**HTR 312**

**MUHARREM USTAOĞLU**

**2015100150**

**TÜRKİYE’NİN NATO’YA GİRİŞİ**

Sovyetler Birliği’nin Batı Berlin’i kuşatması sonrası Batı’nın savunmasını güçlendirmek için örgütlenmeye hız verdi. Bu örgütlenmelerin açık bir şekilde kamuoyuna duyurulması ve bu örgütlenmelerin artık kesin bir şekilde bildirilmesi 4 Nisan 1949’da ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç, Belçika, İtalya , Lüksemburg, Danimarka, İzlanda, Portekiz ve Kanada ülke temsilcilerinin Washington’da (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) NATO’yu kurdu. Bu devletlerin NATO’yu kurarken benimsedikleri ilk önceli askeri amaçlı yardımlaşma olsa da askeri yardımlaşmaya ek olarak ekonomik ve siyasi alanda da yardımlaşmaya da önem vermişlerdir. Kısacası NATO, kuruluş olarak içerisinde bulunduğu ülkeler arasında askeri alanda yardımlaşmayı amaçlarken, bu ülkeler arasında ekonomik ve siyasi alanda da birlik sağlamaktı.

Atlantik Paktı kurulduğu dönemlerde Türkiye, zorlu günlerden geçmekteydi. Bu zorluk sadece ekonomik ya da ülke içi siyasette değil uluslararası politikada sıkıntılı dönemeler yaşamaktaydı. Türkiye maalesef uluslararası politikada kendisini yalnız hissediyordu. Dünya da yaşanan gelişmelerde arka planda kalıyordu. Bu zamanlarda Sovyetlerin Türkiye’nin boğazlar üzerinde hak talep etmesi ve Anadolu toprakları üzerinde hak iddia etmesi, Türkiye’yi iyice köşeye sıkıştırmış. Sovyetlerin açık bir şekilde bu taleplerinden sonra, Türkiye’nin yanında bir dost ülke arayışı hatta Batı ile ilişkilerini ilerletme isteği her geçen gün artmaktaydı. 1946 yılında Amerika Türkiye’yi keşfetti ve Boğazlarda destek hattı oluşturmak için Türkiye’ye yardımda bulundu. Amerika’dan gelen askeri destek hattı Türkiye için sadece askeri alanda yapılan bir yardım olmadı aynı zamanda Türkiye için büyük bir moral, büyük bir destek kaynağı oldu. Amerika’nın yapmış olduğu yardım ile Türkiye birkaç yıllığına askeri ihtiyaçlarında idare edebilirdi. Ancak sonrası Türkiye için yine belirsizlikti. Bu sebepten ötürü Türkiye Batı ile olan ilişkilerini ilerletmeliydi kendisine bir dost lazımdı.

İşte bu arayışın devam ettiği yıllarda NATO kuruldu. Türkiye Amerika ile yakınlaşmaya başladığından dolayı, Türkiye kendisini NATO’ya girebileceği hayalini kuruyordu. Ancak işler beklenildiği gibi olmadı. Atlantik Paktı’nın kurulduğu dönemde Türkiye’nin de NATO’ya alınmaması hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Diğer bir deyişle Atlantik Paktı’nın kurulmasıyla birlikte Türkiye’nin bu pakta kabul edilene kadar Türkiye uzun bir yol izlemiştir. Bu yol Türkiye’nin düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Türkiye, NATO’ya giriş için yollar ararken, Kore Harbi patlak vermiştir. Kore Harbi’nin taraflarından ise işgale uğramış Birleşmiş Milletler destekli Güney Kore ve işgal yapan Çin ve Sovyet destekli Kuzey Kore bulunmaktaydı. İşte tam da Türkiye yanında dost ararken, patlak veren bu harp Türkiye için büyük bir fırsattı. Kısacası Türkiye’nin NATO’ya girişini değerlendirirken Kore Harbini hatta Kore Harbi sonucunda Türkiye’nin Kore’ye asker gönderim kararını ayrı tutmamız pek olası değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Amerika Birleşik Devletiyle yakınlaşması da bu sürecin hızlanmasına birer etkendir. Çünkü Türkiye Kore’ye asker göndermesiyle, Amerika Birleşik Devletleri’yle aynı safhada işgalci birliklere karşı mücadele vermiştir. Dolayısıyla da Türkiye’yi yani tanıyan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında başlayan yakınlaşma böylelikle hız kazanmıştır.

Bu dönemin gazetelerini ve gazete manşetlerini incelediğimizde, Türkiye’nin NATO’ya girişini adım adım takip edebiliriz.

Ali Naci Karacan gazetedeki yazısında Fuat köprülü Dönemin Dış İşleri Bakanı, Fransız Dış İşleri Bakanına Atlantik Paktına giriş arzusunu belirttiğini yazıyor. Zamanında Halk partisi dış işleri bakanının bu arzusuna “Henüz zamanı değil ya da ileride düşünürüz yanıtını aldı”. Ya da bir müddet avutuldu. Demokrat parti iktidara geldiğinde de aynı istek dış politikada tekrar ortaya çıkarıldı Yeni hükümetin ciddi teşebbüsleri Atlantik paktına giriş için daha yakın gözüküyor.1 Bu gazetede yazısında da gördüğümüz gibi Türkiye’nin Atlantik Paktına giriş çabaları hükümetler değişse bile azalmamış ve giderek arıtmıştır. Başka bir gazete yazısında, Başbakan Adnan Menderesle yapılan soru cevapta Olası bir 3. Dünya savaşında Türkiye’nin Atlantik Paktı’nın önemli bir askeri gücü olabileceği düşüncesi Başbakan Adnan Menderes ve dönemin yazarı Ali Naci Karacan gibi yazarlar tarafından öne sürülüyor.2

1 Milliyet Gazetesi, 6 Ağustos 1950, Ali Naci Karacan

2 Milliyet Gazetesi 7 Ağustos 1950,Ali Naci Karacan

Kore savaşına asker göndermenin Atlantik Paktına Kabul için ne kadar önemli olduğunu (03.09.1950, Milliyet Gazetesi) İngiliz basını bu hususta isteklerimizi tefsir ediyor adlı yazıda Türkiye, Kore’de çarpışan Birleşmiş Milletler ordusuna 4500 asker yollamak istediğini açıkladıktan sonra Atlantik Paktına katılmak için müracaat etmiştir diye Whitehall Letter adlı mecmuada da Türkiye’nin Kore’ye yolladığı askerlerin karşılığında Atlantik Paktına kabulünü Avrupa’da çıkan yazılarda da görmüş oluyoruz. 3 Bu demek oluyor ki Türkiye’nin NATO’ya giriş için uygulamakta olduğu strateji yani Kore’ye asker gönderimin altında yatan asıl amaç Avrupa devletleri tarafından da bilinmekteydi. Türkiye NATO’ya giriş için başvuru yapmadan önce , Kore’ye asker yollaması bunu kanıtlar nitelikteydi.

Adnan Menderes’in bir konuşmasında eğer Türkiye’nin Atlantik Paktına kabul edilmemesi durumunda yalnızlaştırma ve ne halin varsa gör gibi bir düşünceye sürükleyeceğini belirtmiştir. Adnan Menderes’in bu söylemle Batı devletlerine bizi yanınıza almazsanız tamamen kaybedebilirsiniz anlamını vermeye çalışmıştır. 4

Bu gelişmelere rağmen 20.09.1950 de Türkiye’nin NATO’ya giriş isteği Danimarka, Norveç, İtalya ve Portekiz tarafından reddedildiği düşünülüyor. Bu reddediliş ülke içinde birçok kişi tarafından büyük başarısızlık olarak görülmüştür. Türkiye için de büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Başarısızlığın sebebi ise ülke içerisinde çok fazla bir şekilde konuşulmuştur. Muhalefet ve hükümet başarısızlığın sebeplerini farklı açılardan değerlendiriyorlardı. Muhalefet bu başarısızlığın nedenini NATO’ya giriş teklifinden önce diplomatik temasların yapılmaması ve direk masaya oturulmaması gerektiği düşüncesini savunuyordu. Diğer bir taraftan ise hükümet bu görüşe karşı olarak bütün her şeyin açık bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyordu. Yani NATO’ya girilmeden önce elbette diplomatik anlamda temaslar yapılacak ve bunun için hükümetlerle aynı masaya oturulması gerekiyordu. Ancak dönemin gazete yayınlarını detaylı bir şekilde incelediğimizde görüyoruz ki Muhalefet’ in yaptığı eleştiriler pek haksız sayılmazdı.

4 Milliyet Gazetesi, 11 Eylül 1950

20.09.1950’ deki İçte Buhran Dışta Buhran yazısında dönemin siyasi yapısından bu çıkarımı yapabiliyoruz. Her ne kadar NATO’ya giriş denemeleri başarısızlık olarak görülse de Türkiye’nin Akdeniz’de Atlantik Paktıyla iş birliği içinde olması için gelişmeler meydana gelmiştir. 5Türkiye ne kadar Atlantik Paktına kabul edilmese bile Batı devletleri Türkiye’yi kendisinden tamamen uzaklaştırmamak için Akdeniz paktında yakın tutulmaya çalışılmıştır. Kısaca Türkiye Batıdan tamamen uzaklaştırılmamıştır.

Bu durum 30.09.1950 de Akdeniz paktı olarak gazetelerde manşet edilmiştir. Türkiye bu Akdeniz Paktını Atlantik Paktına girmek için bir adım ve iş birliği olarak görüyor. Ne kadar Akdeniz’de Amerika, İtalya, İngiltere ve Fransa’yı korumak öncelikli olsa da Türkiye bu iş birliğine yanaşmıştır.6 Aslında Türkiye’nin hedefi Atlantik Paktıydı ama elde edilen sonuç Akdeniz Paktı oldu. Yazımızın başında ifade ettiğimiz gibi Türkiye yanına bir dost müttefik arayışı içinde olduğu için elinde ne varsa kabul etmek durumundaydı. Hatta Türkiye Akdeniz Paktı’nın asıl amacının Amerika, İtalya, İngiltere ve Fransa’yı başta siyasi ve ekonomik alanda korumak olsa bile bu Paktı kabul etmiştir. Yani en son öncelik Türkiye olsa bile. Bu durum Türkiye için kabul edilebilirdi.

Türkiye sonuç olarak içerisinde bulunduğu durumu kabul etmişti ve hala umudunu NATO’dan yana kaybetmek istemiyordu. Takvimler artık 1951 yılını gösteriyordu. Ve Türkiye’nin NATO’ya giriş talebi tekrardan gündeme gelmeye başladı. Türkiye hala NATO’ya girmek istiyor kendisine sığınacak liman aramak istiyordu. Bu durum elbette sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyordu. Aynı zamanda Avrupa içinde artık Türkiye’nin NATO üyesi olup olmaması önemliydi. Dönemin Avrupa gazeteleri artık Türkiye’nin varlığından , Türkiye’nin NATO’ya giriş denemelerinden sıkça bahseder olmuştu. Türkiye’nin bu durumu yani Avrupa’nın Türkiye ile ilgilenmesi Türkiye’nin NATO’ya giriş biletini hızlandırdığı düşünebilir.

5 Milliyet Gazetesi, 20 Eylül 1950

6 Milliyet Gazetesi, 30 Eylül 1950

7 Milliyet Gazetesi,

Türkiye’nin tekrardan Atlantik Paktına girişi için süreç hızlandı. Paris’te çıkan haftalık Rivarol gazetesinde Türkiye’yi tarafsız bırakmak Avrupa’yı bolşevikleşmesine sebep olacaktır başlığı altında Türkiye’nin Atlantik Paktına tekrar başvurduğunu ve alınmazsa bitaraf olacağına değinmiştir. Aynı zamanda Kore’deki kahramanlıklara değinmiştir.8 Bu yazıda da görebileceğimiz gibi Avrupa kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin yanında yer alırken Türkiye’nin de Atlantik Paktına girebilmek için Kore’ye asker göndermesi meyvelerini topluyor gibi gözükmektedir.

Kore Savaşında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri biliyoruz ki aynı tarafta Kuzey Kore’ye karşı savaşmışlardı. Bu durum daha yeni tanışmakta olan iki ülkeyi birbirine bir adım daha yaklaştırmıştı. 1951li yıllara geldiğimizde bu iş birliğinin daha da arttığını Türkiye ve ABD arasındaki köprünün biraz daha kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. ABD ile Türkiye arasında oluşan bu köprünün kuvvetlenmesinde etkili olan etkenlerden birinin de Türkiye’nin Akdeniz Paktı’na girişi olmuştur.

Gazeteler ise bu durumu şu şekilde değerlendirmişti. ‘ABD ile gelişen işbirliği Türkiye’nin Atlantik Paktına kabulü içinde çok önemli olmuştur. Amerikan Genel kurmay başkanının Akdeniz Paktını Atlantik Paktına bağlama temasları hızlanmıştır. Başarı olarak görülen Akdeniz Paktına giriş Türkiye’nin Atlantik Paktına girişinde önemli bir adım olmuştur. Sahasını genişletmek isteyen Atlantik Paktı, Akdeniz’e inmek için Türkiye ve Yunanistan’ın Atlantik paktına kabulü için tekrardan müzakerelere başladı.’9

8, Milliyet Gazetesi, 3 Haziran 1951

9,Milliyet Gazetesi, 7 Haziran 1951

Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’nin NATO’ya girmesinde etken olan faktörler sadece batılı devletlerin Türkiye’nin kendisine müttefik dost olabilme düşüncesi değildir. Akdeniz’e inebilmek için gerekli olan ülke Türkiye’dir. Ve kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye’nin NATO’ya girişi kabul edilebilirdi. Bu çıkarlara ek olarak elbette Türkiye’nin Kore Harbinde önemli bir adım atması , Kore’ye asker göndermesi ve daha sonra Akdeniz Paktı’na girmesi , Türkiye’nin bu zorlu NATO’ya giriş sürecinde büyük rol oynamıştır. Hatta Akdeniz Paktı, Türkiye için NATO’ya ulaşmakta önemli bir basamak olmuştur.

Her hükümetin kendine ait amacı ve politikası vardır. Aynı zaman da NATO’nun da kendine ait belirli başlı benimsediği düşünce yapısı ve hedefleri vardır. NATO’nun üye devletlerin askeri birliğinin yanı sıra Orta Doğu’ya Atlantik Paktı’nın gücünü gösterme gibi benimsediği düşünce vardır. Bu sebepten ötürü, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da sırasıyla Türkiye’ye desteğini Orta Doğuya Atlantik Paktının gücünü yaymak için bir kapı olarak görmüştür. Yani açıkçası Türkiye’nin konumu bu büyük devletlerin çıkarları için büyük bir öneme sahipti. Bu egemen devletlerin düşüncesi ve destekleri sayesinde , Türkiye için artık beklenen olumlu yanıt gelecekti. Yani Türkiye’nin , Atlantik Paktı’na girişi takvimler 20 Temmuz 1951’i gösterdiğinde kesinleşmiş ve 1951 Ekim ayında da tamamen üyesi olmuştur.

20.09.1951 de Türkiye’nin Pakta kabulü onaylandı. Türkiye’nin Pakta kabulü ülkede büyük bir başarı olarak görüldü. Bu başarı uzun uğraşlar sonucu elde edildi. Kısacası ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı Türkiye’nin NATO’ya girişi.

Tabi ki de Türkiye’nin NATO’ya girişini olumsuz karşılayanlar bu durumdan hoşnut olmayanlarda vardı. Özellikle Kore’ye yollanan ve şehit olan askerleri bu Pakta giriş için birer neden olarak görüyorlardı. Türkiye’nin NATO’ya girmesinden sonra ülke içerisinde farklı görüşlerin olmasında büyük bir nedenin Kore Savaşına gönderdiğimiz askerlerimizin şehit düşmesiydi. Ancak iki kutubu kızıştıran bir diğer önemli gelişme dönemin Demokrat Partili Samet Ağaoğlu’nun sözleri olmuştu ‘Kore de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına girdik ‘sözleri gruplar arasındaki tansiyonu iyice arttırmıştı.

Türkiye’nin NATO’ya girişini özetlemek istersek şunları söyleyebiliriz. Yukarı da belirttiğimiz gibi Türkiye’nin NATO’ya girişi pek kolay olmamıştır. Öncelikle Türkiye, dönemin Sovyetler Birliği tehlikesine karşı kendisine güvenli liman arayışı içerisindeydi. Çünkü Türkiye kendisini Sovyetlere karşı koruyacak ne güce sahipti ne de bunun için gerekli askeri donanım için ekonomiye. Yani Türkiye’nin Pakta girmeyi istemesinin bir diğer nedeni ise askeri güce harcanan gelirin ekonomiye kaydırılması için önemli bir ortam yaratacak olmasıydı. Çünkü her an tetikte beklemesi gereken bir Türkiye olmayacaktır. Bu sebepten ötürü Türkiye her geçen gün kendisine dost bir ülke arayışı içerisindeydi.

Türkiye’nin kendisine dost arayışının sürdüğü bu zamanlarda Kore Savaşı patlak verdi. Kore Savaşında taraflar Birleşmiş Devletler destekli Güney Kore ve Sovyetler destekli işgalci Kuzey Kore’ydi. Birleşmiş Milletler hattında ise desteğin çoğunu Amerika Birleşik Devletleri vermekteydi. İşte Türkiye’nin dost arayışı yani NATO’ya giriş serüveni Kore Savaşı’nın başlamasıyla. Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesiyle ve Kore’de ABD ile sırt sırta olmasıyla desteklendi. Kore Savaşı’na ek olarak Türkiye’nin Akdeniz Paktı’na kabulüyle de Türkiye NATO’ya giriş için bir adım daha atmış oldu.

.