**TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922)**

MONDROS MÜTAREKESİ ŞARTLARI

Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle, 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletlerinin temsilcisi İngiltere arasında, Limni Adasının Mondros Limanında bir mütareke, yani silah bırakışması anlaşması imzalandı. Birinci Dünya Savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devleti’nin müttefikleri olan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile koşulları son derece ağır olan antlaşmalar imzalamışlardı. Mondros Mütarekesini Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay imzaladı. Bu mütareke ile Osmanlı devleti tam anlamıyla teslim olmuştu. Buna göre; Boğazlar İtilaf devletlerine açılacak, tüm demiryolları ve telgraf hatları yine İtilaf devletleri tarafından kontrol edilecekti. Osmanlı Devleti elindeki tüm savaş tutsaklarını salıverecek, savaştaki müttefikleri olan Almanya ve Avusturya-Macaristan birlikleri Osmanlı topraklarını terk edecekti. Osmanlı ordusu kamu güvenliğini sağlayan küçük birliklerin dışında, askerleri terhis edecek ve silahları teslim edecekti. En önemlisi de, 7. Maddeye göre, İtilaf Devletleri kendi güvenlikleri gerekçesiyle, istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. 24. maddeye göre altı ilde, yani, Diyarbakır, Van, Harput (bugünkü Elazığ), Erzurum, Sivas ve Bitlis’te karışıklık ortaya çıktığında bu illerin herhangi bir bölümünün ele geçirilmesi hakkını İtilaf Devletleri saklı tutacaklardı. Sonuçta, Mondros Mütarekesi ile İtilaf devletleri daha önceleri kendi aralarında yaptıkları anlaşmalara dayanarak Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladılar.

MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA OSMANLI’DA GENEL GÖRÜNÜM

Mondros Mütarekesinin hemen ertesi günü, başta Enver, Talat ve Cemal paşalar olmak üzere, üst düzey İttihatçı liderler Alman denizaltısı ile Avrupa’ya kaçtılar. Herkes savaşta yenilginin sorumluları olarak İttihatçıları görüyordu. (Çok geçmeden Enver Paşa dışındaki İttihatçı çekirdek kadro Ermeni militanlar tarafından, 1915 yılındaki Ermeni olaylarından sorumlu tutularak yurtdışında suikast sonucu öldürüldüler. Enver Paşa Anadolu’da milli mücadele sürerken büyük Turan İmparatorluğunu kurmak üzere, Türkistan’da Rus Kızıl Ordusuna karşı savaşırken ölmüştür.)

Mütarekenin imzalanmasından sonra iş başındaki İzzet Paşa hükümeti istifa etti. Yerine Tevfik Paşa hükümeti kurdu. İtilaf kuvvetlerine ait donanma İstanbul Boğazında demir aldı. Bundan sonra İtilaf güçleri Mondros Mütarekesinin şartlarını yerine getirilmesi için kendilerini sorumlu ve yetkili gördüler. Hem güvenlik hem de yönetim işlerinde ipleri ellerine aldılar. Bu durumda, Tevfik Paşa hükümeti istifa etti. Yeni hükümeti İttihat ve Terakki Fırkasının rakibi olan Hürriyet ve İtilaf Fırkasının taraflarının da desteklediği Damat Ferit Paşa kurdu. Damat Ferit hem İngiliz yanlısı hem de İttihatçı düşmanı idi. Gerçi Mütarekeden hemen sonra İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshetmiş ve yerine Teceddüt Fırkası kurulmuştu, ancak özellikle İstanbul’da İttihatçılara karşı yoğun bir baskı uygulanmaya başlamıştı. Hemen geniş çaplı bir İttihatçı avı başladı. Bazıları tutuklandı, bazıları Malta’ya sürgüne gönderildi, Ermeni tehcirinin sorumluları olarak görülen İttihatçılar için mahkemeler kuruldu. Bazı İttihatçılar Avrupa’ya kaçtılar, bazıları da Anadolu’da gizlenmek durumunda kaldılar. Bununla birlikte, 10 yıl boyunca iktidar olan İttihatçılar, devletin pek çok kurumunda istihdam edilmişlerdi. Polis teşkilatı, ordu, posta ve telgraf gibi kurumlarda hala İttihatçılar hakimdi ve bu memurların yerine yenilerini istihdam etmek o günün koşularında oldukça zordu. İngilizler de İttihatçıların cezalandırılmasını istiyorlardı. Padişah Vahdettin de İttihatçıların milliyetçi ideolojiye sarılarak imparatorluğu savaşa soktuklarını ve imparatorluğa zarar verdiklerini düşünüyordu. Dolayısıyla, ona göre işgallerin sorumlusu da İttihatçılardı. Nitekim, Kurtuluş Savaşı boyunca da Vahdettin Anadolu’daki hareketi bir İttihatçı hareketi olarak değerlendirecek ve bu durumun İtilaf devletlerini daha da kızdıracağını ileri sürecekti. Padişah, herkese boyun eğmeyi telkin edecekti. Padişah da Damat Ferit de, İtilaf kuvvetleri de ve Anadolu halkı da İttihatçılardan nefret ediyorlardı, yenilginin sorumlusu olarak İttihatçıları görüyorlardı.

Diğer yandan Mondros Mütarekesinden hemen sonra Anadolu’da Müdafaa-i Hukuk Dernekleri kurulmaya başladığını görüyoruz, bu kadar kısa sürede bu dernekleri ortaya çıkması nasıl mümkün olmuştur? Daha Birinci Dünya Savaşı sürerken İttihat ve Terakki yönetimi bir yenilgi ve işgal durumuyla karşılaşma ihtimaline karşı Anadolu’da direniş örgütlerinin temellerini zaten atmıştı. Bu plana göre, işgal durumunda Müslüman halklar silahlı direnişe geçeceklerdi. Nitekim, Mondros Mütarekesinden bir ay sonra ilk Müdafaa-i Hukuk Derneği kuruldu ve çok kısa bir zamanda bunu diğerleri izledi. İttihatçıların sonraki yıllarda da Türk siyasal hayatında varlığının devam ettiğini söyleyebiliriz. Görüşleri farklı farklı olsa da beraber hareket edebilmişlerdir ve eski İttihatçıların pek çoğu Kurtuluş Savaşına katılmışlardır. Kazanılan zaferde aslında emir-komuta zincirini hala elinde tutan eski İttihatçı askerlerin payı olduğunu söyleyebiliriz. Liderlerinin kaçmasından sonra Anadolu’da İttihatçıların çoğu Mustafa Kemal’in etrafında toplanmıştır. İlerleyen süreçte eski liderlerinden (Enver Paşa) umutlarını kesen İttihatçılar mücadelenin lideri olarak Mustafa Kemal Paşayı kabul etmişlerdir.

Mütarekeden sonra İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal, kendisinin Harbiye Nazırı, yani Genelkurmay Başkanı olması yönünde sadrazamı ikna edemedi, zaten kısa süre sonra da Damat Ferit Paşa hükümeti kurmuştu. Bu sırada Karadeniz bölgesinde Türk ve Rum köylülerinin silahlanması ve aralarında çatışmaları sorunu ortaya çıktı. Mustafa Kemal Ordu müfettişi yetkisiyle bölgeye hareket etmek üzere Sultan Vahdettin tarafından görevlendirildi. Sultan Vahdettin Karadeniz Bölgesinde çıkan Türk-Rum çatışmasını ancak onun bastırabileceğine inanıyordu, sonuçta Mondros Mütarekesinin şartlarına göre bir yerde karışıklık çıkarsa İtilaf güçleri orasını işgal edecekti. Bu endişeyle Vahdettin Mustafa Kemal’i görevlendirmiştir. Ancak şunu da ilave etmek gerekiyor, Kurtuluş Savaşının ilerleyen safhalarında Vahdettin’in Anadolu’daki hareketi İttihatçı ve tehlikeli bir hareket olarak değerlendiriyor ve bunun devletin zararına olacağını düşünüyordu. Bu sebeple ilerleyen safhalarda Mustafa Kemal ile Vahdettin çizgileri tamamen ayrılmıştır. Diğer bir tartışma konusu da Mustafa Kemal’in İttihatçılığı üzerinedir. İttihatçı diye bilinen Mustafa Kemal’i Vahdettin niçin seçmiştir? Mustafa Kemal İttihat ve Terakki örgütü içinde bir zamanlar yer almıştı, fakat Birinci Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal İttihatçıların politikalarını eleştirmiş ve onlardan uzaklaşmıştır. M. Kemal’in İttihatçı örgütlenmede etkin, karar alıcı bir rolü yoktur. Daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde Enver ile Mustafa Kemal’in görüşleri farklılaşmıştır, dolayısıyla, Vahdettin, Mustafa Kemal’i İttihatçıların meselelerine bulaşmamış, iyi bir asker olarak tanıyordu. Mustafa Kemal’in lekelenmemiş ismi, askeri becerisi ve özellikle Çanakkale Cephesinde gösterdiği başarı bu kararın alınmasında etkili olmuştur.

Mustafa Kemal yolculuk hazırlıklarını yaparken 15 Mayıs 1919 tarihinde, İzmir Yunan birliklerince işgal edildi. İngilizler hem maddi hem de askeri bakımdan Yunanistan’ı Anadolu’ya sürüyordu. Fransa ve İtalya ise Yunanistan’ın ve İngiltere’nin bu kararından memnun değillerdi. Anadolu’da İzmir’in işgali büyük tepki yarattı. Ancak, Yunan ordusu pek zorlukla karşılaşmadan (çünkü buralarda Rum nüfusu ağırlıklı idi) işgalini Batı Ege boyunca sürdürdü. İzmir’in işgaliyle, önceden faaliyetlerine başlamış olan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri çalışmalarını hızlandırdılar, birçok yerde mitingler düzenlendi, protesto telgrafları çekildi. Fransızlar; Adana, Antep, Maraş, Urfa bölgesini, İtalyanlar; Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya ve Burdur civarını, Yunanlılar; İzmir, Manisa başta olmak üzere Batı Ege Bölgesini işgal etmişlerdir. İngilizler ise, Musul, Samsun, Çanakkale, İstanbul’u işgal ettiler.

İzmir’in işgalinden sonra, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Samsun’a geldi. Burada ordu müfettişi sıfatıyla Anadolu’da bulunan komutanlarla temasa geçti. 8 Haziran’da hükümet tarafından İstanbul’a geri çağrıldıysa da Mustafa Kemal bu emre uymayıp, Amasya’ya hareket etti. Mustafa Kemal’in İstanbul’da, İtilaf güçlerinin, özellikle İngiltere’nin siyasi ve askeri baskısının en yoğun olduğu İstanbul’da direnişi örgütleyemeyeceği açıktır. Mustafa Kemal’in Ordu Genel Müfettişi statüsü Anadolu’da askeri örgütlenme yapabilmesi için mükemmel bir araçtır. Öte yandan Anadolu’da çeşitli yerlerde dağınık halde bulunan, mütarekeden hemen sonra kurulmuş Müdafaa-i Hukuk derneklerinin de birleştirilmesi, örgütlenmesi de gerekti.

AMASYA GENELGESİ (TAMİMİ) (21/22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal, Refet (Bele), Ali Fuat (Cebesoy) ve Rauf (Orbay) Amasya’da buluşup 21/22 Haziran 1919 tarihinde Amasya genelgesini hazırladılar. O sırada Erzurum’da bulunan Kazım ( Karabekir) Paşa ile telgrafla iletişim kuruldu ve onun da bu genelge için onayı alındı. Hazırlanan tamim tüm sivil ve askeri yetkililere gönderildi. Amasya Genelgesinde yer alan hususlar şöyledir: Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir. (Görüldüğü gibi ilk cümlede ulusçu görüş kendisini belli etmektedir) İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. En kısa zamanda Sivas’ta bir ulusal Kongre yapılacak ve bu kongreye her vilayetten 3’er delege gönderilecektir. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşının ilk belgesidir. Bir anlamda da bir ihtilal bildirgesi olarak da tanımlanabilir.

ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz 7 Ağustos 1919)

Sivas’ta Kongre toplanmadan önce Erzurum’da bölgesel bir kongrenin gerçekleşti. Erzurum Kongresi’nin yapılmasının amacı Doğu Anadolu’da altı ili kapsayan bölgede bir Ermenistan devleti oluşumunu engellemekti. Kongre’de söz konusu altı ilin devletten ayrılamayacağı, Hıristiyan unsurlara siyasal egemenliği bozacak ayrıcalıklar verilmeyeceği, İstanbul Hükümeti teslim olsa dahi her bir ilin direnişe geçeceği kararı onaylandı. Ayrıca bir Heyet-i Temsiliye oluşturuldu. Heyet başkanlığına da Mustafa Kemal seçildi.

SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919)

Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde, İstanbul Hükümetinin bütün engelleme çabalarına rağmen, yani Kongreye baskın düzenleme, Mustafa Kemal’i tutuklatma ve suikast tertiplerine rağmen gerçekleşti. Sivas Kongresinde Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar tekrar onaylandı, Anadolu’da ve Rumeli’de dağınık, örgütsüz halde bulunan ve kendi başlarına çareler üreten tüm Müdafaa-ı Hukuk dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti (ARMHC) adı altında birleştirildi. Kongre’de ayrıca uzun uzun Amerika Birleşik Devletleri Mandası yani koruyuculuğu altına girme önerileri tartışılmış ve sonunda reddedilmiştir. Mandacılık fikrini savunanlar, Osmanlı Devletini bir süre için Amerika’nın korumasını bir kurtuluş yolu olarak önermişlerdir. Tabii bu koşullarda ülkede yoğun bir karamsarlık havası hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri de bugünkü halinde değildi, onun koruması altına girmenin korkunç sonuçlar doğuracağı düşünülmüyordu. Bir de şunu eklemek gerekir; kongrelerde ve diğer yapılan bütün toplantılarda padişahın İstanbul’da tutsak olduğu ve onu kurtarmanın bir görev olduğu söylemi sürekli işlenmektedir. Sonuçta padişah halifedir ve onu kurtarma adına halk savaşa çağırılmaktadır. İslami söylem ile Anadolu’daki Müslüman halkları (sadece Türkleri değil) bir arada tutabilir ve mücadeleye katabilirlerdi. Nihayetinde, Anadolu’daki mücadele Müslüman olan halklar, yani, Türkler, Kürtler, Lazlar, Araplar, Çerkezler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu insanlar, İzmir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgaline de, Kürt ve Ermenistan devletleri kurulması projelerine de karşı olmuşlar ve ülkenin bütünlüğünü korumak için birleşip mücadele etmişlerdir.

Genel bir kongre olmasına rağmen Sivas Kongresine, bölgesel olan Erzurum Kongresine göre daha az delege katılmıştır.

Sivas Kongresinde de Mustafa Kemal’in başkan seçildiği yeni bir Temsil Heyeti oluşturuldu. 1919 yılının son ayında Temsil Heyeti Ankara’ya taşındı ve bu heyet Ankara’da TBMM açılıncaya kadar Anadolu’daki hareketin karar mercii olmuştur.

Sivas Kongresinin ardından Temsil Heyeti’nin İstanbul’daki Mebusan Meclisini etkileme çabaları yoğunlaşmıştır. Milletvekilleri ile görüşülüyor, Heyet-i Temsiliye’nin kararlarına uymaya ikna edilmeye çalışıyordu. Sonunda, 12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan Misak-ı Milli’yi (Milli And) kabul etti. Misak-i Milli Mondros Mütarekesinin imzalandığı zamanki Osmanlı sınırlarında kalan yerlerin bir bütün olduğu düşüncesine dayanıyordu. Misak-ı Milli’yi Anadolu’daki ulusal hareketin başarısı olarak görmek gerekir. İstanbul’da Mebusan Meclis-i üzerinde Anadolu hareketinin nüfuzunun artması özellikle İngilizlerin tepkisine neden oldu. Osmanlı Meclisi 11 Nisan 1920 tarihine dağıtıldı. Anadolu’daki mücadeleyi destekleyenler tutuklandılar, sürgüne gönderildiler. Bunun üzerine yeni meclis 23 Nisan günü Ankara’da açıldı.

TBMM’NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde, Cuma namazından sonra, dualarla, kurbanlar kesilerek açıldı. İttihat ve Terakki Fırkasının Ankara Kulüp binası olarak yapılan bina Meclis olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul’dan gelmeyen veya gelemeyen milletvekillerinin yerine yenileri seçildi. İlk Meclis 120 kişi ile göreve başladı bu sayı daha sonra artı. Bu milletvekillerin meslek durumuna baktığımızda, tüccar, çiftçi, eşraf, idareci, asker, hukukçu, din adamı, öğretmen, doktor, aşiret reisi, mühendis ve gazeteci her meslekten vekillerden oluştuğunu ve bu vekillerin çoğunun yükseköğrenim görmüş oluştuğunu görürüz. Aynı zamanda vekiller arasında da fikir ayrılıklar vardır, içlerinde İslamcılar, Sosyalistler, Osmanlıcılar, Turancılar, İttihatçılar, Padişah ve Hilafet yanlıları vardı. Herkes bir amaç uğruna bir araya gelmiş ve birlikte hareket etmiştir. Doğal olarak muhalif görüşler ve açık tartışma ortamı vardır. Meclis Hükümeti sistemi vardır. Güçler birliği ilkesine göre, yasama, yürütme ve yargı Meclis’te toplanmıştır. Mustafa Kemal, Meclis başkanlığına ve TBMM Hükümetinin başkanlığına seçilmiştir.

Meclis’in açılması İstanbul’da İngiliz yanlısı Damat Ferit Hükümetini harekete geçirdi. Anadolu’daki hareketi bir ayaklanma olarak niteledi. Mustafa Kemal ve arkadaşları gıyaplarında idama mahkum edildiler. Diğer yandan Damat Ferit Ankara’ya karşı isyan hareketleri organize ediyor. Meclis İhanet-i Vataniyye Kanunu çıkartarak, TBMM hükümetine karşı çıkmanın vatana ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını kesinleştirdi. İstanbul ile resmi görüşmeler kesildi. İstanbul hükümetinin bütün karar ve düzenlemeleri geçersiz sayıldı. Sevr antlaşmasını imzalayanları TBMM hain ilan etti.

TBMM’NE KARŞI AYAKLANMALAR

Eylül 1920’de TBMM İstiklal Mahkemeleri kurulması için karar aldı. Bu mahkemelerin üyeleri de milletvekilleri olacak ve kararlar kesin olacaktı. Bu mahkemeler daha sonra da TBMM hükümetine karşı gelenlere veya kararlarına uymayan kişilere uygulandı. Nitekim, TBMM hükümetine karşı hareketlerin hemen oluştuğunu görüyoruz. Yozgat’ta Çapanoğlu, Biga ve Gönen’de Anzavur, Konya’da Delibaş Mehmet isyanları ve Adapazarı, Bolu, Düzce isyanları TBMM’ni zor duruma düşürmüştür. Bunlara ek olarak İstanbul Hükümetinin kurduğu hilafet ordusu da faaliyete geçirilmiştir. TBMM’ne karşı bu ayaklanmaları büyük ölçüde Çerkez Ethem’in birliklerinden oluşan Kuva-yı Seyyare ile bastırmıştır.

SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

İtilaf devletleri tarafından Osmanlı Devletine dayatılan Sevr Antlaşmasının hükümleri çok ağırdı. Gerçekte antlaşma daha önce İtilaf Devletlerinin kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalara büyük ölçüde uyuyordu. Sevr şehrine gönderilen heyetin başında bulunan Ahmet Tevfik Paşa bu koşulların asla kabul edilemeyeceğini belirtti ve görüşmelerden çekildi. Bunun üzerinde Yunan kuvvetleri, Osmanlı üzerinde daha fazla baskı oluşturmak amacıyla, Batı Anadolu’nun iç kısımlarına ilerlemeye başladı. Bu baskı üzerine Damat Ferit başkanlığında bir heyet Sevr görüşmelerine gitti. 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girmedi, uygulanmadı çünkü Antlaşmanın Mebusan Meclisi tarafından onaylanması gerekirdi, Mebusan Meclisi 11 Nisan 1920 tarihinde kapatıldığından antlaşma onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. TBMM bu antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

Mondros Mütarekesinde yer alan, askerlerin terhis edilmesi ve silahların teslim edilmesi şartlarına ve bu şartların büyük ölçüde gerçekleşmesine rağmen, Doğu Anadolu’da 15. Ordu Komutanı Kazım Karabekir ordusunu dağıtmamıştı. Karabekir bu ordu ile Ermenistan’dan gelen saldırıları durdurmayı başardı. Bunun üzerine 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile TBMM Hükümeti arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma idi. Bu sayede Kazım Karabekir ordusunu Batıya doğru kaydırabildi. Bunun dışında Anadolu’da çarpışabilecek güç Kuva-yı Milliye, yani milli güçler ya da çete güçleri de denilen düzensiz birlikler idi. Bu birlikler zaman zaman Ege Bölgesinde işgalci Yunan birliklerine karşı, Antep’te, Urfa’da ise Fransızlara karşı gerilla taktikleri ile saldırı yapıyorlardı. Ancak bazı Kuva-yı Milliye birliklerinin bazı yerlerde sorunlar yaratabiliyordu; keyfe göre asker ve vergi toplama, kötü muamele vs. dolayısıyla halkı ezerek sorumsuz davranışlar gösterebiliyordu. İşgaller bu birliklerle sona erdirilemezdi, derhal düzenli bir ordunun kurulması gerektiğine inanılıyordu. Kuva-yı Milliye’nin dışında Çerkez Ethem’in birlikleri olan Kuva-yı Seyyare, yani Gezici Kuvvetler ve Demirci Mehmet Efe’ye bağlı birlikler de vardı. Bu birlikler bir yandan işgal güçlerine diğer yandan da düşmanla işbirliği yapan güçlere karşı savaşıyorlardı.

Düzenli ordunun kurulması çalışmaları, şimdiye kadar Ankara’nın yanında yer alan Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem’in tepkisine yol açtı. Ethem daha önce Düzce, Yozgat ve Anzavur isyanlarını bastırmıştı ve bu başarıları sayesinde Meclis’in güvenini kazanmıştı. Düzenli ordunun varlığı kendilerine olan ihtiyacı sona erdirecek ve prestijlerini sona erdirecekti. Bu durumda Çerkez Ethem’in Mustafa Kemal ile ve doğal olarak da TBMM ile aralarının açıldığını görüyoruz. Düzenli Ordu kurulduktan sonra Çerkez Ethem, düzenli ordu kademesine katılması yönündeki önerilere red cevabı verdi. Daha sonra Ethem’in Ankara üzerine yürümek için hazırlıklara giriştiğini, ancak İsmet Paşa komutasındaki birliklerince Kütahya’ya kadar geriletildiğini görüyoruz. Sonunda Çerkez Ethem ağabeyleriyle birlikte Yunanlılara sığınmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞININ İÇ KAYNAKLARI

İlk olarak Batı Cephesi hazırlıklarına başlandı ve ordunun başına önce Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, sonra da İsmet Paşa (İnönü) getirildi. Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’daki birlikleri, silahları ve araç-gereçleri de Ermenistan ile yapılan Gümrü Antlaşmasından sonra Batı Cephesine kaydırıldı. Düzenli ordunun oluşması için ülkedeki bütün araç, gereç, insan ve silah vs. bütün kaynaklar seferber edildi. Kurtuluş savaşının mali kaynaklarının iç ve dış kaynaklar olarak iki bölümde ele alabiliriz. Kurtuluş Savaşının İç Kaynakları şunlardır; Halktan Toplanan Vergiler, Halkın Yaptığı Bağışlar, Tekalif-i Milliye Emirleri (Milli Yükümlülükler) İstanbul’dan Gelen Gizli Yardımlar. Kurtuluş Savaşının iç kaynakları doğal olarak halkın varına yoğuna bağlı kaynaklardır. Meclis bütün vergilerin Ankara’ya verilmesi yönünde kesin karar almıştır. Örneğin, Meclis’in çıkardığı ilk kanun ağnam yani hayvan vergisi ile ilgilidir. Hayvan vergisinin bundan böyle Ankara’ya verileceğinin kararıdır. Diğer yandan Meclis Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkartıyor ki halkın elindekilerin belli bir miktarını geri vermek üzere istemektedir. Tekalif-i Milliye Emirler şöyledir;

-Her ilçede bir ulusal vergi komisyonu kurulacak.

-Her ev birer takım çamaşır, birer çift çorap ve çarığı vergi komisyonuna verecektir.

-Tüccar ve halkın elinde bulunan kumaş, bez, pamuk, tiftik, kösele, ip, pabuç, başlık, makineli araç ve gereç ve her türlü yiyecek maddesi gibi maddelerin % 40’ına karşılıkları sonra verilmek üzere el konacaktır.

-Tüm sahipsiz mallara el konulacak.

-Halkın elindeki tüm silah ve cephane teslim edilecek.

-Taşıma aracı olanlar, savaş araç ve gereçlerini ayda bir kez 100 km. taşıyacak.

-Bütün demirci, dökümcü, nalbant, terzi gibi zanaatkarlar ordunun emrinde olacaktır.

-Halkın elindeki binek hayvanların %20’sine el konulacaktır.

Bunların dışında İstanbul’dan Ankara’ya Kurtuluş Savaşı boyunca sadece silah, cephane, para yardımları değil muazzam bir insan akışı da olmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞINDA YAPILAN DIŞ YARDIMLAR

Sovyet Rusya önemli miktarda silah, cephane, araç-gereç ve para yardımları yapmıştır. Sovyet Rusya lideri Lenin’e göre; Anadolu’daki hareket bir anti-emperyalist mücadele idi, burjuva demokratik nitelikteki bu milli kurtuluş savaşı desteklemeliydi, özellikle İngiltere’ye karşı yapılan mücadele anti-emperyalist bir savaştı ve mutlaka savaşçılar desteklenmeliydi.

Fransa ile TBMM Hükümeti arasında yapılan Ankara Antlaşması ile Fransa işgal ettiği topraklardan çekilmiştir. Çekilirken de ellerinde bulunan çeşitli araç-gereç, hayvanlar, arabalar ile silah ve cephanesini de TBMM’ne bırakmıştır. İtalya da Anadolu’daki işgali sona erdirirken bütün teçhizatlarını, silahlarını direnişçilere bırakmışlardır.

Zaten fakirlik içinde olan Hindistan’ın Müslüman insanları da Kurtuluş Savaşına bir miktar para yardımı yapmışlardır, aynı şekilde Azeriler ve Kıbrıs Türkleri de sembolik miktarlarda para yardımları yapmışlardır.

İNÖNÜ SAVAŞLARI

Düzenli ordu ile Yunan Kuvvetlerinin ilk karşılaşmaları Eskişehir’e bağlı İnönü Beldesinde gerçekleşti. Yunan kuvvetleri Albay İsmet’in birliklerinin karşısında çekilmek zorunda kaldı. (Ocak 1921) İnönü’de kazanılan başarı sonucunda İtilaf kuvvetleri Londra’da yapılacak konferansa TBMM temsilcisini de doğrudan davet etmek zorunda kalmışlardı. Londra Konferansına İstanbul Hükümetini temsilen Tevfik Paşa, TBMM’ni temsilen de Bekir Sami katıldı. Bekir Sami Bey taraflarla çeşitli görüşmeler ve anlaşmalar yaptılar. Ancak Bekir Sami Bey’in yaptığı anlaşmaların hiç biri TBMM tarafından Misak- Milli’ye uymadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Ancak yine de ilk kez itilaf kuvvetleri tarafından TBMM’nin bir otorite, bir muhatap olarak tanındığını, Anadolu’daki hareketinin dünya kamuoyuna duyurulmasını sağladığını söyleyebiliriz. Londra Konferansından sonra TBMM Hükümeti için yapacak bir tek şey kalmıştı, o da savaşmaktı, savaşarak son darbeyi indirmek ve bağımsız bir ülke olabilmek. Bu düşüncelerinde haklıydılar, çünkü, heyet daha Londra’dan Ankara’ya ulaşmadan Yunan Kuvvetleri yeniden ilerlemeye başlamıştı.

İnönü zaferinden sonra, TBMM ile Afganistan arasındaki Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. (1 mart 1921)

SAKARYA SAVAŞI

1921 Temmuzunda Yunan Kuvvetleri Eskişehir, Kütahya ve Afyon’u ele geçirdiler. Yunan ilerleyişine karşı TBMM ve ordu içinde bir panik ve karamsarlık havası yaşandı. Meclis’in Kayseri’ye taşınılması dahi düşünüldü. Ordu Sakarya’nın doğusuna çekildi. Mustafa Kemal Meclis’ten Başkomutanlık yetkilerini bu esnada aldı.

1921 yılının Ağustos-Eylül aylarında 22 gün süren Sakarya savaşlarından sonra Yunan kuvvetleri geri İzmir ve Manisa taraflarına çekilmek zorunda kaldı. Sakarya’da kazılan zaferden sonra Fransa ile TBMM Hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı. (20 Ekim 1921) Buna göre; Hatay dışındaki güney sınırımız çiziliyor ve Fransızlar işgal ettikleri yerleri terk ediyorlardı. Her iki taraf da esirlerini karşılıklı serbest bıraktılar. Doğal olarak bu antlaşma ile Fransızların müttefikleriyle yollarını tamamen ayırdığını da söyleyebiliriz. Bundan sonra TBMM bütün güçlerini Batıda seferber edecek ve 6 aylık bir hazırlıktan sonra “Büyük Taarruz”a geçecektir.

Bu arada Sovyet Rusya ile TBMM arasında daha fazla olumlu gelişmeler kaydedildi. Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi kabul etmişti. İmzalanan Moskova Dostluk Antlaşması ile Sovyet sınırı kesin olarak belirlenmiş oldu. 1921 sonbaharında, Sakarya zaferinden sonra, her biri Sovyet Cumhuriyetleri olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbeycan ile Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Moskova Antlaşmasını yineliyordu. Sovyet Rusya para ve silah yardımı yaparak savaş boyunca TBMM Hükümetinin yanında yer aldı.

BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI

Sakarya zaferinden sonra Anadolu hareketi büyük prestij kazanmış, Mustafa Kemal’in liderliği daha da ön plana çıkmıştı. Ancak Sakarya savaşından sonra, İtilaf Kuvvetleri, İstanbul Hükümeti ve TBMM arasında uzun bir bekleyiş oldu. Böyle bir ortamda, bir yandan da barış hazırlıkları da yapılmıştır. Barışın nasıl olacağı konusunda tarafların farklı talepleri vardı. TBMM tarafından baktığımızda, bu bekleyiş esnasında TBMM son taarruz için büyük hazırlıklar yapıyordu. Nihayet 26 Ağustos günü başlayan büyük taarruz Dumlupınar’da Yunan kuvvetlerinin bozguna uğramasıyla sona erdi. İzmir ve Bursa’nın geri alınmasından sonra, ordu Doğu Trakya’ya yöneldi ve bu ilerleyiş karşısında İtilaf kuvvetleri barış istemek zorunda kaldı. Zaten Fransa ve İtalya’nın birlikleri daha önce çekilmişti, yalnız kalan İngiltere daha fazla direnememiştir.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (MÜTAREKE) (Ekim 1922)

3 Ekim’de 1922 tarihinde başlayan Mudanya görüşmelerine, İngiltere, İtalya, Fransa ve TBMM temsilcileri katılmışlar, Yunan temsilcisi ise katılmamıştır. 11 Ekim’de imzalanan antlaşmaya göre;

14/15 Ekim gecesi ateşkes yürürlüğe girecektir. Yunanlılar Doğu Trakya’yı boşaltmaya başlayacaklar ve 15 gün içinde çekilme tamamlanacaktır. Ancak boşalttıkları yerleri önce İtilaf kuvvetlerine bırakacaklar, İtilaf Devletleri de 30 gün içinde TBMM’ ne devredecektir.

Mudanya Ateşkesinden sonra Doğu Trakya Türk Birliklerince devralındı. Ateşkesten sonra Lozan’da yapılacak barış görüşmeleri için hazırlıklara başlandı. Emperyalist devletlerin kendi aralarındaki çelişkiler, anlaşmazlıklar mücadele edenler açısından büyük bir şanstı. İşgalci güçler sürekli birbirlerinden toprak ve siyasal güç kazanmak amacıyla birbirleri ile çatışır duruma gelmişlerdi. Örneğin, İngiltere için Fransa ve İtalya’nın Anadolu’da güçlü olması bir dezavantaj idi. Fransızlar için ise Anadolu’ya Yunan kuvvetlerinin İngilizlerce desteklenmesi kabul edilebilir bir şey değildi.

LOZAN GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ DURUM-SALTANATIN KALDIRILMASI

İtilaf Devletleri İstanbul hükümetinin yanında TBMM hükümetini de Lozan Barış Görüşmelerine davet etmişti. İstanbul Hükümetinin başkanı Tevfik Paşa’nın TMMM’ne Lozan’da işbirliği önermesi üzerine Meclis tarihi bir karar verdi, 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatı kaldırdı. Bu karara göre Halifelik yine Osmanlı ailesinin yetkisinde kalacaktı, ancak Halife’yi bundan böyle TBMM seçecekti. Bu karardan sonra, kendini emniyette hissetmeyen Sultan Vahdettin, İngilizlerden sığınma talep etti ve İngiliz gemisiyle ülkeyi terk etti. Bu durum saltanatın, halifenin yani tüm rejimin meşruiyetini ve itibarını sarsmıştır. TBMM Abdülmecid Efendi’yi halife seçti. Saltanatın kaldırılması ve Vahdettin’in kaçmasından sonra Anadolu’da artık TBMM tek otorite olarak kalmıştır ve Lozan’daki temsil sorunu da böylelikle çözülmüştür.

KURTULUŞ SAVAŞINDA ETKİN OLAN SİYASİ AKIMLAR

Savaş sürecinde, daha önceki II. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkmış bütün fikir akımlarının etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; İslamcılık, Batıcılık, Sosyalizm, Milliyetçilik yani, Türkçülüktür. Bu ideolojilerin hepsi de Kurtuluş Savaşında iç içe geçmiş, birleşmişlerdir. Örneğin, İslamcılık bir ideoloji olarak savaşta kullanılmıştır, şöyle ki; işgaller İslam aleminin sömürülmesi ve zulüm görmesi olarak ele alınıyor, padişahı ve hilafeti kurtarmak için mücadele verildiği vurgulanıyordu. Yine bir örnek verirsek, İstanbul’da Şeyhülislam Anadolu’da savaşanların öldürülmesinin meşru ve farz olduğu yönünde fetva verirken Ankara Hükümeti de bu fetvaların geçersiz olduğu yönünde karşı-fetvalar çıkarıyordu. Gerek Müdafaa-i Hukuk Derneklerinde gerek, kongrelerde, Temsil Heyetlerinde ve TBMM içinde hatırı sayılır sayıda din adamları vardı. Savaşın tam ortasında TBMM’nin hazırladığı 1921 Anayasasında devletin dininin İslam olduğu hükmü vardır ve bu anayasada hilafetin ve padişahın kabulü yer alır. İşte bunun gibi örneklere baktığımızda İslam’ın ve İslami söylemlerin Kurtuluş Savaşında önemli yeri olduğunu söyleyebiliriz.

Batıcılık ideolojisine gelince; her ne kadar bu mücadele Batılı emperyalist güçlere karşı olsa da Batıcı olma fikri hiçbir zaman zayıflamamıştır, bir akım olarak sürmüştür. Yeni devletin yerinin Batı dünyasının içinde olduğu varsayılmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında birçok resmi ve gayri-resmi sol partiler ve dernekler kurulmuştur ve bu kurumlar Sovyet Rusya’nın ulusal mücadeleyi desteklediği dönemdedir. Bizzat Mustafa Kemal Türkiye Komünist Fırkasının kurulması talimatını veren kişidir. Tuhaf bir biçimde milliyetçilik, sosyalizm ve İslamcılık birbiri içine girmiş ve hepsi de anti-emperyalist ideolojiler olarak döneme damgalarını vurmuşlardır. Örneğin, Çerkez Ethem’in Yeşil Ordu Cemiyeti adını İslam’ın yeşilinden ve Sovyet Rusya’nın Kızıl Ordusunun adından alır, ki yayın organlarının adı da İslam Bolşevik Gazetesidir. Bir şekilde İslamcı sosyalizm ya da sosyalist İslam diyebileceğimiz bir birliktelik yaratılmaya çalışılıyor. Ancak düzenli ordu zafer kazandıkça sol kesim baskıyla karşılaştı ve savaş bitiminde ise kesin olarak susturulmuştur.

Kurtuluş Savaşında bütün diğer akımların yanında, hepsiyle beraber, etkisi en fazla olan ideoloji muhakkak ki milliyetçilik olmuştur. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki travmalar; kaybedilen savaşlar, işgaller ve ulusal mücadelenin anti-emperyalist yönü Türk milliyetçiliğini besleyen gelişmeler olmuştur.