**TARİH ÜNİTE 5**

**S1. Şark Meselesi nedir?**

C1. Ancak Osmanlı Devleti hakkındaki hüküm bir asır önce 1815’te verilmiş ve Osmanlıya “Hasta Adam!” teşhisi konmuştu. Büyük devletler tarafından “Hasta Adam”ın mirasını paylaşmak konusu ise “şark Meselesi” olarak adlandırılmıştı.

**S2. Mondros Mütarekesi kimlerle sonucu nedir?**

C2. Mondros Mütarekesi, Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilaf Devletleri adına Akdeniz Şlosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30 Ekim 1918’de imzalandı. 25 maddeden ibaret olup çok ağır şartlar taşıyordu. Buna göre;1) İtilaf Devletleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarıyla Toros tünellerini işgal edecekti. 2) Osmanlı suları ve Karadeniz’de bulunan torpiller gösterilecek ve temizlenecekti. 3) İtilaf Devletleri’ne mensup savaş esirleri ve Ermeni esir ve tutuklular derhal teslim edilecek, Osmanlı Ordusu terhis edilecek, eldeki silah ve mühimmat teslim edilecek, küçük gemiler dışında donanma İtilaf Devletleri gözetimine bırakılacaktı.4) Kuzeybatı İran ve Kafkasya’daki Osmanlı kuvvetleri savaştan önceki sınırlara çekilecek, güneydeki ateşkes sınırları dışındaki Osmanlı kuvvetleri derhal İtilaf kuvvetlerine teslim edilecek ve bütün haberleşme ağı İtilaf memurlarının kontrolüne bırakılacaktı. 5) Antlaşmanın en ağır maddesi ise İtilaf Devletleri’ne “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını filen bitiren yedinci maddesi idi. 6) 24. maddeye göre; 6 vilayette karışıklık çıktığı takdirde bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Aslında bu maddenin arkasında “şark Meselesi”nin hedeşerinden biri olarak İtilaf Devletleri’nin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma niyetleri saklı bulunuyordu. Nitekim ateşkesin İngilizce metninde söz konusu 6 vilayetten altı Ermeni Vilayeti olarak bahsedilmişti.7) Türk milleti şimdiye kadar tarihinde görmediği şekilde devletsiz ve vatansız bırakılma ile karşı karşıyaydı. 8) Önce İngilizler, Musul ve İskenderun’u işgal ettiler, Boğazlar ve İstanbul’a İtilaf donanmaları demir attı. Kısa sürede işgaller genişledi. İngilizler; Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya’yı, Fransızlar; Dörtyol, Adana, Mersin ve Afyonkarahisar istasyonunu, İtalyanlar ise; Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Konya istasyonunu işgal ettiler. 9) İtalyanlara vaat edilen İzmir ve Menderes’in kuzey kısımlarına Yunanların çıkarılma hesapları başladı. Yunan Başbakanı Venizelos da 18 Ocak 1919’da Paris’te toplanan Barış Konferansı’nda Wilson Prensiplerine dayanarak Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesini istedi. Amerika, İngiltere ve Fransa 6 Mayıs’ta Yunanistan’ı n bu isteğini kabul ettiler.

S3. **Vilayat-ı Sitte nedir?**

C3. Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri;günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısım.

**S4. Mondros ateşkesin asıl amacı nedir?**

C4. İtilaf Devletleri sözde ateşkes antlaşmasının hükümlerini uyguladıkları nı söyleseler de aslında gerçek hedef, *şark meselesi* yani Anadolu’da Türk siyasi hâkimiyetine son vermek idi. İzmir’in işgali bu gerçe¤i bütün çıplaklı¤ı ile ortaya

seriyordu. Mütareke ve sonrası başlayan işgaller özellikle izmir’in işgali Türk düşmanlarını ümitlendirirken, Türk milletinin bağımsız yaşama ve millî mücadele azmini kamçıladı.

**S5. Mustafa Kemal, “geldikleri gibi giderler” tarihî ifadesi ile Türklerin muhakkak istiklalini koruyacağı ve zafere ulaşacakları müjdesini nezaman vermiştir?**

C5. Mondros mütarekesinde 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri’nin savaş gemileriyle İstanbul sularına demir attıkları gün .

**S6. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ne amaçla kuruldu özellikleri nelerdir?**

C6. Hemen her tarafta özellikle işgal tehlikesi bulunan yörelerde, genel adı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olan millî teşkilatlar kurulmaya başlandı. Bu teşkilatlanma hareketi, savunma amaçlı olup her şeyin başında hür ve bağımsız yaşama hakkını, vatanı koruma gayesini taşıyordu. *fiark Meselesi* uygulamaya konuyordu. Bu tehlike karşısında önceleri, “mahallî” nitelikli olup, büyük bir kısmı Sivas Kongresi’nden sonra tek bir çatı altına alınacak olan millî cemiyetlerdir.

**S7. *Vilayat-ı şarkı yye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ne amaçla nezaman kuruldu?***

C7. Yine Doğu Anadolu’yu savunma amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de *Vilayat-ı şarkı yye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti* kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet Erzurum ve diğer doğu illerinde şubeler açmıştır.

**S8. *Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet- i Osmaniye Cemiyeti ne amaçla nezaman kuruldu?***

C8. Trakya’da Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de *Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet- i Osmaniye Cemiyeti* kuruldu.

**S9. *İzmir Müdafaa- i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ne amaçla nezaman kuruldu?***

C9. İzmir’in Yunan’a verilme tehlikesine karşı, 17. Kolordu Komutanı Nurettin Paşa’nı n yardım ve desteği ile Türk aydınları tarafından 1 Aralık 1918’de *İzmir Müdafaa- i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti* kuruldu. Bu cemiyet, İzmir’in Türklüğü konusunda dünya kamuoyunu aydınlatma gayreti içinde olmuştur.

**S10. *İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti nezaman ne amaçla kuruldu?***

C10. Bu cemiyetle iş birliği hâlinde Redd-*i İlhak* prensibini savunan *İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti* de kurulmuştu. İzmir’in işgalinden önce büyük bir miting düzenleyen bu cemiyet Batı Anadolu’da millî direniş ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir.

**S11. T*rabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti nezaman ne amaçla kuruldu?***

C11. Yunan işgaline karşı Batı Anadolu’da bu teşkilatlanmalar olurken, Trabzon merkezli bir Rum Pontus devleti tehlikesine karşı T*rabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti,* Çukurova bölgesinin Fransızlara verileceği tehlikesine karşı bu bölgenin haklarını savunmak amacıyla *Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti* kurulmuştu.

**S12. *Eterya* ve *Mavri Mira* örgütleri ne amaçla kurulmuştur?**

C12. Rumlar, Patrikhanenin başını çektiği *Etnik-i Eterya* ve *Mavri Mira* örgütleri ile Doğu Trakya, Batı Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’la birleştirmek istiyor, öte yandan Karadeniz bölgesinde bir Rum Pontus Devleti kurmayı amaçlayan *Pontus* adlı örgütle silahlı propaganda yapıp terör estiriyorlardı.

**S13. *Hınçak* ve *Taşnak* adlı Ermeni silahlı örgütleri hangi amaçla kurulmuştur?**

C13. *Hınçak* ve *Taşnak* adlı Ermeni silahlı örgütleri Doğu Anadolu’yu Ermenistan’a katmak istiyor ve hatta ileriki hedeşeri olarak Hazar’dan Antalya’ya uzanan ve başkentinin Erzurum olacağı Büyük Ermenistan’ı hayal ediyorlardı.

**S14. *Alyans-İsrailit teşkilatının kuruluş amacı nedir?***

C14. Filistin’de bir devlet kurma niyetlerini ortaya koyan Yahudiler de *Alyans-İsrailit* adlı silahlı bir izci teşkilatı oluşturmuşlar, Türkiye’deki imtiyazlarını koruyabilmek amacıyla da ayrıca *Makabi Cemiyeti* adında bir dernek kurmuşlardı.

S15. **Millî Varlı¤a Düşman cemiyetler nelerdir?**

C15. *Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti* ve *Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni* örnek verebiliriz.Etnik *Eterya* ve *Mavri Mira* örgütleri. . *Hınçak* ve *Taşnak* adlı Ermeni silahlı örgütleri. *Alyans-İsrailit teşkilatı*

S16. **M. KEMAL PAfiA’NIN SAMSUN’A ÇIKIfiI nasıl olmuştur?**

C16.Mustafa kemal 30 Nisan 1919’da askerî ve sivil yetkilerle Dokuzuncu Ordu Müfettişliği’ne tayin olunmuştur.

14. Kolordu Komutanlığı’ndan Doğudaki 15. Kolordu’ya atanmasını sağlamış ve 3 Mayıs 1919’da Erzurum’a gelmiş,20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa da Anadolu’ya geçmişti 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı.

**S17. Mustafa Kemal Paşanın samsuna çıkışında yaptıgı nutuk nedir?**

C17. *Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir Mütareke imzalanmış, ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet yorgun ve fakir durumda. Milleti savaşa sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar, Padişah ve hükûmet ise aciz ve korkak* idi.

**S18.Amasya genelgesi nezaman esasları nelerdir?**

C18. Mustafa Kemal, 21-22 Haziran gecesi bir genelge hazırladı. 1. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.

2. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. 3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hakları nı yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir. 5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her ihtimale karşı bu meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. 8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak üzere hareket edecektir.

**S19. Amasya Genelgesinın özellikleri nelerdir?**

C19. Amasya Genelgesi’nde, İstiklal Savaşı’nın gerekçeleri ve yöntemi ortaya konmuştur. “*Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı”, “millî heyet”, “millî bir kongre*”den bahsedilmesi, Türk tarihinde ilk defa millî iradeye yani demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın ve gelişmelerin habercisi olarak da karşımıza çıkıyor. 7-8 Temmuz gecesi Saray tarafından makine başında resmî görevinden azledilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa askerlikten de istifasını bildirdi.

**S20.Mustafa kemali bagrına basan ilk sivil kuruluş kimdir?**

C20. Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa’yı “Heyet-i Faale” Başkanlığı’na getirdi. Bu durum Mustafa Kemal Paşa’yı çok duygulandırdı. Çünkü bu cemiyet O’nu bağrına basan belki de ilk sivil kuruluş idi.

**S21.Erzurum kongeresi nezaman alınan kararlar nelerdir?**

C21. 23 Temmuz günü bir okul binasında toplanan Kongre, çalışmalarını 7 Ağustos’ta tamamladı ve çok önemli kararlar aldı. Bu kararlar, ülkenin her tarafına ve İstanbul’daki işgal kuvvetlerine gönderildi. Alınan temel kararlar özetle şöyle idi;

1. *Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz.* 2. *Vatan bütünlüğünün, millî istiklalin, hilafet ve saltanatın korunması için Kuva-yı milliyeyi âmil, millî iradeyi hakim kılmak esastır.* 3. *Hristiyan unsurlara millî birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır.* 4. *İtilaf Devletleri’nin, 30 Ekim 1918’de imzalanan mütareke tarihindeki sınırlarımız içinde kalan toprakları bölmeye çalışmalarına karşı çıkılacaktır.* 5. *Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai ve ekonomik yardımı memnuniyetle karşılanacaktır.* 6. *Milletlerin kendi kaderini tayin ettiği bu tarihi devirde, merkezî hükûmetin de millî iradeye tabi olması zaruridir. Hükûmet, derhal Meclis-i Mebusanı toplayarak hükûmet işlerinin meclisin denetimine alınmasına çalışılacaktır.*

***S22.* .Erzurum kongeresinın özellikleri nelerdir?**

*C22.* Kongre, amacı ve toplanış şekli mahallî olmakla birlikte aldığı kararlar açısından millî özellik taşımaktaydı. Alınan kararlar, istiklal Mücadelesinin amacı ve yönteminin ana hatlarıyla ortaya kondu¤u ve özellikle Misak-ı Millî’nin şekillendi¤i bir

programı ifade ediyordu. Bunun da ötesinde, metin içinde zaman ve şartların gere¤i olarak “saltanat ve hilafet” kavramları geçmekle birlikte, metnin bütününe bakı ldı¤ında millî iradenin hakim olaca¤ı yeni bir yönetim ve gelece¤in arzu edildi¤i açıkça görülmektedir.

**S23.Sivas konguresi nezaman ve yaşanan olaylar nelerdir?**

C23. Kongre, 38 delege ile 4 Eylül 1919 günü Mekteb-i Sultanî binasında açıldı .*Manda meselesi* kongrenin en önemli tartışma konusu haline gelmişti. Erzurum Kongresi’nde de dile getirildiği üzere, manda asla kabul edilemezdi. Uzun tartışmalardan sonra, Mustafa Kemal Paşa, gerektiğinde Kongre üyeleriyle tek tek görüşerek, istiklalin başkasına emanet edilemeyeceğini anlattı ve delegeleri ikna etmeyi başardı. Sonuçta Sivas Kongresi manda rejimini reddetti.Bu Kongre’de Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar olduğu gibi kabul edilerek genelleştirilmiş oldu. Buna göre; Mütareke’nin imzalandığı tarihteki sınırlarımız savunuluyor, Mebusân Meclisi’nin bir an önce toplanarak millî irade yönünde çalışması isteniyor, Temsil Heyeti’nin genişletilerek, bütün ülkeyi temsil etmesi amaçlanı yordu. Ayrıca kongre kararları gereğince, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri” adıyla tek bir çatıda toplanıyordu. Kongre “İrade-i Milliye” adıyla bir de gazete çıkardı.

**S24 .Sivas konguresi özellikleri nelerdir?**

C24.Millî bir nitelik taşımaktadır. Misak-ı Millî” ana hatlarıyla burada şekillenmiştir. Millî Mücadele’nin amaç ve hedeşerinin ortaya konduğu Kongre’de, millî iradeye sıkça yapılan atışar, “İrade-i Milliye” adlı gazetenin çıkarılması, Temsil Heyeti’nin genişletilmesi uygulamaları, Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişmeyi de ifade etmektedir.

**S25.Balıkesir konguresi nezaman ne amaçla yapıldı?**

C25. Yunan’a karşı mücadele eden Kuva-yı Milliye’nin sevk ve idaresiyle iaşesi için 28 Haziran 1919’da Balıkesir’de bir kongre toplandı. Balıkesir ve komşu ilçelerden katılımın oldu¤u bu kongrede Bursa eski valisi Hacim Muhiddin (Çarıklı) Bey’in başkanlı¤ında bir heyet seçildi ve cephenin takviyesi hususunda bazı kararlar alındı.

**S26.Alaşehir konguresi nezaman hangi amaçla yapıldı?**

C26. Millî direniş ruhunu bölgede yaymak için 16-25 Ağustos tarihlerinde Alaşehir’de de bir kongre düzenlendi.

**S27 Meclis-i Mebusan nezaman kuruldu**

C27. Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Mustafa Kemal’in direktiş ile hareket eden Millî Mücadele yanlısı milletvekilleri Felah-*ı Vatan* grubunu kurdular. Bu grubun da gayretleri ile son Osmanlı Meclisinin en önemli icraatı 28 Ocak 1920’de *Misak-ı Millî*’yi kabul etmesi olmuştur

**S 28. İstanbul Hükûmeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi resmen tanımış ve kararlarını dikkate al mış olması hangi olayla olmuştur?**

C 28. Tarihe *Amasya Protokolü* olarak geçen bu kararların en başta gelen neticesiyle olmuştur.

**S29. Millî Mücadele’nin hedeşerini ortaya koyan 6 maddelik belge nelerdir?**

C29. Madde 1: Osmanlı İslam çoğunluğu ile meskûn yerler bir bütün teşkil etmektedir. Madde 2: Daha önce halkın serbest oyu ile anavatana katılmayı kabul etmiş bulunan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse tekrar halkın oylarına başvurulması kabul edilecektir. Madde 3: Batı Trakya(Paşaeli)nın, hukuki statüsü de bölge halkının oyu ile tespit edilmelidir. Madde 4: Hükûmet ve Hilafet merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmuş olmalıdır. Madde 5: Müttefik devletler ile düşmanlar arasında yapılan antlaşmalar gere¤ince azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır. Madde 6: Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.

**S30. istiklal Savaşı’nın da gerekçelerini ortaya koyan bu hükümleri analiz etti¤imizde üç temel noktada toplandı¤ını görüyoruz bunlar nelerdir?**

C30. Birincisi; sınırlar, İstanbul ve Marmara’nı n güvenliği meselesi. İkincisi; Azınlıklar ve buna bağlı olarak Anadolu dışındaki Türk ve Müslümanların haklarının korunması meselesi. Üçüncüsü ise; Ekonomik hedeşer yani kapitülasyonların asla kabul edilemeyeceği konusu. Millî Mücadele’nin haklı gerekçelerini ve amacını ortaya koyan bu program, aynı zamanda Lozan Antlaşması’nda da temel müzakere konularını oluşturacaktır.

S31. **Türkiye Büyük Millet Meclisi nezaman açıldı ?**

C31. Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de ilgili idari ve askerî makamlara gönderdiği tamimde “olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanması” için gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü, Ulus meydanı altında şimdi müze olarak kullanılan binada dualarla açıldı. Meclisin faaliyetlerini ayrı bir başlık altında inceleyeceğimizden burada bu gelişmelere karşı ortaya çıkan tepkileri ele alacağız.

**S 32. *Türkiye Cumhuriyetinin ilk diyanet işleri başkanı kimdir?***

*C32 Rıfat Börekçi*

S33. **Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Tepkiler ve Alınan Tedbirler nelerdir?**

C33. Hıyanet-i Vataniye Kanunu yürürlüğe girdi. Asker kaçaklarını önleme kanununu uygulamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Alınan tedbirlerle ayaklanmalar bastırıldı ve uzun süren kardeş kavgası sona erdi. TBMM’nin otoritesi arttı. Bu gelişmeler istanbul yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarırken, Türk milleti düşman karşısında bütün gücünü seferber edebilme imkânına kavuştu.

S34. **Sevr Antlaşması kimlerle nezaman yapılmıştır?**

C34. 18 Ocak 1919’da Paris’te toplanmışlar ve takip eden aylarda, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan ile antlaşmalar imzalamışlar sıra Türkiye’ye gelmişti. 19-26 Nisan 1920’de İtalya’nın San Remo kasabasında taslağa son şeklini vermişler ve bu kararlarını da 11 Mayıs’ta Osmanlı heyetine iletmişlerdi. 10 Ağustos 1920’de Paris’in Sevr semtinde antlaşmayı imzaladılar.

**S35**. **Sevr Antlaşmasının sonucu nedir?**

C35. Türkiye’ye İstanbul ile Orta Anadolu’da Ankara ve Kastamonu vilayetlerini kapsayan küçük bir coğrafya bırakılıyordu. İstanbul başkent kalacak ancak uluslararası bir statüsü bulunacaktı. Boğazlar uluslararası bir komisyonun tasarrufunda olacak. Batı Anadolu’nun büyük kısmı ile Doğu Trakya Yunanistan’a verilecek. Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan ve onun güneyinde özerk bir

Kürdistan kurulacak. Çukurova bölgesi Sivas ve Malatya Fransız, Akdeniz bölgesi ve Konya civarı İtalyan nüfuz bölgesine ayrılacak. Ordu sadece iç güvenliği sağlayacak ölçüde olacak. Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden yürürlüğe konacak. Ülkeden ayrılmış gayrimüslimler dönebilecek ve Osmanlı Hükûmeti bunları n zararlarını ödeyecek. Osmanlı Hükûmeti İtilaf Devletleri’nin onayı dışında ekonomik kararlar alamayacaktı.

S36. **Kuva-yı Milliye nedir?**

C36. Öncelikle işgal tehlikesine yakın yerler olmak üzere hemen ülkenin her tarafından teşekkül eden bu kuvvetlere; “kuvâ-yı milliye”, “müfreze”, mücahidîn”, “gönüllü”, “alay”, “millî tabur”, “millî bölük” gibi isimler verilmiştir.

**S37. Mondros Mütarekesi’nin ilgili hükümlerine göre dağılmayan tek ordu kimdir?**

C37., Kâzım Karabekir Paşa’nın komutasındaki 15. Kolordu idi.

**S38.Dogu cephesinin özellikleri nelerdir?**

C38 Türk ordusundan büyük darbe yiyen Ermeniler ateşkes istemek mecburiyetinde kalmış ve 3 Aralık 1920’de yapılan

Gümrü Antlaşması’yla, Türkiye’nin isteklerini kabul etmek durumunda kalmışlardır. Türkiye açısından Ermeni meselesini kapatan ve TBMM’nin ilk askerî başarısı olan Gümrü Antlaşması ile 1878’den itibaren Rus işgalinde kalan Kars ve havalisi geri alınarak Türkiye’nin Doğu sınırları güvenlik altına alınmış oldu.TBMM Gürcistana bir nato vererek (Kars, Ardahan, Batum) Türkiye’ye iadesini istedi. 16 Mart 1921 Moskova, 13 Kasım 1921 Kars Antlaşmaları yla, Batum dışındaki yerler Türkiye’ye katılmış oldu. Doğu Anadolu’da “şark Fatihi” olarak anılan Kâzım Karabekir Paşa, cephe komutanı olarak askerî faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin eğitim ve kültür alanında kalkınması için de fevkalade hizmetlerde bulunmuştur.

**S39. Güney Cephesinin özellikleri nelerdir?**

C39. 1919 Ocak ayından itibaren Fransızlar Çukurova bölgesini, İngilizler ise Antep, Urfa, Maraş’ı işgale başladılar.

Adana’da “Tufan Bey” unvanıyla Yüzbaşı Osman, millî kuvvetleriyle Fransızlara karşı önemli başarılar kazandı.

Maraş’ta Sütçü İmam, Türk kadınlarına sarkıntılık etmeye kalkan Fransız askerlerine silahla karşılık vererek Maraşlıların mücadele bayrağını açtı. Antep’te “şahin Bey” takma adlı teğmen Said ve daha sonra Kılıç Ali Bey komutasındaki Kuva-yı milliye kahramanlıklar sergiledi. Anteplilerin gösterdi¤i tarihte örne¤i az bulunan bu direnişi TBMM 6 şubat 1921’de çıkardığı kanun ile “Gazi” unvanı vererek takdir etti. Gazi Antep’in yanı sıra Maraş ve Urfa’nın kahramanlıkları da Cumhuriyet Türkiye’sinde, Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “şanlı” sıfatları takdir edilerek tarihe geçmiş oldu.

**S40. , Hükûmet olmakla düzenli orduya sahip olmak arasındaki bağlantıyı dile getiren kimdir?**

C40. Milletvekili Hamdullah Suphi Bey Meclisteki bir konuşmasında; “Hakikaten bir orduya malik olduktan sonra, hükûmeti kurdum demeye TBMM’nin hakkı olacaktır” diyerek, hükûmet olmakla düzenli orduya sahip olmak arasındaki bağlantıyı dile getirmiştir.

**S41. I. inönü Zaferinin özellikleri nelerdir?**

C41. Türk kuvvetleri kendisinin üç katı civarında olan Yunan birliklerini 9 Ocak’ta inönü civarında karşıladı. Yunan kuvvetleri burada çetin Türk direnişi karşısında duramamış ve zayiat vererek 11 Ocak’ta eski mevzilerine geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. TBMM’de ve başta Nutuk olmak üzere dönemin kaynaklarında I. İnönü Zaferi olarak adlandırılmıştır. Yunanlar ise bunu bir yenilgi olarak kabul etmeyip, bu harekâta “*taaruzi keşif*” adını vermişlerdir. Düzenli Türk ordusunun Batı Cephesi’nde ilk başarısı olarak kabul edilen bu muharebe ve zaferin Türk ve dünya kamuoyunda fevkalade etkisi oldu. TBMM Hükûmeti’nin Londra Konferansına daveti sağlanmıştır.

**S42. Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri özellikleri nelerdir?**

C42. Meclis, 5 Ağustos’ta kabul ettiği kanunla Mustafa Kemal Paşa’ya üç ay süreyle Başkomutanlık yetkilerini verdi. Mustafa Kemal, ilk işi olarak Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınladı. Bu emirlere göre, her kazada birer komisyon kuruldu. Bedeli daha sonra ödenmek üzere, ordunun ihtiyacı olan iaşe ve giyim malzemelerinin %40’ına, nakliye vasıtalarının %20’sine ve savaşa elverişli araçlara el konuldu. Aslında Tekâlif-i Milliye, zaten 10 yıldır sürekli savaş hâlinde olan bir milletin, var olabilmek için artık en son imkânlarını seferber etme anlamına geliyordu.

S43. **Sakarya Meydan Muharebesinin özellikleri nelerdir?**

C43. Bu günlerde Mutafa Kemal Paşa’nın askerlik literatürüne giren; “Hatt-ı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözü Türk ordusunun temel stratejisi olmuştur.

S44. **Büyük Taarruzun özellikleri nelerdir?**

C44. Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 sabahı Türk ordusunun topçu ateşiyle başladı. 1 Eylül 1922’de herkesçe bilinen o meşhur emrini verdi: “*Ordular ilk hedeşniz Akdeniz’dir, İleri!*”. Türk ordusu, İzmir’e doğru hızla çekilen Yunan ordusunu takip etmeye başladı.