**T.C.**

**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ**

**ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ**

**Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları**

**MUSAB UĞUR**

**B150100037**

**TRABLUSGARP SAVAŞI**

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve [İtalya Krallığı](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1) arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar [Trablusgarp](https://tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp) dışında [Adriyatik Denizi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Adriyatik_Denizi), [Ege Adaları](https://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Adalar%C4%B1), [Çanakkale Boğazı](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1) ve [Kızıldeniz](https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1ldeniz) gibi farklı bölgelerde de sürmüştür. Diğer büyük devletlerin ve [I. Balkan Savaşı](https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Balkan_Sava%C5%9F%C4%B1)'nın patlak vermesi sayesinde savaşı kazanan İtalya, Osmanlı Devleti'nin [Trablusgarp Vilayeti](https://tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp_Vilayeti)'ne bağlı [Trablusgarp](https://tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp), [Fizan](https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizan) ve [Sirenayka](https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirenayka) bölgelerini ele geçirmiştir. Bu bölgeler hep beraber birleşip gelecekteki [Libya](https://tr.wikipedia.org/wiki/Libya) devletini oluşturacaklardır.

23 Ekim 1911'de Osmanlı toprakları üzerinde uçan İtalyan Yüzbaşı Carlo Piazza, tarihteki ilk keşif uçuşunu gerçekleştirmiştir. [Giulio Gavotti](https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giulio_Gavotti&action=edit&redlink=1) ise 1 Kasım günü [Etrich Taube](https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Etrich_Taube&action=edit&redlink=1) model bir uçakla Libya'daki Osmanlı kuvvetlerine karşı bir hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı, ilk hava saldırısı olarak tarihe geçmiştir. Herhangi bir [hava taşıtı savunma silahı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_savunma_sava%C5%9F%C4%B1) olmayan Osmanlı askerleri ise [tüfek](https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCfek) atışıyla bir uçak düşürmeyi başarmıştır.

[Türkiye Cumhuriyeti](https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye)'nin gelecekteki cumhurbaşkanı ve [Kurtuluş Savaşı](https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1)'ndaki lideri [Mustafa Kemal Atatürk](https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk), savaş sırasında sahip olduğu [binbaşı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Binba%C5%9F%C4%B1) rütbesiyle [Tobruk Muharebesi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Tobruk_Muharebesi_%281911%29)'ni yöneterek kendini göstermiştir.

[Sanayi Devrimi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi)'yle birlikte paralel olarak endüstrinin gelişmesi ortaya bir takım problemler çıkarmıştır. Endüstri geliştikçe üretim artmış ve ülkeler bu üretim fazlasını kendi sınırları içinde tüketemez olmuşlardı. Bu üretim fazlasını dağıtacak yeni pazarlar aramaya başlayan ülkeler, sömürgeciliğin önemini daha da arttırmışlardır. Diğer yandan endüstrinin hammadde ihtiyacına [Avrupa](https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa)'nın sınırlı kaynakları cevap vermekten çok uzaktı. Endüstrileşen Avrupa devletleri kendilerine yeni hammadde kaynakları sağlayacak topraklar elde etmek zorundalardı. 16. yüzyılda başlayan sömürgeleştirme hareketlerinin dışında kalan [İtalya Krallığı](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1), [Fransız İhtilali](https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_%C4%B0htilali)'nden yaklaşık bir yüzyıl sonra, 1870 yılında, siyasi birliğini geç olarak sağladığında [Afrika](https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika) topraklarının hemen hemen tamamı Avrupalı devletlerin tarafından paylaşılmıştı. 1881'de [Fransa](https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa)'nın [Tunus](https://tr.wikipedia.org/wiki/Tunus)'u işgali, ardından da [Birleşik Krallık](https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k)'ın 1882'de [Mısır](https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r)'ı ele geçirmesinden sonra [Akdeniz](https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz)'deki iki muhtemel üssü elinden kaçıran İtalya, coğrafi olarak kendine çok yakın konumda bulunan [Kuzey Afrika](https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Afrika)'da kalan son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'la ilgilenmeye başlamıştı.

**İtalya'nın işgal hazırlıkları**

Eylül 1911'in ortalarından itibaren, İtalya'daki askeri hazırlıklar iyice açığa çıkmaya başlamıştı. İtalyan basınının dili çok sertti. Açıktan açığa işgal hazırlıkları ile ilgili haberler çıkması Osmanlı Devleti'ni tedirgin etmekteydi. Osmanlı Devleti'nin bu konudaki başvurusuna İtalya'nın askeri hazırlıklarının işgal amacıyla yapılmadığı, İtalyan menfaatlerini herhangi bir olaya karşı koruyabilmek için yapıldığını bildirdi. İtalya, bu savaşa uzun zamandır hazırlanmaktaydı. Her çapta kara ve deniz topları, sayısız mitralyöz, cephane ve kalabalık bir ordusu vardı. İtalya o sıralarda dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahipti. Osmanlı Devleti'nin ise, savaş başladığı zaman, Trablusgarp'taki askeri sayısı 2000'i geçmiyordu. Bingazi'dekiler daha azdı ve kendi hallerine terk edilmişlerdi.

25 Eylül'de Roma'daki Osmanlı [maslahatgüzarı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslahatg%C3%BCzar) Seyfettin Bey'in İtalya Dışişleri Bakanı San Giuliano ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı; İtalyan hükümetinin halkın arzusu haricinde hareket edemeyeceğini bildirdikten sonra iki hükümet arasındaki dostluk münasebetlerinin devamından yana olduğunu ilave etse de, görüşmede hiçbir sonuç vermeyecekti.

26 Eylül'de İtalyan hükümeti, Viyana büyükelçisi vasıtasıyla [üçlü ittifakı](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7l%C3%BC_%C4%B0ttifak_%281882%29) yenilemeye hazır olduğunu, eğer Trablusgarp işi de İtalyan istekleri doğrultusunda çözümlenirse, üçlü ittifakın daha sağlam bir üyesi olacağını Avusturya'ya bildirdi. Bu, gizli olarak yapıldı. Çünkü Almanya ve Avusturya, Türklerin Britanya ve Fransa'ya yaklaşmasından korkuyorlardı.[[40]](https://tr.wikipedia.org/wiki/Trablusgarp_Sava%C5%9F%C4%B1#cite_note-40) [Osmanischer Lloyd](https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmanischer_Lloyd&action=edit&redlink=1) gazetesinde yayınlanan bir görüşe göre, İtalya hükümetinin Trablusgarp'taki İtalyan nüfusunu gerek Osmanlı Devleti'nin her türlü tecavüzünden gerekse diğer devletlerin rekabetinden korumak için, bazı isteklerde bulunmak üzere [Bâb-ı Âli](https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2b-%C4%B1_%C3%82li)'ye bir nota vermek üzere hazırlandığını, eğer Bâb-ı Âli, bu nota muhteviyatını kabul etmeyecek olursa İtalya'nın askeri tedbirlere başvuracağını yazıyor ve ayrıca bu hareketlerini mazur göstermek için, İtalyan kamuoyunun hükümet üzerindeki etkisinden bahsedeceklerini ilave ediyordu.

En sonunda İtalya uzun zamandır hazırlanmakta olduğu savaşı başlatmak zamanının geldiğine hükmederek Osmanlı Devleti'ne 28 Eylül 1911'de bir nota verdi. Bu notada özetle: Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve Bingazi'nin ilerlemesi için hiçbir şey yapmadığı, bu bölgenin İtalya kıyılarına yakınlığı dolayısıyla kendileri için hayati önem taşıdığı bölgeye medeniyet götürülmesinin zorunlu olduğu, fakat bu konudaki İtalyan görüş ve fikirlerinin Osmanlı Devleti tarafından tasvip edilmediği ve İtalya'nın buradaki teşebbüslerinin inatla engellendiği, şimdi Osmanlı Devleti'nin İtalya ile kendi menfaatlerine ters düşmeyecek bütün iktisadi imkanları vermeye hazır olduğu ancak İtalya hükümetinin geçmişte yapılanları göz önüne alarak buna güvenmediği belirtiliyor ve İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'yi askeri işgale karar verdiği, bundan başka çarelerinin kalmadığı ve buradaki Osmanlı memurlarının işgale muhalefet etmemeleri isteniyordu. Osmanlı hükümeti, İtalyan notasına 29 Eylül 1911'de cevap verdi. Bu cevapta; Trablusgarp ve Bingazi'nin geri kalmasının kendilerinden önceki idarenin eseri olduğu, bundan dolayı meşrutiyet hükümetinin suçlanamayacağı, son üç sene zarfında bölgede İtalyan teşebbüslerine büyük kolaylıklar sağlandığı ve iyi niyet gösterildiği, burada asayişin temini konusunda hiçbir endişeye mahal olmadığı, İtalyan ve diğer tebaanın bölgeden ayrılmasını gerektirecek bir olay olmadığı belirtiliyordu. Ancak Bâb-ı Âli'nin notaya cevap verdiği gün, İtalya da harp ilanı notasını verdi. Bu ilan-ı harp notasında, özetle; İtalyan isteklerinin gerçekleştirilmesi konusunda, İtalya'nın, Osmanlı Devleti'ne verdiği sürenin İtalya'nın hoşuna gidecek bir cevap gelemeden sona erdiği, Osmanlı Devleti ve memurunun Trablusgarp ve Bingazi'deki İtalyan hak ve menfaatlerini korumakta kötü niyetli ve aciz olduğu iddia ediliyor, İtalyan hak ve menfaatlerini sağlamak zorunda oldukları bildiriliyordu.

Osmanlı Devleti'ne nota verilmeden hemen önce, 25 Eylül 1911'de, İtalya'da seferberlik emri yayımlandı. Bu emirde seferberliğin birinci günü olarak 28 Eylül tarihi belirlenmişti. Silah altında bulunan 1890 doğumlular ile birlikte, seferi kolordunun birliklerini teşkil edecek olan 1888 doğumlular ise 23 Eylül'de silah altına çağrıldılar. Bunların birliklerine katılımları da 26 Eylül'de tamamlandı.

**Diğer devletlerin işgale tavrı**

İtalya henüz Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmeden hemen önce [Adriyatik](https://tr.wikipedia.org/wiki/Adriyatik_Denizi) sularında ve [Preveze](https://tr.wikipedia.org/wiki/Preveze)'de Türk-İtalyan savaşı başlamıştı. İtalya bu sefere başlarken, Avrupa büyük devletlerinin icazetini almıştı. [Daily Telegraph](https://tr.wikipedia.org/wiki/Daily_Telegraph) gazetesinde, Birleşik Krallık'ın İtalya savaşa girdiği takdirde tarafsız kalacağı ve İtalya'ya karşı Osmanlı'yı müdafaa etmeyeceği belirtiliyordu. [Daily Graphic](https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daily_Graphic&action=edit&redlink=1)'te ise Britanya'nın savaşın sadece Trablusgarp'a ait olmasını ve Avrupa'ya sıçramamasını İtalya'ya tembih ettiği bildiriliyordu.

Balkanlar'da ise Trablusgarp Savaşı başlayınca, Osmanlı Devleti Balkan devletlerinin saldırabileceği veya Rumeli'de ayaklanmalar olacağını düşünerek, oraya çok sayıda asker yığmıştı. Bundan en çok [Bulgaristan](https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan) ürkmüş ve büyük devletlere başvurarak kendilerini korumalarını istemişti. Savaşın başladığı günlerde Bulgar ve Sırp hükümetleri arasında, iki tarafın menfaatlerini görüşmek üzere bir yakınlaşma başladı. Bulgarlara göre, o sıradaki fırsat kaçırılmamalıydı. Bütün Balkan devletleri, Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak etmek üzereydi. Bulgaristan, Osmanlı-İtalyan savaşının hemen bitmesini istemedi. Çünkü bu savaşın, Balkanlar'da Slavlara karşı olan bu iki devleti zayıflatacağını düşünmekteydi.

Savaşın başlaması Yunan kamuoyunda da heyecan yaratmış ve Başbakan [Venizelos](https://tr.wikipedia.org/wiki/Elefterios_Venizelos)'un savaştan faydalanmak için vaktinde hazırlık yapmamasından ötürü eleştirilmesine sebep olmuştu. Ancak Balkanlar'da yeni olayların çıkmasını istemeyen İtalya ve diğer Avrupa devletleri tarafından Yunanistan'ın savaştan faydalanma isteği rafa kaldırılmıştı.

**Savaşın başlangıcı**

İtalyan donanması, henüz İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş açmamışken, 27 Eylül'de Trablus önlerine gelmişti. 20 Ekim'e kadar İtalyanlar, Türk Afrikası kıyılarının önemli noktalarını ele geçirmiş bulunuyorlardı. Bu şehirlerin hiçbirisi kendiliğinden İtalyanlara teslim olunmamıştı. İtalyanlar ayrıca Kızıldeniz'de de bazı hareketlerde bulunmuşlardı. Savaş öncesi İtalyanlar buraya bazı gemiler göndermişler ve Türklere karşı ayaklanan [Şeyh İdris](https://tr.wikipedia.org/wiki/I._%C4%B0dris)'in yardımıyla, Türkleri burada da sıkıştırmaya çalışmışlardı.

Savaş başladıktan sonra, Bâb-ı Âli'de Trablusgarp'ta mukavemet edip etmeme konusunda genelde iki görüş mevcuttu. Mehmed Said Paşa'nın ilk toplantısında eldeki mevcut imkanlarla mukavemet lüzumu kararlaştırıldı. [Ahmet Muhtar Paşa](https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Muhtar_Pa%C5%9Fa)'ya göre Trablusgarp'ta mukavemet cinayet demekti. [Kâmil Paşa](https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2mil_Pa%C5%9Fa) da aynı görüşte idi. Şeyhülislam [Cemaleddin Efendi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemaleddin_Efendi) de harbin uzamasının can ve mal kaybından başka bir işe yaramayacağını söylüyordu. Bütün olumsuz şartlara rağmen, Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı göz göre göre düşmana savaşmadan teslim edemezdi. Bu hem kamuoyunda hoş görülmez hem de Osmanlı Devleti'nden pay almak için pusuda bekleyen devletlere kötü örnek olurdu. Bu savaş çok ümitsiz şartlar içinde olacaktı. Oradaki kuvvetlere silah ve cephane yollamak imkansız gibiydi. Ancak Birleşik Krallık ile Fransa, Mısır ve Tunus'un tarafsızlığını ilan ederek kendi sömürgelerindeki Müslümanları gücendirmeyecek ve onların şikayetlerine yol açmayacak ve bu üç tarafı bu şekilde idare yoluna gideceklerdi.

İtalya, 23 Eylül 1911’de Osmanlı hükümetine bir nota vermiş, 26 Eylül'de, silah ve cephane taşıyan bir Osmanlı gemisi Trablusgarp'a ulaştı. 28 Eylül günü ise İtalya, Osmanlı Devleti'ne bir [ültimatom](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cltimatom) vererek, 48 saat içinde Bingazi ve Trablusgarp'un İtalyan yönetimine bırakılmasını ve İtalya'ya yıllık vergi verilmesini talep etti. 29 Eylül'de İngiliz ve Fransız hükümetlerinin desteğini de arkasına alan İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Aynı gün İtalya'nın [Adriyatik Denizi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Adriyatik_Denizi)'ndeki bazı Osmanlı gemilerini batırması üzerine, Adriyatik'te çıkarları bulunan [Avusturya-Macaristan İmparatorluğu](https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya-Macaristan_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu), bu bölgede savaşılmasını yasakladı. 30 Eylül'de Trablus şehri bombardımana tutuldu. Kenti eski silahlarla savunmaya çalışan 8 bin kişilik Osmanlı kuvveti dayanamadı ve 5 Ekim'de İtalyanlar şehri ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri kıyıdan 15 km içeriye çekildiler. 18 Ekim'de Derne'yi, 20 Ekim'de de Bingazi'yi ele geçiren İtalyanlar, buralara asker çıkartmaya başladılar. 23 Ekim'de saldırıya geçen Osmanlı Ordusu, İtalyanları kuşatmış ve uzun süren savaştan sonra İtalyanlar kurtulmuşlardı. 26 Ekim'de yapılan bir başka Osmanlı saldırısı, İtalyan kuvvetlerinin büyük kayıp vermesiyle geri püskürtüldü. 23 Ekim 1911'de Sciara Sciat'da ([Trablus](https://tr.wikipedia.org/wiki/Trablus) yakınlarında) oluşan bir ağır çatışma sonrası [İtalyan](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyan) askerleri [Arap](https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap) sivil halkına karşı, ihanet suçlamasıyla, bir [pogrom](https://tr.wikipedia.org/wiki/Pogrom) gerçekleştirdi. 5 gün içinde binlerce sivil [Arap](https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap) öldürüldü, evleri yakıldı ve hayvanlarına el koyuldu. İleriki haftalarda [İtalyanlar](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyan) açık alanlarda toplu idamlar ([Görsel](http://www.kelebekler.com/occ/fig/sciara_sciat.jpg)) gerçekleştirdi ve 4.000 sivili Tremiti ve Ponza adalarına tehcir etti. 5 Kasım'da İtalyan resmî gazetesi, Trablusgarp'ın İtalya tarafından ilhak edildiğini yayımlamışsa da bu henüz gerçekleşmemişti. Osmanlı direnişi karşısında İtalyan kuvvetleri sahilden fazla uzaklaşamamışlardı.

Yerel halkın da desteklediği direnişe [Senusi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Senusiye) tarikatı şeyhi ve adamları destek vermişti. Ancak İtalyanlar'ın düşündüğünün aksine, buradaki Osmanlı direnişi çok kuvvetli olmuş, Enver, Mustafa Kemal ve Neşet gibi komutanların yönettiği ordular, sayıca çok üstün olan İtalyan kuvvetlerine karşı kahramanca savaşmışlardır. Trablusgarp'taki Osmanlı birlikleri başlıca üç komutanlığa ayrılmıştı:

1. **Trablus Komutanlığı:** Kurmay Albay Neşet
2. **Bingazi Komutanlığı:** Kurmay Binbaşı Enver
3. **Derne Komutanlığı:** Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal

Kasım 1911'de İtalyanlar Çanakkale Boğazı'na saldırmak için hazırlıklar yaptılar. Ancak Rusya ticari kaygılardan dolayı buna karşı çıktı.

Kasım ayında İtalyanlar, Ekim ayında boşalttıkları bazı mevzileri tekrar ele geçirdiler. 19 Aralık'ta bir İtalyan kolu, imha olmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca bu dönemlerde İtalyan basını Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Fransa'yı, İtalya'nın başarılarına engel oldukları iddiasıyla suçlamaya başlamıştı.

8 Aralık'ta Trablusgarp'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 22 Aralık'ta Tobruk Savaşı'nı kazandı. Derne'de 16-17 Ocak 1912 taarruzunda gözünden yaralandı. Bir ay hastanede tedavi gördükten sonra, 6 Mart 1912'de Derne komutanı oldu ve burada başarılı savunma muharebeleri yaptı.

Ocak 1912'de İtalyanlar'ın 100 bin kişilik askerine karşılık Bingazi'de 15 bin, Trablus'ta da yaklaşık 10 bin [Osmanlı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1) askeri ve [Arap](https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap) gönüllüsü savaşmaktaydı. Şubat ve Martta İtalyanlar Bingazi'yi tamamen ele geçirdiler. Bunun yanında Beyrut limanındaki 2 küçük Osmanlı gemisini batırdılar. [Yemen](https://tr.wikipedia.org/wiki/Yemen)'de Ocak 1911'de başlayan isyan nedeniyle daha savaş başlamadan önce Trablus'taki kuvvetlerin bir kısmı bu bölgeye kaydırılmıştı. Ocak 1912'de İtalyan donanması Kızıldeniz'e girip, buradaki Osmanlı gemilerinden bazılarını batırarak [Hudeyde](https://tr.wikipedia.org/wiki/Hudeyde) limanını bombalamaya başladı. İtalyanlar'ın bölgedeki varlığı, deniz ulaşımını aksattığı için Yemen isyanının bastırılmasını zorlaştırıyordu.

25 Mart 1912'de Osmanlı Devleti'nin koruyucusu görevini üstlenen ve İtalya'nın müttefiki olan Almanya, ara buluculuk yapmak için İtalya Kralı'yla Venedik'te görüştü. Ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

18 Nisan'da İtalya donanması Çanakkale Boğazı'nı bombalamaya başladı. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu, boğazları kapattı. Ancak bu hareketin uluslararası ticarete darbesi çok büyük oldu. Rusya'nın tahıl ihracatı milyonlarca dolarlık zarara uğrarken, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerin zararları da günlük 100 bin doları buluyordu. Karadeniz'e gidecek olan İngiliz gemileri, [Süveyş Kanalı](https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCvey%C5%9F_Kanal%C4%B1) üzerinden [Hindistan](https://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan)'a gitmek zorunda kaldılar. Ancak 10 Mayıs'ta Avrupa ülkelerinin baskılarından dolayı boğazlar tekrar ticarete açıldı.

**Savaşın sonu**

16 Mayıs 1912: Rodos'ta Osmanlı garnizonunun İtalyan general Ameglio'ya teslim oldu. Bunun üzerine 4 Mayıs'ta İtalya kuvvetleri, [Rodos Adası'na](https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos) [çıkarma](https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos_ve_Oniki_Ada%27n%C4%B1n_%C4%B0%C5%9Fgali) yaptılar ve iki hafta içerisinde [Rodos](https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos)'u, daha sonraki 2 hafta süre içerisinde [On İki Ada](https://tr.wikipedia.org/wiki/On_%C4%B0ki_Ada) olarak bilinen adalar grubunu [ele geçirdi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos_ve_Oniki_Ada%27n%C4%B1n_%C4%B0%C5%9Fgali). Böylece 389 yıldır Osmanlı yönetiminde kalmış, yönetim merkezi [Rodos Adası](https://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos) olan Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti (On İki Ada) tamamen [İtalya](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1)'nın eline geçti. 8 Haziran'da Trablus'taki Osmanlı kuvvetleri çöle püskürtüldü. [Haziran](https://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran)'dan Ağustos'a kadar süren çarpışmalar sonunda bütün batı sahil şeridi [İtalyanların](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyan) hakimiyetine geçti. 12 Temmuz'da 5 [İtalyan](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyan) savaş gemisi, Osmanlı filosuna saldırmak için [Çanakkale Boğazı](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1)'na girdi. Ancak boğazın girişine Kilitbahir civarında çelik kablolar çekildiği için İtalyanlar ilerleyemeden ağır ateş altında kaldılar ve geri çekildiler (18 Temmuz). Bu, ayrıca savaş içindeki son deniz savaşı olmuştur. Eylül'de Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında barış görüşmeleri başladı. İki taraf da savaşın bitmesini istemesine rağmen çatışmalar devam ediyordu. 22 Eylül'de güçlü bir [Osmanlı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu) mevkii ele geçirildi. Binbaşı [Enver Paşa](https://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Pa%C5%9Fa) komutasındaki [Osmanlı kuvvetleri](https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu_Ordusu) bazı saldırılar yapsalar da, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Buna rağmen İtalyanlar dörde bir sayı ve büyük silah üstünlüğüne karşın Trablusgarp'ta sonuçsuz durumun ötesine geçemediler,aldıkları bölgelerde de kontrolü sağlayamamaktaydılar; zira bu bölgelerde Arap ve Türk düzensiz kuvvetlerinin gece baskınları,yeniden ele geçirme girişimleri ve [gerilla](https://tr.wikipedia.org/wiki/Gerilla) saldırıları ile sürekli kuşatma altındaydı. İtalyanlar bu baskınlara karşı yerel halka sert tedbirler uyguluyordu bu baskınların intikamı ve gözdağı olarak yakalanan kişilerden pek çoğu halkın önünde asılıp idam edildi. Bu sebeple italyanlar ise sahilde belli bir kesim dışında bir hakimiyet alanı oluşturamadılar.

8 Ekim'de [Karadağ](https://tr.wikipedia.org/wiki/Karada%C4%9F)'ın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesiyle [Balkan Savaşları](https://tr.wikipedia.org/wiki/Balkan_Sava%C5%9Flar%C4%B1) başlayınca, Osmanlı İmparatorluğu her ne pahasına olursa olsun İtalya'yla barışa razı oldu, çünkü [Ege Denizi](https://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Denizi)'ndeki İtalyan donanması, [Makedonya](https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya)'ya yardım gönderilmesini engelliyordu. Sonuçta İtalya'nın şartları kabul edildi ve 15 Ekim 1912'de [İsviçre](https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re)'nin Ouchy (Uşi) kentinde antlaşma imzalandı.

**Uşi Antlaşması ve savaşın sonucu**

İsviçre'de [Lozan](https://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan)'in bir semti olan Uşi (Ouchy)'de imzalanan antlaşmaya göre;

1. Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp ve Bingazi'deki kuvvetlerini çekecek ve buraları İtalya'ya bırakacak,
2. Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp'taki Müslümanların haklarını koruyacak,
3. İtalya Krallığı, On İki Ada'yı Osmanlı İmparatorluğu'na geri verecekti.

Ancak Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları'nda On İki Ada'yı Yunanistan'a kaptırma endişesi içinde kaldığı için adaları, savaştan sonra geri almak şartıyla İtalya'ya verdi. Ancak İtalya, Balkan Savaşları bitmesine rağmen adaları kendi topraklarına kattığını ilan etti.

Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Kuzey Afrika'daki son topraklarını da kaybetmiş oluyordu. Ayrıca ileriki yıllarda [Türkiye](https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye) ve [Yunanistan](https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan) arasında sıkça sürtüşmelere neden olacak olan adalar sorunu da başlamıştı.

**BALKAN SAVAŞLARI**

**I.  BALKAN SAVAŞI**

**Savaşın Nedenleri:**

1. Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panslavizm politikası ve bu politika doğrultusunda Balkan Devletlerini kışkırtması.
2. Fransız İhtilalı’nın etkisi (Milliyetçilik ve bağımsızlık).
3. Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi.
4. Balkan Savaşlarından önce; Arnavutluk, Makedonya, Ege Adaları ve tüm Trakya Osmanlı Devleti’nin elindeydi.
5. Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması.
6. Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmaları.
7. Avrupalı devletlerin Balkan devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaları.

**Katılan Devletler ve Savaşın Gelişimi:**

* Savaş 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Yenipazar’a saldırması ile başladı.
* Balkan Savaşı’nda Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti’ne karşı savaştılar.
* Sırplar İşkodra ve Manastır’a; Yunanlılar Yanya ve Selanik’e saldırdılar. Bulgarlar Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz’ı alarak Çatalca’ya kadar ilerlediler. Tüm Makedonya Bulgar, Sırp ve Karadağ orduları tarafından işgal edildi.
* Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti (28 Kasım 1912).
* Yunanlılar Ege adalarına asker çıkararak İmroz ve Bozcaada dışındaki tüm adaları işgal etti.
* Yaşanan bu mağlubiyetler sırasında İttihat ve Terakki Partisi, Bab-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi (23 Ocak 1913).
* Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenilerek Çatalca’ya kadar geriledi.
* Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlerin aracılığıyla ateşkes istedi ve 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Antlaşması’nı imzaladı.

**Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)**

1. Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar Balkan devletlerine bırakıldı.
2. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a verildi.
3. Kavala, Dedeağaç ile bütün Trakya Bulgaristan’a verildi.
4. Orta ve Kuzey Makedonya ise Sırbistan’a verildi.
5. Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.

**NOT:**Londra Antlaşması, İkinci Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine yürürlükten kalkmıştır.

* Mustafa Kemal’in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlanmış ve Mustafa Kemal siyaseti bırakmıştır.
* Bulgaristan’ın güçlenmesi ve Osmanlı Devleti’nden alınan toprakların paylaşımındaki sorunlar II. Balkan Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

**Osmanlı Devleti’nin Başarısız Olma Nedenleri:**

* Partiler arasındaki hükümeti ele geçirme mücadelesi.
* Ordunun siyasete karışması.
* Ordunun savaşa hazır olmaması ve donanmanın yetersiz olması.
* Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi.
* Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini desteklemesi
* Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi
* Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı Osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması.
* Makedonya ve Arnavutluk’taki isyanlar.

**II. BALKAN SAVAŞI**

**Savaşın Nedeni:**

Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı almasının ve Ege Denizine ulaşmasının diğer Balkan Devletlerini rahatsız etmesi.   
Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiş ve II. Balkan Savaşı başlamıştır. Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır. (Mustafa Kemal Edirne’nin kurtuluşunda görev almıştır).   
II. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan’ın yenilerek barış istemesi üzerine Bükreş Antlaşması imzalandı.

**Savaş Sonunda Yapılan Antlaşmalar:**

**1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913):**  
 Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında yapıldı.

**Açıklama:**

* Bu antlaşmaya göre, Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan’a, Serez, Drama ve Selanik Yunanistan’a, Güney Dobruca Romanya’ya verilmiştir.
* Bulgaristan Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirmiştir.
* Bu antlaşmaya Balkanlarda toprağı olmadığı için Osmanlı Devleti katılmamıştır.

**2-İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)**  
İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı.   
Antlaşmanın İçeriği:

* Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devletinde kaldı. Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’a bırakıldı.
* Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.
* Bulgaristan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.
* Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmemiştir.
* Yaklaşık olarak bugünkü Türk-Bulgar sınırı çizilmiştir.
* Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı öncesinde; Bulgaristan üzerinden Almanya ile kara bağlantısı kurabilmek için Dimetoka’yı Bulgaristan’a bırakmıştır.

**3-Atina Antlaşması (14 Kasım 1913):**  
Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı.  
Antlaşmanın İçeriği:

* Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.
* Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakıldı.

**4-İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):**

İstanbul Antlaşması Osmanlı devleti ile Sırbistan arasında imzalandı. Osmanlı’nın Sırbistan ile sınırı olmadığı için; bu antlaşma ile yalnızca Sırbistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alındı.

**NOT:**İmzalanan bu antlaşmalarla Balkanlar’da azınlık durumuna düşen Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.

**BALKAN SAVAŞLARININ SONUÇLARI**

1. Balkan savaşları sonucunda Osmanlı Devleti, tüm Makedonya, Arnavutluk, Batı Trakya ve Ege adalarını (Gökçeada ve Bozcaada hariç) kaybetti ve Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kaldı.
2. Elimizden çıkan Balkan topraklarından Anadolu’ya göç başladı.
3. Osmanlı Devleti’nin, kendisinden ayrılan küçük devletlerle bile başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıktı.
4. İttihat ve Terakki Partisi savaştan sonra; orduyu, gençleştirmek ve Almanya’dan subaylar getirerek modernize etmek için harekete geçti, fakat I. Dünya savaşının başlaması nedeniyle bu düşüncesi sonuçsuz kaldı.
5. Osmanlı Devleti’nin Almanya’dan faydalanarak orduyu ıslah etmek istemesi Osmanlı Devleti ile Almanya’yı birbirine daha fazla yaklaştırdı.
6. Batı Trakya Türkleri, Ege’de kıta sahanlığı, hava sahası ve karasuları gibi günümüze kadar gelecek sorunlar başladı.

**Açıklama:**

* Arnavutluk Balkan Savaşlarına katılmamıştır.
* Türk ordusu II. Balkan Savaşında sadece Bulgaristan ile savaşmıştır.
* Balkan Savaşları Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesinde etkili olmuştur.

**KAYNAKÇA:**

**1-** Buckkert: Faal Türkiye. Mütercimi: Habil Adem [Pelister]. İstanbul 1332 İkdam Matbaası. 101 s. Not: Balkan Savaşı ve İttihatçılar hakkında

**2-** Halaçoğlu, Ahmet: Balkan Harbi sırasında Rumeli'den Türk göçleri ( ) / Ahmet Halaçoğlu. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, VIII

**3-** Andonyan, Aram: Balkan Savaşı. İstanbul: Aras Yayıncılık / Tarih - İnceleme - Araştırma Dizisi, s. Artuç, İbrahim: Balkan Savaşı / İbrahim Artuç.

**4-** Özdemir, Hikmet: Tarihten dersler, I: 1908 Bosna-Hersek krizi Balkan Savaşları'na yol açtı. Akşam, 1 (312), 22 Temmuz 1995, 9.s