Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet Rusya'nın Mali ve Askerî Yardımları

Ülkü Çalışkan


Karadeniz Araştırmaları, Sayı 9 (Bahar 2006), s.35-54.


---

2 Sağah Sınayel, Kuruluş Savaşı’nda Dış Politika, C.I, Ankara 1987, s.79–81, 84.
Toplam uzunluğu 4.000 km.'yi geçmeyen demiryollarnın çoğu, işgal kuvvetlerinin kontrolü altında idi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı dönemde ordunun silah ve malzemeye olan gereksinimi ile Anadolu’da kalmış memur ve subaylara yapılacak ödemeler Türk ekonomisini üzerine ağır bir yük bindirdi. 1918 yılında Osmanlı Hükûmeti tarafından hazırlanın devlet bütçesi, 1919 yılında Meclis-i Mebusan ve Aya'n Meclisi toplanmadığında çıkarılın-

madı. 1909 yılından beri sürekli artan bütçe açığı ülkeyi zaten zorlamak-

tyedi. Yine de İngilizlerin engel olduğu 1919 yılı bütçe çalışmalarını TBMM Hükûmeti’nin yararına olduğu. Anadolu Osmanlı gelirleri yeni hük-

kûmetin denetimine geçti. 1920 yılı bütçesi 28 Şubat 1921 tarihinde ka-

bul edildiğinde gelir ve gideri dengeleyebilmek için bir dizi önlem ve kararlar alındı. Bunlar, vergi yaşalarının değişirildiği, var olan vergilerin oranlarını ve saylarının arttırılması, dış borç ödemelerinin durdurularak Dünya-ı Umumiye faizinin başka ihtiyaçlara harcanması ve Sovyet Rusya’nın Moskova Antlaşması’yla vaat ettiği her yıl geleceği dükünülen 10.000.000 rublenin bütçe açığını kapartılması konusunda esasla-

 Riydı. Fakat bütün bu şebeler ülke savunmasında gerekli parayı bulmakta yeterli değildi. İşgal altında yerlerin ekonomik desteği olmadan Kurtu-

lûz Savaşı’ndan Orta ve Doğu Anadolu’dan yurttmek oldukça zordu. Üstel-

lik iç isyanların bastırılması esnasında gelirler toplanamadı. Gönümlüde bile uzun süreli savaşlarla devletler savaşa devam ederken oldukça zor-

lanmakta kalmaktalar. TBMM’de de mebuslar sürekli gelir-gider harcamaların denkleştirilmeye çalışırken para kaynaklarının belirsizliğinden ve açık miktardan şikayet etmişlerdir. Rusya’dan gelecek para, taksitle gönder-

leceği belli olmasına karşılık bütçeye hepsi gönderilmiş gibi eklenmiştir ve bu paranın Bolshevik teşkilatlarının kullanımlarından endişe eden bazı mebuslar para yardımını hiç istememişlerdir. Mustafa Kemal Paşa, bu sırada mümkin olduğu kadar Sovyetlerden mali ve askeri yardım alma şansını taşıtmaktadır. Ancak alınan önerler sadece Sovyet Rusya yardımına güvenilmediğini de göstermektedir.

TBMM Hükûmetleri, Kurtuluş Savaşı sırasında her ne kadar istikraz akıline gitmemiş iseler de savaş zarureti karşısında, kısmen de olsa

5. A.g.e., s.37.
7. A.g.e., s.80-85.
8. TBMM Giği Çelebi Zavaltarı II, İstanbul 1999, s.50, 55–56, 60–63.
para ihtiyaçlarını, tekâlif-i miliyye ve savaş kanunlarına istinaden erzak, zahire, eşya, nakil vasıta'ları vs. el koymak suretiyle gidermeye çalışmışlar ve karşılığında sahiplerine bunların kıymetlerini gösteren mazbatalar vermişlerdir.¹⁰

1. Sovyet Rusya'dan Anadolu'ya İlk Para Yardım ve Halil Paşa


Baha Said Bey' in haricinde, Mustafa Kemal Paşa ve Kâzım Karabekir tarafından görevlendirilen Fuat Sabit Bey ve Ömer Lütfü Bey' in alınan raporlar her ne kadar toplumsal reform olmadan para yardımında bulunmaları hâbetsi de gelişmeler aksı yönledir.¹³ Fuat Sabit Bey, Moskova'dan yazdığı 3 Haziran 1919 tarihli mektupta "ilk yardım kafilesi ve Bolshevik temsilcilerle Bakû-Tiflis-Kars yoluya Erzurum'a geleceğinden ve 120,000 lira değerinde altınla yola çıkacağından" bahsetmek-

¹⁰ Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, Ankara 1994, s.191.
¹³ Erol Mütercimler, a.g.e., s.105-106; Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Ankara 1991, s.23.
tedir. Ancak girişimin yapıldığına dair başka bilgi yoktur. 1919 yılında Anadolu'ya gelen bazı Sovyet ajanları da yanlarında getirdikleri paralar vermek için Bolşeviklik propagandasını şart koşmuşlardır.

Halil Paşa, 3 Ağustos 1920 tarihindeki raporunda, "6 sandık içinde, 500 kg altın para" ile yola çıkmıştır ve doğrulamaktadır. Yanındaki kişiler ise, iki Müslüman Kızıl Ordu erkanı harp zabiti ve 20 kadar muhafız asker olarak belirtmiştir. Halil Paşa ve Sefaret Heyeti Bakı’da sonra 26 Temmuz’a Geruş’a vardılar. Yolun pek güvenilir olmayan nedeniyle Halil Paşa buradan itibaren tek başına devam etti ve Bayezıt’tan, Karaköse’ye geçerek yanındaki altınıları Tümen komutanı Cavıt Bey’e teslim etti. İkiye bölündüğü anlaşılan altınlardan ne kadarını teslim ettiği beli değildir. Ali Fuat Paşa’nın sorusuna üzerine Halil Paşa temin ettiği yardımları şöyle açıklamıştır; "Deniz yoluya Trabzon’a miktan şimdi hatıruna kalılayan eslaha ve cephane gönderdiğimiz gibi ben de bizde yüz bin lira kıymetinde kıülce-altını Karaköse’deki firka kumandamı Cavıt Bey’e teslim ettim". 100.000 liralık kıülce-altını toplam teslim edilen altını miktarının 1/5’ine tekbül etmektedir.


Kızıım Karabekir, a.g.e., s.799.


Halil Paşa ile yola çıkan Sovyet Heyeti aslında Erzurum’da Türk tarafı ile görüşmek üzere yola çıkmıştı. Türk Hükmüeti’ne teslim edilecek altını bir kısmını Ruslar, "Batum yoluya gidişinin İngilizlerin eline geçer" diye kendi mürhahıslarına vergi verdiler. 3 Temmuz 1920 tarihli Mustafa Kemal Paşa’nın konuşturması, TBMM Güzeli Celse Zabıtaları I, s.72-73.


Stefanos Yerasimos, a.g.e., s.155-156, 159-160. Halil Paşa’nın 3 Ağustos 1920 tarihli raporunda da aynı olaylar anlatılmaktadır. Kızıım Karabekir, a.g.e., s.801.

24 Stefanos Yerasimos, a.g.e., s.159-160. Yazar, heyetin yanında altının 400 kg'a indiğini söylemektedir. Halil Paşa'nın teslim ettiği altının bâhsetmekken, yolda bıraktığını zorduna kalanın altının Ermenilerin aldığı altının miktarı da belirli değildir. 25 Kâzım Karabekir, a.g.e., s.810-812, 842. Heyetin yanında altın miktarı 200 kg da olabiliyor. Bu kayıma altının yerine ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Salahi Sonyel, Kurtuluş Savası Günlüklerinde İngiliz İstihbarat Servisi'ni'nin Türkiye'deki Eylemleri, Ankara 1955, s.83. 26 Ahmet Emin Yaman, Kurtuluş Savası'nda Anadolu Ekonomisi, Ankara 1988, s.140. 27 Heyetekî 50 kişilik grubun geriye kalanları propagandası, telgraflar, deniz güdü temsiliçisi ve muhafızlardan oluşuyordu. Salahi Sonyel, Kurtuluş Savası Günlüklerinde İngiliz İstihbarat Servisi'ni'nin Türkiye'deki Eylemleri, s.83. 28 Kâzım Karabekir, a.g.e., s.842. "100.000 TL değerindeki altını yola çıkan Halil Paşa'nın, Cavit Bey'e teslim ettiği altının sadece 200 kg kadarının Doğu Cephesi Ordusunun ihtiyaçlarını için alınmakara, diğerlerinin Ankara'ya gönderildiği" doğrulanmakla birlikte Sovyet Heyeti'nden bahsedilmemektedir. Bzk. Erol Mütercimler, a.g.e., s.113, Alptekin Müderrisoglu, a.g.e., s.542. (Aynı kaynakta naklen; Tevfik Boykoğlu, Atatürk Anadolu'da (1919-1921), Ankara 1959, s.19, 21.)
11 Ekim 1920 tarihinde mecliste yaptığı konuşmada “30 gün evvel Moskova’dan gönderilen külçe altunların alındığını” söylemiştir.29


2. 1921 Yılından Sonra Gelen Para Yardımları

Doğuda Ermenilere karşı kazanılan zafer ve imzalanan Gümüşli Anlaşması (2-3 Aralık 1920), Türk Hükümeti açısından sınır güvennligini sağlamış olsa da, 1921 yılında Batı Cephesi’nde uzun sürecek bir savaş söz konusuyo. Batı Cephesi’nde kurulan düzenli orduşun her türlü silah

29 TBMM Gizli Celse Zabuları 1, s.152.
30 A.g.e., s.31, 304.
31 A.g.e., s.351.
ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması gerekçiyordu. Bu da mümkün ol-
duğunca çok para yardımının sağlanması demekti. Para ve askeri malze-
me temini için Ankara’dan, Moskova’ya (11 Mayıs 1920) yola çıkan
TBMM Hariciye Nazırı Bekir Sami Bey bir ittifak antlaşması imzala-
makla da yetkiliydi ve yanında İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey, Lazistan
Mebusu Osman, Dr. Mıralay İbrahim Tali ve Erkân-ı Harbiye Kaynak-
kamı Seyfi Bey vardı. 19 Temmuz 1920’de Moskova’ya varmalarına rağmen ancak 24 Temmuz’da Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Çičerin ile gör-
rüştüler.

Sovyet Rusya, TBMM’nin Fransızlarla yaptığı brakışıma görüşmelerinden ve Azerbaycan’daki Bolşevik rejime karşı yapılan ayıkmama Türk subaylarının destek verdiği şüphelendiği için görüşmeleri_CFG30480VG42G2.png
laya ve ardından konsolosluk antlaşması imzalanacak.32

Antlaşmayı İleten Çičerin tarafındandır imzalanması ile rağmen Bekir
Sami Bey, millî savunma açısından hayatı olan askeri ve malî yard-
cım konularında görüşmeleri devam etti. 30 Ağustos 1920’de Çičerin’le görüşmesinden sonra gönderdiği raporda; miktar ve zamanı 4 gün kadar belî olacak ilk bölüm para ve silâh yardımının Osman Bey’le (Lazistan

Mebusu) gönderileceğini, silah nakli güç olduğundan Ermenistan dahilindeki yolun açılmasına çalışıldığı ve İtalya'dan silah sağlamanın para vermecline teklif ettiğini belirtmektedi. Bekir Sami Bey, 1.000.000 ruble istemesi dünşünümeyleti. 18 Eylül 1920 tarihinde Yusuf Kemal Bey, Trabzon Liman'ına vardıgıında bu paran getirdi ve Karahan da İtalya'daki hesaba 1.000.000–3.000.000 İtalyan Lirası kredi açtı. Karayoluya geleceği söyleilen diğer malzemeler (silah ve para) Ermenilerin engel olmaları nedeniyle ulaştırılamadı.

16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla Çiçek'in, 1921 yılından itibaren Türkiye'ye her yıl 10.000.000 milyon ruble verileceğini beyan etti. Paramın ilk taksit olan 5.000.000 rublenin 1.000.000 rublesi Almanyada askeri malzeme alınmak üzere Şefir Paşa ve Ataşemiliter Safvet Bey'e verildi. Katan 4.000.000 ruble ikinci heyette de yer alan (Ali Fuat Cebesoy’un Sovyet Rusya elçisi olarak atandığı heyet) Yusuf Kemal Bey'in yanında yola çıkardı. Paramın Türkiye’ye gitmesini istemeyen demiryolu idaresinde sıkı geçiş kimseler trenin Tiflis’e gitmesine engel olular. Kafkasya Pari Komiseri Orjenidetze bu engeli ortadan kaldırdı. Ancak Yusuf Kemal Bey, bu seferde Gümürcü'den Ankara’ya gelirken 13 saat tevkif edildi. Para, Yusuf Kemal Bey ve Dr. Rıza Nur Bey’e 26 Nisan 1921 tarihinde Sarıkamış’a ulaştı. Maliye Naziri Ahmet Muhtar Bey’in, ama kadar yapılmış olan para yardımlarını aleni celsede söyleyemeyeceğini belirtmesine rağmen, konuşmalarından 4.000.000 rublelik ilk taksitin Ankara’ya geldiği anlaşılmaktadır.

II. İnönü Zaferi’nin (1 Nisan 1921) kazanılmasıyla Yunanların Anadolu’da yaptıkları tahribata karşılık 30,000 Altın ruble daha Nisan 1921 gününde Sovyet elçisi Medvani tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya sundu. Ali Fuat Paşa, 21 Nisan 1921’de Stalin’le görüşerek parannın geri kalanının da gönderilmesini istedi. Bu yıl içerisinde gelen paralar: Nisan 1921’de 4.000.000 Altın ruble, Mayıs-Haziran 1921’de 1.400.000 Altın ruble, Kasım 1921’de 1.100.000 Altın rubledir.

33 Yusuf Emin, a.g.e., s.141.  
34 Yusuf Kemal Tengirsek, c.g.e., s.217–218.  
35 A.g.e., s.275, 279, 287.  
36 TBMM Gizli Celse Zabatlar II, s.235.  
37 Ahmet Emin, a.g.e., s.144.  
38 TBMM Gizli Celse Zabatlar II, s.82.  
39 Alptokin Müssertisoglu, a.g.e., s.543.  
40 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s.203.  
41 Ahmet Emin, a.g.e., s.145-149.

Mayıs 1922’de Türkiye-Sovyet Rusya arasında bir ticaret anlaﬂmasası imzalandı. Buna göre; Sovyet Rusya her ay belli miktarlarda benzin, üçak benzinini, silindir yağı, ince ve kalın makine yağı ve petrol verecek, diğer taraftan Zonguldak ocaklarındaki çıkarılmış kömür alacak, kömür ve kara- yaktan fiyatlar her iki hükümetin saptayacağı fiyatlar olacaktır. Almanya’dan savaş malzemesi satın alınması için Sovyet Rusya 1.760.000 altın ruble Berlin’e göndermiştir. Savaş malzemeleri, İngiliz takibati ve tekpisinden çekinilmesi ve Sovyet Rusya’da limanların donması gibi nedenle Anadolu’ya getirilememiştir. TBMM gizli oturumlarında bunun acısı konuşulmuş, malzeme ve 1.600.000 lirannın Almanya (Berlin)-Türkiye hattında alındığı belirtilmiştir.

Ankara’ya gelen Ukrayna Büyükelçisi M. Frunze’nin çabaları sonucunda 3 Mayıs 1922’de gönderilen 3.500.000 altın rubleye beraber toplam 10.000.000 altın ruble Sovyet Rusya’dan Türkiye’ye gönderilmişir. 1922 Mart ayında Ukrayna ile bir anlaﬂma imzalandıktan sonra hükümet nezdinde 1.500.000 altın ruble borç alınması için girişimde bu-

42 TBMM Gizli Celse Zabıtları II, s.50.
43 A.g.e., s.469.
44 Ahmet Emin Yaman, a.g.e., s.147.
lunulmuştur. Ancak, Ankara’nın bu paraş alıp almadığı bilinmemektedir.46 Azerbaycan Türkçülerinden Behbür Han Civansir Mirza Esedullah Bey, Bakü İslâm Cemiyet-i Hayriyesi ve Azerbaycan Maliye Bakancı Abdülvasi Bey’in teşebbüsleriyile 1920 yılının Mart ayıdan itibaren toplam 3.000 İngiliz Lirasına denk düşen 3.000.000 ruble Birinci Bakü İstiklal Bankası’na yatırılmıştır. Bu paranın da Bolşevikler zamanında oradan alınıp alınmadığı veya ne olduğu bilinmemektedir.47

Para yardımlarının miktari İngiliz belgelerinde şöyle verilmektedir: “Haziran 1920’de 20 put altın (yaklaşık 50.000 sterlin)48, Kasım 1920’de 2.000.000 altın ruble, Nisan 1921’de 4.000.000 altın ruble, Alman-ya’daki Kemanist ajana 1.000.000 altın ruble, Eylül 1921’de 500 okka altın (yaklaşık 90.000 sterlin)”49

1920 yılında Buhara Cumhuriyeti ilk ve son Cumhurbaşkanı Osman Hoca yaptığı bir açıdkama ile Türk Kurtuluş Savaşı için toplanan 100.000.000 altın rublenin Türkiye’ye teslim edilmek üzere Rus Hazinesi’ne verildiğini söyler.50 Buhara Cumhuriyeti’nden Sovyetler aracılığı ile aktarılması gereken parının 100.000.000 milyon altın ruble veya 59.000.000 Osmanlı altını eşdeğerinde olup olmadığını tartışıma konusudur. Bazı yorumlarda bunun beş yıl süreyle parti parti ödeneceği hakkında mutabakattan söz edilmektedir. Kaynaklarda bu konuda belgelere dayalı bir aktarma olmayan ise muhtemelen bu nakdi yardım vasıflının sızlı olarak yapıldığını, esasın bu mebağın bütünüyle Moskova yönetimine teslim edilmemiş olabiliyor, ya da önemli bir kısmının o tarihlerde Rusya’da yaşanan kritik nedeniyle kendilerince kullanılmış olabileceğini; ya da aynı yardımın bundan mahsus edilmiş olduğunu düşündürmektedir. Ama çok açık ki Buhara Meclisi (şimdiiki Özbekistan) Türk Millî Mü-

---

46 Salahi Sonyel, *Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin TürkİYE’deki Eylemleri*, s.250.
48 25 Put 1.000 kg ise, 20 Put 800 kg altındır.
50 Salaşın devamında Buhara Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye yardım olarak verilmesi için Sovyetler Merkez Hükimeti’ne teslim ettiği 100.000.000 altın rubleden (birlik ruble), Russlar aç senede toplam 17.500.000 altın ruble (11.000.000 TL kadar) kısmını vermişlerdir. Yani verilmesi gereken mebağın ancak %18’i nakden ödemiş- tir. *Tarihte Türk-Rus İlişkileri* (Yayına Hazırlayan Yusuf Erdinç), Ankara 1975, s.111, Rifka Ağaç, “Millî Mücadele Döneminde Sovyet Yardımları ve Türk-Rus İlişkilerinde Kafkasya’nın Yeri”, *Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar*, Ankara 2003, s.528.
cadelesi’ne sözü edilen mebâlga'da nakdi yardımın yapılması oyuylûğû- 
le kararlaşturmıştır ve yardım kanalı olarak Azerbaycan’ı veya başka bir 
ûlkeyi deîl Sovyet Rusya yönetimini tercîh etmiştir.\footnote[51]{Rafîk Ataşer, \textit{a.g.e.}, s.529. Buha 
ra Cumhuriyeti’nin 100.000.000 altun rublenin 
hapşını Rus Hazinesi’ne teslim etmeleri ve Sovyetlerin bunu bile bile 90.000.000 
altun rubleyi alköyduğunun sûpheye karşılayarak katılmayanlar da vardır. Alpteke 
Mûderrisî Öğlu, \textit{a.g.e.}, s.547.}

Sovyet Rusya toplam 15.000.000 altun rubleyi yardım olarak Türkiye’ye 
göndermiştir. Toplam miktar Halil Paşa’nın girişimleriyle getirilen 
400 kg kilçê altun, 1920 yılında Yusuf Kemal Bey’in getirdiği 1.000.000 
altun ruble ile, Itâlîa’dâ kredî olarak hesabınıza açılan 1.000.000-3.000.000 
Italîyan Lirası, Berlin’e aktaran 1.760.000 altun ruble ile daha da artmak 
tadur. Buhara Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu paranın içinde bun ödeme 
ler yapıldıysa, yardımlar âsînda soydaşlarımıza aittir ve Sovyet Rusya 
burada aracî olmuştur, sadece siyasi destek sağlamıştır. 1922 yılında 
Stalin ve Orjeneitide gibi Gürçü ve Kafkaz liderler yardımın kesilmesine 

3. 

\textbf{Sovyet Rusya’nın Millî Mücadele’ye Askerî Yardımları}

İtilâf Devletleri, Mondros Mütearekesi’nin (30 Ekim 1918) izalan 
masaşyla devletler hukuçu prensiplerine aykırı olarak Anadolu’yu işgal 
etmiş ve politik baskılarla devletin bütün kuvvet ve teşkilatını işlemez 
hale getirerek Türkiye’yi savunmasız bölûnnmeye elverişli duruma getir 
mışlardır. Boşaltulan yerlerden çekilen Türk Silahlî Kuvvetleri yeniden 
dokuz koldîr halinde Anadolu ve İstanbul dolaşılarda teşkilatlanmıştır.\footnote[53]{Rafîk Ataşer, \textit{a.g.e.}, s.93} O günlerde halk yorgun ve perîşân, ordunun bütün silahlara el 
konmuş ve sayısı azaltılıarak zayiflatılmıştır.

Mondros Mütearekesi’nden sonra kara ordularımızın gücü 115.000 pe 
ronel, 82 ağır top, 200 sahra topu, 123.191 piyade tîfegi ve 1.370 ağır 
makînî tîfegê düşürülmüştü. Bu arada toplam dokuz koldru olan kuv 
etlerimizden Trakya’daki I Koldru, Gelibolu/Çanakkale’deki XIV. 
Koldru ile İstanbul’daki XXV. Koldurlar İtilâf Devletleri’ni’n baskısı 
söz konusu olduğundan mevcudun ancak 2/3’ü kullanılabılır durumday 
di.\footnote[54]{Mustafa Hergüner, \textit{“Millî Mücadele’de Sovyetlerin Kafkaz Limanlarından Yapılan Deniz Nakliyatı ve Enasî Şilebi’nin Ele Geçirilmesi”}, \textit{Sekizinci Askerî Tarih 
Semineri Bîldirileri I}, Ankara 2003, s.509.}
48

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI -9-

Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinde yapılan hesaplamalara göre; Mi-
sık-ı Milli sınırlarının elde edilmesi için yani tıkanın düşmanlarından te-
mizlenmesi için 300.000’i muharip olmak üzere -silah, mühimmat ve
 Diğer teçhizatlarıyla birlikte- 450.000 mevcutlu kuvvete ihtiyaç duyumaktaydı. Buna göre; Millî Mücadele’ye lojistik desteği dört ana
grupta toplamak mümkündür:

1. Anadolu’nun kendi imkanlarının zorlanması,
2. İstanbul’daki depolardan silah ve cephe kaçırmaları,
3. Fransa, İtalya ve öteki Avrupa ülkelerinden silah ve cephe satın alınması ve
4. Sovyet Rusya’da yardım sağlanması.55

Sovyet Rusya’dan alınan yardımları da üç grupta toplamak mümkündür:

1. Rusya’dan direkt olarak alınanlar,
2. Dışarıdan temin edilen Rus limanlarından getirilenler,
3. Dünya Savaşı’ndan kalan ve özellikle Şark Cephesi Kumandanı
Kâzım Karabekir Paşa’nın Batum’a girmesiyle ele geçen askeri mühim-
mat.56

Esasen Sovyet askeri yardımlarının öncünü açan “Sovyet Yardım Ant-
laşma”, 24 Ağustos 1920’de Türk ve Sovyet Rusya Hariciye Heyetleri-
in görüşmelerinde imza edilmişti. Trabzon ve Sovyet limanlarından
yapılan nakliyatla uğraskan 13. Tümren Komutanlığı’na desteklenen
Trabzon Kaçakçı Müfrezesi (2 Eylül 1920’de kuruldu) daha sonra An-
kara’da TBMM tarafından kurulan Umuru Bahriye Müdürüliği’ne bağ-
lanmış ve adı Trabzon Nakliye Kumandanlığı’na çevrilmiştir. Bu birim
savaş boyunca faaliyetlerini sürdürmüştür ve bu komutanlığa bağlı olarak
Batum, Novorosysk, Tuapse Kizimli Deniz Subaylıklarını oluşturmuştur.
Bu tarihten sonra askeri yardımlar, hatta para yardımları başlamıştır.57

Ayrıca Ulaştırma Filosu’nda çeşitli tarihlerde millî hükümet emrine katı-
larak 1921’e dek Karadeniz ulaşılmasında görevli Preveze, Aydıne’de
Gambotları, 4 numaralı Rısumat Vapuru ile Dânâ yeniklenisinden oluşan
6–7 parçalık küçük bir filo vardı. 1921’de bazı gelişmeler olmuştur, bu filo-
ya sıraya Alemdar (Kurtarma Gemisi), 1 ve 2 numaralı motor gambotlar

55 A.g.m., s.509–510.
ile Batum Vapuru (Petros adlı Yunan gemisi) gibi gemiler çeşitli tarihler- 
de katılmışlardır.58

Eylül 1920 sonlarına doğru Sovyet Rusya’dan cephane ve mühimmat 
nakliyatına başlanmıştır. 18 Eylül 1920’de Moskova’dan dönen Yusuf 
Kemal Bey, Trabzon’a vardıında bir vagon mavzer mermisi de getirmişt- 
tir.59 Yusuf Kemal Bey’in hareketinden sonra Rus Hükümeti fıșek ve 
mıtralyöz yüklü 8 vagonun da Moskova’dan hareket edeceğini ve 
Rostof’dan 3.000 fıșekli 6.000 İngiliz mavzeri, 8 İngiliz topunun sevke 
hazır olduğunu, bu yardımın arkasının geleceğini bildirmiştir.60 Bu 
döndemde Preveze ve Aydin Reis Gambołari ile Şahin Vapuru’na, İtilâf 
Devletleri’nin ele konulması nedeniyle Ekim 1920 sonlarına doğru Sovyet 
Rusya’nın Novorosiskı Limanı’na gönderilmiş ve bu gemiler iki adet 
120 mm top, çeşitli silah ve cephane yüküyle Mayıs 1921’de Trabzon’a 
dönüşmüşlerdir. Başlangıçta sivil motorlarla yapılan nakliyat Gazal 
Romorkörü ve Rısumat 4 Vapuru’nun İstanbul’dan kaçırlarak nakliyata 
katılmasıyla kısa zamanda gelişmiştir.

Bu sayede Eylül-Aralık 1920 ayları arasında Sovyet Rusya’nın 
Tuapse Limanı’ndan toplam 3.387 tüfek, 3.590 katutura ve 3.624 sandık 
cephane Trabzon’a nakledilmiştir. Bu cephane daha sonra Trabzon’da 
motorlarla taşınmış ve özellikle İnebolu’ya çıkarılarak batıya ulaştırılmış- 
tır. Asıl düzenli nakliyat: 1921 yılında başlamıştır.61 Bundan başka Gazal 
ve yedegindeki Dânâ yeşilnili, her seferinde en az 300 ton eşya taşımuş- 
lardır.62

Anadolu Hükümeti, Sovyet Rusya’dan alınacak savaş malzemelerinin 
cinsinin ağına vurulmasından şakıca duymaktaydı. Sovyetlerden savaş 
arac gereci aldığıımız beli olursa Karadeniz’de düşman daha etkili önem 
alabilirdi. Bu nedenle taşma işi çok gizli tutuluyordu. Yunanlılar, yardım 
orasıklarını düşünenmek için Karadeniz’e çok sıkı denetim getirmeye 
mişlerdir. Önlemler serüleşse, denetim sıkılaşşydi askeri malzeme taș- 
mak çok zorlaştırdır.63

58 Türk İstiklâl Harbi Özet Tarihi, s.368.
59 Yusuf Kemal Tengirşek, a.g.e., s.217.
60 TBMM Gizli Celse Zabuları I, s.152. 20 Temmuz 1920’de Rostof’tan ilk silah 
kafesinişin yola çıktığından bahsedilmektedir. Kâzım Karabekir, a.g.e., s.800.
61 Yener Cumali, “İstiklâl Savaşı’nda Deniz Gücümüz”, Büyük Taarruz 70. Yıl Ar- 
mağant, Ankara 1992, s.335.
62 Erol Mütercimler, a.g.e., s.118.
63 a.g.e., s.118.
Başlangıçından 1920 yılı sonlarına kadar Trabzon Limanı'ndan İnebolu Iskelesi'ne gönderilen silah ve savaş malzemeleri şunlardır:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tarih</th>
<th>Deniz Aracının Adı</th>
<th>Tüfek</th>
<th>Kasatura</th>
<th>Cephane</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22 Eylül 1920</td>
<td>Rusya'dan İlk Taşıma</td>
<td>184</td>
<td>192</td>
<td>422 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>25 Eylül 1920</td>
<td>Hayreddin Motoru</td>
<td>315</td>
<td>315</td>
<td>299 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>27 Eylül 1920</td>
<td>Şükrü Motoru</td>
<td>191</td>
<td>191</td>
<td>59 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Ekim 1920</td>
<td>Yıldız Motoru</td>
<td>205</td>
<td>205</td>
<td>30 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Ekim 1920</td>
<td>Mebruke Motoru</td>
<td>356</td>
<td>1108</td>
<td>727 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>20 Ekim 1920</td>
<td>Gazal Römorkörü</td>
<td>564</td>
<td>586</td>
<td>494 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Kasım 1920</td>
<td>Rüşumat no: 4 Vapuru</td>
<td>632</td>
<td>615</td>
<td>1180 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Aralık 1920</td>
<td>Rüşumat no: 4 Vapuru</td>
<td>438</td>
<td>378</td>
<td>412 sandık</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam:</strong></td>
<td></td>
<td>2985</td>
<td>3590</td>
<td>3623 sandık</td>
</tr>
</tbody>
</table>

23–24 Şubat 1921'de Çiçek'in, askeri hususların iki gün içinde Harbiye Komiserliği'nde görüşüleyerek kararlaştırılmasını teklif etti ve bu kabul edildi. TBMM'nin askeri malzeme istekleri şöyleledir:

Silah olarak, 100.000 tüfek, 800 mitralı boy, her piyade tüfeği için 10.000 mermi ve her mitralı boy için 100.000 mermi, vaat edilip henüz gönderilmemiş olan olan 5.000.000 Alman mermisinin gönderilmesi ve miktarının 20.000.000'a çıkartılması, top mermisi (Cebel toplan için en az 50.000 mermi, Erhaat Cebel Topları için en az 30.000 mermi), top (Avusturya Sistemi 100 Cebel Topu, bulunmadığı taktirde Şnayder sistemi), obüs topu (4 toptan oluşan 15 batarya, Skoda mamulã 10,5 dağ obüsleri, bulunmadığı taktirde Rus dağ obüsleri, obüs başına 500 mermi) idi. Ayrıca eksersisi kurak olmak üzere 500 koşum hayvana, 24 adet kara ve deniz araçları (bütün alat ve ihtiyat parçalarıyla), 5 uçağın bataryası, denizaltı gemisi, motorbot, deniz mayınları, Türk maviş türfekleri için mermi, boş mermi kovalarını doldurmak için el malzeme, dumansız barut mermi kapsamına toplu batarya tüpleri istenmiştir.  

16 Mart 1921'de imzalanılan Mosкова Antlaşması'na göre Ruslar, iki türden donatacağı kadar silah ve cephane vermemi de kabul ettiler. Gizlice yollayacakları silah, cephane ve savaş gereçlerini Taşpaz-Tiflis yoluya yapmayı kararlaştırdılar. Bu silahların büyük bir kısmı Kafkas As-

---

64 A.g.e., s.122. 1 Ekim 1920'de yapılan sevkiyatta iki makine tüfek alınmıştır. Sevkiyet sırasında, 1 Ekim 1920'de Nizam Kapı'nın Mebruka Vapuru'yla 858 tüfek, 1108 kasatura, 727 sandık cephane, 4 Ekim 1920 Rüşumat Vapuru'yla 652 tüfek, 615 kasatura 1185 sandık cephane, 20 Ekim 1920 Gazal Römorkörü ile 564 tüfek, 854 kasatura, 494 sandık cephane, 1 Aralık 1920 Rüşumat Vapuru'yla 438 tüfek, 478 kasatura, 412 sandık cephane edildi. Ahmet Emin Yaman, a.g.e., s.142.

65 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s.185-188.

66 Mustafa H ergüner, "Demizciliğimiz Kazuluş Sauş'tanaki Yeri", s.141.
keri Bölgesi’nden verilecekti67. 30 Mart 1921’de de Sovyet Rusya’dan toplam sayısı 18 kalemi olan silah ve gereç istendi68. Bu talep edilen silah ve gereçlerin sadece yüzde bir kısımı karşılambilirdiğinden 5 Ağustos 1921’de kabul olunan 114 sayılı kanunla kendisine bağkumandanlık verilen Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos tarihinde Tekâlîf-i Milliye (Millî Mesuliyet) Emirleri’ni yayınladı. Ancak emirlerde uygun olarak bölge halkının elinde bulunan küçük tonajlı motorlar (ayda 100 millik taşıma ticretiiz dijeleri bedeli verilen) kullanılarak Sovyetlerin Kaşkas Limanları’nda yapılan taşınmalar daha verimli hale getirildi.


Sövkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü’nce Doğu Cephesi’nden, Sovyet Rusya’dan gelen ve İstanbul’dan kaçırılan ikmal maddelerinden olup İnebolu- Kastamonu, Çankırı- Kalezik ve Samsun-Çorum-Yahşihan karayollarıyla Ankara dolaylarına ulaştırılanların toplamının 43 kampi bulduğu anlaşılmaktadır. Bunların sandık olarak 8.022’yi, adet olarak 37.000’i aşan çeşitli cins ve modeldeki türlerde ait piyade cephesisyle yine sandık olarak 33, adet olarak da 104.000’ül aşan top cephesi bașta gefiyorud. 1921’de Sovyet Rusya’dan gelen askeri yardım miktârları şunlardır: 4.076 piyade tüfek ve cephesi, 8 top ve cephesi, 1.392 sandık piyade cephesi, 3.820 atım topru cephesi, 200 el bombası, 4 toparkin, 2 cephe arabası, 3 sandık top cephesi, 3 uçak motoru, 4.000’e yakın yatak takımını, 3.500 takım iç çamaşırı70. 1921 yılında dışarıdan askeri malzemeler Trabzon Limanı’na nakledilmiş, bu nakliyat Haziran 1922 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde toplam olarak; 43.374 çeşitli piyade tüfek, 318 adet çeşitli makineli tüfek, 81 top, 13 bomba ile 56.042 sandık piyade mermisi, 15.943 adet top mermisi, 2 telsiz, 19.359 gaz maskesi gibi malzemeler gelmiştir71.

67 Erol Mütecirmer, a.g.e., s.131.
68 Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s.292.
69 Mustafa Hergörner, a.g.e., s.514-515.
70 Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi, s.292, 341.
71 Tarihte Türk-Rus İlişkileri, s.111. Aynı bilgiler için bkz. Rıfki Ataşer, a.g.e., s.529. Çeşitli kaynaklardan askeri malzemelerde farklılıklar vardır. Tüfek 37.812, ağır
Sovyet belgelerine göre Anadolu’ya, 39.325 tüfek, 62.986.000 tüfek mermisi, 54 top, 100 atmuk top barusu, 147.079 top mermisi, 4.000 el bombası, 4.000 şaraplık mermisi, 327 makineli tüfek, 20.000 gaz maskesi, 1.500 kılıç, 120.901 sürgü kolu, 200 adet ve 23 sandık el bombası, 9.520 sürgü, 10 sandık çeşitli ilaç, 3.692 yatak çarşafı, 3.761 kişilik yastık kılıfı, 3.440 don, 3.496 gömlek tarzında malzeme gönderimiştir. Tüfek başına 10.000, makineli tüfek başına 100.000 adet olarak talep edilen cephanenin Ruslarca ancak onda biri kadar (toplam 108.929 sandık çeşitli mermi) verilmiştir.


SONUÇ

Bati emperyalizme karşı savaşan TBMM’ne, Sovyet Rusya tarafından malı ve askeri yardımla: 1920 yılında başlamıştır. Sovyet Rusya, baştan ideolojik olarak baktığı Türk Kurtuluş Savaşı’na, Orta Doğu, Kafkaslar ve Boğazlar’ın egemenliği konusunda İngiltere’nin menfaatlerini bozmak amacıyla yardım etmiştir. İngiltere’nin Kafkaslar’daki askeri varlığı ve

ve hafif makineli tüfek 324, mermi (sandık) 44.587, top (adet) 66, mermi (adet) 141.173. Erol Mütevci mir, a.g.e., s.147-148. Tüfek 43.374, hafif makineli tüfek 318, ağır makineli tüfek 290, top 281. Mustafa Hergün, “Denizciliğinizi Kurtuluş Savaşı’ndaki Yeri”, s.140. 43.374 piyade tüfüğü, 120.901 sürgü kolu (mekanizma), 318 hafif makineli tüfek, 81 top (çeşitli), 13 bomba topu, 56.042 sandık piyade cephanesi, 159.043 adet toplu cephanesi, 200 Adet 123 sandık el bombası, 2 telsiz, 18 sandık piyade mermisi fabrı kaşı, 19.359 adet gaz maskesi, 60 adet kılıç. Rauf Atakan, a.g.e., s.230.

72 Faahir Armağlı, a.g.e., s.630. 1920 yazında 6.000 tüfek, 5.000.000 kadar tüfek mermisi, 17.600 top mermisi, 1921 Ocak-Şubat aylarında 1.000 atmuk top barusu, 4.000 el bombası ve 4.000 adet şaraplık mermi ve bazı diğer askeri malzemeler, ayrıca bu yıl içinde 33.275 tüfek, 57.986.000 tüfek mermisi, 327 makineli tüfek, 54 top, 129.479 top mermisi, 1.500 kılıç, 20.000 gaz maskesi. 3 Ekim 1921’de Jiva ve Jutkoy isimli iki destoyer Trabzon’da Ankara Hükümeti’ne devredildi. Erol Mütevci mir, a.g.e., s.148.

73 Bülent Çukurova, a.g.e., s.89.


75 Rifki Ataşer, a.g.m., s.530.

Sovyet Rusya'nın mali durumuya başlattığı olarak 1922 yılında yardımlar azalmaya başlamıştır. Ayrıca Türkiye'de komünist hareketlerin takibata uğraması, Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması ve Batı ile siyasi ilişkiler kurulması gibi sebepler de yardımın azalamasını etkilemiştir. Buharı Cumhurbaşkanı Osman Hoca'nın Türklerden toplayıp Rus Hazinesi'ne teslim ettiği 100.000.000 altın rubelini çifti bir miktarı Türkiye'ye verilmiştir. Aslında büyük kısımı Müslüman Türklerin başlarının Sovyet yardımdır, Mustafa Kemal Paşa'ya duyunan sempoji ve Çanakkale Zaferi'nin yaratıldığı ortamdan kaynaklanan suçların bir nişanesi olarak değerlendirilebilibiştir.76

Kurtuluş Savaşı'ni üstekteleyen Sovyet Rusya Büyük Taarruz öncesindeki rakamlara göre, %35 dolayında bir katki yapılmıştır. Ulaştırma bakımından anılmaya değer bir destek gelmekte, parti parti aktaran nakdi meblağ uluslararası seferberliğe daha çok son aşamada yarar sağlamıştır. Asıl büyük ihtiyaçlar başta İstanbul olmak üzere işgal altında olan yerlerden kaçılan silah ve diğer mühitin, satın almalar, imalat-ı harbiye ve Tekâlif-i Milliye yoluyla temin edilmeye çalışılmıştır.77 Sovyet Rusya'nın

76 Fethi Tevetoğlu, a.g.e., s.36-37.
77 Rıftı Ataşer, a.g.m., s.530-531, Mesut Aydın, Millî Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Güzül Gruplar ve Faaliyetleri, İstanbul 1992, s.267.
askeri ve mali yardımlarının azlığına rağmen, 16 Mart 1921’de imzalanan Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması’yla Türk Kurtuluş Savaşı’na siyasi destek verilmesi, Batı dünyasına karşı oluşturdukları antikomünist cephe'nin önemini arttırmıştır.
