Müttefik kuvvetlerin pek çok beyanatı ve antlaşmasının başlığında doğu sorununa getirilecek çözümlere değinilirdi. Doğu sorununa getirilecek çözümlere tamamen Osmanlı coğrafyasında gözü olan devletlerin Osmanl devletini paylaşmak için oluşturulmuştu. Diğer bir söylemle devletlerin “Şark Sorunu” düşünceleri;

1. İngiltere;

Asıl çıkar hedefi petrol bölgesini içine alan Filistin, Irak ve Arabistanı ele geçirmek ancak boğazların Rusya ve Almanya tarafından işgaline de razı değil.

Akdenizlerin giriş kapısı olan Cebeli Tarık ve çıkış kapısı olan Süveyş Kanalını elinde tutmakta ve bunlardan hiçbirinin Rusya ve Fransa tarafından işgal edilmesini istemiyor

Ayrıca Brit. İmp. Gözünün nuru Hindistan’ın ne olursa olsun korunması gerekiyordu. Bu yüzden Hind güzergahındaki deniz ve karayollarının denetimi de ingilizlerde olmalıydı.

İng politikasının özü çıkar çatışması kavramı etrafında belirlenmişti.

İng Dış Politikasını, 3 ANA PRENSİBE bağlı olarak yürütmekteydi;

1 Açık denizlerde hakimiyetini devam etmesi ve boğazların kontrolünü elde tutmak

2 Avrupa siyası kuvvetler dengesinin ing menfaatleri doğrultusunda oluşturulması

3 büyük Brit. İmp. Olarak da anılan İngiltere’ye bağlı devletlerin sınır güvenliği ve ulaşımda sıkıntı çıkmamasını sağlamak.

-Winston Chuchill’ın bahriye bakanı olmasıyla petrol meselesinin önemi arttı. (Bilhassa Musul petrollerine)

-Savaşın çıkmasını istemek için önemli bir nedenleri vardı;

- 2. Abdulhamidin Almanayaya Berlin-Bağdat demiryolu yapımı için izin vermesi. Çünkü Almanya bu sayede hem Musul petrolüne yaklaşırken hem de Basra körfezine doğal olarak da İran petrollerine daha da yakınlaştı. Ayrıca İng elinde olan ve Hind üzerinden Uzakdoğuya açılan İpek Yoluna yaklaşıyordu.

1. Fransa;

Suriye, Kilikya, Lübnan ve Filistin’in peşindeydi.

Ayrıca Akdenizi kontrol eden boğazlara ve bölgelere sahip olmak ortak çıkarları arasındadır.

Tarihin glögesi ve Fransanın uzun süreli tarihi, politik ve eğitimsel ve ekonomik etkisi Yakındoğuda Fransız çıkarlarının temelini oluşturuyordu. Yani Fransanın Osmanlı İmp. İçindeki yatırımları 750 milyon franktı.

-Ortadoğuda bazı bölgeler ve ekonomik yatırımlar ile ilgileniyordu

-Öncellikle hedefi hristiyanlık aleminde kutsal sayılan ve tarih boyunca haçlı seferlerinin hedefi durumunda olan Kudüs’ü ele geçirerek Hrist dünyasının himayesini elde etmekti.

-Ayrıca bugunki Suriye ve Lübnanla ilgileniyordu. Böylece Musul petrollerine yaklaşıp en azından bu petrollerin ele geçirecekleri bu bölgeler üzerinden Akdenize ulaştırılıp pazarlanmasında söz sahibi olacaktı.

3. Çarlık Rusyası;

Tarih boyunca sıcak denizlere inmek istediler.(politika). Önce Karadenize inmek üzere harekete geçildi. 1. Petro döneminde Kırım’ı ele geçirerek Karadenize ulaşmışlardı. Bundan sonra Balkanlar, Basra Körfezi ve Ortadogu gelişmeleriyle yakından ilgilenmeye başladılar.

1877-1888 savaşlarında Türkleri yenerek Balkanlar ve Kafkasyada topraklar ele geçirdiler ve daha fazla bölgede söz sahibi oldular.

Hedefleri ise Balkanlar ve Boğazlar yoluyla Akdenize, (iskenderun körfezine) ve Basra körfezine inmek ve ticaret yolları üzerinde söz sahibi olmak.

4. Almanya;

Berlin-Bağdat demiryolunun hayata geçirilmesi için İstanbul mükemmel bir merkez konumundadır.

Türkiyenin kuvvetli bulunmasını ena zından balkan savaşlarına karşı direnebilmesini istemektedir. Alman ordusu Asyaya girdiği zaman Türk ordusunu yenebileceğini düşünmekte bu yüzden o zamana kadar yaşamasını istemekte. Alman ordusu Asyaya girdiği zaman Türk ordusunu yenebilecegini düşünmekte bu yuzden o zamana kadar yaşamasını istemekte.

Gelişem ekonomisiyle beraber üretim fazlası ürününü pazarlama isteyen Almanya, pazarı elinde tutan İng ve Frya karşı etkin hale gelmek için çok hızlı faaliyete girdi ve kara ordusunu çok güçlü hale getirdi. Daha sonra Osmanlı ile dostluk kurmak için yollar aramaya başladı.

Aynı zamanda Romanya petrollerine göz diken Almanya, Musul, İran hatta Bakü petrolüne uzanabilmenin hesaplarını yapmaktaydı. Bütün bu bölgelere ulaşmanın yolu Osmanlı’dan geçiyordu. Bu yuzden dostlugunu kazanmaya çalışıyordu.

5. İtalya,

Kömür sıkıtısı çekmesi nedeniyle Karadeniz Ereğlisindeki made ocaklarına el koymak ve Antalya civarına el koymak istemektedir.

Eski Roma topraklarına sahip olmak italyanın en büyük ülküsüdür.

İtalyanlar Osmanlının parçalanmasının ardından bir Akdeniz dengesinin korunmasını istiyordu. Yani başka haklar ve ayrıcalıklar dinmekle ilgilenmiyordu.Yakın doğuda başka bir gücün toprak yad a nüfusun artması İtalya için de aynı anlamı ifade ediyordu.

1911’de Osmanlı’da olan bugünkü Libya’nın kıyı bölgelerini işgal etti. Her ne kadar Enver ve M.K paşanın arasında bulunduğu 50 Osmanlı subayı başarılı bir sınav vermiş olsa da, Çanakkale bogazının bombalanması ve bazı ege adalarının isgal edilmesi ve başkan savaşlarının patlak vermesiyle Libra terkedildi ve “Uşi Ant” ile bölge İtalyanların eline geçti.

Ayrıca eski Roma İmp. Yeniden kurma niyetinde oldukları için ingiltere saflarında bize karşı savaşa girdiler.

6. Yunan;

Bizans İmp. Hayalini gerçekleştirmek ve Rumların oturdugu batı anadoluyu işgal etmek istiyordu. Böylece “Büyük Yunanistan” eski Bizans İmp yeniden kurulacaktı.

SIR EDWARD\_VENİZELOS PROJESİ

İng. Dış işleri bakanı Edward, Yunan başbakanına eğer Yunan itilaf devletleri ile savaşa girerse, Batı And.’dan yüz ölçümü kadar toprak vadinde bulundu.

Aynı zamanda henuz savaşa girmemiş Bulgaristan, itilaflara katılırsa Başkan savaşlarında kaybettiği ve Yunan egemenliğine giren “kavala”yı geri alacaktı. Ancak Yunan kralı savaşa karşı çıkmıştı bu yuzden itilaf devletlerine katılınmadı. 2 yıl sonra baskılara dayanamayan kral Yunanistanı terk etti ve Yunan başbakanı, 1915’te savaşa katılımıştır.

Osmanlının Siyasi Durumu;

Osmanlı, İng, FR ve Rus politikalarına karşı almanları denge unsuru olarak ortaya çıkarıyordu. Bunu faaliyete döken 2. Abdulhamid, Almanlara berlin-bagdat yolunu.... etti. Aynı zamanda Musul ve Bagdat civarında petrol araştırmaları başlamıştır. 1890 yılında bu bölgelerde petrol olduğu bakanlığa iletildi, bunun üzerine 2. Abd petrol sahalarını “paşa mülkü” haline getirdi ve böylece batılı ülkelerin eline geçmesini engelledi.Daha sonra bir alman şirketi petrol arama çalışmalarına başladı. 1980’de İttihak ve Terakki yönetimi, iktidarı ele geçirip sultan Abdulhamidi tahttan indirdi ve şahsi arazileri maliye bakanlıgına devretti.

1.D. Savaşının hemen öncesinde, Almanya aldığı petrol izniyle harekete geçerken, İng Shell şirketi, Osmanlıya arama izni için müracat etti. 28 Temmuz 1914’te Avusturya velliahtı Ferdinand, Sırp milliyetçi tarafıdnan öldürüldü. Avust, sırplara savaş ilan etti. İngilizlerde fırsattan istifade Avusturyaya savaş açtı.

İng/FR/Rusy: itilaf – Alm-Avus&Mac-Bulg:ittifak

Osmanlı başlangıçta 1914te başlayan savaşa girmedi. Devlet Sultan 2. Abd ile fetih siyasetini bırakarak toprak bütünlüğünü korumaya yönelik politikalar izliyordu. Ancak Abd.in tahttan inmesiyle Osmanlı istikrarını koruyamadı ve savaşa girdi.

1912’de Osmanlıya karşı Sırb, Bulg, yunan ve karadag arasında Osmanlı devletine karşı ikili anlaşmalar yapılmıştı, Bu devletlerin Makedonya üzerindeki bir reform isteği reddedildiği için BALKAN SAVAŞLARI patlak verdi. 1913’te Londra antlaşması imzalandı, Edirne elden çıktı ancak daha sonra geri alındı.

1911’de İtalyanlar ile Trablusgarpta, 1912de ise Balkanlarda Yunan ve Bulgarla savaşa girildi. Bu tarihten sorna enver paşa osmanlınn siyasi yalnızlığa düştüğünü düşünerek ve balkan savş sonrası elden çıkan toprakları geri alabilmek için Almanyanın yanında savaşa katıldı. Bu arada 1907de devletii ele geçiren İttihak ve Terakkinin düşünceleri doğrultusunda TURANCILIK ve İSLAMCILIK akımlarının etkisiyledevlet sınırlarını genişletme hevesine kapıldılar. Partşnşn sşlamcı üyeleri kyuzey afrikada Libya(trabl)i tunus ve cezayri tekrar kazanmayı istiyordu. Ancak partinin pan turanizm(türçülük) yanlısı üyeleri (enver paşa ile birlikte), Çarlık Rusyasındaki Türk Boylarının da destğiyle Kafkaslar ve Orta Asyanın dahil olduğu büyük bir imparatorluk kurmayı düşünüyodu.Ancak devletin gücü bunlara yeterli değildi bu yüzden ittifak yapmaları gerekiyordu. Bu ortak, İNg ve Fr’ya cephe alani Rusyaya ise düşman olan Almanyaydı. İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenleri de bunu uygun bulmuştu.

(İng sipariş edilen 4 gemiden 2 sine İngiltere para verildiği ve Osmanlı henüz savaşa girmediği halde el koymuştu. Daha sonra bu konu gündeme gelmişti ancak İng. Bu parayı savaş tazminatına saydığını söyledi.

OSMANLINN SAVAŞA GİRMESİ

Balkan savaşa sırasında

* İng, Fr ve Rusyanın Osmanlıya verdikleri “Balkanlarda toprak statüsünün korunması sözünü tutmamaları
* İng’nin Musul ve Bagdattaki petrol yatakları niyeti
* Çarlık Rusyanın değişmeyen milli politikası gereği sıcak denizlere inmek istemesi
* FR’ların Orta Dogunun Akdenize yakın bölgeleri üzerindeki isteği

Osmanlıyı Almanya yanında savaşa girmeye iten sebeplerdir. Ayrıca Sultan 2. Abd’in tahttan indirilmesi ve yerine geçen Sultan Mehmed >Reşad Efendinin çok yaşlı olması sebebiyle devletin idaresinin **Enver Paşa’ya**

geçmesi ve Enverin Alman ordusunun kudretine olan sempatisi de savaşa giriş sebeplerindendir.

Sonuç olarak büyük bir Türk imp kurmak isteyen Enver Paşa, gizli bir kararla Almanya ile antlaşma imzalayarak, devletin alm yanında savaşa katılcagı söznü verdi. Bu arada Osmanlı devleti HALEN ve RESMEN tarafsızlığını sürdürmektedir.

Hatta İng ve FRa, tarafsızlığın sürmesi durumunda kapitülasyonların tek taraflı kaldırılacağını vaad etmişti. Ancak Alm ve Avus-Mac buna karşı çıkmıştır. Tam bu sırada İng donanması tarafından güya takip edilen Alm gemileri Osmanlıya sığındı. Daha sorna Enver Paşa bu 2 gemiyi OSmanı devletinin aldığını ilan eder. Daha sonra bu saavaş gemileri gönderlerine Türk Byaragı çekerek Rus limanlarını bombalayınca Osman Devl de savaşa girmiş olur.

Bu sekilde savaşa girmemiz en çok almanyayı sevindirmiştir. Alm bu durumdan faydalanmak için ilk olarak Enver vasıtasıyla İslam alemine yönelik kutsal cihad çağrısı yapmıştır. Böylece Müslüman milletlerin Arap yarımadası, OD, Kafkasya, kuzey afr ve bilhassa Hindistanın da ing’ye karşı ayaklanacakları zannedilmiştir.

**OSM’YI PAYLAŞMA PROJELERİ VE GİZLİ ANTLAŞLMALAR**

Osm’nın bilhassa pertol bölegelri ve boğazları stratejik onem taşıyan bölgeleri batılı devletler arasında daha 1. Dünya sav başlamadan paylaşılmak istenmiştir. Rusya Çarı 2. Nikola ile ing Kralı Edwardın görüşmesi sonucunda,

SURİYE\_FR

BOGAZLAR\_RUS

ARAB\_İNG

IRAN\_RUS&ING

Savaş devam ederken diplomatlar da 5 gizli ant imzaladılar.

1. **İst Antlaşması (10 nisan 1915)**

Rus, İng ve Fr arasında imzalandı. İng ve FRnın 18 mart 1915te Çanakkale boğazına saldırmaları Rusyada endişe yarattı. Rusya ing ve frnın çanaklayi geçerek istanbula gelip rusyayı boğazlardan mahrum edeceklerini düşündü. Ve bir başka korkusuda ing’nin yunanları boğazlara yerleştrimesi idi. Bu yüzden Rusya ing ve Frya nota vererek boğazların kendisine verileceğine dair bir teminat istedi. Bu isteğe sıcak bakmayan ing ve fr, Rusyanın almn ile boğazlar konsunda gizli diploması yürüttüğünü öğrenince rusyayay isteklerni kabul ettiklerini bildirdiler. 1915’te yapılan görüşmeler sonucunda rusyanın isteklernin kabulü ve ing&Frnın asyadki çıkar ve payların içeren antlaşma taraflarca kabul edildi.;

* Rusya, ist, Çanakkale boğazları, Kocaeli Gökçeada, bozcada
* İst serbest bir liman oalcak
* Rusya, ing&frnın Anadolu ve OD’daki Osmanlı toprakları ile Toroslara kadarki bölgedeki haklarını tanıyacak.

(İNg&Fr’nın çanakkalyi geçemesi ve rusyada ihtilal çıkmasıyla ant uygulamaya geçirilmedi)

1. **Londra Antl (26 nisan 1915)**

**Birkaç ay sonra** italyanın itilaf devletlerinin yanında yer almasıyla, yeni bir ant yapılması gerekmişti. Antl’nın türkiyeyi ilgilendiren kısmı ise “italya işgal etmekte olduğu oniki adayı tüm egemenliği altına alçaktır, FR&İNG&Rus, italyanın akdenizdeki kuvvet dengesini kabul eder, Asydaki türk topraklarının tüm veya bölgesel paylaşılması durumunda da antl, burdur , Isparta vs yerleri alacaktır.

Londr ant gereğince bugün Libya’da padişaha ait olan hak ve imtiyazlar itaşyayay bırakılmıştır.

Aynı zamanda italya, arab ile arab da yaşayan Müslümanlara kutsal tanınan yerlerin bir müsl devletine bırakılacağı konusunda fr&ing&rus tarafından yapılmış deklarasyona katılacağını duyrur.

1. **MC MAHON ANT (1916)**

İng, savaş öncesi günlerde osmnın Alm ile yakınlaşması üzerine Süveyş kanalı yolunun kontrolünü devm ettirmek için Arap alemini osmn karşı kışkırtmaya ve ayaklandırmaya çalıştı. Mekke Emiri ile görüştü. Ve bazı şartlar koştu ancak ing bunu kabul etmedi.

Başlayan savaşta osm’nın almanyanın yanında yer alması ve savaşın gittikçe şiddetlenmesi üzerine şerif hüseyin- ing görüşmeleri yeniden başladı. Bu sefer istekleri; arap yarımadası, ırak ve suriyeyi birleştirerek bir arap devleti kurmak ve başına kendsinin getirilmesi idi. Görüşmeler 1916da antlaşma ile sonuçlandı. Arapların talebi; irandan akdenize ve hit okyanusuna kadar olan bölgede arap bağımsızlının tanınması idi. İng bunu 3 aynı dereced önemli ve muğlak değişiklikle kabul etti:

-Mersin, İskenderiye, ve Suriyenin batısında kalan bölümü tamamen arap nüfusu sayılamcagagından sınır dışında tutulmalıdır. (bugünkü İsrail toprakları korunmuştur.)

-İng kutsal toprakları her turlu saldırıya karşı koruayacak

-büyük Britanya, frnın çıkarlarına zarar gelmediği sürece, bütün bölgelerde arapların bagımsılzıgını tanımaya ve destekelemeye hazırdır.

1. SYKES PİCOT ANT(1916) ve PETROGRAD PROTOKOLÜ

Rus, 1. Dün savaşının başından itibaren, ist ve çanak boğazlarına sahip olma arzusunu dile getirmekte ve mümkün olmazsa savaşa devam etmek istemediğini ve savaştan çekilebilecgini düşündüğünü açıkladı. İng ve FR, osmnın OD’daki doğu ve güneydodu and’daki topraklarını kendi aralarında paylaşmayı öngören sykes-picot’u imzaladı.

Bu ant. Özellikle osm’nın asyada kalan topraklarındaki fr&ing paylarını belirtmekteydi. Antlnın kesinleşmesi için rusyanın onaylaması şartı kabul edildi. Böylece Rusyanın and’daki toprak talepleri de kabul edilince bu 3 devlet antlaşmaya kesin şeklini verdi.

Petrograd protoküne göre paylaşım;

* Rusyaya, kafkasa yakın yerler- Van-Erzurum-Doğu Trabzon-Sivas&Diyarbakır bir kısmı
* FR; Kilikya-Beyrut-Halep-Harput-Diyarb büyük kısmı-Cebelilübnan sancağının tamamı
* İng- bagdat ve basra illerini içeren güney ırak
* İskenderun serbest liman

1. **ST JEAN DE MAURİENNE ANT (1917)**

Önceki paylaşma antsı fr ve ingnin osmdan alacakları payları açıklıyordu. Ancak İtalyan payından söz edilmiyordu. Bu sırada İTalyanın muhalefet basını yetkilileri Anadoludan bir pay alamamakla suçluyordu. 1917de italyanın başına gelen olaylar İtalyay’yı payı ile ilgili düşünmeye itmişti. Aynı zamanda Bolşevik ihtilali başlamıştı ve rusyanın uzlaşma devletleri arasında devam edip etmeyeceği şüpheliydi. Buna karşılık Amerika, almanyaya savaş açmıştı.

Bu arada Rusyanın ing ile imzaladığı ve İtalyadan gizli tutulan osm toprakları ile ilgili gizli ant da açığa vurulmuştu.

İtilaf devletleri italyanın savaşa ağırlığını koymasını kolaylaştırmak için anadoludaki payını belirtmek üzere görüştü. Sonuc olarak İNG&FR&İT arasında br antl imzalandı. Antl’da italya kendi bilgiisi dışında itilaflar arasında imzalanan gizli antlaşmaları kabul etti. Buna karşılık olarak İzmir vilayetini elde etti. İta, izmir limanını ing&Fr ve onların sömürgeleri için serbest liman haline getirecekti.

Ancak bu ant’nın rusya tarafından da kabul edilmesi koşullar arasındaydı ve İtalyan çıkarlarını açıkta bırakmaktaydı

THE END

**MOND ATEŞKES GÖRÜŞMESİ**

Osm devleti , 1. Dünya savaşında mısır, Süveyş, Çanakkale, filistin suriye ve doğu cephelerinde 4 yıl savaştı. 1918de bulg ateşkes ilan etmesiyle Makedonya cephesi çöktü ve osmnın avus-mac ile bağlantısı kesildi. Bu arada iktidardaki ittihat ve terakki cemiyeti ileri gelenleri her şeyin bittiğini kabul ederek 1918de hükümetten çekilmiştir.

Sadrazamlıga getirilen Ahmet izzet paşa hukumeti kurduktan sonra iitilaf devletlerine mütareke teklifi yaptı ve kabul edildi. Fakat ateşkes teklifini kabul eden ing, askeri harekata devam etti ve musul, kerkuk, erbil petrollerini işgal etti.

ÇAnakkalede agır bir tokat yiyen ing, galip devlet sıfatıyla bu darbenin ezikliğini üzerinden atmak için türk heyeti ile anlaşma yapmak için Mondros koyunda görüştüler.

30 ekim 1918de osm ile itilaf arasında Mondros ateşkes antlaşması 25. Maddeyi kapsıyordu.

Osmnın mondrosu imzalamasının önemli nedenlerinden biri 1918de ing başbakanının yaptığı konuşmaydı.

Diğer bir önemli sebep ise abd başkanı Wilsonun 1918de Wilson prensipleri beyannamesi adıyla yayınlanan bildirinin 12. Maddesinde yer alan Osm ile ilgili şu görüş idi. “ Osm imp’nun Türklere meskun olan bölümlerinin bağımsızlığı korunmalıdır.ama şu anda türk hakimiyetinde olan diğer milliyetlerde, yaşama güvencesine ve özerk hükümet etme hakkına sahip olmalıdır. Çan boğazı tüm milletelere açılmalıdır.”

Fakat mütarekenin açıklanmasında sınra Mondros ateşşkes ant ile Osmanlı adeta ölüm fermanını imzalamış oldu.

**Mondrosun maddeleri**

1,2,3. Madde- Çana ve İSt boğazları serbes geçişe açılacak, boğazlardaki askeri mevziler itilaf devletleri tarafından işkal edilecek. Türk suları vd KDdeki mayın bölgeleri işaretlenecek ve temizlenecek.

4,22 madde- Osm’nın eline geçen itilaf devletleri askerleri ve ermeni esirleri kayıtsız şartsız teslim edilirken, türk esirleri ise itilaf devletlerinin gözetiminde olacak.

5,6,8 Madde- Sınır güvenliğinin sağlanması için gerekli olan kuvvet dışındaki türk ordusu hemen terhis edilecek., türk sularından ve türklerin elindeki tüm savaş gemileri itilaf dev.ne teslim edilecek. Ayrıca Türk liman ve askeri teçhizat depolarındaki gmei onarımından faydalanılacak.

7-24 Madde İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit altında hissettiklerinde stratejik noktaları işgal etme, ayrıca erminlerin hak iddia ettikleri doğudaki 6 vilayette düzensizlik çıkması halinde itilaf devletleri bunların herhangi bir bölümünü işgal etme hakkına sahiptir.

11,16 -Türk devletleri, kuzey iran, Kafkasya, hicaz, yemen, suriye ve mezopotamyayı hemen tahliye edecek ve tüm askerler en yakın itilaf karargahına teslim olacaktır

10,12,15- Toros geçidi işgal edilecek, tüm demiryollarına itilaf kontrol subayları yerleştirilecek. Daha sonra tamamen itilaf devletlerine serbest kkullanıma verilecektir.Ayrıca telefon ve telgraf santralleri denetim altına alınacak. Türk hüküm. Mesajları müstesne sayılacaktır.

14,21 Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra türk kaynaklarından kömür, yakıt, denizcilik malzemeleri satın alınması için kolaylık sağlanacak.

**Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey**

Emekli raif bey , meydanda yürürken bir kalabalık görür ve bakar. Oğlunun idam edildiğini görür, daha sonra tek istedi oğlunun ona verilmesidir. O sırada orda olan bir Merkez kumandanı onun isteğini yerine getirir.

Ertesi gun butun İstanbul ayaklanmıştı. Özellikle yüksek tahsilliler evin önünü doldurmuştu. Üzerinde türklerin büyük şehidi Kemal bey yazılı çelenk getirmişlerdi.

İddia

Kemal bey ermeni tehcirinde ölümlere sebep verdiği iddiası ve idam isteği ile yargılanacaktı

Şahitler

Bir sürü sahit var idi nereden çıktıkları belli olmayan, komitacılar çocukları bile şahit olarak mahkemeye getiriyordu.

Vahşeti gerçekleştiren Ermine komitacılarının yerine masum bir Türk idarecisi yargılanıyordu.

Ve ermeni komitacıları bu zavallının mutlaka asılması gerktigini soyluyordu

Karar

İdam

Müdafaa

O sırada Kemal Bey’in asılması için Fransız ve ing işgal komandalarının, ermeni komitacılarının baskıısı devam etmekteydi