**V. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI**

**1. Hazırlık Süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması**

İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin çalışmasının engellenmesi, Mustafa Kemal Paşa’yı Ankara’da harekete geçirecek ve öncelikle kuracağı devletin temel organını oluşturacak yeni bir meclisin toplanması için çalışmaları başlatacaktır.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak seçimler yapılmaya başlanmıştır. Ancak hem seçim kanununun olmayışı hem de iki dereceli olmasından dolayı seçimler kısa bir zamanda bitirilememiş ve uzamıştır. Ayrıca Heyet-i Temsiliye’nin bütünüyle ülkede etkili olmayışı, İstanbul Hükümeti’nin olumsuz tutum ve faaliyetleri ile İtilâf Devletlerinin baskıları seçimlerin sağlıklı ve düzenli olarak yapılmasını önlemekteydi. Diğer taraftan, Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye’nin gücü henüz tam anlamıyla belli olmadığı için bazı vilayet ve sancaklardaki idarecilerde seçimlerin yapılmasında güçlük çıkarıyorlardı.

Seçimler, her ne kadar Ankara’dan Heyet-i Temsiliye’ce yönlendirilmeye çalışılmışsa da bölgelerin kendi şartlarına göre bir seyir izlemiştir. Yapılan seçimlerde ülke 66 seçim bölgesine ayrılmış ve her seçim bölgesinden de 5 milletvekilinin seçilmesi belirtilmişti. Buna göre yeni meclis 19 Mart tarihli genelge ile seçilen 330 yeni milletvekilleriyle, İstanbul’dan gelebilecek milletvekillerinden oluşacaktı. Ancak İstanbul’dan kaç milletvekilinin geleceği belli olmadığı için meclise katılacak milletvekillerinin sayısı da belli değildi.

Yapılan seçimler sonunda Millî Mücadele Hareketi’nin lideri olan Mustafa Kemal Paşa hem Erzurum’dan hem de Ankara’dan milletvekili seçilmiş ancak kendisi Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.

Ankara’ya gelebilen milletvekilleriyle birlikte meclisin 23 Nisan Cuma günü açılmasına karar verildikten sonra bu karar Mustafa Kemal Paşa tarafından 21 Nisan 1920’de kolordulara, bütün valiliklere, bağımsız sancaklara Müdafaa-i Hukuk Merkezlerine, belediye başkanlıklarına bildirilmişti.

24 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa konuşmasında hükümetin kurulmasıyla ilgili bir de teklif sunmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın hükümetin kurulmasıyla ilgili esasları ihtiva eden teklifi şöyledir:

1. Hükümetin kurulması zarurîdir.

2. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya Padişah’a bir vekil tanımak mümkün değildir.

3. Meclis’te yoğunlaşan millî iradenin, doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş oluğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde kuvvet yoktur.

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar.

5. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet, hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı, bu heyetin de başkanıdır.

24 Nisan 1920 günü yapılan Meclis başkanlığı seçimine Mustafa Kemal Paşa aday gösterilmiş ve yapılan oylama neticesinde o gün mecliste bulunan 120 milletvekilinden 110’nunun oyunu alarak Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilmişti. Atatürk, kendi öncülüğünde kurulan TBMM'nin başkanlığını [Cumhurbaşkanı](http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1) seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü



**1.1. Birinci Büyük Millet Meclisinin Önemi**

* TBMM'nin açılması ile yeni Türk Devleti kurulmuştur.
* "Geçici bir hükümet reisi tanımak doğru değildir" denerek meclisin bağımsızlığı ve devamlılığı belirtilmiştir
* TBMM'nin üstünde güç olmadığı belirtilerek İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır İlk TBMM'de "güçler birliği ilkesi" ve "Meclis Hükümeti Sistemi" kabul edilmiştir
* "Türkiye Büyük Millet Meclisi" adının kullanılması; kurulan yeni devletin milliyetçi düşünceler taşıdığını ve Türk milletine dayandığını ortaya koymaktadır.

**1.2.TBMM'nin Özellikleri**

* TBMM'nin açılması ile Temsil Kurulu sona ermiştir.
* TBMM, Meclis Hükümeti Sistemi ile çalışmıştır.
* TBMM, kurucu meclistir. Ancak ulusal birliğin dağılmaması için "Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis" adı kullanılmıştır.
* "Milli Egemenlik" ilkesi gerçekleşmiştir.
* İlk meclis, çok farklı görüş ve mesleğe sahip kişilerden oluşmasına rağmen insanları bir arada tutan düşünce "yurdun bağımsızlığını" kurtarma düşüncesi olmuştur.
* TBMM, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamıştır. Zor koşullar altında yıpranan meclisin 1 Nisan 1923'te yenilenme kararı alınmış, 11 Ağustos 1923 tarihinde II.TBMM açılmıştır.

I.TBMM döneminde gerçekleşen başlıca faaliyetler şunlardır:

* Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması.
* Kanuna karşı gelenler için İstiklâl Mahkemeleri kuruldu.
* TBMM’ye yönelik İsyanlar bastırıldı.
* Batı Anadolu’da Yunan kuvvetlerine karşı düzenli bir ordu kuruldu.
* Doğu, Güney ve Batı cephelerinde alınan zaferlerle Anadolu'nun büyük bir bölümü işgallerden kurtuldu.
* 1921 Anayasası ile İstiklâl Marşı kabul edildi.
* 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldı.
* Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
* Lozan Barış görüşmelerine başlandı.

**1.3. Güçler Birliği İlkesi**

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Bu meclisin olağanüstülüğü, sadece olağanüstü bir dönemde ve yine olağanüstü şartlarda açılmış olmasından kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Yani bu meclis hem yasama organıdır, hem de yürütme organıdır. Hatta bu meclis zaman zaman yargı gücünü de kullanmış çıkardığı kanunlarla ve kurduğu mahkemelerle (Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklâl Mahkemelerinin kurulması ve yargılamaları) yargılamalar yapmış ve hükümler vermiştir.

**1.4. Hıyanet-i Vataniye Kanununun Çıkarılması ve İstiklal Mahkemelerinin Kurulması**

Ülkede genelinde iç güvenliği sağlamak, milli amaç çevresinde birleşmek ve T.B.M.M.'nin otoritesini hakim kılmak, huzur ve güvenliği sağlamak, düzenli orduyu kurmak, asker kaçaklarının önüne geçmek gibi hedeflere ulaşmak adına 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkartıldı.

Bu kanunun uygulanması için 11 Eylül’de **İstiklal Mahkemeleri** kuruldu. Bu mahkemelerin kararları kesindi, temyiz ya da itiraz yolu kapalıydı. Mahkemeler kararlarından sorumlu değildi. Mahkeme üyeleri hükümlerini vicdani kanaatlerine göre vereceklerdi. Eylül-Ekim 1920’de Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Konya, Pozantı ve Sivas’ta sekiz ayrı İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemelerin üyeliklerine milletvekilleri seçildiler.


Çıkarılan Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun bazı maddeleri şöyleydi;

1. Büyük Millet Meclisi’ne karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini olarak addedilir.
2. Bilfiil vatan hainliği yapanlar asılarak idam edilir. Şahsen olaylara karışanlar ve teşebbüs edenler ceza kanununun kırk beşinci ve kırk altıncı maddesine göre cezalandırılırlar.
3. Konuşmalarıyla halkı alenen vatan hainliği suçunu işlemeye tahrik ve teşvik edenler veya bu teşvik ve tahriki yazılarıyla ve çok değişik araçlarla yayanlar geçici kürek cezasına çarptırılırlar. Yapılan bu tahrik ve teşvik sonucunda bozgunculuk olayları çıkarsa teşvik ve tahrik edenler idam olunurlar.
4. Vatana ihanet zanlılarının yetkili mahkemesi suçun işlendiği yerdeki Ceza mahkemesidir. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
5. Vatana ihanet zanlılarının muhakemesi, ceza mahkemelerinden verilecek kesin tutuklama belgesi üzerine her yerde tutuklu olarak yapılır.

**VI. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR**

**1. Nedenleri**

* İstanbul Hükümeti'nin TBMM aleyhine yayınladığı fetva.
* M.Kemal ve arkadaşlarının gıyabî olarak idam istemiyle yargılanmaları.
* İstanbul Hükümeti'nin Anadolu üzerinde otorite kurmak istemesi.
* İtilaf Devletleri'nin Milli Mücadele'nin Padişah dolayısıyla da halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları.
* İngilizlerin boğazların iki tarafında da tampon bölge oluşturmak istemeleri.
* Asker kaçaklarının otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri.
* Bazı kişilerin manda ve himaye istemesi.
* Azınlıkların işgallerden yararlanarak bağımsız devlet kurma çabaları.
* Kuva-yı Milliye birliklerinin disiplinsiz hareketleri.
* Bazı Kuva-yı Milliye birliklerinin Düzenli Ordu'ya katılmak istememeleri.



Büyük [Millet Meclisi'ne karşı Çıkan ayaklanmalar](http://www.tarihportali.org/milli-mucadelenin-hazirlik-donemi-haritalari/12305-buyuk-millet-meclisine-karsi-cikan-ayaklanmalarin-bolgeleri-haritasi.html)

**2. İstanbul Hükümetince Desteklenen İsyanlar**

**2.1. Anzavur İsyanı (1 Ekim-25 Kasım 1919, 16 Şubat 19 Nisan 1920)**

Emekli Jandarma Binbaşısı olan Ahmet Anzavur tarafından Balıkesir, Susurluk, Biga, Gönen ve Manyas çevresinde çıkarılmıştır.Çanakkale Boğazı ve çevresinin Milli Kuvvetlerin kontrolüne girmesini engellemek için Ahmet Anzavur teşvik edilmiştir. Osmanlı hükümeti tarafından Paşalık unvanı da verilen Anzavur’un ilk isyanı Çerkez Ethem tarafından bastırılmıştır. ilk isyanından sonra Kuvay-ı İnzibatiye olayıyla birlikte yeniden harekete geçen Anzavur bu isyanında da başarısız olmuştur. (Bu hadise bazı kaynaklarda Düzce, Adapazarı Olayları diye de geçer)

**2.2. Kuvay-ı İnzibatiye**

İstanbul Hükümeti kaybettiği otoritesini yeniden sağlamak ve Kuvay-ı Milliye’yi etkisizleştirmek amacıyla İngilizlerin de yardımıyla 18 Nisan 1919’da Kuvay-ı İnzibatiye (Asayişi Sağlamak İçin Oluşturulan Kuvvetler yada Halife Ordusu) adıyla bir ordu kurulmuştur. Komutanlığına Süleyman Şefik Bey’in getirildiği bu ordu, Bolu çevresinde Milli Kuvvetler tarafından yenilgiye uğratıldı. Düzce’deki isyanın bastırılmasından sonra Milli Kuvvetlerin bu ordu üzerine harekata başlaması ve İzmit civarında da yenmesi sonucu İngiltere’nin desteği ile İstanbul’a çekilmiştir.

**3. İstanbul Yönetimi ve İşgal Devletlerinin Kışkırtması ile Çıkan İsyanlar**

**3.1. Bolu-Düzce-Hendek İsyanları**

Düzce ve çevresinde mütareke sonrası asayiş ortamın bozulmasından istifade eden padişah yanlısı ve Milli Mücadele karşıtı olduklarını dile getiren eşkıya grupları tarafından çıkarılmıştır. Bu süreçteki bir çok isyanda olduğu gibi bu isyanda da İstanbul Hükümeti tarafından milli mücadele aleyhinde yayınlanan fetvalar etkili olmuştur. Daha sonra İngilizler ve Damat Ferit Hükümeti’nden destek alan bu eşkıyalar Milli Kuvvetlere sıkıntılar yaşatmışsa da Eylül 1920 sonlarında ayaklanmalar tamamen bastırılmıştır.

**3.2. Yozgat (Çapanoğlu) İsyanı (15 Mayıs-27 Ağustos 1920)**

Yozgat mutasarrıfının, Milli Mücadele karşıtı söylemlerinin etkisi ile yörenin önemli ailelerinden olan Çapanoğulları ayaklanmışlar, bölgedeki eşkıya liderleri ile işbirliği yapmışlardır. Celal ve Edip Bey liderliğinde Yozgat ve Boğazlıyan’ı ele geçiren bu isyancıların üzerine Çerkez Ethem birlikleri gönderilerek isyan bastırılmıştır.

**3.3. Konya’da Bozkır ve Delibaş İsyanları(27 Eylül-4 Ekim, 20 Ekim- 4Kasım 1920)**

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Konya valisi Cemal Bey’in olumsuz davranışlarından dolayı bir ayaklanma çıkmıştır. Bölge ileri gelenlerinden oluşan bir heyetin nasihat etmesi sonucu isyandan vazgeçmişlerdir. Bozkır isyanının sona ermesinin ardından Konya’nın bir başka ilçesi olan Çumra’da Delibaş Mehmet adlı bir asi ayaklanmış, üzerine gönderilen Refet Bey komutasındaki Milli Kuvvetler tarafından isyan bastırılmıştır.

**3.4. Koçgiri İsyanı**

Koçgiri aşireti Doğu Anadolu’nun kuzey batısı ile İç Anadolu’nun doğu kesimlerine yerleşmiş bir aşirettir. Kürt Teali cemiyeti ile de ilişkili olan aşiretin 1920 yılının sonlarından itibaren isyan hazırlığı içerisinde olduğu bilinmektedir. İsyan 1921 Mart’ında başlamıştır. 1921 Haziran’ına kadar Milli Kuvvetleri uğraştırmıştır ve sonunda Milli Kuvvetler tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiştir.

**3.5. Milli Aşireti (Urfa) İsyanı**

Milli kuvvetler tarafında Urfa’dan çıkartılan Fransızlar, şehri tekrardan ele geçirmek için hazırlık planları yapmışlardı. İşlerini kolaylaştırmak için de bölgedeki aşiretlerden Milli Aşireti’ni tahrik ederek isyan etmelerini sağlamışlardır. Ancak Milli Kuvvetlerin sıkı takibi sonucu 19 Haziran’da Fransızların bölgesine kaçmak zorunda kalmışlardır. Bir müddet Fransız işgal bölgesinde kalan isyancılar, onlardan sağladıkları destekle tekrar harekete geçerek, 26 Ağustos’ta Viraşehir’i işgal ettiler. Fakat halktan destek alamayan asiler, Milli Kuvvetler tarafından tamamen etkisiz hale getirildiler.

**3.6. Afyon (Çopur Musa) İsyanı**

Afyon'da, Çopur Musa adli bir asi etrafına topladığı kuvvetlerle ayaklanmıştır. Üzerine gönderilen kuvvetlere karşı koyamayan taraftarları dağılmış ve kendisi de Yunanlılara sığınmıştır.

**3.7. Ali Batı İsyanı**

Kurtuluş Savaşını başladığı günlerde bölgedeki asayişsizlikten faydalanarak çıkarılan isyandır. Ali Batı, Midyat, Cizre, Nusaybin bölgesinde İngilizlerden de yardım alarak isyan etmiştir. Onun asıl gayesi burada bir Kürdistan devleti kurmak olduğu için, silahlı adamları ile Nusaybin'e girmiştir. İsyan haberini alan Mardin 5. Tümen Kumandanlığı, 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Yusuf Ziya'yı Nusaybin'e göndermiştir. 18 Ağustos 1919 Yusuf Ziya'nın müfrezesi Karakurt köyü yakınlarında Ali Batı'nın adamları ile çatışmış, bölge halkından destek alamayarak kaçan Ali Batı ölü olarak ele geçirilmiş böylelikle isyan bastırılmıştır.


**4. Azınlıkların Çıkardığı İsyanlar**

**4.1. Pontus Rum İsyanı**

1920 yılı sonlarında Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde Pontusçu Rumlar ayaklanmışlardır. Bu tarihlerde Pontusçu çetecilerin sayısı 25.000’e ulaşmış ve Türklere karşı katliamlara başlamışlardı. Bunun üzerine bir takım idari ve askeri tedbirler alınmış, önce Karadeniz kıyısında yaşayan Rumlar iç kesimlere nakledilmiştir. Rumların organizasyonundan sorumlu tutulan Merzifon Amerikan Koleji’nin öğretmenleri görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun dışında Milli Kuvvetler tarafından isyancı Rum köylerine taarruz düzenlenerek direniş merkezleri kırılmış, isyancıların bir kısmı öldürülmüş bir kısmı da teslim olmuştur. Çeteci Rumların dışında kalan Rumlar da 1923 yılı başlarında Yunanistan’a gönderilerek Rum meselesi halledilmiştir.

**4.2. Ermeni İsyanları**

İtilaf Devletleri tarafından kendilerine verileceği iddiasıyla Doğu Anadolu’da ve Adana’daki Ermeniler isyan ettirilerek, yöredeki Türk nüfusa karşı büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Doğu Anadolu’da, XV. Kolordu karşısında tutunamayan Ermeniler büyük kayıplar vererek mağlup olmuşlar ve Gümrü Antlaşması ile TBMM’yi tanımak zorunda kalmışlardır. Adana ve çevresinde ise; bölgeye birlikte geldikleri Fransızların, Milli Kuvvetler karşısında büyük kayıplar vererek bulundukları yerde tutunamayacaklarını anlamaları üzerine 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması’nı imzalamalarından sonra Fransızlarla birlikte bölgeyi terk etmişlerdir.



Paris Barış konferansında Ermenilere vaat edilen topraklar

**5. Kuvay-ı Milliye Yanlısı Olup Sonradan İsyan Edenler**

**5.1. Çerkez Ethem İsyanı**

Anadolu’daki ayaklanmaların bastırılmasında ve Yunan kuvvetlerinin taarruzuna karşı başarılı savunmalar yapmış olan Kuvay-ı Milliye liderlerinden Çerkez Ethem, düzenli ordunun emrine girmeyi reddetmiş ve TBMM’nin otoritesini tanımaz tavırlar takınmıştır. Aslında Ethem Bey milli mücadele sürecinde gösterdiği başarıların bir karşılığı olarak çeşitli imtiyazlar edinmek istemiştir. Diğer taraftan Ethem Bey, kardeşleri ile (özellikle Reşid Bey) İsmet İnönü arasındaki bağımsız ordunun devamı konusundaki anlaşmazlığın kurbanı olmuştur. Çerkez Ethem’i vatan haini olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım değildir. Zaten TBMM hükümeti de bu meseleyi önce siyasi yollarla çözülmeye çalışılmış, başarılı olamamıştır. Ancak düzenli orduya geçiş sürecinde kanun tanımaz tavırlar takındığı da muhakkaktır. Çerkez Ethem, üzerine gönderilen düzenli birlikler karşısında başarısızlığa uğrayarak yakınlarıyla birlikte Gediz civarındaki Yunanlıların kontrolündeki bölgeye çekilmiştir. Yunanlıların çekilmesinden sonra önce Mısır'a sonra da Ürdün'e giden Çerkez Ethem 21 Eylül1948 de Amman’da hayatını kaybetti.

**5.2. Demirci Mehmet Efe İsyanı:**

Mehmet Efe de, Çerkez Ethem gibi düzenli ordunun emrine girmek istememiş ve isyan etmiştir. Üzerine gönderilen kuvvetlere direnemeyerek, etkisiz hale getirilmiş, teslim olarak çetecilikten vazgeçirilmiş ve kendisine gösterilen köyde ikamet etmiştir.

**VI. KUVA-YI MİLLİYE VE CEPHELER**

Mondros Mütarekesi sonrasında işgalleri engellemek için mahalli olarak teşkilatlanan kuvvetlerdir. Bağımsızlığını korumak için uğruna meşru bir milli hareket olarak, milli irade ve milletin genel desteğiyle oluşan ve bütün milletin kuvvetlerini varlığında toplayan bir teşkilattır.

Kuvâ-yı Millîye’nin ortaya çıkışında, Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller sürecinde mevcut yönetimin etkisiz kalması, akıbetine razı bir tavır sergilemesi etkilidir. Anadolu’da düzenli ordunun kurulduğu tarihe kadar geçen süre içinde mücadele eden ve vatanın savunulması yolunda yerel veya milli şekilde faaliyet gösteren örgütlerdir.

Kuvâ-yı Milliye öncelikle batı cephesinde Yunanlılara karşı oluşturulmuştu. Yunanlılara karşı ara sıra kazanılan başarı haberlerinin süratle her tarafa yayılması, halkın mücadele gücünü artırdı. Anadolu halkı bağımsızlık için bu mücadeleye katılmayı bir görev olarak kabul ediyordu.

Kuvâ-yı Millîye arasında çocuk yaşta kişiler olduğu gibi aksakallı dedeler de vardı. Bu milis güçler cephane ve yiyecek taşıyan kadınların sayısı da oldukça fazlaydı. Memleketin milli silahlı örgütlenmesini yüklenen ve ifa eden Müdafaa-i Hukuk-u Millîye ve Reddi İlhak Cemiyetleri etrafında toplanan milli mücadelecilerin sayısı günden güne artmakta, milli cepheler takviye olunmakta toplanan yardımlarla da hem milis güçlerin hem de onların geride bıraktıklarının ihtiyaçları temin edilmekteydi.

Kuvâ-yı Millîye gruplarının sayılarının sürekli değişmesinin en önemli sebebi, bu organizasyona dahil olmanın “Askerlik Mükellefiyeti” gibi bir zorunluluğa dayanmamasıdır. Herhangi bir Kuvâ-yı Millîye mensubunun müfrezesini bırakıp köyüne gitmesini orduda olduğu gibi “firar” saymak mümkün değildi. Büyük çoğunluğu Kuvâ-yı Millîye’ye kendi isteği ile katıldığı için, herkes dilediği zamanda olmazsa bile herhangi bir fırsatta teşkilattan çekilebilirdi. Yani katılmak da ayrılmak da tamamen gönüllülük esasına dayanıyordu. Özellikle savaşa tutuşup bozguna uğrayan müfrezelerin mensupları kolayca dağılabiliyordu.

İşgal sürecinde milli kuvvetlerden, savaş amacına uygun biçimde yararlanmak konusu düşünülmeye başlandı. Bunun için Kuvâ-yı Millîye denilen kuvvetlerin subay ve silah eksiklerinin giderilmesi gerekiyordu. Disiplinin artırılması, eğitimsiz gönüllülere askeri eğitim verilmesi gerekmekteydi. Birliklerin başında bulunan kişiler askeri bilgi ve taktik konulardaki yetersiz kalıyorlardı. Bu nedenle danışmanlara ve gerektiğinde çatışmaları yönetebilecek subaylara ihtiyaçları vardı. Diğer yandan Kuvâ-yı Millîye kuvvetlerinin her türlü donanıma sahip Yunan birliklerine karşı koyabilmesi, ağır silahlara sahip olmasıyla mümkündü. Ordu birlikleri, Mondros Mütarekesi’nin ağır hükümleri ve siyasal baskılar yüzünden Yunanlılara karşı açıkça çarpışamadıklarından birliklerdeki subay, araç ve gereçleri Kuvâ-yı Millîye adına kullanmak durumunda idi. Ordu birlikleri henüz bütünü ile terhis edilmemiş olduğundan, bazı bölgelerde, kendi ad ve unvanlarını kullanmaksızın toptan Kuvâ-yı Millîye kimliği ile cepheye gönderilmeleri imkânının sağlanması bütün komutanlar tarafından uygun görülüyordu.

Sivas Kongresi’nin yapılmasından sonra Temsil Heyeti Kuva-yı milliye ile daha yakından ilgilenmeye başladı. Batı Cephesi’ni Heyet-i Temsiliye’ye bağlamak suretiyle yönetim birliğini sağlamak istedi. 9 Eylül 1919’da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa “Garbi Anadolu Kuvâ-yı Millîye Kumandanlığına ” getirildi. Ancak Ali Fuat Paşa bu alanda beklenen başarıyı elde edemedi. Bunun üzerine Heyet-i Temsiliye 23 Ekim 1919’da Albay Refet (Bele)’yi, Batı Anadolu’ya göndererek 23 ve 57. Tümenlerin komutasını üzerine almasını ve bu bölgedeki durum hakkında acele rapor vermesini istedi.

Refet Bey gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Batı Cephesi’nin tek komuta sistemine bağlanmasının şimdilik mümkün olmadığını Mustafa Kemal’e bildirdi. Bölge bir süre daha üç ayrı cephe şeklinde komuta edilmiştir.

Kuvâ-yı Millîye milli mücadeleni başında ortaya çıkmış, bölgesel olarak mücadele vermiş ve TBMM’nin açılmasından sonra mümkün olduğu ölçüde birlikte hareket etmiş, Birinci İnönü savaşı sürecinde de düzenli orduya dönüştürülmüştür. Düzenli ordunun kuruduğu sürece kadar düşmanı oyalamış, bir çok bölgede işgalleri engellemiştir. Ancak bu düzensiz birliklerle kesin sonucun alınamayacağı da muhakkaktır. Bu nedenle de düzenli orduya dönüştürülmüştür.

## 3. Güney Cephesi

### 3.1. Gaziantep Cephesi

İngilizler ve müttefikleri Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında gizli antlaşmalarla Osmanlı topaklarını kendi aralarında paylaşmışlardı. Güney bölgeleri Fransız işgal bölgesi olduğu halde Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler, süvarilerini daha iyi şartlarda yerleştirebilmek için kendi işgal alanlarını genişletmek istediler. Bu amaçla mütarekenin 7. maddesine dayanarak 17 Aralık 1918 tarihinde Antep’e girdiler. Memleketin ileri gelenlerini çeşitli nedenlerle Halep’e, oradan da Mısır’a sürdüler. Ardından şehirde silah toplama hareketine giriştiler. Silahını vermeyenleri para cezasına çarptırdılar. Ermeniler bu gibi uygulamalara tabii tutulmadığı gibi, kendilerine bol miktarda silah ve cephane dağıtıldı. Bu haksız uygulamalar halkın tepkisine neden olmuş ve çeşitli mitingler düzenlenerek protesto edilmiştir. Bölgedeki direnişi organize etmek için “Cemiyet-i İslâmiye” teşkilatı kurulmuştur.

İngilizler bu gelişmeler karşısında bölgede kalmanın kendileri için riskli olduğu düşünmüşler ve daha önce Fransızlarla imzalamış oldukları Suriye Antlaşması gereği 26 Ekim 1919’da Antep’ten çekilerek yerlerini Fransızlara bırakmışlardır. 29 Ekim’de Fransızlar 2000 kişilik bir kuvvetle Antep’e girmişlerdir.

Fransızların işgali ile birlikte harekete geçen Ermeni teşkilatları Türklere karşı baskı ve zulümlerini artırmışlardır. Sivas kongresinde Gaziantep temsilcisi Kara Vasıf Bey’den bölgedeki durum hakkında bilgi alan Mustafa Kemal Paşa Antep’te “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti”nin şubesinin kurulmasını ve direnişin daha teşkilatlı yapılmasını istemiştir. Milli mücadelenin teşkilatlanmasıyla bölgedeki direniş daha da etkin hale getirilmiş, Antep esnafı Fransız ve Ermenilere yiyecek satmamaya başladılar. Fransızlar erzak ihtiyacını Kilis’ten temin etme yoluna gitmişlerdir. Ancak Antep-Kilis yolu Şahin Bey komutasındaki Kuvâ-yı Millîye birliğince tutulmuş ve erzak temini engellenmiştir. Şahin Bey’in direnişi 28 Mart 1920’ye kadar devam etmiştir. Bu tarihte bölgedeki direnişi kıran Fransızlar Antep’e girmişlerdir. Antep-Kilis yolunun güvenliğini kendi açılarından sağlamışlardır.

Fakat Antepliler mücadeleyi bırakmadılar. Fransızların şehre girmesinden sonra bu defa şehir içindeki savaşlar başladı. Ortaya konulan direniş karşısında bölgeye hakim olamayacağını anlayan Fransızlar 20 Ekim 1921 tarihli Ankara itilafnamesi gereği 25 Ekim 1921’de şehri boşaltmak zorunda kaldılar.

T.B.M.M. Antep’e her türlü zorluk ve imkânsızlıklara rağmen Fransızlara karşı verdikleri mücadeleden dolayı 1921 yılında 93 sayılı kanunla “Gazi”lik unvanını verdi.

### 3.2. Maraş Cephesi

Antep’te olduğu gibi Maraş’ta da ilk işgal İngilizler tarafından yapıldı. 22 Şubat 1919’da Max Doryan emrinde bir Hint süvari alayı ile Maraş’a girdiler. İngilizlerin ilk icraatı 1915’deki Ermenilerin göç ettirilmesi olayının soruşturulması oldu. 1915’de Maraş’ta Sancak Bey’i olan Sivas Valisi İsmail Kemal’in tutuklanıp Maraş’a getirilmesi ise halkın tepkisine sebep oldu.

Suriye İtilafnamesi gereğince, 29 Ekim 1919 tarihinde İngiliz işgal dönemi sona ermiş ve Maraş bu defa da Fransızların işgaline uğramıştı. Aslında İngilizler, bölgede güçlü bir direnişin olacağını fark etmişlerdir. Buraları Fransızlara bırakarak hem onları ateş içine atmış, hem de dikkatlerin petrol bölgeleri üzerinden uzaklaşmasını sağlamıştır.

27 Kasım gecesi işgal kuvvetleri kale burcundaki Türk bayrağını indirtmiştir. Ertesi gün yataklarından kalkan Maraşlılar kalenin burcunda sürekli gördükleri bayraklarını göremediler. Bu duruma tepki gösteren Hukukçu Mehmet Ali Kısakürek “Alem-i İslâm’a Hitap” başlığı ile bir beyanname yazarak şehrin belirli yerlerine astı. Beyannamede “ bu toprakların nasıl vatan edinildiğinden bahsettikten sonra kalede dalgalanan Fransız bayrağını oradan indirecek bir gücün olup olmadığın sormuş ve o gün Cuma olması sebebiyle kılınacak namazın da o bayrak orada durduğu sürece sakat olacağını ifade etmiştir. Bu beyannamenin etkisiyle Maraşlılar tekbir sesleriyle kaleye yürüdüler ve bütün engelleri aşarak kaleye tekrar Türk Bayrağını çektiler. Ancak 30 Ekim 1919’da Maraş’ın tamamen Fransız kontrolüne girmesini engelleyemediler. Fransız işgal güçlerinin çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyordu. Bu durum Maraş'ta olayların çıkmasına sebep olmuştur.

Ermeniler Maraş’ta Kilikya Hükümeti’nin kurulduğunu ilan ettiler. Maraş sokaklarında disiplinsiz hareketler içerisinde Müslümanlara olmadık hakaretler yapıyorlardı. Bu Ermeni askerlerden birisi 31 Ekim 1919 günü Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan kadınlara saldırarak “Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde peçe ile gezilmez.” diyerek peçesini zorla kaldırıp ilişmek istedi. Engel olmaya çalışan Müslüman halkı darp ettiler. Bütün bu olanları izleyen Uzunoluk Camii’nin müezzini Sütçü Hacı İmam silahını çekerek Ermeni askerlerinden birini öldürmüştür. Sütçü İmam Fransız kuvvetlerine yakalanmamak için olaydan hemen sonra Elbistan'a geçmiştir. Bu olay Maraş'ta ortamı gerginleştirmişti. Şehir savaşları ve milli kuvvetlerin taarruzu işgalcileri zor duruma sokmuştur. Fransızlar durumun kendileri açısından kötüye gittiğini görünce 11 Şubat’ta şehri boşalttılar. Ermeniler ise önce Maraş’ın kuzeyindeki Zeytun havalisinde savunma tedbirleri aldılar. Fakat daha fazla dayanamayarak 22 Haziran 1921’de teslim oldular.

Maraş’a gösterdiği bu kahramanlıklardan dolayı T.B.M.M. tarafından 5 Nisan 1925’te “Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası” 7 Şubat 1973 tarihinde de “Kahramanlık” unvanı verildi.

### 3.3. Urfa Cephesi

Urfa 24 Mart 1919’da İngilizler tarafından işgal edildi. 5 Eylül 1919 tarihinde İngilizler ile Fransızlar arasında yapılan Suriye Antlaşması sonucu İngiliz kuvvetleri Urfa'dan çekilmiş ve şehir 30 Ekim 1919'da Fransız işgaline uğramıştır Fransız askerleri birlikleri içerisinde Ermeni ve Müslüman sömürge askerleri çoğunluğu teşkil ediyordu.

Fransızların Urfa’ya girer girmez Jandarma Tabur Komutanı ve Suruç kaza Kaymakamını tutuklamışlardır. Silahlı Ermenilerin halka karşı kışkırtıcı ve tahrik edici davranışları tepkiyle karşılanmış ve şehirde savunma hazırlıkları başlamıştır. Jandarma Komutanı Ali Rıza Bey ile Belediye Başkanı Hacı Mustafa önderliğinde kurulan, Urfa Müdafa-ı Hukuk Cemiyeti Fransızlara karşı mücadeleye girmiştir. Müdafa-i Hukuk Cemiyeti başkanlığına getirilen Ali Saip Fransızlarla mücadele etmek üzere Kuvâ-yı Millîye’yi teşkilatlandırdı. Siverek’ten Said Bey idaresinde Badıllı aşireti ile güneyde Aneze aşireti reisleri düşmana karşı koymak için gönüllülerini bu teşkilata verdiler.

8 Şubat’ı 9 Şubat’a bağlayan gece Urfa’ya giren milli kuvvetler ile Fransızlar arasında çatışmalar yaşandı. Şehrin yarıya yakını ele geçirildi. Urfa köylüleri de Suruç ve Bilecik’te ki Fransız birliklerini kuşattılar. Urfa müdafaası 60 gün sürdü. işgal birlikleri, 8 Nisan’da mütareke görüşmelerini kabul ettiler ve 1 Nisan 1920’de silah ve cephaneleri ile birlikte Urfa’yı terk ettiler. 11 Nisan 1920’de Urfa kalesine Türk bayrağı çekildi.

Urfa’ya 12 Haziran 1984’de TBMM tarafından Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklarından dolayı “Şanlı” unvanı verildi

### 3.4. Adana Cephesi

Mondros Mütarekesi’nden sonra ilk işgal edilen yerlerden biri de İskenderun’du. Mütareke gereği İtilaf devletleri, Türk kuvvetlerinin Pozantı’nın kuzeyine kadar çekilmelerini istediler. Ordumuz bu bölgeden çekilmeye başlayınca bölgenin Türk ve Müslüman halkı tedirginlik duymaya başladı. Adanalıların Bu du8rum halk tarafından protesto edilse de İngiliz, Fransız ve Ermenileri durdurmaya yetmedi. Fransız ve Ermeniler 11 Aralık’ta Dörtyol, 21 Aralık’ta Adana ve 27 Aralık 1918’de de Pozantı’yı işgal ettiler. Dörtyol’uu işgaline karşı Karaköse köylüleri yolda barikatlar kurarak direnmeler Güneyde ve milis kuvvetlerinin verdiği birinci ve ilk kurşun savaşı oldu. Ocak 1919’un ilk günlerinde Dörtyol Jandarma bölüğü komutanı Teğmen Karahasan’ın, birliğiyle işgalcilere karşı direnmesi de Millî Mücadele’de askeri birlik adına yapılan ilk kurşun savaşı oldu.

Adana’nın Fransızlar tarafından işgali ve işgallere Ermenilerin de katılması bölge halkının tepkilerinin artmasına sebep oldu. Fransızların Ermenilere idari ve askeri görevler vermeleri onları daha da cesaretlendirmişti. Ermenilerin temel amacı Kilikya Ermenistan’ını kurmaktı. Bunun için İşgal sürecinde Fransızların yanında yer alıyorlardı.

Bütün bu gelişmeler karşısında İstanbul Hükümetinin bir şey yapamayacağı anlaşılınca 1918 Aralık ayının sonunda Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

Cemiyet’in temel amacı bölgenin Türk toprağı olarak kalması ve haksız işgal ve uygulamaların önüne geçilmesidir. Bu arada İstanbul’da da “Kilikyalılar Cemiyeti” kurularak Fransız ve Ermeni idaresinin kurulmasına karşı çıkılmasına çalışıldı.

1 Kasım 1919’da Adana Cephesi Kuvâ-yı Milliye Komutanlığına atanan Binbaşı Kemal Bey Pozantı’daki bir Fransız taburu esir edildi. 28 Mayıs 1920’de Osmaniye’yi işgal eden Fransızlar karşılaştıkları direniş sebebiyle mütareke istemek zorunda kaldılar. Fransa İngiltere'nin baskıları karşısında mütarekenin birinci haftasında Karadeniz Ereğlisi'ne asker çıkartmakla ateşkesi bozmuştur.

2 Temmuz 1920’de Mihmandar köyünün Ermeniler tarafından basılarak 99 Müslüman’ın şehit edildiği haberi Türkleri galeyana getirdi. 3 Temmuz’da ise Türk birlikleri Şar kasabasını geri aldı. Milli kuvvetler 19 Temmuz’da Tarsus’u Fransızlardan kurtarmak amacıyla taarruza geçti. Saldırı sonunda Tarsus bağlarındaki Fransız askerleri bozguna uğratılarak büyük kayıplar verdirilmiştir. Türk kuvvetleri 20-21 Haziran 1920'de Kozan'ı geri almışlardır. Ermenilerin elinde bulunan Saimbeyli (Haçin) 15-16 Ekim 1920'de çetin mücadeleden sonra teslim alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa (Çakmak), 5 Ağustos 1920'de cepheleri ziyaret etmek amacıyla Pozantı'ya gelmiştir. Bu ziyaret milli kuvvetler için büyük moral kaynağı olmuştur.

Adana dışındaki işgal ettikleri bölgelerdeki çatışma ve başarısızlıklarından etkilenen Fransızlar, nihayet buraların Türk vatanı olduğunu anlayarak 20 Ekim 1921’de Ankara İtirafnamesini imzalayarak barış yapmayı tercih etti. Türk kuvvetleri, 1 Aralık 1921 günü Adana'nın hükümet meydanındaki Fransız bayrağını indirerek Türk bayrağını çekmişlerdir. Fransızlar 5 Ocak 1922’de Adana’dan tamamen çekildi.

## 4. İtilâf Devletlerinin Türkiye'yi Paylaşma Projeleri

Birinci Dünya savaşı sonrasında kaybeden tarafta yer alan Osmanlı devleti 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzalamış ama barış antlaşması imzalanmamıştı. İngilizler Türkiye konusunun bir an evvel ele alınarak bütün yakın doğu meselesinin çözülmesini istiyordu. Fransa ise öncelikle kendisi için bir tehdit unsuru olan Almanya ile barışın yapılmasından taraftı. Zira Türkiye’yi askeri bir tehlike olarak görmüyordu. Osmanlı Devleti de hakkında verilecek hükme razı vaziyette duruyordu.

Ateşkes sonrası işgallerin başlamasıyla birlikte Anadolu halkının da tepkisi her geçen gün artmaya başlamıştı. İşgallere karşı oluşan milli direniş her geçen gün daha da güç kazanıyor ve teşkilatlanıyordu. Yani Türkiye ile yapılacak barış geciktikçe itilaf devletlerinin Osmanlı toprakları ile ilgili hedefleri zora girebilirdi.

Türkiye ile yapacakları barışın gecikmesinin temelde iki sebebi vardı. Her ne kadar savaş sırasında gizli antlaşmalar yapmışlarsa da bunun uygulanmaya konulması sırasında problemler çıkıyordu. Diğer bir sebep de Türk topraklarının bazı bölgelerinin Amerikan mandaterliğine verme konusunun tam olarak açığa kavuşmamış olmasıydı. İtilaf devletleri Ermeni mandaterliği adı altında A.B.D.’yi de bu işe bulaştırmaya çalışıyorlardı. Ancak Amerika Anadolu’da bir Ermeni mandaterliğini üstlenmek konusunda tereddütlüydü.

22 Aralık 1919’da Londra’da İngiltere ve Fransa delegeleri bir araya gelerek barış antlaşması maddelerini yeniden ele aldılar. Ancak istedikleri şartlarda bir barışı kabul ettirmek konusunda tereddütleri vardı.

İngilizler biran evvel barışın yapılmasını istiyorlardı. Çünkü Anadolu’daki milli mücadele her geçen gün direnç kazanıyordu. Barışın gecikmesi İngiliz kamuoyunda da tepkilere yol açmıştı. da Londra Konferansı’ndan bir sonuç çıkmayacağı anlaşılınca temsilciler konferansı terk etti.

### 

### 4.1. San Remo Konferansı

Londra Konferansında bir sonuç alamayan İngiliz, Fransız ve İtalyan devlet adamları 19-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye ile yapılacak barış şartlarının tespiti için yeniden bir araya geldiler. Konferansta, Türkiye hakkında karar alınacak olmasına karşın Türkiye’den temsilci davet edilmemişti.

San Remo’da daha önce Paris ve Londra konferanslarında sürüncemede kalan Kürdistan, Ermenistan meselesi, Türkiye’nin sınırları, İstanbul ve Boğazların statüsü ve kapitülasyonlarla ilgili barış antlaşmasının esasları hazırlandı. San-Remo Konferansında, Osmanlı Devletinin Asya ve Kuzey Afrika'da bulunan Arap toprakları üzerindeki bütün haklarından vazgeçmesi, bağımsız bir Ermenistan'la Özerk bir Kürdistan'ın kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, Osmanlı Devletinin eski Suriye topraklarında bir manda yönetimi teşkil edilerek Suriye ve Lübnan'ın Fransa, Filistin'in ise İngiltere'nin idaresine bırakılması, Irak topraklarının da İngiltere'nin mandasına girmesi kararlaştırıldı.

Konferansta, ayrıca, İngiltere ile Fransa arasında bir petrol anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Musul'un, İngiltere'nin Irak manda bölgesine dahil edilmesi, Fransa'ya Irak petrollerinden % 25 hisse verilmesi ve petrol taşıma kolaylıkları tanınması sağlandı.

San Remo’da barış şartları belirlendikten sonra Osmanlı Hükümetinden Barış Konferansına temsi yollaması istendi. Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet Paris’e gidip 11 Mayıs 1920’de antlaşma taslağını aldılar. Belirlenen şartların Osmanlı Devleti’nin sonu olacağı kanısına varan Tevfik Paşa antlaşma metnini onurlu bir şekilde geri çevrilmiştir. Sultan Vahdettin İngiliz Kralı’na 27 Mayıs 1920’de bir mektup yazarak şartların hafifletilmesini istemiş ve 8 Temmuz 1920’de Türk karşı teklifini bildirmişse de müttefiklerin şartları hafifletmek gibi bir niyetleri yoktu.

Müttefik Devletler ise antlaşmanın özüne fazla dokunmadan, çok ufak tefek değişiklikler yaptıktan sonra 17 Temmuz 1920’de Osmanlı Hükümetine bir “ültimatom” vererek metnin imzalanması için 10 günlük bir süre tanımıştır. Osmanlı Hükümeti, antlaşmayı imzalamazsa yada imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken dirayeti göstermezse bu kez Türkleri sonsuza kadar Avrupa’dan atmak yoluna gidebileceklerini” vurgulamışlardır.

### 4.2. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Osmanlı Devleti varlığını sürdürme adına başka bir ifadeyle İstanbul’u kaybetmemek için Damat Ferit Paşa başkanlığında bir heyeti göndererek ağır şartlar içeren bu antlaşmayı imzaladı. Aslında mevcut durum silahlı bir mücadeleyi kaldıracak görünmüyordu. Meclis kapalı olduğu için bu antlaşma Osmanlı Saltanat Şurasında görüşülerek kabul edildi. Sevr Antlaşması şu ağır şartları içermekteydi:

**Sınırlar** **(madde 27-36):**

* Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Doğu Trakya’nın büyük bölümü **Yunanistan’a**,
* Ceyhan-Antep-Urfa-Mardin-Cizre kent merkezleri **Fransız** mandası altındaki **Suriye’ye** bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak;
* Mersin, Adana, Maraş, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Tokat **Fransız** nüfuz bölgesi olacak.
* Muğla ve Antalya’nın **İtalya**’ya verilip, Konya, Göller Bölgesi, Afyon ve Bursa’ya kadarki yerlerde de himaye hakki tanınması;
* Suriye ve Lübnan’ın **Fransızlara**; Arabistan, Yemen, Irak, Filistin’in **İngiltere**’ye yine Mısır, Sudan ve Kıbrıs’ın İngiliz idaresine; Fas ve Tunus’un **Fransa’ya** bırakılması kabul edilmiştir**.**

**İzmir (madde 65-83):**

Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı devleti egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan’a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan’a katılması için plebisit yapılacak; Manisa ve Aydın da aynı statüde yer alacak**.**

**Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122):**

Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

**Ermenistan (madde 88-93):**

Osmanlı Ermenistan Cumhuriyetini tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920′de verdiği kararla Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Muş, Van ve Bitlis, Bingöl illerini Ermenistan’a verdi.)

**Kürt Bölgesi (madde 62-64)**:

İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat’ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvurabilecek

****

**Boğazlar (madde 37-61):**

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; Bu komisyonun kendi bayrağı, polis kuvvetleri bulunacak. Komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını yardıma çağırabilecek; İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak devam edecek.

**Azınlık Hakları (madde 140-151):**

Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrı Müslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı’nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek

**Askeri Konular (madde 152-207):**

Osmanlı’nın askeri kuvveti, 15.000′i jandarma olmak üzere 50.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesinde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek.

**Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260):**

Osmanlı’nın mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye’nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacak; Fransız, İngiliz ve İtalyan temsilcilerden bir maliye komisyonu kurulacak. Bu komisyonun kabul etmediği borçlanmalar yapılamayacak.

**Kapitülasyonlar (madde 260-268):**

Osmanlı’nın 1914′te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak; Bu haktan faydalanmayandiğer devletler de yararlanabilecek

**Ticaret ve Özel Hukuk (269-414):**

Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek; eski eserler kanunu ulaş vb.

Sevr Antlaşması Avrupalı devletlerin Türkleri Anadolu’dan da atma sürecinin başlangıcı olacaktı. Avrupa bu şekliyle Şark meselesini artık hallediyordu. Anadolu’daki

Türk varlığına son vermek, temel hedefine ulaşmak ancak böyle bir anlaşma ile mümkün olabilirdi.

Antlaşmaya hem halktan hem de TBMM den tepkiler yağmıştır. TBMM’nin tepkisi çok sert olmuş ve böyle bir antlaşmayı tanımadığını ilan etmiştir. Ayrıca Sevr’i imzalayanları da vatan haini saymıştır. Bu antlaşma Anadolu genelinde ulusal bilincin artmasına neden olmuştur. Osmanlı saltanatından ümidini kesen halk, kurtuluşun milli mücadeleye katılmakla olacağını anlayacaklardır.

**5. Düzenli Orduya Geçiş**

Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı ordusu dağıtılmış, bütün silah ve teçhizatlarına el konulmuş, ülke savunmasız bir hale getirilmişti. Bu asayişsiz ortamda eşkıyalık, soygunculuk faaliyetleri artmaya başlamıştı.

Mütarekenin hemen ardından bir taraftan otorite boşluğundan yararlanarak ortaya çıkan çetelerle mücadele etmek, diğer taraftan da haksız işgalleri engellemek amacıyla Anadolu insanı silahlanarak kendi müdafaasını yapmaya başlamıştır. Bölgesel nitelikte olan bu direniş örgütlerine Kuvay-ı Millîye (Millî Kuvvetler) diyoruz. Oluşturulan bu birliklerin özellikleri hakkında önceki konularda bilgi vermiştik.

Askeri mükellefiyetin olmadığı bu düzensiz birliklerin kendi bölgelerindeki işgali engellemek adına faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu kuvvetler sivil kişilerden oluşmakta idi. Özellikle Ege bölgesinde Efeler diye adlandırılan silahlı mukavemet teşkilatları Yunanlılara karşı çok büyük mücadele vermişlerdir. Ayrıca ülke genelinde milli mücadelenin teşkilatlanmaya başlamasıyla birlikte kurulan Müdafa-i Hukuk grupları silahlı direniş teşkilatlarıyla düşmana karşı büyük mücadeleler vermişlerdir.

Kuvay-ı Milliye birlikleri ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin askeri güçleri ile her ne kadar başarılar elde edildiyse de nihai bir sonuç elde edilemiyordu. Özellikle batı cephesinde düzenli Yunan birlikleri karşısında kesin başarının ancak düzenli birliklerin kurulmasıyla olacağı anlaşılmıştı. Ayrıca bazı Kuvay-ı Millîye birlikleri askeri disipline sahip olmadıkları için vatandaşlara sert ve acımasız davranıyordu.

T.B.M.M açıldığı zaman tek düzenli ordumuz doğuda Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu idi. Ancak esas mücadele batıdaydı. 22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunan kuvvetleri Bursa’yı işgal ederek Dumlupınar’a kadar ilerleyince bu durum T.B.M.M’nce büyük bir heyecana ve tartışmaya yol açtı. Atatürk, İngilizlerin desteği altında çok iyi donanıma sahip olan Yunan ordusuna karşı düzenli bir ordu kurulması ve asker alımlarının yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da Müdafaa-ı Millîye Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye’ye bağlı olarak başlıca şu dört cephe kurularak komutanları tayin edildi.

1- Şark-Doğu Cephesi: 22.VI.1920, Kâzım Karabekir Paşa

2- Garp-Batı Cephesi: 25.VI.1920, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa

3- Adana-Güney Cephesi: 26.VI.1920, Selahaddin Adil Bey

4- Elcezire Irak Cephesi: 27.VI.1920, Nihat (Anılmış) Paşa”.

Cepheler oluşturulduğu halde Kuva-yi milliye hala varlıklarını sürdürüyordu. Nitekim ali Fuat Paşa komutasındaki birliklerimiz 24 Ekim 1920’de Çerkez Ethem’in Kuvay-ı Seyyaresi ile birlikte Gediz’de Yunanlılara karşı taarruza geçti. Ancak emir komuta zincirinin işlemediği ve bir savaş disiplininin sağlanamadığı bu süreçte ordumuz başarısız oldu. Neticede Yenişehir, İnegöl Yunanlılar tarafından işgal edildi. Bu başarısızlık üzerine ordu birlikleri ile Çerkez Ethem kuvvetleri karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlardır. Bu gelişmeler üzerine TBBM, Batı Cephesi komutanımız A.Fuat Paşa’yı Moskova büyükelçiliğine atadı. Batı cephesi iki kısma ayrıldı. Batı Cephesi komutanlığına İsmet İnönü, Güney Cephesi komutanlığına da Refet Bele getirilmiştir. Kuva-yı Milliye birliklerinin de derhal düzenli ordunun emrine alınması istendi. Ancak Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi isimler düzenli orduya katılmak istemediler. Demirci Mehmet Efe, Refet Bele ile çatıştı ise de daha sonra teslim olmuş, adamları düzenli orduya katılmıştır. Çerkez Ethem ise katılmayı reddederek, Yunanlıların kontrolündeki bölgeye çekilmiştir. (TBMM ye karşı isyanlar bölümünde bu konuya değinmiştik.)

**6. Batı Cephesi ve Dönemin Önemli Siyasi Gelişmeleri**

**6.1. İnönü Savaşı**

1920 yılı sonlarında Yunanistan’da iç politika’da önemli değişmeler olmuştur. Yunanistan kralı Aleksandr ölmüş, başbakan Venizelos da seçimleri kaybetmiş ve ülkeden ayrılmıştı. Kral olan Konstantin Türk-Yunan savaşını devam ettirerek İngiliz isteklerine cevap vermişti.

TBMM’nin Batı Cephesinde düzeni sağlamaya çalıştığı süreçte, Yunanlılar harekete geçmiştir. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’nin düzenli orduya katılmayı reddetmesinden kaynaklanan kargaşayı fırsat bilen Yunanlılar, 6 Ocak günü Bursa mıntıkasından harekete geçtiler. Bu Cephede 24. Fırka ile 11. Fırkadan oluşan bir alayımız vardı. Çerkez Ethem üzerine gönderilen bir fırka ve iki alayımızın dışında bütün birliklerimizin İnönü mevkiinde toplanması emri verildi.

Yunanlıların bu taarruzla ulaşmak istedikleri hedefler:

* Kuruluş aşamasındaki düzenli orduyu dağıtmak
* İzmir’den sonra Eskişehir’i de alarak ikinci bir üs kurmak
* Batı Anadolu ile İstanbul’a giden demiryollarını kontrol etmek
* Ankara’yı ele geçirip TBMM’yi dağıtmak
* Sevr Antlaşması’nı Türk halkına kabul ettirmek

Türk ordusu mevcut birlikleriyle İnönü mevkiinde savunma pozisyonunu aldı. Aslında savaşın tarihini Yunanlılar belirlese de yerini bizim komutanlarımız seçmiştir. Zira bölge savunma hatlarının oluşturulması açısından çok müsaitti. Aynı zamanda düşman buraya çekilerek ana karargahtan uzaklaşacaktı.

Yunan ordusu 10 Ocak sabahı savunma mevzilerimize karşı saldırıya geçti. İnönü komutasındaki kuvvetlerimiz tarafından geri püskürtüldü.

***Savaşın sonucu olarak***

 1- I.İnönü savaşının kazanılmasıyla Düzenli ordunun değeri ve gerekliliği anlaşılmış oldu. Bu savaştan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılımları hızlandı.

2- Bu başarı, diğer bütün cephede ve memlekette mücadele gücünü arttırdı. Bu başarıyı doğu cephesindeki başarılar takip etti. Türk kuvvetleri 23 Şubat’ta Ardahan ve Artvin’e girdiler.

3- Savaşın kazanılması TBMM’nin itibarını yükseltmiş aynı zamanda Atatürk’ün otoritesini güçlendirmiştir.

4- Yunanlılar, İngiliz ve Fransızlar nezdinde güven kaybetmişlerdir. İtilaf Devletleri Sevr antlaşmasını yeniden düzenlemek maksadıyla İstanbul Hükümeti ile beraber Ankara Hükümetini de Londra konferansına davet etmişlerdir.

**6.2. Londra Antlaşması**

İngiltere’nin başını çektiği itilaf devletleri Yunanlıların I. İnönü savaşını kaybetmelerinden sonra, kaygılanmaya başlamışlardır. Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinin tehlikeye düştüğünü gören müttefikler, İstanbul Hükümetini 21 Ocak 1921’de Londra Konferansına davet ettiler. Bu davette, T.B.M.M temsilcilerinin de getirilmesi istemiştir. O sırada İstanbul Hükümetinin başında, istifa eden Damat Ferit’in yerine hükümet kurmuş olan A.Tevfik Paşa vardı.

Sadrazam Tevfik Paşa durumu 27 Ocak 1921’de TBMM. Başkanı Mustafa Kemal’e bir telgraf göndererek bildirmiştir. TBMM temsilcilerinin de Londra’ya gidecek olan Osmanlı heyetine katılmasını istemiştir. Buna karşılık Mustafa Kemal cevabi telgrafında TBMM’nin ayrı bir heyet olarak bu konferansa katılabileceğini, bunun da ancak resmi bir davetle mümkün olacağını bildirmiştir.

İngilizler başlangıçta bu fikre karşı çıksalar da, TBMM’nin katılmadığı bir konferansın çok da bir anlamı olmayacaktı. Zira Sevr’i kabul etmeyen onlardı. Bunun üzerine İtalya hükümeti TBMM’ye resmi çağrıda bulunmuş ve Dışişleri Vekili Bekir Sami Bey başkanlığında seçilen T.B.M.M Heyeti konferansa katılmıştır. Konferansta İstanbul Hükümeti heyetinin başkanlığını ise A.Tevfik Paşa yapmıştır.

21 Şubat 1921 tarihinde başlayan Londra konferansında TBMM temsilcileri Misak-ı Milliyi savunmuş ve barış için olmazsa olmazımızı ortaya koymuştur. Tabi ki itilaf devletlerinin bu teklifleri kabul etmesi beklenmiyordu. Onlar Ankara’nın bu isteklerine karşılık; Türklere ait Jandarma ve özel birliklerin sayısını biraz arttırmak, Boğazlar bölgesinde yabancı kontrolünü daraltmak, Bütçemize konmuş olan bazı sınırlamaları hafifletmek, İzmir Vilayeti’nin, Valisi, Cemiyeti Akvam’dan olmak kaydıyla, bize bırakılması gibi Sevr antlaşmasını yumuşatan teklifler sundular.

11 Mart 1921’de sona eren Londra Konferansındaki görüşmelerden istenilen neticeler sağlanamamıştır. İtilaf devletleri tadilat bahanesiyle Sevr antlaşmasının yumuşatılmış bir şeklini T.B.M.M’ne kabul ettirmek istemişlerse de bunda başarılı olamamışlardır.

Her şeye rağmen, Londra konferansında bizim için olumlu sayılabilecek şu sonuçlar elde edilmiştir.

1- T.B.M.M’nin bu konferansa katılması, T.B.M.M’nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması anlamına gelmektedir. (Bu tanınmanın, Rusya’nın TBMM’yi tanıması gibi algılanmaması gerekir)

2- Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak adına Misak-ı Millîmiz ilan edilerek tüm dünyaya duyurulmuş oldu.

3- Özellikle İzmir’in Türkiye’ye şartlı olarak verilmesi teklifi, Ermenistan’a toprak istenmesinden vazgeçilmesi, itilaf devletlerinin Sevr antlaşmasından taviz verebileceğini göstermiştir.

4- İngilizlerle yapılan ayrı görüşmeler sonucunda, karşılıklı esir değişimini öngören protokol imzalanmıştır.

5-TBMM hükümeti barıştan yana olduğunu göstermiştir.

Bu süreçte iki önemli siyasi gelişme yaşanmıştır. Biri Afganistan’la dostluk Antlaşması diğeri de Ruslarla Moskova Antlaşması’dır.

**6.3. Afganistan İle Dostluk antlaşması (1 MART 1921)**

* İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar dostluk antlaşmasına ortam hazırlamıştır.
* Moskova Antlaşması için oraya giden Türk Heyeti ile orada bulunan Afgan yetkililerle askeri, kültürel işbirliğine dayalı bir dostluk antlaşması yapılmıştır.
* Taraflardan birine yapılan saldırıyı diğeri kendine yapılmış sayacak ve karşı koyacaktır.
* İki ülke birbirinin bağımsızlığını resmen tanıyacaktır.

**Not:** *İlk kez bir Müslüman Devlet TBMM yi resmen tanımıştır. Ankara’da ilk Büyük Elçilik de Afganistan tarafından açılmıştır.*

**6.4. Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)**

Rusya daha Birinci Dünya savaşı devam ederken Bolşevik İhtilali ile savaştan çekilmiş, çarlık Rusya’sı yıkılış ve Sovyet Rusya kurulmuştu. Brest-Litovsk Antlaşması sonrası yeni ideolojilerini yerleştirme çalışmalarına başlamışlardı. Temelde emperyalizme karşı bir tavır sergileyen Sovyet Rusya eski müttefiklerinin faaliyetlerini de kabul etmiyordu. İngiltere ve Fransa gibi devletler yeni Rus rejiminden hoşnut değillerdi.

Sovyet Rusya Anadolu’daki Millî Mücadele hareketini de emperyalizme karşı bir hareket olarak kabul ediyor ve milli mücadelecilerin başarılı olmasını istiyordu. Bu mücadeleden başarılı çıkılması muhakkak Sovyetlerin de lehine idi. Her şeyden önce boğazlarda muhtemel İngiliz hakimiyeti Sovyet çıkarlarına aykırıydı. Yine Türkiye’nin emperyalist İngiltere ve Fransa’ya karşı kazanacağı zafer sosyalist ideolojiye prestij kazandırabilirdi.

Türkiye’nin de milli mücadele sürecinde müttefike ihtiyacı vardır. Bu mücadelede yardım alınabilecek devletlerin başında da Rusya gelmektedir. Nitekim Türkiye’nin yardım talebini Ruslara ileten Bekir Sami’ye, Rus dış işlerinden şu cevap gelmişti; “Biz gereken yardımları yaparız. Ancak biz nasıl Ermenilere arazi verdiysek sizde Muş, Erzurum taraflarında Ermenilere arazi vereceksiniz” demiştir. Türkiye’nin bunu kabul etmesi söz konusu değildi.

Türk- Sovyet yakınlaşması gelişme yönündeyken TBMM’nin Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile savaşması Türk- Sovyet ilişkilerini bir süre durdurdu. TBMM’nin I. İnönü zaferini kazanması, Güneyde Fransızlara karşı başarılı olunması, Doğuda Ermenilere karşı başarı sağlanması ve Gümrü Barış’ının imzalanması Sovyetler Birliği ile TBMM arasında yakınlaşma başlattı. Bu yakınlaşma Moskova Antlaşması ile sonuçlandı.

Ali Fuad Cebesoy’un Moskova büyükelçiliğine atanmasından sonra, kendisiyle birlikte Yusuf Kemal Tengirşenk ve Rıza Nur’dan oluşan bir heyet Rusya’ya gönderilmişti. Uzun süren görüşmelerden sonra 16 Mart 1921 tarihinde imza edilen metne göre şu hükümler kabul edilmiştir:

1- T.B.M.M ve Sovyetler Birliğinden birisinin tanımadığı uluslararası antlaşmaları diğeri de tanımayacaktı.

2- Sovyetler Birliği, Misak-ı Millîyi tanıyacak, Gümrü antlaşmasıyla çizilen kuzeydoğu sınırını ufak değişikliklerle kabul edecekti.

3- Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında yapılmış olan antlaşmaların geçersizliğini her iki taraf da kabul ediyordu.

4- Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyordu.

5- Karşılıklı ilişkilerin kuvvetlenmesi için ekonomik, mali ve diğer meseleleri düzenleyecek antlaşmalar yapılabilecekti.

6- T.B.M.M ile Sovyetler Birliği arasında yapılan antlaşmanın Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinde de tanınması için çalışılacaktı.

7- Türkiye Batum’un egemenlik hakkını Gürcistan’a bırakacak.

Sonuç olarak İlk kez bir Avrupa Devleti Misak-ı Milli’yi, TBMM’nin varlığını ve kapitülasyonların kaldırıldığınıkabul etmiştir. Doğu sınırımız son şekliyle belirlenip, güvenlik altına alınarak buradaki birliklerimiz batıya sevk edilmiştir. TBMM uluslararası alanda, Rusya’nın desteğini sağlamıştır. Sovyet Rusya Sevr Antlaşmasını tanımadığını açıklamıştır. TBMM, Silah, cephane, araç-gereç, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını temin etme imkanı bulmuştur.

Moskova Antlaşması’nın Türk tarafı adına tek olumsuz maddesi Batum’un Gürcistan’a bırakılmasıdır. Bu Misak-ı Milli’den ilk taviz anlamına gelmektedir.

**6.5. [II. İnönü Savaşı (31 Mart - 1 Nisan 1921)](http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/tarih/ders_notlari/bahar_yariyili/bolum_4/bolum04.html" \l "K1#K1)**

İtilaf Devletleri Londra Konferansında T.B.M.M’ne Sevr antlaşmasını kabul ettiremeyeceğini anladı. İstanbul ve Boğazların güvenliğini sağlamak ve barış şartlarını kabul ettirmek için 23 Mart 1921 de Bursa ve Uşak bölgesindeki Yunan kuvvetlerini yeniden harekete geçirdi.

Bursa istikametinden harekete geçen Yunan birlikleri l 24 Mart’ta Bilecik’i 25 Mart’ta Pazarcık ve yöresini işgal ederek 26 Marttan itibaren İnönü mevzilerine ulaştılar. Batı cephesinde Türk ordusu açısından değişen bir şey yoktu. Asker sayısı ve donanımı pek de yeterli olmayan Türk ordusu, Yunan ordusu karşısında zayıf durumdaydı.

Birinci İnönü Savaşındaki gibi Türk ordusu savunma hatlarını oluşturarak Yunan ilerleyişini durdurmaya çalıştı. Ankara’dan Meclis’in muhafız taburunun gönderilmesi Müdafa hattını güçlendirdi. 26 Mart 1921’de taarruza başlayan Yunan ordusu, Türk ordusunun direnişi karşısında 31 Mart-1 Nisan 1921 gecesi geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşın sonucunda Bozüyük ve Afyon’un Yunan işgalinden kurtarıldı. 8 Nisan 1921 tarihinde yapılan Aslıhanlar savaşından sonra Yunanlılar Dumlupınar mevzilerine yerleşti.

II. İnönü savaşının da zaferle sonuçlanması üzerine Atatürk, İsmet Paşa’ya bir kutlama telgrafı çekerek “..Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin tersine dönmüş talihini de yendiniz. İşgal altındaki talihsiz topraklarımızla beraber bütün vatan, bu gün en ücra köşelerine kadar zaferini kutluyor” diyerek taltif etmiştir.

**6.6. Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşı (13-17-19 Temmuz 1921)**

II. İnönü savaşından sonra, Yunanlılar gittikçe güçlenen Türk ordusunun direnişini kırıp, saldırı gücüne ulaşmasını engellemek ve itilaf devletleri karşısında kaybettikleri prestiji geri kazanmak için vakit kaybetmeden tekrar harekete geçtiler. Ülkelerinde seferberlik ilan eden Yunanlılar son kura erlerini de silahaltına aldılar. 10 Temmuzda Yunanlılar iki ayrı cepheden taarruza geçtiler.

Türk ordusu kendisinden çok daha güçlü olan düşman karşısında tutunamayarak geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Temmuz 1921 Altıntaş savaşıyla Afyon, 17 Temmuzda Kütahya, 19 Temmuzda Eskişehir kaybedildi.

18 Temmuzda Karacahisar’da bulunan cephe karargahına giden M. Kemal Paşa, İsmet Paşa ile görüşerek ordunun Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sebebini Atatürk Nutuk’ta şöyle ifade etmektedir:

“Çünkü bu suretle düşman ileri hareketine devam ettiği takdirde, hareket üslerinden uzaklaşacak, yeniden menzil hatları tesisine mecbur olacak, Türk ordusu ise daha müsait şartlara sahip olabilecekti. Fakat bu takdirde birçok arazi ve bu arada Eskişehir düşmana bırakılmış oluyordu. Bununla beraber askerliğin icabını tereddütsüz yapmak gerekirdi”.

Afyon-Eskişehir-Kütahya’nın kaybedilmesi ve ordumuzun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi ülke genelindeki olumlu hava bir anda değişmiş, özellikle T.B.M.M.’de Atatürk’ü hedef alan muhalif sesler yükselmeye başlamıştır.

**6.7. Mustafa Kemal'in Başkomutan olması (5 Ağustos 1921)**

Ordunun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesinden sonra, mecliste şiddetli tartışmalar yaşandı. Düzenli ordunun başarısızlığı bazı kesimlerde muhalefeti artırdı. Kuva-yi Milliye’ ye geri dönülmesi savunuldu. Muhalifler ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu hareketin elbette bir sorumlusu vardır. Kimdir o sorumlu? Diyerek Mustafa Kemal Paşa’yı eleştiriyorlardı. Bazı milletvekilleri yenilgiden sorumlu olan komutanların derhal cezalandırılmalarını istemişlerdir. “Fevzi Paşa kendinden başka kimsenin sorumlu olmadığını söyleyerek büyük bir feragat gösterdi.

Bu tartışmalar devam ederken 4 Ağustos 1921 tarihinde T.B.M.M’nin gizli oturumunda Selahattin Bey ordunun başına tam yetkiyle Mustafa Kemal Paşa’nın getirilmesini teklif etti. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa meclise bir önerge vererek bu görevi kabul edebileceğini ancak meclisin tüm yetkilerini kullanmak istediğini bildirdi.

T.B.M.M, 5 Ağustos 1921 tarihinde bu yetkileri kullanmak kaydıyla, 3 ay gibi kısa bir müddet için başkomutanlık yetkisini Mustafa Kemal Paşa’ya vermiştir.

**6.8. Tekâlif-i Milliye Emirleri**

Mondros Mütarekesi’nden sonra ülkenin savunmasız bırakılması ve oluşabilecek bir direnişin önüne geçilmesi amacıyla Osmanlı ordusu terhis edilmiş, silahları ve teçhizatı alınmıştı. Mütareke sonra başlayan işgalleri engellemek adına oluşan milli direniş savaş imkanlarından yoksundu. Ülke ekonomisi de tamamen iflas etmiş durumdaydı. Milli mücadeleyi yapacak insan kaynağının bulması konusunda sıkıntı yaşanmasa da silah ve diğer mühimmatın eksikliği işeri zorlaştırıyordu. Milli mücadeleye mali kaynak sağlama konusunda adımlar atılmışsa da istenilen sonuç elde edilememiştir. Sovyetler Birliğinden iki tümeni donatabilecek kadar silah ve 11 milyon altın ruble yardım alınmış ancak bu yardım yeterli olmamıştır.

Milli mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için ordunun silah, cephane ve diğer malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için 7-8 Ağustos 1921 tarihinde, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, “Tekalif-i Millîye” (Millî Yükümlülükler) denilen, kanun niteliğindeki emirleri yayımlayarak halktan son bir fedakarlık istedi. Böylece, topyekün bir savaş için hazırlıklara başlandı.

**Tekalif-i Millîye** emirleri şunlardır:

1- Her kazada bir Tekalif-i Millîye komisyonu kurulacaktır.

2- Tüccar ve ahalinin elindeki çamaşırlık bez, erkek elbisesi yapmaya elverişli her çeşit kumaş ile, astar, meşin, sahtiyan, çarıklık, deri, mıh, hayvan malzemesinin yüzde kırkına, bedeli sonra verilmek üzere el konacaktır.

3- Her ev, bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacaktır.

4- İnsan ve hayvan yiyeceklerinin yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5- Nakil vasıtaları ayda bir kereye mahsus olmak üzere 100 km kullanılacaktır.

6- Ordunun yiyeceğine ve giyeceğine yarayan bütün metruk mallara el konacaktır.

7- Muharebeye elverişli bütün silahlar üç gün içinde teslim edilecektir.

8- Akaryakıt, kamyon lastiği, muharebe malzemesinin yüzde kırkına el konulacaktır.

9- Silah ve malzeme yapan zenaatçıların isimleri tespit edilecektir.

10- Her çeşit araba ve hayvanın yüzde yirmisi alınacaktı”

Tekalif-i Millîye emirleri ile ordu ihtiyaçlarını fedakar Anadolu insanından karşılamıştır. Bu durum asker-sivil topyekun bir seferberlik uygulamasıdır.

**6.9. Sakarya Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)**

Yunan megalo-ideasını (Büyük Yunanistan’ı kurma ideali) gerçekleştirmek niyetinde olan Yunan kralı XIII. Konstantin 15 Ağustos 1921’de ordusuna “Ankara” ya ilerleme emrini verdi. Bu aynı zamanda bir İngiliz isteğiydi. İngilizler Yunanlılardan Ankara’yı ele geçirip, meclisi dağıtmalarını istemişti. Bu yolla TBMM’ye Sevr’i kabul ettireceklerdi. Bu yüzden de Yunan ileri harekatını destekliyorlardı. Yunanlılar aslında İngiliz isteklerine hizmet ediyorlardı. Nitekim Lloyd George, Avam Kamarasında şunları dile getirmekteydi:

“Türk ayaklanmasını bastırmak için Anadolu’nun dağlık bölgelerine kadar İngiliz orduları gönderilemeyeceğine göre İngiltere’nin önünde tek bir şık vardır, o da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır”. Buna rağmen megalo-ideayı gerçekleştirmek adına Yunanlılar var güçleri ile taarruz harekatına giriştiler.

İngiliz desteğini de arkasına alan Yunun ordusu 23 Ağustos 1921’de Haymana’dan genel taarruza geçti. Eskişehir, Kütahya, Afyon’u kaybettikten sonra Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş olan Türk ordusunu tamamen imha etmek niyetindeydi.

Yunan ordusu Türk ordusuna nazaran hem asker sayısı hem de silah ve teçhizat olarak çok daha iyi durumdaydı. Üstelik İngilizlerin desteğini de almışlardı. Türk ordusunun ihtiyaçları Tekalif-i Milliye emirleri doğrultusunda kısmen karşılansa da çok da yeterli değildi. Ama inanç ve mücadele azmi Türk tarafının en büyük silahı olacaktı.

Ülke topraklarını emperyalist güçlerin eline vermemek için direnen Türk Milletine Mustafa Kemal Paşa o meşhur emrini verdi.

““**Hatt-ı Müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır**. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”. Bu plana göre geniş bir alanda savunma yapılacaktır.

100 kilometreye uzanan bir cephede yapılan Sakarya savaşı 22 gün devam etmiştir. Mustafa Kemal’in emriyle 10 Eylül 1921 de taarruza geçen Türk ordusu karşısında, Yunan kuvvetleri komutanı General Papulos 11 Eylül’de geri çekilme emrini verdi. 13 Eylül’de Sakarya sağında Yunan askeri kalmadı.

Bu savaşta yaklaşık 350 subay, 2900 erimiz şehit olmuş, 800 subay ve 13.000 erimiz de yaralanmıştır.



**\*Savaşının Sonuçları**

***İç siyasetteki sonuçları:***

* II. Viyana bozgunundan beri Avrupa karşısında devam eden gerileyiş sona erdi.
* Saldırı gücü kırılan Yunan ordusu savunmaya geçmek zorunda kaldı ve taarruz sırası Türk ordusuna geldi.
* Meclisin Kayseri’ye taşınma meselesi sona erdi.
* TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşallik” rütbesi ve “Gazilik” unvanı verdi.
* Yunanlar Doğu Trakya’dan İstanbul’a doğru düşündükleri ilerleyişten vazgeçmişlerdir

***Dış siyasetteki sonuçları:***

* İtalyanlar, Anadolu’yu tamamen boşalttılar.
* İngilizler, Yunanlılara askeri yardımı kestiler.
* İngiltere, 23 Ekim 1921’de TBMM adına Türk Kızılay başkanı ile imzaladığı sözleşme ile Malta sürgünlerinin bir kısmını serbest bıraktı.
* Sovyet Rusya’nın isteği ile Kafkas Cumhuriyetleri ile ( Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) TBMM Hükümeti arasında Kars Antlaşması imzalandı. (13 EKİM 1921)
* Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır (20 Ekim 1921).

**6.10. Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)**

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile TBMM Hükümeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın hükümlerine dayanıyordu. Ancak, Doğu sınırlarımız ile ilgili bazı konular Moskova Antlaşması’nda giderilememişti.

Kars Antlaşması’nın maddeleri:

- Taraflar birbirine zorla anlaşma benimsetmeyecek.

- Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek.

- Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye’nin tanımadığı bir anlaşmayı tanımayacak.

- İstanbul’un güvenliği sağlandığı takdirde, Boğazlar ticarete açılacak.

- Nahçivan bölgesine özerklik verilecek.

- TBMM Batum’un Gürcistan’a geçtiğini kabul edecek.

Bu antlaşma ile Sovyet Rusya’nın idaresindeki bu üç cumhuriyetle TBMM Hükümeti arasında hiçbir problem kalmadı. Doğu sınırımız kesin olarak çizildi.

**6.11. Ankara Antlaşması (20 EKİM 1921)**

Güneyde Kuva-yı Milliyenin direnişini bir türlü kıramayan Fransızlar, TBMM’nin ardı ardına kazandığı askeri ve siyasi başarılardan sonra antlaşma yolları aramaya başladılar. Daha Sakarya Savaşı öncesinde Ankara’ya temsilci gönderen Fransız hükümeti kendi çıkarları doğrultusunda antlaşma zemini aramış ancak Türk tarafının Misak-ı Milli ısrarı karşısında Fransa’ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sakarya Savaşı’nın kazanılması sonrasında Fransızlar isteklerini kabul ettiremeyeceklerini anlamış ve İngilizleri Türkiye’ye karşı yalnız bırakarak Ankara Antlaşması’nı imzalamışlardır.

Bu antlaşmaya göre;

* İki taraf arasındaki silahlı mücadele sona erecek
* Esirler karşılıklı serbest bırakılacak
* Türk ordusu bugünkü Suriye sınırının kuzeyine, Fransız ordusu ise güneyine çekilecek. Suriye sınırı Dicle’ye kadar uzanacak, Çobanbey ile Nusaybin arasındaki demiryolu Türklerin kontrolüne verilecektir.
* Hatay ve İskenderun, Fransa’da kalacak fakat bu bölgelerde dili Türkçe olan özel bir yönetim kurulacak.
* Süleyman Şah’ın türbesinin de bulunduğu Caber kalesi Türk toprağı sayılacak ve Türk askeri tarafından korunacak.

Anlaşmanın siyasi ve askeri önemli sonuçları oldu. Bunlar:

* Fransa, Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu.
* İtalyanlardan sonra Fransızlarında Anadolu’yu boşaltmaları sonucunda İtilaf Devletleri bloğu tamamen parçalandı. İngilizler yalnız kaldı.
* Hatay ve İskenderun dışında bugünkü Suriye sınırı belirlendi.
* Güney Cephesi kapandı ve bütün birlikler batı cephesine kaydırıldı.

Bu antlaşmanın akabinde itilaf Devletleri, Yunanlılara zaman kazandırmak amacıyla TBMM’ye ateşkes önerilerinde bulundu. Yapılan öneriler, Sevr Antlaşması’nın biraz hafifletilmiş şekli olup, bağımsızlık ilkesine ters düştüğü için TBMM tarafından kabul edilmemiştir.

**6.12. [Büyük Taarruz](http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/tarih/ders_notlari/bahar_yariyili/bolum_5/bolum05.html" \l "K3#K3)**

Sakarya Savaşında taarruz gücünü kazanan Türk ordusu 1922’nin Temmuz ayı sonralarına doğru eksikliklerini tamamladı. Düşmana son darbeyi vurmak için artık engel kalmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa cephedeki son kontrolleri yapmak için 23 Temmuz 1922 günü Akşehir’deki Batı Cephesi Karargâhına gitti. 25 Temmuz’da da Genelkurmay Başkanı Akşehir’e gitti. Mustafa Kemal Paşa, genelkurmay başkanıyla burada bir araya gelerek taarruz için gerekli kararları aldılar.

Taarruz harekatı hazırlıkları gizlilik içerisinde yapılıyordu. Amaç taarruz zamanının İngiltere ve Yunanistan tarafından bilinmemesiydi. Nitekim ordu komutanlarına bilgi verilmesi için farklı bir yol izlendi. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra ordu takımları arasında oynanan bir futbol müsabakasını seyretmek üzere ordu komutanları Akşehir’e davet edildi. 28-29 Temmuz gecesi komutanlar taarruz hakkında bilgilendirildi. Mustafa Kemal Paşa 30 Temmuz 1922 günü Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi komutanıyla tekrar görüşerek taarruz şekli ve ayrıntılarını belirledi.

Orduya taarruz emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya döndü. 20 Ağustos’a kadar orada çalışmalarını sürdürmüştü. 20 Ağustos’ta cephe karargâhının bulunduğu Akşehir’e geldi. Burada Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) ve Cephe Komutanı İsmet Paşalarla ve diğer komutanlarla taarruzun bütün ayrıntılarını yeniden gözden geçirdikten sonra 26 Ağustos 1922 saat 04.30’da kesin taarruz emrini verdi. 30 Ağustos’a kadar süren çarpışmalarla Yunan kuvvetleri dört koldan kuşatılarak Dumlupınar kuzeyinde Aslıhanlar bölgesinde yok edildi. Düşmanın asıl kuvvetlerinin İzmir’e doğru çekilmesine imkân verilmedi. 30 Ağustos günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği bu muharebeye “Başkomutan Meydan Muharebesi” denilir. Bu savaşta Yunan Ordusu’nun asıl kuvvetleri yok edilmiştir.

31 Ağustos günü Başkomutan, diğer komutanlarla Yunan Ordusunun imha edildiği Çal köyü dolaylarındaki muharebe alanını ve son durumu inceledikten sonra, kaçabilen düşman birliklerinin şiddetle izlenmesi, Uşak demiryolu yönünce kaçan bazı düşman birlikleri ile Eskişehir civarındaki grubun imha edilmesi için tedbirler alındı.

Muharebenin son döneminde Mustafa Kemal Paşa kaçan düşmanın takip hareketinin başlatılması için “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini verdi. Bu emir hem imha muharebesinin gereğini yerine getirmek, hem de kaçan Yunanlıların zulüm yapmalarına, köyleri, şehirleri yakmalarına olabildiğince imkân vermemek için gerekliydi. Çünkü işgalci Yunanlılar Anadolu’da akla hayale gelmez kötülükler yapmıştı. Bu zulme yerli Rumlar da iştirak etmiş olduğundan, onlar da yurtları olan Anadolu topraklarını terk ederek bir daha geri dönmemek üzere kaçmaya çalışan Yunan askerleri ile birlikte gittiler. Geri dönmeyi düşünmedikleri için de taş üstüne taş bırakmamakta kararlıydılar.

Savaş ve kaçan Yunanlıları takip sırasında binlerce esir alındı. Bunların arasında bütün karargâhı ile esir düşen Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis de vardı. Mustafa Kemal Paşa, esir General Trikopis ile beraberindekileri onca fenalıklarına rağmen nezaketle karşıladı.

Süvarilerimiz, 9 Eylül sabahı, İzmir’e girerken birkaç yerde hafif ateşle karşılaşmaktan başka bir hadise olmadı.. Türk bayrağı hükümet konağında ve Kadifekale’de dalgalandı.

Büyük Taarruz harekatının başarılı olmasıyla;

\*Milli Mücadelenin, silahlı mücadele kısmı sona ermiş, diplomatik safhası başlamıştır.

\*Batı Anadolu Yunan İşgalinden tamamen temizlenmiştir.

\*Fevzi Paşaya Mareşallik rütbesi verildi.

\*İtilaf Devletleri Ateşkes isteğinde bulundu. Önce Mudanya’ya sonra Lozan’a giden süreç başladı.

**VII. ATEŞKES VE BARIŞ ANTLAŞMASI**

**1. Mudanya Mütarekesi**

Büyük Taarruz harekatı sonucunda Yunanlıların Anadolu’dan çıkarılmasıyla İngilizler Anadolu’da tek kalmıştı. İngilizler İstanbul ve boğazların kontrolünü bırakmak istemiyordu. Ancak Anadolu’yu terk eden ortakları İtalya ve Fransa’dan da bekledikleri uluslar arası desteği alamadılar.

İstanbul’dan çıkmayan İngilizler bir taraftan mevcut askeri güçleri ile İstanbul’u savunmaya çalışırken diğer taraftan da kendisine yeni müttefikler aramış ve bir çok ülkeden asker talebinde bulunmuştur. Ancak bu çağrıları cevapsız kalmıştır. Bu süreçte Türk hükümeti Trakya ve İstanbul’un mutlak süreçte teslim edilmesini istiyordu. Türk ordusu da bu istikamette harekete geçirilmişti. İngiltere yeniden bir askeri mücadeleyi göze alamıyordu. Eski müttefiklerinin araya girmesiyle ateşkes kararı alındı. Türk tarafı da Trakya’nın boşaltılması şartıyla ateşkesi kabul etti.

Mütareke görüşmelerini, 3 Ekim 1922 günü Türkiye adına Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa, İngiltere adına Sir Charleb Harington, Fransa adına General Charpie ve İtalya adına da General Mombelli’nin katılımıyla başladı. Yunan temsilcileri General Mazarakis ve Albay Sariyannis Mudanya’ya hem geç geldiler, hem de görüşmelere doğrudan katılmayarak Müttefik Generalleriyle sürekli temasta kalmayı tercih etti.

11 Ekim 1922’de mütareke imzalandı. Konferansın belki de en ilginç yanı Yunan delegelerinin mütareke metnine imza koymamalarıdır. Onlar mütarekenin çeşitli konulardaki güvenlik tedbirlerini yetersiz görmüşlerdi. Böylece Türk-Yunan savaşını bitiren anlaşmada, Yunanlıların imzası yoktu. Mütarekenin uygulanması İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerine bırakılmıştı. Bu garip durum 14 Ekim’de Yunanistan tarafından da düzeltildi ve bu tarihte yayınlanan hükümet beyannamesi ile “mütareke protokolüne katılmaya Yunanistan’ın kendisini mecbur gördüğü” belirtildi.

**1-** Mütareke 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek ve bu andan itibaren Türk-Yunan Silahlı Kuvvetleri arasında çarpışma duracaktı. Mütarekenin diğer durumları şöyleydi.

**2-** Trakya’daki Yunan Orduları, Mütareke’nin (15 Ekim’de) yürürlüğe girmesinden başlayarak, Meriç’in Ege Denizine döküldüğü yerden Bulgaristan’ın Trakya sınırına kadarki sol kıyısının arkasına geri çekilmeye davet olunacak.

**3-** Barış Antlaşmasına kadar, herhangi bir sürtüşmenin önüne geçmek için Meriç’in sağ kıyısı (Karaağaç dahil) müttefiklerce tayin edilecek noktalarda yerleşmiş müttefik kıtaları tarafından işgal olunacaktır.

**4-** Edirne çevresinde ulaşımı sağlayan demiryolunun Svelingrad’dan, Lüleburgaz’a kadar olan kısmı serbestçe gidiş gelişi sağlamak üzere üç müttefik devletin T.B.M.M. Hükümeti’nin ve Yunanistan’ın bir delegesinden kurulacak karma komisyon tarafından hususi bir mukavele ile düzene bağlanacak ve kontrol edilecektir.

**5-** Doğu Trakya’nın Yunan askeri tarafından boşaltılmasına mütarekenin yürürlüğe girişiyle başlanacak, harp araç gereçleri ile silah ve cephanenin boşaltma işi 15 günde tamamlanacaktır.

**6-** Jandarma da dahil olarak Yunan mülki memurları mümkün olduğu kadar çabuk çekilecektir. Yunan memurları her idari bölgeden çekildikçe mülki idare, müttefik memurlarına teslim olunacak ve bunlarda mümkün oldukça aynı günde bunu Türk memurlarına devredeceklerdir. Trakya bölgesinin bütünü için bu teslim muamelesi, Yunan askerlerinin boşaltmasından sonra en çok otuz günde yapılacaktır.

**7**- T.B.M.M. Hükümeti memurlarının yanında mahallin emniyet ve asayişini korumak için 8 bin kişilik bir milli jandarma kuvveti bulunacaktır.

**8-** Yunan askerlerinin çekilmesi ve mülki idarenin devri başlıca merkezlere yerleşen müttefik heyetlerin idaresinde yapılacaktır. Bu heyetlerin vazifesi çekilme ve devir işlerini kolaylaştırmak için oraya girmek ve her türlü aşırılığın ve şiddetin önünü almaktadır.

**9-** Bu heyetlere destek olmak ve asayişi korumak üzere, Doğu Trakya’yı 7 tabur kadar müttefik askeri kontrol edecektir.

**10**- Müttefik heyetlerinin ve kıtalarının çekilmesi, Yunan askerlerinin boşaltılışı bittikten 30 gün sonra olacaktır. Asayişin sağlanması ve Türk olmayan ahalinin korunması için yeterli tedbirlerin alınmış olduğundan Müttefik Hükümetler mutabık kaldıkları taktirde, bu çekilme daha da önce olabilir. Bu idari bölgede T.B.M.M. Hükümeti’nin yönetimi ve jandarması, düzenli olarak iş görmeye başlayınca müttefik heyetleri ve kıtaları, o bölgeden, 30 günden önce çekilecektir.

T.B.M.M. Hükümeti Barış Antlaşması onaylanıncaya kadar Doğu Trakya’ya asker geçirmemeyi ve burada bir ordu toplamamayı taahhüt eder.

***Mütarekenin Sonuçları***

* Mudanya Mütarekesiyle Ankara Hükümeti Büyük Zafer’den sonra; Kurtuluş Savaşı'nın askeri başarısı, diplomatik başarı ile tamamlanmış ve Türk Kurtuluş Savaşı sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik safhası başlamıştır.
* Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
* Türk vatanının paylaşılma tasarıları sona erdi.
* İngilizler Türk başarısını kabul etmiştir.
* İngiltere’de Loyd George Hükümeti istifa etmiştir.
* İtilaf Devletleri TBMM’ye, Lozan Barış Konferansı için teklif yapmıştır.
* Türk Devleti anlaşmalarda mağlup değil eşit devlet olarak kabul edilmiştir.

**2. Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)**

Mudanya Mütarekesi ile Milli Mücadele’nin askeri safhası sona ermişti. Kalıcı barışa ilişkin esaslar barış antlaşmasıyla belirlenecekti. Mütarekenin yürürlüğe girmesinden sonra barış antlaşmasının imzalanması için çalışmalara başlanmıştı. İsviçre’nin Lozan şehrinde konferans toplanması kararlaştırıldı. TBMM Hükümeti İtilaf Devletlerine daha 4 Ekim’de gönderdiği nota ile barış konferansının İzmir’de yapılmasını; konferansa Rusya dahil Karadeniz bölgesindeki devletlerin de katılmasını teklif etmişti. TBMM hükümeti barış antlaşmasını İzmir’de yaparak, Yunanlıların geri çekilirken batı Anadolu’ya verdikleri zayiatı tüm dünyaya göstermek istiyordu. İtilaf Devletleri bu teklifi kabul edilmeyince; Konferansın Lozan’da yapılmasını kabul etti. Lozan’a gidecek heyete başkanlık etmek üzere çok değişik isimler gündeme gelmekle birlikte Mudanya Mütarekesindeki başarısı ve Mustafa Kemal Paşa’nın güvenini kazanması sebebiyle İsmet Paşa seçildi.

Konferansın yerinin belirlenmesinden sonra ikinci bir sorun daha ortaya çıkmıştı. İtilaf Devletleri barış görüşmelerine İstanbul hükümetini de davet etmişlerdi. Lozan’da yapılacak olan barış görüşmelerine her iki hükümetin de davet edilmesi, Türk milletinin görüşmelerde hangi hükümet tarafından temsil edileceği sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Başkomutan ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM hükümetinin milletin tek temsilcisi olduğunu açıklamasına rağmen, Ancak Sadrazam Tevfik Paşa, bu yaklaşımı pek de dikkate almamış ve konferansta izlenecek ortak ilkeleri belirlemek amacıyla bir telgraf çekmiştir. Bunun üzerine Lozan’a tek ses ve güçlü bir şekilde gitmek için saltanatı kaldırdı ve Türk Milletinin gerçek temsilcisinin Ankara Hükümeti olduğunu İtilaf Devletlerine bildirdi.(Saltanatın Kaldırılması meselesi siyasi alandaki inkılaplar bölümünde daha geniş işlenecektir)

Konferans 20 Kasım 1922’de başladı. Konferansa Türkiye’nin karşısında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Amerika ile kendi konularında Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan temsilcileri katılıyordu.

Konferans’ın birinci safhası 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923’ kadar devam etti. Konferans beklendiği gibi çok zorlu geçiyordu. Çünkü Boğazlar, Musul, Kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, Türkiye ve Yunanistan arasındaki azınlıkların durumu, Patrikhane meselesi gibi en hayati konular vardı. İlgili devletler kendileri ile ilgili konularda taviz vermek niyetinde değillerdi.

Konferansta İngiltere’nin en fazla üzerinde durduğu konular Musul ve boğazların durumuydu. Fransa Suriye mandaterliği, borçlar, kapitülasyonlar ve imtiyazlar meselesini kendi lehine sonuçlandırmak için uğraşıyordu. İtalya, kapitülasyonlar, adalar ve kabotaj meselelerine önem veriyordu.

İngiltere ile Musul meselesinde anlaşmaya varılamadı. İngiltere Musul’da nüfusun çoğunluğunun Araplardan oluştuğunu ileri sürüyor; Türk heyeti ise aksine Musul’un coğrafi, tarihi ve kültürel yönden Türkiye’ye ait olduğunu belgeliyordu. Musul meselesi üzerinde anlaşmaya varılamayınca mevcut durumun korunması ve antlaşmadan sonra bir yıl içinde meselenin sonuçlandırılması, aksi takdirde meseleyi Milletler Cemiyeti’ne götürme hususunda anlaşmaya varıldı.

İtilaf devletleri her ne olursa olsun Kapitülasyonları devam ettirmek istiyorlardı. Osmanlı ‘dan kalan borçların ödenmesi meselesi de anlaşmazlık konularıydı. İtilaf Devletleri yapılan görüşmelerden sonra Türk heyetine 31 Ocak 1923’de bir antlaşma tasarısı verdiler. Türk heyeti tasarıyı 4 Şubat’a kadar inceledi ve bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi. Konferans sonuç alınmadan dağıldı. Konferansın birinci safhasında anlaşmaya varılan tek konu Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan 30 Ocak tarihli sivil rehinelerle askeri esirlerin geri verilmesi maddesidir. Türk heyeti 20 Şubat 1923’de Ankara’ya döndü.

Lozan’da heyetimize verilen antlaşma metni TBMM’nin gizli ve açık oturumlarında tartışıldı. İsmet Paşa’nın imzasıyla 8 Mart 1923’de İtilaf Devletlerine Türkiye’nin teklifleri bildirildi. İtilaf Devletleri Türkiye’nin tekliflerini Londra’da toplanarak değerlendirdi ve 23 Nisan 1923’de yeniden Konferansın toplanmasını kararlaştırdılar.

Lozan Konferansı’nın ikinci safhası 23 Nisan 1923’de başladı. 24 Temmuz 1924’de anlaşmayı Türk heyeti imzaladı. Heyet döndükten sonra antlaşma metni TBMM’de tartışmaya açıldı. Mebuslar görüşlerini açıkladılar. Antlaşmanın bazı maddeleri memnuniyetsizlik yarattı. Özellikle Musul meselesi, Trakya’da bazı kısımların sınır dışı kalması, İskenderun Sancağının topraklarımızdan ayrılması ve Fransa mandasında kalması ve Suriye sınırı hususunda ciddi tenkitler yapıldı. Ama o günün şartlarında her şeyin Türk Devleti’nin istediği şekilde sonuçlanması beklenemezdi. Antlaşma 23 Ağustos 1923’te Mecliste 213 oyla kabul edildi.

**2.1. Lozan Antlaşmasının Hükümleri**

**Sınırlar**

***Suriye Sınırı:*** 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış olan Ankara Antlaşması’nın hükümlerine göre kabul edildi.

***Irak Sınırı:*** Musul meselesi ve Irak sınırı Lozan Konferansı’nda sonuçlanamadı. Türkiye-İngiltere arasında dokuz ay içinde sonuca bağlanmak üzere ertelendi.

***Bulgaristan Sınırı:*** Karadeniz kıyısındaki Rezve Deresi ağzından başlayıp, Türk-Yunan sınırı olan Meriç nehrinin kesiştiği yere kadar olacaktır.

***Yunanistan ve Adalar****:* Yunanistan ile Meriç nehri sınır olarak kabul edildi. Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye’ye iade dildi. İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları Türkiye’de kalacaktı. On iki Ada İtalya’da kaldı. Diğer Ege adaları Yunanistan’a bırakıldı.

**Azınlıklar:**

Türkiye’de yaşayan gayr-i müslim azınlıklara ayrıcalıklar verilmedi. Türk vatandaşı sayılan azınlıklar kanun önünde eşit olacaktı. Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları dışında kalan Türkler ve Rumlar karşılıklı mübadele edilecektir.

**Kapitülasyonlar:**

Kapitülasyonların her çeşidi (ekonomik, idarî, malî, adlî) kaldırıldı. Yabancı tüccarlar Türkiye’deki yasalara uymak zorunda olacaklardır.

**Savaş Tazminatı:** Gündeme gelmekle birlikteTürkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödememiştir. Buna rağmen Yunanistan verdiği zararın karşılığı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermiştir.

**Borçlar:**

Osmanlı Devletinin Kırım Harbiyle başlayan (1854) ve devleti iflasa götüren borçlarının Fransız Frangı olarak ödenmesi kabul edildi. (Türkiye kendi payına düşen borçlarını 1954 yılına kadar ödedi)

**Boğazlar ve İstanbul’un Durumu:**

Boğazlar savaş tehlikesi karşısında veya Türkiye’nin savaşa girmesi halinde silahlandırılacaktı. Boğazların her iki yakasında 15 km’lik bir bölge silahsız kalacaktı. Boğazların yönetimi “Boğazlar Komisyonu” adı verilen uluslararası bir komisyon tarafından sağlanacaktı. Savaş gemilerinin boğazlardan geçişi belirli esaslara bağlandı. Ticaret gemileri serbestçe geçiş yapabileceklerdi. Türkiye harbe girmiş ise tarafsız devletlerin gemileri boğazlardan geçebilecekti.

Antlaşmanın TBMM tarafından onaylanmasını takiben bir buçuk ay içinde İtilaf Devletleri İstanbul ve Boğazlar bölgesindeki kuvvetlerini çekerek ve Türkiye’yi terk edeceklerdir.

**Nüfus Mübadelesi**

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında diğer bölgelerde yaşayan Türkler ve Rumlar karşılıklı yer değiştirecektir.

**Fener Rum Patrikhanesi**: Yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartı ile Türkiye’de kalması kabul edilmiştir.

**Türk Askeri Durumu:** Türk ordusu üzerindeki bütün sınırlamalar kaldırılmıştır.

**2.2. Lozan Antlaşmasının Önemi**

* Yeni Türk Devleti ve Misak-ı Millî, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilmiştir. Misak-ı Millimiz büyük oranda gerçekleşmiştir.
* Türkiye savaş tazminatı ödememiştir.
* Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.
* Ülke sınırları Irak sınırı hariç belli olmuştur.
* Türkiye açısından I.Dünya Savaşı sona ermiştir.
* Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin içişlerimize karışması önlenmiştir.
* Millî Mücadele hareketi, bağımsızlık için uğraşan diğer milletlere de bir örnek olmuştur.
* Antlaşma, I.TBMM tarafından imzalanmış, II.TBMM tarafından onaylanmıştır.

**2.3. Lozan’da Çözülemeyen Problemler**

* Boğazlar Komisyonu milli egemenliğimizi kısıtlayan bir unsur olmuştur. Misak-ı Milli şartlarına da uygun değildi. Boğazlar Komisyonu 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmıştır.
* Musul alınamamış ve Irak sınır kesinlik kazanmamıştır. İlgili ülkeler arasında dokuz aylık bir süre içerisinde çözülmek üzere ertelendi. Ancak belirlenen bu süre içerisinde İngiltere ile Türk devleti anlaşamamış ve meselenin Milletler Cemiyeti nezaretinde çözümlenmesine karar verilmiştir. Milletler Cemiyeti’nin yanlı tutumunun etkisiyle Musul, AnkaraAntlaşması gereği Irak’a bırakılmıştır (5 Haziran 1926).
* Trablusgarp Savaşı sonrası Uşi Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan Ege Adaları geri alınamamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası halkların çoğunluğu esası dikkate alınarak Yunanistan’a bırakılmıştır.

**1. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR**

**1.1. SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922)**

İstanbul’un işgali ve Ankara’da 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından beri ülkede iki ayrı hükümet iş başında bulunuyordu. Milli Mücadeleciler Mudanya Mütarekesi imzalanıncaya kadar, devletin rejimi hakkında herhangi bir karar almamıştı. Zaten ülke işgal altında iken bir de rejim meselesinin ortaya atılması çok da doğru olmazdı. Aslında düşünülen rejim belli idi. Millet egemenliğine dayalı, tam demokratik bir yönetim anlayışı kabul edilmişti. Bu yönetim tarzının saltanatla bağdaşır bir tarafı yoktu. O zaman saltanat kaldırılmalıydı. Ancak bu o kadar da kolay değildi. Saltanat yanlılarını susturmak adına bir bahaneye ihtiyaç vardı. Bu bahaneyi Osmanlı Hükümeti yarattı. İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini, hem de Osmanlı Hükümetini davet ettiler. Sadrazam Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta; Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliği kaldırmış olduğunu, barış müzakereleri hakkında anlaşmak üzere İstanbul'a yetkili bir zatın gelmesini veyahut birinin Ankara'ya gitmesini bildiriyordu. Mustafa Kemal, Sadrazama ret cevabı verdi.

Saltanatın kaldırılması için aralarında Mustafa Kemal de bulunan seksen imzalı bir tasarı Büyük Millet Meclisine verildi. Meclis'te bu hususta fikir ayrılığı vardı. Bu kısım saltanat yanlıları kendileri için tarihi kıymeti olan saltanatın devamını istiyorlardı. Bir kısmı da, saltanat tarihi rolünü oynamıştır, artık ülkeyi yönetebilecek bir gücü yoktur diyerek kaldırılmasından yanaydılar.

Tasarı, Mecliste görüşüldükten sonra Teşkilatı Esasiye, Şer'iyye ve Adalet Komisyonu üyelerinden meydana gelen karma bir komisyona verildi. Bu komisyondaki hocalar hilafetin, saltanattan ayrılamayacağı fikrini savunmağa başladılar. Yeni bir mesele daha ortaya çıkmıştı. O da Hilafet meselesi idi. Ancak Hilafetin kaldırılması için henüz şartlar uygun değildi. Görüşmelerin fazla uzayacağını anlayan Mustafa Kemal söz alarak, saltanatın kaldırılması gereğini belirten bir konuşma yaptı. Hilafet ve saltanat iki ayrı makam haline getirilebilirdi. Bu konuşmadan sonra komisyonun hilafetin saltanattan ayrılması için hazırladığı kanun tasarısı Büyük Millet Meclisinde kabul edildi (1 Kasım 1922).

Saltanatın kaldırılmasıyla padişahlığı düşen Sultan Vahdettin’in halifeliği hala devam etmekteydi. Ancak bu inkılabı gerçekleştirenler Sultan Vahdettin’in halifeliğine de karşıydılar. Milli Mücadele aleyhine yayınlanan fetvalardan dolayı sultana büyük bir kızgınlık vardı. Bu sıkıntının da çözümü bulunmuş, Büyük Millet Meclisi, Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendiyi bütün Müslümanların halifesi olarak seçmiştir.

**1.2. Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)**

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve dört arkadaşı Ankara'nın başkent olması için TBMM’ye yasa önerisi vermişlerdir. Önerinin mecliste oylanıp, kabul edilmesi üzerine Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti olmuştur.

**1.3. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)**

Ankara’da 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günden itibaren ülkenin geleceğini burada kurulan hükümet belirliyordu. Büyük millet Meclisi hükümeti ülkeyi demokratik şartlar altında yönetmeye gayret ediyordu. Hakimiyeti Milliye Kanununa göre, Bakanlar Kurulunu Meclis seçiyor, bu kurula Meclis Başkanı başkanlık ediyordu. Böylece kanunu yapan Meclis, aynı zamanda kanunları uygulayacak makamı da seçiyordu. Meclis hükümeti sisteminin getirdiği bir çok aksaklık ortay çıkıyordu. Bu sistemde devlet başkanı da yoktu. Meclis başkanı hem hükümetin başkanı hem de devlet başkanı pozisyonundaydı.

Saltanatın kaldırılmasından sonra hem devlet başkanlığı hem de rejim meselesi tekrardan gündeme geldi. Anadolu merkezli bir Türk devleti vardı ama devletin adı da yoktu. Bütün bu sıkıntıların çözümü için öncelikle rejimin adının konulması gerekiyordu. Peki yeni rejim ne olacaktı? Aslında Mustafa Kemal Paşa’nın kafasında bu çoktan şekillenmişti. Rejim cumhuriyet olacaktı.

Diğer taraftan İkinci Büyük Millet Meclisinde kurulan Bakanlar Kuruluna karşı Mecliste bir muhalefet başlamıştı. Mevcut sistemde bakanlar meclis içerisinden tek tek seçiliyordu. Seçilen bazı bakanlar milletvekillerince beğenilmiyordu. Bakanlar kuruluna karşı bir muhalefet oluştu. Bunu üzerine Mustafa Kemal Paşa bakanlar kurulunun istifasını istedi. 25 Ekim 1923 tarihinden itibaren bir hükümet bunalımı yaşanmaya başlandı. Zira yeni hükümet bir türlü oluşturulamıyordu. Bu durum Mustafa Kemal Paşa’nın beklediği bir durumdu. Bu hükümet bunalımını bir fırsata dönüştürerek Cumhuriyeti ilan edecekti.

28 Ekim 1923’e gelindiğinde hala hükümet kurulamamıştı. Aynı gün akşamı Mustafa Kemal Paşa birkaç arkadaşını yemeğe davet etti. Yemek esnasında, "Arkadaşlar yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!" dedi. Sofrada bulunanlar Mustafa Kemal'in bu fikrine katıldılar. O gece İsmet Paşa ile birlikte Anayasanın değiştirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlayarak ilk Anayasanın birinci maddesinin sonuna "Türkiye Devletinin şekli Cumhuriyettir" cümlesini ilave ettiler.

29 Ekim günü, Halk Partisi Meclis Grubu Bakanlar Kurulu listesini oluşturamayınca, bazı milletvekilleri Mustafa Kemal'den fikir sorulmasına karar verdiler. Mustafa Kemal, Gruptan bir saat süre istedi. Bu süre zarfında birçok milletvekili ile gece hazırladıkları kanun tasarısı hakkında konuştu ve onların da fikrini aldı. Sonra grup toplantısında söz alarak Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gereğini açıkladı. Bunun için hazırlanan tasarı okundu. Tasarıda: "Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir" gibi esaslar vardı. Uzun görüşmelerden sonra Cumhuriyetin ilanı parti grubunda kabul edildi. Sonra Büyük Millet Meclisi toplandı. Tasarı komisyonlarda görüşüldü ve 29/30 Ekim 1923 Pazartesi saat 20.30'da kanun olarak kabul edildi. Artık rejimi adı konmuştu. Rejim cumhuriyetti ve yeni devletin adı da Türkiye Cumhuriyet olarak ilan edildi.

Aynı toplantıda Büyük Millet Meclisi oy birliği ile Cumhurbaşkanlığına Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal'i seçti.

**1.4. Halifeliğin kaldırılması**

Halife, İlâhî yani şer’i hükümlerin tatbik ve icrası için Hz. Peygamber’e vekil olan kişidir. Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hazreti Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hazreti Muhammed ölünce, İslâmlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. Arap devletlerinde halife olan kişi aynı zamanda devlet başkanıydı. Halifelik İslâm toplumunun fikrî, idarî, sosyal ve siyasî gelişmesinde rol oynayan önemli bir müessese olmuştur.

Gerçek anlamda halifelik dört halife döneminde yaşandıktan sonra Emeviler devrinde babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüştü. 1258'de Hulâgû'nun Bağdat'ı zaptı üzerine Abbasî sülâlesinden birinin Mısır Kölemenlerine sığınmasıyla halifelik Kölemenlerin himayesinde 1517'ye kadar devam etti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zapt ettiği zaman halife olan Mütevekkil Alallah'tan halifeliği aldı.

Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife sanını kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik devlet başkanlığı ile beraber gitmiştir. Sultan Vahdettin hem padişah hem de halife olan son Osmanlı padişahı oldu. Son halife Abdülmecit Efendi ise sadece Halife idi.

Sultan II Abdülhamit döneminde, bütün Müslüman toplulukları bir idare altında toplamak gayesiyle "Panislâmizm" siyaseti güdüldü. Sultan İslam dininin birleştirici özelliğinden yararlanıp İslam dünyasının gücünü arkasına almak istiyordu. Bu yolla Osmanlı Devleti’nin de kurtulabileceği düşüncesi hakimdi. Ancak bu siyasetin çok fayda verdiği söylenemez. 19. Yüz yolda da gelişmeye başlayan milliyetçilik akımının, Türk olmayan İslâm toplulukları arasında yayılması, halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu azalttı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma devrinde ise, halifeliğin, İslâmlar üzerindeki otoritesi tamamen sarsılmıştı.

Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilânından sonra artık, halifeliği rejim için zararlı görmekteydi. Ancak halkın maneviyatını ilgilendiren bu hassas makamın kaldırılması aceleye gelemezdi. Sınırlı yetkiye sahip halife devlet yönetiminin dışında tutulmuştu. Buma rağmen zaman içerisinde halife yetkilerini aşmaya başladı. Rejim muhalifleri düşüncelerine halifeyi de alet ediyorlardı. Meclis içerisinde bazı milletvekilleri İstanbul'a gittiklerinde halifeyi ziyaret ediyorlardı. Bir milletvekili yayınladığı bir broşürde "Halife Meclisin, Meclis Halifenindir." fikrini ileri sürmekte idi. Yabancı elçiler Ankara’ya uğramadan ilk önce halifeyi ziyaret ediyorlardı. Bazı İstanbul gazetelerinde halifeliğin öneminden bahseden yazılar çıkıyordu.

Mecliste de halife taraftarlarıyla inkılapçılar arasında tartışmalar oluyordu. Bütün bu olaylar; halife hakkında bir an önce karar almayı gerektiriyordu. Fakat Mustafa Kemal'i halifeliğin kaldırılmasına yönelten en kuvvetli sebep, halife kaldığı sürece inkılapların sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı düşüncesiydi. Muhalefet her geçen gün artıyordu. O sırada bir tatbikat için İzmir'e giden Mustafa Kemal, beraberinde bulunan İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Kâzım Paşa ile halifeliğin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Mustafa Kemal, Ankara'ya döndüğü zaman Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Abdülmecit Efendi hanedana verilen tahsisatın az olduğunu Meclise bildirmişti. Bütçe görüşmeleri esmasında halifeliğin gerekliliği tartışılmaya başlandı. Bu vesile ile halife hakkında yana ve karşı birçok konuşmalar oldu. Sonunda Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924 günü halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının memleket dışına çıkarılmasına karar verdi.

**1.5.Milli Mücadele Sonrası Siyasi Partiler -Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri**

**1.5.1. Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)**

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturan mebuslar, toplumun farklı kesimlerinden ve değişik düşüncelere sahip kimselerdi. Hayat görüşleri ve siyasal yaklaşımları farklı o0lmakla beraber ülkenin bağımsızlığı için bir araya gelmiş, Misak-ı Millî hedefini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Ancak zamanla mecliste farklı gruplar oluştu. [Tesanüt (Dayanışma) Grubu, İstiklâl Grubu, Halk Zümresi ve Islahat (Reform) Grubu gibi]. Bu durum meclis çalışmalarının yavaşlamasına sebep oldu. Genel olarak bakıldığında mecliste birinci ve ikinci grup olmak üzere iki ayrı zihniyet vardı. Mustafa Kemal Paşa’nın başını çektiği ve Müdafa-i Hukuk grubu olarak adlandırılan birinci grup millet iradesi ve demokratik yönetim anlayışını benimsemişti. İkinci grup içerisinde milli egemenlikten bahsedenlerin yanı sıra Hilafet ve Saltanatın bir şekilde devamından yana olanlarda vardı. Bu gruptaki bazı mebuslar Mustafa Kemal Paşa’nın idareyi tekelinde bulundurmak isteyeceği düşüncesiyle muhalefet ediyorlardı.

Büyük zaferin kazanılmasından sonra, Mustafa Kemal Paşa, hakimiyet-i Milliye, Yenigün ve Öğüt gazetelerine verdiği demeçte; Halk Fırkası adıyla bir siyasî parti kuracağını açıkladı. Bu partinin, "tam bağımsızlık" ve "kayıtsız şartsız millet egemenliği" ilkelerine dayanacağını ve milletin tamamını temsil edileceğini söyledi.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimleri de büyük oranda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin gösterdiği adaylar kazandı. Mustafa Kemal Paşa’nın, mecliste bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu, Halk Fırkası'na dönüşeceği biliniyordu. 8 Nisan 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa **9 Umde**’yi(ilke) açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, ‘Egemenlik Milletindir’ maddesi gelmekteydi. Diğer maddelerinde ise saltanatın kaldırılması kararının değişmez bir ilke olduğu, Ülkede güven ve asayişin kesinlikle korunması, Mahkemelerin gecikmeden adaleti sağlamaları, sosyal ve ekonomik hayatın tekrardan düzenlenmesi, Askerlik süresinin kısaltılması, harap olan ülkenin tekrardan imarı gibi hususlar yer almaktaydı.

9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın kuruluşu tamamlandı. Genel başkanlığına da Gazi Mustafa Kemal getirildi. Böylece Cumhuriyet Dönemi'nin ilk siyasî partisi kurulmuş oldu. Hazırlanan tüzükte, Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik temel ilkeler olarak benimsenmiş; Ulusal Egemenlik, İnkılapçılık ve Hukukun Üstünlüğü gibi kavramlara da yer verilmiştir.

Partinin adı Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında da “Cumhuriyet Halk Partisi” olarak değiştirilmiştir.

**1.5.2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (İlerici Cumhuriyet Partisi)**

 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde hakim güç olan Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı en ciddi muhalefet parti içerisinden yapılmaktaydı. Gerçek demokrasilerde iktidar partisinin icraatını denetleyen muhalefet partileri bulunuyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk iktidar partisi idi. Ancak karşısında bir muhalefet yoktu.

Cumhuriyet halk Fırkası içerisindeki Cafer Tayyar Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay gibi milli mücadelenin kahraman komutanları, inkılâplara olumsuz tepki gösterdiler, inkılapların zamana yayılmasını, aceleci olunmamasını istiyorlardı. Başını bu ünlü komutanların çektiği muhalefet gün geçtikçe etkinliğini artırıyordu. Yeni yapılan anayasada bu gün olduğu gibi devlet memuru olanların aynı anda milletvekilliği yapamayacağı hükmü yer aldı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında emeği geçen aynı zamanda milletvekili de olan bu komutanlara, ya ordudaki görevlerini ya da meclisteki görevlerini bırakmaları bildirildi. Böylece büyük hizmetler yapmış olan şerefli Türk Ordusu, politik çekişmelerin dışında tutulmak istendi.

Beklentilerin tersine milletvekili olan komutanların çoğu, askerlik görevinden ayrılıp politikaya devam etme kararı aldılar. Bu milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın meclis üzerinde baskı yaptığını iddia ediyorlardı. Muhalefet olmadan demokrasinin gelişmesinin mümkün olamayacağını ileri süren bu milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular (17 Kasım 1924). Bu parti aynı zamanda demokrasi tarihimizin ilk muhalefet partisi oldu.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, millî egemenlik, kişisel özgürlükler ve dinî inançlara saygı ilkelerini benimsemişti. Partinin sistemi liberalizm ve halkın hakimiyetine dayanıyordu.

Yapılan İnkılaplara karşı olanlar Cumhuriyet Halk Fırkası’nın karşısında olduğu gerekçesiyle bu parti içerisine sızmaya başladılar. Hükümetin yaptığı işler eleştirilirken, cumhuriyet rejimi de bazı kötü niyetli kişiler tarafından eleştirilmeye başlandı. 13 Şubat 1925’te doğuda geniş bir alanda çıkan Şeyh Sait isyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın politikalarına bağlanıyordu. Cumhuriyet yönetimi için ciddî bir tehdit olan bu ayaklanma, sıkı tedbirler alınarak bastırıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da ayaklanmayla ilgili görülerek hükümet tarafından kapatıldı (3 Haziran 1925). Partinin bu ayaklanma ile ilişkilendirilmesinde doğu ve güney doğu illerindeki teşkilatlanması etkili olmuştu.

Böylelikle ilk çok partili siyasi hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. TBMM hükümeti Takrir-i Sükun kanunundan güç alarak mevcut muhalefeti bastırdı.

**1.5.3. Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)**

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 1925’te kapatılması çok partili hayata geçişin daha dikkatli gerçekleştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle 1930’a kadar yeni bir muhalefet partisi kurulmamış ve Cumhuriyet Halk Fırkası, ülkede tek siyasal parti olarak kalmıştır. Bu süre içerisinde, inkılâpların büyük bir bölümü yapılmış, rejimin yerleşmesi ile ilgili birçok sorun çözülmüştü. Ancak tek parti yönetimi, demokratik bir rejim için uygun değildi. Mecliste hükümetin çalışmaları denetimsiz kalıyordu. Halkın her kesiminin görüşlerini mecliste yansıtabilmesi gerekliydi.

Yeni bir muhalefet partisinin kurulmasını hızlandıran olay 1929 yılında, dünyada çıkan ekonomik bunalımdır. Ekonomisi çok güçlü olmayan ve daha ziyade tarım ve hayvancılığa bağlı olan Türkiye de bu bunalımdan etkilendi. Ekonomik sıkıntıya düşen halkın şikâyetleri arttı. Meclisteki bazı milletvekilleri ülkedeki ekonomik sıkıntıların, hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını ileri sürmeye başladılar. Atatürk de hükümetin ekonomik politikasından memnun değildi. Hükümeti denetleyecek ikinci bir siyasî partinin gerekliliğine inanıyordu. Bu nedenlerden dolayı bir muhalefet partisinin kurulmasına karar verildi. Bu amaçla Mustafa Kemal, çok yakın arkadaşı Fethi Bey (Okyar)'i bir parti kurmakla görevlendirdi.



12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası, siyasî fikir olarak cumhuriyetçilik, lâiklik ve milliyetçilik ilkelerini, ekonomi alanında ise devletçilik ilkesine karşı liberalizmi savunuyordu. Vergilerin düşürülmesi, yabancı sermayenin ülkeye sokulması ve özel sektörün ekonomideki ağırlığının artmasından yanaydı. Serbest Cumhuriyet fırkasının parti programı bazı yönleriyle Cumhuriyet halk fırkasından daha yenilikçi bir parti olduğunu göstermektedir. Parti kısa zamanda hızla gelişti.

Yapılan yerel seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddia edilip, hükümet ağır şekilde eleştirildi. Hükümet ve inkılâplar aleyhinde gösteriler yapıldı. Zamanla Mustafa Kemal Paşa’da yapılan bu muhalefeti eleştirdi. Bu durum, parti yöneticilerini sıkıntıya sokunca, Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları tarafından kapatıldı (17 Kasım 1930).

**1.5.4. Çok Partili Döneme Geçiş**

Çok partili hayata geçiş, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk döneminde denenmiş ve bu amaca yönelik olarak da 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Kurucuları arasında Atatürk’ün yakın silah arkadaşları ve bazı eski İttihatçılarında bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ilk muhalefet partisi olarak siyasi hayatta yerini almış fakat kısa bir süre sonra, Şeyh Sait isyanı ile ilişkilendirilerek kapatılmıştır. Ayrıca yaklaşık bir yıl sonra, İzmir’de Atatürk’e suikast tertibi içinde olanlarla alakalı oldukları gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları ve bazı eski İttihatçılar İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmışlardır. Böylelikle ilk ciddi muhalefet bertaraf edilmiştir.

12 Ağustos 1930’da ikinci muhalefet partisi kurulana kadar ülkede bir dizi köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1929 yılında ortaya çıkan dünya ekonomik buhranının etkileri Türkiye’de de ciddi şekilde hissedilince iktidarın icraatlarını denetleyecek bir muhalefet partisinin varlığını gerekli gören Atatürk, yakın arkadaşı Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdurmuştur. Bu partinin de akıbeti farklı olmamış ve cumhuriyet hükümetinin icraatlarından memnun olmayanların ilgisinin yoğun bir şekilde hissedilmesi sonucu kurucusu tarafından kapatılmıştır.

Atatürk’ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde başka da deneme olmamıştır. Ülke artık tek parti ile yönetilmektedir. Atatürk’ün ölümünden sonra, 11 Kasım 1938’de İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle, Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Kısa bir süre sonra partinin toplanan olağanüstü kongresinde kendini değişmez Genel Başkan ve Millî Şef ilan ederek Türkiye’de Şef’lik rejimini başlatmıştır.

1939 Mayıs’ında toplanan CHP 5. Kurultayı’nda hükümetin icraatlarını denetlemek için 21 kişilik bir Müstakil Grup kurulmuştur. Ancak bu grup, CHP’nin doğrudan denetiminde olduğu için demokratikleşme adına beklenen faydayı sağlayamamıştır.

Çok partili hayata geçişte dönüm noktası II. Dünya Savaşı sonrası gelişmelerdir. Savaşı kazanan ülkelerin ortak özelliği demokrasinin yerleşmiş olmasıydı. II. Dünya Savaşı’nın sonu ile birlikte dünyada yeni dengeler oluşmaktadır. Türkiye’nin bu yeni oluşumun içinde yer alabilmesi ise, Batı’nın her alandaki uygulamalarını benimsemesi ile yakından ilgilidir. Türk devletinin de bir an evvel tam demokratik sisteme geçmesi gerekiyordu. Diğer taraftan 1945’te Stalin yönetimindeki Sovyet Rusya’nın Türkiye açısından oluşturduğu tehdit (1925 yılında Türkiye ile yapılan antlaşmayı uzatmayacağını açıklaması, bununla yetinmeyerek Kars, Ardahan, Artvin’i isteyen ve boğazların ortaklaşa savunulmasını öngören bir nota vermesi) batılı devletlere yaklaşmamızı zorunlu kılıyordu.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşu için San Francisco’da bulunan Türk heyetinin dönmesinden sonra İsmet İnönü demokrasiye geçileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerden sonra ilk olarak 18 Temmuz 1945’de “Millî Kalkınma Partisi” kurulmuştur. 7 Ocak 1946’da CHP’den ayrılmış olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’nün önderliğinde “Demokrat Parti”’nin kurulmasıyla artık demokrasiye geçiş büyük oranda sağlanmıştır. Bundan sonra CHP, dış politikanın gereklerini ve muhalefetin taleplerini karşılama adına, anti-demokratik kanunları yürürlükten kaldırma ya da yumuşatma yoluna gitmiş, iki dereceli seçim sistemini yürürlükten kaldırarak tek dereceli seçim usulünü benimsemiştir.

**1.6. Rejime Karşı Yapılan Tepkiler**

**1.6.1. Şeyh Sait İsyanı**

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilk yıllarında rejime yönelik bir çok olumsuz faaliyetle karı karşıya kalmıştır. Bunlardan ilki ve belki de en büyüğü Şeyh Sait isyanıdır.

Şeyh Sait 1865 yılında Palu nahiyesinde doğdu. (Elazığ'ın Palu ilçesi) Dedesi Şeyh Ali Septi on sekizinci yüzyılın sonunda Diyarbakır'a yakın Sebti köyünden Palu'ya güç etti. Orada Şeyhliğe devam etti. Kendisi Nakşibendî idi. Beş çocuğu vardı. Bunlardan birisi de, Şeyh Said in babası Şeyh Mahmut Fevzi idi. Ali Septi'nin ölümünden sonra Şeyh Mahmut yaşamını sürdürmek üzere Hınıs'a gitti.(Erzurum'un ilçesi) Şeyh Said dini eğitimini burada tamamladı.

Şeyh Sait İsyanı, 13 Şubat 1925 günü Genç (Bingöl) ilinin Ergani ilçesine bağlı Piran köyünde başlamıştır. Kısa zamanda genişleyen isyan hareketi bütün bölgede etkili olmuştur. İsyancılar önce Genç’i daha sonra Muş, Çapakçur, Elazığ ve Palu’yu ele geçirmişlerdir.

İsyanın çıkışında bir çok etkenden bahsedilmektedir. En güçlüsü din elden gidiyor propagandasıdır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının; Parti dinî düşünce ve inançlara hürmetkardır ilkesi inkılaplara karşı olanları bu partiye yaklaştırmış ve Anadolu’da Cumhuriyet Halk Fırkası din karşıtı olarak kabul edilmişti. Halifeliğin kaldırılması, medreselerin kapanması ve yapılan inkılaplar isyan için gerekçe gösteriliyordu.

Bir diğer görüşte isyanın arka planında İngilizlerin olduğudur. İngilizlerin Musul Meselesini lehlerine çözümlemek için bu isyanı destekledikleri ileri sürülmektedir. İsyanın çıkış zamanı bu düşünceyi desteklese de elde somut kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak İngilizlerin Mondros Mütarekesi’nden sonra Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinin bir kısmı üzerinde muhtar bir Kürt devleti kurmak amacıyla faaliyetlere başlamış olan “Kürt Teali Cemiyeti” ile onun 1923’te kurulmuş bir gizli teşkilatı olan “Azadi” teşkilatının temasları bilinmektedir. Gerek Kürt Teali Cemiyeti liderleri ve gerekse Azadi Teşkilâtı mensupları başlatacakları etnik isyan ve ayaklanmaya bölge halkının geniş ölçüde katılmasını sağlamak amacıyla, faaliyetlerini ve amaçlarını dinin ve şeriatın elden gittiği politikasına oturtmaya çalışmışlardır. Bu nedenle öncelikle aşiret ağaları, şeyh ve hocaları kazanmaya ve onları şeriat perdesi altında örgütlemeye çalıştılar. Özellikle de Hınıs’ta oturan ve bölge halkı üzerinde büyük bir nüfuzu olan Şeyh Sait’i kazanarak bu hareketin başına geçirmek istemişler ve bunu da başarmışlardı.

İsyanın geniş bir alana yayılması üzerine Fethi Bey başkanlığındaki hükümet bütün isyan bölgelerine askeri birlikler gönderilerek isyan cepheleri açılmıştır. Diğer taraftan Hükümet ayaklanmanın süratle bastırılması için kısmi seferberlik ilân etmiş ve bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk etmişti. İsyan daha da genişleyince Meclis 23 Şubat 1925’te isyan bölgesinde “sıkıyönetim ilânına” karar vermiş ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda değişiklik yapmıştır.

İsyanın bastırılması konusunda gerekli gücü gösteremeyen Fethi Bey istifa etmiş, hükümeti kurma görevini alan İsmet Paşa Hükümeti ayaklanma bölgelerinde istiklal mahkemeleri açmış ve “***Takrir-i Sükun Kanunu***”nu meclise getirmiştir. Bu kanun mecliste görüşüldükten sonra 22 muhalif oya karşı 122 oyla kabul edilmişti.

İsyan, İsmet Paşa hükümetinin aldığı sert tedbirlerle bastırıldı. İsyanın bastırılmasından sonra bir süre takip ve temizlik harekatı sürdürülmüş ve bölge isyancılardan temizlenmişti. Bu arada İran’a geçme hazırlığı yaparken Şeyh Sait ve bazı elebaşları Varto’da yakalanmışlardı.

İsyan bölgesi İstiklâl Mahkemesi yargılamalara hemen başlamış ve bazı elebaşı olan isyancılar Bitlis’te idam edilmişlerdi. Yine Diyarbakır’da devam eden yargılamalar sonucu isyanın önde gelen bazı isimleri idama mahkum edilmişler ve haklarındaki idam kararları hemen infaz edilmişti. Şeyh Sait ve arkadaşlarının yargılanmaları ise 26 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında yapılmış ve toplam 46 kişi idama, diğerleri ise kürek ve değişik hapis cezalarına çarptırılmışlardı. Şeyh Sait ve arkadaşları 29 Haziran’da idam edilmişlerdir.

**1.6.2. Takrir-i Sükun Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin Yeniden Kurulması**

Şeyh Sait İsyanının başlamasından bir süre sonra, isyanın genişlemesi üzerine, görevdeki Ali Fethi Bey Hükümeti, yeterince sert tedbirler almadığı ve isyanı bastıramadığı gerekçesiyle Meclis’te eleştirilmiş ve bunun üzerine istifa etmişti. Mustafa Kemal Paşa tarafından yeni hükümeti kurma görevi İsmet Paşa’ya verildi. İsmet Paşa hükümeti güven oyu aldıktan sonra ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bir Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmak ve İstiklâl mahkemelerini tekrar kurmak olmuştu.

Bu kanun 3 maddeden oluşuyordu:

Birinci Madde- İrticaa, isyana ve memleketin sosyal düzenini, huzur ve sükûnunu, emniyet ve asayişini bozmaya sebep olacak her türlü teşkilat ve tahrikatı teşvik ve teşebbüs ve yayınlan; Hükümet, Cumhurbaşkanının tasdikinden sonra re'sen ve idareten yasak etmeye mezundur. İşbu fiilleri işleyenleri Hükümet İstiklal Mahkemesine verebilir.

İkinci Madde- işbu kanun neşri tarihinden itibaren iki yıl müddetle yürürlükte kalacaktır.

Üçüncü Madde- İşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur.”

Çıkarılan Takrir-i Sükun Kanununa göre; Sıkıyönetim ilân edilen bölgelerdeki suçlar için bir İstiklâl mahkemesi teşkil edilecektir. Sıkıyönetim bölgesi dışında kalan bölgelerde işlenen suçlarına bakmak üzere Ankara’da ayrıca ikinci bir İstiklâl Mahkemesi kurulacaktır. Ayaklanma bölgesindeki idam kararları hemen, Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin kararları ise meclisin onayından sonra yerine getirilecekti.” Takrir-i Sükun Kanunu hemen yürürlüğe sokulmuştu. İsyan bölgelerindeki istiklal mahkemelerin aldığı idam kararlarının meclis onayına gerek duymaksızın infaz edilmesi tepkilere sebep olmuştur. Mevcut hükümet isyanın acil olarak bastırılması açısından böyle bir yol izlemiştir.

**1.6.3. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi**

Cumhuriyet Türkiye’sinin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ya birden fazla suikast girişimi olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi, 14 Haziran 1926 tarihinde, İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimi. Suikast, aralarında eski bakanlar, milletvekilleri ve valiler de bulunan bir grup kesim tarafından planlanmış; ancak hayata geçirilmeden engellenmiştir.

Suikastın İzmir'in Kemeraltı semtinde yapılması planlanmıştı. Burada bulunan kavşakta dönmek için yavaşlayacak olan Mustafa Kemal Paşa'nın otomobiline; çevrede bulunan iki otel ve bu otellerden birinin altındaki berber dükkânından ateş edilecek ve bomba atılacaktı. Suikastı gerçekleştirecek kişiler bu sırada yan sokaktaki otomobilde bekleyecek olan "Çopur" Hilmi ve "Giritli" Şevki ile birlikte olay yerinden kaçılması ve daha sonra bir motorla Sakız Adası'na geçilmesi planlanmıştı. Ancak 14 Haziran günü İzmir Valisi Kâzım Bey tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya çekilen telgraf sonrasında kendisinin İzmir'e seyahatini ertelemesi üzerine plan gün yüzüne çıkarıldı. 15 Haziran 1926'da "Giritli" Şevki'nin İzmir Valiliğine yazdığı mektupta ise suikastın kimler tarafından düzenleneceği bilgisi yer aldı. Kısa bir müddet sonra Giritli Şevki’nin ihbarı doğrultusunda dört kişi (Eski Rize mebusu Ziya Hurşit, Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf) yakalandı ve suçlarını itiraf etti.


Suikast girişimi sonrası Ankara İstiklal mahkemesi soruşturmayı genişletti ve kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mebuslarının evleri arandı ve ileri gelen kişileri tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Bekir Sami Bey, Cemal Paşa, Rauf Orbay, Rüştü Paşa, Refet Paşa ile eski maliye bakanı Mehmet Cavit Bey de vardı. Değişik tarihlerde yapılan yargılamalar sonrasında; kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinden ve eski ittihatçılardan oluşan sanıklardan Cavit Bey, Dr. Nazım, Ardahan Mebusu Hilmi ve Nail Bey idama mahkum edilmiş, Rauf Orbay’a 10 yıl hapis cezası veren mahkeme diğer sanıkları serbest bırakmıştır. Suikast planlayıcıları ve tetikçilerde idama mahkum olmuştur.

İzmir suikastının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilendirilmesinin arkasında muhalefetin sindirilmesi hedefinin yattığı iddia edilmektedir. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, babasının Atatürk'e suikast girişimi bahane edilerek tutuklandığını, asıl amacın o dönemdeki muhalefeti susturmak olduğunu ileri sürmektedir. Aslında bu yargılamalar birlikte ittihatçıların tavsiyesi sonrası siyasi gelişmelere bakıldığında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın muhalefet açısından oldukça rahatladığı görülmektedir.

**1.6.4. Menemen Olayı**

Atatürk inkılaplarına karşı gelen Derviş Mehmet isminde bir kişi, kendisine mehdi (Dünyayı düzeltmekle görevli kişi) süsü verdi. Altı silah arkadaşıyla 27 Aralık 1930 günü camiden kaldırdıkları yeşil bayrakla Menemen meydanında “Din elden gidiyor; Şeriat isteriz” diye gösteri yapmaya başladılar. Derviş Mehmet’in dışında olayın diğer elebaşları da, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet Emin, Nalıncı Hasan ve Küçük Hasan isimli kişilerdi. Halkı dağıtmak ve isyancıları yakalamak için tabur subayı olan asteğmen Kubilay Bey görevlendirildi. Kubilay Bey, yaptıklarının hatalı ve kötü bir hareket olduğunu, vazgeçmelerini söyledi. Fakat Derviş Mehmet Kubilay’ı önce vurdu. Sonra da başını bir bağ bıçağı ile kestirerek bir mızrağın ucuna astırdı. Buna karşı çıkan iki bekçiyi de şehit ettiler.

 Türk ordusunun “teslim ol, , çağrışma, silahla cevap veren bu isyancılar, kısa zamanda yakalanarak sorguları yapıldı. Bu meydanda asıldılar. Bu isyan hareketi TBMM’de ve bütün yurtta şiddetle kınandı. Olayın Menemenlilerle çok da alakası yoktur. Onlar sadece provokasyona gelmiş üç beş tane kendini bilmezin kurbanı olmuşlardır. Menemen halkından da ne yazık ki bu isyancılara yardım ettiği gerekçesiyle birçok kişi asılmıştır.



*Yargılanan Sanıklar [soldan sağa doğru]: Küçük Hasan, Nalıncı Hasan ve Derviş Mehmed*