VAN GÖLÜ ÇEVRESİNİN TURİZM COĞRAFYASI

Orhan Gürbüz

Giriş:


---


Türkiye, gerek doğal güzellikleri, tarihi ve prehistorik kalıntıları gerekse kültürel değerleri dolaysıyla turistler için çekicil bir ülke durumundadır. Bunun yanında, Avrupa ile Asya arasındaki coğrafi konum; bu iki kıtayı birbirine bağlayan yolların üzerinde bulunması, sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirmesi açısından önemli bir avantajdır. Çünkü, Avrupadan Asya'ya seyahat eden turist Türkiye'den geçmek durumundadır. Ancak, turizmden gerekli gelir sağlayabilecek için, transit geçişler veya birkaç günlük konaklama yeterli değildir. Turizm ekonomisinde çalışmalar ve planlamayı kitle turizmine ve turistlerin Türkiye'de kalış süresini artıracak amaçına yönelikmek gerekmektedir.

Türkiye'nin elverişli iklimi (özellikle güneşli gün sayısının fazlalığı ve günün ortalama güneşlenme süresinin uzunluğu), jeomorfolojik özellikleri, denizleri ve kıyılar, yüksek dağları, ormanları ile tarihi ve tarih öncesi kalıntıları turistlerin görmek ve yararlanmak isteyeceği turizm varlıklarıdır. Turizm varlıklarını turistin arzu ettiği veya beklediği şekilde ona sunmak şarttır. Kolay ve düzenli ulaşım; temiz bir çevrede konaklama imkanları yanında turistin eğlenme, dinlenme, spor v. b. ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir. Temizliğe gerekli özenin gösterildiği asgari bir konforla birlikte turiste huzurlu ve güvenli bir ortam sağlanmalıdır. Bunların yanında yoğun ve düzenli bir reklam çalışmasıyla uluslararası turizm çevrelerinin dikkati çekmelidir. Fakat herşeyden önce turizm planlaması yapılmalı, uygun ve doğru plan yapılabilmesi için de coğrafi özelliklerin ortaya konması ve coğrafi çevrenin tanınması gerekmektedir.

Türkiye'de turizm konusuna 1934 yılından itibaren kanun ve yönetmeliklerde yer verilmeye başlanmıştır, 13 Mayıs 1953 yılın-

Herseye rağmen, Türkiye'nin sahip olduğu doğal güzelliklerle tarih ve tarih öncesi devirlere ait kültür kalıntıları gibi, turist çekici varlıklar ve giderek yeterli duruma gelen ulaşım imkanlarına bağlı olarak ülkemize gelen turist sayısı yılda artmış ve artmaktadır. Böylece 1960'lı yıllardan itibaren turizm gelirinden söz edilmeye başlanmış; son yıllarda ise, turizmden, ödemeler dengesine olumlu katkı sağlayan hatta sayılı bir döviz geliri elde edilmektedir.


Gerçekten Van Gölü Çevresi'nde turizm, bir ıktisadi faaliyet olarak önemli bir gelir ve geçim kaynağıdır. Özellikle Van şehrinin gelişmesinde ve bugünkü canlı görünümünü kazanmasında 1970'li yıllarda itibaren turizm hareketleri önemli bir pay sahibidir. Van'da, turizme hizmet veren konaklama tesisleri v.b. yerlerde çalışanlarla diğer esnaf ve dolayısıyla şehir halkın önemli bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak geçimini, şehr gelen ve kısa süre konaklayan turistlerden sağlamaktadır. 4

4 A. Köksal: 1976, Güney Anadolu Bölgesi ile Kıbrıs'tın Turizm Coğrafyası, Ankara, s. 11.
Araştırma alanımızın sahip olduğu turistik doğal ve tarihi değerler turizm ekonomisi için önemli bir potansiyel oluşturur. Bu potansiyel, turizm ekonomisi koşullarına uygun olarak değerlendirdiğinde Van Gölü Çevresi’nde turizm gelirleri daha da artacak ve turizm, bölige kalkınmasında önemli bir pay sahibi olacaktır.


Turist çekicisi faktörler göz önüne alınlığında, Van Gölü Çevresi’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu görülür. Van Gölü’nün varlığı, münferit olarak yükselen büyük volkan konleri, yaylalar, birçok küçük göl ile tarih öncesine kadar enin eserler ve yerleşme kalıntıları, diğer şartlar yerine getirildiğinde araştırma alanımızın, turizm hareketi içinde geniş olarak yer almasına sağlayacaktır.

1 — Doğal Çevre Özellikleri (Turistik doğal değerler):

Van Gölü Çevresi’nin iklim özellikleri, güneşlenme amacıyla olan turist için tek başına çekici değildir. Yani, sadece güneşlenme ve yüzme amacı taşıyan yabancı turist için Van Gölü Çev-

---

resin'in, Türkiye'nin kıysı bölgeleri yanında tercih edilme şansı azdır. Fakat diğer turizm değerlerini görmek amacıyla araştırma alanımıza gelen turistlerin yazın Van Gölü'nde yüzme ve güneşlenme imkanları vardır. Güneşlenme süresi günlük 11 saat bulur. Diğer taraftan araştırma alanımızda kiş devresinin sert geçmesi ve uzun sürmesi kiş sporları için geniş imkanlar sunar.

Van Gölü Çevresi'ndeki rasat istasyonlarında yıllık ortalama sıcaklıklar 8, 3 derece (Erçiş) ile 9, 4 derece (Ahlat) arasında değişir (Tablo-1). En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat'tır. Araştırma alanımız kontinental iklim özelliklerine sahiptir.

Van gölü Çevresi'nde sadece iki ay (Temmuz ve Ağustos) ortalama sıcaklık 20 derecenin üstündedir (Tablo-2). Tatvan ve Ahlat'ta iki (Ocak ve Şubat), Van, Erçiş ve Muradiye istasyonlarında ise, üç ay (Aralık, Ocak ve Şubat) ortalama sıcaklık 0 derecenin altında duraşır.

 Araştırma alanımızda yıllık ortalama yağış 384 mm. (Van) ile 771, 9 mm. (Tatvan) arasında değişir (Tablo-3). Yağış miktarı araştırma alanımızın doğusuna doğru, güney ile kuzey arası farklılıklar gösterir. Özellikle güneybatı ve güney kesimlerinde yağış miktarı, diğer kesimlerine göre oldukça fazladır.

### TABLO 1 — Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklıkları (C)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>Yılınk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tatvan</td>
<td>-3,8</td>
<td>-2,6</td>
<td>1,1</td>
<td>6,6</td>
<td>13,3</td>
<td>17,1</td>
<td>21,2</td>
<td>20,8</td>
<td>16,8</td>
<td>10,8</td>
<td>4,4</td>
<td>0,2</td>
<td>8,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahlat</td>
<td>-1,6</td>
<td>-1,6</td>
<td>2,2</td>
<td>6,9</td>
<td>12,9</td>
<td>17,5</td>
<td>21,5</td>
<td>22</td>
<td>17,1</td>
<td>10,2</td>
<td>5,3</td>
<td>1,1</td>
<td>9,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Erciş</td>
<td>-4,3</td>
<td>-4,4</td>
<td>0,8</td>
<td>6,7</td>
<td>12,9</td>
<td>17,1</td>
<td>21,9</td>
<td>21,4</td>
<td>15,4</td>
<td>9,0</td>
<td>4,1</td>
<td>-1,5</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Muradiye</td>
<td>-5,1</td>
<td>-3,6</td>
<td>1,3</td>
<td>7,1</td>
<td>12,7</td>
<td>17,7</td>
<td>22,3</td>
<td>22,0</td>
<td>16,4</td>
<td>9,5</td>
<td>4,4</td>
<td>-2,1</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Van</td>
<td>-3,6</td>
<td>-3,5</td>
<td>0,5</td>
<td>7,0</td>
<td>13,0</td>
<td>17,8</td>
<td>22,0</td>
<td>21,7</td>
<td>16,9</td>
<td>10,3</td>
<td>4,7</td>
<td>-1,0</td>
<td>8,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TABLO 2 — Çeşitli Sıcaklık Sınıflarına Dahil Ayların Sayısı

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ortalama Sıcaklığı</th>
<th>0 Derece ve Dahası Düşük</th>
<th>0-10 Derece</th>
<th>10-20 Derece ve Dahası Yük.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tatvan</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahlat</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Erciş</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Muradiye</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Van</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TABLO 3 — Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış (mm)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>Yıllık</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tatvan</td>
<td>108,2</td>
<td>79,8</td>
<td>129,3</td>
<td>115,1</td>
<td>56,1</td>
<td>29,2</td>
<td>7,6</td>
<td>2,6</td>
<td>14,9</td>
<td>59,2</td>
<td>77,5</td>
<td>91,2</td>
<td>771,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ahlat</td>
<td>64,1</td>
<td>66,7</td>
<td>79,2</td>
<td>83,9</td>
<td>61,6</td>
<td>23,3</td>
<td>9,4</td>
<td>4,0</td>
<td>14,8</td>
<td>50,0</td>
<td>68,1</td>
<td>53,4</td>
<td>578,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Erciş</td>
<td>40,8</td>
<td>41,0</td>
<td>47,0</td>
<td>75,0</td>
<td>66,3</td>
<td>31,4</td>
<td>14,1</td>
<td>3,8</td>
<td>20,0</td>
<td>48,8</td>
<td>48,1</td>
<td>54,3</td>
<td>490,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Muradiye</td>
<td>32,6</td>
<td>49,6</td>
<td>53,8</td>
<td>74,3</td>
<td>48,4</td>
<td>24,8</td>
<td>13,4</td>
<td>4,2</td>
<td>17,7</td>
<td>31,6</td>
<td>51,1</td>
<td>55,5</td>
<td>457,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Van</td>
<td>41,9</td>
<td>35,4</td>
<td>46,2</td>
<td>57,5</td>
<td>49,5</td>
<td>16,8</td>
<td>5,5</td>
<td>2,9</td>
<td>12,1</td>
<td>44,2</td>
<td>48,5</td>
<td>32,5</td>
<td>384,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TABLO 4 — Aylık ve yıllık ortalama kar yağışı gün sayısı

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>Yıllık</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TATVAN</td>
<td>11,0</td>
<td>8,6</td>
<td>6,7</td>
<td>0,8</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,1</td>
<td>0,8</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>AHLAT</td>
<td>8,0</td>
<td>8,1</td>
<td>5,2</td>
<td>1,4</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,1</td>
<td>0,5</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>ERCİŞ</td>
<td>9,5</td>
<td>8,9</td>
<td>7,5</td>
<td>1,7</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,9</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>MURADIYE</td>
<td>5,8</td>
<td>6,9</td>
<td>4,8</td>
<td>0,8</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,1</td>
<td>0,8</td>
<td>5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>VAN</td>
<td>7,8</td>
<td>8,4</td>
<td>8,3</td>
<td>1,8</td>
<td>0,2</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,2</td>
<td>1,4</td>
<td>6,6</td>
<td>34,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TABLO 5 — Aylık ve yıllık ortalama karla örtülü gün sayısı

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>Yıllık</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TATVAN</td>
<td>27,7</td>
<td>26,7</td>
<td>24,1</td>
<td>2,1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,1</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>AHLAT</td>
<td>18,8</td>
<td>22,8</td>
<td>17,5</td>
<td>2,5</td>
<td>0,0</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>ERCİŞ</td>
<td>23,8</td>
<td>22,5</td>
<td>15,3</td>
<td>2,0</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2,4</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>MURADIYE</td>
<td>22,6</td>
<td>23,2</td>
<td>20,8</td>
<td>1,8</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,1</td>
<td>3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>VAN</td>
<td>22,0</td>
<td>22,7</td>
<td>14,8</td>
<td>2,2</td>
<td>0,0</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>0,2</td>
<td>2,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TABLO 6 — En yüksek kar örtüsü kalınlığı (cm)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TATVAN</td>
<td>115</td>
<td>118</td>
<td>118</td>
<td>29</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>AHLAT</td>
<td>129</td>
<td>107</td>
<td>70</td>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>45</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>ERCİŞ</td>
<td>110</td>
<td>113</td>
<td>118</td>
<td>71</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>14</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>MURADIYE</td>
<td>78</td>
<td>88</td>
<td>89</td>
<td>45</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>2</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>VAN</td>
<td>106</td>
<td>95</td>
<td>80</td>
<td>42</td>
<td>2</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLO 7 — Van Gölü Bileşiminde Bulunan Tuzlar**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tuz</th>
<th>mg/l</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NaCl</td>
<td>8312,78</td>
<td>38,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Na₂CO₃</td>
<td>5451,01</td>
<td>25,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Na₂SO₄</td>
<td>3466,11</td>
<td>16,1</td>
</tr>
<tr>
<td>NaHCO₃</td>
<td>3017,17</td>
<td>14,0</td>
</tr>
<tr>
<td>KCl</td>
<td>968,44</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>MgCO₃</td>
<td>328,85</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>CaCO₃</td>
<td>17,96</td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>LiCl</td>
<td>9,16</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>SrCO₃</td>
<td>1,18</td>
<td>0,005</td>
</tr>
<tr>
<td>Ca₃(SO₄)₂</td>
<td>0,82</td>
<td>0,003</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>21473,48</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Van Gölü kıyıları, akarsu ağzıları ve kıyıların bulunduğu kesimlerde ahlak olur. Göl doğru hafif meyilli, dalgalı arazilerin bulunduğu kesimlerde kıyı falezlidir. Yüksek dağılar ve tepelerin bulunduğu kesimlerde ise, kıyı oldukça yüksek olur. Göl dökülen nispenten büyük akarsuların (İlçə Çayı, Bendimahi Çayı, Güzelsu Çayı) ağzındaki sazlık ve bataklıklar dolayısıyla bu kısımlardaki kıyıların göl turizmi açısından değerlendirilmei gerektir. Esasen bu kısımların, barındırdıkları kuş popülasyonu dolayısıyle

---


da yer alan ve içinde titrek kavak, bodur arıç ve yaban güllerinin de bulunduğu seyrek bitki varlığı kaldera’nın doğal güzelliğini tamamlar.


Araştırma alanımızda, turizm değeri olan diğer büyük volkan konisi de Süphan Dağıdır. Adilcevaz’ın kabaca kuzeydoğusunda yer alan 4058 m. yüksekliğindeki Süphan volkanı, inceleme sahafızın hemen her tarafından görülebilir. Zirve kısmında buzullar ve sirk göl bulunan Süphan, dağ turizmi bakımından önem kazanır. Özellikle, dağıcılık sporuyla uğraşan kişilerin aradığı şartlar Süphan volkanı’nda fazlasıyla vardır. Süphan Volkan konisi’nin zirve kesiminden çevrenin seyri doyumsuzdur.

Bir patlama maaranın içine yerleşmiş olan Aygır Gölü tek başına bir doğal güzellik ve dolayısıyla turizm varlığıdır. Deniz seviyesinden 1942 m. yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 kilometrekare genişliğinde ve ortalamada 5 m. derinliğinde olan Gölün güzellik, Süphan'a tanınamak için gelen turistlerin ilgisini çekmiştir. Aygır Gölü kıyısına çadırları kuran turistler burada hem tanınaması hazırlıklarını yapmakta hem de işten sonra mara gölünün sakin ortamda dinlenmektedirler. Kamp kurmak için uygun olan Aygır Gölü'nün ve Süphan Volkan'ın reklami yapılarak daha fazla turist çekilebilir.

Süphan Dağı'na hemen her tarafından tanınamma imkanı vardır. Ancak, en uygun ve en hızlı tanınamış, Dağ'ın güney ve doğu yamacından yapılabılır. Süphan'ın güney eteğindeki Harmantepe köyünden itibaren belli bir yüksekliğe kadar bir süre katır ve eşek sırtında gidilebilir. Dağ'ın zirvesinde bir gece konaklamayı göze alanlar güneşin doğuşunu seyretmenin zevkine varırlar.

Yörede konuştuğumuz yabancı turistlerin çoğunluğu, dağcılık açısından, Süphan Dağı'nın Ağrı Dağı'ndan daha elverişli olduğunu söylemektedirler. Yörede gelen yabancı turistlerin, kendi ülkelerinde Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün tanıtımını yapmalardan dolayı, gelen turist sayısı her yıl artmaktadır.

Van Gölü Çevresi'nde turistik kullanıma açıkabilecek bir başka doğal varlık da termal ve mineral su kaynaklarıdır. Araştırma

alamımız termal ve mineral su kaynakları bakımından oldukçazeugindir (Şekil ). Bunun başlica nedeni, inceleme sahamızın tektonik hareketiliği ve geniş alanlardaki volkanik etkinlikler. Ten-dürük Dağı güneybatı etekleri ve Aladağ çevresi ile Nemrut Dağı civarında birçok sıcak su kaynağı bulunur.


Araştırma alanımızdaki termal ve mineral su kaynaklarının kimyasal özellikleri ve hangi rahatsızlıklara iyileştirici etki yaptığı tespit edilmiştir. Bu açıdan elverişli olanlara, geceleme ve kullanımlı sağlayacak diğer tesisler kurulmalıdır. Böylece bu kaynaklar turizme konu edilebilir.

Van Gölü Çevresi'ndeki diğer doğal güzellikler içinde Bendimahı Çağlayan'ından söz edilebilir. Bu çağlayan, Muradiye şehrinin yaklaşık 20 km. kuzeyinde Bendimahı Irmağı üzerinden. Bendimahı Çayı vadişi, Çalırgan Ovası'nm terkettikten sonra Gön-derme Boğazı'ndan itibaren genişler. Akarsuyun güneye, Muradiye tarafına kivrildiktan sonra vadişi epeyce genişştir. Bendı-


Araştırma alanımızda, hayvan otlatatmak amacıyla yayla ola-rak yararlanılan yüksek plato yüzeyleri de turizme konu edilebilir. Özellikle, Tendürük Dağı güneybatı eteklerindeki yaylalarla Aladağ yaylaları ve Gürpinar güneydoğuundaki Tırışın ve Kırkgeçit (Kasrıkk) yaylaları, gerek görünüm gerekse sağlıklı havası nedeniyle turizmede değerlendirilebilir.

Van Gölü Çevresi, yaban hayvan varlığı bakımından epey zengindir. Van ve Edremit Sazlığı, Sodali Göl (Arın Gölü), Erciş Deltası, Bendimahı Çayı ağızı çeşitli türde kuşların barındığı doğal kuş alanlarıdır. Buralarda kuluçkaya yatan kuş türleri Tepeli Batağan, Küçük Karabatak, Gece Balıklık, Alaca Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl, Boz Kaz, Angit, Boz Ördek, Kilkuyruk Ördek, Fıyo, Çamurcun, Kepçeli, Boz Dalağan, Pasbaş Dalağan, Dikkuyruk,
Saz Delicesi, Turna, Poyraz Kuşu, Uzunbacak, Kılıçgaga, Kocagöz, Kızılbaçak, Gülen Sumru, Hazar Sumrusu, Küçük Sumru, Bıyıklı Sumru, Akkanatlı Sumru ve Bıyıklı Saz Bülbüldür. Van Sazlığı Türkiye'de, Çizgili Saz Bülbüllünün bulunduğu tek kuş sahasıdır.10

Yukarıda sözü edilen kuş alanları koruma altına alınarak Van Gölü Çevresi'ne gelen turistler için, kuş seyir yeri olarak düzenlenebilir. İnsanlar, son yıllarda sadece kuşları izlemek için dahi ülkeler arasında seyahat etmektedir. Bu nedenle, araştırmamızdaki doğal kuş alanları turizm için potansiyel sahalardır.

Van Gölü kuşlarının delta ve sazlıklar dışında çevredeki sahalarda da çeşitli kuş türlerine rastlanması, Mesela Nemrut Dağ'ında Misir Akabası, Kızıl Akaba, Çayır Delicesi, Kaya Kartalı, Küçük Kaltal, Bıyıklı Doğan, Puhu, Sürmeli Dağ Bülbüllü ve Kara Kanarya kuluçkaya yatmaktadır.


2 — Tarihi ve Kültürel Özellikler (Turizme Konu Olan Tarihi ve Kültürel Değerler):

Turizm hareketi içinde yer değiştiren insanların tatillerini geçirecekleri yerin seçiminde tarihi ve tarih öncesi kalıntılar ile kültürel özellikler de önemli rol oynar. Gerek dinlenme gerekse gezinti-görme amacı taşıyan turistler, tatil için bulundukları çevre


Van Gölü Çevresi’nin güneydoğu kesiminde Tirişin yaylası’nndaki kaya resimleri ve Yedisalakım (Put) Köyü boyalı mağara resimlerinin13 tarihi M.Ö. 15000 - 800 yıllarına kadar inmektedir14.


Van Gölü Çevresi'nde en sık rastlanılan eski yerleşme kalıntıları ve izleri Urartu, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ait olanlardır. Roma ve Bizans eserlerine az rastlanır.


«Tuşba» adıyla Urartulara başkentlik etmiş olan bugünkü Van Kalesi, Urartu kralı Sardur I (M.Ö. 840-830) tarafından Yaptırılmıştır. Van şehrinin ilk nüvesi olan bu kale, Van Gölü'nden 1250 m. uzaklıkta; uzunluğu 1500 m., genişliği (en geniş yerinde) 300 m. ve nispi yüksekliği yaklaşık 100 m. olan münferit bir kalker kütle üzerinde yer alır. Eosen kalkerlerinden oluşan bu kütle,

Van Kalesi’inde 51 m. uzunlukta 28 m. genişlikte ve 4, 5 m. yükseklikte olan «Sardur Burcu (Madır Burcu)» dikkati çeker. Yine, Kale’de bulunan çivi yazı Urartu kitabeleri, kaya mezarları ve tapınaklar turistler için iyi çekicidir. Ayrıca, kalede kaya içinde oyulu bir çok oda ve galeri vardır. Van Kalesi, daha sonraki devirlerde Akköyünulu ve Osmanlılar tarafından onarılmıştır.

Van Ovasının kuzyebatı kanarındaki bir kalker tepe üzerinde kurulu bulunan Toprakkale (Rusahunili) Urartu kralı Rusa I M.Ö. 733 - 714) tarafından inşa ettirilmiştir. Van Kalesi (Tuşba)’nden sonra Urartu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Toprakkale’de tanı «Haldı» adına yapılımsız olan bir tapınak; içine taş merdivenlerle inilen bir su sarnıcı ve mesken kalıntıları bulunur.

Van- Başkale yolu üzerinde, Van’a 23 km. uzaklıkta, Gürpinar ilçesi sınırları içinde olan Çavuştepe Kalesi (Sardurhiniili), Urartu kralı Sardur II (M.Ö. 760 - 730) tarafından yapılmıştır. Kale, Gürpinar Ovasının kuzey kenarında münferit bir kalker tepenin üzerinde yer almaktadır. Bu kalker kütü yaklaşık olarak 850 m. uzunluğunda 80 m. nispi yüksekliği bulunmaktadır. Çavuştepe Kalesi Urartu yapı ve mimarisi etrafında bir örnektir. Yüksek surları, su sarnıcıları ve kolonlarıyla dikkat çekici bir görünümü vardır. Çavuştepe’nin Yukarı Kale kısmında tanı «Haldı» adına yapılmış olan bir tapınak bulunmaktadır. Yukarı Kale’den daha büyük olan Aşağı Kale’de ise, yine bir tapınak, büyükçe bir kiler-depo, su sarnıcıları ve iş atolyeleri vardır.


Kadi Mahmut adındaki diğer camii, kitabesinden anlaşılacağına göre, M. S. 1584 yılında Kadi Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Her iki camii de Osmanlı mimarisinin örneklerindendir.


«Yarım Kümbet», Tahtı Süleyman Mahallesinin'indedir, 13. yy'in sonlarına tarihlenen kümbetin üst kısmını tamamlanamamıştır.


«Bayındır Kümbeti», Selçuklu mezarlığını batı kenarında Kitabesinde, M. S. 1481 yılında ölen Melik Bayındır Bey'in mezarı olduğu yazılır.

Ahlat'ta, yukarıda adı geçen kümbetlerden başka birçok türbe de vardır. Bu türbelerin başlıklarını Emir Ali Türbesi, Dede Maksum Türbesi, Abdurrahman Gazi Türbesi ve Şeyh Necmettin Türbesi'dir.

Adılevaz Kalesi, Adılevaz'in Ahlat yönündeki girişinde yüksek bir kalker tepenin üzerinde bulunur. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Evliya Çelebi'ye göre, 17. yüzyılda Kale'nin 38 kulesi ve içinde 70 adet ev vardır. Kale'de ayrıca, cephane mahzenleri, tahıl ambarları, su sarınları, mehtherhane Kulesi, dizdarhanesi ve Süleyman Han Camii bulunuyordu.


Tarihi özelliği yanında Erciş Kalesi'nin hemen hemen Van Gölü'nün sularıyla çevril olması turistik açısından ilgi çekicidir. Kale'nin restore edilerek turizm hareketi içine katılmasıyla ziaret eden turist sayısı artacaktır.

Van Gölü Çevresi'nde, turistlerin ilgisini çeken Van ve Ahlat müzelerinden de söz etmek gerekir. Van çevresinde Tilkitepe


Ahlat Müzesinin kapasitesi Van Müzesi’ne göre düşüktür. Selçuklu mezariğinin kenarında Ahlat-Tatvan yolu üzerinde bulunan Ahlat müzesinde, Ahlat ve çevresiyle Adilcevaz çevresinde elde edilen tarihi ve arkeolojik esyalar sergilenmektedir.


3 — Ulaşım Durumu:


Türkiye-İran demiryolu hattı araştırma sahamından geçmektedir. Aynı zamanda Van Gölü Çevresi’ni Türkiye’nin diğer bölgeleriyle Avrupa’ya bağlayan bu demiryolu hattı, Elazığ-Bingöl-Muş üzerinden Tatvan’a gelir. Vagonlar buradan feribotla Van
Gölü üzerinden Van'a geçilir, Demiryolu, Van-Özalp üzerinden İran'a uzanır, Demiryolu'nun Muş-Tatvan arasındaki bölümü 1964 yılında, Van-İran arasındaki bölümü de 1972 yılında hizmete girmiştir.

Van Ovası'nın güney kesiminde kurulu olan Van Havaalanı, büyük-küçük her türlü uçakın iniş ve kalkışına uygundur. Bugün için sadece iç hat seferlerinde kullanılmaktadır. Fakat gerektiğiinde, yabancı ülkelerden varlıklı turistleri Van'a getirmek amacıyla düzenlenecek seferler için de kullanabilir.


Karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımı bakımından yeterli oluşu, Van Göllü Çevresi'ne seyahat etmek isteyen her gelir grubundan turist için geniş seyahat imkanları sağlar. Turizm için diğer şartlar yerine getirildiğinde, Bölge'nin tanıtımında tek veya grup seyahati için üç alternatif sunulabilir. Ancak, bunun için, öncelikle geceleme tesislerinin yeterli hale getirilmesi ve turistin dinlenme, eğlence, spor v.b. ihtiyaçlarını karşılayacak tesis ve imkanların oluşturulması gerekir.

4 — Turizm Hareketinin Günümüzdeki Durumu :


Bunun yanında, turistin kalsı süresini uzatabilmek için, dinlenme, eğlence, spor gibi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması şarttır.


**TABLO 8 — Van’da Bulunan Turistik Oteller ve Yatak Sayıları (1995 yılı)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OTELİN ADI</th>
<th>YILDIR SAYISI</th>
<th>YATAK SAYISI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Urartu Otelı</td>
<td>3</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Şahin »</td>
<td>3</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Yakut »</td>
<td>3</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>Sirhan »</td>
<td>3</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Haldi »</td>
<td>2</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>Asur »</td>
<td>2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Beşkardes »</td>
<td>1</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekin »</td>
<td>1</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Paris »</td>
<td>1</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Çaldıran »</td>
<td>1</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam Yatak Sayısı</strong></td>
<td><strong>1063</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Van valiliği Turizm Müdürlüğünden alınmıştır.


Konaklama tesisleri konusunda, oteller yanında pansiyonculuğun teşvik edilmesi ve kamping işletmeciliğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Edremit’te bulunan pansiyonlar dışında araştırmalarımızda pansiyon işletmeciliği görülmemektedir. Fakat
**TABLO 9 — Van’da Bulunan Belediye Belgeli Oteller.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>BİRİNCİ SINIF</th>
<th>İKİNCİ SINIF</th>
<th>ÜÇÜNÇÜ SINIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hotel Bayram</td>
<td>Hotel Nuh</td>
<td>Hotel Gök Palas</td>
</tr>
<tr>
<td>» Kahraman</td>
<td>» Konak</td>
<td>» Doğan</td>
</tr>
<tr>
<td>» Çağ</td>
<td>» Ada Palas</td>
<td>» Akköprü</td>
</tr>
<tr>
<td>» İpek Palas</td>
<td>» Trabzon</td>
<td>» Yeşilova</td>
</tr>
<tr>
<td>» Murat</td>
<td>» Seyitoğlu</td>
<td>» Erek</td>
</tr>
<tr>
<td>» Van</td>
<td>» Sibel</td>
<td>» Dergah</td>
</tr>
<tr>
<td>» Aslan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>» Tahran</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Toplam Yatak Sayısı: 929

* Van Valiliği Turizm Müdürlüğü'nden alınmıştır.


19 Tatvan Belediye Başkanlığından alınmıştır.
Merkezi bir yerde olması, demiryolu ile batıdan ve güneyden gelen karayollarının Van Gölü Çevresi‘ne girdiği bir noktada olmasının sonucudur. Tatvan bu özellikleri dolayısıyle oldukça canlı bir şehirdir.

**TABLO 10 — Tatvan‘da bulunan Belediye Belgeli Oteller**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OTELİN ADI</th>
<th>YATAK SAYISI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Karaman Oteli</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Üstün Oteli</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Trabzon Oteli</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Dörtyol Oteli</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Gayda Oteli</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Daha önce de belirttiğimiz gibi, Van Gölü Çevresi‘nde turizm hareketinin esasını gezme-görme turizmi teşkil eder. Gelen yabancı turistlerin çoğunluğu, araştırma alanımızdaki tarihi ve tarih öncesi eserlerle yerleşme kalıntılarını görme amacıyladır. Van Gölü Çevresi‘nde turizm hareketinin başlamasına tarihi ve tarih öncesi yerleşme kalıntıları ve arkeolojik eserlerin önemli katkısı olmuştur. Çevresindeki eski yerleşme kalıntılarında 1960‘lı yıllarda baş-
layan arkeolojik kazi çalışmalarını, aynı zamanda tanıtımı sağlamış ve sonraki yıllarda araştırma alanımız turistik turlarını programına girmiştir.

Son yıllarda, turistlerin görmeyi amaçladıkları turizm değerleri arasına Nemrut Kaledarı, Süphan Volkam gibi, doğal güzellikler de girmiştir. Bugün, araştırma alanımızda gelen her turist Nemrut Kaledarı’nı görmek istemektedir. Sadece turmanmak, yani dağcılık amacıyla Süphan Dağı’na gelen turistlerin sayısı hayli artmıştır.


**TABLO 11 — Çeşitli Yıllarda Van’a gelen Yabancı ve Yerli Turist Sayısı**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>YABANCI T.</th>
<th>YERLI T.</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1981</td>
<td>21551</td>
<td>—</td>
<td>21551</td>
</tr>
<tr>
<td>1986</td>
<td>35068</td>
<td>70189</td>
<td>105257</td>
</tr>
<tr>
<td>1987</td>
<td>45238</td>
<td>90706</td>
<td>135944</td>
</tr>
<tr>
<td>1988</td>
<td>72738</td>
<td>116856</td>
<td>189594</td>
</tr>
<tr>
<td>1989</td>
<td>85620</td>
<td>64215</td>
<td>149835</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>90862</td>
<td>68146</td>
<td>159007</td>
</tr>
<tr>
<td>1991</td>
<td>25015</td>
<td>18761</td>
<td>43776</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>15969</td>
<td>8976</td>
<td>24945</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>14685</td>
<td>92183</td>
<td>106871</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>19714</td>
<td>119371</td>
<td>139085</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Van Valiliği Turizm Müdürlüğünden alınmıştır.

_Geografia Dergisi F. 9_
bölümünü iş amacıyla Van'a gelen ve Van'da bulunduğu süre içinde yakın çevredeki turistik sahaları gezen kişiler oluşturuyor. 1988 Yılında gelen 72 738 yabancı turistin yaklaşık olarak % 65'i transit geçişler sırasında Van çevresini ziyaret eden ve Van'ın bir veya birkaç gün geçeleyenler oluşturur. Geri kalan % 20'si organize turlarla % 15'i de münferit olarak Van Gölü Çevresi'ne gelmişlerdir. Edindigimiz bilgiye göre, organize turlarla gelen yabancı turist sayısı giderek artmaktadır.


Özel araçları veya diğer ulaşım araçlarıyla tatillere geçir-mek üzere Türkiye'ye gelen turistler, çoğunlukla batı ve güney kıyılarımızla Nevşehir-Ürgüp çevresini tercih etmektedirler. Bu şekilde gelen turist sayısı son yıllarda Van Gölü Çevresi'nde de artmıştır. Tarihi ve tarih öncesi kalıntılarla birlikte araştırma alanımızdaki doğal güzelliklerin iyi tanıtımması sonucunda gerek organize turlarla gerekse münferit veya küçük grublar halinde gelen turist sayısı daha da artacaktır.


**TABLO 12 — Van Çevresinde Turistler Tarafından En Çok Gezilen Yerler ve Buraları Çeşitli Yıllara Göre Gezen Turist Sayısı.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>Van Müzesi</th>
<th>Akdamar Ad.</th>
<th>Van Kalesi</th>
<th>Çavuştepe K.</th>
<th>Hoşap Kalesi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Yabancı Yerli</td>
<td>Yabancı Yerli</td>
<td>Yabancı Yerli</td>
<td>Yabancı Yerli</td>
<td>Yabancı Yerli</td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>1456</td>
<td>3201</td>
<td>4136</td>
<td>3929</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1976</td>
<td>5990</td>
<td>6124</td>
<td>5619</td>
<td>1762</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1977</td>
<td>2120</td>
<td>2352</td>
<td>3629</td>
<td>1324</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1978</td>
<td>7796</td>
<td>5582</td>
<td>21275</td>
<td>5690</td>
<td>12190</td>
</tr>
<tr>
<td>1988</td>
<td>13113</td>
<td>9951</td>
<td>34040</td>
<td>9104</td>
<td>13911</td>
</tr>
<tr>
<td>1989</td>
<td>12779</td>
<td>—</td>
<td>29660</td>
<td>—</td>
<td>35440</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>9220</td>
<td>—</td>
<td>32800</td>
<td>—</td>
<td>39750</td>
</tr>
<tr>
<td>1991</td>
<td>2868</td>
<td>—</td>
<td>15201</td>
<td>—</td>
<td>24850</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>1097</td>
<td>—</td>
<td>10216</td>
<td>—</td>
<td>16400</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>670</td>
<td>—</td>
<td>5365</td>
<td>—</td>
<td>11397</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>204</td>
<td>—</td>
<td>3600</td>
<td>—</td>
<td>7500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Van Valiliği Turizm Müdürlüğünden alınmıştır.

Van Gölü Çevresindeki tarihi ve tarih öncesi kalıntılarla arkeolojik eserlerden başka yabancı turistler tarafından gezilen diğer yerler arasında Nemrut Kalderası, Süphan Dağı ve Aygır Gölü ile Ahlat’taki tarihi kalıntılar başta gelir. İstatistik rakamlar olmadağında bu turizm değerlerini gezan turist sayısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Fakat, yazın, Nemrut Kalderası’nda yabancı turistlere her gün rastlanmak mümkündür. Dağcılık açısından elverişli olan Süphan Volkanı’na salt bu amaçla son yıllarda bir hayli turist geldiği görülmektedir.

Van Gölü Çevresi’ne gelen yabancı turistlerin ülkelerine göre dağılımında Almanlar ilk sırayı alır. Van Turizm Müdürlüğünden edindiğimiz bilgilere göre, 1986 Yılında 72738 yabancı turistin % 31’i Almandır. İkinci sırayı İngilizler alır (% 17). Daha sonra % 15’le Fransızlar, % 10’la Hollandalılar gelir. Aynı yıl gelen yabancı turistlerin geri kalan % 15’i başta İtalya, Belçika, Danimarka, İspanya, Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden; % 8’i Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan; % 4’ü ise, A.B.D. ve Kanada’ındandır.


Van Gölü kıyılarında gelişen bir diğer rekreasyon alanı da güneyde Reşadiye kıyılarıdır. Reşadiye Koyu kıyıları, rüzgarlara karşı korunmuş olması ve gerisinde yer alan meşe ormanı kalınlıları dolayısıyla tercih edilmektedir.

Gerek Edremit ve Gevaş kıyılarına gerekse Reşadiye kıyılarına araştırma anlamına komşu il ve ilçelerden de piknik yapmak ve yüzmek amacıyla gelenler vardır. Mesela, Reşadiye kıyılarında, Bit-
Sonuç


Araştırma alanımızda gelen turistlerin kalış süresi oldukça kısaltılır. Transit geçen, organize turlarla ve münferit olarak gelen turistler tarihi ve tarih öncesi kalıntılar ile doğal turizm değerleri ve araştırmaların alınımından ayrılarlar. Esas olarak gezme-görme amacıyla gelen yabancı turistler Van Gölü Çevresi’nde ortalamada 2,5 gün harcarlar. Öncelikli bir tedarık olarak turistlerin kalış süresini uzatmaya yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yabancı turistler, araştırma alanımızda çoğunlukla Akdamar Adası, Van Kalesi, Çavuştepe

21 Van Turizm Müdürlüğü'nünden alınmıştır.


Diğer taraftan, Van Gölü kıysı ve yakın çevresindeki şehirlerin atıksularının arıtılmasını uzaklaştırılması şarttır. Bu yapılmadığı takdirde, suyu oldukça yoğun olan Van Gölü'nde kirlilik hızla artacaktır.
BİBLİYOGRAFYA


GÜRBÜZ, O. : 1994, VAN Gölü Çevresinin Coğrafyası (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından), İ. Ü. Sosyal Bilimler Enst. (yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul.


ÖZGÜÇ, N. : 1984, Turizm Coğrafyası, İstanbul.


YINANÇ, M. H. : 1944, Türkiye Tarihi (Selçuklular Devri), İstanbul.