**HAÇLI EMPERYALİZMİN TÜRK MİLLETİ İÇİN VERDİĞİ ÖLÜM KARARI:**

**SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)**

**G. Filiz Tuzcu - Ağustos 2018**

**GİRİŞ**

 SEVR Antlaşmasını gerçek boyutlarıyla kavrayabilmek için Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili *“Geçmişten Günümüze Köprü Kurabilen – Tarafsız - Aydınlatıcı Ön Bilgilere*” mutlak bir gereksinim vardır; **şöyle ki Osmanlı Devletini kim kurdu, Osmanlı hanedanı soy – ırk olarak kimlerden oluşuyordu, zamanla yönetime hangi “*yabancı unsurlar*” hakim oldu ve o noktadan sonra Osmanlı zihniyeti ve siyaseti nasıl 180 derece yön değişerek “*Türk Ve İslâm karşıtlığına*” dönüştü ve Osmanlı Devletinin gerçek sahibi olan Türkler nasıl devlet yönetiminden tamamen uzaklaştırılarak, bir zamanlar himayesine aldığı, güvenli, refah ve mutlu bir hayat yaşattığı yabancı kökenli gayrimüslim azlıklardan aşağı bir statüye indirilerek, nasıl ezilmeye ve hor görülmeye başlandı…?**

 **1938 sonrası Türk Milletinden özellikle gizlenen söz konusu bu tarihi gerçekleri bilmeden, “*ne Osmanlı zihniyetini, ne bu zihniyetin Türk Milleti üzerinde bıraktığı ve bugüne kadar derin izlerinin silinemediği son derece olumsuz etkilerini”* anlayabilmek mümkün değildir. Bir başka deyişle “*Gerçek Osmanlı Tarihini”* *bilmeden,* Osmanlı devletinde hakim konuma gelen yabancı unsurları, onların iç ve dış politikalarını, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş süreci ve nedenlerini, Balkanlar ve Kafkaslarda yaşanan Türk Soykırımını, 1.Dünya Savaşına neden girildiğini, Osmanlıların boyun eğip, hiç itirazsız kabul ettikleri Mondros Ateşkes Antlaşmasını ve “*Türk Milletinin Onurlu Ölüm – Kalım Mücadelesi Olan Kurtuluş Savaşı Destanımızı”* anlamaya imkân yoktur.**

 **Ayrıca Osmanlı zihniyet ve siyaseti olan “*devlet,* *millet için değil, millet devlet için vardır ve padişah (devlet başkanı) milletin çobanıdır; onun içindir ki millet, kayıtsız - şartsız, sorgusuz – sualsiz devlet başkanına biat etmelidir – itaat etmelidir*” zihniyetinin anlaşılmasına ve beklenen kötü sona, yani Türk Milletinin ölüm fermanı olan Sevr Antlaşmasına adım adım nasıl gelindiğini anlamaya imkân yoktur.**

 Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu 600 küsur yıl hüküm sürmüş, orta çağlarda dünyaya ve Avrupa kıtasına ün ve korku salmış, devrinin en güçlü devletlerinin başında gelen bir imparatorluktu. O çağlarda Avrupa’da küçük devletler ve krallıklar hüküm sürmekteydi ve bunlar bir yandan Osmanlılardan korkarak, onlara zoraki boyun eğmişlerdi, ancak diğer yandan da Osmanlıları nasıl zayıflatıp, çökertebiliriz, yani “*kaleyi nasıl içten fethedebiliriz hesapları yaparak”* Osmanlıların bünyesine, ailesine ve devlet yönetimine sızma yolları aramaktaydılar… **Bu bağlamda Avrupalı krallar oldukça etkili bir yöntem izleyerek, kızlarını, kız kardeşlerini, kız yeğenlerini vs… Osmanlı şehzade ve padişahlarına cariye olarak hediye etmeye başlamışlardır… Bir başka deyişle Avrupalı krallar, Osmanlı şehzade ve padişahlarıyla yakınlaşma, Osmanlılarla akraba olma ve saraya sızma yöntemlerini başarıyla uygulayarak, Osmanlı devlet yönetiminde zamanla söz sahibi olmaya başlamışlardır…**

 **Şimdi asıl dikkat çekici olan şudur; Türkiye’de bu husus, sanki hiç önemi yokmuş gibi görmezlikten gelinmektedir!** Oysa ki bu husus son derece önemli, hatta hayati bir husustur; **çünkü Orhan Gazi’nin üç Hıristiyan Grek (Rum) eşleriyle – Horofira – Asporçe – Teodora- ile başlayan yabancı gayrimüslim kadınları *“şehzade eşleri, anaları, babaanneleri ve akrabaları yapmak”,* Osmanlıda gayet köklü ve değişmez bir gelenek halini almıştır!** **Söz konusu bu yabancı kadınlar Osmanlı sarayına gelirken elbette yalnız gelmemişlerdir; yanlarında rahiplerden, papazlarından, danışmanlarından, güvendikleri özel hizmetçilerden vs… oluşan kalabalık bir grupla beraber gelmişler ve Osmanlı sarayında kraliçeler gibi saltanat sürmüşleridir!** **Ayrıca yine bu yabancı kadınlar, memleketlerinde kalan aileleriyle, akrabalarıyla, ruhban sınıfla, soydaşlarıyla irtibat içinde olmuş ve doğal olarak her fırsatta onların çıkarlarını gözetmekten geri kalmamışlardır.[[1]](#footnote-1)**

 **Osmanlı padişahları ise Müslüman Türkleri, mevcut durumdan şüphelendirmemek adına, yabancı cariyelerine – eşlerine – yabancı annelerinin şehzadeyken kendilerine tayin ettiği lalarına (öğretmenlerine) – nedimlerine (iç-oğlanlara – yani oda hizmetçilerine) birer Türk /Müslüman takma adı vererek ve “*bunlar artık Müslüman oldular*” açıklaması yaparak, Türklerin gözünü boyamışlardır!** Osmanlıların ailelerine – mahremlerine – saraylarına alıp baş tacı ettikleri bu yabancı Hıristiyan veya Yahudi unsurlar içinde İslâm dinini ve Türklüğü samimiyetle benimsemiş olan bazı istisnalar olabilir! Ancak bu durum tamamen istisnadır. Çünkü genel olarak Osmanlı hanedanına ve devlet yönetimine hakim olan padişah ailesi ve devşirmelerin siyaset ve uygulamalarına baktığımızda, bu unsurların Türk ve İslâm karşıtı oldukları açıkça görülmektedir… Örneğin tarih kaynaklarında “*en erken Orhan Gazi devrinde bile, İslâm’da yasaklanmasına rağmen zoraki bir ruhban sınıfının yaratıldığı ve böylece Kuran’da yer almayan hurafelerin İslâm’a sokulmasına göz yumulduğuna*” dikkat çekilmiştir![[2]](#footnote-2)

 **Osmanlıların, bünyelerine – mahremlerine aldıkları yabancıların etkisi altına girdiklerini gösteren pek çok çarpıcı örnek vardır; bunlardan biri de kendi öz babasını tahttan indirmek için ortadan kaldıran Yavuz Sultan Selim’den olma, Yahudi Helga’dan doğma Kanuni Sultan Süleyman’dır;** güvenilir Tarih Kaynakları Süleyman’ın köle cariyesi - Rus papazının kızı Roksalan’ın (Hürrem’in) etkisi altına girerek, onu baş tacı ettiğini – genelde onun sözünden dışarı çıkmadığını, hatta Hürrem’in isteğiyle öz oğlunu ve öz torununu öldürttüğünü ifade etmişlerdir; ayrıca Kanuni, oda hizmetçisi – nedimi (şehzadelik yıllarından itibaren yanından ayırmadığı - özel bakımını yapan, hamamda yıkayan – tırnaklarını kesen, onu giyindiren, eğlendiren vs…) **Pargalı Hıristiyan kölesini de en az Hürrem kadar çok sevdiğini ve bu kölesine de “*İbrahim”* adını vererek ve onu “*Paşa*” unvanı ile taçlandırarak koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nun başına getirdiğine, yani oda hizmetçisini “*sadrazam*” yaptığına,** **hatta bu uygunsuz davranışının sonucunda imparatorlukta düzen ve otoritenin bozulduğuna dikkat çekilmiştir**![[3]](#footnote-3)

 **Pargalı İbrahim paşayı kendisine en büyük rakip ve düşman olarak gören, onunla sürekli bir rekabet ve kavga içinde olan Roksalan (Hürrem), zamanla Kanuni’yi ikna ederek, Pargalı İbrahim paşa’yı da boğdurmuş ve ondan ebediyen kurtulmuştur**. **Daha sonra yine Hürrem’in talebiyle Kanuni, Hürrem’e tamamen biat etmiş ve Hürrem’in has adamı konumuna yükselmiş olan soydaşı “*Rüstem takma adlı at seyisi köleyi*” de hem hanedana damat, hem de koskoca imparatorluğa sadrazam yapmıştır!** **Osmanlıda “*yabancı etkisini, ehliyetsiz – bilgisiz kişilerin en yüksek mevkilere getirilmesini, saray içi entrikaları, çıkar ve güç savaşlarını*” gözler önüne seren, bu ve bunun gibi pek çok örnek vardır… İşte Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkımına da aslında bu olaylar sebep olmuştur.** (Tıp bilgisi – ehliyet ve eğitimi ve de tecrübesi olmayan birine hasta ameliyat ettirseniz, o hastanın ölmesi kaçınılmazdır. Ya da hesaptan kitaptan anlamayan, yine eğitimsiz ve bilgisiz birine bir şirketin kasasını - bütçesini teslim ederseniz, o şirketin iflas etmesi de kaçınılmazdır.)

 Yine Kanuni, 1535 yılında “*sözde lütufta – ihsanda bulunarak – büyüklük göstererek vs…”* Fransızlara ilk kapitülasyon ayrıcalıklarını bahşetmiştir (ticari ve adli), böylece Fransız tüccarlarına 10 yıl vergi muafiyeti tanıyan ve Osmanlı Devletinin ticaret ve gümrük tarifelerinde, yabancılara istismar kapılarını sonuna kadar açan da yine padişah Kanuni olmuştur! Kısa sürede İngiltere ve diğer Avrupa devletleri de, Osmanlıdan benzer kapitülasyon ayrıcalıkları talep etmiş ve istediklerini de koparmışlardır... Osmanlı hanedanı ve yönetiminde yer alan dindaşları ve soydaşlarıyla sürekli temas içinde olan Avrupalı krallar, böylece bitmek tükenmek bilmeyen yeni yeni taleplerini Osmanlı İmparatorluğundan almakta hiç de zorluk çekmemişlerdir. Avrupalıların söz konusu bu ayrıcalık talepleriyle sürekli genişletilen ve süresi uzatılan kapitülasyon ayrıcalıkları neticesinde Osmanlıda yerel üreticilere büyük bir darbe vurulduğu gibi, Osmanlı ekonomisinin de büyük zararlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilmiştir.[[4]](#footnote-4)

 **Görüldüğü üzere Orhan Gazi’den başlayarak, imparatorluğun sonuna kadar - padişah Vahdettin’e kadar - devam eden *“Osmanlı zihniyeti, yabancı kökenli padişah kadınlarının, nedimlerinin ve devşirmelerin şahsi güç elde etme savaşları, saray içi entrikaları, Avrupa ülkelerine ajanlık hizmetleri, ve devlet yönetimine müdahaleleri”* artarak sürüp gitmiştir… Böylece Türk Milletinin mahvolmasına sebep olan söz konusu bu Osmanlı geleneği 1919’a kadar, yani Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşını başlatmasına ve Milli Güçlerin, yüzyıllardır sahipsiz kalan ve ezilen Türk Milletinin kaderine sahip çıkmasına kadar devam etmiştir.**

**[Hatta Türkçülüğün ve bir Türk Milletinin de Osmanlı İmparatorluğunda var olduğu gerçeğinin ilk kez gündeme getirebilindiği 2. Meşrutiyet Devrinde (1908) bile Türkler arka planda tutulmaya ve ezilmeye devam edilmiştir…** Şöyle ki İttihat ve Terakki’nin baş aktörlerinden olan ve imparatorluğu bir oldu – bittiye getirerek, kendi iradesiyle 1.Dünya Savaşına sokan ve Mustafa Kemal Paşa’nın tüm itirazlarına rağmen Türk Ordularının komutasını tamamen Alman komutanlara teslim eden Osmanlı saray damadı Enver Paşa bile Türklere değil, yabancılara güvenmesiyle dikkat çekmiştir! Hatta Enver Paşa, sürekli Mustafa Kemal Paşa ile uğraşan, “*Onu kendisine rakip görüp, kıskandığı”* ifade edilen[[5]](#footnote-5), Onun düşünce ve önerilerini her zaman reddeden, hatta Mustafa Kemal Paşa’yı sürekli arka planda tutarak, Onu oldukça uzak ve tehlikeli bölgelere tayin ettiren bir devlet adamı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.[[6]](#footnote-6) (Bazı Enver Paşa hayranlarının, sürekli olarak onun “*Türkçü”* olduğuna dem vurarak, onu, “*olduğundan tamamen farklı bir insan – bir kahraman*” gibi göstermek üzere methettikleri dikkatimizden kaçmamıştır! Kanaatimizce o gerçekten vatansever bir “*Türkçü* “ olsaydı, ülke büyük bir tehlike ve ölüm kalım – savaşı altındayken, kendi şahsi kıskançlıklarını ve ihtiraslarını bir kenara bırakarak “*büyük vatansever, büyük asker ve dahi – Gerçek Türkçü Mustafa Kemal Paşa’nın*” önerilerini dinler ve her açıdan Ona destek olurdu. Ayrıca o gerçek bir vatansever ve Türkçü olsaydı, imparatorluğun 1.Dünya Savaşından ağır bir yenilgiyle çıkmasına şahsen neden olduğu halde, sorumluluk yüklenmeyerek, vatanını ve milletini terk edip, kaçmazdı!) **]**

 Hatırlatmak isteriz ki Osmanlı siyasi devlet düzeninde - takriben ilk yüz yıl hariç olmak üzere - **“*temiz sicil, güzel ahlâk, ehliyet ve bilgi sahibi olmak*” gibi meziyetler** makam atamalarında hiçbir şekilde rol oynamamış, **onun yerine padişahların ve padişah yakınlarının gözüne girmek - güvenini kazanmak ve onları memnun etmek,** **güçlü ve zengin olmak için ve de en üst devlet makamlarına gelmek için** **tamamen yeterli olmuştur!** Bu yüzden “*eğitimli, kişilikli, el – etek öpmeyen bilgi ve görgü sahibi komutanlar ve devlet adamları, hatta din âlimleri”* maalesef ki Osmanlıda çok az sayıda yetişebilmiş ve Mustafa Kemal Paşa dışında kalanlar, yozlaştırılmış düzende maalesef ki etkili ve başarılı olamamışlardır.

 **Şimdi de Osmanlıların Türkler aleyhine geliştirdikleri**, **ancak 1938 sonrası Türklerden titizlikle gizlenen söz konusu bu *“Osmanlı siyaseti ve uygulamaları*”** **ile ilgili Tarihi örnekleri sunmak istiyorum;**

* *“****I. Murat’ın annesi Horofira bir Grek idi (Rum), bütün Osmanlı hanedanı bu Grek hatundan geliyor… İkinci Mehmet’in (Fatih) annesi de bir cariye ve Hıristiyan idi***.” Emine Çaykara, **Tarihçilerin Kutbu – Halil İnalcık Kitabı,** Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2005, s. 459. (Zaten Horofira’nın oğlunu Hıristiyan telkinlerle yetiştirdiği ve oğlunu yabancı bir gelinle Bulgar prensesi Marya ile evlendirdiği, böylece I. Murat’ın babası Orhan Gazi’nin görüş ve düşüncelerinden etkilenmediği, herhangi bir İslâmi çaba harcamadığı, dini kendi savaşlarında bir neden olarak değil, bir bahane olarak kullandığı, asıl amacının topraklarını genişleterek, adını ve soyunu ululaştırmak olduğu ifade edilmiştir.[[7]](#footnote-7) )
* **I. Murat’tan (1360 – 1389) başlayarak yaklaşık 600 yüz yıl bir daha hiçbir Türk Kadını, şehzade veya padişah eşi ve anası olamadığı gibi, Çandarlı Türk Ailesi üyeleri hariç, hiçbir Türk, Osmanlı hanedanı, sarayı ve divanında (yönetiminde) maalesef ki etkili olamamıştır!** **Türkler için 1453 yılı ise tam bir kırılma noktası olmuştur;** çünkü Sırp Kralının kızı Mara Despina’dan doğan 2.Mehmet (Fatih), ferman (yasa) çıkartarak tüm Hıristiyanları imparatorluğun güçlü koruma kalkanı altın alırken, onlara özgürlükler ve ayrıcalıklar tanırken, imparatorluğun en güzel bölgelerine gayrimüslim yabancıları yerleştirirken, Türkleri de dışlayarak, devlet yönetiminden tamamen uzaklaştırmış ve ilk işi olarak da 150 yıldır Osmanlılara sadakatle hizmet eden Türk Çandarlı Ailesi mensubu, halkın pek sevdiği ve saydığı değerli bir Türk Devlet Adamı – Sadrazam olan, hatta İstanbul’un fethinde Ordu komutanı olarak bizzat savaşarak, İstanbul’u fetheden ve tarihe geçen Çandarlı Türk Halil Paşa’yı[[8]](#footnote-8), etrafını saran devşirmelerin iftirası ve kışkırtmasıyla zindana attırıp, katlettirmiş ve mallarına da el koymuştur. Böylece Osmanlı Devletinde, kuruluşundan itibaren makam ve söz sahibi olan Tek Türk Aile olan Çandarlılar da bertaraf edilmiştir.)
* Ünlü **Osmanlı Tarihçisi Stanford J. Shaw** bu konuyla ilgili **son derece isabetli** **şu tespitte bulunmuştur**; “***Osmanlılar, evlendikleri ve idareci konuma yükselttikleri yabancı kökenli Hıristiyanlara (devşirmelere) Müslüman adlar vermişlerdir, ancak bu kişilerin özleri Grek ve dinleri Hıristiyan kalmıştır***.” Stanford J. Shaw – Ezek Kurak Shaw, **History Of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 1, (1280 – 1808)** Cambridge University Press, 1977, s. 23 – 24.
* Osmanlı Tarihçisi Stanford J. Shaw’ın tespitinin en büyük kanıtı da şudur: **600 küsur yüzyıllık Osmanlı İmparatorluğunda, yönetimin en üst makamlarına Grekler, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler, Bulgarlar, Araplar vs… getirilmiş, Türkler ise devlet yönetiminden tamamen uzaklaştırılarak, en ağır işlerde çalıştırılmış, en ağır vergiler ve zorunlu askerlik hizmetleri altında ezilerek, her açıdan sömürülmüşler, cahil ve yoksul bırakılmışlardır.** (Cumhuriyet Türkiye’sinin devir aldığı Türk Milleti, yüzyıllarca en ilkel hayat şartlarında yaşatılan, cahil bırakılmış (nüfusun sadece %10’nu okuma yazma bildiği [[9]](#footnote-9)), yokluklardan – hastalıklardan – sekiz on yıl süren zorunlu askerlikten kırılmış, yoksul düşmüş ve tüketilmiş bir milletti!)

- Ayrıca Kuran’da Yüce Allah “*Hıristiyan ve Yahudi din adamları - ruhban sınıf Benim orijinal mesajlarımı değiştirdiler ve razı olduğum dini gizlediler! Bunlar, Beni ve Kitabım Kuran’ı inkâr ettiler - bunlar kafirdir - yarattığım kullarımı bana rakip tanrı yaptılar - insanları kandırdılar.* *Bunlar, Allah ve Kuran tanımazlar, hak – hukuk ve anlaşma gözetmezler, bunlar Benim de, sizin de düşmanınızdır*” diye Kuran’da açıkça belirttiği halde, **başta 2. Mehmet (Fatih) olmak üzere Osmanlı padişahları, “*peygamber İsa’nın Tanrı yapılarak, Allah’a ortak koşulduğu* *Grek Ortodoks Hıristiyanlığının”* olağanüstü boyutlarda güçlenmesini, geniş bölgelere yayılmasını ve köklenmesini sağlamışlardır!** Yine 2. Mehmet (Fatih), Hıristiyan ve Yahudilere çağının en ileri özgürlüklerini, ayrıcalıklarını ve gayrimüslimlerin o güne kadar hiç sahip olamadıkları yetkileri bahşederek, onları her açıdan desteklemiş, en iyi seviyede eğitim almalarını, sağlıklı ve güvenli bir hayat yaşamalarını sağlayarak, en kârlı iş sahalarında “*ithalat – ihracat, deniz nakliyatı, bankerlik, kuyumculuk, tıp - farmakoloji, müteahhitlik ve ticaretle*” uğraşmalarını mümkün kılmış, gayrimüslim Greklerin, Sırpların, Yahudilerin vs… devasa oranda zenginleşip, güçlenmelerini ve zamanla Türk topraklarında söz sahibi olup, Türk topraklarına göz dikip, siyasi taleplerde bulunmalarını sağlamıştır!

* “***Geleneksel Osmanlı Devlet sisteminin iyi işlemesi, yıllardan beri “padişah – ulema – yeniçeri” arasındaki uyuma bağlı kalmıştır; gerileme ve çöküş döneminde ise bu unsurların her bir yozlaşma ve soysuzlaşma süreci içine girmişlerdir***.” Bülent Tanör, **Anayasal Gelişmelere Toplu Bir Bakış,** Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 10. **(Araştırmalarımız, değerli hocamızın bahsettiği söz konusu bu “*yozlaşma ve soysuzlaşma sürecinin*” 2. Mehmet (Fatih) ile artık tamamen su üstüne çıktığını göstermiştir. Onun için biz 1453 yılına Türkler için tam bir “*kırımla noktasıdır*” diyoruz.)**
* “***Osmanlı Sultanlarının Grek (Rum) Ortodoks tebaaya tanımış oldukları haklar, Grekler tarafından en şiddetli biçimde istismar edilmiştir***.” Erik Jan Zürcher, **Turkey: A Modern History**, I.B. Tauris and Company Ltd., London, 2007, s. 19.
* Tarafsız yabancı kaynakların şu yorumda birleşmeleri de dikkatimizi çekmiştir; ***“Türkler, kendi elleriyle Greklerin hayat bulmalarını, canlanıp – gelişmelerini ve güçlenmelerini sağlamışlar, ancak Türkler, bu şekilde kendilerini sarıp – sarmalayan tehlikelere gözlerini kapatmışlardır! Böylece Türkler, kendi yanlış politika ve yönetimlerinden dolayı kendi kurdukları imparatorluğun idaresine sahip çıkamamanın kurbanı olmuşlardır***.” **The Observer / September 24, 1821, “*The Turks and The Greeks*”, s. 3.**
* **“*2. Mehmet’in (Fatih), Grek İstanbul (Fener) Patrikhanesini ihya etmesiyle patrikhane, Antakya, İskenderiye ve Kudüs patrikhaneleri ile teokratik olarak eşit düzeyde iken, 2. Mehmet’ten aldığı güçle Osmanlı Devlet yönetiminin ortağı konumuna sahip olmuş ve bu ayrıcalık İstanbul patrikhanesini, diğer patrikhanelerden üstün konuma getirmiştir. Grek İstanbul patrikhanesinin yükselişi - güçlenmesi ve diğer patrikhanelerden üstün konuma gelmesi, doğrudan doğruya 2. Mehmet’in (Fatih’in) inisiyatifi ve Greklere bahşettiği imkânlarla gerçekleşmiştir.”*** Kemal H. Karpat, **Studies On Ottoman Social and Political History (Selected Articles and Essays),** Koninklijke Brill, Leiden, 2002, s. 587 – 589.
* **“*Grek Kilisesi*** (yani patrikhane) ***Osmanlı yönetiminden aldığı özel imtiyazlar sayesinde, her zaman Doğu’nun egemen kilisesi konumunda olmuş ve bu gücünü, hüküm sürdüğü bölgelerdeki insanlar üzerinde eziyet ve baskı aracı olarak kullanmıştır. Türk Devlet Yönetimi bu duruma müdahale etmemiş, hatta gidişatı önlemek ve baskıyı bertaraf etmek için bir Türk politikası geliştirmemiştir! Grekler sadece Hıristiyanlara değil, Müslümanlara da terör uygulayarak, kendilerine o yetki ve o gücü sağlayan Türklere karşı da en ağır düzeyde ihanet suçunu işemişlerdir.*” The Times Newspaper / October 20, 1821, s. 2.**
* **“*Grek yöneticiler, çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan Türklerden ziyadesiyle memnundurlar; tıpkı Mısır’ın ilk İngiliz yöneticilerinin Arap fellahlarından memnun oldukları gibi. Türkleri idare etmek o kadar kolaydır ki, başta itaatkârlık olmak üzere Türkler, ilkel faziletlerin hepsine sahiptirler. Türklere hükmetmek – onları idare etmek, sığır sürüsünü idare etmek kadar kolay ve zevklidir*.” The Guardian Newspaper / March 04, 1921, “*Methods and Aims Of The Greek Administration*”, s. 4.**
* **“*Osmanlı İmparatorluğu içindeki nüfuzları, zenginlikleri, İstanbul’da Divan (devlet yönetimi) üzerindeki etkileri, imparatorlukta nerdeyse tek başlarına yürüttükleri ticaretleri, denizcilikteki marifetleri, askerlik ve kölelik dışı tutulmaları Grekleri, tüm Osmanlı İmparatorluğunda Türk efendileriyle eşit, hatta bazı konularda Türklerden daha üstün konuma bile getirmiştir. Divanın dış politikası Greklerin elindeydi; Babıâli’nin Grek tercümanları nerdeyse Osmanlı Devletin gerçek dışişleri bakanlarıydı. Greklerin Boğaziçi’ndeki yalıları, onların güç ve zenginliklerinin kanıtıydı…”*** Alphonse De Lamartine, **Osmanlı Tarihi – Cilt 2,** Sabah Yayınları, İstanbul, 1991, s. 992.

Sanırız bu bir kaç tespit bile Osmanlı İmparatorluğu yönetimine aslında kimlerin hakim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. **Görüldüğü üzere başta Grekler olmak üzere, her türlü yabancı soya karışmış olan Osmanlı hanedanı ve onların seçtiği devşirme yöneticileri Türkleri, *“İslâm”* adı altında, ama Kuran’ın tebliğ ettiği İslâm olmayan - sahte bir din adına - korkunç bir baskı altına alarak, padişahları “*Allah’ın yeryüzünde gölgesi – asla sorgulanamaz kutsal yöneticileri*” ilân ederek, Türkleri yüzyıllarca uyuşturup, uyutmuşlardır! Böylece sözde Osmanlı Devletinin asıl sahibi olan Türkler, kendi elleriyle başlarına belâ ettikleri bu Osmanlı hanedanı ve devşirme yöneticilerce köle durumuna düşürülmüşler, üstüne üstlük, kendilerini iliklerine kadar sömüren, hatta aşağılayan bu güruha, yüzyıllarca ölesiye bağlı kalıp, itaat etmişlerdir!** Türklerin içine düştükleri söz konusu bu onur kırıcı, baskılı - zorlu – mahrumiyetli hayatı gözler önüne seren yüzlerce yerli ve yabancı tarafsız tarihi kaynaklar, bilgi ve belgeler mevcuttur…**Söz konusu bu tarihi gerçekler 1938 sonrası Türk Milletinden ustaca gizlenerek, Türk Milletinin “*MİLLİ HAFIZASI*” yok edilmeye çalışılmış ve Osmanlılara *“kahraman – kutsal ecdadımız*” dedirtilerek Türklerin, cellâtlarına saygı ve hayranlık duymaları sağlanmıştır! İtiraf etmeliyiz ki bu konuda maalesef ki son derece başarılı olunmuştur.**

**OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TÜRKLERİN UYANMAYA BAŞLAMASI**

 **Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk Nüfusunun içine düşürüldüğü bu derin gaflet uykusundan ilk uyanmaya başlayanlar ancak Kafkaslar’da ve Balkanlar’da yaşayan Türk Aydınları olmuştur (örneğin Yusuf Akçura);** sözde Osmanlı hakimiyeti altında olan bu bölgelerde Türkler aleyhine çıkan isyan ve fiili saldırılarla ancak Türklerin uyanmaları mümkün olabilmiştir. **Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu’nda içte ve dışta yüzyıllarca tam bir işbirliği içinde çalışan Türk düşmanları, nihayet ektikleri nifak tohumlarını 19. Yüzyıl başından itibaren biçmeye başlamışlardır… Türk düşmanları önce Kafkaslar ve Balkanlarda Türk soykırımına girişmişlerdir… Osmanlı yöneticileri ise, hem bu saldırılara – katliam ve tecavüzlere mani olmamışlar, hem de bu zulüm, katliam ve tecavüzleri Anadolu halkının öğrenmesini engelleyerek, Anadolu’ya da yaklaşan büyük tehlikeleri Türklerden ustalıkla gizlemişlerdir! Nitekim aynı saldırı, tecavüz ve katliamlar, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Anadolu Türk Halkına da uygulanmıştır.** Ünlü Türk Tarihçisi Profesör Justin McCarthy konuyla ilgili şu tespitini dile getirmiştir; “***19. Yüzyılın başından 20. Yüzyılın başlarına kadar Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar 5 milyon 60 bin Türk öldürülmüş, 5 milyon 380 bin Türk sürgün edilerek, yerlerinden – yurtlarından edilmiştir***.” [[10]](#footnote-10) 1.Dünya Savaşı sonrasında Değerli Türk Büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy’da, bu konuyla ilgili olarak “*hadi onların zulümden ve katliamdan kaçıp, sığınacakları bir Anadolu – Ana Vatanları vardı; Allah korusun elimizde kalan bu son vatan parçası Anadolu’da elimizden giderse, bizim kaçıp, sığınacak hiçbir yerimiz yoktur*” demiştir.

 Anadolu Türklerinin uyanabilmesi ise ancak dört yıllık – korkunç bir 1. Dünya Savaşı sürecinde ve savaş sonrasında gerçekleşen dış güçlerin Türk topraklarını fiilen işgal etmeleri, yabancı asker ve azınlıkların saldırı ve tecavüzleriyle mümkün olabilmiştir! Büyük Atatürk konuyla ilgili şu çarpıcı açıklamayı yapmıştır; “***Özellikle bizim milletimiz, milli kimliğini bilmemenin çok acı cezalarını çekmişlerdir.***  [Zamanla tamamen yozlaşan, Türklükten ve İslâm’dan uzaklaşan Osmanlı padişahları ve onların devletin en üst makamlarına getirdikleri devşirme yöneticileri, Türklere binlerce yıllık köklü milli kimliğini ve tarihini kasıtlı olarak unutturmuşlardır, Türkleri ümmet anlayışı içinde pasifleştirerek, eritmişlerdir (melting pot) ] ***İmparatorluğun içindeki çeşitli toplumlar, hep milli kimliklerine ve inançlarına sarılarak ve milliyet idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtarmışlardır. Bizler ise, ne olduğumuzu, onlara yabancı, onlardan ayrı bir millet olduğumuzu, sopa ile içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimiz zayıfladığı anda biz hor ve hâkir gördüler. Anladık ki, kabahatimiz kendimizi unutmakmış. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, öncelikle bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı bütün davranış ve hareketlerimizle göstermemiz gerekir; bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avı olur***.” [[11]](#footnote-11)

 Evet Anadolu’da yaşayan Türk Milleti, aslında neyin ne olduğunu – kimin ne olduğunu – padişahını - dost ve düşmanını, ancak 1. Dünya Savaşı ve sonrasında karşılaştığı yoğun tehlike ve saldırılarla en acı şekilde görmüş ve saldırgan güçlü düşmanların resmen “*avı”* olmuştur. **Yüzyıllarca sadakatle itaat ettiği - baş tacı yaptığı, kanı ve canıyla hizmet ettiği, üretimiyle beslediği Osmanlı padişahları, “*Türkler bir ölüm – kalım savaşıyla karşı karşıya kaldıklarında”,* onları kendi kaderlerine terk etmiştir!** **Hatta Osmanlı padişahı Vahdettin, bununla da yetinmemiş, işgalci – saldırgan ve tecavüzcü düşman safları yanında yer alarak, onları desteklemiş, Milli Güçlere ve onların eşsiz Lideri Mustafa Kemal Paşa’ya karşı savaş açmıştır! Hatta bilindiği üzere Vahdettin şeyhülislâmı Dürrizade Abdullah efendiden “*Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve Milli Güçler”* için ölüm fetvası çıkartmıştır!**

 **Ayrıca Vahdettin, “*Mustafa Kemal Paşa ve Milli Güçleri asi ilân ederek onları, padişaha ve Osmanlı Devletine karşı gelen çapulcular – isyancılar*” diye suçlamış ve Anadolu halkına “*din adına Milli Güçlerle savaşılması*” emrini vererek; bizzat Osmanlı askeri birlikleri oluşturarak, aslında Türk Milletinin yaşam hakkını ve vatan topraklarını savunan Milli Güçlerin üstlerine göndermiştir! Böylece o, dış güçlerin saldırıları yetmiyormuş gibi, bir de kardeşleri kardeşlere kırdırtarak, Anadolu’yu kan gölüne çevirmiştir.**

 Gayrimüslim ve Müslim azınlıklar, patrikhane, metropolitler vs… ise - elbette istisnalar olmakla birlikte – Türk topraklarının işgal edilmesini çok büyük bir sevinçle karşılamış, genel olarak işgalci güçlerden yana olmuşlar, silahlı Grek ve Ermeni çetecilerine katılarak, Türk köylerine saldırmış, yakmış, yıkmış ve tahrip etmişlerdir. **Arkalarında muazzam destekleri olan işgalci Grek askerlerin ve çetecilerin, “*silahsız – korumasız, masum ve biçare”* sivil Türklere yaptığı insanlık dışı işkence ve tecavüzüler bir kitaba konu olacak kadar kapsamlıdır.** Yabancı basın arşivleri bu haberlerle doludur... (Söz konusu bu Grek unsurlar, aynı saldırı, işkence ve katliamları 19, yüzyıl başından itibaren Balkan Türklerine de yapmışlardı…) Hatta bazı azınlık mensupları yüzyıllarca dostluk içinde, birlikte yan yana yaşadıkları – komşuluk yaptıkları Türklerin tecavüzlere ve katliamlara maruz kalmalarını, böylesi biçare duruma düşmelerini bile, kendi çıkarları için kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir!

 Türklerin böylesine büyük bir saldırı ve tehlike altında kaldıkları sırada Osmanlı padişahı Vahdettin ve İstanbul Hükümeti, velinimetleri Türk Tebaasına sahip çıkmak ve onları devletin koruması altına almak yerine, işgal güçlerinin emirlerine harfiyen uymayı tercih ederek, Türk Milletine “***işgalci güçleri hiç kızdırmadan, onlara karşı hiçbir direnç göstermeden - kasabına uysalca teslim olan koyunlar gibi – işgalci düşman güçlerine uysalca teslim olmalarını***” emretmişlerdir! (Oysaki batılı işgalci güçler, kızsalar da – kızmasalar da, henüz 1. Dünya Savaşı sürecinde 1916 yılında (16 Mayıs Sykes-Picot Gizli Antlaşmasıyla)[[12]](#footnote-12) Orta Doğu ve Anadolu’da Türk topraklarını harita üzerinde parçalayarak aralarında bölüşmüşler ve hangi azınlıklara hangi bölgeleri peşkeş çekeceklerine ve Türklere neler yapacaklarına dair kararı çoktan vermişlerdi!)

 Hatta birkaç yüz geriye gidildiğinde bile Avrupalı güçler, çeşitli taktikleriyle, ikiyüzlü - sömürgeci siyasetleriyle, azınlıkları bahane ederek sürekli Osmanlının iç işlerine müdahaleleriyle, borçlandırma yöntemleriyle çökertme sürecine soktukları Osmanlı İmparatorluğunu, 19. Yüzyıla gelindiğinde de ölmek üzere olan *“Hasta Adam”* olarak ilân etmişler ve ona sürekli toprak kayıpları yaşatarak, koskoca imparatorluğu küçülterek, ona son darbeyi vurma fırsatını kollamışlardır; işte bu son darbeyi vurma fırsatı da 1. Dünya Savaşı sonrası imparatorluğun ağır yenilgisi ve imzalanan Mondros Mütarekesiyle (30 Ekim 1918) gelmiştir. Böylece Avrupalı güçler, artık Osmanlı İmparatorluğunun paha biçilmez zengin mirasını tamamen paylaşmak üzere işgallere başlamışlardır… **Onlar ateşkes mütarekesinin hükümlerine uyma gereği bile duymaksızın, önceden belirledikleri parçalama ve bölüşme planları doğrultusunda harekete geçerek, Türk topraklarını bir baştan bir başa işgal etmeye ve imparatorluğun sahibi gibi davranmaya başlamışlardır**…[[13]](#footnote-13)

 İngilizlerin İstanbul’da tesis ettikleri İngiliz Yüksek Komiserliğinde görev alan Yüksek Komiser Vekili Tom Hohler, 5 Aralık 1919’de Doğu Masası Hariciye Şefi George Kidston’a yazdığı mektupta şöyle demiştir; “***Türkler tamamen yenilmiş olduklarını iyi biliyorlar. İstanbul, işgal günlerini yaşıyor. İstanbul’un Türkler tarafından yönetilmesine son vermek için şimdiki koşullardan yararlanılmaz ise yazık olur. Bu şehri herhangi bir yönetim altında görmeye razıyım, yeter ki bu Türkler* olmasın** (Hohler’in bilmediği şudur ki yüzyıllardır (1453’den beri) devlet yönetiminde zaten Türkler yoktur.) ***çünkü Türkler* (yani Osmanlı hanedanı ve devşirme yöneticileri) *bir domuz ahırını dahi yönetecek yetenekte değiller. Türklerin örgütleri parçalanmış, bozguna uğramış, kendileri ise felâket içindedirler… Buradaki yönetim her İngiliz tiksindirecek kadar aşağıdır*...”**[[14]](#footnote-14)

 Böylece Türkler için tam kabus günleri başlamıştır… Söz konusu işgalci kuvvetlerin niyetini yaşayarak gören Türkler, işgalcilerin tüm Türk Milletini yok edip, mallarına ve topraklarına el koyacaklarını ve bir ölüm – kalım savaşıyla karşı karşıya kaldıklarını artık idrak etmişlerdir. Bundan dolayı Türkler bölgesel Redd-i İlhâk ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurmaya ve kendi kaderlerini, kendi ellerine almaya, organize olarak namuslarını ve canlarını kurtarmak üzere örgütlenmeye başlamışlardır.

 Bilindiği üzere Türk Milletinin, kurtuluş için mutlak bir gereksinim karşılığında dağınık da olsa Redd-i ilhak ve Müdaffa-i Hukuk Cemiyetlerini kurduklarını gören Büyük Atatürk, tüm Milli Güçlerin birleştirilmesi, güçlenmesi ve organize hareket edebilmesi için “*Kurtuluş Mücadelesinin*” liderliğini üstlenmiş ve bu hedefle 19 Mayıs 1919’da, kararlı bir şekilde Samsun’a çıkmıştır. **Bilindiği üzere Büyük Atatürk’ün üstün dehası, isabetli zamanlama, planlama ve kararlı çabalarıyla gerçekleşmesini sağladığı - milleti birleştirdiği Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve 23 Nisan 1920’de Ankara Millet Meclisinin kuruluşu, Sakarya Savaşı ve 30 Ağustos Büyük Zaferi “*Destansı Kurtuluş Savaşımızın*” en hayati mihenk taşlarını oluşturmuştur.**

 Böylece Mustafa Kemal Paşa’yı, Milli Güçleri ve Türk Milletinin onurlu direnişini başlangıçta (askeri zaferler öncesinde) önemsemeyen dış güçler, artık onları önemsemeye ve oldukça tedirgin olmaya başlamışlardır. Ancak batılı güçler, yine de mümkün olduğu kadar Osmanlı padişahını ve İstanbul hükümetini destekleyerek, onları son ana kadar imparatorluğun meşru temsilci gibi göstermeye çalışmışlar, böylece Milli Gücü temsil eden Ankara Meclisini etkisiz kılma çabaları içinde olmuşlardır. **Ancak Mustafa Kemal Paşa Liderliğinde Milli Güçlerin, Türk Ordularının ve topyekûn Türk Milletinin hep birlikte yürüttükleri başarılı direniş ve mücadeleler “*mucizevi zaferlere taçlanınca*” artık her şey Türklerin lehine değişmeye başlamış ve Sevr Antlaşmasını zorla Türklere dayatmaya – kabul ettirmeye çalışan işgalci güçler pes etmek zorunda kalmışlardır.**

**“*BİNLERCE YILDIR VAR OLAN ÖZGÜR TÜRK MİLLETİNE*” BOYUN EĞDİRME, ESARET ALTINA ALMA VE “*TÜRK ADINI”* YOK EDEREK, TÜRK VATAN TOPRAKLARINI GASP ETME PLANININ SON PERDESİ;**

**“*SEVR ANTLAŞMASI*”**

 **1. Dünya Savaşı sonrası sözde barış görüşmelerinde[[15]](#footnote-15) (önce Paris’te, sonra Londra’da), başta Osmanlı padişahı Vahdettin, Vahdettin’in en güvendiği ve defalarca hükümet kurdurduğu has adamı Damat Ferit olmak üzere, onlara bağlı Osmanlı devlet adamları, genel olarak İstanbul basını, dış destekli kurulan cemiyetler (İngiliz Muhipler Cemiyeti (İngiliz Sevenler Derneği), Kürdistan Teali Cemiyeti (Kürdistan Yükselme/Yükseltme Cemiyeti vs…), gibi dış güdümlü cemiyetler, tarikatlar ve mollalar, hatta kurtuluş çareleri arayan bazı ünlü Osmanlı aydınları bile (Halide Edip Adıvar, İsmet İnönü, Refet Bele vs…) Türk Milletinin manda altına alınmasını – yani yabancı bir devletin yönetimi altına girmesini istiyor ve Türk Milletinin esaret altında yaşamasını onaylıyorlardı!**

 Söz konusu bu mandacı görüşte olanlara karşı “***mandayı asla kabul etmeyen, bunu acizlik ve insanlık onuruna aykırı***” gören, hatta “***Türk Milleti böyle esaret altında yaşayacağına, ölüp gitmesi – yok olması daha iyidir”* diyen Mustafa Kemal Paşa ve Onun doğrultusunda düşünen azınlık bir grup olmuştur**. **Bu “*manda konusunun”* bilhassa Sivas Kongresinde çetin tartışmalara neden olduğu ifade edilmiştir; öyle ki oldukça güçlü bir lobi oluşturan mandacı grup, Mustafa Kemal Paşa’yı bir hayli uğraştırmıştır. Ancak en başında olduğu gibi, Sivas Kongresi’nde de son derece kararlı bir duruş sergileyen Mustafa Kemal Paşa, “*özgür ve tam bağımsız vatan düşüncesinden*” asla taviz vermemiştir.**

 Bu arada başta İngiltere olmak üzere işgalci güçler, sözde barış görüşmelerini biran önce diledikleri gibi sonlandırmak ve İslâm’ın dünyada en güçlü temsilcisi olarak gördükleri Türk Milletini bir daha ayağa kalkamayacak şekilde ezmek ve böylece tüm İslâm dünyasına da esaslı bir ders vermek hedefiyle “***kendi isteklerini Türklere zorla kabul ettirmek üzere ellerinden gelen her baskıyı”*** Türklere uygulamışlardır… **Bu bağlamda hak ve hukuk tanımayan, Türklere “*sizler yenildiniz ve sizin artık bir hiçbir şey söylemeye – hiçbir şey talep etmeye hakkınız yok”* diyen küstah işgalci güçler, “*Türk vatan topraklarının tamamen parçalanıp, farklı parçaları, kendi uygun gördükleri azınlık gruplara peşkeş çekmesi ve Türk Milletinin onurlu - özgür yaşam ve mülkiyet hakkının ayaklar altına alınıp, çiğnenmesi demek olan Sevr Antlaşmasının”[[16]](#footnote-16)* Vahdettin ve İstanbul hükümetince kabul edilmesi ve imzalanması, eşine ender rastlanabilinecek bir “*utanç belgesi*” olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.**

Öyle ki önyargısız, dürüst ve vicdanlı yabancı devlet adamları, gazeteciler, subaylar ve basın bile, Türklere zorla dayatılmak istenilen “***Sevr Antlaşmasının*”** büyük bir haksızlık olduğuna dikkat çekmişlerdir... Örneğin İngiliz Parlâmento üyesi Senatör Aubrey Herbert, İngiliz Parlâmento’sunda şu konuşmayı yapmıştır; “***Kanımca Sevr Antlaşması, Türklerden intikam alma eğilimi gösteren, adil olmayan ve pratikte uygulanması imkansız ve haksız bir anlaşma olmuştur. İngiltere’de hiç kimse, bizim tek başımıza Sevr Antlaşmasını Türklere dayatmamızı istememektedir. Diğer yanda söz konusu bu tartışmalar ve düşmanlıklarla hiçbir ilgisi olmayan masum insanlar acı çekmekte ve ölmektedir... Bu gereksiz savaş yüzünden Anadolu’nun tahrip edilmesi de sürdürülmektedir…***

***Zaman ilerledikçe Anadolu’nun yaralarını sarmak daha da zorlaşacaktır. Bütün bu olaylardan dolayı, Ateşkes Antlaşmasından çok sonra*** (Mondros Ateşkes Antlaşması Ekim 1918) ***Greklerin acımasızca ve vahşi bir şekilde İzmir’i işgal etmelerine izin veren İngiltere Başbakanı Lloyd George sorumlu tutulmalıdır. Genelde farklı kesimlerden, hatta farklı ülkelerden insanlar, hatta İngiliz dostları bile söz konusu bu İngiliz politikasını lânetlemektedirler. Bu durumda İngiliz Hükümetinin, tekrar güvenirliğine ve saygınlığına kavuşması uzun zaman alacaktır… İngiliz Hükümeti barış için samimi, kararlı ve dürüst olmalıdır; eğer bunu başaramayacaksa, bu hükümetin değişmesi ülkemizin yararına olacaktır***.”[[17]](#footnote-17)

 Ünlü İngiliz tarihçi, devlet adamı ve gazeteci olan (1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında İstanbul’da savaş muhabirliği de yapmıştır) **Arnold J. Toynbee’nin** konuyla ilgili görüşü de dikkat çekicidir;” ***İngiliz Hükümeti, Türkler ve Grekler söz konusu olduğunda, Greklerden yana tavır almakta ve Türkleri dışlayarak, onlara haksızlık yapmaktadır. Anadolu’da vuku bulan bu acı savaşın sorumluluğu başta İngiltere olmak üzere, Müttefik güçlere aittir.”[[18]](#footnote-18)***

 **İngiliz Gazetelerinde yer alan “*Sevr Antlaşması Haberlerinden”* iki çarpıcı örnek daha vermek istiyorum**: “***Sevr Antlaşması, daha önce Batılılar tarafından verilen bütün sözlerin ihlâl edildiğini gözler önüne seren bir belgedir. Sevr Antlaşması gibi bir anlaşmayı imzalayan Osmanlı Hükümetinin varlığını devam ettirebilmesi düşünülemezdi***…” **(The Times Newspaper / February 23, 1921, “*The Treaty Of Sevres”*, s. 6. )**

***“Türkler, sahte vaatlerle kandırılmış ve kendilerine yönetilen saldırılar karşısında savunmasız bırakılmışlardır*.” (The Guardian Newspaper / August 08, 1922, “*Turkey’s Rights İn Europe – Memorial To Mr. Lloyd George*”, s. 12.)**

 **Türklerin yüzyıllardır maruz kaldıkları söz konusu haksızlık, zorbalık ve saldırıların bilincinde olan *“dürüst ve vicdanlı*” yabancılar, Greklerle ilgili gerçekleri açıklamaktan da kaçınmamışlardır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı öncesinde “*Balkanlarda, başta İngilizler olmak üzere batılı güçlerin desteğiyle, Türk topraklarını ele geçiren Greklerin bu topraklarda yaşayan Müslüman Türklere yaşam hakkı tanımadıklarını, yine İngiltere’nin kışkırtması ve Greklere Anadolu’dan büyük topraklar verme vaatleriyle harekete geçen Greklerin Türk topraklarına ordularını çıkardıklarını ve Balkanlarda gerçekleştirdikleri saldırı ve katliamların benzerlerini şimdi de Anadolu Türklerine yaptıklarını*” ifade etmişlerdir.**

 **Balkan olayların canlı tanığı olan Miss Durham konuyla ilgili şu hususlara dikkat çekmiştir; “*Grekler, Türklerin Avrupa’da yer alan topraklarının büyük bir bölümüne sahip olmuşlar ve Hıristiyanlık adına bunu yapıyoruz diyerek, bu topraklarda yaşayan Müslüman nüfusun kökünü kazımışlardır*.”[[19]](#footnote-19)**

 **Bilgi ve belgeler, Müttefik Batılı Güçlerin, İngiltere – Fransa – ABD’nin (arka planda) her zaman Greklere ve Ermenilere gizli ve açık destek verdiklerini ortaya koymuştur.** **1918 sonrasında ABD (ABD başkanı Vilson), arka planda kaldığı halde, el altından Türk düşmanlarına her türlü desteğini vermiş, ayrıca başkenti Trabzon olmak üzere Kuzey Doğu Türk topraklarında mutlaka Büyük Ermenistan devleti kurulsun diye de ısrarcı olmuştur. [**Ünlü bazı Osmanlı aydınları (Halide Edip Adıvar, İsmet İnönü, Refet Bele vs…) gibi mandacıların, işte bu ABD’nin mandası/himayesi altına sığınmak istemeleri hem üzücü, hem de düşündürücüdür!] **Ayrıca ABD, barış görüşmelerine delegeyle katılmış, Türkler aleyhine görüş ve talepler ileri sürmüştür.** (Hatırlatmak isteriz ki o devirde dünyanın en güçlü – en zengin ve en çok sözü geçen ülkesi İngiltere’dir ve İngiltere, bir yerde kendi kolonisi olan ABD ile her zaman, çıkar birliği içinde- ortaklaşa hareket etmiştir. Halâ da öyle hareket etmektedir… Unutulmamalıdır ki ABD, İngiltere’nin kolonisi olarak yeni dünyada (Kuzey Amerika Kıtasında) var olmaya başlamış, İngiltere ile aynı dili, aynı dini ve çıkarları paylaşan, İngiliz kökenli bir devlettir.)

 **Dünyanın en güçlü emperyalist devletlerinin birlik olup, zengin maliyeleriyle, en gelişmiş silahlarıyla, cephaneleri, gemileri, araçları ve ordularıyla Türk Milletinin üstüne çullandıkları ve daha da vahimi, yüzyıllarca Türkleri temsil ettikleri ve Türklerin yararına çalıştıkları zannedilen Osmanlı soyundan gelen padişah ve hükümetinin de düşman güçlerinden yana oldukları, Türklerin o kapkaranlık - korkunç günlerini, sanki o günleri yaşamışız gibi anlayabilmek için, “*tarihi bizzat yapan - yaşayan ve yazan Büyük Atatürk’ün*” anlatımıyla ortaya koymak istiyoruz.**

 Büyük Atatürk, Türkler için son derece vahim ve karanlık olan o sürecin “*1918 – 1922”* bir kısmını şöyle anlatmıştır; “***Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa, Sivas’ta işgalleri protesto eden ve “kahrolsun işgal” diye bağıran halkı kastederek Sivas Valiliğine yaptığı bildiride “Kahrolsun işgal” gibi yazılar, hükümetin şimdiki siyasetine uygun değildir” diyordu. Bu ne demektir baylar? Osmanlı Hükümeti, düşmanların yurdumuza girişini kötü görmeyen bir siyaset mi güdüyordu? Bunun üzerine 13 Ekim 1919’da Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya şu telgrafı çektim; “Ulusun gerçek duygularına dayanarak hükümetin, haksız işgalleri tanımadığını resmi siyasi******bir dille bildirmesini ve Ateşkes Antlaşması hükümlerine aykırı olarak, düşmanlarımızın bugüne dek işlerimize karışmalarını protesto edilmesini beklemekteyiz.” Delegemiz ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın verdiği yanıt çok ilgi çekicidir; (Belge: 154, 18 Ekim 1919 ) “Ulusal isteklere uygun olarak işleri yürütme sorumluluğunu yüklenen İstanbul Hükümeti, tutumunda ve yürütümünde siyasetinin gereklerini kollamak, yabancılara karşı daha konuksever ve ılımlıca davranmak zorundadır. Sayın Heyeti Temsiliye’den hükümetin yaptığı işleri daha çok destekleyici olmalarını rica ederim.”***

(**Heyeti Temsiliye;** Önce Erzurum, sonra da Sivas Kongrelerine katılan Milli Delegeler, tüm ülkenin çeşitli bölgelerinden halkça seçilmiş ve kongreye gönderilmiş kişilerden oluşmuştur. Böylece dağınık olan Milli Örgütler tek bir çatı altında toplanmış ve. ülkenin dört bir yanından halkça seçilerek gönderilen bu kişilerce ***“Heyeti Temsiliye***” üyeleri seçilmiştir; söz konusu bu Heyetin Başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir. **Böylece Mustafa Kemal Paşa’nın Başkanı olduğu Heyeti Temsiliye tüm Türk Ulusunun tek meşru temsilcisi olarak, hem Ankara Hükümetinin çekirdeğini oluşturmuş, hem de Kurtuluş Savaşını yönetmiştir.**)

 ***Baylar, Rıza Paşa Hükümeti ve o hükümette Harbiye Nazırı (Bakanı) olan kişi, sevgili yurdumuza giren, süngülerini ulusun can evine saplayan yabancıları konuk sayıyor ve onlara karşı konukseverce ve ılımlıca davranmakta zorunluluk görüyor! Bu ne düşüncedir, bu ne kafadır? Ulusal istekler bu mudur? Ulusun “kahrolsun işgal” diye yükselen sızıltı çığlığını boğmaya çalışan, duygusuz ve anlayışsız kimselerden kurulmuş, hayvan ve hayvan terkibinde hainlik bulunan bir hükümetin, böncesine, bilgisizcesine ve miskincesine davranışlarına seyirci kalmak; aklı, anlayışı ve yurtseverliği olan kimlerden istenebilir miydi? Mister Corç Miln, doğrudan doğruya Osmanlı Devletimin Harbiye Nazırına buyruk ve yönerge veriyordu, bu durum Devletin bağımsızlığını sağlamak sorumluluğunu yüklenmiş olan hükümetin onuruna ve saygınlığına dokunmuyordu! Bu durumun, kendilerinin onurunu ve devletin bağımsızlığını çoktan zedelemiş olduğunu anlamak istemiyorlardı! Hükümetin ulusa ve basına bilgi vermeden, “işgali bir hükümet sorunu yapmayarak” işgalci güçlere boyun eğmesi, ulusun bağımsızlığını zedeliyordu. Adalet dilenmekle ve başkalarını kendine acındırmakla ulus işleri ve devlet işleri görülemez; ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz.***

 ***İşgalci İtilaf Devletlerinin her biri, bütün Türkiye’den en büyük çıkarlarını sağlamak amacı gütmektedirler. İstanbul’da birbiri ardınca gelen ve güçsüz kişilerce kurulan hükümetler şerefsiz, onursuz, aşağılık görüşleriyle suçsuz – masum ve Tanrı’ya bel bağlamış ulusun simgesi olarak tanındı ve saygıdeğer bir durumda görülmemeye başlandı. Bu yüzden dünyanın uygar devletleri, uygarlık gereğini unutacak kadar saygısız oldular. Baylar Sadrazam, kendilerini aşağılayanlara değil de, bizlere korkunç bir ültimatom verdiler.***

 ***Baylar Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra, düşman devletler Türkiye’ye dört kez barış koşulları önermişlerdir. Bunların birincisi Vahdettin’in onayı ile, Damat Ferit Paşa başkanlığındaki İstanbul hükümetince 10 Ağustos 1920 günü İtilaf Devletleriyle, üzerinde bir görüşme yapılmaksızın imzalanan Sevr Anlaşmasıdır. TBMM, Sevr Antlaşmasını tartışılmaya bile değer görmemiştir. İkincisi 12 Mart 1921 tarihinde Londra Konferansında yapılmıştır. Üçüncüsü 22 Mart 1922’de Paris’te toplanan İtilaf Devletleri dışişleri bakanlarınca yapılmıştır. Bizim kabul ettiğimiz öneri ise, Lozan Antlaşmasıyla sonuçlanan dördüncü barış önerisi olmuştur*.** [[20]](#footnote-20)

 **Evet tarihten günümüze, uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda devletler arasında “*dostluk – arkadaşlık; acımak - acındırmak, yabancı bir devletin insafına – himayesine sığınmak; yabancılardan hak, hukuk ve adalet beklemek”* kesinlikle gerçekçi bir beklenti değildir, çünkü böyle bir şey yoktur! Tarihi kayıtlar ve belgeler bizlere açıkça göstermiştir ki, uluslararası arenada ve cemiyetlerde “*barışı koruma, silahsızlanma, başka milletlerin yaşam hakkına ve toprak bütünlüğüne saygı duyma, milletlerin kendi kaderini özgürce kendi iradesiyle belirleme hakkına saygı (Vilson İlkesi: National Self Determination Right) ancak ve ancak sözde vardır, veya kağıt üzerinde vardır*”, fiiliyatta yoktur! Onun içindir ki “*her açıdan güçlü olan ve bu gücünü de dünyaya göstermeye hazır olan milletler”* ancak kendi hak – hukuklarını, vatanlarını ve yaşam haklarını koruyabilirler.**

 **İşte Mustafa Kemal Paşa da bu hayati gerçeğin bilincinde olan öngörülü, donanımlı ve bilgili bir liderdi; Onun tüm düşünceleri, planları, hamleleri ve davranışları bu üstün özelliklerini yansıtmıştır… Şöyle ki askeri dehasının yanı sıra, derin tarih bilgisine ve siyaset ilmine de sahip olan Mustafa Kemal Paşa, batılı devlet adamlarını ve onların iki yüzlü siyasetlerini çok iyi biliyordu; bu yüzden O, bilinçli hareket ederek, emperyalist batılıların kurduğu tuzakların hiç birine düşmemiştir. O, “*Türk Milletinin cellâdı - işgalci kuvvetlere boyun eğmeyeceğini, vatanını savunmak için son derece kararlı olduğunu göstermiş, düşmanlara hiçbir şekilde, en ufak bir taviz dahi vermemiş, fiilen savaşarak ve mucizevi zaferler kazanarak”,* Türklerin sözünün dinlenmesini ve hakkının teslim edilmesini sağlamıştır. Ancak bundan sonradır ki batılı güçler, Türk Milletinin Kararlı, Güçlü ve Cesur Lideri Mustafa Kemal Paşa’yı, tüm TÜRK ULUSUNUN tek meşru temsilcisi olarak görmeye, Onu ciddiye ve dikkate almaya, hatta saygı duymaya ve Onun taleplerini kabul etmeye başlamışlardır…**

 İngiliz Milli Arşivlerinin “*Gizli İbareli Belgeleri*”, kronolojik sırayla incelendiğinde görülmüştür ki, başlangıçta (1919) önemsenmeyen, ciddiye alınmayan, hatta muhatap bile görülmeyen Mustafa Kemal Paşa ve Milli Güçler, onların kararlı direnişi ve savaşı göze almalarıyla, fiilen cesurca savaşmalarıyla ve zaferler kazanmalarıyla, onlara karşı olan tüm önyargılı ve olumsuz düşünceleri değişmeye başlamışlardır. Öyle ki artık Osmanlı padişahı ve İstanbul Hükümeti dikkate dahi alınmamaya başlanmış, Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Millet Meclisi, tüm Türk Milletinin meşru temsilcisi kabul edilmiş, hatta batılı liderler ve devlet adamları başlangıçta küçümsedikleri - ciddiye almadıkları Mustafa Kemal Paşa’dan saygıyla, övgüyle söz etmeye, Onunla, “***onun istediği tarih ve yerde buluşup, fikirlerini ve taleplerini öğrenmeyi ve artık Türklerle nihai bir anlaşmaya varmayı samimiyetle arzu ettiklerini***” bildirmişlerdir.

 **Sonuçta diyebiliriz ki : “*Sevr Antlaşmasıyla*” Türk Milletinin ölüm fermanını yazan birleşik emperyalist güçler, bu antlaşmayı zorla Türklere dayatmak için ellerinden gelen her zorbalığı, her saldırı ve katliamı yapmışlar ve bunun için Türk topraklarına Grek ordularını salarak, yerel Grek ve Ermeni çetelerini silahlandırarak, azınlıkları kışkırtarak Türk köylerine ve şehirlerine her türlü saldırıyı yapmışlar ve Türklere dünyada resmen cehennemi yaşatmışlardır**. Ayrıca onlar, Osmanlı padişahını ve dini örgütleri kullanarak iç isyanlar çıkartmışlar, kardeşi kardeşe katlettirerek de Türk milletine çok büyük kayıplar ve acılar yaşatmışlardır. Yine işgalci güçler, Türk vatanını bir baştan bir başa tahrip etmiş, evleri, ahırları, camileri, ekinleri dahi yakmış ve yıkmışlardır. **Ancak Mustafa Kemal Paşa gibi bir dahi - mükemmel bir komutan – bilge bir devlet adamı, cesur bir vatanseverin liderliğinde topyekûn bir araya gelen Milli Güçler (7’den 70’e topyekûn Türk Milleti) - hep birlikte el ele vererek - korkunç yokluklar, açlıklar, acılar içinde, ölümüne savaşarak bağımsızlığımızı ve vatan topraklarımızı kurtarabilmişlerdir. Bizler o acı günleri çok şükür ki yaşamadık; yaşamadık ama, yaşamış gibi empati yapabiliriz, hatta mutlaka yapmamız gerekir.**

 **Şayet yüzlerce yılda ender yetişen bir Mustafa Kemal Paşa ortaya çıkıp, her şeyini feda ederek, *“şaşkınlık - korku ve çaresizlik içinde kalmış biçare Türk Milletine sahip çıkmasaydı, dağınık bölgesel milli örgütleri biraya getirmesiydi, herkese cesaret ve umut olmasaydı, milletini aydınlığa – özgürlüğe doğru var gücüyle teşvik edip, Kurtuluş Savaşımız ve Destansı Zaferlerimizi*” gerçekleştirmeseydi, işte o zaman Sevr Antlaşması, tüm hükümleriyle devreye girmiş olacaktı!** Böylece Batı Anadolu ve Karadeniz sahil Bölgemiz Greklere, Kuzey Doğu Karadeniz Bölgemiz Ermenilere, İstanbul ve Boğazlar yabancılardan oluşan ortak bir komisyona, İstanbul Fener Bölgesi “*Vatikan Modeli”* özerk İstanbul Grek patrikhanesine, Güney Doğu başkalarına verilecek ve biçare Türkler ise Orta Anadolu’da, Konya merkezli, üç - beş şehir içine sıkışarak, hapsedilecekti; ancak bu kadar değil, “*İngiliz gizli belgelerinde Türklere lütfen bırakılacak olan bu küçük İç Anadolu bölgesinde bile Türkler, kendi başlarına - özerk bırakılmamalı, bizden biri başlarında - yönetimde olmalı – yani manda altına alınmalılar*” deniliyordu! Böylece Türk Milleti kabul edilemez bir esaret ve alçaltıcı bir zillet içinde yaşatılacaktı! Tabii ki buna yaşamak denirse!

**Onun içindir ki bizler, Büyük Atatürk’ümüze ve Onun izinde gitme sağduyusu gösteren fedakâr Aziz Türk Milletimize ödenemeyecek kadar büyük minnet borçluyuz. Bu tarihi gerçekleri hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak dileğiyle…**

**G. Filiz Tuzcu - Ağustos 2018**

1. Örneğin Orhan Gazi’nin üçüncü Grek eşi Teodora’nın, adını değiştirmeye dahi razı olmadığı ve Türk topraklarında Hıristiyanlığın baş savunuculuğunu yaparak, Hıristiyanlığa ve Hıristiyanlara değerli hizmetlerde bulunduğu ifade edilmiştir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alphonse De Lamartine**, Osmanlı Tarihi Cilt 1,** Sabah Yayınları, İstanbul, 1991, s. 70. [↑](#footnote-ref-2)
3. Koçi Bey, **Koçi Bey Risaleleri**, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 11 – 16, 81. [↑](#footnote-ref-3)
4. A. Haluk Ûlman**, Birinci Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş**, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973, s. 60 - 64. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Fuat Cebesoy, **Sınıf Arkadaşım Atatürk,** Temel Yayınları, İstanbul, 2000, s. 170. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Çanakkale Savaşındaki eşsiz başarı ve zaferleriyle adını altın harflerle tarihe yazdıran Büyük Komutan Mustafa Kemal Paşa’yı bu göreve getiren de, Onun askeri dehasına, cesaretine ve bilgisine hayran kalıp, takdir eden, hatta kendi yerine Mustafa Kemal Paşa’nın geçmesini ısrarla tavsiye eden Alman Komutan Liman Von Sander olmuştur;** şöyle ki Enver Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’ya cephe aldığını ve Onu ihmal ettiğini gören **Liman Von Sander, Enver Paşa’ya mektup yazarak bu durumdan duyduğu derin üzüntüyü ifade etmiş ve şöyle demiştir**; “***Mustafa Kemal’i müstesna derecede kabiliyetli ve cesur bir komutan olarak tanıdım ve takdir ettim; bu büyük savaşta memleket onun hizmetlerine mutlak surette muhtaçtır; tarafınızdan onun gönlünün alınmasını rica ederim.”*** Uluğ İğdemir, **Yılların İçinden;** **Makaleler, Anılar, İncelemeler**, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 38 – 54. **(Bu önemli kaynak kitapta, 1. Dünya Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Paşa’nın Enver Paşa’ya yazdığı, savaş ile ilgili hayati düşünce ve önerilerini belirttiği önemli mektuplar ve karşılığında Enver Paşa’nın Onun düşünce ve önerilerini kesin bir dille reddettiğini gösteren mektupları da yer almaktadır.)** [↑](#footnote-ref-6)
7. Alphonse De Lamartine, **Osmanlı Tarihi Cilt 1,** Sabah Yayınları, İstanbul, 1991, s. 73. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mehmed Neşri, **Neşri Tarihi Cilt 2**, Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1984, 132 – 137. [↑](#footnote-ref-8)
9. “***Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan ilk nüfus sayımında (1927), Türk Milletinin içinde toplam okur ve yazar oranının sadece % 10.6 olduğu beililenmiştir***.” Erik Jan Zürcher, **Turkey; Modern History**, IB Tauris and Company Ltıd., London,, 2007, s. 342. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bozkurt Güvenç, **Türk Kimliği – Kültür Tarihinin Kaynakları**, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 284. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mustafa Kemal Atatürk, **Atatürkçülük: Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2001, s. 277. [↑](#footnote-ref-11)
12. Enver Ziya Karal, **Osmanlı Tarihi Cilt 9 (1908 – 1918),** Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, s. 544 – 545. [↑](#footnote-ref-12)
13. Salahi R. Sonyel, **Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika 1,** Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1973, s. 9 – 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Salahi R. Sonyel, **Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika 1, a.g.m,** s. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. **Sözde barış görüşmeleri dememizin nedeni şudur: Barış görüşmelerine ağırlığını koyan ve baş rol oynayan İngiltere (Llyod George, Lord Kurzon), Türk Milletinin uluslararası düzeyde belirlenmiş olan yasal hak ve hukukunu tanımamış, hatta Türklerin mağduriyetini, gayet haklı itirazlarını ve sundukları nüfus istatistiklerini hesaba katmaya dahi yanaşmamıştır! İngiliz Milli Arşivleri ışığında sözde barış görüşmelere bakıldığında İngiltere Türklere, “*siz yenildiniz, hiç bir itiraz ve talepte bulunmaya hakkınız yok, biz ne dersek onu kabul etmek zorundasınız…”* dediği tespit edilmiştir. Hatta İngiltere’nin önde gelen gazeteleri arşivlerine baktığımızda görülmüştür ki, İngiltere’nin Türklere karşı takındığı bu zorba tavra pek çok eleştiri getirilmiş, ve “*Almanya ve Avusturya’da yenildiği halde, onlara daha adaletli davranıldığı, onların itirazları ve sundukları nüfus istatistiklerinin hesaba katıldığı, hatta bölgesel plebisit yapılarak (halka sorularak), kararlar alındığ*ı; ancak diğer yanda *Türklere böyle adaletli davranılmadığı ve haksızlık yapıldığı ”* dile getirilmiştir.**  [↑](#footnote-ref-15)
16. **Daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi, emperyalist güçlerin Türk topraklarını parçalaması ve bölüştürmesi planı 1916’da gizli bir görüşmeyle karara bağlanmış ve 1918’de bu doğrultuda hareket edilerek bir yandan sözde barış görüşmeleri sürdürülmüş (1918 – 1920), diğer yandan da son teknoloji teçhizat ve silahlarla - cephaneyle donattıkları Grek ordularının ve çetelerinin Türk topraklarına saldırması emri verilmiştir! Nihayetinde de Türklere dayatılacak tüm talepler “*Sevr Antlaşmasıyla*” son şeklini alarak, son Osmanlı padişahı Vahdettin’e onaylatılmış ve İstanbul Hükümetine de imzalattırılmıştır. İngiliz Milli Arşivleri; 12 Aralık 1919 Tarihli Gizli Belge; British Archives / CAB / 24 / 95 – Reference No 0094.** [↑](#footnote-ref-16)
17. **The Times Newspaper/ February 07, 1922, s. 6.** [↑](#footnote-ref-17)
18. **The Times Newspaper(May 19, 1922, s.8.** [↑](#footnote-ref-18)
19. **The Guardian Newspaper / July 2, 1914, “Miss Durham’s Views As An Eye Witness – Condemnation Of The Greeks”, (Canlı tanık Miss Durham’s Gördükleri ve Grekleri Lânetlenmesi) s. 18.** [↑](#footnote-ref-19)
20. Gazi Mustafa Kemal, **Nutuk – Söylev Cilt 1 & Cilt 2**, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s. 317 - 480, 493, 497, 999 – 1001. [↑](#footnote-ref-20)