


MIMARLIK, ŞEHIRCILIK ve TURIZM DERGISI

YAYINLAYAN :
二世K! SAYAR
Mimar D.G.S.A.

1970
Ci't XXXIX


## L'ARCHITECTE

PERIODIQUE D'ARCHITECTURE DURBANISME et de TOURISME

## THE ARCHITECT

PERIODICAL PUBLICATICN ON ARCHITECTURE, TOWN PLANNINGAND TOURISAT

1C1NDEKILER

$$
\text { No : } 337-1970
$$

Side Turizm planlanması münasebetile, Z. SAYAR, Y. Mimar $3 \square$ Sids uluslararası turizm planlanması yarıgmasunda deroce alan projeler, $5 \square$ Yedi Ingiliz hoykeltragmin sergisi; $16 \square$ Yegilyurt'ta bir apartıman, O. SARAFOGLU, Y. Mimar $24 \square$ Side mimari yarıgmasma ait juti raporu devamı, $26 \square$ S!de turizm yarıgmasi Jtari raporu őzetinin Fransizca metni, $30 \square$ Oğrenci yurtları yatak odaları mekân standartları, Çeviron : O. Farula BESKARDES, $33 \square$ Louis Sullivan, Yazan: H. TOGAY, Y. Mimar, $36 \square$ Adana Ruh Saghgr Hastanssi Mimari proje yarıgmasi, 5. Mansiyon M. ONAL Y. Mimar M. ÇUBUK Y. Mimar, $37 \square$ Istanbul ayasofyasmm muhtegem ambonu nasildı? Arkeol. E. YAZOAC, $40 \square$ Anndoluda dini mimari, Arkeol. 1. TUNAY, $41 \square$ Haberler, $42 \square$ Bibliografya, $83 \square$ Ingaat Malzemesl plyasa fiyat cetvell, 45 .

SOMMAIRE:

$$
\text { No : } 337-1970
$$

A propos du concours international de SIdz Z. SAYAR, Arch. $3 \square$ Projet de concours international d'aménagement touristique do Side, $5 \square$ L'exposition de 7 sculpteurs Anglais, $23 \square$ Un Immeuble A Yeglyurt (Istanbul) O. SARAFOGLU, Arch. $24 \square$ Resumé du rapport final de concoura international d'amśargement touristiquo de Side (Texte Franceis) $30 \square$ Standarts dimentionnels des chambros d'étudiants aux centres universitaires, Traduit par O. Faruk BEŞKARDEŞ, $33 \square$ L'architoct Louls Sullivan, Par l'Arch. H. TOGAY $36 \square$ Concours de projet de l'hôpital pour les maledies mentaux à Adana ( 5 éme mention), M. UNAL Arch. M. ÇUBUK, Arch. $37 \square$ L'ambon du musée de Sainte - Sophie à Istanbul, Archeol. E. YAZGAÇ, $40 \square$ L'architocture rélig'ouse en Asie Mineure, Archool. I. TUNAY, 11 $\square$ Nouvelles, $42 \square$ Bibliographic, $43 \square$ Liste des prix de matériaux de construction, 45 .

CONTENTS:

$$
\text { No : } 337-1970
$$

$\square$ For Side tourism planning, Z. SAYAR, Arch. $3 \square$ The choson projects in the competition of international Side tourism planning, $5 \square$ Exposition of seventh English sculpteurs, $23 \square \mathrm{~A}$ apartment in Yesilyurt (Istanbul) O. SARAFOGLU, Arch. $24 \square$ The French piece of Jury report about Side tourism competition $30 \square$ Space standards for hostel bedrooms, Transl. by O. Faruk BEŞKARDES $33 \square$ Louls Sullivan (Architect) Written by H. TOGAY Arch. $36 \square$ Adana psychological Clinic architectural competition (5. mantion), M. UNAL Arch. M. ÇUBUK, Arch. $37 \square$ Tho ambon of St. Sophia (Istanbul), Archeol. E. YAZGAÇ, $40 \square$ Religious architectural in Anatolia, Archeol, 1. TUNAY $\square 41 \square$ News, $42 \square$ Bibliography, $43 \square$ Structural material market price list, 45.
 TURIZM DERGISI
Her Üç ayda blr yayunlanur. Adres: Anadolu Han No. 33 - Istanbul

$$
\text { Tel : } 221307
$$

Kuruluga : 1531
Cilt: 39
No: 337
Imtiyez sahibi ve basyazan:
ZEKI SAYAR
Mimar, D.G.S.A.
Umumi Nesrlyat Muduri: Mahmat Ithan GÖNEN

Mimar 1. T, D.
SEKRETER:
Keti capanogtu
Muhabirlert:
B. Amerika : Nezahat ARIKOGLU Mimar D.G.S.A. - Fransa: Halùk TOGAY Mimar D.G.S.A. - Isviçre: Seyfi SONAD Mimar D.G.SA - Italya: Dr, Baran CAGA Mimar - Isvec: Radi ptrol Mimar D.G.S.A. - F. almanya: Fasio METIGIL Mimar D.G.S.A.
Abose sartlant:
fillat:
Alt ayblat:

$$
50-\mathrm{TL}
$$

Bat sayl:
Yabanci memleketler
Icla yillizal :
To: ARKITEKT
No. 33, Anadolu han Eminönnī, ISTANBUL Subscription rates:
Annual subseription TURKEY

Single copy Dollars 6.62
Dollars 1.75
Att subscriptions, letters, platos, articles. advertisements etc, Shou'd be addressed.
Abonsepments pour l'étranger I an 6 Dollers Prix de ce numero
1.75 Dollars

Pour tout payement of demande des relselgnements; alnsi que pour toat envol des documents, tels que photos, articles, annon. ces, bibtlgraphie a Insérer, s'adresser if to Difection,

ARKITEKT<br>Anadolu Han No: 33<br>Eminōnd - Istanbut

[^0]
# side <br> Turizm planlaması münasebetile 

Zeki SAYAR

Turim ve Tanutma Bakanlag̀ gecen $\mathrm{y}_{\mathrm{L}}{ }^{\text {² }}$ ulus'ararasi bitr sehircilik yanyman tertipledf ve bunut basarn fle sonuçlandirds.

Bu güney Akdeniz kaylarmizin blydk çapta bir turizm yerlesme planlamasi idi. Yansma sartlarinen plant U.L.A. Kurallanma gbre Batanth Fen Kurutu Uyelerl ve difer gücliii mütehassaslar tarafindan kusursuz bir sekilde, dünya sehircillk ve ml. marik Alemine sunuldu.

Nitekim, bu yanısmaya dünyanus her tarafindan, Avustralya ve Japonya'ya kadar pek çok memieketin sehirei ve mimarlan katilarak 171 proje gšndermeleri, yanรяmanun Önemini gösteren b'r belgedir.

Tarih, arkeolofi, tablat bakamindan, dulnyamin essiz kaylanndan biri olan 650 km , lik Antalya ve cevresinde uygulanacak olan bu bluyik projenin yansma safhasi wiuslar arasi kosullara uyzun olarak basan ite sonuclanmastur.

Bu saymizda yarismada Udul kazanan projelerin bir kasmum, Bakanlikça tize günnderilen dokümanlardan nesredilmioje elvel rish olanlan, his bir ayırm yapmadan dergimizin imkínlan nisbetinde yayn'tyoruz

Ancak, ban derece alan projeler'n dokümanlarimin klige yapmada elverisll olmamasn, yayinlanmalarina imkin vermedi!in! okuyucularmmin bilgisine arz ederiz.

Yangmada I. Odulu ve diger mutteaddit dereceleri Türk mimarlarinin kazanmasi, Antalya ve çevresinl diger yabanci istirakr:

Jerden daha isi tanumaları ve daha iyi deIerlendirmis olmalandir. Bu sonuç bizi aynea sevindiren blr olaydir. Bajanlarndan dolayı meslekdaylarmm tebrik ederiz

Yarismann sonuclanmasile bu blyyik tesebbusuin proje safhast bitmis o'makta ve Bullimilirdek! mevsimde projenin gergeklesdirilmesine baslanması beklenmektedir.

SIDE ve cevresinde turizm takmindan öncelikle yapulacak olan 6000 yatakhk pilot bölgznin. Bolanhelin, yansmayi tertigiemek. te gösterdigl aym dinamizm ve enerjil ile tatbikatına gecmesini beklemekteyiz.

Eski turizm Bakant Nihat Küryad, yarisma münasebetile yapems olduğu bir bildiride, sIDE profesin'n daha getin bir safhass olan uygulamaya yine dinamik tedblrlerle gidilecektirs. demekte idi. En buyük arrumuz, bu temeninin gergek'esmesidir.
2. Bes yullk kallumma planında ōn gel ruiten bu projenin zerçeklesmesi, ülkemizin ekonomisine ठ̈nemll katkida bulunacal̆rna inanmaktayr.

Turizm ve Tantma Bakanlyğ, Turium Genel Müdürfugi Fiziksel Planlama Dab reat Baskanhlemin, yarasmanin basindanberi , gerek memieket gerekse yabanci basinla ve diger san'at cevrelerile konu hakkinda haterlesme ve dokulman hususunda yapmis oldulu isbirliginden, sitayigle bahsetmeden gecmek kabil desiidir. Bu sebeple, kendileri. ne burada tesekkürü bir odev saymaktayz.


## önemli haberler :

.SIDE. YARISMASINA KATILAN 171 PROJENIN MEMLEKET ITIBARTLE TASNIFI:Turkiye (29), Almanya (24), Amerika (24), Fransa (14), Bulgaristan (7), Italya (20), Ingiltere (16), Ispanya (2), Iran (2). Isvigre (6), Japonya (3), Lubnan (4), Danimar ka (3), Avusturya (4), Belçika (2) ger ve isveg. Güney Atrika, Israil, Brezilya, Cekoslovakya, Irlanda. Rusya, Hollanda, Kanada'dan birer proje ile istirak edilmistir.

- mimarlar odasinda

GOREV BÖLOM0 YAPILDI
Mimarlar Odass Istanbul \$ubesi kongresinde seçilen yünetim kurulu, aralannda ${ }^{5}$ )

> bu saynst ile

## Arkitekt

## 40.

Intigar yulint idrak etmigtir. ba basserisint nkuyuzularmen Igisine borcludur
rev taksimi yapmis, baskanliga Naki Erlahec, ikinci baskanita Erol Kulaksuoffiu, sekroter ïyelilie Güngōr Kabakçogltu, mukasip Liyelise Kutlu Gizelsu, iyeliklere Gonder Golkse, Nurdo@an Ozkaya ve Orhan Sahlnler getirilmislerdir,

## mimarlar odast

 YENI YONETIM KURULUNA SEÇILENLEREskischirde 12.21970 do Umuml Heyet toplantasinda Yeni Yönetim Kuruluna a'diklan oy surasile asalıdaki arkadaslanmux seçilmislerdlr.

- Nejar ERSIN 108 oy
- Erol kUlaksizoglu
- Ali topuz
- Maruf ONaL
- Harun OZER 68 oy
- Eren BORAN 65 oy
- Ergun UNARAN
cs oy

Ikinci baskanliga: Erol KULAKSIzOGLU
Genel Sekreterlige: Nejat ERSIN
Seçilm:glerdir kendi'erine basan diberis.


## GONEY SAHILLERIMIZDE 3 milyar Liralik turistik TESISLER KURULACAK

STOKHOLM, (aa) - Isvec ve Danimarka hükámetlerinin arachlğ ile kurulan $* \mathrm{Tu}$ riam Planlama Konsorslumus, Turklye'nln utuncy sahillerindz kurulacak turizm tesisleri üzerine ca'ismalara bas'amistir. Kurulacak tesisler 400.060 yatakhk olacaktur ve bu tesisler jcin gerekll olan hava alanlan, yollann ve limanlarin plinlamass da yapilmaktadır. Bütlin bu tesisler için harcanacak miktar 3 milyar liradır.

Bu planlarin sergeklestirilmesi icin ku. rulan yeni firmanın adt eScandinavian P'anning Development Associatlon *A/Sv (SPDA) ${ }^{+}$ dir. Idare Heyeti Baskan Profesör Sune Lindstrom. dünya üzerinde bu gesit plânls. malar yapan cok az firma bulunduğunu, fakat modern turimm p'anlamast icin tu gesit calismalarin gok faydah olduğunu ve yattnm gergek'estigi takdirde Türkiye'de bir milyon civarnnda kisiye yeni is sahass agrlacalıns söylemistir.

## SíDEuluslar arası turizm planlamayarismasinda derece alan projeler

Turizm ve Tanitma Bakan'ig tarafindan diazenlenen SIDE Uluslararast Turizm Planlama yarymast tahminlerin lizerinde büyuk figi sürmulatifr.

Yarismeva 43 ulkeden 1112 yarigmaci kar tulma istelinde bulunmus, ancak sartname lurallarini ramaninda yerine getiren $\$ 19$ yarismacıya sariname gönderímigtir.

Belirtilen silire fetnde Bakanlhga gelen 171 projenin knbuli yapilmastir.

UI.A, kurallarına gire ve Tuğrul Akgura (Turk), Prof. K. Ahmet Arú (Tük), Bulent Berksan (Tiirk), George Candilis (Fransa). Michel Ecochard (Fransa), Yimaz Gul rer (Turk), Prof. Johnson - Marshall (Ingiltere), Prof. Mare J. Saugey (Isvicre)'den kurulu enternasyonal Jüri, Prof, Giovanni Astengo baykanloginda 16 Temuz - 9 Agustos tarihleri arasinda Ankara'da toplanarak projeleri degerlendirmistir.

## YARISMA SONUÇLARI, <br> ODOLIERIN VERILMESI, JORININ KARARLARI

Jürl raporunun $\overline{d a I}$ "erin verilmesile il gili 4. böllmilna aynen veriyoruz.

Jiiri kalan 7 proje izerinde herbirinin genel ve detaylarda olumlu ve olumsuz yönIerini aydinlatmak ve son degerlendirme icin gerck'i unsurlari, cesith projeleri karsplastirarak eide etmek icin yollun ve çok derin bir elegtiri analizi yapta. Kalan bu 7 proje arasunde yalnu Uciniln organik ve tutarlt bir sekilde genel arari planlama sorunlarna cevap verebliecegi dijer 4 uiniln ise tirinci etub icion petirdik'eri belirti tekliflerle aynkdaklan görildu. Tutarla bir genel plan getiren 3 proje arasinda ( 40,73 ve 123 nolar) 73 ve $1233^{\prime} \mathrm{ln}$ tekliflerinin alyalagelmis tilide oldulu, gene! yerlesme ve alt yapt terciblerinde bïyuk ölçude birbirierine çok yakan o'duk'arn ve 123 nolu projede daha percekçi ve kabul edilebilir sekilde ortaya konan cesith kisim'aria büylaklukleri arasinda farklar bulundula da bu ara görilmeistilir. Buna kargalak, birinci etapa yerlestirilecek 4.000 yatalla gelince 73 numaranun teklifleri bzellik. Te genel strilktir bakımandan Ilging bulusmustar.

Bilinen sabit yerlesmeler ve sema'or dlsinda, tatlat ve açk hava ile temas olarak anlagilan tatil hayatunin yeni bir 5orumunu getiren genel teklit olarak 40 mumarals plan, alısı'agelmis ifadenin disına cikmaktadır. Dí ger 16. 47, 50, 151 numara's projeler 4.000 yatakh birinci etapda, gerck evisil, getek striktür bakımından setirdikleri tekliflerin orijinalligi tie kendilerini kabut ettirie sesitli asamalan geçmis'erdir.

Bu 7 proje lererinde daha aymntals blr tartagmaya girilerek, her jüri üycsi ve mil şavir live projelerin cesitll yünleri hakkmda celigki halinde dahi olabilen gJirügler belirtilmis ve kendi fikirlerini aciklamuslardir. Böylece serekgeler asalıdaki numaralar sirasina göre hazilanmistir.

## 16 NOLU PROJE

1. ve sonraki etaplar icin Titreyen sbil vaninda yokun bir çözüm. Eu projenin ana fikri bir yerde tam bir tatil sekli kurup cevredeki araziyi tümūyle serbest burakmak.

Bir yandan yoğunluk noktasınun Titreyen git yanunda secilmesi ile Antik Side kenti civan serbest kalmakta ise de tatit kentinin birinel ctaliman Titreyen g6t yanina yerlestirilmesiy'e ormanan büyuk bir kasmi yalnoz bir noktada kullamimakta, üteki yandan turistleri Side'den cok fazla uzaklagtırmaktsdur.
3. etabin da Titreyen Gol yanunda yolunlaştınlmasını jüri, oy birligiyle o'umsuz bir veri olarak kabul etti. Çinke, böylece cok büyik yodun ve sikistk bir kent dogap, dofal ve tarihsel ortam lle kaba bir pekilde catisacak ve burada jerlesecek turist'er isin umulan yaran getirmeyecektir.

Buna karsslik projede arkade bulunan yuksek oteller dizisinden bir lahge yol ile ayrilan ve denize dogru teraslar halindz inen bir sura yapadan mejdana gelen 'ineer kompozisyonun kalitesi takdir edildi. Projenin bütinginiln dengeli ve ahenkli bir selailde ortaya çkmesina karsan cok yllksek yogurn luğu, ormana girmesi ve genel olarak kentsel niteligi dolayssiy'a ban teredduitler ortaya kondu.
(Devama 11. sahifede)



## I. OODÖL

No 16332

## 1 cr prix

No. 23 - Rumuz: 16332

Nihat GONER
Melhmet ÇUBUK
Ersen GORSEL.
Altan GORM/N
Ayhan ChalimLI

Mimar 1.T.0.
Mimar \$ehírci D.G.S.A. I.U.U.P
Mimar D.G.S.A.
Yardumet Ressam D.G.S.A.
Yardima Ekonomist I.U.I.F.

Türklye
0
$*$
$*$
-

1/400,000 万̈cekli plan icin Antalya Bölgesi twristik gelisme difieni kararlari semast 450 km , uzuntukta kyys olan bolge turlstlk ve rekreatif vokasyon gōstermektedir. Burada tariht - arkeolojlk - dogat ve turlstht veille-1 deleriendirecek bir davet strukturat va chlpman dafriss fik bolgede duslintitmiligtler.

- Kiyn bolgesi (sahilden tribaren 1 Km . mesafeye kadar)
- Derinlemesine boblge (I Km. den sonrakd kusim)


## Projenin IZAH RAPORU

Rapor Plant - A) Antalya Bolgesi Turistik yerlesme duizenl kararlan.
B) Side - Sorgun - Manavgat ve civannun dilzenlenmesi kararlen (16 bin yatak kapasitell Tu. ristik Merkex)
c) Oncelikle uygulanacak 6.000 yatak kapasiteli TURISTIK ISTASYON ile ilgili kararlar.
A) Antalya Bsigesi Turistik zeligme dazeni kararlan ( $1 / 400.020$ Ulgeldl d3zenleme semasinm aplklanmasi)

## Dibentemede ana dilisünce

Antalya kürferiai sevieloyen 450 km . urunluktakl bjtge kiyilan dolu we bati kesimlerinde fark'i bir fixiki görinilm ve ya-
pi veririer. Batada dik sarp kayalklar se derin deniz, doğuda yumusak araxi püsteren ve đolal plaj otanaklan weren fum bandt yer alır. Bu bakumdan esas olarak TURIS. tIK VE REKREATIF VOKASYCN pëctcren butgede, taribi - arkeoiojik - dolat ve turistik verileri delere koyacals blr DAVET STURUKTORO VE EKIPMANI kont ob maktador. Bu strukter ve eklpmanin dayhan ise collrafik, topolirafik we iklimsel Urelliklere gäre ayurdedilebilen iki zonda düsib nulmektedir.

- Kiyı ranglit (sahilden itibaren 1 Km mezafire liedar)
-Derinlemesine zonaj (1 Km den sonraki latim)

Kryt ternajt, plaja ve denize bollt yertesumelerden. yani turistik unite"erden; coEinlukla batu yÜrss'nde 145 km urunluktaki kumsal kenarinda yer alan tesislerden,

Derinlemesine zonaj ise taribl lahnth ve cserierin yer aldige aym zamanda avcilik, dafechik vas. gibi sportif farliyetlerin yapo labilece日i orman, dal gibi doda! cerrantardan meydana gelmektedir.

## Turistik ïnitelere ait yerlerin tejinat

Turistik Ênitelerin toplam $56 . \mathrm{cy}$ yatok kapasitell konaklama tesislerini weren yerIfsme alanlannin necimindeki esas kriter, yakin mesafede blr DESTEK SEHIR bulunmass, ōzellik gösteren sitin arastunlmasi, plaj olanaklanmin varith seklinde ortaya koamustur. Yerlegme'erden =D, ve aA, turistik finiteleri, her tililii secyal, killtilect, ekonomik ve idarl fonksiyonlan icine alan. gevrelerine hizmet eden turistik ve relcreatif caxibe merkezleri o'arak düsūnilmüstür,
B) Manavgat - Side ve Sorgun ermant ve cevrenin dürenlenmesi karar'an. (1/5000 3lgekli zoasj plani pçikls. mass)



## side ve cevresi düzenleme seması



Manavgat - Side . Sorgun ormam ve gev. resiyle ilgill düzen'eme kararlarm veren zoning esestht sematik olarak birbirlse paralet Iç band içinde özetleyebiliriz.
1-Sahilden ititaren $600-700 \mathrm{~m}$. derinlige kadar o'an bolgede plaj teslalerl - turistik istasyonlar vs. konaklama tesisleri yer almaktader.
$2-700 \mathrm{~m}$. den 1.000 metreye kadar olan bandda mevcut bazi köylerin (Kemer ve Sorgun köyleri) gelistirilerek hizmet sektörlune yatak mekân otmasi hedef tutu'mustur.
3-1000 metreden sonraki kisumda DESTEK SEHIRLERI ve tariht, arkeolojik, dollat deglerleri olan dijer DESTEK ELEMANLARI yer almaktadr.
1/500 Whekli planda turist'k istasyonisrn lizerinde bulunduğs birinci Zonaj bands Kumkoy'den bej'ayarak Manavgat cayı as xina kadar devam eden, takriben 8 km , twanfukta bir TURISTIK KOMPLEKS meydans getirmektedir. Kompleksin yerlesme c'eman. lant:

- Titreyen göl kenarindaki öncelikle wygu. fanacak turistik istasyon
- Acisu kenanndaki turistik istesyon
- Sideden naklen ge'ecek nilfus için Kum. koly yerlesmesi
- Kumkby'e kompu turlstlk lstecyom
- Sorgun ormam içinde gilnubirtipine gell. nen dintenme ve ellienme tesisteri
- Side yakinundaki biecl konuilar (vilialor) zont
- Side girisine yakan Idari slie

8 km . urunlukta ve 1 km , geniglikteki TURISTIK KOMPLEKSin merkez fonksi yoclan spathat sektide.

- Side'de ana sosyo-kultrürel ve ideri fonksiyon'ar.
-1 No. lat titreyen etol yerlesmesinde ana ticarl, ekonomik, ellenee ve 1 par foalas yonlan dagrtulmustr. Aynca herbir yoni yerlesme kendi bünyesinda bir merkeze sahlp bulunmaktadir.
1/5000 бै'cekll planlamada turisulk kompleksin idrakinde alinan tandscape kararlan. esas olarak site'erin dolayı zedelemeden, dogal dokunun side sitesinin doga lcine entelrasyouuna imkln verecek sekilde olmasusa gayret sarfedimistir. Dola verilerini gelistirerek yesil doku ile arsitektanik V ir biltiantik edde edebilmek icin, titreyen abt yerIesmest tle Manavgat cayl agzuna ladar olan kasm bilgese! nitelikte bir botanlk parka olarak önerilmigtir. Bu kısımda kampingter, ban din'enme teslateri yer alacaktur. Park aymi zamanda Sorgun ormenimin bir devami olacaktar.

Side ve Ata su yerlesme"eri arasinda belunan kumlarla örtüfu kan sahasunda iler de yapi'acak kazilardan sonra bu kesimin tekrar kumlarta örtatmesint Bintemek ve ayni zamanda jki site arasanda bir yesll yaya bal'antısı elde edebilmek iç'n bir a§pçlandre. ma bölgesi önerilmigtir.

1/500 oblsek'i planda lashea yerlegmeterin alenlarnun seçimini etkiliyen husus'ar exas olarak.

- Günlak ulasum aralık'an (yaya olarak)
- Arazinin dolal yapisa
- Sit secimine bathanmistrr. Orollikle de imkanlar nisbetinde yerlesme alan'arinin hazine arazileri lizerinde olmalan arasto nlmustur,


## Yer'esmeler

1) Oncelik'e wygulanacak Titreyen pol turistik istasyonu. tamamen hazine araxi5i İrerindedir ve 6000 yatak kapasitelidir. G3 ve su kenan yerlesmesidir.
2) Acisu turistik istasyonu 4000 yatak kopasitelldir, hazine arazisi Uxerindedir, su kenan yeriejmesi haviyetindedir. Esas olarak Side antik siteainin uzak bir maballesi seklinde e'e alunmistur. Yeniden yeratalacak yesil alac dokusu ile yaya baglantusm takiben side'ye baglanacak. tir.
3) Kumköy'c komsu turistik istasyen 4.000 yatak kapasitelidir. Bir taraftan kisile re čze! konut yapma sansinin tenindı!̆! villalar zonuna diger taraftan da Side'dekd nüfusun coğunluğunun tasnacag̣ı Kumköy yerlesmesine komşudur.
4) Kumkōy yerlesmesi, mevcut olan sok kil. cuik bir kjyul gelistirmek suretiyle kazi sahalannun açiabilmesi için bogaltilmasi karan verilen Side'deki nöfusa tahsls etme karan alinmistir. Planlamada bu kararin alımısinda ve bu yerin seçiminde, Side nüfusunun is yerlerinin bu kesimde olmas esas neden olmustur.
5) Side Antik selorinin meveut iskandan arindinlarak bir müze sehir ha'ine getirilmesi ana gaye olmaktadır, Yalnuz ta mamen izole, ofo tir site haline dusmemesi icin bir kism nilifusun (mesell bas. likgt aile'er v.s. fcin) kalmasi da uygun bulunmustur. Aynica siteye, günluk ya santisinda yer alan ziyaretçllere hitabedecek davet elemanlar, dinlenme tesisleri yapitmostur. Yine sitenin tarihi bil tünlaguinil bormayacak sekilde keçlik is kin mahalieleri (arkeologlar, ve mutize
sehir personeli icin) tamamen demontabl vo prefabrike e'emanlarla pllotiler lize rInde Önerl!mistir,
6) Side aymı zamanda idarl fonkslyonlarn da bünyesinde bulundurdajundan, tarlhil ve arkeolojik alanlan Esgal etmemci wo her tullta sakincay ortadan kaldermak zayesiyle sur'arin disinda. Sidet'y: giriste ve aym zamanda Turistik komp leks girisinde bir idari site önerilmis tir. Burada, komiserifk, PTT merkerl. jeadarma komutanlugh, gümrilk teskilatı merkezi (bir büro bemen Side'nin ans ulagım limanunda olacaktri) sivil bulro. tar. seyahat ve turizm acentalan vas. yer almaktadir.
7) Side ve Batuda bulunan turistik istanyon arasinda villalar zomu yer almaktador. Kisitere özel imkanlar veren ve teliril kural ve blçilere riayet eden bir mima ri anlays fgerisinde yapilacak komuttar. vilalar peyzaj mimarisine misbot bir kathoda butunacaklardir.
8) Hizmet sektöruintin bannacal̆ ikincl 20 naj bandında yer alan Kemer ve Sorgun küyleri, ilerde artacak olan nulfus fazlasimi da atacak sekitde p’antanmistur.
9) Manavgat ilgesi, mevcut imar plamuda. kd ana hatlar esas alunarak fakat yolluk. lar arturlmak suretifye pranlenmestur. Schrin daha fleridekt (1985 đen sooralif gelisme fein) gelismede yaylabilesel! alan olarak kuzeydekd se'a'cye yakin say kuvnmi iscinde kalan kasm tayin edilmistit.
C) Oncelikle wyzulanacak 0090 yatak kapasiteli turistik istasyon.

## Yericsme ite I'gill ana kavram,

Titreyen goblin delerlendirilerek yerlep mede caxip bir eleman haline gelmesi esas fikirdir. Göl, denix ve cay ile irtibat'anders. migtir. Turlstik uniteye alt destek selilr Ma. navgat ile su yolu irtibatn dustindilmils ve Camhk tepe mesire yerinde yapulan bir neMir Itmant su istusyonu olarak degerlendirib. mis. Yeriesme iki aks (kuzey - tulincy dal) rultusundald bayblk ticaret sokalı ve dolu batt istikametindeki sekin iskan soką̣) tize. rine kurulmustur. Ticaret sokati tamamen yayalara aynilmistur, oradan gecen bir lanal sokolga bir enlam kazandırmaktader. Bibuik ote"ler, fuiks magazalar, acentalar, sinema, cesltll néviden đulkkanlar tu sokaktader. So latim gifislode bir enformasyon bürosu bulunmaktadrt.

Iskea sokag! haldm ve serinletiel ruisgàra dopru devamh açkhklar vermektedir. Strkultasyon yaya ve vasta sirkulasyonu дупимияа tabi tutulmustur.

Iki aks ve dolayislyle iki iskan bandmun teskil ettigi aç Içinde kzlan yesil elemanlar bir yesil denle meydana getirmektedir. Bu kasmda cesitli spor faaliyetleri (tenis vo-


Ieybo', golf, atçlak v.s.) yaplabilmeltedir. Akslardan biri (kurey-giney istikametinde alan) bir meydan ve yat limast ile nilhayeslenirken digeri (dolu-batı istikametinde olan) eg'ence ve detant zonu lie (pisti açk hava tlyatrosu( parklar got usto estence ve dinlenme tesisleri v.s.) bitmektedir. Kamping alanlan umumiyetle yeriesmenin fon
teskil edecell yesillik ic'crinde yer almaktadir.

## Mimari kavram

Konstrukslyon elemanlan prefabrike itrgaata imkin veren bir modulle bag'i o'arak $4.00 \times 4.00 \times 2.00 \mathrm{~m}$. eb'adinda Mir kacmin tekerrïrilinden dolmaktadir.

Sokak kenannda en yüksek (üc kat) is-


Titreyen got yerlegmesinde ana ticarct sokal̆mdan bir gôruinūg


1. ODUL

1 efre prix
tifai kazanarak otel grubunu meydana gethren yükselti we kusımlarda tek kat'i kur evi motel dinlenme evi anlam ve ö'çusslinde dib. sünulmuls, büylece $i \mathrm{ki}$ ayn elemen bir profil iscrisinde sildırilabilmistir. Meydanda cadur mimarisi uygu'amasi ban tesislerde (bahkect lokantalan va.) kullantmistr. Bir diskotek ve gece klubū özellik arzodecak sekilde goblun 3 Bür tarafinda teklif edilmistir.

## Teknik servisler

Yerlesmede uygulanacak sihhl tesisat sebeke sistemine golire bir tasfiye merkexinde Is'eme tabi tutulan pis su ve 1 hg m sulan zararsiz hale getirildikten sonra caya vertsecektir.

Pätün taristik uinite olclusündeki cöp 30 rumanu heledetilmek için Sorgun kibyui civarinda bir ensinerazyon fabrikass (en basit salsma sekli olan) tek'if edilmektodir. Bu söp yakma fatrikasinda elde edfecet: enerji berhangi bir sekilde bir turistik istasyonun sicak su ihtiyacin karnlayacak đurumda olabilecektir. Bu fabrika aymiz. manda bütlin turistik linite talketim artik lannin rastgele bir yerde toplanmasma ss. layackktir.

Titreyen got turistik Istasyonu i'e ilzilif rantabilite oram $\% 48$ olarak bu'unmagtur

## JORI RAPORU OZETI

(Bastarafi 5. sahifede)
Jüri, ormamn düzenlenmesi, yol sistemi gibl Side arkeolojik parka Için yapilan tekIf yanunda nehrin kuytarmis kullanimesin. da posterijen belirli titizligi takdir enti.

## 40 NOLU PROJE

Teklif, tutarh blr slstem halinde. aralerinda birbirini tamamlayan is fikrin birlesmesine dayanyor.

1) Manavgat nehrinin kullanilisim arturmak lizere, aloss icin teklif edilen birkas delerli mildahale disanda dolayi obabilds. gil kadar butulnlusu içinde berakmak.
2) Hafif ulaşm araclarinun kullanitmasuma dayanan tasit bir alt yapi sisteminin yaratilmass (at arabalan ve bisiklet daserda bireysel veya toplu ulasum icin elel. triki arabalar).
3) Beliril sekitler icinde olmadan yanyana veya distlaste bltismis guruplasmalar sis yesinde ortama uyabilecek ve en az yer kapsyyacak standartlagmis ve sanayilermis yerlesme birimlerinin yaratilmast.
Bu fikiflerin tamal ve bilge isinde yer legmesi gercekten Ilgi celici bir cobxUm ge tirmektedir.

Bu sozulimde plaj kumullar ve deniz arasindaki merkeai kisma konulmus olan bayIfea yerlesme birimleri, Manavgat nehri the rindeki balkģı kasabass, sosyal, kultürel, aportif tesisler gibi ikinci derecedz nüve'erle burlestirilmis ve biellikle manzara ve sh tin kullamimasinda gok kontrolili bir anlayss getirilmistir.

Buna karsm, orijinalligi lle sok It cekici. bütuinüyle yeni bir turistlik hayat tekilfinl gatiren proje, bann flurl dyeieri va milsz. vir liyelere teknolojik Jizelikleri do'aydyla. Wygulanmass gūç gōrülmuistur.

## 47 NOLU PROJE

Yalnuz ekonomik ve teknik güçlukleri dosinda ormanen büytik bir kismun zedeleyscek olan buyuk iç get ribi ban kabal edilemez cobuümter getiren genel plan lcin deहil, Acsu dollusunda Üngóralen 1. etabin yppismun colk lintsel nitelikleri icin de bu proje örel bit i'gi ve tuxun tartama'ara yol açt. Bu kesumda milellifter suni bir mendirekle korunan Acisu nebrinin alkanin genisletilmesiyle gergeklestirilip, yat limanı olarak difreriensaek sun'i bir koyun yaratalmasini teklil edlyorlar; bu durgun su yürlinde hareket'1 koncmu olan yapular, denize takan ydz'erinin maksimum doğosal geligmas! ve blyuk bir sekil cestatilial the bir seri koy. liman, iskele meydana getirscek sekilde su sathuna iç bulkey yönlerini dönuiyorlar; Ikinci surada dalresel gelismell yapular, bu bol gede düzenicnmls bir park hatine geten ormana, iç bllkey yönlerin! dönüp birinci s?rayla bir'esmekte ve insan yasantusunda yer veren küçuklil ve büyüklu meydanlar ve sokaktarta cok yöntu blr botún meydana getirmektedir.

Bunlarn tiemei, koyun sakin denizi ile orman arassida yerlesmis, plaj ve kumalar ile direks temas halinde. pobrinüm ve psbkolojik olarak Side yanmadasuna ydunelmis sevimil blr tilitin meydana zetirmektedir. Projenin bütiln detay resimlerinde ortaya konan bu olum'u yönler, Jürinin dikkatini cekip. Jatellik'e projenin bütün ą̧rlỵ̂m dayandith blrinel etaptaki nitveye karyn. daha asaga bir kalitede olan ic liman üzerindeld yaptlar ve Titreyen Gotenn cok fazla buiyutilitmuls o:ması gibi, jürinin oybirligiyle kabut editemex gefrdugir genel plandaki hstalan geriye itmistir.

## 50 NOLU PROJE

Calisma zenel olarak yeni tekliflerden cok ortalama lyi bir ka'ite gilstermesine Laroin blrinci k:orm yer sesiminin perekce'eri

doZ̆ru ठोcules, yerlesmenin, an'ayısindaki cok basit sekiller bu projeyl nilhal defertindlirme safhasina kadar gottlirduler.

Buna karsm birinci etabun olumlu yönLeri yanunda antik Side kentinin tekrar canHandinlmasyla ilgili tekliflerde t;allril bir fantazi olanak kaydedildi.

## 73 NOLU PROJE

Gelistirien milve ve plan tekliflerinin genel kalitesi, bu projeyi oldukça ytuksek bir zenel seviycye slactiyor.

Menavgat kenti, küçak merkealer ve alt yapt alt için öngörilen gelismenin zenel yapisi gibi, turistik tesislerin yerlesmesi de genel olarak makul ve kabul edilebilir niteliktedir. Yine de jüri, ormanan içine cok belirli bir giris ve plaj boyunca doğasal geligmesi bigek dist görllen Titreyen Got'uin batusina yerlesen birinci etabin boyutlanyta Ifgili Itirazlarda bulunda. Proje temel olarak güneyde sahil boyunca gecen ana dağtim agina baglanan, kuzeyde ormanan I,fne giten, dal seklinde striktuirlere dayanyor.

Cesith diuzeyde kavsaksm olarak dikkatHice sesilmis gízergathlar (kanal'ar, araba yollan, yaya yollan) sok yönla girisler ve ora ramanda yayalar için cok farla sertestik saltamaktadir. Aynea yayalar letn kavgalk gïzergihlar, dinlenme ve bulusma yerleri olarak meydan'ar düquaniümiustür.

Titreyen göl yaminda denize zaltn bir kanal afl, blitìn bu yürcye dal'ar talindz yayltep, icteki yat limanma ulawyor. Iki zna yapt tipil dastinillmas: Yaksek o"el'er ile panslyon ve tatil evieri olarak a'cak yapi'ar. Bu yapilar toprak seviyesinde. blaclikle etk-



Oncelikle uyzulanacak 6600 yatak kapasitell turistik istasyon projeal
ii yatay bir havalandrma saglayacak sekilde sütunlar Ürerinde kura'mustur.

Ba proje, genel yertesmenin sonacu otarak yaksek blr yolun'uk, yerlesme nilvelerinin plSjdan uzaklesmasi gibi J̌ellikler'e bani jüri üyelerinde slipheler uyandirmasuna ve tartumalara yol acmasina karsin, gerceklesmede kayda dejer bir esneklife imkàn veren mimarl çōulmlerinin seviyesi do'aynsyla jürinin zene! olarak takdirini toplamistur.

## 123 NOLU PROJE

Proje, birincisl Titreyen gol yanında, ikinclsi Acisu yaninda iki ana turistlk mer
kex, bir de Side'nin bausunda, Antik Kent ile Kumküy arasunda olmak lizere 3 etab $\quad$ obsörüyor.

Turistik istasyonlar, dayanak noktalan, plaj için hizmetler gibi cesiti unsurlarn deageli dagalum genel planin otelligini mes: dana getiriyor.

Manavgat kenti. bulgedeki küMlerin gellsmesi ile yol sistemi uygun ve akla yakin ghriilda.

Fakat bu gûzergathlarin cok sert semas hakkanda tir cok defalar itirazlarda bulunuldu ve site daha hassas bir sekilde tuyabilmeleri icin tekrar giladen secifilmesi tavsilye
olunda. Bu tavslye Sorgun ormam içinde dür bir hat ha'inde gecip iki turistik tesisi ballayan yot lçin de ठ$n e m i l d t r$.

Sorgun ormanımin bölgesel tablat parkı halinde korummast teklif, baz yesil sahalarn Acisu Ile antik kent arasina konmass, korunmali timan f e Acsu nelirinin genistetilmesi, nehrin yulzeyi kucuk de olsa turis tik deniz taystlarni alabilecek havuz olarak blyattilmes! kabul edilebille gorralmilytitr.

Yine de, Titrayen gol ve Manavgat nehrinin tath sularyla denizin birlegtirilmest olamağ hakkinda, fïri fiyelerl tarafindan ba. zi tapheler Sine safrildil.
devami 25 , sahifede


## 2. ÖDÜL

2 ème prix

MIMARLARI:
architectes

Roland JIPTNER
Georges MORANDINI
Jose Maria MORAIZ
Ferdinand FISCHER

Arch. TH. Münich.
Arch. D.P.L.G. Paris

Almanya
Isvicre
Fransa
lsvigro

Turizm bakanloğ tarafindan bize gönderilen 2. ödüle ait foto dokümanları klise yapmağa müsait olmadigindan maalesef, bunlardan yaym için faydalanulamamıgtur. Bu sebeble yalnız vaziyet planım neşretmekle yetiniyoruz. özür dileriz.

3. ödül


## 3. ÖDÖL

3 eme prix

$$
\text { No } 151 \text { - Rumuz: } 24653
$$

Erwin HEINLE
Arin OZBEK
Derachschan DJAHANSHACH
Hoeschstetter ROLF
Kohler GEBHARD
Wagner ERHARD
Wandel MANFRED

Pro Dipl. Ing. Almanya Yardime 1.T.O.
Yardimet

[^1]


## 4. ÖDÜL

4 ème prix
No. 40 - Rumuz: P.EA.A.S.

MIMARLARI
Rubert A. CHERVENAK Henri-Claude BAILLY Gregcry J. BORDON Osca: MESA


Arch.

Le Roy PARDINI Auguste ROSSANO Harlan DUNN
Paul PIERCE
U.S.A.

## 3. MANSIYON

Ren
A. FRISCHLANDER
C. PASTIA
S. SARAMANDIC

Arch. D.E.S.A. FRANSA
Arch. DP.J.G. APATRID
Arch. D.I.A.B. ROMANYA
Arch. D.FA.B. YUGOSLAVYA



## SEREF M/ANSIYONU

mention honorable

Bastaraft $14^{\prime}$ sahifede
Ba blriesme，beklenmedik bir sekilde nebria detisini delistirebi＇ecektir．

Manavgat nehri agzindakd mendirek gib！ yukandaki tekliflerin sikı bir bilimsel ares． turmast yapitmahtuse．

Titreyen gul yaminda，teklif edilip muel－ lifier tarafindan ayrintriaryla gelistirilen tis－ tistik yerlesmaye getince Jilri，bütunil the prefabrlke sistemde ve slltunlar lizerinde pergeklestirme gayretlerini takdir ediyor iss de，birsz sematik bulusan parseller ve struk－ tür hakknda belir：i bir cekimserlik göeter－ mektedir．

Antik Side kenti icin yapulan genel tel． tiffer kabul edilebitir görunalyor ve daha ge nis bir calisma icin ilk dokuyu meydana gets． riyor yine đe önce eski kentsel arazinin ve tarihsel kentin struktüruinün fimi bir sekil－ de yeniden yapamt için derin bir arasturms erekmektedir．

123 numarah proje，genel tekliflerindeki gergekcilik ve dengesi ek bilgilerle ekono－ mik tikeyde de göstermis，fakat genel ole－ rak temkinli blr tutum takindtigndan sents－ cun zene：nitellital yakseltel－llmek fain bre nu sal̆hyacak minarl çöruimler ve fikirleı ie uygun bir sekilde birlesmesinia devamit pullymeleri gerektirdigi zoruilmustur．

## 151 NOLU PROJE

Bu projenin orijinalligi；öze＇ilkie，birin－ ci turistik yerlesme için sunulaa mimari tek． liflere ve Side＇n＇n birinci kez restaresinfum sonra antik abidelerin canhlik kazanabilme－ si için güsterilen takdire deler yaratma fay－ retine dayanmasidir．

Genel D＇àn，yanmadamin iki yanana ds yanan yerlesme tektifferi yinuinden zoriuk－ la kabal edilebilir．

Birinci etapta，proje，kumullar Be Sor－ gun ormant arazuda sahiln bir kasminu kullanmay Öngürmektedir．Yerlessmenln bir kismi lse Side ve Acasu＇da kumullar altus－ de kalan arkeolojik alanin üstline pelmuk tedir．Prajenin bu yerde gerceeldesmes！ho－ linde，antik ve arkeo＇ojik yapolar olup olme－ dyumm sondajlaria kontrolu gerekmektedtr．

Bundan baska，bütün oldutlu gibi dalle－ ya kaydırdıさ̆mm diisuinuürsek basit ve cok ceglth unsurlarn gruplasmasindan meydana eten turistik yerlegme teklifi ertam bok－ mindan gene de cok önemti tir dešer ifede ctrr bkitedir．

Tiyatro we antik selıre dōnilk denire inen teras＇ardan baka＇mea bütün pellici r－rall－ yor．Aym sekilde Side tlyatrosumun tepesis－ den baklinca hassas ve ahenkli bir sekilde ertams verlesmls oldugu bellifyor．Sedetilk ve cesitilik ópellikeri dolaysyla 151 nolu proje，kolaylikta düze＇tlestlesek genet ver－ lesine hatalan disinda．gercelf＇estirieliers tecrube olarak tavsive olunabi＇ecek dolfru， gercekeri ve yaratucilik balamundan zengin bir cozalm getlefyor．

## ODOLLERIN DAGILISI

Jüri Ulyeleri tarcfindan toplu halde gelis－ tirilen e＇estiri ana＇iaini sonuçlandmrken．ya－ rusma sartlasmasinin birinci madde 11.3 de Engürillen görevi yerine getirecek kesin bir birinci Udafl vermek icin serekll sartlarm meveut o＇madith oylamalar vasitasiyla yapi－ tan sondajlar ile tespit edildi．

Geien projelerin sercek durumuns en farla uvan çörüm bu noktada esit lki odal ta． yin etmek olacakts．

U．LA．telimatnamesi benxer durumlarda bazan ku＇lanilmıs olan bu cörilime açiktrr．Jii． sinin colun＇ulfu da bu yoüde fikirlerini be－ Iirti．Fakat tekilif daha somra doluracalı idarl＇gulctukter dolaynsyla taklp edilemedi． Bu gistuklere masavir ayeler ve yerisma he－ zriayncilari dikkati cektier．Bu durumda jürl．aypirtility＇e，sartnamenin 11．3，madde sinde üngöralen vazifede ikisinin de ortak otmasi sartiyla bir birinci，bir de ikinci ödul tayin ctineye karar verdi，Bu kararan mehb yeti kesindir．
\＄artlar，böylece belirti＇ince jüri oy＇ama－ ya gecip oy birlisivle aqağdakl oddileri ts－ yin edip：

Yukandaki sart ve de§̧erlendirms gerek－ gelerinde belirtilen tavslye＇er gergevesinde 1 ． Sdatii 123 numeraya．

Deferiendirmedeki gōruģter ile 2．odatu 47 numaraya．

Jïri gergeklestiricilye gerck bu bölgode， gerek baska yerde mulmkün bir tecrube ola－ rak tavsiye edip 3．öduta 151 numarayn．

Jüri zersek＇estiricilerin dikkatini tu tek－ lifierinin gelistirilip kücak ägekte pratik bir tecrulbe olarak tatbilini tavs＇ye edip 4．ödil－ fï 40 numartya verdi．

Manslyonlarin tayinine gelinee；jürl son seçmeye kadar geltp ödikl alamyan，fakat tek＇ifterinin orJ＇nallig！dctaysyta kendl！ert－ ni ढ̈allikle belirten projeleri craya koymak istedl．
 de stirdikleri fikirfer striktikr ve mimant seki＇ler patrimuanmen gerceklegtiricior scurskl defliflk firsatterda kotaytikie faydo． Lerabicesklkrulir．

Manslyonta：ascjidakl proje＇cee verid！；
1．Manslyan 16 nolu proje
2．Mansiyen 73 nolu ．
3．Manslyon 50 notu ．
4．Mansiyon 62 nolit
\＄artnamede satunalmalar iscin jüri errir－ de 30.000 TL ．bir meblag bulunduinenn rörre bunu 5000 TL ，esit 6 kasma aymrmaya ktrar verdlkten somra Juri oy blrifgle organtr－ tor＇ere satun alimmasm tekhif etmek lizere a\％－ mi degterde 6 proje sectl．

37，36，77，116，155， 163 note bu protato． rin önel gerskçeleri aspefrdadr．

## 32 Nolu Proje

Jüri devamh ve esit bir bütünün yaratil－ rasinda gubterilen gayret gibi yenl liman et－ rafiadaki kasmin anlayısında gösterilen or－ tam ve mimati hassasiyeti rakdir etti．

## 30 Nolu Proje

Tati Icin got selrii ve gerseklesmesi isin tcklif edien lian aynintilar kendi başana ge－ ceril，faket Side＇den baska bir yerde kut＇s． nthabili likir olarak kabul edildi．

## 77 Nciat Proje

Jüri，zene：strüktiur ve ek rapordaki mi－ mari grlisim＇eri takdir edlyor．

## 116 Nolu Proje

Tabii ha＇inde dinlenmesi için berakilmis buellikle cekici doŋ̆al ortams degerlendir－ mek ve tartmak gayesiyle manzaranin bir kismumin iradl o＇arak deliftirflmesinde gubs－ teritica yctenek için itici bulundu．

## 18．Na＇s Froje

Oze：kife salkm seklindeki ana strulk－ tür fikri we teras halindeki yapn＇ar icin to－ t＇rilen tekliflerin geserti＇tăi kabul edildi，

## 16：Netr：Profo

Ana striketir＇erden bagka bütion jpinde ひ̈ze！b＇r climertikle Ifade otunan kü̧ik of－ lence nulvelerinin arazi tizerinde dalflmas：－ m Öngbren plan，aynntularnnm baz incelikle－ ryyle kendini gōeteriyor

Neticede Jüri pratik gercek＇esme imkån－ lan ve programa wyma bakuminden isteve－ rek yansma dess kalan fakat gerek teknole． jik，gerek mimarl sahalarda arasturmaya tak． dire defer bir katkida tulunan örellikle mb． ni＇l bazı fikirleri ortaya çkarmak＇steglyle feret manslycnlarn verdl．

Bu geas：gerekgeyle jüri eqjitli projeier arasudan asaildaki projeleri seref manalye－ nut ifin tekilif etti．

I Nole Freje（2．elemeye bakalmasa）
Kcsin bir liman mekanizmasy在 tatil manzarsya igtiyerek karn koymadalif tutas－ lhk．

16 Notu Piole（3．elemcye baki＇rasi）
Roporda resim＇erie bel＇rtlen tekrolojik t：k＇il sten dercce ilginç．

55 Notut Praje（4．elemeye bakalmass）
Stdz tijatrosu öcosinde disyuniliten ve tesmetrth olarak ona indiremmis fid m＂rrart blitulniln rokll arastirmasi nhal sonuciora gib thratmis．

## 85 Notu Proje（3．e＇emeye bakilmasi）

Antik Side sehrinin sembotik olarak kr－ callyyan kapas daire seklinde büyuk atrak． t．－arastrmast．

Oylama bir＇p ahsalarelmis formelite＇er ta． maziendiktan sonra Jutri baskam zarflarn aç－ Eagh baslets ve asaludaki sonuctara veridt：：
L. ODOL

1 es prix
No. 23 - Rumuz: 16332

| Nihat GONER | Mimar 1.T.S. |
| :--- | :--- |$\quad$ TORKIYE

2. 0 DOL

2 tme prix
No. 47 - Rumuz : 69596

| Roland JIPTNER | Arch. T.H. Münich. | ALMANYA |
| :--- | :--- | ---: |
| Georges MORANDINI | Arch. D.PL.G. Paris | ISVICRE |
| Jose Maria MORAIZ |  | FRANSA |
| Ferdinand FISCHER |  | ISVICRE |

3. 0 DOL

3 eme pris
No. 151 - Rumuz : 24053
Erwin HEINLE Prog. Dipl. Ing.
almanya
Arin Ozbek
Yardimes I.T.U.
Derachschani DJahanschach Yardimer
Hoeschstetter ROLF
Kohler GEBHARD
Wagner ERHARD
*

Wande! MANFRED *
4. 0 DCL

4 éme prix
No. 40 - Rumuz : P.EA.AS.
Robert A. CHERVENAK
Henri - Claude BAILLY
Gregory J. BORDON
Oscar MESA
Le Roy Pardini
Auguste ROSSANO
Harlan DUNN
Paul PIERCE
Arch.
U.S.A.

1. MANSIYON

1 ère mention
No. 16 - Rumuz : OSVC1

| Güner GEZIM | Mimar 1.T.0, |
| :--- | :--- |
| Seving ELMAS | Mimar I.T.0, |
| Gürkan GEZIM | Mimar I.T.0. |
| Erdoğan ELMAS | Mimar I.T.0, |

## Tarkiye

Mimar IIT.
$\stackrel{\rightharpoonup}{*}$
Erdogan ELMAS
Mimar IT.0.

## 2. MANSIYON

ème mention
No. 73 - Rumuz: 16569

| Irfan BAYHAN | Mimar ETH SLA | Türkiye |
| :--- | :--- | :---: |
| Refik SENVARDAR | Mimar 1.T.0 |  |
| Hüseyin KAPTAN | Mimar 1.T.O. | : |
| M. Emre AYSU | Mimar 1.T.O. |  |

## 3. MANSIYON

3 eme mention

| No. $50-$ Rumur: 11010 |  |  |
| :--- | :--- | ---: |
| René SARGER | Arch. D.E.SA. |  |
| A. FRISCHLANDER | Arch. D.FI.G. | Fransa |
| C. PASTIA | Arch. D.I.A.B. | Apatrid |
| S. SARAMANDIC | Arch. D.F.A.B. | Romen |
|  |  | Yugoslav |

## 4. MANSIYON

4 ème mention
No 02 -Rumur: 47478
G. Vera CONSOLI

Americo La PENNA
Arch.
Arch.
ttalya
Arch.
Anne TASSI Cesare CIOMME1 Mario CANNIzzo

Arch.

ling.
*

## L. SATINALMA

1 e: acha:
No. 77 - Rumur : 11114
Mehmet Doruk PAMIR
Ayla KAracarey
Büent KASTARLAK
Fahrettin AYANLAR
Nur: ARIKOGLU
Mimra O.D.T.0.
Mimer Harvard Oniv,
Türklye
Mimar O.D.T. 0 ,
Mimar O.D.T.0.
Mimar Pratt Oniv.

## 2. SATINALMA

2 ème achat
No. 32 - Rumuz : 20977
Yves LEPERE Arch.
Be'cikn
Arsh,

## 3. SATINALMA

3 ème achat
No, 150 - Rumuz: 39776

Gindiz OZ.DES
Ahmet KESKIN
Mete ONOGOR
R. Changiz TUTLUOGLU

Prof. Mimar 1.T.U.
Doç. Dr. Mimar IT.U.
Mimar I.T.0.
Mimar ITT.0.

Turkiye
?
*
*

## 4. SATINALMA

4 ème achat
No. 116 - Rumuz: 02571
Delfino ALESSANDRA
Michel PLATANia
Fabrixlo CAROLA
Arch. Univ. Napoll
Italya
Arch, Univ. Napoli
Arch, Univ, Napoll

* Ekonomist Oniv. Napoli
* 

Giorglo EMINENTE

## 5. BATINALAIA

5 tme achat
No. 163 - Rumuz: 32309
than GOL.GEC
Erdajan YASLICA
Turgut SARIGOL
Kcma! ONUP.
Mehmet TUNÇEL
Mimar I.t.e.
Tarkidye
Mimar ITT.
Yardimei
.
.

## 6. SATINALMA

6 tme athat
No. 36 - Rumur: 154es
Henry AUFFERT
A, GCUDOT
Arch. D.PL.G.
Urbanis: D.P.L.G.
3. LAVEDAN
A. LAVEDAN
S. ELBI

Arch. D.FI.G.
Frans:

Arch. D.FI.G.
Arch. D.GSA.
*
J. PERROLLIZ

Arch. D.PL.G.
rurkiyz
tivficic

## SEREF MANSIYCNU

Mentiuen honarabls
No. 1 - Rumuz: 13067

| Jean HOLT | Y. Mmar O.D.T.O. | Amerila |
| :--- | :--- | ---: |
| Ergun EVYAPAN | Tirkte |  |

## SEREF MANSIYONU

Mention bonorablo
No. 14 - Rumuz : 9CSC?
Alterto GALARDI
Carlo MORETTI Armando GABELLA
Antanio MIGLIASSO
Francesso INDOVINA
SEREF MANSIYCNU
Mention honorable
No. 54 - Rumuz: © 0950

Pier Gierglo SEMERANO
Arch. Urbanist
Italya
Arch. Milana
ing. Torino
*
Ing. Torina
*
-
Pref. El:onem's
*

Ach, Vensdik
Italya

## SEREF MANSIYCNU

Mentlor hunorable

Nb. 89 - Rumuz: 222.7

Bernard SIMON
Pete: STEINFR

Dipl. Ing. Arch.
Dipl. lag. Arch,

Almanya

## RESUME DE RAPPORT DU JURY

## IV - RESULTATS DU CONCOURS, ATTRIBUTION DES PRIX. DECISIONS DU JURY

Le Jury s'est livrè une ana'yse critique intense et tris approfondie sur les 7 projets restants, afin de mettre en tumière pour chacun d'eux tous les aspects positifs et négatifs généraux et de détails et d'obtenir en comparant les differents projets les eléments nefessaires pouir le jugement final.

On a constate que dans lensemble. parmi les 7 projets retenus, seu's trols d'entre eux poavaient falre face aux protlemes de laminagement ginéral du territoire đ'une facon organique et coberente, tandis que les quatre autres se caractérisent surtout par des propositions specifiques pour la premilere étape.

Parmi les trois projets quil présentent un plan d'ensemble cohérent (Nos 40,73 et 123 ), on constate que les propositions des Nos 73 et 123 sont de types plus conventionnel et sont dans une très grande mesure très proches quant aux cholx généraux de localisation et dinfrastructure certaines differences apparaissent dans la dimension des differentes parties qui, dans les plans du No 123 se prisentent d'une façon plus acceptable et réaliste. Par contre, en ce qui concerne ies proposilitions dintervention pour la premilere ctape de 4000 lits. les propositions du No 73 paraissent surtout intéressantes en ce qui concerne La structure d'ensemble Le plan No 40 se place dans des termes non conventionnels en tant que proposition génerale d'une interprétation nouvelle de la vie de vacances, comprise comme vie de plein air en contact avee la nature et en dehors des schemas et des implantations fixes traditionnels.

Les autres projets Nos 16, 47, 50, 151 se sont impoais et ont passé les différentes selections en raison de l'originalité de leurs propositions pour la structure et la forme de la première étape de 4000 lits.

En entrant dans une discussion plus detaillée sur ces 7 projets, chgeue Membre du Jury et les Consultants ont exposé dans differentes interventions leurs points de vue en faisant ressortir des opinions meme contradietolires sur les differents aspects de chaque projet. C'est ainsi que les motivations sulvantes données selon l'ordre numérique des projets ont ête formulfes:

Projet No 16
Solution concentrie priss du Lac Vibrant pour la première estape et les sulvantes. Le concept de base de ce projet est de crder dans un endroit unigue une véritab'e ville de vacances et de laisser par constquent completement libre le territoire nature! aux environs. Si d'un coted, le cholx du lieu de concentration près du Lac Vibrant lalsse completement libre la zone de la ville historigue de Side et une grande partie de la forkt gul sera occupte en un seal point. avee linsertion de la premiere ctape de la ville de vacances à louest du Lac Vibrant, il cloigne par contre d'une fagon excessive les touristes de side.

La concentration des trois etapes autour đu Lac Vibrant a été considérte đ'une façon unanime par le Jury comme une donnde négative, car cela donneraht lieu a I'ambiance naturelle et historique en dloignant de cette facon le béneflice de son utilisation pour les touristes loges,

Par coatre, on a apprefeld dans ie projet les qualités de composition linealire formbe d'un premier rang de bâtiments a terrasses descendants vers la mer et separd par une route-jardin de la rangée des battiments hauts pour hotels qui se trouve derritere.

L'ensemble se prisente duune facon equilibrte et harmonieuse, mais certalns doutes ont été exprimés pour la densité assez elevie de l'ensemble et pour la penétra. tion de la fordt et en géndral pour le caractère trés urbain de l'ensemble.

Le Jury a apprecté par contre, Iaménagement de la forêet et le rêscau routier ainsi que la proposition pour le parc archoologique de Side et en meme temps une certaine sensibilité demontrée dans Iutilisation des rives de la rivilere.

## Projet No 40

La proposition se base sur l'association de trois iddes integries entre elles en un seul système coherent :

1. Laisser la nature le plus possible dans son intégrited sauf quelques retouches intelligentes proposeles pour le trace du cours du la rivietre Manavgat afin d'en augmenter son utilisation.
2. La creation d'un système d'infrastructure très souple base sur l'usage de vehicules legers (velhicules electriques pour transport individuel et en commun, en dehors des bicyclettes et des voitures à cheval) système qui peut permettre is diffu.
sion la plus grande des touristes dans in région en les stimulant à des déplacements comptementaires à pied.
3. L'invention d'unites dhebersements standardisées et industrialisdes aptes a 0 cuper un minimum d'espace et à s'intégrer a Tamblance au moyen de groupements informels juxtaposés et superposés.

L'ensemble de ces idees et Seur localisation sur la rigion apportent une colution d'un Intéret véritable dans lequel lea princlpales unltes dhebergements locatistes dans la partie centar'e de la plage entre les dunes et la forèt sont inṫ̇gries par des noyaux secondaires, comme le village pour pècheurs sur la rivière de Manavgat par des installations socioculturelles et sportives, surtout par un sens très controte d'une utilisation du paysage et du site.

Cependant, le projet, blen que présentant un grand intérett par son originalite et par la proposition intigrale d'une vie tourisique nouvelle, apparu a certains membres du Jury et aux consultants, d'une application difficile en raison de ses caractères technologiques.

## Projet No 47

Un intérét particulier et des discussione prolongées ont été suscités par ce projet pour le plan d'ensemble dans lequel on relève certalnes solutions fnacceptables comme le grand lac intérieur qui en dehors des difficultés techniques et économiques detruirait une grande partie de la forèt, par coatre, le projet s'lmpose pour les caractéristiques de l'implantation urbaine de la première étape privue à l'est de Acl $\mathrm{su}, \mathrm{A}$ cet endroit, les auteurs proposent la criation d'une bale artificielle aménagde en port de plaisance réaliste par l'agrandissement de l'emtouchure de la rivière Aci su. protégle par une digue artificielle; sur ce Plan d'eau tranquille, les battiments articules se ddploient en prdsentant leur concavité vers le plan d'eau de façon a fermer une sérle de baies. de ports, d'embarcadedres avec une grande variete de formes et avec un diveloppement linéaire maximum des facades sur la mer, au second rang. d'autres batiments à développement curviHigne avec la concavité vers la forét, transformbe dans cette zone en un grand pare aménage, sont associes au premier rang en donnant lieu à un ensemble très varité de rues d'flargissements, de petites places aptes it une vie de contacts humains'

L'ensemble forme un tout sympathique insére entre la mer calme de la bale et la foret en contact très direct avec la plage et les dunes et oriente visuellement et psychologiquement vers la péninsule de Side.

Ce sont les aspects positifs de ce projet mis en évidence dans tous les dessins de détails qui ont imposed le projet al lattention du Jury, en repoussant au second plan les erreurs du plan d'ensemble quil sont en tout cas jugles d'une facon unanime comme inacceptables, notamment en ce qui concerne l'agrandissement abusit du Lac Vibrant et les constructions sur le lac intérieur qui presentent une qualite infetrieure à celle du premier noyau sur leque! est concentré I'intérèt tout entier du projet.

## Projet No 50

Le choix très justifie de la localisation pour la première tranche, la dimension correcte et les formes très simples avec lesquelles IImplantation est congue ont impose ce projet jusqu ì ta phase finale du jugement, blen que l't́tude dans son enseml). le présente plus une bonne qualite moyenpe que des nouvelles propositions.

On releve toutefois outre les aupects positifs de la premiltre étape, une certainé fantaisie dans les propositions relatives a la revitalisation de la ville antigue de Side.

## Projet $\mathrm{No}_{\mathrm{o}} 73$

La qualite d'ensemble des propositions du plan et du noyau qui ont été développtes met ce projet a un niveau gtoeral assez deve. Les localisations des implantations touristiques sont dans l'ensemble raisonnatles et acceptables ainsi que la structure gèndrale des développements privus pour la ville de Manavgat, les centres mineurs et le réseau dinfrastructure: quelques objections ont dted néanmoins spulevies de la part du Jury en ce qui concerne les dimensions de la première étape implantie sur la cote ouest du Lac Vibrant dont le developpement lindaire le long de la plage apparait surdimensionne avec une pênetration trop accentude dans la fortt Le projet se base sur des structures ramifiees pénetrant au nord dans la fortt et raccordées au réseau routier princlpal de distribution, placo le long de lo mer

Une selection très attentive des parcours (canaux, routes pour voitures, chemins piétons) imaginés à differants niveaux sans croisement permet la maximum d'aceès et en metme temps le maximum dinddipendance pour les plétons pour lesquels on a conçu des parcours articulks avec des Eargissements comme lieux de rencontres et de repos,

Un réseau de canaux detouchant à la mer A côte du lac vibrant se ramifie dans toute cette zone et conduit au port de plajsance
place a linterieur deux types princlpaux de batiments soat imaginés: des hôtels en hauteur et des ma'sons basses pour pensions et logements de vacances. Ces batiments. conçus sur pilotis de facon a creter une ventllation transversale au niveau du sol, partiçullitremen: efficace.

Dans l'ensemble le Jury a appricie dans Ee projet le niveau des solutions architecturales qui permettent une considerable soupiesse dans ta réalisation, même st certaines conséquences de limplantation gendrale, comme la densité trop dlevóe et la separation des noyaux habités de la plage, ont souleved de la part de certains membres du Jury des doutes et des discussions.

## Projet No 123

Une distribution equilitrie des differents eléments: stations touristiques, points d'appuil, services pour la plage, caractérise le plan d'ensemble de ce projet, qui privoit les deux stations touristiques principales, Fune près du Lac Vibrant et Tautre pres de Aci su, tandis que la trolsième est s'tule a l'ouest de Side entre la ville antique et Kumkōy. On a estime a la fois ralsonnables et approprites les extensions privues pour la vil'e de Manavgat et les villages de la région, ainsi que le réseau routier, meme si pour celuici ont dte émises à plusieurs occaslons certaines observations sur les schbmas trop rigides de tracés qu'll serait souhaltable de revoir pour obtenir une adaptation plus sensible au site; en partb culler, la route tracés en ligne droite dans la forêt de sorgun pour la liaison des deux stations touristiques pourrait etre alsement ntviste.

Les propositions de conservation de la forett de Sorgun comme parc botanique regional, Ilinsertion de certaines zones vertes entre Acsat of tia ville antique de Side, l'élargissement de ta riviére en bassin d'une superficie assez modeste mais suffisante pour accuellit des embarcations touristiques paralssent acceptabiec; nedanmoins certains doutes ont été tmis par les Membres du Jury sur I'opportunite de falre communiquer les eaux douces du Lec Vibrant et de la Rivière Manavgat avec la mer. Ceste communication pouvant modifier d'une façon Inattendue le rdgime hydraillique de la rivière.

Ces dernieres propositions ainsi que la ercation d'une digue en mer a lembouchure de la rivière Manavgat devralent être soumises a un controbl selentifique seivere.

En ce quil concerne le quartier touristique propose a cote du Lac Vibrant et développt en setalis par les auteurs le Jury a exrimé certaines réserves sur la structure et le lotissement du quartier, que I'on cons:dere quelque pou schematique meme si on apprécie I'effort de réaliser l'ensemble avec
des malsons basses sur pilotis et réalisdes avec un système prefabrique.

En ce qui concerhe la ville antique de Side. les propositions gènérales paraissent acceptables et peuvent consituer un premier canevas pour une étude plus poussede qui demande quand mème la reconstitution scientiflque Préalable de la structure de la ville historique et du territoire urbain anclen. En deffinitive, il est évident que le projet 123 présente un interett tout particulier par l'équilibre et le réalisme de ses propositions ginérales et de détail's confirmies de plus sur le plan dconomique par les donndes annexes, mals quil en raison de la ligne sténerale de prudence dans laquelle II se p'ace, demande des développements successifs quil semblent nécessalres pour une Intégration adéquate avec des idés et des solutions architecturales aptes a rehausser le ton ginéral du résultat.

## Projet No 151

L'originalité de ce projet repose surtout sur ses propositions architecturales pour la première implantation touristique et dans un effort appreciable pour imaginer une revitatisation des monuments antiques de Side une fols restaurts.

Le plan d'ensemble est difficilement acceptable pour ta proposition dimplantation touristique appuyée des deux cobtés de la péninsule, Pour la première étape, le projet prévolt d'utitiser une partie de la cobte entre les dunei et les bords de la fortt de Sorgun; une partie de cette implantation est placte sur ta zone archtologique enseveEe sous les dunes entre Side et Acl su et cette localisation en cas de réalisation devrait avant tout ċtre verifice par des sondages afin de constater la prisence ou non de structure antiques, A part cela, meme en considérant que tout l'ensemb'e pourrait dventuellement être déplace vers l'est la proposition de IImplantation touristique formie par un groupement très varié d'elefments simples présente un intereet considérable du point de vue de l'ambiance. Voe des terrasses descendant vers la mer et regardant vers la ville antique et le thêatre, I'ensemble parait attractif, de mème que vue du sommet du theatre de Side, 1 se prísente comme insért dans Iambiance d'une facon semsible et harmonique.

Pour ses caractéristigues à la fols de simplicite et de variete, le Projet 151 en dehors des defauts dimp'antation génerale qui pourraient हtre facilement corrigts offre une solution corricte., realiste et riche de fantaisie qu'on peut donc recommander pour une experience des realisateurs.

En concluant I'analyse critique développde d'une facon collégiale par les Membres du Jury, on a constate au moyen de sondages de votes que n'exlstaient pas les conditions'
nécessaires pour l'attribution d'un premier prix abso'u, auquel confler la mission prévue par le 1 er alinéa 11.3. du Rk̇glemeat du Concours.

La solution la plas adaptde aux conditions relel'es des projes pressentes aura't dté a ce point celle de l'atrribution de deux prix exaequo. Le Reg'ement U.I.A. permet une tele solution qui a éte parfois adoptée dans des cas semblables. La majorité du Jury s'est exprimée en ce sens, mals la proposition n'a pu cetre suivie en raison des difficuttes admlnistratives qu'el'e aurait crodes encuite, d'fficultes mises en dvidence par les Membre4 consultants et les promoteurs du Concourl. Face $1 /$ de te'les difficultés, le Jury décide a I'unanimité d'attribuer un promier et un deuxieme prix ì ta condition que deux soient associés dans la mission privue parle Réslement au \& 11.3. Cette décision a un esractère impératif. Ainsi êtant precledes les conditions de I'altribution des prix. le Jury est pesset au vote avec lattribution a Tunanimite du:
1 er PRIX au Projet No 123, soes le cendition prevedente et avec les recemmandatians Indiguees dans les motivations du Jugement,
2 ème PRIX au Projet No 47, avec 'ies observations comprises dans le Jugement,
3 tme PRIX au Projet No 151, que le Jury recommande aux promoteurs camme une experience posuible soit dans la zone dut concours. soi: alleurs
et At In majorite des volx
4 eme PRIX au Projet No 40 que le Jury reccommands a l'attention des promoteurs pour un déve'oppement de ses propositions en suggefrant leur applleation dans une experience pratigue metrie a petite dehelle. Pour l'attribution des Mentions, ic Jary a voulu faire ressortir les projets, quil arrives Jusqu'au dernler cholx sans entrer dans les prix se sont particulterement d'stinguts par rapport a l'origina'ité de leura Propositions.

Ces projets prisentent un êventail assez grand diddes, de formes structurales et architecturales qui peuvent constituer un patrimoine de suggestions awquel les promoteurs peuvent alsement puiser dans des occasions diverses et successives.

Les redsultats decides a I'unanimite sont les suivants :
1 ere MENTION au Projet No 16
2 ème MENTION au Projet No 73
3 ème MENTION as Projet No 50
4 ème MENTION au Projer No 62 (Voir
note spetciale de motivations)
Etant donné que le Règ'ement privoyalt un chiffre de 30000 LT a la disposition du Jury pour des achats, apres avolr décide de subdiviser en six parties tgales de 5000 LT


Screí mansiyonu.
Mimar: : Aarsard Simon ve Peter Steiner
nettes, le Jury a Vote a Irunanimite de proposer aux promoteurs l'achat de 6 profeis ayant le mèma mérite. Ces projets sant les suivants: Nos 32, 36, 77, 116, 158, 163 avce des motivations particulitres.

Projet No 32 (voir note spiciale de motivations)

Le Jary a apprdcil I'effort appiliqued is ia criation dans un ensemtle costinu et egalitalre ainsi que la sansibilite architecto. rale et d'amblance clevdo démontróe dans La conception du parti autoor da part nuwveata. Projet No 16 (voir note spdiciale de motivations)

On accepte Midde d'une cité lacustra de plaisance et certains détails proposes pour sa ntalisation comme lidte va'able en elle . míne, mals utlisable ailleurs qu'l Side.
Projet No 77 (voir note spíciale de motivztions)

Le Jury appricle la structure ginérale et. les développements architecturaus en annexes au rapport.
Projet No 116 (voir 4 ème Elimination)
Est considèré comme stimulant surtout pour la capaclté demontrie de la transformation volontaire d'une partie da paysage dans le but de contrebalancer et mettre en valeur l'amblance aaturelle particulitrement attractive laissde aux loisirs dans son etat naturel.
Projet No 159(voir note spéciale de motivations)

On a retenu comme valable surtout Ilide génerale de la structure en grappes et cerv taines proposilions pour Jes bltiments en terrasses,

Projet No 163 (vair note spdciale de motiVritions)

So distingue paar certaines Firesecs de details du plan gui en dehors des structures priacipales próveit une diffuston sur le territoire de petits noyaux peur les loisirs exprimds avec tue richesse partizu'ikre dans I'ensemble.

Enfin, le Jury a procede a I'attribution de certaines mentions honorables aver I'intenthon de mettre en evideace certainas fales particuliérement significatives qui, tout en se pleçant volontalrement hors concours en ce qui concerne le respest du programme et la possibilite d'une rća'isation pratique of frent une contribution appriciable ia la resherche sur le plan soit arclitectural, soit technolagique Avec cette motivation générale Je Jury a fait ressortir parmi Irs differents projets, les suivants, qu'e'le signcle pour uns montion honorable.

Projet No 1 (voir 2 éme Elimination)
Pour sa cohdrence dans la surposition volontaire au paysage naturel d'un mécanisme lineaire absolu.

Projet No 14 (voir 3 eme Elimination)
Pour la proposition technologique d'un Intérêt considelrable itustrd dans le rapport.

Projet No 54 (voir 4 dme Elimination)
Pour la recherche formelle portie cax extretmes consdquences de deux ensembles urchliecturaux imagines à I'echelle de theatre de Side et giometriquement rapportés a cetz-ci,

Projet No 89 (volr 3 eme Elimination)
Pour la recherche d'une megastructure a circuit ferme embrassant symboliquement lo ville antique de Side.


[^0]:    ARKITEKT'IN KOLLEKSIYONLARI
    1931 - 1935 beher cildi
    1936-1940 beher cildi
    $50 \sim \mathrm{TL}$
    45-TL.
    $1941-1950$ beher cild $\quad 40-\mathrm{TL}$
    $1951-1969$ beher d"di $\quad 50-$ TL
    Itin tarifemiz talep Unerine ginderillir.
    Yax; foto; resim ve abone bedelleri ARKITEKTin adresine posta ile gibnderil melidir. Basimayan yanlar lade edillir Adreslerinl deglistiren abonelerin en gey bir ay icinde sdarehanemizi haberdar etme. leri läzuder. Aksi takdirde kaybolan der gilerden Medirfisiomor mesullyet kabul etmez.

[^1]:    3
    *
    .

