**ATLANTİK PAKTI**

Sovyetler birliği’ nin Batı Berlinin kuşatması sonrası Batı’nın savunmasını güçlendirmek için örgütlenmeye hız verdi. 4 Nisan 1949’da ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç , Belçika, İtalya , Lüksemburg, Danimarka, İzlanda, Portekiz ve Kanada Washington’da (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) NATO’yu kurdu. Bu devletlerin ilk önceliği askeri amaçlı olsada aynı zamanda ekonomik ve siyasi alandanda yardımlaşmaya da önem vermişlerdir. Atlantik Paktı’nın kurulduğu dönemde Türkiye’ nin de NATO’ya alınmaması hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Atlantik Paktı’nın kurulmasından Türkiye’nin bu pakta kabul edilene kadar Hükümetlerin nu Pakta girmeye çalıştığını görebiliriz. Bu giriş sürecini gözlemlerken Kore’ye Asker gönderme sürecini bu süreçten ayrı tutmamız pek olası değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin Amerika Birleşik Devletiyle yakınlaşması da bu sürecin hızlanmasına birer etkendir.

Ali Naci Karacan(06.08.1950,Milliyet Gazetesi) gazetede ki yazısında Fuat köprülü Dönemin Dış İşleri Bakanı Fransız Dış İşleri Bakanına Atlantik Paktına giriş arzudunu belirttiğini yazıyor. Zamanında Halk partsi dış işleri bakanının bu arzusuna “Henüz zamanı değil ya da ileride düşünürüz yanıtını aldı”. Yada bir müddet avutuldu. Demokrat parti iktadara geldiğinde de aynı istek dış politikada tekrar ortaya çıkarıldı Yeni hükümetin ciddi teşebbüsleri Atlantik paktına giriş için daha yakın gözüküyor. Bu gazetede yazısında da gördüğümüz gibi Türkiye’nin Atlantik Paktına giriş çabaları hükümetler değişsede azalmamış ve giderek artımıştır. Başka bir gazate yazısında (07.08.1950,Milliyet Gazetesi) 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.

Kore savaşına asker gönderme’nin Atlantik Paktına Kabul için ne kadar önemli olduğunu (03.09.1950, Milliyet Gazetesi) İngiliz basını bu husuta istelerimiz tefsir ediyor adlı yazıda Türkiye, Kore’de çarpışan Birleşmiş Milletler ordusuna 4500 asker yollamak istediğini açıkladıktan sonra Atlantik Paktına katılmak için müracat etmiştir diye Whitehall Letter adlı mecmuada da Trükiye’nin Koreye yolladğı askerlerin karşılığında Atlantik Paktına kabulünü Avrupada çıkan yazılarda da görmüş oluyoruz.

11.09.1950

Adnan Menderes’in bir konuşmasında eğer Türkiye’nin Atlantik Paktına kabul edilmemesi durumunda yanlızlaştırma ve Ne halin varsa göre gibi bir düşünceye sürekükleyeceğini belirtmiştir. Adnan Menderes’in bu söylemle Batı devletlerine bizi yanınıza almazsanız tamamen kaybedebilirsiniz anlamını vermeye çalışmıştır.

Bu gelişmelere ragmen 20.09.1950 de Türkiye’nin isteği Danimarka, Norveç, İtalya ve Portekiz tarafından reddedilği düşünülüyor. Bu reddediliş ülke içinde bir çok kişi taradından üyük başarısızlık olarak görülmüştür. Bu başarısızlığın nedeni olarakta müracattan evvel diplomatic temasların yapılması ve direk masaya oturulmaması gerektiği düşüncesidir. Hükümet ise bu görüşe karşı olarak bütün her şeyin açık bir şekilde konuşulması gerektiğini düündüğünü söyleyebiliriz. Ama gördüğümüz kadarıyla Muhalefet’ in yaptığı bu eleştiride pek haksız sayılmaz.20.09.1950’ deki İçte Buhran Dışta Buhran yazısında dönemin siyasi yapısından bu çıkarımı yapabiliyoruz. Her ne kadar bu başarısızlık olarak görülsede Türkiye’nin Akdenizde Atlantik Paktıyla iş birliği içinde olması için gelişmeler meydana gelmiştir. Türkiye ne kadar Atlantik Paktına alınmasada Batıdan tamamen uzaklaşmaması için bir yandan da tamamen uzaklaşrırılmamıştır. 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 Akdenizde Amerika, İtalya, İngiltere ve Fransayı korumak öncelikli olsa da Türkiye bu işbirliğine yanaşmıştır.

03.06.1951

Türkiye’nin tekrardan Atlantik Paktına girişi için süreç hızlandı. Pariste çıkan haftalık Rivarol gazetesinde Türkiyeyi tarafsız bırakmak Avrupayı bolşevikleşmesine sebep olacaktır başlığı altında Türkiye’nin Atlantik Paktına tekrar başvurduğunu ve alınmazsa bitaraf olacağına değinmiştir. Aynı zamanda Koredeki kahramanlıklara değinmiştir. Bu yazıda da görebilceğimiz gibi hükümetin Atlantik Paktına girebilmek için Kore’ye asker göndermesi meyvelerini topluyor gibi gözükmektedir.

07.06.1951

Abd ile gelişen işbirliği Türkiye’nin Atlantik Paktına kabulü içinde çok önemli olmuştur. Amerikan Genel kurmay başkanının Akdeniz Paktını Atlantik Paktına baglama temasları hızlanmıştır. Aşarı olarak görülen Akdeniz Paktına girşi Türkiye’nin Atlantik Paktına girişinde önemli bir adım olmuştur. Sahasını genişletmek isteyen Atlantik Paktı Akdenize inmek için Türkiye ve Yunanista’nın Atlantik paktına kabulü için tekrardan müzakerelere başladı.

İngiltere, Abd ve Franda sırasıyla Türkiye’ye desteğini Orta Doğuya Atlantik Paktının gücünü yaymak için bir kapı olarak görmüştür. Bu egemen devletlerin desteğiyle Türkiye’nin Atlantik Paktına girişi 20.07.1951 de kesinleşti ancak tamamen üye oluşu Ekim ayını bulmuştur.

Türkiye Pakta girmeyi istemesinin bir diğer nedeni ise askeri güce harcanan gelirin ekonomiye kaydırılması için önemli bir ortam yaratacak. Çünkü her an tetikte beklemesi gerekn bir Türkiye olmayacaktır.

20.09.1951 de Türkiye’nin Pakta kabulu onaylandı. Türkiye’nin Pakta kabulu ülkede büyük bir başarı olarak görüldü. Tabi ki de bazı karşı olanlarda yok değildi. Özellikle Koreye yollanan ve şehit olan askerleri bu Pakta giriş için birer neden olarak görüyorlardı. Dönemin Demokat Partili Samet Ağaoğlu “Kore de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına girdik gibi bir söz ederek bu tepkileri daha da arttırmıştır.