanması için kararlar alınmıştı. Çünkü vatanseverlik, vatanın zerre toprağı için, vatanın bütünlüğü için tüm maddi ve manevi varlığıyla fikri, siyasi ve gerekirse silahlı mücadele etmek, savaşmaktı. Çünkü O, “*Tarih, bir milletin kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bundan dolayı vatanımızın ve milletimizin aleyhine verilecek hükümler iflas etmeye mahkumdur*.

*Bize karşı yapılan bu iğrenç zulüm ve haksızlıklar karşısında milli vicdanımız uyanarak sesini yükseltmiş ve kurulan Hukuk-ı Milliye, Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye, Müdafaa-i Vatan ve Redd-i İlhak gibi aynı maksatla kurulan cemiyetler, “elektrik şebekesi” gibi vatanı sarmıştır.*

*İşte bu milli teşkilatın oluşturduğu mücadele ruhu, mübarek vatanımızı ve milletimizin istiklalini korumak için son sözü söyleyecek ve bunu uygulatacaktır”*.

İşte bu ruh ve inançla İstanbul'dan Erzurum’a uzanan bir yolda Erzurum Kongresi’nin amacı, hedefi ve alacağı kararların özü belirlenmişti. Bu düşüncenin hakim olduğu bir şahsın başkanlık ettiği kongre, artık bölgesel bir çerçevedeki amaç, hedef ve kararlar içinde kalamazdı.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile alçaltılmak ve Anadolu'dan sökülüp atılması istenen Türk milletinin, Mütareke’nin imzalandığı andaki sınırlar içinde toprak bütünlüğünü, milli istiklalini, milli izzet-i nefsini, milli haysiyetini, Türk varlığını, kimliğini ve benliğini koruma şartlarının belirlendiği bir yerdir. Erzurum Kongresi, sivil ve bölgesel bir halk hareketinin, vatanın tamamını ilgilendiren milli bir direnişe dönüştürülmesinin gerçekleştiği yerdir.

1683 II. Viyana Bozgunu ve ilk toprak kaybımızın olduğu 1699 Karlofça Antlaşması bir başlangıç olmuş, devamlı toprak kaybı ve geri çekilme yaşanmıştı. *“Küçüle küçüle”* elimizde sadece vatan toprağı Anadolu kalınca ve buradaki varlığına da, istiklaline de son verilmek istenince Türk milleti “*Ya İstiklal Ya Ölüm*” parolasıyla kurtuluş kararlarının alındığı yer Erzurum Kongresi olmuştu. Erzurum Kongresi kararları; hem Milli Mücadele’nin hem de daha sonra kurulacak olan Türk Devleti’nin iç ve dış siyasetini, adli, hukuki, sosyal, kültürel, iktisadi, mali programının ve politikalarının işaretini vermişti; tüm bunların, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli/Milli And şeklinde belirlenmesini sağlamıştı.

Erzurum Kongresi kararları Mondros Mütarekesi öncesi topraklarımızda tek bir düşman askeri yokken mütareke sonrası yaşanan işgallere, Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan, Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti yaratma fikir, iddia ve faaliyetlerine vurulmuş büyük bir darbe ve “*demir bir yumruk*”tu. Çünkü ilki Mayıs 1917'de Erivan'da Batı Ermenileri de denilen Türk Ermenileri bir kongre yapmış; ikincisini de 6-13 Şubat 1919 tarihleri arasında yine Erivan'da yaparak; milli varlığımız ve toprak bütünlüğümüz ve devlet büyüklerimiz aleyhinde kararlar almış ve uygulamaya geçmişti. Bu nedenlerle Erzurum Kongresi ve aldığı kararlar, Ermeni Kongresi ve kararlarına verilen en güzel cevaptı.

Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı andaki sınırlarımızı milli sınır kabul ederek, bu sınırlar içinde milli varlığımıza ve milli istiklalimize zarar verecek hiçbir karar ve yardımı dahi kabul etmeyerek, her türlü manda ve himayenin ilk kabul edilmediği yerdir “*Erzurum Kongresi*”.

Erzurum Kongresi iki hafta süren çalışmalar, görüşmeler, tartışmalarla ve hazırlanıp yayınlanan nizamnamesi, kararları ve beyannamesi ile yapılacak olan Sivas Kongresi'ne önemli bir hazırlık ve tecrübe olmuştur.

Erzurum Kongresi kararları ve beyannamesi gereğince oluşturulan ve başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı Heyet-i Temsiliye, Milli Mücadele hareketinin Meclis açılıncaya kadar idari ve siyasi kararların alındığı önemli bir kuruluş olmuştu.

Mustafa Kemal Paşa’nın 7 Ağustos 1919 tarihinde Erzurum Kongresi'nin kapanış nutkunda; “*Muhterem Efendiler! Milletimizin kurtuluş ümidi ile çırpındığı en heyecanlı bir zamanda fedakâr Heyet-i Muhterem her türlü zahmete katlanarak burada Erzurum'da toplandı. Hassas ve necip bir ruh ve selâmetli bir iman ile Vatan ve Milletimizin kurtuluşu ile ilgili köklü kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı Milletimizin varlık ve birliğini gösterdi. Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir başarı olarak yazacaktır*…” sözleri Erzurum Kongresi’nin anlam ve önemini göstermeye yeterlidir.

Erzurum Kongresi sonrası Mustafa Kemal Paşa’nın *“zaferden sonra hükümet şeklinin Cumhuriyet olacağını”* söylemesiyle; hem mutlak bir zafere olan inancın olduğunu; hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin Erzurum'da atıldığını anlıyoruz. Böylece, dağılan bir imparatorluktan Milli Devlete geçiş yolundaki karar Erzurum'da alınmıştı. Bu gerçeği ilk fark edenler ise İngilizler olmuş; Erzurum Kongresi kararlarını ve gelişmelerini değerlendirerek, “*Erzurum'da Cumhuriyet ilan ediliyor*” diye endişeye kapılmışlardır.

Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti tarafından 25 Ağustos 1919 tarihinde teklif edilen *“Erzurum Hemşehriliğini”* 27 Ağustos 1919 günü kabul etmesiyle; büyüdüğü, doğduğu şehir olan Selanik’in dışında ilk defa başka bir şehrin nüfusuna geçmişti. Böylece 1919 seçimleri sonucu 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanan ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi Mebusan olacak olan Meclise Erzurum'u temsilen mebus seçilmişti.

Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ve Sivas Kongresi’ne katılacak olan kişilerle Sivas’a yapılması gereken yolculuk ve yolcular, maalesef maddi imkansızlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı ve çaresizlik içindeydiler. Erzurum Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Cemiyet’in üyesi olan Emekli Binbaşı Süleyman Bey'in verdiği 900 liraya kendi aralarında toplanan 100 liranın da eklenmesi ile toplamda 1000 liralık bir meblağın yardım maksadıyla Mustafa Kemal Paşa’ya takdim etmişler; Paşa da bu davranış karşısında büyük bir memnuniyet duymuştu.

Mustafa Kemal Paşa, 57 gün kaldığı Erzurum'dan 29 Ağustos 1919 günü mahiyeti ile birlikte Sivas'taki kongreye katılmak üzere ayrılmışlardı. Bu 57 gün, Mustafa Kemal’in, Erzurum şehrinin ve bütün vatanın kaderinde çok önemli ve derin izler bırakmıştı.

100 yıl sonra “*tarihi empati*” yaparak o günkü milli ruhu, heyecanı, kaygıyı, sıkıntıları; acele ve hızlı kurtuluş çareleri arama teşebbüsleri, faaliyetleri, azmi ve iradeyi anlamamız; bugünü anlamak ve geleceğin kıymetini bilmek, vefa ve saygı göstermek, korumak, sakınmak gelecekte de bu asil ve korkusuz mücadelenin dayandığı “Ku*va-yı milliyeyi amil, irade-i milliyeyi hakim kılmak*” esasından kaynaklandığını asla unutmayacağız.

Türk Milli Mücadele Tarihi’nde çok önemli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi'nin toplanmasına vesile olan, uygun ve güvenli bir ortam sağlayarak gerçekleştiren, destek veren, “*milli bir kongre*” olmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere XV. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'ne, Trabzon Muhafaza-ı Hukuk- ı Milliye Cemiyeti’ne, tüm Erzurumlulara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz; rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki bu günlere eriştik. Nice 100 yıllar yaşaması ve yaşatılması dileklerimizle.

23 Temmuz 2019

Prof. Dr. S. Esin DERİNSU DAYI

Atatürk Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü