Demokrat Parti Politikalarının Cumhuriyet Gazetesinde Ele Alınış Biçimleri -1950-1960

Doktora Tezi

Ayşe Elif EMRE KAYA

Ankara-2009
Demokrat Parti Politikalarının Cumhuriyet Gazetesinde Ele Alınmış Biçimleri -1950-1960

Doktora Tezi

Ayşe Elif EMRE KAYA

Tez Danışmanı
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

Ankara-2009
Demokrat Parti Politikalarının Cumhuriyet Gazetesinde Ele Alınış Biçimleri -1950-1960

Doktora Tezi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

Tez Jürisi Üyeleri

<table>
<thead>
<tr>
<th>Adı ve Soyadı</th>
<th>İmzası</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tez Sınavı Tarihi ........................................
Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdüğimi ayrıca beyan ederim. (19/02/2009)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı

Ayşe Elif EMRE KAYA

İmzası
İÇİNDEKİLER

Giriş……………………………………………………………………………………………………...2

1. Bölüm
Cumhuriyet Gazetesi’nin Kuruluşu ve Gelişimi : Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Cumhuriyet (1924-1950) ……………………11

2. Bölüm
Demokrat Parti Döneminde Cumhuriyet (1950-1960)…………………………79
a. 1950- 1960 yılları arasında Cumhuriyet………………………………………………79
b. Cumhuriyet - DP İlişkisi……………………………………………………………………106

3. Bölüm
Nadir Nadi’nin Başyazılarında Demokrat Parti Dönemine Bakış …………..252
a. 1950-1954 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar ..253
b. 1954-1957 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar.. 282
c. 1957-1960 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar...301

Sonuç ………………………………………………………………………………………………..324

Kaynakça……………………………………………………………………………………………328
Ekler …………………………………………………………………………………………………358

Özet …………………………………………………………………………………………………371

Abstract……………………………………………………………………………………………..372
GİRİŞ

1950-1960 yılları arasında yaşanan Demokrat Parti (DP) dönemi, Türk siyasi yaşamında önemli bir yere sahiptir. İlk kez demokratik bir seçimle iktidar değişikliği yaşanmış ve 1945’ten itibaren yaşanan demokrasiye geçiş süreci, yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Bu tezin konusu; Cumhuriyet gazetesinin, DP iktidarının siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarına bakışının bir değerlendirmesini yapmaktır. Çalışmada, DP’nin on yıllık iktidar dönemi, esas olarak Cumhuriyet’in sahibi ve başyazarı Nadir Nadi’nin köse yazılardan yola çıkılarak incelenmiştir.

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924’te Yunus Nadi tarafından Atatürk’ün desteği ile kurulmuş bir gazetedir. Cumhuriyet, Atatürk’ün yönetimindeki 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, toplumun gelenekçi usûl ve adetler yerine; çağdaş akılcı fikirleriyle, Türk toplumunu günün ihtiyaçlarına göre yenileştirmek, amaç olarak belirlenmiştir. Atatürk, bu hedefe varabilmek için bazı
ise; gazete, hükümet uygulamalarını temkinli bir şekilde takip etmiş, süreci rejim açısından sürekli kontrol etmiştir. 1945’ten sonra alınan çok partili hayata geçiş kararına; rejimin ve ona bağlı yürütülen ilke ve devrimlerin henüz yerleşmediği inancı ile sıcak bakmamış ve alınan kararı dış politik kaygılarla almış, erken bir hamle olarak yorumlamıştır. Demokratikleşme sürecini ve ona bağlı yürüttülen ilke ve devrimlerin henüz yerlesmediği inancı ile sıcak bakmamış ve alınan kararları diş politik kaygılarla almış, erken bir hamle olarak yorumlamıştır. Demokratikleşme sürecini ve ona bağlı yürüttülen ilke ve devrimlerin henüz yerlesmediği inancı ile sıcak bakmamış ve alınan kararları diş politik kaygılarla almış, erken bir hamle olarak yorumlamıştır.

uygulanmasından vazgeçebileceği görüşünü sürekli gündemde tutan gazete, CHP iktidarını ve Cumhurbaşkanı İnönü’yü dönem boyunca bu yönde taviz vermekle eleştirmiştir. Buna karşın, Cumhuriyet, demokratik sistemin tutunabilmesi için devrim ilkelerine bağlı bir muhalefetin halk arasında güçlenmesine gerek görmesinden dolayı, kurucularını eski CHP’lilerin oluşturduğu, içlerinde bir zamanlar Atatürk’e yakın ve onun güvenini kazanmış isimler bulunan DP’ye⁴ yaklaşımiş; hatta Nadir Nadi, DP listesinden bağımsız milletvekili seçilmiştir⁴. 


destekleyip, aydınlar ve gençleri harekete geçirme yolunda uğraşmaya devam edecek ve sonunda da içinde kendisinin de katkısının bulunduğu gururla ifade ettiği 27 Mayıs Devrimi’ne ulaşacaktır.


Bugüne kadar Türkiye’de iletişim alanında yapılan çalışmalararda, Cumhuriyet gazetesi, pek çok çalışmanın araştırma birimi olarak karşımıza çıkmıştır. Buna

karşın, gazete üzerine doğrudan yapılan çalışmaların sayısı ise oldukça azdır⁶. Bu çalışma, gazeteye ilişkin dönemsel bir çalışma yaparak, iletişim alanına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte, tezde değişilen siyasi tarihe ilişkin bilgilerin de, alana yararlı olacağı düşünülmüştür.


Özelleştirme Haberleri (Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Aydınlik Gazetelerinde 1 Haziran-31 Ağustos 1993 Tarihleri Arasındaki Özelleştirme Haberleri” v.b. çalışmalar bunlardan bazılarıdır.
çok çalışma bulunmaktadır, bu çalışmalar özellikle tezin kuramsal çerçevesinin oluşturulmasına ilişkin önemli katkı sağlamışlardır.


---

belirtmiştir (Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924). Gazetenin iktidara bakışının belirlenmeye çalışıldığını bu çalışmada, bu görüşler esas alınarak, çalışmanın kapsamı başyazılarla sınırlı tutulmuştur. Başyazılar da, üç kategori altında toplanarak analiz edilmiş, dönemsel olarak alt başlıklarla ayrılmış ve yazıların yazıları arasındaki farklılıklar ortaya konularak, fikirsel değişim noktaları tespit edilmiştir.

Nadir Nadi’nin yazıları demokratik düzenin işleyiş ilkeleri üzerinde. Bu ilkelerin ne kadarının iktidar, muhalefet ve halk tarafından benimsenip uygulandığı üzerine yazılar yazan ve bu konudaki aksaklıkları dile getirmeye çalışan Nadi, çözüm yolu olarak devrim ve ilkelere bağlı kalmayı ve onların ışığı altında temel hak ve hüriyetlerin tamamen elde edildiği anayasal teminatların sağladığı bir düzene doğru ilerlemeyi hedef edinmiştir. Bu nedenle de, DP’yi ilk yıldardaki uygulamaları nedeniyle eleştirmiş, özellikle de demokrasinin yanlış anlaşıldığı üzerine sıkça yazılar yazmış ve DP’nin yaratığı hayal kırıklıklarına işaret etmiştir. Ne var ki; Nadi, bu tutumunu 1953 sonlarına doğru değiştirmiştir, iktidarın demokrasiye hizmeti ve katkıları konusunda övgüler ortaya koyan yazılar kaleme almıştır. 1954 seçimleri ertesi de bir müddet devam eden bu yazılar, yerini ciddi eleştirilere bırakmıştır. Demokrasinin çoğunluğun baskına dönüştürülmeye çalışıldığını, eleştirin tahammülüszüllüğün arttığını ve demokrasinin kendi çıkarlarına uyduğu müddetçe işletilen bir sisteme dönüştürüldüğünü yazılarında vurgulamaya başlayan yazar, demokrasinin kısa zamanda parti kavgaları düzeyine çekildiğini, bu nedenle de demokrasinin işletilebilmesi ve yerleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya gidilmesi gerektiğini yazılarda ortaya koymuştur. Yazar, demokrasinin Atatürk ilke ve devrimlerin yerleştirilmeye ve yürütülmeye çalışılmasıyla işlerlik
kazanabileceğini, oysa dönemin iktidarının devrimlere ilişkin geri adımlar atarak, demokrasinin soyszlaşmasına yol açtığını da ifade etmiştir. İktidarın politikalarını popülistlik gayreti olarak eleştiren Nadir Nadi, iktidarın ekonomik, toplumsal ve siyasal politikalarının tümünde, bu kaygı nedeniyle başarısızlıklar oluşturunu yazılarda belirtmiştir.

1. Bölüm

Cumhuriyet Gazetesi’nin Kuruluşu ve Gelişimi : Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Cumhuriyet (1924-1950)

Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyet rejiminin, hayata geçirilmesi sürecinde, yapılan değişikliklerin hem istenildiği oranda hızlı olmaması, hem de bazı çevreler tarafından sürekli eleştirileş ve ugratılması, rejimi savunmak ve kamuoyu oluşturmak amacını güden bir gazetenin kurulmasına yol açmıştır. Bu gazeteyi kurmak ise, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direniş hareketine Yeni Gün’le⁸ destek veren Yunus Nadi’yı düşmüştür.


Kurtuluş savaşı yıllarında, Milli Mücadeleyi desteklemek üzere yayınlanan Yeni Gün’deki yazılar açıkça Milli Mücadele’yı desteklediğinden ve 16 Mart işgal

---

⁸ 1931 yılında Yeni Gün kısa bir süreliğine yeniden yayınlanacaktır.

Orta boyda yayınlanan, zengin içerikli bir gazete olan Anadolu’da Yenigün’dedir, Yunus Nadi yazdığı yazılarla müzakere döneminin zararlı akımlarıyla savaşmıştır. Bu


Gazeteden siyasi çizgisine bakıldığında; gazeteden “solcu” olarak tanımlandığı görülmektedir. Türk Komünist Fırkası ve Türkiye Halk İştirakiyon Fırkası’nın Anadolu’ da etkili olduğu dönemde; tek günlük gazeteyin *Anadolu’ da Yenigün*...


11 Nadir Nadi’nin Yahya Kemal’e ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği bir yazada, yazarın bu çalışması, “objektif metottan ve tarafsızlktan zaman zaman uzaklaşarak, içine daha çok kendi duygularını kendi eğilimlerini ve kendi yargılarnı kattığı bir yazı” sözleriyle eleştirilmiştir (Tevfikolu, 1968: 5).


Yunus Nadi, Milli Mücadele yılları boyunca gazetesinin başlığına “Yunanistan Yıklımalıdır” manşetini koymuş ve ulusun savaş azminin daima

13 Zekeriya Sertel, gazetenin satışlarının az olduğunda, Nadir Nadi ile hemfikirdir, fakat yazar, Nadi’nin belirttiği gibi, gazetenin etkin olmadığını, etkin basının İstanbul’daki basın olduğunu belirtmektedir (aktaran Özkaya, 1989: 69).

Yunus Nadi, 1920’de kurulan TBMM’de de yer almış, TBMM’nin birinci döneminde İzmir milletvekili iken, 1924’teki ikinci dönemden, TBMM’nin altıncı dönemde kadar Muğla milletvekili olarak kalmıştır. Bu nedenle de kurduğu hem Anadolu’da Yeni Gün hem de Cumhuriyet, Cumhuriyet tarihine yakından tanılk eden ender kurumlardan olmuşlar ve Cumhuriyet rejininin oluşturulmasında ve benimsetilmesinde yadsınamaz bir ağırlıkları olmuştur.

Yunus Nadi, Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra, Türkiye’nin kuruluşunda ve birbirini izleyen devrim hamlelerinin başarılmasıında önemli görevlerin altına imza atmış, Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi köklü siyasal ve toplumsal hareketler sırasında, İstanbul’da yayılan gazetelerin hemen hepsinin devrim hükümetine ve Atatürk’e cephe alması üzerine, batılaşma, dinin toplum yaşamınındaki ezici baskıını kaldırmak, halkçı ve devrimci bir yönetim

\(^{14}\) Yunus Nadi, Anadolu Ajansı’nın isim babasıdır.


Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’e maddi ve manevi yönde pek çok destek vermiştir. İlk olarak, daha önce İttihat ve Terakki Partisi’nin merkezi olan


16 Gazete hazırlıkları için İstanbul’a dönen Sertel, diğer basın organlarının Cumhuriyet’e düşmanca bir tavır sorguladıklarını, gazetelerin güç birliği yaparak, cephe oluşturduklarını aktarmıştır (Köktener, 2004:16-17; Sertel, 2000:116-117).


Gazetenin ikinci sayfası; yorum ve makale ağırlıklı düzenlenmişti. Yorum ve makaleler ele alman konuların uzmanları tarafından ele alınıp derinlemesine

18 Gazetenin ilk sayılarda, birinci sayfada başyazı yer almamakta idi, fakat bu uygulama ilerleyen günlerde bırakılacak, başyazı birinci sayfının sol sütununa taşınacaktır.

Gazete için reklam her dönemde vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Öyle ki, gazete sayfalarının altıya düşmek zorunda kaldığı günlerde dahi son

---


**Cumhuriyet**, diğer gazeteler içerisinde içeriği ve sayfa düzeni ile kısa zamanda ön plana çıktmış ve bu nitelikleri ile “fikir gazeteciliğinin dikkate değer temsilcilerinden biri” unvanını almıştı (aktaran Ertop, 1974: 35; İnüşür, 1992: 70; Şapolyo, 1969: 230-231)\(^2\). Gerçekten de, Cumhuriyet’in haber ile yorumu birbirinden

\(^{2}\)Fikir gazeteleri ciddi içerikli haberler sunarak, insanları düşünmeye yönelik gazetelerdir. Fikir gazeteciliğinin amacı, önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak toplumun gündemine getirmektir. Fikir gazeteleri, haberi yorumlayarak, açıklayarak değerlendirek verirler. Ayrıca haberleri derinliğe, ayrıntılarına
ayırma gayreti, sütunlarında yer alan makale ve yorumların uzman kadrolar tarafından hazırlanması ve bir fikrin temsilciliğini üstlenmesi, sansasyonel habercilikten değil, doğru ve tarafsız habercilikten yana olması göz önüne alındığında, gazetenin fikir gazetesi özelliklerine sahip olduğu görülmektedir.


Dönemin önde gelen bu isimlerini bünyesinde toplayan Cumhuriyet, dönem içerisinde yaşanan olaylara karşı aldığı tavırlarda öncü niteliğini hissettiriyordu. 1930’larda Türkiye’de cumhuriyet devriminden rahatsız olan gerici güçler, Terakkiperver Fırkası’nın çalışmalardan destek bularak, başkaldırı hareketlerine girişmiş, Şeyh Sait ayaklanması ve İzmir Suikastı olayları yaşanmış, ardından da


22 Kubilay Anı kampanyası boyunca Cumhuriyet’in tutunu, “devletçi yaklaşımlının ve Atatürk devrim ve ilkelerine sık sıkaya bağlılığının somut bir örneği olarak bağnaz kişi ve düşüncelere karşı da ne kadar katı ve tavizsiz olduğunun göstergesi” olarak nitelenmiştir (Köktener, 2004: 44).

23 Serbest Fırka’nın ülkede bir anda güçlü bir muhalefet haline gelmesi ve ülkede buna bağlı bazı taşkınlıkların oluşması, son olarak da CHF’nin taşınması üzerine, Mustafa Kemal Yunus Nadi’yı çağrмыş ve Cumhuriyet’te kendisini muhatap alan bir mektup yayılmasını istemişti. Varılan anlaşmaya aynen uygulanmış, böylelikle


Mustafa Kemal, bağımsızta ilan ettiği taraftsızlığını bozduğunu belirtmiş, bu da Serbest Fırka denemesinin sonunu belirlemiştir (Karakoyunlu, 2004: 207)


Cumhuriyet'in giriştiği diğer atıflarları ise şu şekilde özetmek mümkündür:


Türk basını için teknolojik devrimlere imza atan gazetenin kuruluşusaha misyonu doğrultusunda hareket ederek, devrimlerin yaygınlaştırılmasında da öncü görevi üstlendiği görülüyordu. Örneğin, 1928 yılında Latin alfabesine geçişte gazetede bu


26 Gazetenin öz Türkçe kullanımı, soyadı kanunu, lakap ve unvanların kaldırılması ile ilgili kanun, ondalık ölçü sistemünün kabul edilmesi, hafta sonunun pazara alınması gibi çeşitli konulardaki yayınları bu açıdan önem taşımdı.


maddi bölümü. Atatürk’e olan manevi borcumuzu hiçbir zaman ödemeyeceğimiz inancı içindediyim (İlknur, Cumhuriyet, 20 Ağustos 2003: 9).

Harf Devriminin neden olduğu tiraj kaybını hafifletmek üzere hükümetin gazetelere yardım yaptığını belirten bir başka kaynaktan, gazetelerin isimlerinin yanı sıra hangi gazetenin o dönemde ne kadar tutar istediğini ve devletin ne kadar yardım yaptığını gösteren şu bilgiye rastlanmıştır (aktaran Kavaklı, 2005: 67):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gazete Adı</th>
<th>İstenen Yardım Tutarı (TL)</th>
<th>Alnan Yardım Tutarı (TL)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Akşam</td>
<td>7500</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Cumhuriyet</td>
<td>10000</td>
<td>2250</td>
</tr>
<tr>
<td>İkdam</td>
<td>8000</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>Milliyet</td>
<td>9000</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>Son Saat</td>
<td>7500</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>Vakit</td>
<td>8000</td>
<td>850</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu listeye göre, devletten talep edilen de, alınan yardımda en yüksek meblağ Cumhuriyet’e aittir. Bu kaynaktan, diğer kaynaklardan farklı olarak ise, Cumhuriyetin aldığı tutar, 2500 TL değil de, 2250 TL olarak gösterilmiştir.

14 Kasım günü Cumhuriyet’te Nadir Nadi bir yazısında, Atatürk için “ebedi şef” deyimi kullanmış ve bu deyim kamuoyu tarafından benimsenmiştir. İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasının ardından ise, Nadir Nadi’nin deyimi dönüşüleyecek ve basın bu defa da İsmet İnönü için “milli şef” deyimini kullanmaya başlayacaktı. İnönü’nün bunu reddetme gibi gayret göstermemesi, CHP kurultayında tüzük değişikliğine gidilerek, İnönü’nün Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan ilan edilmesini Nadir Nadi Atatürk’ün kesin olarak reddettiği bir şeyin kabul edilmesi olarak yorumlamış (1991:14-17) ve böylelikle iktidar ile ilişkilerinin bir daha eskisi gibi olamayacağı yeni bir döneme girilmiştir.


29 Devrimlerin geliştirilmeye çalışılması açısından atılan her adım, Cumhuriyet’i yönetimekte yaklaştırılmış ve bir o kadar da heyecanlandırılmıştır. Nadir Nadi anılarıyla, İsmet İnönü’nün İstanbul Üniversitesi’nde çok partili hayata geçiş sinyalleri verdiği konuşmasını radyo başında dinleyen babası Yunus Nadi’nin; radyodan yükselen sevinç nidarını gençliğin Atatürkçülüğü yurdun selameti olarak gördüğünün işaretleri olarak yorumladığını ve konuşmayı heyecanla ve gözlerinde yaşarla dinlediğini ifade etmiştir (1991: 20).
Gazete, bu olayda diğer olaydaki gibi olayın dışarısında kalmamış, bu nedenle de tepkisini ve tarafını daha net bir biçimde gösterdiği için davalık dahi olmuştur (Nadi, 1991: 77, 80-81)30.

Fikir hayatının bazı baskılarla maruz kaldığı günlerde, gazeteler genel tutumlarını hükümetin direktiflerine göre ayarlamak durumunda idiler. Hükümet, ikinci dünya savaşının kapıyla olduğu o kritik günlerde, uluslararası sahadaki tarafsızlığını devam ettirmeye çalışıyordu. Yüksel Çetin, hükümetin ve CHP’nin eleştirilmesinin imkansız olduğu o günlerde, gazeteler daha ziyade dünya politikasını sütunlarına taşıyabiliyorlar, fakat bunu da belirli ölçüleri dahilinde gerçekleştirebiliyordu.

O zamana kadar, iktidarın gayri resmi yayın organı olarak görülen Cumhuriyet’in 31, 1940’lı yıllara gelindiğinde, yönetim ile arası giderek bozuluyordu. İlişkilerdeki farklılaşma, gazetenin bazı sıkıntılar dahi olmasına neden oluyordu. Oysa ki, gazetenin yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğu dönemde karşışı olduğu güçlükleri, devletin sağladığı yardımlarla aşmıştır bilinmektedir. Şimdi ise, hükümet gazete


31 Gazetenin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi, CHP’den milletvekili olarak yıllarca görev yapmıştır. Bu görev de, gazetenin yayın politikasının hükümet ile aynı doğrultuda olmasıda önemli etkenlerden biridir. Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı yıllarında gazetede çıkan yazılardan, hükümet ile gazeteyi ters düşürmüş ve bu durum da Yunus Nadi’nin yeniden aday gösterilmemesine yol açmıştır.
kağıdında tasarruf yoluna gittiğinde; Cumhuriyet sayfa sayısı önce altıya, sonra da dörde indirmek durumunda kalıyordu.


İkinci Dünya Savaşı’nın hakim olduğu 1940’ların ilk yarısı, ülke için olduğu kadar Cumhuriyet için de dengelerin hassaslaştığı bir süreçti. Cumhuriyet’in sütunları da, diğer gazetelerin olduğu gibi, dünya üzerinde üretilen politikaların haberlerine ve yorumlarına ayrılmıştı. O dönemde basın, savaşın getirdiği katılaşmaya ile birlikte, iç hesaplamalarını yapma fırsatı yakalamıştı. Örneğin; solcular kendinden olmayan her kişi ve her hareketi faşist olarak tanıtmalar, hedef tahtası haline getirip, İngiltere ve Fransa ile birlikte savaşa girilmesi gerektiğini savunuyorlardı (Bozdağ, 1991: 28). Benzer suçlamalar, karşı taraf içinde geçerli idi. Bu yönde yoğunlaşan tartışmalar, giderek şahsileşmiş, bu tartışmalarda, Cumhuriyet’in sahibi
de; hem İslami yazarlardan, hem de sosyalistler tarafından “Karaim Yahudisi” olmakla 32 suçlanmıştı (Yalçın, 2004: 392).


32 O günlerde, gerek İslami çevreler, gerekse de sosyalist çevreler, Yahudilerin Türk basınıni ele geçirip, kendi fikirlerini Türk halkına dayatma amacıyla olduklarını iddia ediyorlardı (Yalçın, 2004: 392).


yarayacak temas ve toplantılar yapılır. Partililer sermayestyle alakalı idaresinde müessir bulundukları gazete, mecmua ve matbualarda parti program ve nizamnamesine iç ve dış siyasetin ana hatları ile yüksek devlet menfaatlerine aykırı düşen yazıları neşrettiremezler” hüküm, bu gazetelerin yayınlarını üzerinde kontrolu sağlayan bir etmendi (Koçak, 1995: 150).

bilmiyorum ama ben çok korktum” yorumunu yapmıştır (aktaran Karakuş, tarihiz : 26-27).


Sıkı yönetim döneminde hemen her gün akla gelebilecek her türlü konuda yasak kararı gelmekte idi. O günlerde Cumhuriyet’e çalışan Metin Toker, yazı işleri müdürü yardımcıı Ahmet İhsan’ın odasında bulunan dolabın bu kararlarla dolup taşıdığını aktarmaktadır. Toker, bu yazılı yasakların dışında zaman zaman telefonla da gazetede çıkan bazı haberlerin eleştirildiğine tank olduğunu ifade etmekte, bunlardan birini şu sözlerle paylaşımaktadır: “Bir gün Cumhuriyet’e Basın Müdürlüğü’nden telefon edilmişti ve Sayın Bayan İnönü’nün İstanbul’a teşrifleri haberi, birinci sayfada değil de, iç sayfada verildi diye bir güzel zilgit geçmişti” (Koçak, 1995: 151; 1988, 24-26 ;).

İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca, Türkiye’nin hedefi, “savaş dışı” kalma olmuş ve hep bu gayretle hareket etmiştir. Bu yüzden de, hükümet dönem boyunca kendine özgü bir denge tutturma yoluna gitmiş, kimi zaman tutarsızlık olarak algılanan bu durumun, aslında kendi içinde bir düzeni olduğu da bir gerçektir.
Örneğin Almanya, Sovyetleri mağlup etmenin eşiğinde gibi gözüktüğü sırada, Pantürkizm propagandası yeniden canlanmış, hatta Almanya’nın teşvikiyle Temmuz 1941’de bir Pantürkist komite kurulmuş, bazı Türk generalleri Almanların daveti üzerine doğu cephesini dolaşmış ve bazı Pantürkizm yandaşları kabineye alınmıştı; bunların hepsi, Almanların galip geldiği takdirde kendini güven alta alma siyaseti idi. Fakat Almanya’nın yenilmesinin an meselesi olduğu belli olunca, Mayıs 1944’te bu defa da Pantürkist örgütler ve Pantürkizm propagandası susturulmuştur (Zürcher, 2000: 298).


Savaş öncesı, Cumhuriyet başyazıları, İkinci Dünya Savaşı’nın önemek hususunda artık pek geç kalındığını açıkça belirten ifadeleri sahipti (N.Nadi, 1991:
O dönemlerde Cumhuriyet’in aldığı açık bir tavır, savaş ortalarında gazeteye yönetilecek olan “Nazi yandaşılığı” suçlamalarının temelini oluşturur nitelikte idi. O günlerde Türk basınında sosyalizmin temsilcisi olan Tan, Alman (Nazi) aleyhtarı bir mücadele başlatmış, bunun üzerine de Alman firmalar tarafından gazeteye verilen ilan ve reklamlar kesilmiştir ve bir yandan da Tan “Alman düşmanı” olarak gösterilerek, hükümet tarafından kapatılması çalışmıştır. Tan o günlerde gazeteye en yoğun baskı yapanın Bayer firması olduğunu ve aynı zamanda da Deutsche Bank tarafından satın alınmaya çalışıldığını kamuoyuna açıklamıştı. Bu ekonomik ve mali baskılar; Akşam, Son Telgraf ve Yeni Sabah sert bir biçimde protesto etmiş, ancak Cumhuriyet bu protestoya katılmamıştır.


Nadir Nadi, Almanya’ya ilişkin olumlu yazılar yazmasına neden olan görüşmeyi anlarında şu şekilde aktarmıştır: “Alman Büyükelçisi Von Papen’e Sevres zincirini silah gücü ile koparmış bir milletin evladi olarak Versailles’da Almanya’ya yapılan işlemi doğru bulamayacağımı, bu düşüncemini de zaten yazılarda bir çok defa dile getirdiğiimi söyledi. Alman Hükümeti silah kullanarak zorunda kalmaksizin Versailles’in bütün haksızlıklarını gidermek imkanını bulmuş, eşit şartlarla milletler topluluğu içinde layık olduğu yeri almıştı. Fakat Avusturya’nın hele Çekoslovakya’nın başına gelenlerden sonra durum artık değişmişti. Şimdi dünya Almanya’nın gittikçe hızlı artan emperyalist emeller güttüğünü görüyor ve bu nerede duracak bilmediği için haklı olarak kaygılanıyordu. Versalles boyunduruğunu kırıp atan Almanya, öteki milletleri kendi boyunduruğu altında almak isterse şüphesiz Versailles’da işlenenden daha ağır bir hataya düşmüş olurdu... Alman Büyükelçisi tekrar hükümetinin katıyen savaş istemediği; diplomatlar ve gazeteciler el ele verirse bu gerçeği milletlere anlatmak mümkün olabileceği konuları üzerinde durdu... Nadir Nadi:

ve müttefik diplomatlar kendisini Yunus Nazi diye adlandırdılar (Parlar, 1997: 165).


fotoğraflarla savaş sayfalara taşıyan gazete, savaşın gelişimini ve stratejisinin analiz edebilmek için de emekli general Hüseyin Emir Erkilet’i de yazar kadrosuna ekliyordu. O günlerde, Cumhuriyet’in başyazarlığına isminaya çalışan Nadir Nadi’nin yazıları37 da yer alıyordu ki, bu yazılar gazetenin “Alman yanlısı” olarak etiketlenmesine yol açacaktı.


O dönemde gelen tepkilerin yazarın niyetlerini algılamaktan oldukça uzaktı. Yazının niçin yazılması olabileceğinin hiç tartışmadığı o günlerde, Nadir Nadi bir yazı daha kaleme alıyor ve “Alman Realitesi” başlıklı bu yazı ile Türk basını

uzunca bir süre meşgul etmeye devam ediyordu. Yazar, farklına varmadan gazetesinin yaşamında da önemli değişimlere sebep olacak gelişmeleri de böylece tetiklemiş oluyordu. Yıllar sonra, Cumhuriyet’tе yayınlanan bir yazı dizisinde, bu yazlarının yanlış anlaşılıldığı, Nadi’nin ne nazizmi övdüğünü, ne de Türkiye’nin Nazi Almanyasına destek olmasının savunduğunu, bunun sadece bir karalama kampanyası olduğu ifade edmiştir (İlknur, Cumhuriyet, 22 Ağustos 2003: 9).


30 Temmuz tarihli Cumhuriyet’te yayınlanan bu yazı, Nadir Nadi, “kimseyi hedef tutmayan, fakat genel olarak uyarıcı bir nitelik taşıyan bir yazı” olarak nitelemiş, ardından da “yazı benim gerçek eğilimlerimi şüphesiz bir


---


Gazete oldukça uzun soluklu olan kapanma sürecinde oldukça maddi zorluklar yaşamış, bunun üzerine Yunus Nadi, bazı arabulucular bulmaya çalışmış, fakat kimse buna yanaşmamıştır. Bunun üzerine Yunus Nadi, bu dönemi bezik oynarak geçirirken, Nadir Nadi ise kaygısız ve hiçbir vicedan rahatsızlığı duymadan, keman çalarak tamamlamıştır. Yazar, dönem boyunca bu denli rahatsız olmasının ise şuna bağlanmış: “...Bir saldırya uğramadıkça emperyalistler arasındaki o kıyası boşlukta katılmamız memleket hesabına bir felaket olurdu. Hükümet de böyle düşünüyör, genel politikasını o yöne doğru çevirmeye


gayret ediordu. Süründen ayrılp o suç sayılan yazıları yazmakla hükümete yardım ettiğime inanıyordu. Er geç Cumhuriyet’in haklı olduğu anlaşılması gouvernement.
Bu inanç, içime rahatlık veriyordu” (1991: 133).


⁴³ Bu örnek, bir yazarın gazeteden ayrılma sürecine bilgi vermesinin ötesinde, gazetenin o yıllarda yazarlarına yayın öncesi “gerektiğinde” müdahale ettiği göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Cumhuriyet’ten aylığıını muntazaman aldığını, yine takma bir adla her gün Tasvir’e paralı yazlar yazdığı bildiğini ifade etmiştir (N.Nadi, 1991: 134).


Cumhuriyet, o dönemde “ilk kez” Bakanlar Kurulu kararlarıyla ve devletin genel politikasına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle, 29 Ekim 1934 tarihinde 10 gün süreyle kapatılmıştı. Gazete, tekrar yayınlanmaya başladığında, ideallerinden ayrılmadığını ve bu yönde yayın yapmaya devam edeceğini ilan etti. Üstü kapalı bir şaşkınlık içindedir bu cümleler, hayata geçirilmiş olacak

1943 seçimlerinde Cumhuriyet bağımsız yerine yazı işleri müdürlüğünü Feridun Osman Menteşoğlu milletvekili seçilmiştir. Bu haber, İstanbul gazetelerinden biri,  


Cumhuriyet’in tekrar açılmasından, savaş sonuna kadar geçen sürede, dış politika yönünden basın bir dengeye kavuşmuştur. Bu dengenin içinde Cumhuriyet ise, Batı demokrasilerine daha fazla yakınlık göstermeye başlamış, fakat tarafsız durumunu korumaya da yine dikkat etmiştir. Nadir Nadi, savaş sonuna kadar gazetenin politikası şu sözlerle değerlendirmiştür: “... genel yönü önceden çizilmiş

60


---

45 Cumhuriyet, bu tip yakıştırmalar yapmaya yıllar içinde devam edecekti. Bahar sigaralarının kapağındaki desenden, Mao resmi çıkartmaya her deforme g harfini orak


46 Yunus Nadi’nin vefatından sonra Cumhuriyet, gazete ve işletme olarak iki ayrı yönetimine ayrılmıştı. Gazete imtiyazı mirasçılarda kalmış, işletmeciliği ise, kurulan bir anonim şirket tarafından yürütülmüştür.

Şirketin sözleşmesinde şirketin merkezinin İstanbul olduğu ve 480.000 lira sermaye ile 30 yıl süre için kurulduğu ifade edilmekte idi. Şirketin kurucuları ve şirketin sözleşmesini imzalayan isimler ise; Nazime Nadi, Nadir Nadi, Doğan Nadi, Leyla Uşaklıgil, Nilüfer Nun, Niyazi Nun’du. Sözleşmede; şirketin sermayesinin 1000 Türk lirası kıymetinde nama yazılı 480 hisselye taksim edildiği belirtilmekte, bu hisse dağılımı da şu şekilde açıklanmakta idi: 120 hissesi Nazime Nadi, 90 hissesi Nadir Nadi, 90 hissesi Doğan Nadi, 85 hissesi Leyla Uşaklıgil, 87 hissesi Nilüfer Nun, 8 hissesi Niyazi Nun tarafından tamamen taahhüt ve % 25’si nakden ödenmiştir. Sözleşmede şirketin kuruluş amaçları şu şekilde belirtilmekte idi: 1- Gazete mecmua kitap ve sair matbaalar neşretmek. 2- Gerek kendi gerekse başkaları hesabına her türlü tertip tabi ve çinkograf işleri yapmak, taahhüt ve iltizamlarda bulunmak 3- Kağıt, mürekkep ve her türlü matbaa levazımı ithal etmek ve satmak. 4- Şirket yukarıda yazılı maksatla doğrudan doğruya münasebetli bulunan bilumum mali, ticari ve sınav muameleleri yapabilir.47

Yunus Nadi’nin ölümü ardından, gazetenin yönetimi, babasının gazeteci olması için üzerinde titizlikle durduğu, 1936 yılından itibaren de Yunus Nadi’nin gözvetimi altında Cumhuriyet’ten fiilen çalışmaya başlamış olan ve kısa sürede

gazetede başyazılara yazmaya başlayan Nadir Nadi’ye geçiyordu. Her ne kadar kardeşi Doğan Nadi ile birlikte gazeteyi idare eder görünse de, bu tarihten itibaren Nadir Nadi gazete yönetiminde daha ağır basıyordu.


Siyaset ilmi üzerine eğitim almış olan Nadir Nadi, ülkede yaşanan olayları değerlendirmedesinde bunun çok faydasını görmüş, o dönemde başarılı siyasal tahminleri ile takdir kazanmıştı (Nadi, 1971:5-9). Ülkenin büyük bir değişimine

Çok partili hayata geçiş kararını kaygılı gözlerle izleyen Nadir Nadi, bu kararı bir dış politik gerekliliğin zorunlu bir sonucu olarak görmekte ve ülkenin bu tepeden inme karara hazırlıklı olup olmadığı konusunda bazı endişeler taşımakta idi. Yazarın bu konudaki endişelerinin odak noktasını devrimlerin geleceği oluşturuyordu. Bu konudaki kaygılarnı biraz olsun azaltan ise, İsmet İnönü ve Celal Bayar’un varlığı idi. İkisinin de devrim tavızciliğinin önünde dikileceklerini düşünen yazar, iktidara gelmek ya da iktidarda kalmak hırsla Atatürk’ün eserlerine sirt çevirmeyeceklere inanıyordu.


52 O dönemde ilişkin yapılan bir araştırmada, Cumhuriyet hükümetin karşısında olarak nitelendiriliyordu (Güzel ve diğerleri, ?: 712).


Bu dönemde Cumhuriyet, DP muhalefeti ile çok temas etmemiştir. DP kurucularının Cumhuriyet’e özel ve farklı bir ilgisi olması, her gazeteyi ziyaret


Nadir Nadi, hiç bir dönemde köprüne bir tarafı politikaya bağlanmamış, bu dönemde de, her ne kadar CHP’den uzaklaşıyor olsa da, üretilen olumlu politikalara algı tutmaktan da geri durmamıştır. Bunlardan biri de, İsmet İnönü’nün bir cumhurbaşkanı olarak her iki partiye de eşit mesafede olduğu ve muhalefetin haklarının güvence altına aldığı ortaya koyduğu 12 Temmuz Beyannamesini “cumhurbaşkanının sözleri bize daha iyi günler müjdeleyen işaretlerle doludur” sözleriyle olumlamasının (aktaran Ertop, 1974: 89).

Nadir Nadi, DP’yi partinin hedefini iktidara gelmek ile sınırlı tutması, tenkit ederken, sert bir üslup kullanmasını, neyi nasıl yapacaklarını dair açıklamada bulunmamış, boş vaatte bulunmak noktalarında eleştirirken, “DP’nin bizim gözümüze değeri yüzylardan beri bu yurta ilk deфа olarak muhalefetin sürdürülmesini ve onu bir teşkilata bağlayabilmesidir. DP kuruluncaya kadar hiçbir muhalefetin uzun ömürli olamaması sadece iktidar zümresindeki tahakküm zihniyetinden ileri gelmiyordu. Bunun daha derin sebepleri arasında, muhalefetin yapıcıdan ziyade yıkıcı ihtiraslara alet olması vardı. Gerçekten bize kurulan bütün muhalefetler iktidara karşı diş bileyen onu devirmek onun yaptığını bozup yıkmak için her vasıtaı muhab sayan birer intikam müessesesinden farklıdır. Söz ve yazı hürriyetine her imkan buluştı muhalefetin ilk haykırışı başmuzdakileri cinayetle, hursızlıkla suçlandırmak oluyordu...Mevki


Haklarında açılan bütün davaların beraatla sonuçlandığını belirtten Nadir Nadi, davaların gerekçelerini; gönderilen cevabı geç yayınlanmak, Cumhurbaşkanına


* Cumhuriyet’in 1945-1950 yılları arasında, ülkedeki temel tartışma konularına duruşunda bazı çileşikler mevcuttur. Çok partili hayata geçiş kararını bir dış politik dengelerin getirdiği bir zorunluluğun olmasından rahatsızlık duymasnın karşını, yine bu dengeleri belirleyen merkez ülkelerin çevre ülkeler üzerindeki egemenliğini kurma araçlarından biri olan dış yardımlara ise “dış politik” kayıtlara gönderme yaparak destek veriyor, hatta buna karşı çıkanları da şiddetle eleştirep, o günlerin moda suçlaması ile “komünist” damgasını yapıştırmaktan da çekinmiyordu.


1946 seçimlerinin olaylı geçmesinin ardından, ülke gündemine yerleşen ve uzunca bir süre tartışılacak olan konu seçim kanunu meselesi olmuştur.1946


Bu inancın somut göstergesi ise, gazete sahib ve başyazarının “bağımsız” kontenjanından da olsa, DP listesinden seçime girme kararı olmuştur. Gazete, bu gelişmelerle 14 Mayıs’ı karşılamış ve kuruluşundan itibaren muhafaza ettiği eski değerlerle, dönemin yükselen değerlerinin çatışmasını yaşayacağı bir döneme adımını atmıştır
2. Bölüm

Demokrat Parti Döneminde Cumhuriyet (1950-1960)

a. 1950 - 1960 yılları arasında Cumhuriyet :


57 Dağıtımda gelişmelerin, devlet eliyle sübvansel edilmesi, basın siyasal iktidar bağımlılığının pekişmesine yol açmıştır (Dursun, 1999: 210).
her ne kadar dağıtımıda önemli aşamalar kaydedilmesine yol açsa da, bunun çoğu zaman haberden fedakarlık etmeye dönüşmesi gazetecilikin içerişel gelişimine bir darbe de oluşturmuştur.


DP döneminin de basın merkezi İstanbul olmuştur. Bu döneminde parti organı kimliği taşımayan başlıca gazeteler; Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, 


59 Dönem içerisinde, başyazları bazen Abidin Daver’in, birkaç kez de Doğan Nadi’nin yazdığı ifade edilmiştir (Köktener, 2004: 85).
60 Gazetenin sahibi ve başyazarı stıfatlarını üzerinde taşmasına karşın, Nadir Nadi’nin hiçbir yazarın düşüncelerine, yazdıklarına karşılığı (Öke ve Mütercimler, 2000: 36) ifade edilmiştir.


---

63 Yazarın bu açıklamaları, gazetenin “fikir gazetesi” mantığıyla hareket ettiği ortaya koymaktadır.

Yaşar Kemal’in Cevat Fehmi ile benzer konularda yaşadığı deneyimler birbirinden farklılıklar göstermektedir. İkili arasında yaşanan olayların birinde, Orhan Kemal’in eserini okuma gereği dahi duymadan reddettiği ifade edilen Başkut’un, Yaşar Kemal’in romanının tefrika edilmesi için dönemin savcısı ile

Cumhuriyet’in 1957 yılından sonra yazı işleri müdürlüğünü Ali İhsan Göğüş getiriliyordu, Göğüş, kısa zamanda gazetede büyük değişikliklere gitmiş, Cumhuriyet’in başlıkları, mizanpajı değişmiş ve gazete çağdaş bir görünüm kazanmış (Topuz, 2003: 218) daha sonra bu görevi, Ömer Sami Coşar devralmıştır.

64 Cevat Fehmi, Yaşar Kemal’in romanının (İnce Memed) girişini uzun ve sıkıcı bulup, bunu kısaltmak istemişti.


65 O dönemde, gazetelerin arasında büyük rekabet olduğu, fakat buna karşın bazı gazetelerin beraber çalışıp, birbirlerinden haber saklamadıklarını, örneğin Mehmet Kemal’le Ecvet Güresin’in telefonlaştıklarını, bilgi alışverişiinde bulunduklarının bilindiği söylenmektedir (Genç, 1990: 96).

66 Bu dönemde iktidarın yarattığı baskıın haber kaynaklarında korku oluşturduğunu ve bu nedenle de gazetecilere rahatça bilgi aktaramadıkları da ifade edilmiştir (Genç, 1990: 94).
88


Dönemin sonlarına doğru, DP’nin basına yönelik yayın yasakları, tutuklamaları ve yayın toplatmaları arttıkça, gazetecilerin eğilimlerine aldırmaksızın güç birliğine gittikleri de görülmüştür. Bunun en tipik örneklerinden biri de, sağ görüşlü Yeni Sabah ile Cumhuriyet’in güç birliğinde ortak hareket etmeleridir. Öyle ki, Cumhuriyet’in o zamanki yazı işleri müdürü Ömer Sami Coşar’ın diğer gazetelerle birlikte Yeni Sabah’a da iletiğini başlık önerilerinin, Yeni Sabah tarafından hiç değişikliğe uğratılmadan benimsenip kullanıldığı belirtilmiştir (Birgit, 2006: 237).

gazetelerin yazarlarının uzun bir süre yazılarını elle ve eski yazı ile yazmaları ve gazetelerin dizgicilerinin çoğunun sadece eski yazı bilmeleridir. Öyle ki, Yaşar Kemal, gazeteye ilk geldiğinde; gazete yazarlarının kendisine şaşkınlıkla baktıklarını, bir müddet sonra bunun kendisinin yazlarını daktilo ile yazması olduğunu ifade etmiştir (aktaran Ceyhun, 1984: 13). Buna karşın, bu durum gazetelerin fikirsel olarak üstünlüğünü hiçbir zaman etkilememiştir. Öyle ki, çoğu zaman gazetelerin içinde Cumhuriyet hep sayın bir konumda olmuştur, öyle ki çoğu zaman yazarlar, kendilerine gelen yüksek meblagı teklifleri, Cumhuriyet’i “en büyük gazete” (Ceyhun, 1984: 198) olarak görmeleri nedeniyle reddetmişlerdir.

1950’li yıllarda gazetelerin sayfa sayısı, önce sekize daha sonra 10’a çıkarılmıştır. Çok partili dönemde ulusalaraşı ilişkilerin gelişmesine paralel olarak gazetelerin fikirsel üstünlüğünü hiçbir zaman etkilememiştir, diğer gazetelerin içinde Cumhuriyet hep sayın bir konumda olmuştur. Gazetelerin sayfası, dönemin sonlarına doğru kağıt sınırlamasına gidilmesi nedeniyle altıya düşecektir, hatta gazete sayısı bu nedenle okur sayfası bir müddet

69 Cumhuriyet, modernleşmenin toplumsal öncülüğünü üstlenmiştir ve devrim ilkelerini ülkede uygulamaya ve yerleştirmeye gönül vermiş bir gazete olmasına karşın, yazarların yazlarını 1960’larda dahi eski yazı ile yazmaları dikkat çekicidir.


72 Gazete sayfa sayısı, dönemin sonlarına doğru kağıt sınırlamasına gidilmesi nedeniyle altıya düşecektir, hatta gazete sırf bu nedenle okur sayfasını bir müddet


sonra ise, spor haberleri son sayfanın yarısında özel bir bölümde yayınlanmıştır.


73 Gazetenin 1953 yılında okurlarından özür dilemek amacıyla yayınladığı yazida, tirağın iliskin ipuçları verecek şu bilgiye rastlanyordu: “Gazetemiz makinesinde
Basının önde gelen ve tirağı yüksek gazetelerinden olan Cumhuriyet’in aldığı resmi ve özel ilanlar gazetenin hem siyasi iktidar ile ilişkilerini göstermesi, hem de tirağına ilişkin bilgi vermesi açısından anlamılır. DP iktidarı, resmi ilan dağıtımında kriter olarak yandaşlığı esas aldığı için bu dönemde gazetenin resmi ilan dağıtımından aldığı oran, bize iktidarın gazeteyi hangi tarafta konumlandırıldığına ilişkin bilgi verirken, özel ilanına ilişkin bilgi ise, özel sektörün “tirağı” dikkate alacağı düşüncesiyle, gazetenin o dönemde içerisindeki tirağına ilişkin bilgi vereceği için anlamılır.

DP iktidarı, dönemde içerisinde resmi ilan politikalarına ilişkin düzenlemeler getirmiş, fakat uygulamada bunları dikkate almayarak, keyfi bir uygulama sergilemiş; başında ikiilik yaratmıştır. Mantıklı herhangi bir kritere dayanmadan yapılan ilan dağıtımını sonucunda, iktidara yakın kişilerin çıkarıkları ve fiili satış düşük olan yayın organlarının binlerce lira gelir sağlayabilmesi, muhalefet yapan yayın

vuku bulan bir arzadan dolayı dün Cumhuriyet ancak 22.000 nüsha kadar basılabilmiştir” (Cumhuriyet, 10 Ekim 1953).

74 Gazetenin dönemde içerisinde aldığı özel ilan alım tutarına ilişkin bilgi, oldukça sınırlıdır. Gazetenin bu konuya ilişkin sütunlarında geçen haberlerden birinde, özel ilanlara ilişkin bir açıklama yapılmış, bu açıklamada gazete namına çeşitli işyerlerine başvurularak, bir takım kişilerin ilan topladığını, bunun gerçek olmadığı bildirilmişdir (Cumhuriyet, 10 Ekim 1953).
organları satış ve büyük okuyucu kitesine karşı hiç ilan alamaz duruma gelmişlerdir.  


paylaşılmış, ikinci yarısı ise Başbakanlığın yetkisine bırakılmıştır. Karamanın
yürürlüğe girmesinden sonra, yayınlanacak gazetelerin ilan almaları tamamen ise
Bakanlığın takdirine kalmıştır. 1951 yılı ortalarında Başbakanlığın resmi ilan
ve reklamları hangi gazeteye isterse ona vermek yetkisini kendi üzerine alması,
muhalif ve tarafıza başına “gözdağı” olarak yorumlanmış ve bu karamanın yürürlüğe
girmesi otoriter sistemlerin basın denetleme yöntemlerinden biri olan ayrıcalıklı
davranma yönteminin uygulamaya konması olarak nitelendirilmiştir (Irvan, 2000:
32).76

1954 seçimlerinin hemen öncesinde, “tedbir” olarak ilan dağıtılmına bir
düzenleme daha getirilmiştir. 11 Kasım 1953 tarihi düzenleme ile resmi ilan ve
reklamların “siyasi havadis ve umumiyetle fikir ve haber neşri suretiyle amme
menfaatine kadim vasfını müneyyiz her gündelik gazeteye, fikir ve içtihat farkı
gözetmeden” verileceğine karar verilmiştir. Bununla beraber, “bir gazetenin çıkması
için gerekli şartları haiz ve tesisleri vücuda getirmiş ve kendi imkanlarıyla
varlıklarını en az bir sene temin edebilecek gazeteler hariç en az altı aylık Yayın

76 İktidarın verdiği keyfi kararların, başında yarattığı sıkıntılarla örnek olarak
Kudret’in yaşadıkları gösterilebilir. Muhalefet parterlerinden MP’nin yayın organı
olan Kudret’e iktidar resmi ilan verdirmeyerek, gazetenin yayın hayatını sona
erdirmeye zorlamıştır. MP, her ne kadar Kudret’e tüm gücyle dersek verse de, bu
olumsuz şartlara gazete fazla dayanamamış, 27 Temmuz 1952’de kapanmıştır
(Bölükbaşi, 2005: 136).
hayatını doldurmayan gazetelere ilan verilmez” hüküm getirilmiştir.77 Kararname de ayrıca düzeni sarsıcı, vatandaşlar arasında ayrılık, düşmanlık uyandırıma çalışan, milli birlik ve beraberliği tehdit eden veya müstehcen yayın ve şantaj yapan gazetelere de ilan verilmeyeceğini belirtmiştir. İlanların dağıtımı, Başbakanlığın görevlendireceği bir komisyona verilmiş ve komisyon reklam ve ilanları gazetelere belirlenecek kategorilerine göre (tiraj, net satış, ebat, fiyat esas alınarak dört kategori belirlenir) eşit olarak dağıtılası kararı alınmıştır.78 Dönem sonuna doğru, Bakanlar Kurulu kararyla


ticari gazetelerin ilanları da dağıtma tabi edilmiş, 1958 başında da, “ilan ve reklamların tek elden dağıtımı” uygulamasına geçilmiştir.\(^{79}\)


\(^{79}\)Nadir Nadi , 5 Ocak 1958 tarihli Cumhuriyet'te tepkisini şöyle ifade ediyordu: “...Bazı gazetelerden önemli kısıtlar yapmış, bazılarına daha müsamahali davranılmış, bir kısmının ilan gelirleri ise arttırılmıştır. Özel ilanların bu şekilde dağılışta, insana ister istemez, hükümetçe basın hakkında yeni bir ceza ve mükafat usulü denendiği hissini veriyor. Muhalif ve partisiz gazetelerin ilan gelirlerini kismak suretiyle bunları ya da hizaya getirmek ya da adım adım kansızlığa sürükleyerek bir gün yaşayamaz hale gelmelerini sağlamak övücü gazetelere de kucak açar bol bol ilan dağıtma gibi bir zihniyeti doğrusu bizbugünkü iktidara yakıştırmayoruz. Bu kararname vatandaşın başına karşı güvennini sarsacak onu ileride artık hiçbir takdir yazısına değer vermez edeectir. Her bakımdan yanlış olan bu kararnamenin bir gün yürürlükten kaldırılacağını biz eminiz. Bütün dileğimiz, bu kararname ile tehikeye giren hürriyetlerin o güne kadar bütün bütün ortadan silindiğini görmek felaketine uğramamamızdır”.

98
oranın 13. 358 (Vakit) olduğu hatta CHP’nin resmi yayın organı Ulus’un aldığı resmi ilan tutarının dahi 66.638 lira olduğu düşünülecektir, dönemin önde giden gazetelerinden olan Cumhuriyet’in bu yöndeki gelirinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkündür. Oldukça kısa bir süreyi kapsayan bu rakamlar, ne Cumhuriyet’in dönem içerisinde aldığı resmi ilan oranını ortaya koyması açısından, ne de iktidarın gazetelere ilan dağıtında yandaşlık/ muhaliflik esasını dikkate almadığına ilişkin bir veri elde etme açısından yeterli olmasa da, karşılaştırma yapmak açısından önemlidir.

Gazetenin resmi ilan alım oranına ilişkin diğer bir bilgi, 1951-1958 yılları arasında ait olup, bu veriler eldeki geniş bilgidir. Meclis görüşme zaptılarından elde edilen bu bilgi, Hatay mebusu İhsan Ada tarafından verilen soru önergesine Devlet Vekili ve Basın Yayın ve Turizm Vekaleti Vekili Abdullah Aker’in verdiği cevaptan alınmıştır. Bu veriye göre, gazetenin aldığı resmi ilan miktari yıllara göre şu şekildedir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sene</th>
<th>Aldığı İlan Tutarı (TL)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>98.831.70</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>130.965.32</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>237.713.01</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>252.261.50</td>
</tr>
<tr>
<td>1955</td>
<td>330.354.20</td>
</tr>
<tr>
<td>1956</td>
<td>283.002.68</td>
</tr>
<tr>
<td>1957</td>
<td>346.741.25</td>
</tr>
<tr>
<td>1958</td>
<td>Resmi İlan 11.245 - Resmi Reklam 316. 797</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Toplam</strong>: 2.007.911.66</td>
</tr>
</tbody>
</table>


---

80Emin Kalafat’ın bu açıklamasına ilişkin gazetede bir açıklama yayınlanmıştır. Resmi ilanların ikiye ayrıldığını, birinci grubun devlet ihaleleri,müzayedeleri ve münakasalarına dair ilanlarını ve bedellerinin hazine tarafından ödendiğini; ikinci grubun ise, bir kısm sermayesine devlet desteği olan ticari müesseselerin ilanları olduğu ve bunların bedellerinin ticari müesseseler tarafından ödendiği belirtmiş ve Emin Kalafat’ın açıklamasında bu ikisinin birbirine karşıtırıldığını, bu nedenle de *Cumhuriyet’in* bu rakamı aldığı ifade edildiği, sözü edilen rakamların %90’nın müesseseye ilanlarına ait olduğu ve *Cumhuriyet’in* birinci gruba ilişkin aldığı


gazetenin aldığı resmi ilanın yılda sadece 80 bin lira olup, geri kalan 500 binin resmi reklam olduğu açıklanmış, *Dünya* ve *Milliyet* için de durumun aynı olduğu eklenmiştir. Bu açıklama olmadan bir kaç gün sonra, Bahadır Dülger gazetede bir tekzip yayılmamış, vermiş olduğu rakamları, Resmi İlanlık Şirketi tarafından Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı’na resmen teslim edilmiş olan ve gazetelerin 1958 yılı ilan gelirlerini gösteren tasdikli resmi listeden yararlanarak verdiği ve bir yanlışlık olmadığını ifade ettiği, ardından da *Cumhuriyet’in* ilan gelirlerini bir kez daha açıklamıştır. Bu açıklamaya göre, *Cumhuriyet* toplam 4 milyon küsür ilan geliri almakta, bunun büyük bölümünü 3 milyon küsür kadarını ticari ilandan elde etmekte kalan bir milyon kadar kısmını da 650 küsür bin lirasını resmi reklamdan, kalan 192 bin küsurnu da resmi ilandan elde etmektedir.82

Gazetenin aldığı resmi ilan tutarı hakkında farklı rakamlar ifade edilse de, gazetinin yaptığı açıklamadan yola çıkarak, ilan tutarlarına tekrar bakıldığında, gazetinin hükümet eliyle dağıtılan resmi ilandan payına düşenin çok da fazla olmadığını söylemek mümkündür. Bu yöndeki görüşümüzü, gazetinin dönem içerisinde resmi ilan tutarının oldukça düşük, yaklaşık olarak %5 oranında olduğunu ifade eden bir çalışma da desteklemektedir (Abadan, 1961: 112).83

82 Rakamları küsurla ifade etmemizin sebebi, gazete baskısından kaynaklanan bir problemdir. Rakamlar net olarak çıkmamış olup, herhangi bir yanlışlık yapılmaması adına rakamlar küsurla ifade edilmiştir.


84 Gazetelere kağıt tahsisi yapılırken göz önüne alınan unsurlar şu şekilde ifade edilmiştir: “… tiraj miktari, gazete ve dergiler için temin edilebilen kağıt miktari, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasının mütsalası. Seçim devresi gibi tirajların artması tabii olan fevkalade zamanlardaki tiraj miktarlarının müteakip tahsis devrelerine esas alınamayacağı tabiiddir” (TBMMZC, 1958, 564-575).

Son olarak, gazetenin fiyatları bakıldığında ise, 1943 yılı itibariyle 10 kuruş olduğu, 1951’de %50’lik bir artışla 15 kuruşa çıktığı, son olarak da 1958’de devalüasyonla birlikte 25 kuruşa satılmaya başlandığı görülmektedir. Cumhuriyet’in dağıtımında bir değişim yaşanacak, Cumhuriyet dönemin diğer güçlü dört gazetesinin (Dünya, Hürriyet, Milliyet, Yeni Sabah) ve iki dergisi ile bir araya gelerek, 85Bu tabloda Ulus’un da Ocak ayında 25 ton, Şubat ayında da 30 ton aldığı görülmektedir. Bu gazetenin aldığı kağıt oranı siyasi kimliği de göz önünde tutularak, Zafer ile karşılaştırıldığında rakamların birbirine çok yakın olduğunu görülmesi verilerin⌀gerççiliğine ilişkin bizi şüpheye düşürmektedir. 86Dünya ortaklarından Bedii Faik, Gameda’nın kuruluşunda, diğer gazete sahiplerinin kendi içlerindeki “dayanışmayı” ortaya seren tutumlarını şu sözlerle ortaya koymuştur: “îçlerinde en az satışı olan Dünya olduğu için hasıl olacak...

87 Akşam, 16 Aralık 1958 tarihli kopyasında, “Sen de Mi Brütüs” başlıklı bir ilan yayıyordu, okuyuculara GAMEDA’yı şikayet etmiş ve birinci sayfadan verilen bu ilanda, İzmir ana bayiine yapılan baskılar şu cümlelerle anlatılmıştır: “Akşam bütün imkanlarını kullanarak memleketin çeşitli bölgelerine bu arada İzmir’e de Akşam’ı uçakla sevk etmeke ve okuyucularının en taze havadislere bir an önce kavuşmasını sağlamaktadır. Gazetemizin de üyesi bulunduğu Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası mensuplarından 5 büyük gazete aralarında yaptıkları bir anlaşma ile sendikanın adını kullanarak, erken sevkıyatımızı önlemek amacıyla İzmir Bayii Hamdi Bekir Gürsoy’lar’a aşağıdaki şartları kabul ettirmek istemişlerdir. Sıralanan şartlar arasında İzmir’e uçakla gönderilen gazeteleri satan bayilere diğer beş gazetenin verilmeyeceği, gazete sevkıyatının sadece
b. Cumhuriyet - DP İlişkisi


DP, “Yeter Söz Milletindir” sloganın başarısına o denli inanmıştır ki, benzer bir afişle karşılaşmamak için seçim afişlerinde resmi yasaklayan özel bir kanun çıkartmış, bu kanun yıllarca yürürlükte kalmıştır (Milar, 1988: 16).


92 Mustafa Nadir Nadi, Muğla’da katıldığı seçimlerde, 53.712 oy ( %55.6) almış ve DP listesinden bağımsız olarak Meclise girmeyi başarmıştır (Demirel, 2000: 22).


Kendi davranışı karşısında bugün de yeteri kadar objektif olamayıp, Yalnız şu kadarcağını belirteyim ki, beni adaylığa kabule zorlayan nedenlerin tümü birden vatan, millet sevgisine dayanıyordu” (1991: 359).

Nadir Nadi’nin DP listesinden seçime girmesi, gazete üyeleri için bağlayıcı bir nitelik taşıyanmıştır. Gazetenin kendi içerisinde farklı görüşleri barındırabilen bir yapıya sahip olduğu, bazı isimlerin (Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek) CHP listesinden seçime girmeleri ve gazetede yer almaya devam etmeleriyle görülmekte idi. Gazetenin bu tutumu, bazı araştırmacılar tarafından “tarafsızlık sağlama gayreti”

94Ahmet Emin Yalman’a da bağımız milletvekili olmak üzere teklifler gelmiştir fakat yazar, “objektif eleştirilerde bulunmanın garantisi olarak, hiçbir kimsenin iktidarına maruz kalmamak, herhangi bir siyasi partiyi kabul etmemek ve kamunun hizmetinde olan bir gazeteci olarak yaşamak ve ölmek adına” bu tekliflerin hiçbirini kabul etmemiştir (Yalman, 1957: 247).


96 Falih Rifki’nin deyişiyile, iktidarla kurulan bu içli dışlı haller nedeniyle siyasi ve askeri kadrolar Cumhuriyet’in yazarlarına ilişkin eleştiriler yöneltebilmişler ve Nadir


O günlerin en çok merak edilen konusu, DP yönetiminin nasıl şekilleneceği idi. Nadir Nadi’nin zihindindeki başkan adayı Celal Bayar’dı, fakat zaman ilerledikçe yazar, Celal Bayar’a ilişkin düşüncesi değiştircek, bazı olaylara şahit olacaktır. Örneğin, Kore Savaşı’na asker göndermeye kararın ardından neden tercih etmesi, fakat susmakla yetinmesi bu aradan biridir (1981: 29). Ayrıca Cumhurbaşkanı ile...


99Cumhuriyet, belki de bu yüzden, Kore Savaşı’ndan dönen ordu hastabakıçılardan bir bayan teğmene ilk sayfa haberı olarak yer veriyordu (3 Eylül 1953).
beraber katıldığı yurt gezileri ve Çankaya’daki özel sohbetleri sırasında, Bayar’ın kılık kıyafet ve şive olarak Atatürk’ü taklit etmeye kendini zorladığı, fakat siyasi sahada Atatürk ilkeleri zedelenirken, cumhurbaşkanının “umursamaz” tavırlar sergilediğini görmesine; Bayar’ın, İlhan Selçuk’un deyimiyle “gardrop Atatürkçülüğü” olduğunu görmesine (1981: 26) ve ondan uzaklaşmasına neden olmuştur.

Gazetenin diğer ortağı Doğan Nadi de, CHP’ye ve özellikle İsmet İnönü’ye karşı tepkili idi. DP’nin kuruluş yılında ve iktidarının ilk yıldırda partide sempati ile yaklaşılmış, fakat partinin içinde yer alma gibi bir durumu söz konusu olmamıştı. Doğan Nadi’nin daha çok Adnan Menderes üzerinde yoğunlaşan sempatisi bir müddet sonra, yerini başka duygulara bırakmış, bir sohbet ortamında Adnan Menderes’in “tehliki bir kişilik” olduğunu ima etmiş ve ortamda bulunan Mümtaz Faik Fenik’i bu nedenle kırdırmıştır (Faik, 2003b: 99-100). İlerleyen günlerde, Menderes’le ilişkiler artık uzaşlamaz boyuta geldiğinde de, Doğan Nadi, Adnan Menderes’in etrafını kuşatan bir grup insanın onu diktaya götürmesini hikayesini anlatacağı bir oyun yazmayı düşünün hale gelmiştir. İsmini, “Tahta

100 Nadir Nadi anılarında, Celal Bayar’a ilişkin düşüncelerinde kısa süre içerisinde önemli bir değişikliğe gittiğini söylemektedir, oysa yazılarda böyle bir fikir değişikliği gözlenmemiştir, aksine yazarın Celal Bayar’a ilişkin olumlu düşüncelerini okuruya paylaşmaya devam etmektedir. Örneğin; Celal Bayar’ın Amerika seyahatinden dönüşünde yazdığı “Hoş geldin Bayar” yazısı, yazarın Bayar’a halen hayranlık duyduğunu ortaya koyar niteliktedir(Cumhuriyet, 10 Mart 1954).

DP iktidarının ilk hükümet programı102 oldukça önem taşımaktadır. Program, iki kısımda, CHP eleştirisine ayrılmıştır. Hükümet sözcüsü, DP


Yapılacağı ifade edilen bu icraatlar, aslında pek de yeni şeyler değildi. 1947’den itibaren, CHP’nin başlattığı uygulamaları da bu yönde idi.
öncelikle solun her türüne karşı olmak, Sovyet karşısında bir tutum izlemek ve ABD'nin politik çizgisini kayıtsız, şartsız izlemek olarak belirlemişdir. DP, dış politikasının başlıca hedefini sadece ülkenin içinde bulunduğu yalnızlık durumuna son vermek ve ülkenin güvendiğini sağlamak olarak değil, aynı zamanda bir ekonomik alt yapının kurulmasını finanse etmek için dış yardım ve yatırımı sağlamak olarak özetlemiştir.


Dönem içindeki sağ ve sol düşünceye ilişki yapınanların uygulanma oranı kontrol edildiğinde, komünizmi önlemeye amaçlı 141. ve 142. Maddelerin, irticayı önlemeye dönük 163. maddenin çok daha fazla kullanıldığı görülmüştür.

Programda muhafazakar kesimi memnun edecek ifadelere yer verildiği 109. Menderes’in vicedan hürriyetine saygı gösterileceğine ilişkin yaptığı vurgu, hoşgörülü


108Cumhuriyet, haber ve yazıları ile işçi konusunu sürekli gündemde taşımıştır. İşi Sendikaları Kanunu, iktidar tarafından anayasaya ve parti programına aykırı olarak tanımlanıp, daha sınırlı bir hale getirilmeye çalışıldığında Cumhuriyet, bu kanunun bir yıldız uygulanmasına hiçbir izin vermediğini sorgulayan bir yazı yayınlanmıştır (Ahmad ve Ahmad, 1976: 84; Cumhuriyet, 3 Mayıs 1951).

109Adnan Menderes, bir sohbet esnasında Burhan Belge’yeye daha evvel ki çok partili hayat denemelerinden çıkarttıkları derslerden bahsetmiştir. Başbakan konuşmasında, Serbest Firka’dan farklı bir yolun yolcusu olunmak gerektiğini, bu nedenle de


110 İsmet İnönü ve Faik Ahmet Barutçu, “Arapça Ezan” teklifine açıkça karşı çıkmışlarından yanaydilar, fakat grubu buna ikna edememişlerdir. Barutçu, anılarında şunları aktarmıştır: “İnönü’nün telkinleri para etmemiştir. Az kalsa ekseriyet,


Türkçe ezan okumannın hata olduğunu itirafa kadar gidecek, Demokratların teklifini istiyakla karar verecekti. Bunun bir milli dil ve şuur meselesi olduğunu, milli devlet politikasının mümkün olan her yerde Türkçe konuşmayı emrettigini ve milli şuur politikasının icabı olarak Türkçe namazı da davet yapılması tercih ettiğimizi (Mecliste konuşacak olan parti sözcüsünün söylemesini) kabul ettirinceye kadar akla karay seçtik. CHP sözcüleri tasaranın “hakkında” konuşmuştur, aleyhinde ya da lehinde değil...” (Öymen, 2004: 490-492).

konusunda harekete geçmesi üzerine de gazete, aynı kararlı tutumunu sürdürmüş, yayımladığı başyazı ve makalelerde kararın anayasaya ve Medeni Kanuna aykırı olduğunu işleyerek, iktidara demokratik yönetim gereksinimlerini hatırlatmaya çalışmıştır (Ahmad ve Ahmad, 1976: 76; Cin, 1992: 10; Cumhuriyet, 31 Ekim 1950)\textsuperscript{112}.

Basın ve CHP’nin eleştirileri DP’yı, dine karşı uyguladığı esnek politikalardan vazgeçmemiştir. Kısa süre sonra, Ticari tarihten/theme üyelerinin Atatürk büst ve heykellerine yönelik şiddet eylemlerine girişmesi, irtica tartışmalarının gündeme yerleştirilmiştir. Hükümetin ilk açıklaması, irticannın olmadığı yönünde olmuş, fakat ülkenin değişik bölgelerinden gelen bu yönderi şikayetlerin gitgide artması ile birlikte kabulmek durumunda kalmış ve tedbir olarak da

\textsuperscript{112} İktidarın bu yöndeki diğer adımları şunlardır: Radyodan dini yayını yapılmasına izin verilmesi, ilkokul programlarına dini dersin dahil edilmesi, imam-hatip okullarının açılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin dönem boyuca sürekli olarak genişletilmesi, Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne ayrılan fonların coğaltılması ve ilk üç yıl içinde sayıları 600’ü aşan cami ve türbenin onarılması (Emre, 2001: 98-99).

\textsuperscript{113} Princeton Üniversitesi,Oryantal Diller bölümünde asistan olan Lewis V. Thomas, 1951 yazısını Rockefeller Fonu’nun verdiği burs ile Türkiye’de geçirmiş ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiriren bir araştırma yapmıştır. Thomas çalışmasında, ülkede devlete tehlike teşkil eden yeni bir eğilim olmadığını, Pan İslamist, komünist ya da başka bir hareketin içine girme ihtiyacı hissetmeyen bu hareketlerin, Türk toplum sağlığının geleceği açısından da, Türk Amerikan


Çavdaroğlu Ahmet, tarafından kaleme alınan makalenin tam adı, “İnkılaplar ve Türk Kadmı (Güzellik Kraliçesi Seçimi Müşabakası)” şeklinde idi.

114 Çavdaroğlu Ahmet, tarafından kaleme alınan makalenin tam adı, “İnkılaplar ve Türk Kadmı (Güzellik Kraliçesi Seçimi Müşabakası)” şeklinde idi.

115O dönemde güzelik yarışmaları, Vatan ve Cumhuriyet tarafından düzenlenmekle idi.

Bu yazıların üzerinden çok geçmeden Ahmet Emin Yalman, “Türk kızlarının küçük düşürüldüğü” iddia olunan bu yarışmaları desteklemesi ve irtica karesi yazılar yazması nedeniyle suikasta uğramıştır. Cumhuriyet, Ahmet Emin Yalman’a düzenlenen saldırının ardından başlatılan irtica karesi hareketi tüm gücüyle desteklemiş; iktidar, muhalefet ve basın tarafından oluşturulan “milli dayanışma


birlüğine” katılarak, kendisine yönelik eleştirilere de bir anlamda cevap vermiştir. Dini istismar ettiği gerçekçesiyle Millet Partisi’nin ve İslam Demokrat


120 İktidar suikastın ardından irticaan üzerine gider görünse de, bu konuda aslında samimi olmadığını da bir gerçektdir. Çünkü özellikle de Yalman suikastında ismi geçen Büyük Doğu dergisi ile DP yönetimimin girift ilişkilere sahip olduğu görülmektedir. Bu konudaki benzer bir yorum için bkz; Bölükbaşı, 2005: 175).
ilgili düşüncelerini sormuş ve “Bir DP’li milletvekili çarşafın men’i aleyhinde” başlığıyla mini anketinin cevabını okurlara duyurmuştur (27 Mart 1956). Gazetenin okur sayfasında da çarşafa ilişkin mektuplar, o günlerde soka yer alımsı, bütün bunların devamında da, Cumhuriyet’te Türk köylüsünün çarşafa ilişkin fikrini ortaya koymayı amaçlayan bir anket ve röportajlar yayınlamaya başlamıştır. 31 Mart - 4 Nisan 1956 tarihleri arasında devam eden Cumhuriyet’in bu girişimi, dönemin sağ muhafazakarını temsilcilerinden biri olan Sebilürreşad tarafından dikkatle takip edilmiş ve bir süre sonra bir yazı ile Cumhuriyet’in bu tutumu eleştirilmiştir.

Mustafa Dövez’in kaleme aldığı bu yazida; ilk olarak ankete verilen cevaplar üzerinde durulmuş, “inkılapçı” kimselerin çarşaf kullanmanın ve bunu destekleyenleri “yobaz, cahil ve örümcek kafalı” niteleyerek alay ettikleri ve bu kimselerin bu kesimi susturacak kadar kuvvetli olduklarını ifade ederek, “tehdit ve tahakküme” yöneldiklerini belirtmiştir. Yazar, Cumhuriyet’in anket ve röportajları yayınlanmanın ötesine geçip, çarşafın lehinde verilen cevaplara birer not yazısı koyarak (Türk

121 Cumhuriyet’in zaman zaman gazetede farklı anketer düzenlediği görülmektedir. Örneğin; yıllara ait “en”leri seçmek bunlardan bir tanesidir.

122 5 Nisan 1956 tarihli Cumhuriyet, anketin bittiğini okurlarına duyuruyor ve anketin neticesi olarak da şunu ilan ediyordu: “çarşaf şehirlerle mahsus bir hastalıktır”.

123 Sebilürreşad dergisi sahih ve başyazarı Eşref Edip Ferzan, 1953 yılında “dini hisleri ve dince mukaddes tamman şeyler alet ederek kendisine sahsi nüfuz temin ve bu maksatla aym mahiyetek bir teşekkürül (Sebilürreşad) idare etmekten” dolaylı bir soruşturma geçirmiş ve bunun sonunda suçlu bulunup, cezaevine konulmuştur (Cumhuriyet, 2 Eylül 1953).
milleti beynelmîlel standardı kabul etmiştir gibi) çarşafın kaldırılmasına taraftar olduğunu açıkladığını yazmıştır.

Mustafa Dövez yazısının devamında; çarşaf meselesini “fikir ve vician özgürlüğü” çerçevesinde ele alarak, farklı görüşe sahip kişilerin dîslanmasının yanlışlığa işaret ederek, Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet özelleinde inkılapçı ve ilerici kesime yüklenmiş ve yazının sonunda işi şahsiyata dökerek, üstü kapalı tehditlerde de bulunmuştur124. Sebillerreşad’ta birkaç ay evvel de Peyami Safa Cumhuriyet’e “kafirlik ve komünistlik” yakıştırması yapmış, “…ne hikmetir bilinmez (biz biriniz ya) ne zaman ben bu sütunda Müslümanlığı müdafaa yahut komünistleri tenkit eden bir yazı yazsam, Cumhuriyet kendisinden hiç bahsetmediğim halde bana hüküm eder (1956: 200) sözleriyle eski gazetesi ile bağlarını büsbütün koparmıştır. Cumhuriyet ise, bütün bu eleştiri ve suçlamalarla karşın çarşafa ilişkin yazının sonunda bir müddet daha devam etmiştir125.


125 Cumhuriyet, sağ muhafazakar çevreler kadar olmamakla birlikte ilerici çevrelerin de eleştiri oklarını üzerine çekmekte idi. Örneğin, Macaristan iç savaşına ilişkin Cumhuriyet’in takınıt tavr, gazeteye ilerici gençlerin tepki göstermesine yol açmıştır. “Bugün 18. gün: Kahraman Macar milleti hala çarşıyor” (9 Kasım 1956) manşetüyle direnişçilere destek veren gazete, bu olayda Rusya’nın davranışını kınamıştır. Bu yüzden de Ankara’dan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin önderlik ettiği bir grubun giriştiği gösteri de, Dünya’nın, Hürriyet’in ve Yeni Sabah’nın yanında


Muhalefet yıllarında, DP’den desteğini esirgemeyen basın 128, iktidardan basın kanununun değiştirilmesini beklemekte idi. İktidar, basının sorunlarına

127 Nazım Hikmet, 1951 yılında Sovyet Rusya’ya kaçmıştır; Cumhuriyet, şairi “vatan haini” olarak niteleyecek ve milletin bol bol tüküremesi için gazeteye resmini bastığını ilan edecek (Cumhuriyet, 12 Temmuz 1951, Karaca, 1994: 10).

çözüm üreticideğine ilişkin ilk ipuçlarını, hükümet programında vermiştir. Adnan Menderes burada yaptığı konuşmada; basın hürriyetinin teminatına çalışacağı sözünü vermiş, fakat basın hürriyetinin hakaret hürriyeti olarak algılanmasına izin vermeyecekleri şeklinde bir uyarı yaparak, başına tanınacak olan hürriyetin sınırlarını baştan belirleme yoluna gitmiştir.


Nadir Nadi, bunun üzerine basın kanununa ilişkin bir önerge vermiş, fakat basın kanunu görüşmeleri çok aceleye getirildiği için hem Nadir Nadi’nin, hem de diğer bazı milletvekillerinin önergeleri reye dahi konmamıştır (Balkanlı, 1951:9; 

ilişkilerin sıcak ve yakın tutulduğu bir propaganda dönemi başlatmıştı. İstanbul basınının desteği, DP’yi ihya edebilirdi” (2004: 300).

aynı zamanda mesul tutmuştur. Eğer biz İsviçre’de yani ileri demokratik memleketlerin en ilerisinde bulunan bir memleketteki mevkuteye tatbik edilen mevzuatu tatbik edersek buna lüzum kalmaz: Yazıcı yazan mesuldür, eğer imzasız yazı varsa ondan ancak mesul müdürler mesuldür. Maddeyi bu şekilde değiştirirsek zannederim anlaşacak ve mesul müdürler de kurtulacaktır” (TBMMZC, 14. 7. 1950, O: 3, 743).


Nadir Nadi’nin Basin kanunu tasarısı görüşmelerinde yorumda bulunduğu diğer bir madde ise, intihar haberlerinin ve yakın akrabalar arasındaki cinsi ilişkilerin gazetede yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin olur. Nadir Nadi, Cezmi Türk ve Bahadır Dülger ile haberlerin başında serbestçe yayınlanmasına taraflatır. Bunun

130 Remzi Balkanlı, Nadir Nadi’nin karşılaştırmaya dayalı bu sözlerini tamamen yerinde ve realiteye uygun bulmuştur (1951: 148).

131 Suç işleyen çocukların isim ve fotoğraflarının yayınlanması hakkında, Cumhuriyet’in tavrını, 15 Kasım 1954 tarihinde “Yarattığımız Mücimler” başlıklı yazida görmekteyiz. Yazında, bu çocukların fotoğrafı ve isimlerinin basılması bir hata olarak nitelenmiş ve batının pek çok şeyini taklitte abartmaya çok eğilimli

özel yaşantılarına bile smır çizilemeyeceğini ortaya koymasını takdir etmiştir (1981: 15)\textsuperscript{132}.

Bütün bu tartışmalar sonrasında, tasarına son şekli verilmiş ve 5680 sayılı basın kanunu\textsuperscript{133} Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunda; gazete çıkarmak için bildirimde bulunmak yeterli görülmüş, basın suçlarının toplu basın mahkemelerinde görülmemesi\textsuperscript{134} ve gazete sahiplerinin yayımlanan yazılarından dolayı cezai sorumluluklarının kaldırılarak, yazı işleri müdürleri ile yazarın sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. Kanunda ayrıca, kötü şöhretli kişilerin basında

\textsuperscript{132} Dönem içerisinde Cumhuriyet’e bir avukat, kendisine ilişkin çıkan bir haberden ötürü Cumhuriyet’e “mesleki şeref ve haysiyetinin ihlal edildiği” iddiası ile dava açmış, 20 bin lira tazminat talebi bulunanı. Bu davada gazete avukatı Burhan Apaydın gazeteyi, Nadir Nadi’nin yukarıda ifade ettiği sözlerine yakın bir dille savunmuştur (Cumhuriyet, 6 Ekim 1953).

\textsuperscript{133} DP iktidarının çıkardığı basın kanununun temeli olarak 1943 yılında Celal Bayar’ın CHP milletvekili iken Basın Kanunu’nun 50. maddesine ilişkin yaptığı konuşma olarak gösterilmiştir (Genç, 1990: 7).

\textsuperscript{134} Bu mahkemeler, Türk adalet tarihine 1950 tarihinden sonra girmiştir. İller Cumhuriyet Savcılıklarına ek olarak bir veya daha çok sayıda basın savcısı verilmiştir. Öte yandan, büyük basın şehirlerinde de bir başkan iki üye ve savcı Toplu Basın Mahkemeleri kurulmuştur. 1954’ten sonra bu savcılıkların Bakanlık emriyle dava açar hale gelmeleri üzerine Türk basınında yayınlar yapılmaya başlanmış, gazeteciler arasında, bu savcılara (müdde-i iktidar) denilmek suretiyle espi yapılmıştır (Oral, 1968: 186).

İktidar, 1952 yılında çıkardığı 5953 sayılı kanun ile de, gazetecilerin çalışma koşullarını düzenlemiş ve sendika hakkı, kıdem tazmini, iş sözleşmesi gibi basın mensupları için son derece önemli haklar tanımlamıştır (Alemdar, 1996: 128; Yücel, 1995: 34). DP’nin iktidarı ilk günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği bu demokratik adımlar, basının uzun yıllardır mücadelesini verdikleri hak ve hürriyet mücadelesini tamamladıkları düşünülmesine sevk etmiş, yeni ve farklı bir dönemin başladığına inanalara yol açmıştır.\(^{135}\)


Bu yıllara ilişkin yapılan bir araştırmalardan birinde, burada geçen bilgilerin aksine “DP’nin ilk yıllarında kovuşturmaya ugraman, tutuklanan gazeteci olmamıştır” yönünde bir bilgi verilmiştir (Kavaklı, 2005: 136-139).


1960 sonrası Türk basını üzerine yapılan bir değerlendirme de; 10 yıllık DP iktidaranın başına karşı çok sert tedbirler aldığı ve bu nedenle de defalarca IPI tarafından şiddetle protesto edildiği ifade edilmiş, DP’nin yürütüğü basın rejininin
(posta ücretleri, resmi ilan, nakil ücretleri, kağıt fiyatları vs.) muhalefete yönelik bir baskı aracına dönüştürecektir.


Kore konusu, TBMM’nin gündemine 18 kez gelmiştir. CHP’nin eleştirileri asker yardımlı sorgulamaktan çok, kararın alınma biçimi üzerinde yoğunlaşmış, “niçin gidiliyor, ne gereği var? Kore dünyannı öbür ucu, Türk askerinin bu kadar uzak bir yere gönderilmesi alışılmış bir şey değil” şeklindeki yorumlar, daha ziyade durumunu en iyi ortaya koyanın da, o dönemde kullanılan sözü geçen ceza maddelerinin olduğu belirtmiştir (Pollack ve Reverdin, 1963: 6-10).

141 Deniz Bölükbaş, Bakanlar Kurulu kararının da, devlet arşivlerinde bulunmadığını ileri sürmüştür (2005:130).

Basın, Kore olayına büyük ilgi göstermiş, sütunlarını Kore ile ilgili haberlere, fotoğraflara ayırması, hatta bununla da yetinmeyip, Kore’ye muhabir göndererek, rakip gazeteler karşısında avantaj elde etmeye çalışmışlardır. O günler için iyi bir tiraj kaynağı haline gelen Kore’ye Cumhuriyet’in yaklaşımının, meslektaşlarının ki gibi olduğu ve gazetenin herhangi bir muhabirini Kore Savaşı’na gönderme gereğini duymadığı belirtildi de (Faik, 2003: 134), Nadir Nadi anlarında Kore Savaşı’na büyük bir önem verdikleri ve Faruk Fenik isimli muhabirlerini ilk askeri kafide ile Kore’ye gönderdikleri, kendisinin ve Abidin


---

145 DP iktidarının Nato’ya ilk başvurusu, 1 Ağustos 1950 tarihinde olup, olumlu cevap alınamamıştır.

146 ABD Nato desteği karşısında Türkiye’den şunları bekliyordu: Sovyetler Birliği’ne karşı aldığı güvendik tedbirlerini genişletmek istemesi, Türkiye'deki üslere ihtiyaç duyması, Türkiye'yi Orta Doğu petrolerinin kilidi olarak görmesi, Türkiye'nin siyasal ve stratejik önemini anlayan Amerikan Kongresinin olumlu tutum takinması (Balcioğlu, 2004: 470).

devlettir” açıklamasını yapması, Türkiye'nin soğuk harpte yerini almasını beklediklerinin işaretli olarak görülmüştür. Birkaç ay sonra, NATO için Türkiye'de yapılacak tesisler hakkındaki kanun tasarısı kabul edilmiş ve her ne kadar Fuat Köprülü tarafından memleket savunması bakımından çok faydalı olduğunu altı, çizilse de, bunlardan daha ziyade ABD yararlanmıştır148 (Toker, 1991: 231).


Gezilere damgasını vuran ise, İnönü’nün bazı engellemelerle karşılaşması ve şiddet olaylarının yaşanması olmuştur.  

*Cumhuriyet’in* o yıllarda iktidarla yakın ilişkilerindeydi. Bu ilişkilerin en somut göstergesi de, gazeteden herhangi bir temsilcinin (çoğunlukla sahip ve başyazarı sıfatıyla Nadir Nadi) iktidar yöneticilerinin toplantı ve gezilerinde mutlaka yer alıyor olması idi. Yöneticilerin daha çok kendisine yakın gördüğü isimleri beraberinde götürdüğü bu geziler, Nadir Nadi’nin DP yönetimcilerine ilişkin görüşlerini gözden geçirmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Yazar, 1951 yılında Celal Bayar ve Adnan Menderes’le ile birlikte Trakya gezisine, 1952 yılında Celal Bayar ile birlikte Ege gezisine, aynı yıl bu defa da Adnan

149 Muhalefete tahammülüsüzüğün can güvenliğini tehdit edici noktalara geldiğini gösteren bu olaylar, gitgide artacak, halk kamplaşmalara gidecek ve bu durum cami, kahve aynımlarına kadar varacaktır (*Cumhuriyet, 5 Aralık 1959*).  

Menderes’le birlikte Londra seyahatine\textsuperscript{151}, 1953 yılında Adnan Menderes’le birlikte Amerika gezisine katılmıştır\textsuperscript{152}.

\textsuperscript{151} Nadir Nadi’nin Başbakan’ın 1952 yılında gerçekleştirdiği Londra seyahatine de katılmıştır. Bu geziye ilişkin bilinen tek şey ise, yazarın geziye katılan diğer gazeteciler Ahmet Emin Yalman ve Ahmet Şükrü Esmer ile birlikte örtülü ödenekten 1000’er lira alındıkları (Yalçın, 2004: 534) Yönetici kadronun dış gezilerine eşlik eden bazı gazetecilerin, bu şanslarını maddi kazançlara dönüştürme çabası içine girdikleri bilinen bir geçektir. Buna dair bir örneği Emin Karakuş anılarında şu sözlerle aktarmıştır: “...Fuat Köprülü bana bir gazeteci milletvekilinin doları Ankara’da 2.82’den alıp, aynı gün Beyrut’a giderek, orada daha yüksek Türk parasına satarak, akşam yine Ankara’ya döndüğünü söyledi zaman ağırım açık kalmıştı” (? : 375).


¹⁵⁴ Yazar, Nadir Nadi’nin soyadını yanlış aktarmıştır. Yazının, orijinalini bozmamak adına burada da aynı verilmiştir.
¹⁵⁵ CHP kanunun oylamasında, dinin siyasete alet edilmemesini önlemeye ilişkin olanları kabul etmiş, konuşma özgürlüklerini baltalayacak olanlarını ise reddetmiştir.
veya Radyo İle İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun” olmuştur. CHP sözcüleri,
bu kanunun çıkması halinde eleştiri hürriyetinin ortadan kalkacağını belirterek,
tasarıyı eleştirmişlerdir. Başbakan Menderes ise, vatandaş şeref ve haysiyetinin
korunması gerekliğinin üzerinde ısrala durmuş, hakaret ile eleştirinin
karşıtılmaması gerektiğine işaret etmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 9 Mart 1954:
409 - 413) 156. Başbakanın bu sözleri, inandığı bulunmamış, kanunun esas hedefinin
seçim öncesi artan eleştirileri ortadan kaldırığı olduğu yorumu yapmıştır
(Baban, 1970: 149).

Kanun tasaranının Meclis görüşmelerinde söz alan Nadir Nadi ise,
kamuoyunda sert tartışmalara neden olan kanununun yeni bir sınırlama
getirmediğini belirterek, farklı bir yorum getmiştir. Konuşmasında, başına ispat
hakkının verilmesi konusunu da, geçmişte halledilmemiş bir meselenin o güne

156 Bir çalışmada, bu kanunun ilk olarak Yeni Ulus başyazarı Hüseyin Cahit Yağın'a
uygulandığı ifade edilmişken (İrvan, 2000: 33), dönemin başyazarlarından Mümtaz
Faik ise kanunun ilk defa, İnönü’ye hakaret eden Öz Demokrat'a karşı uygulandığını
ileri sürümuştur. Mümtaz Faik, kanunun uygulanmasına neden olan durumu da şu şekilde
izah etmiştir: “… talihe bakın, son basın kanunun himayesinden ilk defa faydalanan
İnönü olmaktadır. Mesele şu; Öz Demokrat isminde bir varakpare, İnönü hakkında
hakaret dolu yazı geçenizersiz, İnönü’nün derisini yüzüp, içine sapan doldurulmuş” diye
manşet koymuştur. Böyle bir yazı şeref ve haysiyet meşhur Alémna bağlı vatandaşlar
arasında elbette infial uyandırırmıştır. Çünkü basın hürriyeti kim olursa olsun herhangi
bir şahıs hakkında alabildiğini kâfir olma hürriyeti değildir”(Zafer, 27 Mart 1954).

Yeni kanun, radyoyu da düzenlemeye dahil etmekte idi. Kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma amacını güttüğü ileri sürülen kanunun, muhaliflerin şikayetlerini doğrultusunda işletilmesi halinde en çok radyo yöneticilerini cezalandırmaması gerekmekteydi. CHP, radyonun parti çıkarları doğrultusunda kullanılmasından, radyoda kendilerine söz hakkı verilmeyişinden ve muhalefet aleyhine yayan yapılmadan dert yanıyor, iktidarın halkın haber alma hürriyetine zarar verdiği dile getiriyordu. Buna karşılık olarak DP iktidarı ise, CHP’nin vaktiyle muhalefete radyoda hak tanımamasını, muhalefetin konuşmasını bilmemesini, muhalefetin


CHP’nin radyoya ilişkin eleştirilerini değerlendiren Nadir Nadi, bu serzenişlerine üstü kapalı göndermeler yaparak, hükümetin icraatları için radyoyu


CHP'nin çıkarılan kanuna ilişkin en büyük itiraz noktası, durumun mahkemede değerlendirilmesi yerine, Mecliste özel bir kanun çıkarılarak halledilmeye çalışılmasıdır. Pek çok hukukçu ve aydının bu konuda destekini alan CHP, “DP'lilerin kendi uydurdukları fiil sabitmişcesine, yalnız malların nasıl geri alınacağını düşünmüştükleri ve herhangi yetkili makam işi ele almadan bir tahkikat yapılmasından, haksız mal kazanıldığına karar verip, Meclisteki çoğunluklarına güvenerek malları almaya kalktıklarını” belirtmişlerdir. CHP'ye göre, “orta

DP'nin mallarıın hazıneye devrine ilişkin kanunun çıkma nedenini bazı araştırmacılar, iktidarın politikalarının geri tepmesine karşın, CHP'nin aydın, gençlik ve üniversite çevresinde desteklenmesi, bunun içinde seçim öncesi güçsüzleştirme olarak açıklarken (Gevgilili, 1987: 91-92; Ulus, Yalçın, 6 Aralık 1953), bazıları ise müsadereyi CHP'nin eleştirilerini bağlamakta ve CHP'nin eleştirileri artışça, DP'nin de muhalefet üzerindeki baskılarının arttırılmasını ileri sürmektedir (Albayrak, 1992: 489-490).


\(^{160}\)Yazarın yazısında dikkat çekici olan nokta, getirdiği eleştirileri “DP’nin müfrit” kanadına yüklemesidir.


söyleyerek, bunun önlenmesi gerektiğini, her fırsatta direk getiren muhalefetin, CMP ile işbirliğinde hiç taviz vermeyerek, en ufak pürüzde geri adım atması, iktidar çevrelerinde eleştirilmiş ve CHP bu konuda samimiyetsiz bulunmuştur.


DP’nin 1954 seçimlerinde elde ettiği başarı, sadece dini öğelere yaptığı vurgu ile açıklanmamış, partinin halkın aldığı büyük desteğin kaynağı politik ve ekonomik


_Cumhuriyet, seçim yaklaştıkça iktidara da, muhalefete de yaranamaz bir hale gelmiştir. Gazetede çıkan bir yazida, bu durumdan şikayet edilmiş ve bu yolla gazete_ 


169*Cumhuriyet’ten* Nadir Nadi İstanbul’dan, Mekki Sait Esen Balıkesir’den, Sabahaddin Sönmez de Konya’dan milletvekili seçilmiştır (Birgit, 2006: 149; Karakuş, tarihsiz : 241).

CHP’nin 158 bin lira, DP’nin 1.5 milyon lira harcadıkları (Güzel ve diğerleri, tarihsiz:839). 1954 seçimlerinde, demokratlar oy oranlarını, yüzde 56’nın üzerine çıkarmışlar ve Meclisteki sandalyelerin yüzde 93’ünü almışlardır. Dört yıl evvel, 625 milletvekili olan CHP’nin sadece 31 milletvekili kalmıştır. Bir anlamda, meclisteki bu yeni sayısal tablo ile tek parti rejimine geri dönülmüş oluyordu171. Sadece aritmetik

170 Yazı, üç yıldız olarak imzalanmıştır, yazarın kimliğine ilişkin bilgi yoktur, fakat daha sonra yazarın kendisinin bir yazısından alınan bilgi ortaya koymıştır ki, yazılar Cevat Fehmi Başık tarafından kaleme alınmaktadır.

171 Şiiradi Nahit Berker, o günlerde yayınlanan bir raporda, ülke nüfusunun %63,5’unun okuma yazma bilmediğini belirtildiğini, 1954 seçimlerinde de
olarak değil, zihniyet olarak da, tek partili döneme dönüleceğinin izlerini seçim gecesi sonuçların alınmasının ardından Celal Bayar’ın sarf ettiği şu sözlerde görmek mümkündü: “Millet, CHP’nin Meclisindeki milletvekillerinin sayısını daha da azaltıp, bunu otuza indirmekle ne istediğini belli etmiştir. Artık bundan sonra ince demokrasiye paydos” (aktaran Özgen, 2000: 33)


172 Adnan Menderes, seçim sonrası Bedii Faik’le bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede, gazete patronlarının seçimlerde DP’nin nasıl bir sonuç alacağını düşündüklerine dair aralarında bir konuına geçmiş ve Menderes, Nadir Nadi için “onun dahi pek öyle ahım şahım bir inancı yok Gibi idi, karşımızdakilere pekala da gülümsemiş ve imkan tanıma” yorumunu yapmıştır (Faik, 2003b:168-169),


İşlerin bu boyuta gelmesi üzerine, İstanbul Gazeteciler Sendikası harekete geçerek bir toplantı düzenlemiştir. Basının çeşitli sorunlarının görüşüldüğü bu toplantıda, kanunun eksik tarafları ve basın hürriyetiyle bağdaşmayacak hükümleri üzerinde durulmuş, bunların değiştirilmesi ve basın affı çıkarılması istenmiştir. Bu girişim, iktidar organları tarafından temyiz üzerinde etki yaratıp, mahkeme kararının bozulmasında rol oynayacağı iddiasiyla suç olarak görülmüştür

*Cumhuriyet’t*e de bu konunun ele alındığı bir yazı çıkısmı ve yazısıda af girişimlerinde bulunmanın kararın bozulması üzerinde etki yapacağı düşüncesinin yanlış olduğu, aksine böyle bir ısteğin suçu kabul etmek olacağı için mahkeme


1954 seçimlerinde iktidarın daha yüksek bir oranda oy alması bir süre sol muhalefeti sindirmiş, fakat daha sonra CHP muhalefetinin desteğiyle yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Muhalefet ile işi kesiminin beraber hareket etmesi, iktidarı daha da rahatsız etmiştir. İşi sınıftına yönelik siyasi faaliyet ve örgütlenme çabaları bu dönemde de iktidarın engeline takımış, Hikmet Kivîçmîli ve 12
arkadaşının işçi sınıfına yönelik ve işçiler arasında faaliyet göstermek için Vatan Partisini (VP) kurma girişimleri, İstanbul valiliği tarafından reddedilip ve VP başkanı Hikmet Kılınç 1957 seçimlerinden hemen sonra dini politikaya alet ederek komünizm propagandası yapmak suçundan tutuklanmıştır (Ahmad ve Ahmad, 1976: 171; Eraslan, 2004:565-567).175


175 Bu gelişmeler sırasında, Cumhuriyet basıyanı Nadir Nadi işçi sınıfının hakları için bir sosyalist partiye ihtiyaç olduğunu yazılardında savunuyordu (Cumhuriyet, 21 Eylül 1952; Eraslan, 2004: 556)

176 1952 yılının ortalarında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kurulmuştur. Hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan Türk İş, on sendika, dernek ve federasyondan meydana gelmiştir. Hedefleri ise, maaşların hayat pahalılığını karşılaması, işsizlik sigortasının kurulması, yaş, irk ve dine dayalı farklı ücret ödenmesinin önüne geçilmesi olarak ortaya konmuştur (Eraslan, 2004: 555).
Gazeteciler Sendikası da bu uygulamalardan payını almış, sendika 7 Temmuz da geçici olarak kapatılmıştır.


ise bir tekzip yayılmamak zorunda kalmıştı\(^\text{178}\). Bundan bir kaç gün sonra da, Mehmet Alpdündar isten çıkarılmıştır. O günlerde, Çalışma Bakanı Haluk Şaman bir açıklama yaparak; işçilere, zam konusunu unutmalarını söylemiş ve şunları eklemiştir: 

```
"...zam zam zam artık bu laftan vazgeçelim daha zammın sedası kulaklarımızıza. İşçi ücretlerine zam suretiyle hayat pahalığı ile mücadele en sakin bir yoldur. Çünkü zamla birlikte fiyatlar otomatik olarak artmaktadır, bundan fayda yerine zarar olmaktadır”


---

\(^{178}\) Bu haberi, bütün gazeteler yayılamsa olmasına karşın, yalnız Cumhuriyet’e tekzip gelmiştir (Nadi, “Vur Abaliya, Cumhuriyet, 18 Şubat 1959).

Kırşehir’i ilçelere ayırmak kararının alınmasında Celal Bayar’ın 

etken olduğu pek çok araçtırıcı tarafından dile getirilmiştir. Örneğin;

Cihad Baban, Kırşehir’in ilçe yapılamamasını, Bayar’ın istediğini, Menderes’in 
bir davranışın doğru olmayacağını bile bile, rahat hareket edebilmek için Bayar’a 
taviz verip, bu isteği kabul ettiğini, hatta Kırşehir meselesini kendisine sorulduğunda, 
Menderes’in kolları iki yana açarak “ne yapayım yukarıdaki (Bayar) böyle 
seçimlerinde, DP Bursa milletvekili olarak Meclis’e giren ve kısa bir süre sonra 
CHP’ye geçen Dr. İbrahim Öktem de, 21 Mayıs 1979’da Milliyet’te 
yayılan “Celal Bayar, DP ve anılar!” başlıklı yazı dizisinde, Kırşehir olayının arka
nda, Celal Bayar’ın bulunduğunu doğrulayacaktır (Bölükbaşı, 2005:193).181

180 Cihad Baban anılarında, Bayar’a Kırşehir’in kaza olması, Ziyad Ebüzziya’nın 
181 Kırşehir, 1957 seçimleri öncesi yeniden il yapılmıştır. Kırşehir kanunu, Meclis 
Genel Kurulu’nda 12 Haziran 1957 günü sert tartışmalara sona erdiğinde kabul edilmiştir. 

Kırşehir yeniden il haline getirilirken, Hacibektaş ve Kozaklı kazalarının 
dışarıda bırakılmasını eleştiren Osman Bölükbaş, DP’li milletvekillere hakaret ettiği için 
once üç oturum Meclis’ten çıkarılma cezasına çarpılmış, ardından da Meclisin 
manevi şahsiyetine hakaret suçlamasyla milletvekili dokunulmazlığı kaldırılarak, 
hapis cezasına çarpılmıştır. Bölükbaş, 1957 seçimlerinde yeniden milletvekili 
seçilmesine rağmen, hapiste tutulmaya devam edilmiş, TBMM’nde yapılan yemin 
törenine katılarak, göreve başlayamamıştır. Meclisde yemin töreninde, Osman 
Bölükbaş’ın isminin atanması üzerine başta Kasım Gülek olmak üzere bütün 
muhalefet milletvekilleri sıra kapılarına vurarak, durumu protesto etmişlerdir.


etmeyerek\textsuperscript{184}, hızlı bir liberal ekonomi ve kapitalistleşme programını izlemeye devam etmesi, ekonomik sorunların nedeni olarak gösterilmiştir.


CHP ve muhalif basını yanı sıra, DP’nin kendi içindeki de eleştirilerin artması, olayın ciddiyetinin farkına varılmasıına yol açmış, ABD’li iktisatçı Max Thornburg’a bir rapor hazırlatılmış, fakat bunun da bir yarar olmamış 186, üstesinden gelemediği bu ekonomik sorunlar, 1957 seçimlerinde iktidara puan kaybettiştir.

185 Feridun Ergin aynı zamanda Cumhuriyet’te yazmakta idi.


*Cumhuriyet*’teki değişim, iktidar çevreleri tarafından da farklı ediliyor ve özellikle Feridun Ergin’in kaleminde çıkan yazılar, DP yönetimini oldukça rahatsız ediyordu. Yazarın partiden ihraç edilmesine yol açacak kadar ciddi boyutlarda olan bu öfke, *Cumhuriyet’in* yayınına etki etmeyecek ve gazete yayının çizgisinde belirgin

---

188 Bu cevap ve düzeltmelere ilişkin bir örnek için bkz; *Cumhuriyet*, 2 Ocak 1956.


Samet Ağaoğlu ise, aslında gazete sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket eden kişiler olduğunun düşündü. “DP iktidar da, hepmiz de basın hürriyeti
İç politikaya Menderes iktidaranın hakimiyetini genişletme girişimleri damgasını vururken, dış politikada ise, Kıbrıs’ın yönetiminin nasıl şekilleneceği bir sorun olarak ortaya çıkyor ve ada üzerinde söz sahibi olan üç ülke (Yunanistan, İngiltere ve Türkiye) bir konferansta bir araya gelerek, bu durumu çözüme kavuşurmaya çalışıyordu. Konferansın çıkması girdiği bir sırada, ülke gündemine düşen Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığına ilişkin bir haber192; İstanbul,


192İstanbul Ekspres’in akşam baskısıyla duyulan bu haberin halkta galeyan oluşturulması, gazetelerin o günlerde yönelmiş olduğu akşam baskısı yapmak yoluyla
Ankara ve İzmir’de özellikle gayri Müslümanları hedef tutan bazı şiddet olaylarının meydana gelmesine neden olmuştur. Olayların sonrasında; hükümet üç büyük şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) sikiyönetim ilan etmiş, İçişleri Bakanı da istifa etmek zorunda kalmıştır (Zürcher, 2000: 336). Olayların ardından o günün imkanları ölçüsünde yaralar sarılmış, mağdurlara tazminatları ödenmiştir.193

İktidar, olayın, “komünist tahriki ve tertibi” olduğunu açıklamış ve bunun üzerine devrin komünist olarak bilinen isimleri uzunca bir süre hapiste kalmışlardır. Oysa gerek Yassiada mahkemelerinde, gerekse de dönemi inceleyen araştırmalarda, olayı planlayan DP hükümeti olarak gösterecektir, DP’nin o günlerde devam eden Londra Konferansı’ndaki muhataplarına halkın Kıbrıs meselesine olan duyarlığını gösterme amacı ile bu tarz bir davranışa gittikleri ifade edilecektir (Bağcı, 1990: 110; Eker, 2005: 44).

Kıbrıs Sorunu, DP hükümetinin uzunca bir süre gündeminde kalmış, hükümet bir süre sonra adaya ilişkin başka bir tezi194 savunmayı daha gerçekçi bir ürün farklılığı yaratarak, satış artışına çabasının kötü bir sonucu olarak yorumlanmıştır (Vuran, 1996: 79).

193 Hükümet, Türk-Yunan ilişkilerini bozabilir düşüncesiyle İzmir’in kurtuluşunun kutlanmasını da hâli yasaklamıştır.
194 Kıbrıs Sorunu, ilk ortaya çıktığında, DP hükümeti çok kararlı ifadelerle Kıbrıs’ın İngiltere egemenliği altında yaşamaya devam etmesini, bu durumun değişmesi halinde ise, yönetim Türkiye’ye geçmesi tezini savunurken, 1950’lilerin sonuna...


1955 yılına damgasını vuran Kıbrıs Sorunu, başlarda siyasi çevrelerde ve diğer yayın organlarında olduğu gibi Cumhuriyet tarafından da önemsenmemiş ve bir sorun olarak ele alınmamıştır. Hatta diğer gazeteler gibi, Cumhuriyet de bu konuda etkin bir şekilde yapan Sedat Simavi’yle alay etmiştir197. Fakat


Nadir Nadi, Cumhuriyet’in iktidarla ilişkisindeki tutarsızlıkları Menderes’in duygusal kişiliğine bağlamıştır. Yazar, başbakanın zaman zaman kendilerine eleştirilerinden ötürü kızdığı, zaman zaman selamı kesip, normal gereksinimlerini karşılamanın önüne yasadışı engeller çıkardığını, fakat nihayetinde de kendilerine kıymadığından bahsetmektedir. Fakat bununla birlikte, Menderes’in duygusal kararlar vermesinin bazen gazete için tehlikeler yaratacak düzeylerde de olabildiğini Yeni Sabah’ın sahibi Safa Kılıçoğlu’ndan dinlediği bir olaydan yola çıkarak şu sözlerle anlatıyordu: “Çağaloğlu’nda matbaalarımız karşısında idi. Aramızda dar bir sokak vardı. Dostluklarının parlak olduğunun örneklerde sık sık

198 Bu konuda gazete yayınlanan bazı örnekler için bkz: Armajoğlu, ? : 68

6-7 Eylül olayları, hükümetin siyasi arenada hayli yıpranmasına yol açmış ve buna ekonomik sorunlar ve ispat hakkı tartışmaları da eklenince, hükümet  

istifa noktasına gelmiştir. DP’nin parti içinde uzun zamandan beri yükselmekte olan muhalefetin kendini belli etmesine de olanak veren basına ispat hakkı tartışmaları olmuştur ve parti içi muhalefet bu konu etrafında odaklanmıştır.200 DP’nin parti içinde uzun zamandan beri yükselmekte olan muhalefetin kendini belli etmesine de olanak veren basına ispat hakkı tartışmaları olmuştur ve parti içi muhalefet bu konu etrafında odaklanmıştır.201

murakabesinde ne kadar ileri gitmişlerdir. Halk mümessili ispat ederse beraat ediyor, ispat edemezse fakat hüsnüniyetle olduğunu ispat ederse yine beraat ediyor” (TBMMZC, 14.7. 1950, 0: 4 : 757).


201 Parti içi muhalefet, her ne kadar tek bir konu etrafında birlemeş gibi görünse de, Menderes hükümetine ilişkin başka eleştirileri de taşıdıkları, süreç içinde kendini gösterecekti. Mükerrer Sarol’un şahsında yoğunlaşan, fakat zaman zaman başka

isimlere de yüklenen bazı yolsuzluk iddialarının o günlerde çoğalması, bu isimlerin ispat hakkının tanınmasını istemeyen daha da zorlamaktaki idi (Ayrıntılı bilgi için bkz. Karakuş, tarihsiz : 292)


Menderes’in öfkesi, bu isimleri partiden ihraç etmekle de geçmeyecek, bu isimlerin milletvekilliklerine son verilmesi gerektiğini dahi düşününecektir (Baban, 1970: 184).


Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1 Aralık 1955 günü, yeni kabineyi kurma görevini yeniden Adnan Menderes’e vermiş, böylece Menderes dördüncü defa hükümeti kurmakla görevlendirilmişdir. Hükûmet programının, 16 Aralık 1955 tarihinde yapılan güven oylamasına 455 milletvekili katılmış, 75 milletvekili ise katılmamıştır. Katılan milletvekillerinden 57’si ret oyu kullanırken, 398 milletvekilinin ise kabul oyu vermiştir.


7 Haziran 1956 tarihinde “basın özgürlüğünün tamamen yitirilmesi” olarak yorumlanan(Genç,1990:12), gazeteciliği ve gazeteleri, gazete haberlerini, yorumları sınırlayan, tekzip haklarını genişleten bir değişikliğe gidilmesi bunlardan biridir. 6733 sayılı kanunda ve “Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürumler Hakkında Kanun209” başlıklı kanunda yapılan bu değişikliklere göre; gizli yapılan


210DP iktidarını, bu karara iten neden, gizli komisyon toplantılarında yapılan görüşmelerin bir gün sonra basında ayrıntılarıyla yazılmış olmuştur.

211Her türlü yoruma açık olan bu hüküm, basın özgürlüğüne yönelik tehditin yasal kilifi oluşturmakta dir.


İkili arasında geçen konuşma, bu şekilde tamamlanmış, ardından geçen oylama ile de verilen tasarısı kanunlaştırmıştır.

6 Haziran’da kabul edilen 6733 sayılı yasa ile toplantı ve gösteri haklarına da önemli kısıtlamalar getirilmiştir. Siyasi partilere toplantı yapmak için izin alma zorunluluğu getiren bu düzenlemede, resmi görevlilerin gözlemci olarak bu toplantılara katılması da öngörülmüştür. Muhalefet partileri bu düzenlemeleri protesto için 10 gün süre ile meclis çalışmalarına katılamamışlar, fakat bu protestolar bir ise yaramamış, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, bu kanuna muhalefetten Rize’de tutuklanmış, Ağustos’ta Halk...

213Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun ilk iki maddesi şudur:
Madde 1 - Hakiki veya hükmi şahısların yapacakları açık veya kapalı yer toplantılarıyla gösteri yürüyüşleri bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir.
Madde 2- Siyasi partilerce veya siyasi propaganda kastıyle hakiki veya hükmi şahıslar tarafından tertip edilecek toplantılar ve gösteri yürüyüşleri ancak, muhtelif seçimler dolayısıyla milletvekilleri seçimi kanununa göre muayyen olan seçim propaganda devresi zarfında ve mezkur kanun hükümleri dairesinde yapılabilir. Hakki şahıslar kendi mensupları arasında hususi kanun ve nizamnamelerindeki esaslara uygun olarak kapalı yerde içtına akdedebilirler. Şu kadar ki, siyasi partilerin umumi büyük kongreleri hariç diğer kademe kongreleri o kademenin bulunduğu idari mahallede yapılabilir.


---

214 Daha sonra Bağdat Paktına İngiltere, Pakistan ve İran da dahil olacak, pakta ABD de gözlemci statüsü ile katılacaktır.
oluşturamamıştır. Buna karşın Türkiye; Sovyetler Birliği, Arap Birliği üyeleri ve hatta İsrail’i bu pakt nedeniyle karşımasına alarak zor durumda kalmıştır.


1957 yılında da Rusya’nın yaklaşıma çabaları devam edecek, Sovyet Rusya, Türkiye’ye bu defa da 300 milyon dolarlık bir kredi vermeyi teklif edecekti. ABD’den gelen yardımlarda kesintilerin yaşandığı bu dönemde dahi, bu tekliflere rağbet edilmemiş, aksine Suriye sınırdında yaşanan hareketlilik sonucu


1958 senesinde yapılması gereken seçimler, iktidar tarafından acele bir kararla öne çekiliyordu. Partiler, bu kararın şaşkınlığını üzerlerinden atı atmaz seçim hazırlıklarına girisişlerdir. CHP’nin seçim bildirgesi, diğer muhalif partilerin de üzerinde durdukları konuları şu şekilde başlıklar halinde topluyordu: “partizan idareye son; hukuk devleti düzenini kurmak; bağımsız mahkeme; hakim güvencesi; hakimler şurası; muhtar üniversite; tarafsız radyo; TBMM’nin çerçevesinde ekonomik ve askeri yardım isteyen ve hatta ülkelerine askeri çıkartma yapılması bile isteyen Orta Doğu devletlerine bu yardımları önceden de sağladığı, Türk Hükümeti ile ise yeni bir anlaşma imzalandığı, bu anlaşmaya göre de Türkiye’ye yapılan özel Amerikan yatırımlarının sermaye ve kârlarının dolara çevrilmesi ve Amerika’ya transfer edebilmesini Türkiye Hükümetinin garanti altına aldığı ifade edilmiştir (Ahmad ve Ahmad, 1976: 158)
Seçim için aday listeleri açıklandığında, CHP’de önemli bir değişim gözleniyordu. Adayların %85'i teşkilat tarafından belirlenmiş olup; hukukçu, doktor, tüccar, çiftçi, mühendis ağırlıklıdı. CMP ve HP’nin adayları da, hemen hemen bu nitelikte iken, Vatan Partisi’nin (VP) listesi şöförler, işçiler, esnaf ve çiftçilerden oluşmakta idi (Eraslan, 2004: 565).


Bunlardan bir tanesi, CHP’nin seçimlerde iktidara tek başına gelebilecek bir desteğe sahip olduğu inancını bu birleşmeye yanaşılmamasına yol açması (Baban, 1970: 303) diğeri HP’nin seçimlerin kazanılması halinde, İsmet İnönü’nün yeniden
cumhurbaşkanı olmaması yönünde bir teklif götürmesinin CHP’yi rahatsız etmesi (Eraslan, 2004: 565), bir diğeri de CMP’nin CHP çatısı altında seçime girmeyi istemeyişi (Eroğul, 1996: 196) olarak belirtiliyordu.


27 Ekim 1957 tarihli seçim günü geldiğinde; seçim yasaklarının ardından bazı seçim sandıklarındaki sonuçlar verilmeye başlanmıştır, İsmet İnönü’nün uvarlarını karşısında, Yüksek Seçim Kurulu haberlerin yayınıyasaklasa da, iş isten geçmiş, saat 16.00’yi bulmuştu. Açılan sandıklar, DP’nin aritmetik olarak başarısını ortaya koysa da, iktidarın 1950 ve 1954 seçimlerinde elde ettiği desteği büyük oranda kaybetğini açıkça gösteriyordu. 1957 seçimleri, DP’nin köylü halkın çoğuşluğunun desteğini tartışmalı şekilde elinde tuttuğunu,

221 Muhalefetin 1957 seçimlerine ilişkin diğer şikayetleri ise, “muhalefet seçimlerde radyonun kötüye kullanılması, ilam larla yeni seçmenler yaratılması, seçmen kütüklerinin sihatsizlik amili olan durumu” olarak belirtilmektedir (Savcı, 1959: 253).


*Cumhuriyet’in* yeni dönemde iktidar ile ilişkisi bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak bir hal almış, öyle ki Nadir Nadi’nin samimi ilişkilerinde olduğu DP yöneticileri ile 1957 seçimlerinden sonra uzunca bir süre bir araya

---


Nadi, ıktidarı popülist davranışların sergilemekle ve planlı bir politika üretmemekle suçlamakta, dışa borçlanmanın hükümet programının temelini oluşturduğunu ve demokrasi çizgisinden sapılsa da, ABD’nin desteğinden mahrum kalmayacaklarına...


Kubalı Meselestin Meclis görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet’in tehdit almıştır. Konu üzerine konuşmak için kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakani’nin ocor ayı olmasına karşın su içmesi, Meclisteki milletvekillerin protestosuna yol açmıştır.


Cumhuriyet, bu tarz mücadeleleri nedeniyle meslektâşlarının takdirini topluyordu. Adapazarı’ndan yayınlanan yerel bir gazete olan Akşam Haberleri Cumhuriyet’i, bütün firtinalara rağmen eğilmek bilmeyen gazete” olarak niteliyordu. Cumhuriyet, gazetinin kendisi hakkında yazılanlara teşekkür ediyor ve ardından da bu yerel gazetinin, Cumhuriyet’e ilişkin ortaya atılan bazı dedikodular karşısında bu övücü cümleleri sarf ettiğini, oysa gazetinin de atladığı bir şey olduğunu Cumhuriyet’in karakterini değiştirebilecek şiddette bir fırtına olmasının mümkün olmadığını belirtiyordu. Yazarın sonunda ise, Cumhuriyet, hem “Akşam Haberleri”ne, hem de o günlerde gazeteye ilişkin iddialarda bulunlara hitaben şu

cümleleri sarf etmiştir: “…34 yıllık ömründe yolunda kıl kadar sapmamış bir gazetedir. Dünyaya malum mazisi ile Türk milletinin mali olmuştur. Onun tarafsızlıktan ayrılması ve vazifelerini unutması bir an için olsun tasavvur dahi edilemez” (Cumhuriyet, 1 Haziran 1958).

Türkiye’de yeni üsler kurulması konusunun ABD ile görüldüğü günlerde, Ortadoğu’da yaşanan bir bunalım, bu görüşmeleri kısa sürede olsa rafa kaldırmıştı. Irak’ta bir grup subay ihtilal yapmış, Nuri Sait hükümeti ve Kral II. Faysal...


---


DP yönetiminin Sovyetlerle olan yaklaşımasına başka açıklamalarda getirilmiştir. Bir görüşe göre; bu manevra, pragmatist Menderes-Zorlu ikilisinin SSCB’ye yaklaşıarak, Batı’ya politik bir şantaj yapma amacı taşıyordu 233, diğer bir görüşe göre ise, Türkiye’nin SSCB ilişkileri için, ABD’den izin istediğini ve bu

233 Başbakan Menderes’in Moskova’yı ziyaret edeceğini açıklaması, Batılı ülkelerin özellikle de ABD’yı rahatsız etmiştir (Ekşi, 2005: 38).


234 CHP döneminde alınan ithalatın serbest bırakılması yönündeki kararı destekleyen ve kendi iktidarı döneminde de bu politikayı uygulamaya devam eden Menderes, etraftakilerin eleştirilerini dikkate almamış, ilerde ise dış ticaret açığı gitgide artmış ve Menderes’in bu politikaları iflas etmiştir (Başar, 1960 : 46-47).


---


Dönemin sonuna gelindiğinde, endüstri, iş arzını karşılayamıyor, fabrikalar hammadde ithal edemiyor, tarım makineleri için yedek parça bulunamıyor. Öte

Sosyal hoşnutsuzlukla birlikte; muhalefet partilerinin, basının ve hatta DP üyelerinin tenkitleri de şiddetlenmişti236. Bu ise, DP liderlerinin hassasiyet ve sinirliliğini arttırdı. Çünkü kuruluşünden beri ilk defa olarak partileri halkın olumsuz tepkisi ile karşılaşıyordu. DP, dikkatleri siyasi konulardan uzaklaştırarak ve halkın desteği kazanmak için zaman zaman yapay araçlarla ekonomik kalkınma


Ekonominin kötü gidişi basını hem mali açıdan etkilemiş; kağıt, mürekkep, vs. gibi ihtiyaççılara zam gelmesi ya da temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması nedeniyle sıkıntı yaşamış; hem de iktidar ekonomik gidişin kamuoyuna yansımmasını istemediği için basın üzerindeki baskısını artırmıştı. Öyle ki, gazeteler teksipten ve yayın yasaklarından yer bulup sütunlara haber, yazı koyamaz hale gelmişlerdi.

Cumhuriyet’te de, “Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürlüğü” diye başlayan ve gazetede çıkan haber ve yazılarla ilişkin gazeteye gönderilen cevap ve düzeltme yazıları ve yayın yasakları siklaşımıştı. Gazetede hemen her gün yer alan bu tarz yazılar, gazeteyi yıldırmıyor; aksine gazete, konu üzerine “haklığını” ortaya koymak üzere cevap ve düzeltmenin yayınlanmasının ardından başka örneklerle görüşünü savunmaya devam ediyor, konu hakkında “gerçek” ortaya çıktığında haberin ya da yazının tezip edilmiş olduğunu okurlarına hatırlatıyordu. Buna

———


238 Ahmet Emin Yalman o günlerde çıkardığı kitabında, basının mücadeleye etmesi gerektiğini savunuyor, fakat meslekselardanın iktidarın sert politikalarına karşı yürütüğü kampanya da gereken desteğialamadığından ve yumuşak tavırlar sergilemelerinden yakınıyordu (1957: 249).

DP iktidarının başına yönelik tutumu, uluslararası alanda da tepkiler almıştır.239 Uluslararası Basın İstinşüsü (IPI), 9 Eylül 1958 yılında, Menderes’e bir mektup göndererek, ülkeyi basın özgürlüğünün tehliliye girmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiş, basın özgürlüğünün korunmasını istemiştir. Bu mektupta, “herhangi bir ülkedeki iç politika olayları elbette bizi ilgilendirmez ama enstitümüz basın özgürlüğünün korunması için bütün-devletlerin dikkatini çekmekle kendini

239 IPI’nin, DP yönetiminin uyguladığı basın rejininin 1954’ten sonra değişip, başka bir yöne doğru gittiğini, bu nedenle de şiddetli bir biçimde eleştirdiği yönündeki bilgi için bkz; Oral, 1968: 193.


245 Eugene Pulliam’ın bu yazıları, 24 Ekim 1958 tarihli *Kim’dede* yayımlanmıştır.

246 Ahmet Emin Yalman, bu olaydan dört sene önce ise, iktidarın basın politikasına ilişkinambaşka düşünceler içinde olup, bu düşüncelerini de IPI’ye bir rapor halinde yollamıştır. Yalman’ın raporunda, yazarın iktidarın başına yönelik bazı tedbirler almasını yerinde bulduğunu ve enstitünün içinde bulunduğu ortam hakkında bilgiye sahip olması nedeniyle bunları anlayamadıklarını ve farklı yorumladıklarını belirtmiş ve basın kanununa yapılan son değişikliklerin de basın patronlarının da görüşleri alınarak yapıldığını belirtmiştir (*Cumhuriyet*, 5 Kasım 1954).


*Cumhuriyet*, ayrıca sansür uygulamalarına ve kapatmalara da oldukça sık maruz kalmıştır. Gazeteye getirilen yayın yasaklarını ise, bir şekilde protesto etmek ve kamuoyuna bu durumu belir etmek için haberlerin yerleri beyaz boşluklar halinde bırakılmıştır. Bu uygulamalar, gazeteden haber ve yorumlarında bir yumuşaklığı gitmesine yol açmamış, aksine Nadir Nadi yazdığı başyazılarla iktidar ile mesafelerini daha da artıracak olan eleştiriler yöneltmiştir, bunun üzerine gazeteden boş sütunlarla çıkması ve okuyucularına şu açıklamayı yapmıştır:


*Cumhuriyet* takdir edildiği kadar eleştiriliyordu. İktidarın baskılarından en çok payını alan *Kim* bir sayısında, başlarına gelen olaylara diğer gazete ve dergilerin

---

250 Bu yönde bir örnek için bkz; *Cumhuriyet*, 19 Aralık 1959.

251 Bu duruma örnek için bkz; Berker, tarihsiz :37.
tepkisiz kalışlarından yakın ve yabancı basından Times’i örnek vererek, bu yarinın “fikri üstünlüğü” nedeniyle bu olaylara yer verdiğini belirtmiş ve bu açıdan Türk basından meslektâşlarını bu anlamda yetersiz olarak nitelendirmiştir. Kim yazının devamında üç gazeteyi örneklemiş ve bir hafta boyunca bu gazeteleri (Cumhuriyet, Hürriyet, Zafer) yaşadıkları olayları ortaya koyma bakımından denetlemiştir. Buna göre; Cumhuriyet’e ilişkin verilen bilgi şu şekildedir: “24 Kasım (Yok), 25 Kasım (Yok), 26 Kasım (Yok), 27 Kasım (Yok), 28 Kasım (sayfa 1/ çift sütun ), 29 Kasım (Sayfa 1/ çift sütun)” (Kim, 2 Aralık 1959).


Cumhuriyet, aleyhinde yayın yapan diğer yayın organı da Zafer’dir. Cumhuriyet’in yazı ve haberlerini büyük bir dikkatle denetleyen gazete, Cumhuriyet’teki tespit ettipleri eksiklikleri sütunlarına taşımıştır. Cumhuriyet,
Zafer’in bu tutumunu yazılardan birinde konu edinmiş ve gazetenin kendileri hakkında kasıtlı kusur arama peşinde olduğunu ifade etmiştir (Cumhuriyet, 3 Mart 1959).


Cumhuriyet’in düzenlediği bir ankette, 1959’un en önemli iç olayı olarak değerlendirilen, muhalefetin ilk olmamakla birlikte bu defa daha ağır şiddetle maruz kaldığı, bazı olaylar yaşanmıştır. Muhalefetin bu saldırılarla uğraşması, artan etkinliğe karşı iktidarın hırslaşması olarak yorumlanmıştır. İsmet İnönü ve 46 kişilik heyeti, ilk saldırısını Ege gezisinin ayaklarından biri olan Uşak’tan ayrılmak üzere iken yaşamıştır252. Aslında, Uşak valisi, İsmet İnönü’nün konuşmasına

252 Cumhuriyet’in 52 muhabiri, 6120 kişi arasında hazırladığı bir ankette; “Uşak Olayları” 1959’un en önemli iç olayı olarak nitelendirilmiştir (Ahmad ve Ahmad,


Tahkikat Komisyonunun kurulması hakkındaki kanun metninde; CHP’ye yöneltilen iddialar şunlardır: a) alemum Devlet vazifelerini, Türk kadınlarını, dost ve müttefiklerimizi en iğrenç isnatlarla kötüleme usulleri de dahil olmak üzere çeşitli gayri meşru ve kanun dışı yollarla halkı kanunları ihlale kanuni tedbirlere...
karşı mukavemetle, hükümete, idari ve adli mercilere karşı galeyana ve fiili tecavüzlere teşvik ve tahrik etmek. b) müsait telakki ettikleri mahallerde kendi partilerine mensup bazı şahısları silahlandırmak suretiyle iktidar partisinin mensup ve taraftarları aleyhine münferit veya toplu şekilde baskı yapmağa ve suç işletemeye teşvik suretiyle memlekette kanlı kardeş kavgalarına münce olan tertiplere başvurmak. c) Orduyu siyasete karıştırma teşebbüsleri de dahil olmak üzere memleketin asayışını korumakla vazifeli olanları çeşitli propaganda baskı ve vaatler yolu ile vazifelerini ifadan alıkoymaça cüret ve teşebbüs etmek. ç) Bizim radyo namındaki komünist radyosunu Halk Partisine ait bir radyo olarak göstermek suretiyle halkı bu yayınları dinlemege sevk etmek ve umumi efkarı bu vahim neşriyatu zararlı tesirlerine maruz bırakmak, d) bütün bu kanun dışı faaliyetlerini umumi efkara karşı haklı gösterebilmek için TBMM’nin onun itimadına mazhar hükümetin meşruyetinden halkı şüpheye düşürecek ve bundan da ileri olarak gelecek seçimlerin de meşruyetini şimdiden muallel imgi gibi göstererek kurulmuş ve kurulacak iktidarlar aleyhine vatandaşların gayri meşru yollarla tahrik etmek suretiyle itimatsızlığa ve huzursuzluğu sevk etmek, e) hücre teşkilati ile işleyen gizli kollar kurmağa çalışarak, yukarıda maruz faaliyetleri daha müessir bir hale getirmek suretiyle giriştiği yükse, kanun dışı ve gayri meşru faaliyetleriyle ; aynı maksat ve gayelerle ve neşir yolu ile faaliyette bulunarak Cumhuriyetimizin ve genç demokrasimizin fikri ve manevi temellerini tahrip eden devletin ve cemiyetin ana müesseselerini şantaj baskı ve tehdit suretiyle işlemez bir hale getirmek, hakikatleri tahrib etmek yalan neşriyatta bulunmak suretiyle memleketin siyasi, iktisadi, mali içtimai hayatını
tehlikeye maruz birakan bir kısmı basının faaliyetlerini araştırmak için Tahkikat Komisyonu kurulmuştur\textsuperscript{254}.

DP üyelerinden oluşan bu komisyon verdiği sonuçları üç ay içerisinde rapor edecek ve bu süre zarfında meclis dışındaki bütün siyasal faaliyetler yasaklanacaktır. Komisyon partilerin kongrelerini, toplantlarını, bütün siyasal faaliyetleri, yeni örgüt kurmaları, komisyonun faaliyetiyle ilgili bütün yayınları, Büyük Millet Meclis’inin tahkikat kararı ile ilgili müzakerelerinin yayını ve Meclis tartışmalarının gazetelerde yayılmasına da yasaklanmıştır.

İsmet İnönü, kanun teklifi ile ilişkili Mecliste yaptığı konuşmada, tahkikat komisyonunun kurulmasını 1960 seçimlerine hazırlamak için bir tedbir olarak yorumlamıştır. Bu maksatla alınan tedbirlerin Anayasaya bir darbe niteliğinde olduğunu ve anayasa dış, gayri meşru bir baskı idaresi kurulduğunu ifade etmiş, gayri meşru baskı rejimine girmiş olan iktidarların sonunun gelmeyeceğini, mutlaka bir direniş ile karşılaşıcağını altını çizerek, o günlerde Kore’de iktidara karşı girişilen ayaklanmayı da örnek gösterip, tarih sayfalarına giren “Türk Milleti Kore

\textsuperscript{254} CHP de, Menderes hakkında 21 farklı meseleden dolayı bir meclis soruşturması açılmasını ve başbakanın yüce divana sevkini istemiştir. CHP’nin iddiaları; insan haklarının çiğnemesi, adli güvencesizlik, partizan idare, basına baskı, resmi ilan adaletsizliği, radyo rezaleti, israf, suistimal vs. idi. Meclis çoğunluğunu elinde tutan DP, bu önergenin hiç dikkate alınmamasına yol açtı (Ahmad ve Ahmad, 1976: 207; Eroğul,1998: 234-35).


Tahkikat Komisyonunun kurulması, İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki hukuk profesörleri tarafından anayasa aykırı bulunmuştur. Profesörler siyasetle uğraştıkları için disiplin cezaları verilince, öğrenci gösterileri ve ayaklanmaları gerçekleşmiştir. 19 Nisan günü CHP Genel Merkezi’nin önünde ilk gençlik gösterisi gerçekleştirilmişdir. 28 Nisan günü yapılan büyük gösteride olaylar büyüümüş, polis toplanmayı engellemek için copla, silahla kalabalığın arasına girmiş, bazı öğrenciler gözaltına alınırken, İstanbul Üniversitesi rektörünün alınından yaralanması, buna karşın emniyet müdürlüğine götürülmesi tepkiyi daha da artırmıştır. Bu noktada, hükümet saat 15’te siyasetim ilan etmiş, gösteriler 29
Nisan’da Ankara’ya da sıçramış, Namık Argüç SBF’de ateş açma emrinin vermiş; fakülte duvarları kırılanlarla delik deşik olmuştur. 30 Nisan 1960 tarihinde, İstanbul ve Ankara üniversiteleri diğer yüksek okullarla birlikte bir ay süreyle kapalı olmuştur. İstanbul’dan 2 Mayıs’ta NATO Bakanlar Konseyi toplantısı da öğrenci protestolarına sahne olmuştur; gençler, NATO ülkelerinin Bakanları toplantıya gelirken, birden ortaya çıkarak “Hürriyet”, “Kahrolsun Diktatörler” sloganları atmışlardır. Olayların ikiye türdeşti olduğu günlerde, izne ayrılan KKK Komutanı Cemal Gürsel, Milli Savunma Bakannı son derece anlaşıltı bir ihtar mektubu göndermiş ve krizin nasıl çözülebileceğine dair tavsiyelerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanının istifası, hükümetin değişmesi, antidemokratik


Beyazıt Meydanı’ndaki gösterilerde, gruplardan bir arka soka klarдан Eminönü’ne doğru ilerlediklerinde öğrenciler harekete geçmişler ve Cumhuriyet’in başyazarı Nadir Nadi’yi omuzları üzerine kaldırmışlardır (Karakuş, tarih sı: 456)

Adnan Menderes’e söyleyen başka kişiler de olmuştur. DP içindeki bir çok milletvekili ve hem de sağduyu sahibi tarafsız ilim adamları Menderes’in yüzüne karşı bu düşüncelerini ifade etmişler, kabinenin istifasının gerektiğini veya en azından yeniden düzenlenmesi gerektiğini istemişlerdir. Fakat Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “dere geçerken at değiştirilmez” diyerek bu görüşe karşı çıkmıştır. Siyasi durumun tartışıldığı Çankaya toplantılarında bu yönde


256 Beyazıt Meydanı’ndaki gösterilerde, gruplardan bir arka soka klarдан Eminönü’ne doğru ilerlediklerinde öğrenciler harekete geçmişler ve Cumhuriyet’in başyazarı Nadir Nadi’yi omuzları üzerine kaldırmışlardır (Karakuş, tarih sı: 456)

257 Gidişin iyi olmadığını, Adnan Menderes’e söyledeyen başka kişiler de olmuştur. DP içindeki bir çok milletvekili ve hem de sağduyu sahibi tarafsız ilim adamları Menderes’in yüzüne karşı bu düşüncelerini ifade etmişler, kabinenin istifasının gerektiğini veya en azından yeniden düzenlenmesi gerektiğini istemişlerdir. Fakat Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “dere geçerken at değiştirilmez” diyerek bu görüşe karşı çıkmıştır. Siyasi durumun tartışıldığı Çankaya toplantılarında bu yönde


İhtilale doğru giden süreç, basın için oldukça sıkıntılı geçmişti. O günlerin en belirgin özellikleri; tekzipler, yasaklar ve birinci sayfada boş bırakılan sansürleri idi. Artık basın, CHP muhalefetinin İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında

Hükümetin “içine gelmeyen” her konuyu tekzip etmesi karşısında, basının tekzipleri çarpıtmanın yollarını, yöntemlerini geliştirmiştir. Örneğin; yayımlanmak zorunda kalan tekzip metinlerine atılan başlıklar için kullanılan harfler farklı büyüklük ve karakterlerden seçilerek anlaşılabilirmiş, beyaz sütunların yanında heceler de bölünerek, anlamsız duruma getirilen tekziplerin yanı sıra ilginç yazılar yayımlanmıştır. Ayrıca, suç sayılmanyacak eleştiri yöntemleri de geliştirilerek, halka mesajlar verilmeye çalışılmıştır (Yiğenoğlu, 1996:52).


261 Tahkikat Komisyonunun basın işleri ile ilgili bölümüne başkanlık etmeke olan milletvekili gazetecilik mesleğinden meclise gelmiş olan Bahadır Dülger’dir


263 Yazar uğradığı soruşturmaya anlarında şu sözlerle tanımlamıştır: “…çok değil, yirmi beş gün önce ateşle içinde yanan halime bile hiç alırdılmadan, Tahkikat Komisyonu denilen ve imparatorluğun “Kürt Mustafa Divanı’ndan dahti daha bela bir yetkiye donanmış heyetin önünde tam bir hafta bazen gündüz on saati geçen bir sorgu işkencesine uğramış bulunuyordum” (Faik, 2003c: 9).


\textsuperscript{264} \textit{Forum} sahibi Metin And ile tahkikat komisyonu arasında yaşananları Alpay Kabacalı şöyle aktarmıştır: “... sebep dergide çıkan “Müesseseler ve Siyaset” başlıklı bir yazdır. Yazı, Kayseri olaylarını ele almakta ve orduyu övmektedir Tahkikat Komisyonu üyeleri “bu sıralarda orduyu övmenin ne alemi var” düşününcesiyile And’ı bir hayli hırpalamışlar, dergiye kimlerin yazdığı sormuşlardır. And kendisini yazı işleri müdürü Osman Okyar’ı ve sekreter Bekir Ekinci’yi bildirince üyelerin hiddetleri bir kat daha artmış, Bülent Ecevit’in, Mahmut Makal’in, Fakir Baykurt’un, Aziz Nesin’in ve daha birçoklarının \textit{Forum’a} yazı yazdıklarını bildiklerini söylemişlerdir. Metin And, Tahkikat Komisyonu üyelerinin beyinlerine kan sıçranın bu dehşetin sebebinin bir türlü anlayamamış, birer vatan haini gibi tek tek sayılan bu isimlerin neden bu kadar gürültü çıkarttığına hayret etmiştir (Kabacalı, 1990: 183; Kabacalı, 1994: 267-268).


Cumhuriyet ise, partinin varacağı sonu “hüsran” olarak yorumlamış, hukuk rejiminin tüketildiği bir ortamda idare anlayışının uzun soluklu olamayacağına işaret

Yedi Ocak’ta yayınlanan bu değerlendirmenin devamında da; Cumhuriyet’i ve o gün benzer nitelikte yapan diğer gazeteleri de kapsayan şu yorum yapılmıştır: “...hakikati gören gazeteciler elbetteki vardı. Bu hakikati elbetteki yazacaklardı. Bütün gazetecilerin sadece ve sadece kendi propagandalarına alet olmayacaklarını artık bilmeleri lazımdı” (1960:5).

Cumhuriyet’in CHP nedeniyle okurlarından özür dilemek zorunda kaldığı bir başka olayı da Yedi Ocak yine sütunlarına taşınmış ve bunun üzerinden CHP’ye yüklenmiştir: “Cumhuriyet, 28 Aralık tarihli nüshasında manşet olarak yer alan haber CHP’nin bir hakiki çehresini daha açığa koyması bakımından sütunlarımızı aynen alıyoruz. Bakın Cumhuriyet, “otomobil almak isteyen CHP’li mebuslar grubu hakim oldular” başlığı altında herbin metninde ne yazıyor. CHP milletvekillerinin...


mahiyetinde diyorum. Zira herhangi bir vazifede için ne ben bir talepte bulunmuşumdur. Ne de böyle bir talepte bulunmayi düşünüyorum. Eğer Ulus'taki arkadaşlarınız böyle bir tayini münasip görüyor idi iseler, zannederim ki evvela benimle görüşebilecekler ve tayinimi ondan sonra yapabilirlerdi ... bu haber bazı çevrelerin bazı tenkilerle tahammülsüzliğünün tipik bir örneğidir”. Ersin, Ulus’un bu yalan haberi oluşturma sebebini ise; CHP’ye ilişkin yazdığı makalelere bağlamaktadır. Güresin’in makalelerinde de, CHP’nin başına karşı taktığı tavır, hakikati gizleme yolunda sarf ettiği gayret ve yanlış haber yazdırmakta gösterdikleri gayretkeşlikleri belirttiğini, bu yüzden de Güresin’i hükümete yakın hükümetten ganimet bekleyen bir insan olarak teşhir edildiğini ve Washington’a tayin ederek, efkar umumiye gözünde cezalandırılma yoluna gidildiği yorumu yapmıştır (1960: 3).


266 Ali Ulvi’nin DP iktidar üyelerinin yargılanması sürecinde çizdiği karikatürleri “ağır” bulunup eleştirilecektir (Taşdelen, 2005: 124, 140).

267 Cumhuriyet’in kapatılması kararını veren Sıkı yönetim Komutanlığı’nın 11 numaralı bildirisinin metni şu şekildedir :“30 Nisan 1960 Cumartesi günü İstanbul’da intihar eden 12848 sayılı Cumhuriyet gazetesinin ilk sahifesinin sağ alt köşesinde Ali Ulvi imzası ile neşredilen karikatürler efkari umumiyeyi teşvi ve tahrik edici (kamuoyunu karıştırıcı ve kaştırtıcı) mahiyette görüldüğünden 3838...


269 Basın son olayların ardından iktidara karşı bir hareket başlatmıştır. Basın mensupları kendi aralarında toplantılar yapmışlar ve buralarda aldıkları kararları basın bildirileri olarak kamuoyuna sunmuşlardır. Bu bildirileri kaleme alma görevini yürüten Bedii Faik, anılarında o günleri anlatırken; Nadir Nadi, Doğan Nadi, Vatan, Ercüment veya Erol Simavi’nin yazdığı bildirileri aynen kabul ettiklerinden ve yazdıklarını hemen imzalamayı adet edindiklerinden bahsetmiştir. Faik, anılarında aldıkları böyle bir karar sonrası, Kemal Aygün’un vastasıyla Menderes’in yemekli bir toplantı istediğini öğrendiklerini ve Nadir Nadi’den başlayarak bütün gazete

*Cumhuriyet*, ihtilale destek vermiş ve Türkiye için bir dönüm noktası olarak görmüştür. Nadir Nadi yazdığı başyazida ihtilalin gerçekleştiği gece yaşadıklarını ve bu haberi kamuoyu ile nasıl paylaştıklarını şu sözlerle 


²⁷¹ Bu ifade, Nadir Nadi’nin gazeteyi idare etme biçimine ilişkin bilgi içermesi bakımından önemlidir.
3. Bölüm

*Nadir Nadi’nin Başyazarlarında Demokrat Parti Dönemine Bakış*

iyi temsil etmektedirler. Buna göre, Nadir Nadi’nin makalelerini incelemek için kullanacağımız üç ana kategorinin başlıkları şu şekildedir:

   a. 1950-1954 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar
   b. 1954-1957 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar
   c. 1957-1960 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar

Bu üç ana kategoride incelediğimiz makaleleri, kendi içinde ise, kronolojik olarak alt alta sralamak yerine, bir anlam bütünlüğü içerisinde değerlendirmek daha yararlı bulunmuştur. Makaleler, başlıklarından fakat kendi içinde anlamlı gruplar halinde, yazarın fikir seyrini ortaya koyma amacını güdülerek değerlendirilmiştir.

   a. 1950-1954 Yılları Arasında Nadir Nadi Tarafından Kaleme Alınan Başyazılar

Nadir Nadi, dönemin genelinde olduğu gibi, bu yıllarda da iç politika ağırlıklı yazmıştır olup, partiler arası ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Nadir Nadi’nin alışma devresi olarak nitelediği DP iktidarının ilk yıllarda; yazar, iktidarın ve muhalefetin demokratik rejimi algılayış biçimleri üzerinde durmuştur. Partilerin
birbirleriyle olan ilişkilerini demokratik düzenin işleyiş prensipleri açısından değerlendiriren Nadi, temel hak ve hürriyetlerin yerleştirilmesi için ortak hareket etmek yerine, partiler arasında sen-ben kavgalarına girdiğini ve esas üzerinde durulması gereken konulara önem verilmediğini vurgulamıştır. Bu nedenle de, partiler üzerine yazdığı yazıları ele alırken, sorunları kişiselleştirmek yerine anayasal düzenlemelerin eksikliğine dayandırırmaya gayret etmiş, çözümü de bu alandaki boşlukların bir an evvel doldurulması olarak göstermiştir.


DP iktidarının yanlıs adımlarını, geçici hatalar olarak yorumlamaya dikkat eden yazar, zaman zaman DP yöneticilerinin zihniyeti ile ilgili şüpheler duyuyor ve bir an önce bu davranışlarından vazgeçip, doğru yola dönmemelerini撒呼 veriyordu. Örneğin; ceza kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi kararı üzerine Nadi, bir değerlendirme yazısı kaleme alıyor ve kanunda olumlu anlamda bir değişimin söz konusu olmadığını ve bu maddeleri daha evvel buraya koyan “zihniyetin” aynı şekilde bu komisyonda da hakim olduğunu vurguluyordu. DP’nin vaatlerini unutup, devlet otoritesini korumak adına altında “eski gidişi devam ettirmek” hevesine kapılmasını, ülke adına umit kesici olarak niteliyordu. DP’nin hata işlemeyp,
acemilikler yapmasının beklenebilir bir şey olduğunu, fakat bir partinin ortaya koyduğu programa ve prensiplere aykırı davranışının her şeyden öte parti hesabına talihsizlik olduğunu altını çizerek, partiyi ilişkin duyduğu hayal kırıklığını dille getiriyordu (“Madde 141”, Cumhuriyet, 11 Şubat 1951).


Nadir Nadi, anayasal garantinin gerekliliğine ilişkin uyarılarda bulunmaya devam ederken, iktidar ceza kanunlarındaki maddeleri güçlendirmeye yoluna gidiyordu. Bakanları eleştirilere karşı korumaya yönelik olan 159. madde de bunlardan biri idi. Nadi, konuyu etrafında irdeledikten sonra, sonuç olarak bakanlık görevini kabul etmiş kişilerin “hoşgörü” sahibi olmalarını gerektiğini, tahammül edilemez hakaretlere maruz kalındığında da, “imtiyazlı” bir koruma ile değil de, sade vatandaş gibi kanunlardan yararlanılması gerektiğini işaret ederek, DP’nin


Bir süre sonra ise, Nadir Nadi’nin yazıları tamamen farklılaşacaktır. Seçime hazırlık niteliğinde olarak değerlendirildiğimiz bu yazılarında yazar, demokratik düzenin dört yılda ulaştığı noktayı değerlendiriyor, iktidarın ve muhalefetin “hizmetlerini” bu açıdan kıyaslayarak, seçmenin oyunu verirken, bunları göz önünde tutması çabaçıştır. Örneğin, CHP kalesi olarak bilinen Uşak ilçesinin il yapımasını değerlendirdiği bir yazida, hükümetin almış olduğu bu kararı Nadi, ülke çıkarlarının her türlü parti kaygısının üzerinde tutulması olarak yorumluyor ve bu olayı demokratik düzenin Türkiye’de yerleşmeye başlamasının bir işaretleri sayıyordu (“Uşak Seçimi, Cumhuriyet, 16 Kasım 1953).
Yazar o günlerde, iktidarın demokrasiyi sağlamak yönünde esas adımlar atmada geciktiğini, fakat bu yolda çalışıldığını, buna karşın CHP muhalefetinin ise; iktidara yardımcı olmayıp, aksine köstek olduğunu ifade eden çok sayıda yazı yazmaya başlıyordu. Anayasayı teminata bağlamak isteyen esaslar konusunda, iki partinin de ihmalleri olduğunu yazılarda belirten Nadi, iktidarı bu konuda biraz daha geride tutuyor, DP’nin hatalarının CHP’nin davranıslarından kaynaklandığını ima ederek, iktidarı temize çıkardı. Örneğin; Meclis’te Adnan Menderes ve İsmet İnönü’nün karşılaştığı bir konuşmasını ele alan yazar, bu iki liderin parlамenter konuşması adı içerisinde davranıslarını belirterek, demokratik rejim kurallarının işletilmeye çalışıldığını belirtiyor, ardından da konuyu CHP’nin iktidara yardımcı olmadığını getiriyordu. Muhalefete olan eleştirilerini parti saflarındaki bir takım kimseler üzerinde yoğunlaştıran yazar, “gözleri karartmış” olarak tanımladığı bu kişilerin, iktidara geçmiş hırsıyla hareket ettiklerini, oy avcılığını ülke çarpanını önüne koyan bu kimselerin demokratik rejimin gelişiminde de olumsuz rol oynadıklarını işaret ediyordu. Yazar, yazısının devamında, bu kişilerin kimliğini açıklıyor, bu kimselerin parti organı olan Ulus’un yönetiminde olan kişiler olduğunu ve bunların parti başkanı ile de zaman zaman çeliştklerini ve partiyi olumsuz bir yöne sürüklediğini ileri sürüyordu (”Bir Düello”, Cumhuriyet, 20 Kasım 1953).


Nadir Nadi, Ulus’a ilişkin yazılara devam ettiğçe, Ulus’tan şahsına yönelik eleştiriler yükseldiğinde, yazar da bunları kösesine taşımış ve hakkındaki iddiaları çürütmeye çaba almıştır. Bunlardan birinde yazar, Ulus’un kendisini “hükümete körü körüne bağlanmış bir yazar” olarak göstermeye çalıştığını belirtiyor ve şahsına Yöneltilen bu eleştirinin ardından, CHP’nin seçim politikalarını eleştirmesinin yattığını dile getirdi. Ulus’a ilişkin görüşlerini tekrarlayan yazar, gazeteye kızmasını nedeni olarak, ne olursa olsun iktidarı kazanmak zihniyetine sahip olmalarını ve bu yolda gericilik temsilcileri ile dahi birliğe girmekten çekinmelerini gösteriyordu.272


272 Nadir Nadi yazısında ayrıca, iktidarın eleştiriye tahammülsüz olduğu yönündeki görüşleri bir bakıma tekzip eden şu cümleyi kuruypordu: “...o kadar tenkit yazısından hiçbir demokrattan ufak bir serzeniş almadım, hoşa gitmeyeni yazınca sözde bağımsız oluyoruz” (“İnsaf”, Cumhuriyet, 1 Aralık 1953).
Cumhuriyet, 7 Şubat 1954), bu yazısı ile kendisinin defalarca üstüne basa basa belirttiği eleştiri hürriyetine ilişkin sözleri ile çelişir hale geliyordu.


DP grubunun, CHP mallarına ilişkin konunun, Meclis’te görüşülmesi teklifini onaylaması üzerine Nadir Nadi, bu defa kesin bir dile karara karşı çıkmış ve bu durumun, “Türkiye’de bir hukuk devleti kurmak uğraşına nesillerden beri harcanan gayretlerin bir çoğunluk kararı ile kökünden baltalanıp baltalanamayacağı davasına” dönüşüğünü ifade etmiş ve bu açıklamasının ardından da, konuya ilişkin yazdığı tüm yazıları bu açıdan değerlendirmiştir. CHP mallarının iadesinin

Nadir Nadi, CHP malları konusunun gündemden düşmesiyle birlikte yazılardaki eski havaya yeniden bürünüyor ve muhalefete yüklenmeye devam ediyordu. Örneğin, muhalefeti DP’ye zaman tanımadan, sürekli vaatlerini hatırlatmakla suçlıyor ve ardından da ıktıardin olumsuz politikalarını, muhalefetin
yersiz vakitsiz saldırılarının oyununa gelmek olarak yorumluyordu (“Sonsuz Kavga” Cumhuriyet, 27 Ekim 1953).


Seçim kanunundaki değişikliklerin Meclis grubunda aynen benimsenmesi üzerine artık iktidarı electirilecek hiçbir yanının kalmadığı düşüncesine sahip olan ve bunu da yazılarda savunan Nadir Nadi, halen yeni formüllere bulup, iktidara saldırmaya devam edenlere, seçmeni de yönlendirici vurgulamalar içeren şu ifadelerle sesleniyordu: “…evet onlar söyleyecek iktidar yapacak, vatandaş da


Nadir Nadi, 1954 seçimlerin öncesinde yazdığı son başyazısını da, CHP eleştirisine ayırıyor, CHP’nin ihitiraslı kişilerin etkisi altında olduğunu ve dört yıl boyunca iktidarı yipratmaya çalışıklarını, buna karşılık Başbakanın büyük bir olgunluk gösterip, ilmlı bir tablo çizdiğini ifade ediyor, ardından da Başbakanı eleştiren muhalefet yazarlarına şu sözlerle chatteıyordu: “... milletin serbest oyu ile iktidara...”
gelmiş bir partiyi temsil etmekten ve memleket hayırına çalışmaktan gayrı hiçbir iddiası olamayan bir vatandaşı, 600 yıllık tarihimizin en karanlık simallaryla bir tutmak, hatta onlardan da beter görmek halkı ona karşı bir tahrike yönelmek iyi niyetli bir muhalefet yazarına yakışır mı?”. Yazar yazısının devamında, kötü günlerin geçmiş devirlerde kaldığını belirttiğten sonra, bu iyi tablonun devamı için CHP’nin iktidar koltuğunndan uzak tutulması gerektiğini şu sözlerle ortaya koyuyordu: “… Çok sükrür o günlerden uzaga artık yurdumuzda kimsenin kalemi elinden alınmayacak, yazıp söylediğimiz sahte bile olsa hiçbir vatandaşı fikirlerinden ve inançlarından ötürü hapse tıkılmayacak, sürgüne gönderilmeyecektir. Ama bu durum tamamen normal bir hale gelinceye kadar Yalçın’nın temsil ettiği zihniyet bir müddet daha muhalefette kalsa galiba iyi olacaktır. Şuracıkta seçimlere ne kaldı? Pazar günü millet konuşacaktır” (“Biraz Sabur”, Cumhuriyet, 28 Nisan 1954).


Nadi’nin konuya ilişkin sınırlı olan makalelerinde, DP iktidarsının ekonomi politikalarını başarı bulunduğu görmekteyiz, az çok var olan sıkıntılarla da iktidaran


Dinin politikaya alet edilmesi konusunda yazarın ilk dört yıl için yazdığı yazı sayısı, diğer yıllara oranla oldukça düşük seviyededir. Yazar, bu dönemde irtica hareketlendiğine ilişkin endişelerini okurlarına paylaştı ve vicdan hürriyetinin zihinlerde yer edinmesinin siyasal hak ve hürriyetlerin ön şartı olduğunu yazılarda işleyerek, ceza yoluna gidilmesinden çok, böyle bir olgunluğa ulaşmanın gerekliliğine işaret etmiştir. Partilerin oy kaygısıyla halkın dini duygularını sömürmeye uygunsuz olduklarına yazılarda yer veren Nadi, “tehlikeli” olan bu oyunun daha ileri boyutlara taşınmayacağını konusunda, iktidara ilişkin bir güven duyduğu görülmüşdür:


Gerici kıırımdanışlar ülke içinde bir müddet sonra somut saldırılarla dönüşececek ve çeşitli yerlerdeki Atatürk heykel ve büstlerine saldırılar bulunacaktır. Bu tarz eylemlerin artması ve ölenenez hale gelmesi üzerine iktidar, Atatürk’ü korumayı amaçlayan bir kanun tasarıyı, Meclis’e teklif edecektir. Atatürk devrimleri konusundaki hassaslığı bilinen Nadir Nadi ise, bu tasarıının her

Nadir Nadi’nin birkaç ay sonra ise görüşleri farklılaşacaktır. İrticañ ciddi bir tehlike oluşturacağına ihtimal vermediği ilk yazısından tamamen farklı olarak irticañ ülke içinde ciddi bir örgütlenmeye sahip olduğu ve yaygınlaştırığa işaret ediyor, dinin siyasete alet edilmesinin sonuçlarının yaşandığını altını çiziyordu. CHP’yı de, DP’yı de siyasal çıkarları uğruna gevşek bir tutum içine girmeleri nedeniyle sorumlu bulan Nadi, DP’yı ise yönetimde olması nedeniyle ise, daha fazla hatalı buluyor ve harekete geçmesini bekliyordu (“Artik Yeter”, Cumhuriyet, 28 Haziran 1951; “Geriden ‘Hazer’”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1952).


Nadir Nadi’nin eleştirileri, iktidar cephesinde olumlu bulunmayıp, kendisine bazı serzenişlerde bulunmuş olacak ki, tarafısız olarak basın hayatının güclüğine
dikkat çeken bir yazı kaleme alıyor ve tarafı olmasının mümkün olamayacağı yönündeki görüşlere karşı çıkıp, partilı olup da tarafı kalmanın bile mümkünüğune işaret ederek, kendi siyasi durumuna gönderme yapan şu yorumlardada bulunduğudur:

“... bir yazar, belki bir hadise karşısında kendi partisinin prensiplerini şu veya bu şekilde yorumlayabilir ve arkadaşlarına o düşüncenin anlatmaya çalışabilir. Bunun aksini iddia etmek, siyasi parti üyelerini yukarıdan idare edeabilecek bir nevi emir kollari saymaya yol açar. Bizimle fikir birliği eden arkadaşların da kendi fikirleri olacağını önceden kabul etmesek particiliğe hiç başlamayalım”


DP’nin hatalı politikaları devam ettiğçe, Nadir Nadi’nin yazılardaki eleştiri dozu da artıyordu. Örneğin bir yazısında, basın DP’den beklentilerinin boşa çıktığini, kısa zamanda DP’nin eleştirdiği zihniyete sahip çıktığını, antiderokratik

Seçimlere kısa süre kala basın kanununda bazı değişiklikler yapılması gündeme geldiğinde; Nadir Nadi’nin yorumlarında bir farklılaşma dikkati çekiyordu. Uzun süredir iktidar, basın politikası nedeniyle eleştiren Nadi, bu defa sorunun değişik bir bakışla yaklaşıyordu. Yazar ilkin, kanunda yapılan değişiklikleri, iktidar ve muhalefet cephelemelerinin bambaşa yorumladıklarını belirtip, iki tarafın yorumlarını özetiyordu. Muhalefetin, iktidarın bu kanunun getireceği antıdemokratik önlemlere, şeref ve haysiyet parolası altında eleştiriler hürriyetini kısayarak, seçimi kaybetmemeeye çalışmak ile suçlandırdığını, buna karşılık iktidarın bu kanunu çıkarmaktaki amacının


Basın kanunu maddelerindeki değişikliklere ilişkin tasarı hakkında kamuoyunda giderek artan eleştiriler üzerine bir kez daha bu konu üzerinde yazan Nadi, kanun tasarısını incelediğini, kanunun siyasi inançları ifadeye engel olacak


Nadir Nadi, 1960 yılı itibariyle üzerinde oldukça sık bir şekilde duracağı konu olan radyo davasını, bir kaç kez konu etmiştir. Muhalefetin iktidaran ilk aylarından itibaren radyonun kullanıl biçiminden dolayı duygulu rahatsızlığı, pek de gerçekçi bulmayan Nadi, dile getirilen rahatsızlıkları yazılarında değerlendirmiş, fakat iktidara yönelik bir herhangi bir eleştiri sunmamıştır. Örneğin, CHP muhalefetinin radyoya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği bir toplantı sonrasında, bir yazı kaleme almuş, yazısında İsmet İnönü’nün devlet radyosundaki partizanlığa getirdiği çözüm önerisi olan, “siyasi konuşmaların adli denetime tabi tutulmasına” adlıyeyin

Nadir Nadi dış politika yazılarına on yıl boyunca çizgisini değiştirmeden devam etmiştir. Soğuk Harbin en yoğun olarak kendisini hissetirdiği bu yıllarda bu konu ile bağlantılı yazılar kaleme alan Nadir Nadi, çoğunlukla Batılı devletlerle yapılan anlaşmalar ve görüşmeler, Ortadoğu politikaları ve devlet adamlarının ziyaretleri üzerinde durmuştur. Nadi’nin bu yazılarında, DP’nin dış politika kararlarını değerlendirirmek ve sorgulamak yerine, hükümet karar ve uygulamalarından bağımsız bir biçimde dünya gundemini takip ederek, onların üzerine genel yorumlar yaptığını görmekteyz.

DP’nin ilk yıllarında İİ. Dünya Savaşı’nın bitiminden beri devam eden Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki topraklardaki mevcudiyeti meselesi, Nadir Nadi’nin sıkça üzerinde durduğu bir konudur. Nadi, Sovyet Rusya’ya karşı oldukça önyargılı bakmakta ve bu devletin barış girişimlerini dahi samimiysiz bulup, bu ülkenin farklı amaçları olduğunu dikkat çekmektedir. Örneğin; Batıların girişimi ile
bir konferans teklif edilip, Rusya bunu kabul ettiği, Nadi bir yazı yazmış ve Rusya’nın buraya katılma amacının “propaganda” olduğunu, bu toplantıları;


280

b. 1954 - 1957 Yılları Arasında Nadir Nadi Tarafından Kaleme Alınan

Başyazılar


Seçimlerde iktidar oyunu arttıırken, muhalefet azaltıyor ve temsil gücünü daha da zayıflıyordu. Ülke içinde tartışmalara konu olan bu durumu, Nadir Nadi de köşesine taşıyordu. Nadi, yazısına, muhalefetin Mecliste sayıca pek az temsil edildiğinin öne sürülerek, seçim siteminin değiştirilmesi yönünde istekler olduğunu belirterek白天yordu. Bu yönde bir tedbir alınması konusuna olumsuz bakmadığı ifade eden yazar, ne var ki böyle bir çalışmanın sonuçlarını dört sene sonra kendisini göstereceğini, geçen süre zarafında muhalefetin sayısal azılığından doğacak zararlara etki etmeyeceğini işaret ederek, konunan acil bir sorun olmadığını dikkat çekiyordu. Muhalefetin bu sayıyla dürüst seçimlerin doğal bir sonucu olarak gördüğü belirten yazar, temsilin yetersiz olacağını şeklindeki eleştirilere de temsilin sayıya bakmadığı cevabını veriyor, üzerinde durulması...
gereken esas konunun rejinin istikrari davasi oldugunu vurgulayarak, muhalefeti “gereksiz” gündem oluşturulmakla suçluyordu. DP iktidarını yeni dönemde önemli sorumluluklar bekledgine işaret eden Nadi, geçen devrede yapilmayan işlerin bu devrede yerine getirileceğine umit ettiğini belirterek, yazısını tamamlıyordu (“Asıl Dava”, Cumhuriyet, 18 Mayıs 1954).


Kısa bir süre sonra ise, ülke içinde başlayan huzursuzluğa tepki, parti içinden gelmeye başlayacak ve DP yöneticilerinin çözümü ise, muhalefeti susturmaya yönelik olacak ve bu kişilerden bazıları partiden ihraç edilecek, bazıları da ayrılmak durumunda kalacak, bundan da yeni bir parti, Hürriyet Partisi meydana gelecekti. Nadir Nadi halen yaşanan gelişmeleri anlamlandır驸ayor ve DP


Menderes’in ekonomi politikasını gerçekçisi bulmayan Nadi, zaman zaman bazı çözüm yolları da(devlet masraflarını kısmak, bütçeyi denkleştirmek, bazı vergi nispetlerini arttırmak, üretimi artırmak vs.) önermiş, fakat iktidar sorumlusunun her şeyden önce buna inanması ve konuya gerçekçi yaklaşıması gerektiğini de yazlarına


Ülkede görüşleri nedeniyle yanlış anlaşılanların başında üniversite profesörleri gelmekte idi. İktidaran gündelik politikaya karışmakla suçladıkları profesörler Nadi sahip çıkyor, bu kişilerin her devirde yalnızca hürriyet sevgisi olduğunu ve fikir hürriyeti uğruna çalışan bu kişilerin küstürülmemesi gerektiğini aksi halde memleketin ilerlemesine sekte vurulacağını yazıyordu (“Yanlış Bir Sanî”, Cumhuriyet, 1 Aralık 1956).

Seçim kampanyalarında; iktidarın çıkardığı kanunlar nedeniyle muhalefetin sesi kısıltılmış, bu nedenle de sadece iktidarın görüşlerinin işitildiği toplantılardan ibaret olmuştur. Sessizliğin anlamanın ortaya çıktığı günlerde, seçim kanunlarında başka değişikliklere de gidileceği söylentileri çıkmış, bunun üzerine bir yazı yayan Nadi, “hür, eşit ve normal” seçimlerle işeşine gelen DP iktidarının, bu haberlerin gerçek olması halinde “şerefli bir değişiklik” gerçekleştirmeyecek olduğunu altını çizmiştir. Menderes’in açıklamalarını, mevcut diktatörlerin cümlelerini andıran hale geldiğini söyleyerek, başbakanın yürüdüğü yolun “vahametini” ortaya koyan Nadi,


Yazar, “başın hürriyeti var mı, yok mu” tartışmalarının yoğun bir biçimde tartıştığı günlerde, kendisi de bu sorunun cevabını arıyor ve bu soruya yanıtı, “kanuna göre yok, fiiliyata göre var” olarak özetliyordu. Fakat, yine de “yok”
Nadi, iktidarın basına ve muhalefete yönelik tedbirler alma girişimleri üzerine yazdığı yazida, Başbakan Menderes’in basına yönelik bu tutumun ardından ne olduğunu irdelemeye çalışıyordu. Başbakanın basın ve muhalefetin tuttuğu yolu cevabının ağır bastığına işaret eden Nadi, her ne kadar fiiliyatta herkes istediğini yazıp çiziyor gibi görünse de, bu durumun bir garanti olmadığı sürece her an bambaşka bir hale bürünebileceğini, bu nedenle de basın hürriyetinin olmadığı söylemenin daha doğru olacağını yazılarda beliriyordu (“Var Ve Yok”, Cumhuriyet, 5 Ocak 1956; “Açılı Kilit”, Cumhuriyet, 8 Mart 1956).

Nadi, iktidarın basına ve muhalefete yönelik tedbirler alma girişimleri üzerine yazdığı yazında, Başbakan Menderes’in basına yönelik bu tutumun ardından ne olduğunu irdelemeye çalışıyordu. Başbakanın basın ve muhalefetin tuttuğu yolu...

Kanunun uygulanmaya konmasının ardından yazdığı yazida Nadir Nadi, çekincelerinin gerçege dönüştüğünü yazıyordu. Son değişiklikler ile birlikte basının,


1954 seçimleri sonrası dönemde Nadir Nadi’nin dış politika yazıları farklılaşmamış, yalnızca gündemde yerleşen Kıbrıs konusu üzerine bir ağırlık söz

Nadi’nin dış politika alanında üzerinde ağırlıklı olarak durduğu ikinci konu ise, Avrupa’nın savunma konusunda daha güçlü hale gelmesi, böylelikle de Rus yayılmacılığının bu teşkilatlanma sayesinde önüne geçilmesi yönündeki isteğidir. Yazılarda bu konuda oldukça geç kaldığı ve ihmal edildiği üzerinde duran yazar, Rusya’nın bu sayede Batılılarla arasında var olan teknolojik geri kalısmışığı kapatmak adına zaman kazandığını ve bunun da ötesinde “ele geçirdiği” bölgeler üzerinde fikirsel olarak da kendisini kabul ettirmek üzere olduğu konusunda “müttefik”leri uyaryordu (“Bir Tokat Daha”, Cumhuriyet, 1 Eylül 1954; “Tarihe

c. 1957-1960 yılları arasında Nadir Nadi tarafından kaleme alınan başyazılar

27 Ekim 1957 seçimleri de DP’nin kazanmasıyla sonuçlanır, fakat bu defa iktidarın temsil gücünde bir zayıflama yaşanmış; DP, muhalefetin bölünmüşlüğüne getirdiği avantajdan yararlanarak, ancak iktidarda tutunamıştır. Buna karşılık; CHP, Meclis sandalye sayısını arttırmış, diğer muhalefet partilerinden HP ve CMP
ancak dörder milletvekilini Meclise sokabilmeyenlerdir. Hürriyetçilerin Mecliste temsili oranlarının beklenenden az olması, gerçekçi çözümlerin daha önem kazandığı bu son dönemde, Nadir Nadi’nin partiyeye olan inancını rafa kaldırmasına yol açmıştır.


Nadir Nadi’nin iktidara yönelik bu çıkışları, yöneticilerin öfkesini üzerine çekmesine neden oluyor ve yazar tarafıgırlıkle suçlandırılıyor. Bunun üzerine Nadi, bir yazı kaleme alıyor ve “biz değişimde, aynıyz, karşımızdakının değişmesi


Nadir Nadi, bir yandan iktidarı hatalı politikalarına ilişkin vurgusunu artırırken, öte yandan da CHP muhalefetinin olayları ele alma biçimi ve ortaya


Nadir Nadi, seçime gidilmesi yerine antidemokratik gidişten vazgeçip, kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını beklenmesini önerdiği yazılarında kaleme alıyor ve böyle bir durumda, DP’nin yeniden seçimleri kazanması halinde, kendi partileri kadar tarafı vatandaşların da sevineceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Bu tarz yazıları nedeniyle de eleştiriliyor ve “politika yapmakla” suçlandırılıyor. Yazar, bu eleştirileri zaman zaman kösesine taşıyor ve bazen amacının ne olduğunu okurunun anlamaması bırakarak bir üslupla kendisine hüküm edenlerin politikasının yanılışına işaret ediyor, (“Politikasız Politika Olur Mu?”, Cumhuriyet, 4 Temmuz 1959) bazen de “iktidar seçime girese kazanacağını


Birkaç gün sonra ise, DP Grup Başkanları Mazlum Kayalar ile Baha Akşit’in CHP ve bir kısmın basın hakkında soruşturma açılmasını isteyen önergesini ele alıyordu. “İleri sürdükleri düşüncelerin büyük bir kısmını doğru bulmuyorum” diyerek söze başlayan Nadi, bildiri de; basına ve CHP’ye yönelik yazılan suçlamaların özel duygulara dayandığı belirtiyordu. Metinde gerçeklerin çarpıtıldığına, 14 Mayıs başarısının bir partiye ya da birkaç kişiye mal edilemeyeceğini, başarının Türk milletinin başarısı olduğunu vurguluyordu. Bu gerçeğin önergede unutulmasına üzüldüğünü belirten Nadi, yıllardan beri huzursuzluk havasının başlıca nedeninin de bu gerçeğe yeterince önem verilmemesi olduğunu belirtiyordu. Bu gerçeği o günlerde kabul eden Halk Partisi için önergede “tarihen tasfiye olunmuş” ifadesinin de kullanılmayacağını, aksine CHP’nin o günden sonra meşruluk sınırları içerisinde, milletin istediğini zaman yeniden iktidara geçmek hakkını kazandığının altını çiziyordu. Buna karşın, DP’nin ise, bu süreci kanunları eğrilştirip, eşitlik şartlarını bozup, iktidari denetleme imkanlarını daraltmak ile geçirdiğini, şimdi de bu önerge ile normal yolların dışında ayrıca susturucu çarelere başvurulmaya çalışıldığını belirttiyor ve yazısının sonunda DP Grup Başkanlarına hitaben şunları söylediıyor: “...hukuk devleti şartlarına tipatıp uymayacak ve halkın sağduyuuna aykırı kaçacak bir soruşturma sistemi, bu


Ne var ki, ülke içerisinde geçici söylemlerin (oruç tutmayanlara saldırdı, sinemaya

Nadir Nadi’nin bu dönemde ekonomi üzerine yazdığı yazılarda; ekonomiyi bir bocalama içinde görüyor ve iktidaran hatalı politikalarına bağlı olduğu bu durumun, bir an evvel uzman görüşlerle işbirliğine gitme yolu ile çözümü ulaştırılmasını tavsıye ediyordu. 1958 yılı Ağustos ayı başlarında ise, iktidaran bazı dış yardım anlaşmalarını yapmasının ardından, ekonomi ve finans alanında planladığı tedbirleri kamuoyuna açıklaması, Nadir Nadi’nin uzun zamandır beklediği politika değişikliğini içermesi nedeniyle yaz الإنسان heyecanırmış ve bu politikalarıın bu duruma sebebiyet verdiğini anlatıyordu: “Ekonomik kalkınma, hem bir bütün olarak hem de parça parça çalışmalar olarak her şeyden önce bir bilgi işidir. Hesaba, kitaba ve akla dayanması gerekir. Bir tek enerji, santralın kurup işletmek için kaç mühendise, kaç teknisyene, kaç kalifiye işçiye ihtiyaç var? Çağdaş uygarlığa ayak uydurabilmek için vatandaşın tam randimanla çalışabilmesini sağlamak hele bizim gibi geri kalmış cahil memleketlerde kaçınılmaz bir zararet. Oysa, kadın yeniden kafes arkasına kapamak ve yobazlara, üfürükçülere göz yummakla, bugünkü iktidar nüfusumuzun büyük bir kısmını ekonomik bir ataletle sürgülemiş olmuyor mu?”. Milli kalkınmanın bilim adamlarınca hesaplandığı ve bu hesaba göre milli gelirin belirli oranda olması halinde bir müttehhasilin Batı seviyesinin yakalanabileceğine işaret ettiklereine

315
de değinen yazar, iktidaronun hedefinin öngörüldenden daha kısa sürede Batılıların seviyesine ulaşmak olması gerektiğini, fakat ne var ki DP iktidarını plan, program sözlerinden, denetlenmekten ve akıl almakta nefret ettiği, bu nedenle de Batı’ya yaklaşmak şöyle dursun Asya’ya gömülür hale gelindigini söyleyerek iktidarı eleştiriyordu (“Nereden Nereye”, Cumhuriyet, 24 Ağustos 1958).


İktidarın basın ile kurduğu ceza-ödül sistemi, son dönemde cezalandırmaların daha fazla artması ile kendisini gösteriyordu. 1957 seçimlerinden kısa bir süre sonra ıktidar başına ilişkin yeni bir uygulamayı daha yürürlüğe koyuyor, özel ilanların da devlet eliyle dağıtmaaya başlıyordu. Bu durumu bir yazısında konu edinen Nadir
Halka bilgilerin verilmemesi veya da başka türlü verilmesi meselesinin basın ile iktidar arasındaki temel sıkıntı olduğunu yazılardında dikkat çekmeye devam eden Nadi, basının bir şeyleri olduğundan farklı göstermesinin söz konusu dahi olmayacağını ve halkın da sadece basın kanalından beslendiğini düşünmenin anlamsızlığını belirterek, halkın gerçeklere kendi deneyimleri ile vardığini anlatmaya çalışıyor, böylelikle de başına yönelik tedbirlerle herhangi bir başarı elde etmenin hem mümkün olmadığı, hem de anlamsız kaçtığını ifadeye çalışıyordu (“Düşman Olan Dost”, Cumhuriyet, 28 Kasım 1958).


Basına yönelik tablo olumsuzlaştırıkça, içeriğin olduğu kadar, dışardan da tepkiler geliyordu. Uluslararası Basın Enstitüsü kaynakları bu eleştirileri reddeden iktidar; bunları, “Meclis kanunlarına ve bunları uygulayan mahkemelere dil uzatmak olarak yorumluyor, bu gibi müdahale hareketlerini kanun yolu ile

İlerleyen günlerde, iktidarın enstitüye yönelik tepkilerini giderek arttırdığını ve hatta enstitü için “ne diğü belirisz bir teşekkür, hep sol akımları destekler” yönünde ifadeler kullanılmaya başlandığı aktaran Nadi, bu olayın kendisini üzüştüğünü, iktidar sözcülerinin bu tarz ifadeleri nedeniyle ülke itibarının zedelendiğini, hatta hürriyet cephesinin bu nedenle Türkiye’den uzaklaşmasını dahi söz konusu olabileceğinden bahsediyor ve iktidara “normal yola dönün” çağrısında bulunuyordu ( “Yorumsuz Hüküm”, Cumhuriyet, 24 Mart 1960).

1957-1960 yılları arasında yaşanan en önemli dış politika olayı, Kıbrıs konusunun yapılan bir anlaşması ile bir süreliğine de olsa bir sonuca bağlanması olmuştur. Nadi bu konuyu idelediği ilk yazısında, iki tarafın da varılan anlaşmadan memnun olduğunu belirtiyor ve anlaşmanın ulusal çıkarlara zarar vermemesi halinde huzursuz olmanın bir anlamının olmadığını altını çiziyor. İç politika konularında güven sıkıntısi olması karşısında, dış politika kararlarında hükümete

SONUÇ

_Cumhuriyet_, siyasi kimlik olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin taraftarlığını benimsemiş ve tanı olduğu farklı siyasi devreleri bu çerçeveden değerlendirmiştir. İlkinci Dünya Savaşı sonrası değişen dünya düzeninin, Türkiye’ye yansımalarını da bu bakış açısıyla yaklaştı ve devrim ilkelerinin ışığında ilerlemesi şartıyla uluslararası politikaların zorladığı bu değişime destek vermiştir.

Cumhuriyet’in 1950’li yıllardaki bu siyasi duruşu, aslında dönemin iktidarı olan DP’nin programındaki hedeflerle birbir ortușmektedir. Özellikle de, DP muhalefetinin temel hak ve hüriyetlere öncelik verip, ekonomik politikaların bunlara bağlı olarak düzeleceği vurgusu, Nadir Nadi’nin partiye sıcak bakmasına yol açmıştır. Dönem içerisinde de yazar bunu yadsırmamış, bazı yazılarda DP programını desteklediklerini ifade etmiş ve bu yöndeki düşüncelerini somutlaştırarak, DP listesinden bağımsız milletvekili olarak Meclise girmiş ve iki dönem milletvekillik yapmıştır. Nadir Nadi’nin DP ile kurduğu bu bağ, gazetecinin iktidar ile yakın ilişkiler içinde olmasına yol açmış ve kendisi kabul etmemekle birlikte iktidarın bazı yönlendirme ve müdahalelerine maruz kalmıştır. Fakat Nadir Nadi Cumhuriyet’i aksini söyleyenlerinde olmasına karşın, iktidarın sözçüsü konumuna sokmamış, DP iktidarı programından ve hedeflerinden uzaklaştırıp ve özellikle de ekonomik öncelikleri hedeflerinin başına yerleştirdiğini, siyasal hüriyetleri dışladığında, gerek Meclis’te gerek gazetesinde tavrını koymuş. Yazılarda, hırçın bir üslup kullanmak ve kişisel saldırılar girmek yerine, olaylar üzerinde durup, ilmî tavsiyelerde bulunmayı kendisine disturb edinen Nadi’nin bu tavırları nedeniyle Cumhuriyet’i DP açısından mutlak destekleyici ya da muhalif olarak tanımlamak güçleşmiştir. Öyle ki, dönemin iktidarı DP de, iktidarla bağını açık bir biçimde kopartmamış olan gazeteyi ne yandaş, ne de muhalif görmeyecek, bu nedenle de hem Cumhuriyet’i maddi açıdan zaman zaman desteklemeye ve sorunlarını gidermeye devam edecek, hem de diğer meslektaşlarına göre gazeteyi daha az baskı altında tutacaktır. Belki de bu yüzden gazete dönem basınının sorunlarını
anlamada ve bunlara çözüm bulmada yetersiz kalacaktır, hatta yer yer duyarsızlığı nedeniyle meslektaslıkları ile ters düşecektir.

**Cumhuriyet’i** dönemde boyunca siyasi görüşünü iki kez açık olarak ortaya koymustur. 1954 seçimleri öncesinde, Nadir Nadi dengeli bir tutum sergilediği yazılardan uzaklaşırken, iktidaran ürettiği politikaları, “yeterli” ve “iyi niyetli” bulması nedeniyle kamuoyunu yeniden bu partiye destek vermeye çağırdı. Öte yandan, muhalefet ise yalnızca iktidar tekrar elde etmek çabasında olan ve bunun için de ilkelerinden da yoksun verebilecek bir durumda görüyor ve iktidardan uzak tutulmasını öneriyordu. 1957 seçimleri sonrasında ise, Nadir Nadi’nin tutumu tamamen değişcek ve 1954’ten itibaren hatalı politikalar ürettiği tanık olduğu DP’yı, iktidardan uzaklaştırma policymenin yolunu güçlü muhalefete görerek, CHP çatışısı altında muhalifleri birleştirmeye davet edecer. CHP’yı bir kurtuluş kapısı olarak gördüğü için değil, partinin ilerleyen zamanı iyi değerlendirdi, kendini geliştirdiğine, böylelikle de siyasi olsunluga eriştiğine inandığı için destek veren Nadi; muhalefetin iktidara yeniden kavuşmak hırsıyla değil, temel hak ve hürriyetlerin ülke içerisinde yerleşme yönünde hareket ettiğini düşünmekte. Seçim zamanı dışında ise gazete, iktidara da muhalefete de eşiş mesafede olduğunu, taraf tuttuğu tek görüşün Atatürk ilke ve devrimlerinin yanı olduğunu belirtmekte. Nadir Nadi’nin ilke ve devrimlere ilişkin bağlılığı, biçimsel ve tutucu bir yapıya sahip değildir. Devrim ilkelerinin zedelenmemesi koşuluyla tartışabilirliğini savunan Nadir Nadi, karşı fikirlerin var olmasına değil, bu görüşü savunanların devrim ve prensplerin kaldırılması isteklerine karşı çıkması ve gazettesinde de bunların üzerine giderek mücadele etmiştir. Dönem içerisinde siyasi diğerleri bu açıdan değerlendirmiş ve devrimleri zihniyet
olarak benimsemek ve yaygınlaştırmak yerine biçimsel olarak algılayıp, çıkarları doğrultusunda kullanılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. DP ile de yollarının ayrılmasında bu durum önemli bir neden olmuştur.


Türkiye’nin toplumsal ve siyasi tarihine tanıklık eden ve dönemin koşullarına göre biçimlenen gazete, 1950’li yılların bitiminde bir dönüşüm yaşamış ve 1961 Anayasasının yön verdiği siyasi ortamda günümüzde de bilindiği kimliğiine kavuşmuştur.
KAYNAKÇA


Ahmad, Feroz, **Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980)**, Türkçesi Ahmet Fethi, İkinci Baskı, İstanbul, Hil Yayınları, 1996.


Akşin ve diğerleri, **Yakınçağ Türkiye Tarihi 1908 – 1980 (1)**, İstanbul, Milliyet Kitaplığı, tarihsiz.


Avşargil, Tufan Doğan, CHP’li Yıllar, tarihsiz.
Baban, Cihad, **Politika Galerisi (Büstler ve Portreler)**, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1970.


Berker, Şinasi Nahit, Demedim mi Nazlı Yarım Ben Sana, Ankara, Ajans Türk Matbaası, tarihsiz.

Bigat Cerrahoğlu, Piraye, **Demokrat Parti Masalları**, İstanbul, Ad Yayıncılık, 1996.


Bozdağ, İsmet, **Demokrat Parti ve Ötekiler**, İstanbul, Kervan Kitapçılık, 1975.

Bozdağ, İsmet, **Celal Bayar Bir Darbenin Anatomisi**, İstanbul, Emre Yayınları, 1991.

Bozdağ, İsmet, **Menderes… Menderes…**, İstanbul, Emre Yayınları, 1997.

Bozdağ, İsmet, **Dünyada ve Türkiye’de Basın İstibdadi**, İstanbul, Emre Yayınları, 1992.


Ceyhun, Demirtaş, Babiali’nin Şu Son Kırk Yıllı, Birinci Baskı, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1984.


“DP iktidarının Son Dönemine Ait Belgeler”, İstanbul, **Tarih ve Toplum**, C. 33, S. 197, Mayıs 2000, s. 7-9.


Erinç, Orhan, **Medya ile Politika**, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1996.


Ertan, Temuçin F., “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya ve Türkiye”, Ed: Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Saime Selenga Gökgöz, **80. Yılda**


Güzel ve diğerleri, *Türkler -16-*, Yeni Türkiye Yayınları, tarihsiz.


İleri, Rasih N., **Örtülü Ödenek. 27 Mayıs'ın Dramı**, İstanbul, Scala Yayıncılık, 1996.


“İlk Hedefler Beyannamesi”, **Kim**, 23 Ocak 1959, s.8-9.


Koçak, Cemil, “Milli Şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayati, Kebikeç, Y. 1, S.2, 1995, s. 149-161.


Milar, Selçuk, “‘Yeter Söz Milletendir’ Afişi Nasıl Doğdu?”, İstanbul, Tarih ve Toplum, C. 9, S. 54 , Haziran 1988, s.15- 16.


Nadi, Doğan , Bir Dakika – Fikralar, İstanbul, Çağdaş Yayınları, tarihsiz.


Nadi, Nadir, Olur Şey Değil, İstanbul, Çağdaş Yayımları, 1981.


Nadi, Yunus, Türkiye’yi Sokakta Bulmadık, İstanbul, Yeni Gün Haber Ajansi Basın ve Yayıncılık A.Ş., 1997.
Nadi, Yunus, **Cumhuriyet Yolunda**, İstanbul, Çağdaş Yayınları, tarihiz.


Öztürk, Ahmet, “Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Yaşadığı Basın Özgürlüğü”, Marmara İletişim Dergisi, S. 4, Ekim 1993, s. 115-129.


Pekdemir, Melih, Kemalistler Ülkesinde Cumhuriyet ve Diktatörlük 1, Ankara, Doruk Yayıncılık, 1997.


Selçuk, İlhan, Ziverbey Köşkü, 14. basım, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1997b


Şen, Bilal, “Bir Komintern Belgesinde Aralov - Yunus Nadi Görüşmesi”, İstanbul, 
Toplumsal Tarih, S. 50, C. 9 , Şubat 1998, s. 52- 53.

Şenşekerci, Erkan, Türk Devriminde Celal Bayar (1918- 1960), 1. Baskı, 

Şapolyo, Enver Behnan, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, 

Şenyapılı, Önder, “Atatürk ve Gazetecilik, Gazeteler ve Gazeteciler”, İletişim, 
A.İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halka İlişkiler Yüksek Okulu, Yayın No: 7, Aralık 
1981/ 3, s. 179- 209.

Talay, Birsen, “Ömer Erkmen Arşivinden DP Tarihine İlişkin Belgeler”, İstanbul, 
Tarih ve Toplum, Cilt 33, sayı 197, Mayıs 2000, s. 40- 50.

Taşdelen, Mehmet N, Yassıada, Menderes ve Muhabirleri Gizli Objektifin 
Kaleminden Yassıada, İstanbul, Birharf Yayınları, 2005

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : IX, C. 1 , Kısm 2, 14 Temmuz 1950.

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem : IX, C.1 , Kısm 2, 15 Temmuz 1950
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre IX, C.1, İctima : 3, 14. 7. 1950.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre IX, C. 29, İctima : 4, 8. 3. 1954.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre X, C. 12, İctima : 2, 6. 6. 1956.


Toprak, Zafer, “Bir Muhalefetin Mikro Tarihi, Antalya, 14 Nisan 1952”, İstanbul: 


Yalman, Ahmet Emin, **Turkey, In My Time**, Oklohoma, University of Oklohoma Press, 1957.


Yiğenoğlu, Çetin, **Metelikten Medyaya**, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1996.


Gazeteler

*Cumhuriyet*, 7 Mayıs 1924, Milli Kütüphane arşivinden temin edilmiştir.


Belgeler

*Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi*, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi’nden temin edilmiştir.
T.C. Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, T.C. Başbakanlık Arşivinden temin edilmişdir.
Gümrüği Gümrük ve Gazeteci İliğinde Türk Arşivim Girdiği

Bazı Müけれどlerini
MÜMHERIYET

MATHBAŞILIK İÇIN GAZETECİLİK TÜRK AKORT İÇİN MÜKAVELENMESİ

Başarımın İmza Nömrâ "359"

Maddesi 1

Teşekkür, Kurumlar, Unvan, Merkez, Muhtevi:

Madden - İkinci maddeden aşağıda belirtilen iki maddeden şunlar arasında, merkezimiz ve ışın cema mukavelenemiz bölümüne göre idare olunmuş bu Türkiye bir Türk Akort Gürketi kurulmuştur.

Madden 2 - Gürktenin kurumlarına bu cema mukavelerinin imalatı ve aşağıda isimleri ve numara isaret edilmiştir:

1. Nazım Nadi (Niğmatağında, Vali konulgan caddesi Yavşa apartmanlımda No: 17)
2. Nadir Nadi (Taksim, Büyük pazars apartmanlımda, No: 10)
3. Dogan Nadi (Galataporta, Halkevi no: 30/41)
4. Leyla Uğur ileggil (Niğmatağında, Vali konulgan caddesi Yavşa apartmanlımda No: 18)
5. Nilüfer Nuv (Niğmatağında, Vali konulgan caddesi Yavşa apartmanlımda No: 19)
6. Miyaz Nuv (Niğmatağında, Vali konulgan caddesi Yavşa apartmanlımda No: 19)

dan ibaret olur. (Gümheriyet Mathbaşılık İle Gazetecilik T. A. G.)

Madden 3 - Gürktenin unvanlı (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dir.

Madden 4 - Gürkten, aşağıda yazılan muameleleri yapmak muadiledi kurulmuştur:

1. Gazete, mecmua, kitap ve sair matbaalı nezaret
2. Gerek kendi, gerekse hazırları hesabına her türlü tırtıf, tahi ve gizikofraf ışığı deyes, tasdik ve itıslamlarına bulunur.
3. Gürkten, muhakem ve her türlü mutbía leverini itibariyle ve sitaş ve sitaş
4. Gürkten, yukarıda yazılı muadileden doğrudan doğruya muamelatı bulunun bilinen sade, tımar ve orada muameleleri yapabilir.

Yalnız, nevi ve nahiyesi itibariyle yukarıda omeledilen muamelelerden gayri herhangi bir muamelânın yapmak, gürkten için fazla ve búsqueda gerekü olduğu takdirde ışın muamelelerin yapılmasına, idare meclistinin teklifi üzerine, unani keyfi tarafından karar verileceğini ve cema mukavelenin tehdit şahxisi tarafından olan ışın kararın Tımarı bakımlarında muadidede ve sitaş ile olup edilebilir, bu durumda tasdik edilen karar ışın mukavelenemeye seyil olmak üzere edilir.

Gürkten hürriyete, karnuma uygun olarak teşkik ve mevanzı muamelelerin yapmak için gayri sendik meallerde tasdik edilebileceği gibi bilmem alır ve satar.

Madden 5 - Gürktin merkezi İstanbul'dadır. Gürkt idare meclistinin teklifi ve unani keyfi yetenin kabulü ve Tımarı bakımlarında muadileden Türkiye dahilinde ve haricinde gilibilir ve keyfiyeti usuline tevki eden İlân eder.
Madden 6 - Şirketin cümlesi, Tescil ve ilan tarihinden itibari ile (30) thez sendir. Bu maddet之内 heyetin kararına azaltılıp gizlentilebilir. Maddetin gizlentilemesi halinde Tescil悅 والعنا Kochulunan muva'akatı alınamak lüzûmdur.

Fazıl: 2

Bozmaye, Sermayenin üdesine suret ve şartları, sermayenin azaltılıp gizlentilemesi, hissesi senetleri:

Madden 7 - Şirketin sermayesi, Odaeri (T.L. 1000) bin Türk lirası kaybetmezde nema yazılı 450 hisseye taksit edilmüş(1.5.486.000) Dört yüz seksen bin Türk lirasından ıdare olup bundan:

120 (Yüz yirmi) hissesi Naasme Nadi
90 (Doksan) hissesi Nadir Nadi
90 (Doksan) hissesi Doğan Nadi
65 (Seksenbeş) hissesi Lojlâ uşakligil
57 (SeksenYaedi) hissesi Kılıfer Nûn

8 (Sezik) hissesi Niyazi Nûn

arasından tanımca tazhil ve 25 (yüze yirmi beş) nakden ödemmiş

Madden 8 - Hisse senetlerinin hisse senetleri hepsi sır ve tahlılt veya ifa edilmüş gibi gösteren kurumlarla bu ilâde kendilerine ıktidar edenler sahur senetleri kendi hasaplarına alınmış ve bedellerini müşterekli heşecede mecburular. Bu yüzden qıpkıbelöек zarar ve siyanurun tazminde de kosa bulunur aittir.

Madden 9 - Şirketin kat'ı kuruluğu, uzullu dairende tescil ve ilanı tarihinden itibaren bağılar.

Madden 10 - Şirket, hisse senetlerinin hepsi sır ve tahlılt veya ifa edilmüş gibi gösteren kurumlarla bu ilâde kendilerine ıktidar edenler sahur senetleri kendi hasaplarına alınmış ve bedellerini müşterekli heşecede mecburular. Bu yüzden qıpkıbelöек zarar ve siyanurun tazminde de kosa bulunur aittir.

Madden 11 - Şirketin kat'ı kuruluşundan sonra, sarmalan müşterek taksitleri idare meclisine tayin olunacak sahurlar ve kararlaştırlacak şartlara tevriyiket bir defa veya taksitle his edarlarından tazhil olurun.

Bu yoldaki talepler girket sermayesinin bulunduğu mahalle qıkan en az iki gazete ile İlahi 2 gün redvel ilan edilecek suretle yapılabilir. Şirket merkezinin bulunduğu mahalle gazete intizar etme orası ilemak on yakin yerdeği qıkan senetler vatanındaki lara edilir.

Şirketin kat'ı şekilde kuruluşundan ılevvel girket sermayeine ıktidar tahlîlt edenlerin hasicelerini bağalarına devir ve ferag tayinleri memurdu.

Madden 12 - Tayin edilen sahurlarda tayin edilmenin taksitleri in-hag bir ihtara lâzım kalmasınca taksitin ödenmesi lâzım geleninden itibaren girket lehine olarak % 8,5(yüzde sekiz beş) faiz jurisületir.

Hisse senetlerinin talep olunan taksitlerini ödenekte girdiken hissedarlod gaye arzede de bir ay fazla ile intizar edecek iki gün ve son ilan tarihinden itibaren bir ay sarpında tekrar tahlîltlerini ifa da getir edilirler. Bu maddet sarpında oda istenilen taksitleri vermemen hissedarlod, borçların ödenekte istina otaq edecek oda olunarak hissedarlod girketin ehsani borsada saklayan ise borsa komiserliği vasıtası ile her iki iktidar sahibi ile ve noterlik vasıtası ile sahurun oda senetler "Naasme Nadi, Kılıfer Nûn, Niyazi Nûn, S.K. 360".
verilir. Bu satılan metevellit bedeli satılan senedin yazılı ve muayyen kıymetinden eşği 100 aradaki farklı senedin eksi sahibinden alınır, fazla olduğu takdirde fazlalık kaucunun içinde edilir.

Madda 13 - Bedelli tamanen edenəmiğ olan hisse senetlerinin bagımasına devir ve satış halinde, senedin birinci ve sonuncu sahibi ile arada senedi taşaraf etmiş olan kimseler, meşkə senedin şeri kalın bedelinden dolayı girkete karşı meteselilərə memur düdərler. Bu məsuliyyət, hissenin saaten veya davətdən qalıb hali ndən fərəxən etmiş derfrinə kəsən tarihinden itibərən 3 sene sonra saxat olur.

Madda 14 - Girket kattı sərətte quruludan ewel bidayette hissəsərər tarafı yənə demən dörtte bir işbətiməki bedel üçün kendi ilə sqatmaq bir neçəx verilir, bu məkməz hissenin senedi maksada kənə olaənlər. Girket kattı sərətte quruludan ewel 3 ay sərfənda həndər nəsənə məhər, hissəsərərən haklarının məbəyin dəli iləndərələrlə deyilər. Girketin kattı sərətte toqquq ümmətdərində on qox bir sene sonra hu əməkverənə Ticaret kənnənmənə 405 incə şəhadət həkəmənine qərən olmasax hisse senetlerinə texdil olunur. Bu hisse senetlerinə əməkverənINCə məhərli iləməddən ewel texdil edilək əməkverən Ticaret başkanlığında mənəxilərdir.

Madda 15 - Nəsənə məhər hisse senetleri Ticaret kənnənmənə 409 incə şəhadət həkəməninə dədi adli hissələri dəhərinə adətən devir və fərəx olunabilir.

Madda 16 - Hət hisse senedi girkete kərgə həllənmə bir pərəqədir. Bir hisse senedinin mətəddət şaburi həlləndərən takdirə Ticaret kənnənmənə 404 incə şəhadəti həkəməninə dədi adlı hissələri təşkil olunur.

Madda 17 - Hissəsərər, ancaq əsəl olundular hisse senetlerinin bedeli məktərinə məsuliyyət. Hissəsərələr hissəsərərən taşdüt və inza şəndərində kabul etmişlərə məkən taşdütərlik məktərlərinin məməli xaba bir məsuliyyət xalq olunur.

Madda 18 - Bir hisse senedinə ələxiyət, ışqədən məkkəvənəxənə məməli xala və adətən həyət karadınin savvala qəzənən edən hisse senetlerinə və nzx. əməkverərən şəhrədən adlı olunur. Bu takdirin hisse senedini ətəx adlı hissədarları intif (jüzənə) senedi verilir, bu senetlərin birinci texdilə hissəsərən intifəde karadın yekət, Yalın qəlzəndən texdil etmiş adlı.


Sonəyənə adlı taşdütərlik məməlinə adlı hissə sərələni bedelinin xər sarın adlı Ticaret başkanlığının adlı ve məkəvənə adlı vəxətəndə. Ancaq sərənə adlı vəxələ adlı adlı edilən əməkverən adlı hissələri adlan adlı ve məkəvənə adlı vəxətəndə. Ancaq sərənə adlı vəxələ adlı adlı edilən əməkverən adlı hissələri adlan adlı ve məkəvənə adlı vəxətəndə.
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURIYET ARŞIVİ

senetlerini satın almak hususunda rüşçan hakları vardır.

İşba rüşçan hakkının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süddet zarında, ve ne şekilde kullanılmacagın umumî heyet toyn eder.

Fevkâlade ihtiyaç ihtiyaçlarında birinin mekânlârını sermayeye ilâvesi suretiyle arttarmaksına karar verilmesi halinde hay hicseser sıkıktedik hice-

si niyetinde ve bílbéde erini hicine emhip olur.

Seremay, ihtiyaçlı hisse senetleri irden arıtma suretiyle dehi arttirilabilir
Bu kabul hisselerin temettü veya irden mervjeti veyahut her ikisi üzerine
terin edeğini takında hakki ve ihtiyaç hicseselar umumî heyeti tarafından toyn ve tosemb olunur.

Maddde 21 - Seremayin umumî heyet kararlı ve ticaret kanununun hükümleri
dairesinde azaltılmasını kahildir. Azaltılmanın ne şekilde yapılabacağı umumî hey-

et tarafından kararlaştırılır. Her türlü alâvalâda eşas makulveliinin de geri-

tirilmesi mühüretinde olan işba kararını tekmâllâl ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın
mınscade ve muvafekati hâlindâ olunur. Bu hususun müteellik muvâfêe kimâm edilince
keyfiyet, umulû deiresinde tescil ve ilân atılır.

Maddde 22 - Şirket, hicsesârlar umumî heyeti kararlı ve ticaret kanununun hü-

kûmleri dahilinde ve Ticaret Bakanlığı'nın milasade ve muvafekati hâlindâ tahvilât ih-

hrag edebilir. İhrâq olanın tahvilât bedelleri tozumun intизма edilmedıge ne sa-

lede ve ne de faâkâlade bir ikinci irdârber tahvilâtı ihrâq olunmas.

Maddde 23 - Şirket hisse senetlerinin ve ihrâq edilen tahvilâtının keybolsu-

sa halinde hânmâ mevzuat dahilinde hareket olunacaktır.

Fasıl 1: 3

İdare meclisinin kuruluşu, vazifeleri ve şirketin idaresi:

Maddde 24 - Şirketin umumî ve idaresi umumî heyet tarafından Ticaret kanunun
hükümleri dahilinde hicsesârlar arasından intiah olunmaz en az 3 ve en çok
5 azadan mürekkep bir idare meclisi tarafından idare olunur.

İlk idare meclisi âzâzi olurak:

Marine Nadi
Kadir Nadi
Doğan Nadi
Leyla Şekilgül
Kâlif Den

Intiah olunumuşlardır.

Maddde 25 - İdare meclisi açılış (Bir) sene süddetle intiah olunur.

Meghdır açıları tekrar intiahları eder.

Maddde 26 - Idare meclisi açılış Ticaret kanununun 313 alınca meâdedleri
ince gür şirkete teminatı maksarında hisse senetleri tevdiine mecbûurlardır.

Maddde 27 - İdare meclisi şirket umur ve muamelâtı ızın gösterildikte intiw-

ma eder. Ancak en az onbey gününde bir defa ızin mecbûurdür.

Boînum veya azadan yarışmanın davetiyine idare meclisinin intiwma ıktîza eder.

İdare meclisi açılışını eşasî ilâvâtıyle şirketin mecbûründe edilmiştir. Fakat
Azadan yarışmadan fazlalâsında muvafekatıyle intiwmi olanlar bir âzîn zarında
eszak makûveli mecbûrince yapılırsa ızin gelen intiwimlerin 1/4'ünü gömmek üzere

Dogen Nadi
Marine Nadi
Kâlif Den
Nadi Nadi
Leyla Şekilgül

Sözde

Sözde

Sözde

Sözde

Sözde

Sözde
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MUDÜRLÜĞÜ
CUMHURIYET ARŞİVİ 9 –

Mimari görevceğin diğer bir kalemi de istisnai yaygınma salıdır. Bu takdirde
keyiflet tahririn ticaret bukanlıguna bildirilmiştir.

Madda 28 - Şirketin idaresi ve hârâtından tessili idare meclisine aittir. Şirket
tarafından verilecek bildirile evrak ve verakının ve aktörlüğünü makavelelerin
metuba olunması için bunların girişi n resmi süphinin ve idare meclisi annesine
dan en az 2 kişinin imzasını havi bulunması lâzımdır. Murahhasa ona veya azalar
nevnet ise ve nevnaznarda mâcel ve temsil murahhasa ona veya azaların vazife ve
salahiyetleri dahilinde ise, girişi resmi süphinin ve murahhasa ona veya azalar-
rının bu nam altında imzalarına havi bulunması lâzımdır.

Madda 29 - İdare meclisinin vazife hak ve salahiyetleri idare meclisi annesinin
istifa, vefat veya vazife hâbi tarafından eden edenın annesine tâbıî halkeri, ve
bibeleri ve mevd yetleri Tısaret kanunu hükümlerine göre tayyâr ve orayın eder.

Madda 30 - İdare meclisi annesinin bu esas makavelemesi hükümleri dahilinde umum-
î heyetçe te-bîb olunacak hâret veya harus hakkı verilir.

Madda 31 - İdare meclisi, hâsin olunan âktıdar ve salahiyetlerin bir kısmını
usur ve ticari açıkların tevedyse, ve ilâhine edilen kararların tutbikini
azanından bir veya bircakına tevâiz edebilir ki bu sevâva murahhas asa denir.Mur-
rahhaslar metueba ise ekseriyeti az ile kâr verilir. Meclisi idare hârisası
azanın birine namîye (R. L. 1684) buna lîİra karar maâg verebê salahiyetler
çlib, bu horeler umul murahhasa se irilâr. Bundan başka idare meclisi idare hârisası
azalan anın bir sefere hâzetin tovibi ne hârin etmeî olâk sartîleyle maayen
bir hisse tevîz edebilir. Tısaret kanunu vahide ve salahiyetler idare
meclisi tariından tayin olunur.

Madda 32 - İdare meclisi girket işlerini tevedy için minasîp gurâüül salahiyet-
lere hissedarlardan ve hârisa hârlarını bir veya bircak müddet tayin edebilir, bu müddet-
ların vazife ve salahiyetleri ve mezeriyetleri müddetleri, horeleri âktıdar ile
tekâl it ve azâleri sartları hakkında makaveler aktedebilir, idare meclisinin
müddetlerin tayin ve azil keyiflet tescil ve ilet ettiler. Anoak müddetler
idare meclisi annesinin memariyet müddetlerinden daha bir zaman için tayin olun-
maslar, bundan başka, idare meclisi bir veya bircak menelik içinحساس vekelet-
name ile minasîp gurâüül bir veya bircak menelik tevâiz edebilir.

Madda 33 - İdare meclisi hukuki rey ve mukalamalar varne asıse hukus, daire,
meclis ve sair bildirile makânlâr hastrunda girketem ele yezmek uzere hukuk
mügeviri bir veya metueba avadan, tayin edebilir. Huredalar verilecek horeli nea
bît eder. Ilâhine gurâüül takdirde makavele akşeler.

Madda 34 - İdare meclisgirkette istiidan olunamak memur, must hüm ve işgelerin
miktar, maâg ve horelerini gösteren kararları tanzim eder.

Madda 35 - İdare meclisi anın umumi hâzetinden isin aendem hendi veya beşâni
sahalâr nezârinâ bine beebâna birelve girkete tescil bir menelik yapmaslar.
Anoak girketin ilk kuruş anın içinde ubuzi hâzetden isin namına hâzet kalmak
zim bun mecalîeleri yapmaslar.

Madda 36 - Şirketin işgîal nevne nezârin iğlerden, gazete nezârine bağlanmak
izin idare meclisinde bu hommes daire bir hâret tayin olunamak lâzımdır.

Başkan İfadeli Nadif en Nadi Nâzif Memnün

363
Fasıl: 4

Murakipler

Madde 37 - Umumî heyet, gerek hissederler arasında ve gerekse hârgîten azami ög sene için bir veya mütteaddit murakipler intihap eder. Bunların sadece bazıı tecavüz edemesiz.

İlk murakip olarak:

Kemal Salih Sel

Bir sene müdelle intihap edilmiştir.

Yalnız, bir murakip intihap edildiği takdirde bu murabibin ve mütteaddit murakipler intihap edildiği takdirde yarısından bir fazlasının Türk olmasının lâzımdır. Müdâdetleri birim bulun murakiplerin tekrar intihap edilmeleri özellikle vasiyeti doğrultusunda olmalıdır. Vanifeleri sene iken idare meclisi arası hissederler heyetinden beraat isteyen etmedikçe murakip olarak intihap olunanlar. Murakiplerin intihabı, azil, tebdil, venet ve istifalar halinde Ticaret kanunu açıklan tatbik olunur.


Madde 39 - Murâkip, umumî heyetin fêvalude olarak intihap edilmesi yolunda Ticaret Bakanlığına vekil olarak tebûlât în kâna bir zamanda yerine getirilmekte mülkleri süklileştirir.

Madde 40 - Şirket hissederlerinin mûrâkip sureti muraçet ve bu mûrâkibin buIELDIKHATTIR TİCARET KANUNUNUN 359 UNCU MADDESI HUKUKLARINE TÜBÜTEN BİR YERINE GETIRILECEK MÜLKLERİ SüKLILEştirir.

Madde 41 - Umumî heyet business gërdiği takdirde Ticaret Bakanlığına mâyeyen bazı hususlar teftîş ve teâkkûi için icabında hususî murâkibler intihap edilir. Bu murâkipler Ticaret kanunu hükümlerine ve şirket esas mukavelelemesine göre Anonim şirketler murâkiplerine verilmiş olan bütün hak ve selvâhiyetlere sahiptir.

Madde 42 - Umumî Heyet, her ân bu bir sebele idare meclisi aleyhine dava açılmışsa karar verdiri takdirde, bu kararın ikrarî murâkibe aittir.

Madde 43 - Murâkipler, idare meclisi mûzakerelerinde rey vermesek ve müza kerâyê kârîmnihê gërtiyê hesar bulunabilirler ve mûsniî gërdûkleri hususîn idare meclisi ve umumî heyetin adi ve fêvalude iştimaları ruznameşine ithal ettirebilirler.

Madde 44 - Murâkiplere umûmî heyetçe soyın olunacak ahlâk veya senelik bir karar verilir.

Fasıl: 5

Umumî Heyet

Madde 45 Şirketin hissederleri, senede en az bir defa umumî heyet halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu esas mukavelelemes hükmüllere mukaffât suret ve şe kilde toplanan batîn hissederlerin heyeti mümünûn temsîl eder.

Madden 46 - Ticaret Bakanlığı, girket umumî heyetini, lâyıcî gurûldü olâvalede gerek adiyan ve gerekse evvelâde olacak ittihâz davet ve bu hususa müteallik müzakere-ruznamenâsînî tazmin ve ilân eder. İlanlar ve sâir hususlar için yapilacak senolâlar girket tarafinden adem edecektr.

Madden 47 - Umumî heyetler girketi idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diger mitsâit bir mahallinde toplanır.

Madden 48 - Gerek adi ve gerek evvelâde umumî heyet ihtimalarının toplantısı gününden az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilmeli, müzakere ruznamenâsîyle buna müteallik evrâkin birer suretlerinin Bakanlığı gönderilmesi lazi- mîdır.

Bitmeyen toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komisyonunun huzurunda gazetir. Komisyonun giyasında akdomonuk umumî heyet toplantılardında ittihâz edilecek kararlar mar'î dağılabilir.

Madden 49 - Umumî heyet toplantları ve bu toplantaldaraki nisâp, ticaret kamunun hükümlerine tabîdır.

Madden 50 - Hâlinde gerek Ticaret kamununda, gerek işbu mâkevelennmeda arz- hayat bulunmayanâhvalde, gerek evvelâde ve gerek alâlede umumî heyet ihtimalarda haiz bir insan hissedârînîn her sûre eden bir rûyi olacak fakat hez bir hissedârînîn 10 ân faza rûyi olamayacaktır.

Madden 51 - Umumî heyet toplantlarında hissedârîn kendilerini diger hissedârlar veya hariçten teyin edecekleri bir vekil vasıtasıyla teyim edebilirler. Şirkette hissedâr olan vekiller kendî teyirlerinden meşuda temsil ettikleri hissedârînîn her birinin malık olduğu reyleri kullanmaga readhâyet ederler. Seçilipsemselerin şekilleri idare mülkîsî teyin ve ilân eder.

Her hisse senon'în intîsa hakkî ile tasarruf hakkı başka başka hissezer- lere nit bulunmama takdirde, bûlar arazinde anlaçak kendilerini mümkün gurûldüleri şekill ve surette temsil edebilirler. Anlaşmaları umumî heyet toplant- lardarında ıstirak ve rûy vermek hakkını intîsa hakkı sahibi bulunmaktadır.

Umumî heyete dahil olmak için lazım gelen miktârından üçâhis senâyye malik olan hissedârlar, müte'âzen arâzarından birini, iweâsî ederek olmâ intihab edebilirler. "Madden 52 - Eksersiyet nizamının anlaşılması için umumî heyette hazır bu- lunanok hissedârâlar danedan ve gerek vekillerin hemil oldukları hisse senel- leri veya buna isbat edecek vekillar ıstisâm gunûnden bir hafta evvel girket mer- kezine veya idare mülkîsî tarafından gösterilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse seneleri adet ve numaralarını mubayin bir hücum ekary, sâer-
DEVELET ARŞİVLERİ GENEL MODÜLOĞU
CUMHURİYET ARŞİVİ - 8 -

öaktarırlar. Bu bir haftalık้วizetlerde 3-1 olup esasla akibetine tabi tutulmuş, çoğu Chủマルナラシガルダルによる。iğiitalına görülen, bu hastalar için birden fazla istemek talebini, her ikisi de yokuş riayet ederek, bu nedenle mecburu tarihinden tasdik ile makulere bağlıdır. Bu hastalar için mecburuluk talebinin, görece asıl etkisi sonunda suratına umumî hayat kâtigini varılasmı, tadilatı anlamakta.

Madde 54 - Şirketin hisse senetleri, umumî hayat etkinliklerinde takdim eden şahıslar adına devralanır.

Madde 55 - Umumî hayat etkinliklerinde idare meclisteki reisi riayet eder, reisin yâzılabilirlikteki ve yazılı, reis vekilli yapar, reis vekilli de yokuş riayet ederek, sat idare meclisi tarafından intihap olur.

Reisin vâzifesi, maklelerinin üyelerine uygun olarak mutlaksa şahısla çevrilmeyen ve bu zabtnamebin kanun ve iâb ünûn makalelemesine hukukara sahip, sahihât sorveti tutulmasına teşvik etmek.

Umumî hayatın bazısında ve bu zabtnamebin kanun ve iâb ünûn makalelemesine hukukara sahip, sahihât sorveti tutulmasına teşvik etmek.

Umumî hayatın bazısında ve bu zabtnamebin kanun ve iâb ünûn makalelemesine hukukara sahip, sahihât sorveti tutulmasına teşvik etmek.

Umumî hayatın bazısında ve bu zabtnamebin kanun ve iâb ünûn makalelemesine hukukara sahip, sahihât sorveti tutulmasına teşvik etmek.
görüldüğü takdirde bunları arıza ve yerlerini bâgdaclaryı tayin etmek, idâre meclisi azalarını verilecek hâzir hâkki veya horetorneri ve mütâripleri verilecek tahaiibin âdetini tehtib etmek; d) idare meclisi azalarının evvelerinde gahen âdaade istiibâal etmeyi lazim gelen hâsalarla mâsâde verileceğii veya verilememesi hakkında karar ittihaâz eylemek; e) şirketin gayri sendekillerini tehtih veya tehtibât ihraçet suretiyle istihbâz âdetini mâsâde etmek, idareye veya çana mukavedeninin tahâibin mâsâdeâtı için mütâripleri mütâripleri râzînamesinde evvel hâsalar ile heseplerin kabulü ha kânda verilen kararlar muteber tehtib edilir.

Maddê 58 - Yukardaki maddedâ zikredilen selahiyetler tehtidy degeylir. Şirkettin umarî idaresi ece mukavedenâ mümendereçinin teehdi velhasâtı, gerekece doğrudan doğrula şirketin alâkâdâr eden biliçâtâ hâsusat hakkında ittihaâzı ticearet kanuni hükümleri dairede umarî hâyetin selahiyetleri da-hilindedir.

Maddê 59 - Bilângonun tehdikine dair olan umarî hâyet kâra râz, idare meclisi sanâiyle müdder ve mütâriplerinin bírâsina de muhataâmânâr. Ancak, bilângonun bâsî cinetler mezâkit kalısmî veya bilângon yonüî olarak tehtih edilmiiz ise bilângonun tehdikinde idare meclisi azaları, müdderler ve mütâripler berast etmiş olmazlar. Mütâriplerin vermiş oldukları raporları orumuzdan evvel bilângon ile heseplerin kabulü hâ kânda verilen kararlar muteber degeylir.

Maddê 60 - Hâssedaret gahen akâdâr doldukları meneleler âumarî hâyette mûzarereâ sanâsanâ mûzarereâ aştırek edemîyocekleri gibi reyelerini da kulla-nmaazlar.

Maddê 61 - Umamus hâyetî bilângonun teawlî tebdîk hâkâmîk di mûzarereâ, ekseriyet-in veya an az gîrket sermayenin onde birîni teemîl eden hâssedaretlerin talebi üzerine 5 gün senreya talik ve ilkinci ihümna için ikaßenî devet uasma göre iora olumur.

İgbu ilkinci ihümna sahlîyet terâfine tehdikmûzarereânin diğer bir ihümna teawlî hâsusada vaki olacak taleben muteber olabilmesi için bilângonun evvelce itiras edilen noktaları hakkında lozim delen lüzhatin verilmesi olmaz lâmme-
dir.

Maddê 62 - Umamus hâyetâ kararlarının vuka bulunan ittiraslar ve buna mûtarallik şahâl ve sartlar ticaret kanunun hukûmlerine Garrett tasvîyed eter.

Maddê 63 - Ada hisse senetlerinden gayri muayyen nevi hisse senetleri sahiblerinin hukukumun mühîl olmak sere umamus hâyet tarafından verilen kararların muteber olabilmesi, mecbûr hisse senetleri sahiblerinin ayrica ihümna akıdederek ittihaâz olunan karar tehâib eylemenin boğldâr.

Maddê 64 - İgbo ece mukavedenamadâ vukullazâc biliçâtâ teâlîtan tekmâmâl ve tahâib Ticaret bakanlığının mâsâde ve muvafaqatına vestedir. Bu yolâda değişiklikler usuline tevdiân teawdîk ve haciëli ticaretâ teawdîk ettilâciâden sonra ikiânı teawîden teawîden muteber olur.

Maddê 65 - Umamus hâyet ittihâriyelerinde reyler elgilârmañ suretiyle verilir. Ancak hasar bulunan hâssedaretlerin temedd ettikleri sermayenin onde birine mühûl bulunanların teelî teawîde gizli reye mûranñ matbûudir.
Madde 66 - İdare meclisi ve mürakip raporlar ile senelik bilançodan uzun bir hayet sabitlenmesi denin ve uzun hayette hâzir bulunun hissedarlârin isim ve hisseleri miktarını gerektir en otuzden dâıredar nihayi uzun hayetin son ictimi olan hendâr iktisadi niâyet bir ey zarında tıcaat hâkaniına顯示edek veya ictimian hâzar bulunan konularda verilecek.

Fasıl : 6

Senelik hesaplar:

Madde 67 - Şirketin hisap senesi, olağan ayının birincisi gününden başlayarak, aralık ayının sonuncu günü biter, faate birinci hisap senesi âsması olarak, şirketin katîf surette korunduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındakâ miadet ictima eder.

Madde 68 - İdare meclisi tarafindan her altı ayda bir şirketin mevcudat ve hâzir bulunun hisap bilançosu tarnin edilen mürakiple veril. Mevcudat ve mavazene defteri, bilango, kâr ve zarar hesapları, uzun hayet ictimai içini tayin olanın âlmden en az bir ey evvel mürakiplerin tıcaatına aracılım. Bu hesaplar idare meclisi tarafindan uzun hayetle tıkâma olun. Hissedarlâr ictimai sûruna takadetle eden on beş gün zarında şirket merkezi e abracçaâla mevcudat ve mazame ne defterini kâr ve zarar hesabına, bilango ve mürakip ve idare meclisi rapoları tıcaat ve bunlar ba hiset meclisi âlemilir.

Fasıl : 7

Temettüllerin ıncelmesi (İhtiyat aşgârî):

Madde 69 - Şirketin uzun mürakipler ile bulunulmasa ile müşterilğe yayını bir hangi bir vazîfeye mecbur edilen kimse ile uzun hayet hâzir bulunun hisseleri mürkib direk edilen yehâdelere ve mukhtelif emreticânin bedellerleri ve uzun hayet tarihimden aprilmama hâza verilen âlemelde ve tıkâma olunca siyaset aqgârî şirketin tekdiye veya befriki açılar ve hisap âlemes uygulan mecbûrlar şirketin uzun hayet hâzir bulunun emreticânın bedelleri temettül olunun hissese şirketin ıncelmesi yazıda on niyetinde birinci temettü itinâna kifayet edecek为自己 edilekten sonra baki kale olan kasma:

Yüde beşte idare meclisi asamasına;

Yüde beşte, idare meclisinin tebit edecek şekilde iktisadi olarak mecbûr ve zâhidinden ve geriye kale olan bazıları uzun dayan kimî ıncelmesi tebit etseki şekilde ve mecbûr tevvi tevvi takdir eder.

İhtiyat aşgâri 4000 sahîlî hâzir bulunun emrelediği mensul kârlarla yaratılan takdir eden Madde 70 - Senelik kârın hissedârlârına hâzir tarihlerde ve ne şekilde tevvi tevvi olununca idare meclisinin tektifi üzerine uzun hayet tarihimden ba adımların ıçbu oem, bina olunusuna hâkimlerine uygun olarak tevvi edilen kârlar lstivat olunman.

Madde 71 - Şirket tarafindan âyiran adı ıncelmesi şirket sermayesinin yüze âlme ile bali olun ve artik ıncelmesi aylık adı ıncelmesi faate bu miktâr hâzir bir zedele olunun olunca bu hâzde vasıl olunca, kadar yeniden ıncelmesi devam olun.
Maddede 72 - Gırkctin hükümünün nisayetine erişinde veyahut vaktinden oca fesh ve taşıfyanında bilincin taahkülümlari ifa olunduktan sonra intisât başlık hisselerlerin ödecîlg anmağ hisselerinde nisbetinde takası olunmaktadır.

Fasül : 8
Gırkctin fesh ve taşıfiyesi:
Maddede 73 - İdaresinin her kendi bir seçene gırkctin feshi ve taşıfiyesi hisselerlerini veyahut devamının nisayetine etmek üzere umumi beyetini davet edebilir.
Maddede 74 - Gırkct, ticaret kanununa zikredilen seçeneve veya mühürde karanlıkta ifisah eder. Bundan başka birlikte geri kalan ıssız Sốl ile fesholunması tasfiye meselelerini umumi beyet tartışmasında tayin eder.
Maddede 75 - Taşıfiye geri kalan ıssız Sốl ile fesholunmasında mesele ve taşıfiye meselelerinin nalaşıyet ve mesuliyetleri ticaret kanunun hükümlerine göre tayyûn eder.

Fasül : 9
Müteferrik Hükümler:
Maddede 77 - Gırkcten gırkcten feshiye taşıfiyesi esnasında gırkct teşviye muteselli olan gırkct ile hisseleri arasında gırkct anlaşımlar gırkct merkezinin bulunduğuna mabul maksemelerinde cumhuriyet hakkı bulsalımayın.
Gırkct teşviye muteselli olan hisseler arasında taahkülümlara dâîg gırkct teşviye mabul maksemelerine aittir. Bu kabul anlaşımları tarafından alınabilecek sahaya savunma sahaya sahaya sahaya ipti anlaşımlar gırkct merkezinin bulunduğuna mabulde her türlü cumhuriyet talebinden ifâs için cumhuriyet hakkı bulsalımayın seccediller.
Maddede 78 - Gırkct iğbu esas mukavelemeseye tabetti olan hisselerlara vereceği gibi eelli mukasavat bir defaya mabul olmak üzere ticaret bakanlığının gündecek olduğu Maddede 79 - Gırkct âlî anne ve𫛭erden ve mülkandâr erlerden ve taahkülümlerinden ve takihan Ticaret Mektepleri müsalarından mukâkkep olan, ancak gırkct mukamele mubâhasa kâllamayan intahettin ve Ticaret tabiyyetinde mubâhasa bulunmadığa takdirde gırkct Ticaret vehiletinin mukâkkep olunca eelli mukâkkep istihamsı intahettin ederecek olunır.
Maddede 80 - Gırkct Ticaret bakanlığının takribinde verilen bu talebe mukamelâti hakkında mukasavat vermek neccâbeder.
Maddede 81 - Gırkct kâr külükten sonra mukavelemeseye istirâk edecek olan onurlerin bu istirâmîni kabul etmek ve e-el Ticaret bakanlığının mukasavat alına mukasavat.
Maddede 82 - Kernâ ve iğbu esas mukavelemeseye mukasavat ve gırkct feshini mukâkkep edenin tahakkukunda Ticaret bakanlığının takribinde gırkct alınamında fesh davası açabilir.
Maddede 83 - Gırkct istatistik idaresince tie kâllamayın mukasavatı tevîlken her bir mukamelâti dair bir istatistik ovetli tayım eder.
Eski Şekil , Madde 16

Her hisse senedi şirkete karşı bölümler bir parçadır. Bir hisse senedinin müteadid sahabi bulunup da Tıcaret Kanununun 404. uncu maddesi hükümleri tatbik olunur.

Yeni Şekil , Madde 16

Her hisse senedi şirkete karşı bölümler bir parçadır. Bir hisse senedinin müteadid sahabi bulunup da Tıcaret Kanununun 404. uncu maddesi hükümleri tatbik olunur.

Eski Şekil , Madde 69

Şirketin umumî marafatlar ile mukavele olana, ileCLUDUKLARU VEYA HATURLAR MEBUL HUSUSI KARARDAN TAHAI, EDILEN YÜZDELER VE MUHTELIF AMORTİSAN BDELLERI VE UMUMI MEBUL OLDUĞU TARAFINDAN AYRILMASINA KARAR VERİLEN ALEDA VE FAVKALADE İHTİYAT AKŞERELERİ GİRİSCE TECİYVE VE TEFİRKİ MEVÜDÜR VE HESAB İLMİNE UYAN MEBAŞLAR ŞIRKETİN HESAB SENSE İHKAYETİNDE TANIM ÖLÜNEN SENELİK MEVÜDÜRT VE MUHASENE DEFTERLERİNDE TESİB OLUNAN HAYLI'DAN BADETGENZİ GERİ KALAN İMAKLAR SAFI KARI TEGKIL EDER. Bu suretle hasıl olanak Karın yüzde beşı ihtiyat akşenesine tahsis ve saniyen ifa edilmiş olan hisse senedelerinin bedelleri tesiye olunun kısılmasına yüzde on yüzünde birinci temettü itasına kifayet edecek mebaş ifraz edildikten sonra baki kalan kısım:

Yüzde beş İdare Meclisi aşasına;
Yüzde beş, İdare Meclisinin tesiibi odevcisi şahıslar ikramıyê olarak memur ve müşafetlilere ve gerye kalan kısım umumî hayetiın tesiib edeceğî şahîl ve surette tevzi olunacaktır.

İhtiyat akçe 4060 sayılı kanunun emrettigi menkul kıymetlere yatırılabilir.
ÖZET

Bu tezin konusu, Cumhuriyet’in, DP iktidarının siyaseti, sosyal ve ekonomik politikalarına bakışının, gazetedeki başyazılarnın incelenmesi yoluyla farklı açılardan değerlendirilmesidir.


Çalışmanın savı, gazete sahibi ve başyazarı Nadir Nadi iki dönem DP listesinden bağımsız milletvekilliği yapmasına karşı tarafındakini koruduğu ve DP politikalarındaki olumsuzlukları ortaya koyduğu yönündedir.

Bu sav için çalışmada, Cumhuriyetin 1950-1960 yılları arasındaki tüm kopyaları taramış ve bunların içinde tespit edilen Nadir Nadi’ye ait yazıları kategorilere ayırıp incelenmiştir.
ABSTRACT

The subject of this study is how Cumhuriyet newspaper was described the DP’s political, economic and social politics by analysing the articles which were written by newspaper’s boss and editor, Nadir Nadi.

We aimed that how Cumhuriyet looked and analysed DP politics by using the articles.

The thesis of this study is Nadir Nadi was objective in his articles though he was deputy of Democrat Party. Also he always criticised DP’s unsuccessful politics.

For reach to this aim, we analyse the articles of Nadir Nadi.