**Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - 1. ve 2. Hafta Testi**

1. Sevr Antlaşması’nın hükümlerine göre Osmanlı Devleti hangi bölgede hâkimiyetini sürdürebilecekti?

A) Tüm Anadolu

B) İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir kısmı

C) Doğu Anadolu ve Trakya

D) Batı Anadolu ve İstanbul

2. Sevr Antlaşması’nı imzalayanları TBMM neden vatan haini ilan etmiştir?

A) İtilaf Devletleri ile iş birliği yaptıkları için

B) Türk milletinin bağımsızlığını tehlikeye attıkları için

C) Azınlıklara fazla hak verdikleri için

D) Ekonomik imtiyazlar tanıdıkları için

3. Gümrü Antlaşması’nın önemi nedir?

A) TBMM’nin ilk askeri başarısıdır.

B) Doğu Cephesi’nde ilk yenilgidir.

C) Osmanlı Devleti’nin son antlaşmasıdır.

D) Sevr’in yürürlüğe girmesini sağlamıştır.

4. Maraş Savunması’nda düşmana ilk kurşunu atarak halkı harekete geçiren kişi kimdir?

A) Şahin Bey

B) Yüzbaşı Ali Saip

C) Kazım Karabekir

D) Sütçü İmam

5. Urfa Savunması’nı örgütleyip Fransızlara karşı direnişi yöneten komutan kimdir?

A) Kazım Karabekir

B) Yüzbaşı Ali Saip

C) İsmet İnönü

D) Ali Fuat Cebesoy

6. I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM dağıldı.

B) Yunan ordusu Eskişehir’i ele geçirdi.

C) TBMM’nin düzenli ordusu ilk zaferini kazandı.

D) Mustafa Kemal görevden alındı.

7. 1921 Anayasası’nın (Teşkilat-ı Esasiye) en önemli özelliği nedir?

A) İlk laik anayasadır.

B) İlk kez "Türk Devleti" ifadesi kullanılmıştır.

C) Başkanlık sistemini getirmiştir.

D) Saltanat yeniden kabul edilmiştir.

8. Londra Konferansı’nda TBMM’nin asıl amacı neydi?

A) İtilaf Devletleri ile ittifak kurmak

B) Misak-ı Milli’yi dünyaya duyurmak ve TBMM’nin hukuksal varlığını kabul ettirmek

C) Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek

D) Yunanistan ile barış sağlamak

9. Afganistan ile yapılan dostluk antlaşmasının en önemli sonucu nedir?

A) Afganistan, TBMM’yi tanıyan ilk İslam devleti oldu.

B) Osmanlı Devleti yeniden güçlendi.

C) Ekonomik imtiyazlar elde edildi.

D) Afganistan savaş tazminatı ödedi.

10. İstiklal Marşı hangi ilkelerle doğrudan ilişkilidir?

A) Devletçilik ve Halkçılık

B) Bağımsızlık ve Milliyetçilik

C) Laiklik ve İnkılapçılık

D) Cumhuriyetçilik ve Devletçilik

Cevap Anahtarı: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-B 8-B 9-A 10-B

📘 SINAV ÇALIŞMASI ÖZETİ

🎯 3. Hafta - Sınav İçin Kritik Notlar

📌 Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

Misak-ı Milli ilk kez büyük bir devlet (Rusya) tarafından tanındı.

Batum’un Gürcistan’a bırakılması, Misak-ı Milli’den verilen ilk tavizdir.

Kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi (ilk kabul eden devlet Rusya).

👉 Sınav Sorusu İpucu: "Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk büyük devlet kimdir?"

Cevap: Rusya

⚔ II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

İsmet Paşa'nın başarısı sonrası Mustafa Kemal: “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” dedi.

Sonuç: İngilizlerin Yunanlılara olan desteği azaldı, İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başladı.

👉 Sınav Sorusu İpucu: "II. İnönü Savaşı’nın sonucunda hangi itilaf devleti Anadolu’dan çekilmeye başladı?

"Cevap: İtalya

🛡 Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır!” taktiği savaşı kazandırdı.

Mustafa Kemal’e Mareşal ve Gazi unvanı verildi.

İtilaf Devletleri arasındaki birlik bozuldu.

👉 Sınav Sorusu İpucu: "Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda uyguladığı savunma taktiği nedir? "

Cevap: Sathı müdafaa

🚀 4. Hafta - Sınav İçin Kritik Notlar

🔥 Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)

Mustafa Kemal’in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" emriyle başladı.

İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül 1922) ile Batı Anadolu tamamen işgalden temizlendi.

Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitti, siyasi süreç başladı.

👉 Sınav Sorusu İpucu: "Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz’da verdiği ünlü emir nedir?"

Cevap: İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

🕊 Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.

Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan alındı.

İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM arasında imzalandı.

👉 Sınav Sorusu İpucu: "Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın en önemli sonucu nedir?

Cevap: Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.

📝 Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

Türkiye’nin sınırları büyük ölçüde çizildi. (Irak sınırı hariç – Musul sorunu sonraya bırakıldı.)

Boğazlar üzerinde Türk egemenliği tam olarak sağlanmadı. (1936 Montrö Sözleşmesi ile düzeltilmiştir.)

👉 Sınav Sorusu İpucu:"Lozan’da çözülemeyen sınır sorunu nedir?"

Cevap: Musul sorunu

"Lozan’da Türkiye’nin taviz vermediği konular hangileridir?

Cevap: Misak-ı Milli, kapitülasyonlar, Ermeni Devleti kurulması

🎯 Sınav Taktikleri İçin Son Tüyolar:

Mustafa Kemal’in sözleri mutlaka ezberde olsun. (Özellikle Sakarya ve Büyük Taarruz sözleri önemli!)

Antlaşmaların maddeleri değil, sonuçlarına odaklan. (Hangi antlaşma ne sağladı?)

Savaşların sonuçlarında değişen dengelere dikkat et: Hangi devlet çekildi, hangisi TBMM’yi tanıdı gibi.

Tarihleri tam ezberlemesen de savaşların sırasını bil

📝 5. Hafta - Sınav İçin Kritik Notlar

Lozan Barış Antlaşması'nın Detayları

Azınlıklar: Türkiye’deki tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi. Ermeni Devleti kurulması kararı reddedildi.

Nüfus Mübadelesi: Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus değişimi yapıldı. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları bu değişimin dışında tutuldu. (👉 “Etabli Sorunu” buradan doğdu.)

Kapitülasyonlar: Tamamen kaldırıldı ve bu konuda taviz verilmedi.

Dış Borçlar: Osmanlı borçları paylaşıldı. Türkiye kendi payını taksitle ödemeyi kabul etti ve borçlar 1954'te tamamen bitti.

Savaş Tazminatı: Yunanistan parası olmadığından Karaağaç bölgesini savaş tazminatı olarak verdi.

Yabancı Okullar: Türk kanunlarına tabi oldular (Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında).

Patrikhane: Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümenik (siyasi liderlik) sıfatı kaldırıldı, sadece dini bir sembol olarak kalmasına izin verildi.

İstanbul: Antlaşma onaylandıktan sonra 6 hafta içinde işgalciler tarafından boşaltıldı.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Lozan’da kapitülasyonlar konusunda Türkiye’nin tutumu ne oldu?"

Cevap: Tamamen kaldırıldı, taviz verilmedi.

🏛 II. TBMM'nin Açılışı (11 Ağustos 1923)

Sebep: I. TBMM'nin yorulması ve bölünmesi.

Mustafa Kemal yeni seçimlere Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kadrosu ile girdi.

İnkılap Meclisi olarak anıldı, çünkü:

Lozan Barış Antlaşması’nı onayladı.

İstanbul’u geri aldı.

Cumhuriyet’i ilan etti.

1924 Anayasası’nı hazırladı.

Halifeliği kaldırdı.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"II. TBMM neden İnkılap Meclisi olarak adlandırıldı?"

Cevap: Cumhuriyet’in ilanı, halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası gibi köklü inkılapları gerçekleştirdi.

🔥 Atatürk İnkılapları ve Amaçları

Aydınlanma ve yenilenme hareketidir.

Toplumun ihtiyacından doğmuştur, dogmatik değildir.

Ulusal egemenliğe dayanır, modernleşmeyi ve halkın refahını hedefler.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Atatürk inkılaplarının temel amacı nedir?"

Cevap: Ulusal egemenlik, modernleşme, halkın refahını artırmak, Türkiye’yi çağdaş seviyeye çıkarmak.

🇹🇷 Siyasi İnkılaplar

🏅 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Sebep: Milli egemenliğe geçiş, iki yönetim sorununu önlemek, İstanbul Hükümeti’ni saf dışı bırakmak.

Sonuç:

Ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel kaldırıldı.

Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

Halifelik sembolik hale geldi.

Başkanlık ve rejim sorunu ortaya çıktı.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Saltanatın kaldırılmasının en önemli sonucu nedir?"

Cevap: Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

⭐ Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)

1920’den beri fiili başkent olan Ankara, 1923'te resmen başkent ilan edildi.

Batılı devletler başta tepki gösterdi, elçilerini çekip orta düzey temsilci gönderdiler.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Ankara'nın başkent ilan edilmesine neden karşı çıkıldı?"

Cevap: Batılı devletler Ankara’nın başkent olmasını tanımakta zorlandı, büyükelçilerini geri çekti.

🎉 Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

Meclis hükümeti sistemi tıkanmıştı, bakanlar kurulu istifa etti, yeni hükümet kurulamadı.

Sonuç:

Ulusal egemenlik süreci tamamlandı.

Devletin adı ve rejimi netleşti.

Kabine sistemine geçildi.

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Cumhuriyet’in ilanıyla hangi yönetim sistemi kabul edilmiştir?"

Cevap: Kabine sistemi.

⚡ Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Neden: Cumhuriyetle birlikte halifeliğin sakıncalı görülmesi, Abdülmecit’in devlet başkanı gibi davranması, Cumhuriyet karşıtlarının bu kurumu kullanması.

Sonuç:

Milli egemenlik tam sağlandı.

Ümmetçilikten ulusçuluğa geçiş hızlandı.

Osmanlı hanedanı yurtdışına çıkarıldı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı (eğitimde birlik sağlandı).

👉 Sınav Sorusu İpucu:

"Halifeliğin kaldırılmasının en önemli sonucu nedir?"

Cevap: Milli egemenlik tam olarak sağlandı.

📌 Son Not:

5. hafta özetinde özellikle Lozan Antlaşması’nın sonuçları, Cumhuriyet’in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması bölümlerine çok dikkat et. Bunlar sınavda mutlaka sorulur. 🎯✨

🎯 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI – Soru & Cevap

1. Lozan Antlaşması’nın en önemli sonuçları nelerdir?

✅ Cevap:

Türkiye’nin bağımsızlığı tanındı.

Sevr Antlaşması geçersiz kılındı.

Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşti.

Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

2. Lozan’da Türkiye’nin taviz vermediği konular nelerdir?

✅ Cevap:

Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Ermeni Devleti kurulması reddedildi.

Misak-ı Milli’den ödün verilmedi (Musul hariç).

3. Lozan’da çözülemeyen tek sınır sorunu nedir?

✅ Cevap: Musul Sorunu (1926 Ankara Antlaşması ile İngiltere’ye bırakıldı).

4. Yunanistan, Lozan’da hangi bölgede savaş tazminatı olarak toprak vermek zorunda kaldı?

✅ Cevap: Karaağaç

🏛 CUMHURİYET’İN İLANI – Soru & Cevap

5. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin en önemli sebebi nedir?

✅ Cevap: Meclis hükümeti sisteminin işlemez hale gelmesi ve hükümet krizinin çözülmesi.

6. Cumhuriyet’in ilanının sonuçları nelerdir?

✅ Cevap:

Ulusal egemenlik tam anlamıyla sağlandı.

Devletin adı "Türkiye Cumhuriyeti" oldu.

Devlet başkanlığı sorunu çözüldü.

Kabine sistemine geçildi.

7. Cumhuriyet’in ilanı sonrası ilk Cumhurbaşkanı kim seçildi?

✅ Cevap: Mustafa Kemal Atatürk

8. Cumhuriyet’in ilanıyla ortaya çıkan en büyük sorun neydi?

✅ Cevap: Halifeliğin devam etmesi (bu yüzden 3 Mart 1924’te kaldırıldı).

⚡ HALİFELİĞİN KALDIRILMASI – Soru & Cevap

9. Halifeliğin kaldırılmasının en önemli nedeni nedir?

✅ Cevap: Cumhuriyet rejimi ile çelişmesi ve siyasi bir güç olarak kullanılması.

10. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları nelerdir?

✅ Cevap:

Milli egemenlik tam anlamıyla sağlandı.

Laikleşme yolunda en büyük adım atıldı.

Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birleştirildi.

11. Halifeliğin kaldırıldığı gün başka hangi önemli yasalar kabul edildi?

✅ Cevap:

Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı.

Osmanlı Hanedanı sürgüne gönderildi.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.

🛡 SALTANATIN KALDIRILMASI – Soru & Cevap

12. Saltanat ne zaman kaldırıldı?

✅ Cevap: 1 Kasım 1922

13. Saltanatın kaldırılmasının en önemli nedeni nedir?

✅ Cevap: İstanbul Hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki olumsuz tavrı ve milli egemenliğe geçişin önündeki engel olması.

14. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir?

✅ Cevap:

Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

TBMM’nin otoritesi güçlendi.

Halifelik sembolik hale geldi.

📌 SON TAKTİKLER – DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

🔥 Atatürk’ün sözleri sınavda çıkar!

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır." (Sakarya Savaşı)

"Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" (Büyük Taarruz)

"Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz." (II. İnönü Savaşı)

📅 Tarih sırasına dikkat et!

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) → Lozan (24 Temmuz 1923) → Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923) → Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

⚡ Önemli sonuçları unutma!

Mudanya: Osmanlı hukuken sona erdi.

Lozan: Türkiye’nin bağımsızlığı tanındı.

Cumhuriyet’in ilanı: Ulusal egemenlik tam anlamıyla sağlandı.

Halifelik kaldırıldı: Milli egemenlik kesinleşti.

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ

1. Halk Fırkası (1923)

• Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi.

• Kurucusu: Mustafa Kemal.

• Ekonomi: Devletçilik ilkesini benimsedi.

• Tüzüğünde: Altı Atatürk İlkesi yer aldı.

• Laikliğe ve cumhuriyete bağlıdır.

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924)

• İlk muhalefet partisi.

• Kurucuları: Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy vb.

• Savunduğu ilkeler: Cumhuriyetçilik, demokrasi, liberalizm.

• Din ve inançlara saygılıdır.

• Kapama nedeni: Şeyh Sait isyanına destek verdiği iddiası.

3. Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930)

• Mustafa Kemal’in isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kuruldu.

• Ekonomi: Liberalizm savunuldu.

• Kadınlara siyasi haklar verilmesini destekledi.

• Menemen Olayı sonrası kapatıldı.

İSYANLAR VE SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Şeyh Sait Ayaklanması (1925)

• Cumhuriyet karşıtı ilk isyan.

• Başlama yeri: Diyarbakır, Piran köyü.

• Nedenleri:

• Halifelik yanlılarının kışkırtması.

• Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın cesaret vermesi.

• İngiltere’nin Musul meselesinde Türkiye’yi zayıflatmak istemesi.

• Sonuçları:

• Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı.

• İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

• Musul kaybedildi.

• Çok partili hayata geçiş ertelendi.

Menemen Olayı (1930)

• Cumhuriyet karşıtı ikinci büyük isyan.

• Derviş Mehmet ve adamları tarafından çıkarıldı.

• Kubilay (asteğmen) öldürüldü.

• Sonuç: Çok partili hayata geçiş bir kez daha ertelendi (1946’ya kadar).

İzmir Suikastı (1926)

• Atatürk’e suikast girişimi.

• Planı yapan: Ziya Hurşit ve adamları.

• Sonuç: Suikast başarısız oldu, suçlular idam edildi.

• Atatürk’ün sözü:

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.”

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. 1921 Anayasası

• Egemenlik millete aittir.

• Meclis hükümeti sistemi vardır.

• Laik değildir.

• Türk Devleti adı ilk kez geçmiştir.

2. 1924 Anayasası

• Güçler birliği ilkesi devam etti.

• Cumhuriyetin yönetim şekli olduğu kesinleşti.

• 1928: Devletin dini “İslam’dır” ifadesi çıkarıldı.

• 1934: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

• 1937: Altı Atatürk İlkesi eklendi.

3. Medeni Kanun (1926)

• Kadın-erkek eşitliği sağlandı.

• Tek eşle evlilik ve resmi nikah zorunlu oldu.

• Miras paylaşımında eşitlik getirildi.

• Kadınlara meslek seçme hakkı tanındı.

KADINLARA SİYASİ HAKLAR

• 1930: Belediye seçimlerine katılma hakkı.

• 1933: Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı.

• 1934: Milletvekili seçme ve seçilme hakkı (tümü kapsadığı için en önemli tarih 1934 kabul edilir).

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924)

• Tüm eğitim kurumları MEB’e bağlandı.

• Medreseler kapatıldı.

• Eğitim laik ve milli hale getirildi.

2. Maarif Teşkilatı Kanunu (1926)

• İlkokul zorunlu hale getirildi.

• Çağdaş eğitim sistemi oluşturuldu.

• Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandı.

SINAVDA ÇIKABİLECEK KISA CEVAPLI SORULAR

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi nedir?

→ Halk Fırkası (1923)

2. Cumhuriyet karşıtı ilk isyan hangisidir?

→ Şeyh Sait Ayaklanması (1925)

3. Çok partili hayata geçişi geciktiren iki büyük olay nedir?

→ Şeyh Sait Ayaklanması (1925), Menemen Olayı (1930)

4. Atatürk’e yapılan suikast girişimi hangi şehirde gerçekleşmiştir?

→ İzmir (1926)

5. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verildi?

→ 1934

6. Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?

→ İsviçre

7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amacı nedir?

→ Eğitimde birlik sağlamak, medreseleri kapatmak, laik eğitime geçiş yapmak.

EZBERLEMENİ KOLAYLAŞTIRACAK ŞİFRELER

• Çok partili hayata geçiş denemeleri: H-T-S

(Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası)

• Kadın hakları gelişimi: B-M-M

(Belediye - 1930, Muhtarlık - 1933, Milletvekili - 1934)

• İsyanlar: Ş-M

(Şeyh Sait - 1925, Menemen - 1930)

• Eğitim inkılapları: T-M

(Tevhid-i Tedrisat - 1924, Maarif Teşkilatı - 1926)