Trabzon Vilayetinin Sosyo-Ekonomik Yapılanmasının 1914 Yılı Özel İdare Bütçesindeki Yansımlarını


Eyaletten vilayete uzanan süreçteki Trabzon vilayetinin 1868 yılı itibariyle sınırları; doğuda Acaristan, güneyde Gümüşhane ve Niksar, batıda Alaçam’da dayanıyordu. Sertini Doğu Karadeniz dağlarına yasayan Trabzon Vilayetinin etkileri Karadeniz’in se-

* Merkez Emniyet Müdürü, Türk Polis Tarihini Araştırma Merkezi Başkanı, e-mail: sahineyup61@gmail.com.
1 Bugünün Gürçistan sınırları içinde kalan özerk Acara Cumhuriyetidir.

Karadeniz Araştırmaları, Sayı 10 (Yaz 2006), s.63-75.
rin suları tarafından yıllarca okşandı. Böylese mutlu bir ortamda kendisini sevenlerle birlikte gelişerek hayat sürdüren Trabzon Vilayeti, 1912 yılında Merkez, Lazistan ve Gümüşhane sancakları olmak üzere 2012 köy, 21 nahiyeye ve 14 kazaadan oluşuyordu. ³

1914 YILI ÖNCESİNDE TRABZON VİLAYETİ

Eğitimin Beşiği Konumundaki Şehzadeler Şehri Trabzon

Trabzon Eyaleti/Vilayeti Türklerce yurt olmadan sonra; Şehzadelerin eğitimlerile devlet yönetim becerisi kazandıkları İmperatorluğun ilim merkezlerinden birisi olma bahtiyarlığına da kavuştu. Türk-İslam şehri olarak yeniden doğmuşa birlikte kazandığı şehzade-şehri olmanın önüne binaen daha sonraki süreçte eğitim ve öğretim şehri olma ayricalığını sürdürdü. Bundan dolayı ülke için önemli sağlık yeterli yetiştirmeye bahtiyarlığına sahip oldu.

1909 tarihli Osmanlı devlet salnamesine bakıldığında; o tarihteki toplam nüfusu 1.071.477 olan Trabzon Vilayetinin orta öğretimdeki öğrencisi sayısı 106.408 olduğu görülmektedir.⁴ Buna göre, mevcut nüfusun %10,06’sının ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimde olduğu söylenmek mümkündür. Aynı bakış açısıyla bir değerlendirme yapıldığında da; okuma-yazma oranının ve eğitilmiş insan sayısının her yıl genel nüfusun %1,06’sı oranında arttığı söylenebilir. Bahse konu dönemde İlkokul olarak, 229; genel İlkokul (Devlet Okulu), 85 özel İlkokul olmak üzere toplam 314 İlkokul bulunu-yordu. Bu okullarda verilen eğitim ve öğretimin aksatılmadan yürütmelisi için de devlet İlkokullarında 2844 erkek öğretmen, 26 bayan öğretmen, özel İlkokullarda ise, 102 erkek öğretmen ile 4 bayan öğretmen olmak üzere toplam 386 erkek öğretmen ve 30 bayan öğretmen görev yapıyordu. Bu okullarda ise, toplam 21.940 öğrenci öğrenim görmekteydi.⁶

Hicret ve Mücadele Şehri Trabzon

Osmanlı Devletinin, asırlarca mücadeleyi ettiği Çarlık Rusya’sıyla ayrı saflarda Birinci Dünya Savaşına katılması sonucu, ebedi

⁴ Yılıık, Devlet Yılığı.
IŞGAL ALTINDAKI ŞEHİR TRABZON


Doğu Karadeniz halkıyla birlikte yarışına yak niveau hıçret eden Trabzon halkının gidenleri gibi kalanları da açık ve yoksulluğun penceşesinde çok büyük zararlar gördü. Her seye rağmen hıçret


Hürriyeti Doyasıya Yaşayan Şehir Trabzon

Çok geçmeden bu arzularına ulaştılar. Trabzon halkına onlarmız acılar veren bu kara günler uzun sürmedi. Trabzon, Rusya’dan meydana gelen bolsevik ihtilalinden sonra 24 Şubat 1916 yılında Rus işgalinden kurtuldu. 9 Ancak gidenlerin yanısı bile Trabzon’a dönmedı/dönemmedi. Rus işgalinin kısa sürmesine karşılık, Trabzon’un nüfus yapısı üzerinde büyük bir tahribat yaptı.

TRABZON VİLAYETİNİN 1914 YILI SOSYAL YAPISI


9 Bir Tutkudur Trabzon, a.g.e. Sayfa 11.
vilayette içtimai eden meclis-i umumi azasinin suret-i ihtiyabi bir kanun-i mahsusa ile tevsi olunacaktır” denil-mek suretiyle mülki yönetimde ihtiyac duyan yönetim ve de-netim birimlerinin kuruluşunun yapılmış hâkmüne varılmıştır. Aynı kanununun 110’uncu maddesinde ise; “Vilayat mecâlis-i umumiyesinin10 vezâifi, yapılacak kanun-i mahsusunda11 beyan olunacağı vechîle turuk ü maâbir12 tanzimi ve itiabar sandıklarının teşkili ve sanayi ve ticaret ve filahatin teştili gibi umur-i naftaya13 müteallik mevâd hakkında ve umuma ait maârif ve terbiyenin intiâsi yolunda müzakerata şamil olmakla beraber tehkîlî ve mürettebatı emriyênin suret-i tevii ve istiïsalinle ve muamelat-i saïrede kavanın ve niçamat-i mezûa ahhââma muhalif gördükleri ahvalin müteallik olduğu makam ve mukilkâre tebîğiyle tâsîhî ve saîlah zinninda arz-i ıstîka etmek selahiyetini dahi muhtevi olacaktr” denilmek suretiyle illerde oluşturulması planlanan İlk Genel Meclislerinin yüklenerekleri görevlerin özel kanunla düzenlen酡çü vurgulanarak genelde ne ile yükümlü kılınacakları da düzensenmiştir.

Kanun-i Esasinin genel hatlarına çizdiği il genel meclislerinin görevleri; il dâhî indeki her türlü ulaşım yollarının düzensenmesi, itiabar sandıklarının oluşturulması, sanayi, ticaret ve ziraatın geliştirilmesi, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması hususlarını görüsme ve karara bağlama; ayrıca il dâhîinde alınan ulusal ve yerel vergilerin tahakkuk ve tahsililey dijî bazı hususlarda gördükleri aykırılıkları ilgili makamlara iletme ve bu yanıtlıkların düzeltilmesi doğrultusunda şıkayette bulunma hakkına sahip olma, şeklinde düzensenmiş ve işleyişy Avrupai tarzda yeniden yapılandırılmıştır.14

Kanun-i Esai doğrultusunda Avrupai tarzda çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayât Kanununun 1’inci maddesiyle ilin genel ida-

---
10 İlk Genel Meclisi.
11 Özel Kanun
12 Yollar ve Geçitler.
13 Bayındırlik İşleri.
resinin başı olarak valiye görev verilmiştir. Aynı kanunun 3’üncü maddesiyle de, “müllki yapılanmada ki herhangi bir değişikliğin atanmış bir görevinin başkan olduğu seçilmiş meclisin bu konudaki kararının Dâhiliye Nezaretiin uygun gormesi ve Padişahın irade-i seniyesyle hüküm arz edeceğ” beyan edilmiştir.


Atanmış valinin bağımlıdaki yerelden seçilmiş üyelerden oluşturan İl Genel Meclisinde yapılan ilk toplantında, mevcut üyelerin arasından oluşturulacak komisyonlar için üye seçimi yapılyordu.15 “... aza-i mevcudenin encümenlere tevzii ve umur-ı idare, belediyeye, ziraat namyla bir ve maarif, evkaf ve nafı namırlaryla bir ikinci encümen teşkiline karar-gir olunduk tan sonra...” hüküm doğrultusunda, idari işler, belediye ve ziraat adıyla bir; eğitim, vakif ve bayındırlık adıyla bir olmak üzere iki komisyon kurulabilirdi.16

1914 YILI ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEKİ EKONOMİK YANSIMALAR

1914 yılında Trabzon Vilayeti adına faaliyet yürütten İl Genel Meclisi, vilayet dâhiliindeki sancak ve kazalardan seçilen 35 üye- den oluşuyordu.17 Seçimle oluşturulan ‘Genel Meclis’, komisyonlara aylarlarak ‘İl Özel İdare’ bütçesini oluşturmanın yanında; “İllerin Genel İdaresi Hakkındaki Kanun” hükümleriley kendilere-rine yüklenen diğer görevleri de yerine getiriyordu.18 İl Özel İdare

15 Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti Meclis-i Umumisinin 1910 yil kararları, 166 Sayfa, sayfa: 2, Matbaa-i Osmanlyye, Dersaadet–1913.
16 Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti Meclis-i Umumisinin 1910 yil kararları, sayfa: 2.
bütçeleri, merkezi hükümet tarafından öngörülen kanun, tüzük, yönetimlik ve kararlar doğrultusunda yapılandırılmıştı. Trabzon vilayetinin 1914 yılı Özel İdare Bütçesi, merkezden gönderilen toplam 60 mevzuat doğrultusunda oluşturulmuştur.\textsuperscript{19}

Merkezi hükümet tarafından yayınlanan mevzuat doğrultusunda oluşturululan İl Özel İdare bütçesi, İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan uygulama talimatnamesindeki, "İşbu Nizammame ile kararlaştırılan gelirden başka il adına ve hesabına hiçbir telifin düzenlenip dağıtılması ve tahsili uygun olmayıp Nizamname ile verilen izin dışında her ne ad ve süre ile vilayet hesabına düzenleme ve vergi tahsili teklifi hakkında emir verenler Genel Muhasebe Kanununun 17'nci maddesine göre sorumludurlar" hüküm doğrultusunda yürürlüğe konulmuştur.\textsuperscript{20} Aynı talimatnamenin 6'ncı maddesinin, "Gerektiğinde, malı sene içinde ödenmek ve miktarı 2.000.000 kurusu geçmemek üzere geçici avans analmasını vehari hesapların açılmasına vilayet yönetimi yetkilidir" amir hükümet ile vilayet adına borçlanmanın miktar ve şekliley birlikte yetkili makam da tespit edilmişti.

Trabzon vilayetinin 1914 yılındaki Özel İdare Bütçesi gelir-gider açısından incelediğinde; 16.576.362 kuruluk gelirine karşılık 15.296.315 kuruluk giderin olduğu görülmektedir.\textsuperscript{21} Bu dönemdeki gelir-gider arasındaki fark, 1.280.047 kurus olmuştur. Bu veriler doğrultusunda yapılacak bir değerlendirme yapılacak da; merkezden gönderilen vergi ve katılım payları ile yerel unsurlardan elde edilen vergi, kar payı ve sair yıllık gelirin % 92 sının yine vilayetin bayındırık, eğitim, ziraat ve sağlık gibi ihtiyaçların giderilmesi için harcanmıştır, % 8'ünün tasarruf edilerek bir sonraki bütçeye aktarıldığını ortaya çıkar.\textsuperscript{22}

Söz konusu bütçenin yıllık 16.576.362 kuruluk gelirinin 6.821.156 kuruluş zirai gelirlerden, 8.621.483 kurusu yol ve geçitlerden elde edilen gelirlerden, 710.343 kurusu gümrük vergileri, 421.880

\textsuperscript{20} Babâli Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilâyât-ı Meemû-i Seneviyesi, sayfa: 226.
\textsuperscript{21} Babâli Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilâyât-ı Meemû-i Seneviyesi, sayfa: 236.
\textsuperscript{22} Babâli Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilâyât-ı Meemû-i Seneviyesi, sayfa: 228.
kürüş ise vilayet kâr payından oluşuyordu. Vilayet Özel İdare Bütçesi oluşturulmasında yol gösterici ve düzenleyici mevzuat incelemiştir; ülkenin çeşitli yerlerinde genele yönelik faaliyet gösteren şirketlerin yıllık hasilatından, bu şirketlerin gelirine katkıda bulunan illerin yerel bütçesine merkezi hükümte yapılan mukaveme yanı Payne doğrultusunda ödenek aktarılyordu.

![Trabzon Vilayetinin 1914 Yılı Özel İdare Bütçesindeki 16.576.362 Kuruşlu Gelirin Dağılımı](image)

1914 Yılı Özel İdare Bütçesinin Gelir Dağılımı Gösterir Grafik

Trabzon Vilayetinin halkı, genelde deniz taşımacılığının yanında diniz ürünü istihşaliyle ön çıkmıştır. Vilayetin sahip olduğu liman vasıtasıyla yük ve yolcu taşıyan gemilerin İstanbul-Haydarpaşa ve İzmir limanına sağlanıkları gelir sebebiyle Trabzon vilayeti Özel İdare Bütçesine gelirden belirli bir pay aktarılyordu. Bu gelir aktarımı 1914 yılı için 421.880 kuruş olarak tahakkuk ettirilmiştir. Aynı şekilde, ilgili vilayetler için ülkenin genelinde faaliyet gösteren demiryolu işletmeleriyle benzeri kuruluş gelirlerinden aktarma yapılmıştır da görülmüştür. Böylelikle yerel yö-

---


netimlere merkezi bütçeye sağladıkları kârlılık oranında kar payı aktarılıyordu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gider</th>
<th>Miktar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>U. Genel Maliyeti Giderleri</td>
<td>162,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Özel İdaresi Memurları Maaşı</td>
<td>202,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesettli Giderleri</td>
<td>69,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Memur Maaşları</td>
<td>469,800</td>
</tr>
<tr>
<td>İnşaat ve Tamirat Giderleri</td>
<td>4,665,240</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesettli Harçamalar</td>
<td>455,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Maşruf Maliyetleri Maaşları</td>
<td>27,800</td>
</tr>
<tr>
<td>İkinci Öğretim</td>
<td>712,800</td>
</tr>
<tr>
<td>İlköğretim Yüksek Kismi</td>
<td>854,856</td>
</tr>
<tr>
<td>İlköğretim İlk Kismi</td>
<td>987,872</td>
</tr>
<tr>
<td>Öğretnen Öğ.</td>
<td>586,200</td>
</tr>
<tr>
<td>Müslüman -Cayırlı-Müslim Özel Okulları</td>
<td>67,656</td>
</tr>
<tr>
<td>Gelen Okulların Maaşları</td>
<td>1,367,130</td>
</tr>
<tr>
<td>Cevvül Mektebi</td>
<td>247,300</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumunie Tarlasi (Deneme Tarlasi)</td>
<td>155,400</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziraat Atelerleri Deposu</td>
<td>249,698</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanayi Okulu</td>
<td>858,500</td>
</tr>
<tr>
<td>Vilayet Mağazaesi</td>
<td>147,200</td>
</tr>
<tr>
<td>Hastane</td>
<td>500,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Vahşihane</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Sağlık İşleri</td>
<td>281,200</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziraat Bankası Aidiği</td>
<td>1,558,820</td>
</tr>
<tr>
<td>Tahsilat Giderleri</td>
<td>156,150</td>
</tr>
<tr>
<td>Vilayet Emliyat Giderleri</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Mahkeme Maaşları</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ödeme Açığı</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilimiyeti Mezarları</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jandarmalı Sandığı Aidiği</td>
<td>20,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOPLAM</strong></td>
<td>15,298,316</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Trabzon Vilayeti Özel İdaresi Bütçesinin 1914 Yılı Gider Cetveli

Özel İdaresi Bütçesinde 1914 ylı harcamaları için tamirat ve inşaat gideri olarak ayrılan 4.469.282 kuruluş harcama karşılığında aynı yıl içinde yol, köprü ve geçitlerden 8.621.483 kuruluş gelir elde edilmiştir. Yapılan harcamaların; geçit, köprü ve yol geçiş ücreti olarak geri dönmesiyle yapılan yatırımların % 51’8 oranında gelir olarak geri dönüştür. Kalan 4.152.201 kuruluş gelirden, başka yatırımlar için kullanıldığı da bir başka geçektir. Trabzon Vilayeti 1914 ylı Özel İdaresi Bütçesinde öngörülen 15.296.315 kuruluş harcama, harcama kalemlerinin önemi bağlamında değerlendirildiğinde; inşaat, tamir, eğitim-öğretim, ziraat ve imar giderlerinin diğer hizmetlere göre fazla olduğu görülmek-


<table>
<thead>
<tr>
<th>HARCAMALAR</th>
<th>TUTARI KURUŞ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vilayet Özel İdare Memurları ile Genel Meclis Üyeleri Maası</td>
<td>432.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Turuk ü Muühr (Vollar ve Geçitler)</td>
<td>5.306.062</td>
</tr>
<tr>
<td>Maarif İşleri</td>
<td>4.654.262</td>
</tr>
<tr>
<td>Sağlık, Hayvançılık ve Ziraat Giderleri</td>
<td>1.668.091</td>
</tr>
<tr>
<td>Hayır ve Sağlık İşleri</td>
<td>581.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Muhtelif Masraflar</td>
<td>2.524.960</td>
</tr>
<tr>
<td>Borçlanmalar</td>
<td>20.000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM</td>
<td>15.295.315</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Trabzon Vilayeti Özel İdare Bütçesinin 1914 Yılı Harcamalarını Gösteren Çetvel

1914 yılı İl Özel İdare Bütçesinin gelir ve giderlerinin hesabı ile yatırımların planlanmasında ihtiyaç duyulan bütçenin oluşturulması için, merkezi hükümetçe oluşturulan vergilerden yerel bütçe için ayrılan gelirlerin yanında, il dahlinde elde edilen özel gelirlerin yanında, devletin genel bütçesinden vilayetlere ayrılan paydan oluşturulmuştur. 1914 yilin ilerideki hoşgörümlü ve etkin yöneticilikle geliştirelmesi hızla olmayacaktır.

1914 yilin ilerideki hoşgörümlü ve etkin yöneticilikle geliştirilmesi hızla olmayacaktır.

---

29 Babaş Dähiliye Nezareti Umur-1 Mahalliye ve Vilâyât-1 Mecmu-i Seneviyesi, sayfa: 229.
dare Bütçesinden eğitim-öğretim faaliyetine ayrılan ödeneğin, harcamaların % 33,2'sini oluşturdugu görülmektedir.

![Grafik: Trabzon Vilayetinin 1914 Yılı Özel İdare Bütçesinin 15.296.315 Kuruluş Giderinin Kısmalar Arası Dağılımı]

1914 Yılı Özel İdare Bütçesi Giderlerini Gösterir Grafik

Yaşanan bütünün olumsuzluklara rağmen, hayır yarattı, eğitim, ziraat ve sağlık alanında başarılı yatırımları öngören bir yerel bütçeye ortaya koyma başarısını gösteren günümüze yöneticilerini rahmetle ve minnetle anmanın büyük bir vefasızlık öneme olur. Bütçenin uygulama döneminde Rus donanması tarafından delen ve bombalanın Trabzon'da bugün dahi alışılanacak yaratma ve hizmetleri hayata geçirmenin basite alınması gerekir. Bu başarı, yerel yöneticilerin -bilihassa seçilmişlerin- bütün imkanları kullanarak bağlı olduklarını topraklara verebilecekleri hizmetlerin ne-releve varacağına göstermesi açısından önemi büyüktür.

1915 yılı bütçesinin hazırlıkları sırasında 1914 bütçesini ideleme ve değerlendirilme gayesiyle yapılan konuşmalarda, yerel yönetim uygulamasıyla olanın faydalar dile getirilmiştir. 1914 yılı bütçesinin oluşturulmasında öngörülen tüm yatırımların dayanaklı, uygun yere uygun yatırım teorisi öne çıkarılmıştır. Trabzon vilayetinin 1914 yılı Özel İdare Bütçesi bu açıdan değerlendiril-

---

düğünde, arazisinin uygun oluşundan dolayı Ziraat Mektebi Ordu’
da açılmış, uygulama çifliği de aynı sebeplerle aynı yerde tesis edilmiştir. Buna karşılık, hayvancılığın gelişmesine uygun olan Gümüşhane sancağı ile bağlı kazaları konumundaki Şiran ve Kel- 
kı’t’e hayvancılığın gelişimi için uygun damızlık hayvanlar ile küle-
mes hayvanları ve yumurtaları dağıtılmıştır.32 Ziraat ve hayvan-
cılığın gelişimine katkı sağlamak gayesiyle Avrupa’ya öğrenci gön-
derilmesine karar verilmiş ve bu karar uygulamaya konulmuştur.33 Aynı şekilde ziraatta verimin artırılması gayesiyle kimyevi gübre getirilerek çiftçinin hizmetine sunulmuştur.34 Bunun ya-
manda, ziraat ve hayvancılığın teşvik edildiği yerlerde çiftçinin
ihtiyacını karşılamak üzere yeterli miktarda ziraat teknisyonu
görevlendirilmiştir.35

![Pie chart showing budget distribution](image)

**1914 Yılı Özel İdare Bütçesi Giderlerini Gösterir Grafik**

---

Ziraatın gelişmesine gereken önemi veren vilayet yöneticileri, sanayideki gelişmeye duyarızı kalmamışlardır. Yerel ihtiyaçların, yereldeki tesislerden karşılansması için gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Bu sebeple sanayi bölgesi olarak ayrılan Trabzon merkez sancakına bağlı Değirmendere mevkiinde bir sanayi o-kulu

nen açılması, ülkedeki fenni gelişimi yansıtası için payv'on tara

zında hastane inşası öngörülmüş ve bu öngörü uygulanmaya konulmuştur.36

SONUÇ

Bütün yokluklara karşılk oluşturulmuş büttçe ve büttçe uygulama nizamnamesi doğrultusunda hedeflenen yatırım ve hizmetler halkına sunmaya çalışan Vilayet Özel İrade Yönetimi ve Vilayet Genel Meclisi üyeleri bu doğrultuda insanüstü bir gayret göstermişlerdir. Ne yazık ki, bu güç gösterisi Rus istilasıyla kesintiye uğramış, sonuç itibariyle bu istila, Ordu il sınırlarına kadar işgal edilen Karadeniz topraklarıyla Trabzon vilayeti için onulmaz ya

ralar açmıştır. İstila sebebiyle Hopa'dan itibaren hicret etmek zorunda kalan Karadeniz sahlinin güzel insanları, eair yaşamaktansa aç olmeyi yeğlemiştir. Aym gaye doğrultusunda topraklarını ve bütün mal varlığını terk etmek zorunda kalan Trabzon halkı da en yakın nokta olan Ordu ve ötesine kadar hicret etmek zorunda kalmıştır. Tasvir-i efkar gazetesinin 11 Mayıs 1919 tarihli sayı

sındaki verilere göre; Trabzon'un, 1.100.624 olan nüfusunun 304.

142'si hicret etmek zorunda kalmıştır. Kurtuluştan sonra hicret edenlerin 24.999'u dönüş için harekete geçmesine karşılk, 224.

142'si hicret ettikleri yerlerde açıktan öldüklerinden dolayı doğup büyüdükleri topraklara dönmemeleri mümkün olamamıştır.37

Bolyesine zor günlerde bile eyaletten vilayete, ama günümüzün

bakış açısından göre yine eyalet konumındaki vilayete uzanan şahî bir geçmiş filme olan Trabzon'a ve Trabzon halkına hizmet etmeyle

"Halka hizmet, Hakka hizmettir" anlayışıyla yerine getiren o kah

raman, cefakâr ve vefakâr insanları rahmetle anmak günümüz in

sanının vefa borcu olsa gerekir. Her şeye rağmen Trabzon sevgisi,

bilhassa ondan uzakta olanlar için "Bir Tutkudur" demek her za

man olduğu bur tespittir.


37 Trabzon Sempozyumu, sayfa: 539.