**1.2. Dış Nedenler**

**1.2.1. Coğrafi Keşifler, Sanayi İnkılabı, Rönesans ve Reform Hareketleri**

Coğrafî keşifler ile Avrupalıların Hindistan ve Çin’e ulaşan yeni yollar bulması Dünyanın önemli ticaret yollarını(İpek ve baharat yolu) kontrolü altında bulunduran Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte Avrupalılar, keşfettiği yeni toprakları işgal etmişler ve buraların zenginliklerini sömürmüşlerdir.

Avrupa’da önemli bir sermaye birikimi olmuştur. Sanayi inkılâbı ile seri üretime geçen Avrupa’da ham madde ve pazar bulma ihtiyacını artırmıştır. Bu da Avrupalı ülkeler arasında rekabete yol açmıştır. Ama Osmanlı bu rekabetin dışında kalmıştır. Sadece hammadde satan Osmanlı’da ülkeye para girişi olmuştur ancak bu para bolluğu beraberinde gümüşün değer kaybetmesine ve dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olacaktır

Rönesans ile bilim ve sanatta büyük ilerleme sağlanmıştır. Rönesans ***yeniden doğuş*** anlamına gelmektedir. Rönesans ile birlikte Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanlarındaki bir çok fikir adamı yetişmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak küçük devletçikler yerini büyük ve güçlü krallıklara bırakmışlardır.

Reform hareketleri ile de kilisenin etkinliği azalmış ve bilimsel gelişmenin önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmıştır. Avrupa’da sanayi inkılabının önünü açan bu gelişmeler sonrasında ekonomisi güçlü devletler ortaya çıkmış ve Osmanlı ülkesini bir sömürü alanı olarak gören bu devletlerin Osmanlı üzerindeki baskıları artmıştır.

**1.2.2. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri**

Yabancı bir ülke vatandaşının, ikamet ettiği veya ekonomik faaliyet yürüttüğü başka bir devlette, o devletin kendi vatandaşlarına tanıdığı haklardan farklı olarak elde ettiği ayrıcalığa kapitülasyon denir. Bu ayrıcalıklar ticari, ekonomik, adli, kültürel v.b olabilir. Kanuni döneminde 1535’te Fransızlara verilen kapitülasyonlar ticari imtiyazları kapsamaktaydı. Bu kapitülasyonda Osmanlı Devleti’nde ticaret yapacak olan Fransız tüccarlarının on yıl vergi vermemesi ve mallarının değeri üzerinden %3 gibi düşük bir gümrük alınması öngörülüyordu. Ne yazık ki bu imtiyazlar Kanuni dönemi ile sınırlı kalmamış, O’nun ölümünden sonra yenilenmiştir. Yenilenirken de vergi muafiyeti süresiz hale getirilmiştir. 1740’ta I.Mahmut döneminde Padişah değiştikçe yenilenmesi uygulamasından da vazgeçilmiş ve kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir. Avrupalı tüccarlar Fransız bayrağıyla rahatlıkla ticaret yapmışlardır. Zaten sonradan Fransızlara tanınan bu ayrıcalıklar diğer Avrupalı devletlere de verilmiştir.

Avrupa’da Sanayi İnkılâbı ile üretim maliyeti düşürülmüş, seri üretime geçilmiş, buna bağlı olarak önemli bir mal birikimi sağlanmıştır. Osmanlı Ülkesi kapitülasyonların kendilerine sağladığı avantajlarla Avrupalı tüccarlar için cazip bir pazar haline getirmiştir. Bol miktardaki bu mallar Osmanlı pazarına girince, teknolojik olarak gelişme gösterememiş Osmanlı sanayisi ve de tüccarı bundan olumsuz etkilenmiştir. Rekabet gücü olmayan bu zayıf sanayi tamamen bitme noktasına gelmiştir.

Bundan sonraki süreçte Osmanlı yöneticileri, yerli üreticiyi korumak adına gümrük vergilerini artırmak veya kapitülasyonları tamamen kaldırmak gibi çabalar içerisinde olmuşlarsa da güçlü devletlerin baskıları karşısında bunu başaramamışlardır.

**1.2.3. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri**

Avrupa’da XV ve XVI. Yüzyıldan sonra ortaya çıkan ve özellikle XVIII. Yüzyılın başlarından itibaren gelişen aydınlanma hareketinin bir sonucu olarak Fransız ihtilâli gerçekleşmiştir. Orta çağın karanlık dönemlerinde devletin hakimi durumunda olan kilise, devlet ve toplum hayatına adeta ipotek koymuş özgür düşünce ve eşitlik gibi kavramların gelişmesini engellemiştir. Aydınlanma çağı ile birlikte bu düşüncelerin önem kazanması, toplum düzeninde ve devlet hayatında ilahi düzenin yerini akıl ve mantığın almasını sağladı. Mutlakıyetçi devlet yapılarının terk edilmesi ile özgürlük, yasalar karşısında eşitlik, insanların devlet yönetimine katılabilmesi gibi düşünceler yaygınlaştı.

14 Temmuz 1789’da sınıf mücadelelerinin yaşandığı ve halkın kötü yönetildiği Fransa’da İnsanlar, siyasi haklarını elde edebilme, yönetime katılabilme, kendilerini yönetecek olan kişileri belirleyebilme arayışları sonucunda Fransız İhtilali’ni gerçekleştirmişlerdir. İhtilal ile Fransız halkı kralın mutlak otoritesini kırmış, temel hak ve hürriyetlerini elde etmiştir.

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve toplumların kendi geleceklerini kendileri belirleme, haklarının olması vs. düşünceler Osmanlı gibi çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışı Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları harekete geçirmiş, Osmanlı Devletini ortadan kaldırmak isteyen Avrupalı devletlerin de kışkırtmaları sonucu önce Balkanlarda ve sonra da tüm Osmanlı ülkesinde ayaklanmalar olmuştur. Bu durum devleti ekonomik yönden sarstığı gibi, siyasi açıdan da büyük devletlerin Osmanlıların iç işlerine karışmalarına yol açmıştır.

#### 1.2.3. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Avrupa’da XV ve XVI. Yüzyıldan sonra ortaya çıkan ve özellikle XVIII. Yüzyılın başlarından itibaren gelişen aydınlanma hareketinin bir sonucu olarak Fransız ihtilâli gerçekleşmiştir. Orta çağın karanlık dönemlerinde devletin hakimi durumunda olan kilise, devlet ve toplum hayatına adeta ipotek koymuş özgür düşünce ve eşitlik gibi kavramların gelişmesini engellemiştir. Aydınlanma çağı ile birlikte bu düşüncelerin önem kazanması, toplum düzeninde ve devlet hayatında ilahi düzenin yerini akıl ve mantığın almasını sağladı. Mutlakıyetçi devlet yapılarının terk edilmesi ile özgürlük, yasalar karşısında eşitlik, insanların devlet yönetimine katılabilmesi gibi düşünceler yaygınlaştı.

14 Temmuz 1789’da sınıf mücadelelerinin yaşandığı ve halkın kötü yönetildiği Fransa’da İnsanlar, siyasi haklarını elde edebilme, yönetime katılabilme, kendilerini yönetecek olan kişileri belirleyebilme arayışları sonucunda Fransız İhtilali’ni gerçekleştirmişlerdir. İhtilal ile Fransız halkı kralın mutlak otoritesini kırmış, temel hak ve hürriyetlerini elde etmiştir.

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve toplumların kendi geleceklerini kendileri belirleme, haklarının olması vs. düşünceler ile Liberalizm ve milliyetçilik fikirleri özellikle Osmanlı gibi çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışı Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları harekete geçirmiş, Osmanlı Devletini ortadan kaldırmak isteyen Avrupalı devletlerin de kışkırtmaları sonucu önce Balkanlarda ve sonra da tüm Osmanlı ülkesinde ayaklanmalar olmuştur. Bu durum devleti ekonomik yönden sarstığı gibi, siyasi açıdan da büyük devletlerin Osmanlıların iç işlerine karışmalarına yol açmıştır.

### 1.3. Osmanlı Devleti’nin Jeopolitik Konumu Yabancı Devletlerin Politikaları

Jeopolitik; Ekonomik, coğrafi, siyasi, kültürel vb. unsurların bir ülkenin dış politikasına etkisini inceleyen bilim dalıdır. Anadolu coğrafyası bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca önemli bir mücadele alanı olmuştur. Anadolu, kıtalar arasındaki geçiş yollarının merkeziydi. Avrupa-Asya-Afrika kıtalarını kontrol altında tutabilecek en önemli noktada bulunmaktaydı. Akdeniz’in, Karadeniz’in, Boğazların kontrolü ve Ortadoğu’ya, Kafkaslara ulaşmadaki kolaylığı bölgenin stratejik önemini arttırmaktadır.

Tüm bu özellikleri Anadolu’yu, özellikle Avrupalı devletler için mutlak suretle ele geçirilmesi gereken bir hedef yapmıştır. Bunun sonucu olarak da Anadolu, zaman zaman Avrupalı devletlerin toplu veya tek başına saldırılarına maruz kalmıştır. Büyük devletlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır.

#### 1.3.1. İngiltere

Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuş olan İngiltere’nin Osmanlı politikası iki farklı dönemden oluşmaktadır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşına kadar olan dönemde özellikle en zengin sömürgesi olan Hindistan’ın güvenliği açısından Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik politikalar izlemiştir. Fransa’nın Akdeniz’deki faaliyetleri karşısında da Osmanlıdan yana tavır almışlardır.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti tarafından kaybetmesinden sonra, İngilizlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikaları tamamen değişmiştir. Zira İngilizler, Osmanlının artık bağımsızlığını koruyabilecek gücünün kalmadığına inanmış ve Kıbrıs ile Mısır’ı işgal etmiştir. Bu şekilde uzak doğudaki sömürgelerine giden yolları kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Diğer taraftan da Osmanlı’nın topraklarının paylaşımından en büyük payı alabilmenin hesaplarını yapmıştır. Ruslar tarafından desteklenen Ermenileri kendi yanına çekmeye çalışmış ve onların İsyanlarını desteklemiştir.

#### 1.3.2. Rusya

Rus Çarı I. Petro (1682-1725), dönemine kadar Rusya’nın boğazlara hakim olma isteğinin altında büyük oranda dini sebepler yatarken bu dönemden itibaren sıcak denizlere inmek, sömürge edinme yarışına katılmak ve büyük bir dünya imparatorluğu kurmak esas hedef olacaktır. Bu isteği gerçekleştirebilmesi için önündeki en büyük engel Osmanlı Devleti’dir. Osmanlı’yı saf dışı bırakıp, boğazlara hakim olmak isteyen Rus Devleti Osmanlı ile tarihi mücadelesine başlamıştır. Çarlık Rusya’sı, XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti aleyhinde önemli gelişme göstermiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Osmanlı Devleti içinde yaşayan Ortodoksların hamiliğini alan Rusya’nın Anadolu üzerindeki etkinliği artı. Diğer taraftan da Balkanlarda Panslavist bir politika izleyerek oradaki Slavları yanına çekmeye çalışmıştır.

XIX. yüzyılda iyice zayıflayan ve Rusya’ya karşı tek başına mücadele edemeyecek duruma düşen Osmanlı Devleti, bu yüzyılda da Rusya ile çıkarları çatışan İngiltere, Fransa, Avusturya gibi ülkelerle zaman zaman işbirliğine giderek bu güçlü düşmanına karşı varlığını koruyabilmiştir.

#### 1.3.3. Fransa

Osmanlı-Fransız ilişkileri 16. yüzyıldan başlamak üzere oldukça dostane bir seyir izlemiştir. Bu süreçte Fransa’yı diğer Avrupalı devletlerin baskılarından kurtaran Osmanlı olmuştur

19.Yüzyıla gelindiğinde bu ilişkilerin bozulduğu görülmektedir. Sanayi inkılâbı sonrası hızla yayılan sömürgecilik faaliyetlerinde başarısız olan ve sömürgelerini önemli ölçüde İngilizlere kaptıran Fransızlar Osmanlı topraklarına göz dikmişlerdir. Akdeniz ticaretinde söz sahibi olmak niyetinde olan Fransızlar Osmanlı’nın Kuzey Afrika topraklarına göz dikmiş. 1798 de Mısır’a saldırmış, 1830’da Cezayir’i arkasından da Tunus ve Fas’ı işgal etmiştir. Zayıf bir Osmanlı’nın varlığını çıkarları için uygun gören Fransızlar zaman zaman Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemişlerdir.

#### 

#### 1.3.4. Avusturya-Macaristan

Avusturya- Macaristan, Osmanlı açısından yükselme ve duraklama dönemlerinde Avrupa’daki önemli rakiplerin başında geliyordu. 1683 yılına kadar olan Osmanlı üstünlüğü bu tarihteki Viyana bozgunu ile sona ermiştir.

Bir kara devleti olan Avusturya-Macaristan için denizlere açılmanın yolu Balkanlardan geçiyordu. Balkanlar üzerinden Ege’ye ulaşmak hedefinde olan bu devlet 1877-78 Osmanlı Rus Savaşından sonra Bosna-Hersek’i denetimine almıştır. I. Dünya Savaşı’nda aynı blokta yer aldığımız Avusturya-Macaristan savaş sonrası parçalanmıştır.

#### 1.3.5. Almanya

Almanya’nın Osmanlı Devleti ile doğrudan sınırı olmadığı için Osmanlı topraklarını ele geçirmek gibi bir politikası olduğu söylenemez. Almanya’nın esas rakibi İngiltere idi ve rakibini en önemli sömürgesi olan Hindistan yolunu kesmek için uğraşıyordu. Bu nedenle Osmanlı’nın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik politikalar yürütüyordu. Diğer büyük Avrupalı devletlerin faaliyetleri karşısında Osmanlı’ya verdiği desteğin bedeli olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlıyordu. Bağdat Demiryollarının yapımı, ordunun modernize edilmesi için verilen destekler ve ekonomik sıkıntıdaki Osmanlıya açılan krediler Türk-Alman yakınlaşmasını sağlamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer almamızın sebeplerinden biri de bu yakınlaşmadır.

#### 1.3.6. İtalya

Almanya gibi siyasi birliğini geç tamamlamış olan İtalya sömürgecilik yarışında oldukça geri kalmıştı. Sanayileşmesini tamamladıktan sonra sömürge arayışına girmiş ve gözünü Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki topraklarında dikmiştir. Doğu Akdeniz’i kontrol altına alma hedefiyle 1911 de Trablusgarp ve Bingazi’ye girmiş hatta savaş sonrası yapılan 1912 tarihli Uşi Antlaşmasıyla Rodos ve 12 Adayı da kontrolü altına almıştır

I. Dünya Savaşı’nda başlangıçta müttefik olmamıza karşın daha sonra saf değiştirmiş ve Türk topraklarının paylaşımını öngören gizli antlaşmalara katılmıştır.