Giriş


---


Bu araştırmaında, yukarıdaki tespitlerin işığında, Kocaeli ilimizin demografik yapısının sosyolojik açıdan incelenemesi hedeflenmiştir. Sosyoloji6 bir başarılı süreci gerçekleştirebilecek olanarastırımda, metodolojik açıdan temel veri kaynağı olarak TÜİK verileri tarafından kullanıldı. Çalışmada ağırlıklı olarak arşiv taraması7 ve ikinci veri analizi tekniği8,9 kullanıldı. Bu bağlamda, TÜİK’in veri setlerinin yanı sıra, araştırmacıların Kocaeli iline dair yaptığı araştırmalar ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayit, belge ve veri setlerindendi de faydalanıldı. Bu veriler, ikinci veri analizi tekniği kullanılarak, Kocaeli ilinin durumunu ile bu demografik yapara tarihsel süreç içinde yaşanan değişim sosyolojik açıdan tabih edildi. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların, Türk toplumun geneli bakımından ifade ettiği manada tartışılmalıdır.

1. Dünden Bugün Kocaeli’nin Demografik Yapısı

Nüfus, toplumun en temel unsurlarındandır. Nüfus olgusu, toplumsal yapının teşkilinde olduğu kadar toplumsal değişim sürecinde oldukça önemli rol oynar.2 Bu nedenle üzerine, ülkemizde ilk nüfusun 1927 yılında yapılmıştır. Ancak tarihizin derinliklerinden günümüzde ülkmizde bazı nüfus tespitlerinin yapıldığı da bilinen bir hakikattir. Örneğin,

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, dahadevalerin kuruluş döneminde itibaren nüfus tespitine yönelik bazı çalışmalar gözlemlenir17.

Topluma dair isabetli ve sağlıklı tahillere yapılabilmesi ve geleceğe yönelik isabetli kararlar alınabilmeli için, toplumun demografik yapısının iyi bilinmesi büyük önem arz eder. Nüfus yapısına dair bu bilgi politika belirleyiciler kadar, merkezi ve yerel yöneticilerin18 isabetli kararlar alabilmesinde çok önemli rol oynar. Bu tespitlerin işliğinde, bu çalışmada Kocaeli’nin toplumsal yapısının analizlenmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, ilin demografik yapısı araştırıldı. Bu bölümde öncelikli olarak ilin nüfus büyüklüğü ve nüfusunda son yıllarda yaşanan değişim incelendi.

Tablo 1: Kocaeli Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>Şehir</th>
<th>Köy</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>894242</td>
<td>543684</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1392733</td>
<td>97625</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1422752</td>
<td>99656</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1459772</td>
<td>100366</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>1499958</td>
<td>101762</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>1527407</td>
<td>107284</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>1676202</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>1722795</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>1780055</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Grafik 1: Kocaeli Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

Tablo 1 ve Grafik 1’de de görüldüğü gibi, Kocaeli’nin 2015 yılı nüfusu 1.780.055’tir. İl’in 2007 toplam nüfusu 1.437.926 kişidir. TÜİK verileri, yalnızca sekiz yıllık süreçte ilin nüfusu yüzde 23,79’luk bir artış yaşandığını ortaya koymaktadır. Son bir yıllık süreç içerisinde demografik yapında meydana gelen değişimleri anlamak amacıyla, ilin 2014 ve 2015 yılı nüfusu karşılaştırıldığında da oldukça önemli bulgularla karşılaştırılırlar. Tablo 1 ve 2’de de

17 Emre Kongar, İmparatorluktan günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısı 1, Remzi Kitabevi, İstanbul 1985, s.377-378.
görüldüğü gibi, son bir yılda ilin nüfusu 57260 kişi artmıştır. Bir başka ifadeyle yalnızca bir yılda ildeki nüfus artışı yaklaşık yüzde 3,32 olmuştur (Grafik 1 ve Grafik 2).

Tablo 2: Kocaeli İlinde Nüfus Artışı Hızı ve Nüfus Yoğunluğundaki Değişim

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yıllar</th>
<th>Nüfus</th>
<th>Yıllık Artış Hızı (Binde)</th>
<th>Nüfus Yoğunluğu (Kişi/km²)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1960</td>
<td>297,463</td>
<td>32,24</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>1965</td>
<td>335,518</td>
<td>24,08</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>385,408</td>
<td>27,73</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>477,736</td>
<td>42,95</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>596,899</td>
<td>44,54</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>1985</td>
<td>742,245</td>
<td>43,59</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>936,136</td>
<td>46,42</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>1.177,379</td>
<td>34,56</td>
<td>344</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1.206,085</td>
<td>25,33</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1.437,926</td>
<td>---</td>
<td>398</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1.490,358</td>
<td>35,81</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1.522,408</td>
<td>21,28</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1.560,138</td>
<td>24,48</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>1.601,720</td>
<td>26,30</td>
<td>443</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>1.634,691</td>
<td>20,38</td>
<td>453</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>1.676,202</td>
<td>25,1</td>
<td>464</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>1.722,795</td>
<td>27,80</td>
<td>507</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tablo 3: Kocaeli İlçelerinin Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu (2014)

<table>
<thead>
<tr>
<th>İlçe</th>
<th>Nüfusu</th>
<th>Yüzölçümü (km²)</th>
<th>Nüfus yoğunluğu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Başiskele</td>
<td>79.625</td>
<td>209</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>Çayırova</td>
<td>109.698</td>
<td>23</td>
<td>4769</td>
</tr>
<tr>
<td>Darca</td>
<td>173.139</td>
<td>23</td>
<td>7528</td>
</tr>
<tr>
<td>Derince</td>
<td>133.739</td>
<td>198</td>
<td>675</td>
</tr>
<tr>
<td>Dilovası</td>
<td>45.714</td>
<td>125</td>
<td>366</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebze</td>
<td>338.412</td>
<td>418</td>
<td>810</td>
</tr>
<tr>
<td>Gölcük</td>
<td>149.238</td>
<td>217</td>
<td>688</td>
</tr>
<tr>
<td>İzmit</td>
<td>338.710</td>
<td>480</td>
<td>706</td>
</tr>
<tr>
<td>Kandıra</td>
<td>49.203</td>
<td>840</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>Karamürsel</td>
<td>54.225</td>
<td>262</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>Kartepe</td>
<td>104.882</td>
<td>301</td>
<td>348</td>
</tr>
<tr>
<td>Körfez</td>
<td>146.210</td>
<td>301</td>
<td>486</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>1.722.795</td>
<td>3.397</td>
<td>507</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Kocaeli’nin içinde bulunduğu bu durum, ilin nüfus yoğunluğuna da yansımıştır. 2015 yılı itibariyle ilin nüfus yoğunluğu 507 kişi/km²'dir. Daha net bir ifadeyle ilde kilometrekareye 507 kişi düşmektedir. Üçüncü bin yılın başında ilin her bir kilometrekaresinde ortalama 352 kişi yaşarken, 15 yıllık süreçte, yüzde 44 artarak 507'ye yükselmiştir. Kocaeli’nin ilçelerinin nüfus yoğunluğu incelendiğinde de çok önemli bulgulara karşılasmıştır. Yine Kocaeli Valiliği’nin ortaya koyduğu veriler esas alındığında, Tablo 3’te de görüldüğü gibi, Kocaeli’nin ilçeleri arasında, nüfus yoğunluğu bakımından son derece çarpıcı farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Örneğin Kandıra ilçesinin nüfus yoğunluğu yalnızca 59 kişi/km², Darca ilçesinin nüfus yoğunluğu 7528 kişi/km²’yi ulaştığı görülmektedir. Bu son derece çarpıcı farklılıkta, ilçelerin konumlarının belirleyici rol oynadığı düşünülmektedir. Marmara Denizi’ne ve uluslararası karayolu güzergâhına daha yakın, sanayi tesislerinin daha yoğun olduğu ilçelerde, nüfus yoğunluğu diğerlerine kıyasla daha yüksek düzeydedir.

2. Kocaeli Nüfusunun İdari Dağılımı:


<table>
<thead>
<tr>
<th>Cinsiyet</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
<th>Toplam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Başiskele</td>
<td>42751</td>
<td>41484</td>
<td>84235</td>
</tr>
<tr>
<td>Darıca</td>
<td>92917</td>
<td>89793</td>
<td>182710</td>
</tr>
<tr>
<td>Derince</td>
<td>69062</td>
<td>67680</td>
<td>136742</td>
</tr>
<tr>
<td>Dilovası</td>
<td>23628</td>
<td>22471</td>
<td>46099</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebze</td>
<td>178476</td>
<td>171639</td>
<td>350115</td>
</tr>
<tr>
<td>Gölcük</td>
<td>77812</td>
<td>74795</td>
<td>152607</td>
</tr>
<tr>
<td>Kandıra</td>
<td>26164</td>
<td>22773</td>
<td>48937</td>
</tr>
<tr>
<td>Karamürsel</td>
<td>27479</td>
<td>27690</td>
<td>55169</td>
</tr>
<tr>
<td>Karpepe</td>
<td>54991</td>
<td>52997</td>
<td>107988</td>
</tr>
<tr>
<td>Körlük</td>
<td>76086</td>
<td>75063</td>
<td>151149</td>
</tr>
<tr>
<td>Çayırova</td>
<td>60111</td>
<td>57119</td>
<td>117230</td>
</tr>
<tr>
<td>İzmit</td>
<td>172383</td>
<td>174691</td>
<td>347074</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Herkesçe malum olduğu üzere toplum, iki farklı cinsiyetten bireylerin bir araya gelmesiyle şekillenir. Bu hususta, cinsiyetdeğişkeni, toplumsal yapıyı anlayıp açıklayıp açıklamakta kullanılan sosyolojik değişkenlerin başında gelir. Cinsiyet olgusu, toplum hayatında veozellikle de

toplumsal hareketlilik üzerinde derece etkilidir. Geçmişten günümüze, hemen her toplum türünde bazı cinsiyete mensup bireyler, toplumsal hayatta daha ön planda ve belirleyici konumda olagelmiştir\(^{22}\).

Tablo 5: Cinsiyet Değişkeni Temelinde Kocaeli Nüfusu (2015)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kocaeli</td>
<td>901.860</td>
<td>878.195</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td><strong>1.780.055</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu tespitlerden hareketle çalışmada Kocaeli’nin nüfus yapısi, cinsiyet faktörü temelinde de incelendi. Tablo 5 ve Grafik 3’te de görüldüğü gibi Kocaeli ilinde nüfus dengesi erkeklerin lehinedir. Daha net bir ifadeyle, son ADNKS verilerine göre, Kocaeli’nde yaşayan erkeklerin oranı, kadınlardan yaklaşık yüzde 2,7 daha fazladır.

---

Ilin demografik yapısı yıllara göre değişimi incelendiğinde de son derece önemli sonuçlar-la karşılaştırılır. Tablo 6, Grafik 4’te de görüldüğü gibi, son sekiz yıllık dönemde, demografik yapısı içinde sayısal üstünlik erkeklerin elinde olmuştur.


Demografik analizlerde sıkıla kullanılan diğer önemli sosyolojik değişkenler arasında yaş faktörü oldukça büyük önem arz eder. Yaş değişkeni toplumun yapısını anlamak ve açıklamayabilmenin yanı sıra, topluma dair geleceğe yönelik ön tahminlerde bulunabilmek için de son derece önemlidir. Geleceği yönelik ön kestirimlerde bulunabilmek ise planlayıcılar, politika yapıcılar ve özellikle de yerel-merkezi siyasi elitler açısından son derece büyük önem haizdir.

Tablo 7: Kocaeli Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2015)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yaş Grubu</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>'0-4'</td>
<td>74887</td>
<td>70680</td>
</tr>
<tr>
<td>'5-9'</td>
<td>73394</td>
<td>69125</td>
</tr>
<tr>
<td>'10-14'</td>
<td>68942</td>
<td>64754</td>
</tr>
<tr>
<td>'15-19'</td>
<td>71867</td>
<td>65580</td>
</tr>
<tr>
<td>'20-24'</td>
<td>68683</td>
<td>68908</td>
</tr>
<tr>
<td>'25-29'</td>
<td>77516</td>
<td>76625</td>
</tr>
<tr>
<td>'30-34'</td>
<td>84693</td>
<td>81870</td>
</tr>
<tr>
<td>'35-39'</td>
<td>81681</td>
<td>76422</td>
</tr>
<tr>
<td>'40-44'</td>
<td>69114</td>
<td>65777</td>
</tr>
<tr>
<td>'45-49'</td>
<td>54479</td>
<td>51243</td>
</tr>
<tr>
<td>'50-54'</td>
<td>51360</td>
<td>50891</td>
</tr>
<tr>
<td>'55-59'</td>
<td>40776</td>
<td>40007</td>
</tr>
<tr>
<td>'60-64'</td>
<td>31482</td>
<td>32221</td>
</tr>
<tr>
<td>'65-69'</td>
<td>22089</td>
<td>23761</td>
</tr>
<tr>
<td>'70-74'</td>
<td>14081</td>
<td>15959</td>
</tr>
<tr>
<td>'75-79'</td>
<td>8725</td>
<td>11370</td>
</tr>
<tr>
<td>'80-84'</td>
<td>5438</td>
<td>7580</td>
</tr>
<tr>
<td>'85-89'</td>
<td>2091</td>
<td>4099</td>
</tr>
<tr>
<td>'90+'</td>
<td>562</td>
<td>1323</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Toplam</strong></td>
<td>901.860</td>
<td>878.195</td>
</tr>
</tbody>
</table>


5. Medeni Durum Değişkeni Temelinde Kocaeli’nin Demografik Yapısı

Sosyolojik ve demografik araştırmalarda, üzerinde durulan önemli değişkenlerden biri de medeni durum olgusudur. Medeni duruma dair bulgular, araştırmacılara hem toplumun genel sosyal yapısı ile ilgili ve hem de aile yapısındaki eğilimler hakkında son derece önemli ipuçları verir. Bu sebeple sosyolojik araştırmalar için hayati bir önem teşkil eder.

Tablo 8: Medeni Durum Temelinde Kocaeli’nin Demografik Yapısı (2014, 15 Yaş Üstü)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Medeni durum</th>
<th>Toplam</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hiç evlenmedi</td>
<td>351075</td>
<td>207405</td>
<td>143670</td>
</tr>
<tr>
<td>Evli</td>
<td>893019</td>
<td>446583</td>
<td>446436</td>
</tr>
<tr>
<td>Boşandı</td>
<td>43547</td>
<td>18564</td>
<td>24983</td>
</tr>
<tr>
<td>Eşi öldü</td>
<td>64264</td>
<td>9376</td>
<td>54888</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>1351905</td>
<td>681928</td>
<td>669977</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Öte yandan eşi ölmüş bireyler arasında kadınların sayısının fazla olduğu, ilde kadınların ortalama ömrülerinin erkeklerden daha uzun olduğuna işaret etmektedir. Yine Tablo 8 ve Grafik 7’de ayrıntılı bir şekilde sergilenen bulgular, Kocaeli ilinde eşi ölmüş kadınların oranının, eşi ölmüş erkeklerden yüzde 485,41 daha fazla olduğunu göstermekteidir.

6. Okuma-Yazma Durumu Değişkeni Temelinde Kocaeli’nin Demografik Yapısı

Toplumun yapısını daha iyi anlamak, sosyal doku ile ilgili isabetli sonuçlara varabilmek için hayati önem arz eden bir diğer sosyolojik olgu da eğitim faktörüdür. Eğitim denildiğinde ise öncelikli olarak akla okuma yazma durumu gelir. Sosyologların yaptığı araştırmalarına göre, toplumların gelişmişlik düzeyinde yaşanan artışa paralel olarak, okuma yazma bilmeyenlerin genel nüfus içindeki oranı da her geçen gün azalmaktadır (Kongar, 1985). Bununla birlikte yırtık birinci yüzyılın ilk çeyreğinin yaşadığı bu günlerde, okuma-yazmanın halen bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmesi dikkat çekici bir durumdur.

Tablo 9: Yaşı Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus (15 +yas) - 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>Okuma yazma durumu</th>
<th>Toplam</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Okuma yazma bilmeyen</td>
<td>41067</td>
<td>6160</td>
<td>34907</td>
</tr>
<tr>
<td>Okuma yazma bilen</td>
<td>1250726</td>
<td>645293</td>
<td>605433</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilinmeyen</td>
<td>15020</td>
<td>7163</td>
<td>7857</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1306813</td>
<td>658616</td>
<td>648197</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Grafik 7: Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus (15 +yas)
Bu tespitlerin ışığında, Kocaeli’nin toplumsal yapısını ve demografik yapıda yaşanan değişimi daha iyi anlayabilme için, ilin demografik yapısı, bireylerin okuma-yazma bilme durumları dikkate alınarak inceledi. Bu başlık altında, TÜİK’in eğitimtime dair 2015 yılına ilişkin verileri henüz yayınlanmamış olduğu için 2014 yılı verileri, analizlerde esas teşkil etti.


7. Eğitim Seviyesi Değişkeni Temelinde Kocaeli’nin Demografik Yapısı

Eğitim olgusu herkesi yakından ilgilendiren son derece önemli bir sosyolojik olgudur. Eğitim konusunda okur-yazarlık oranları kadar önemli iki diğer değişken, bireylerin alması oldukları eğitimin nitel ve niceli durumudur. Daha net bir ifadeyle, bu hususta günümüzde, en önemli toplumsal değişken bireylerin eğitim seviyesidir. Ancak günümüz toplumlarında, bireylerin aldıkları eğitimnin niteliksel durumunun, en az nicelişel özellikleri kadar önem arz ettiği gerçeği de gözden uzak tutulmalıdır.

Tablo 10: Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus (6 + yaş) - 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bitirilen eğitim düzeyi</th>
<th>Toplam</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Okuma yazma bilmeyen</td>
<td>41901</td>
<td>6657</td>
<td>35244</td>
</tr>
<tr>
<td>Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen</td>
<td>160426</td>
<td>71560</td>
<td>88866</td>
</tr>
<tr>
<td>İlkokul</td>
<td>404036</td>
<td>168595</td>
<td>235441</td>
</tr>
<tr>
<td>İlgöretil</td>
<td>256705</td>
<td>139707</td>
<td>116998</td>
</tr>
<tr>
<td>Ortaokul veya dengi meslek ortaokul</td>
<td>146941</td>
<td>83112</td>
<td>63829</td>
</tr>
<tr>
<td>Lise veya dengi meslek okulu</td>
<td>331908</td>
<td>198842</td>
<td>133066</td>
</tr>
<tr>
<td>Yüksekokul veya fakülte mezunu</td>
<td>176813</td>
<td>98679</td>
<td>78134</td>
</tr>
<tr>
<td>Yüksek lisans mezunu</td>
<td>11910</td>
<td>7179</td>
<td>4731</td>
</tr>
<tr>
<td>Doktora mezunu</td>
<td>2874</td>
<td>1707</td>
<td>1167</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilinmeyen</td>
<td>15653</td>
<td>7484</td>
<td>8169</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>1549167</td>
<td>783522</td>
<td>765645</td>
</tr>
</tbody>
</table>


7. Kocaeli ve Göç Olgusu

Sosyolojik araştırmalarda sliklıkla yinelediği üzere, göç evrensel bir sosyolojik olgudur25. Düny olduğunu gibi bugün de insanlar, birçok nedene bağlı olarak, doğduğu toprakları bırakıp başka coğrafyalara göç etmeye devam etmektedir. Bu durum bazen kuraklık, işsizlik,
bazen alt yapısı ve barınma yetersizlikleri gibi nedenler yüzden ortaya çıkarkin; kim zaman da kız kaçırma, kan davası gibi kültürel sebeplerle bağlı olarak doğabilmektedir. Bunlara ilaveten göç olayı bazen de sağınlık hastalıklar, iç savaşlar, doğal afetler, zorunlu iskân politikaları gibi sebeplerle bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.


**Tablo 11: Kocaeli’nin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı (2013-2014 dönemi)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>İl</th>
<th>ADNKS 2014 Nüfusu</th>
<th>Aldığı Göç</th>
<th>Verdiği Göç</th>
<th>Net Göç</th>
<th>Net Göç Hızı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kocaeli</td>
<td>1722795</td>
<td>79697</td>
<td>55060</td>
<td>24637</td>
<td>14.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Tablo 12: Kocaeli’nin çok kaçıldığı iller (2013-2014 dönemi)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>İl</th>
<th>Kocaeli</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İstanbul</td>
<td>23525</td>
</tr>
<tr>
<td>Sakarya</td>
<td>3734</td>
</tr>
<tr>
<td>Ankara</td>
<td>2764</td>
</tr>
<tr>
<td>Bursa</td>
<td>2359</td>
</tr>
<tr>
<td>Erzurum</td>
<td>2136</td>
</tr>
<tr>
<td>İzmir</td>
<td>1878</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordu</td>
<td>1747</td>
</tr>
<tr>
<td>Zonguldak</td>
<td>1635</td>
</tr>
<tr>
<td>Düzce</td>
<td>1508</td>
</tr>
<tr>
<td>Giresun</td>
<td>1506</td>
</tr>
<tr>
<td>Van</td>
<td>1463</td>
</tr>
<tr>
<td>Kars</td>
<td>1394</td>
</tr>
<tr>
<td>Ağrı</td>
<td>1371</td>
</tr>
<tr>
<td>Tokat</td>
<td>1220</td>
</tr>
<tr>
<td>Trabzon</td>
<td>1116</td>
</tr>
<tr>
<td>Balıkesir</td>
<td>1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Samsun</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>Yalova</td>
<td>1035</td>
</tr>
<tr>
<td>Gütermihan</td>
<td>1032</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>891</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tablo 13: Kocaeli’nin neden çok göcverdiği iller (2013-2014 dönemi)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kocaeli</th>
<th>Göç Sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>İstanbul</td>
<td>14185</td>
</tr>
<tr>
<td>Sakarya</td>
<td>3270</td>
</tr>
<tr>
<td>Ankara</td>
<td>2681</td>
</tr>
<tr>
<td>Bursa</td>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>İzmir</td>
<td>1863</td>
</tr>
<tr>
<td>Balıkesir</td>
<td>1449</td>
</tr>
<tr>
<td>Giresun</td>
<td>1420</td>
</tr>
<tr>
<td>Muğla</td>
<td>1066</td>
</tr>
<tr>
<td>Gümüşhane</td>
<td>1063</td>
</tr>
<tr>
<td>Erzurum</td>
<td>1038</td>
</tr>
<tr>
<td>Trabzon</td>
<td>980</td>
</tr>
<tr>
<td>Düzce</td>
<td>917</td>
</tr>
<tr>
<td>Tokat</td>
<td>902</td>
</tr>
<tr>
<td>Antalya</td>
<td>860</td>
</tr>
<tr>
<td>Zonguldak</td>
<td>855</td>
</tr>
<tr>
<td>Samsun</td>
<td>779</td>
</tr>
<tr>
<td>Eskişehir</td>
<td>774</td>
</tr>
<tr>
<td>Yalova</td>
<td>746</td>
</tr>
<tr>
<td>Konya</td>
<td>715</td>
</tr>
<tr>
<td>Çanakkale</td>
<td>700</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Genel Değerlendirme ve Sonuç


Yapışalçı bir yaklaşmalar26, betimleyici türden bir sosyolojik araştırma27 şeklinde gerçekleştirilir. Bu, methodolojik28 olarak temel veri kaynağı olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kullanılarak, araştırma imkanları dahilinde, en güncel veri hüviyetine sahip 2016 TÜİK verileri kullanıldı.


---

Kocaeli’nde kilometre kareye 507 kişi düşmektedir. Üçüncü bir yılın başında ilin her bir kilometre kesinde ortalamada 352 kişi yaşarken, 15 yıllık süreçte, ilin nüfus yoğunluğunda yüzde 44 oranında bir artış yaşanarak ortalama yoğunluk 507 kişiye yükselmiştir.

Nüfus büyüklüğü bakımından Kocaeli ilinin en büyük ilçesinin Gebze’dir. 350.115 kişi ile Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi konumundaki Gebze’y, 347.074 kişi ile merkez ilçe İzmit takip eder. Öte yandan, Kocaeli ilinde nüfus dengesi erkeklerin lehinedir. İlín sosyo-demografik yapısi içinde de erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha çoktur. Daha net bir ifadeyle, Kocaeli’nde yaşayan erkeklerin oranı, kadınlardan yaklaşık yüzde 2,7 daha fazladır.

Kocaeli’nin demografik yapısi içinde, 60 yaşına kadar olan bütün nüfus gruplarında, erkek nüfusunun sayısı oransal ve oransal üstünlük sergilediği gözlemlenir. Ancak 60 yaş ve sonrası nüfus gruplarında oransal üstünlük kadınlara geçer. İlin nüfus piramidi içinde, 30-34 yaş grubundan bireyler, il nüfusu içinde en büyük oranı teşkil eder. Bir başka önemli bulgu ise son yirmi yılarda ilde doğumu oranlarında, sürekli bir artış yaşandığı görülmüştür. Yaş piramidi incelemişinde ilde, 34 yaş ve üzeri nüfus gruplarında düzenli bir azalı ş göze çarpar. Özellikle nüfus piramidinde sorgulanan bulgular, Kocaeli ili nüfusunun genç ve dinamik bir yapıda olduğunu işaret eder.


KAYNAKÇA


Kocaeli Valiliği, Kocaeli: http://www.kocaeli.gov.tr/25.01.2015,


Kongar, Emre, İmparatorluktan günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısı 1, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.


TÜİK, Kocaelinüfesu 2014, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2015,