**3.ÜNİTE**

**YA İSTİKLAL YA ÖLÜM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MİLLİ MÜCADELEDE CEPHELER | | | |
| CEPHELER | **KİME KARŞI** | **BULUNAN KUVVETLER** | **SON VEREN ANTLAŞMA** |
| DOĞU CEPHESİ | Ermenistan | Düzenli Ordu( 15.Kolordu) | Gümrü Barış Antlaşması(3 Aralık 1920) |
| GÜNEY CEPHESİ | Fransız - Ermeniler | Kuvayi Milliye | Ankara Antlaşması(20 Ekim 1921) |
| BATI CEPHESİ | Yunanistan | Kuvayi Milliye + Düzenli Ordu(TBMM) | Mudanya Ateşkes Antlaşması( 11 Ekim 1922) |

**DOĞU CEPHESİ**

Osmanlı devletinde Ermeniler uzun süre varlık içinde ve **milleti sadıka**(sadık millet) olarak yaşamışlardır. Hiçbir ayrım veya haksızlığa maruz kalmadan devlet memuru hatta Nazır dahi olmuşlardır. Ermeniler de diğer milletler gibi Fransız ihtilalinden etkilenerek 1877-78 Osmanlı Rus harbinden sonra çeşitli olaylar ve isyanlar çıkarmışlardır.

Ermenilerin Osmanlı devletinde bir sorun olarak görüldüğü ilk antlaşma Berlin Antlaşması olmuş ve bu antlaşmada Osmanlı devletinden Ermenilerin oturduğu yerde batılı devletler ıslahat yapılması istemiştir.

Birinci dünya savaşı başladığında özellikle İngiltere ve Rusya kendi emelleri doğrultusunda Ermenileri kışkırtmışlardır. Rusya doğu anadoluda bir ermeni devleti kurdurtma sözü ile Ermeniler üzerinden doğu akdenize inme hayali kurarken; İngiltere kurulacak ermeni devletini Rusya karşısında bir tampon devlet olarak düşünmüş ve sömürge yollarının güvenliğini sağlamış oluyordu.

**Birinci dünya savaşında Ermeniler;**

* Osmanlı devletinin seferberlik çağrısına uymadı.
* Rus askerlerine katıldılar ve onlarla işbirliği yaptılar.
* Dağlara çıkıp eşkıyalık ettiler ve Türk köylerini basarak halka zulüm ettiler.

Osmanlı devleti bütün bu olanlara karşı 1915’te büyük bir ehemmiyet ve titizlikle sevk ve iskan ( tehcir kanunu) kanunu çıkararak Ermenileri Suriye ve Lübnan’a yerleştirmiştir.

İtilâf devletleri tarafından,Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarının taslağını hazırlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da 32 ülkenin katılımıyla toplanan **Paris Barış Konferansı**’na Ermeni temsilcileri de katılmıştı.Böylece Ermeniler,Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan devleti kurulması fikrini ilk kez bir uluslar arası konferansta dile getirdiler,bölge üzerinde çeşitli hak iddiasında bulundular.

1918 Mondros ateşkes antlaşmasının 24.maddesi gereğince doğuda bir ermeni devletinin kurulması planlanmıştır. Bu sırada Ermeniler arasında **Taşnak Sutyun, Hınçak Cemiyeti ve Ermeni İntikam Alayları** yoğun faaliyetlerde bulunmuştur.

10 ağustos 1920 Sevr antlaşmasında ise açıkça doğuda bir ermeni devletinin kurulması kararlaştırılmıştı.



Bu tarihten sonra Ermeniler “**GRAND ARMANİA**” hayaliyle doğuda halka zulüm ederek halkı göçe zorladılar. Böylece Wilson ilklerine göre bölgede ermeni nüfusunun üstün olduğunu iddia ettiler.

|  |
| --- |
| Not: Bölge nüfusunun çoğunluğunu Ermenilerin değil Türklerin oluşturduğunu General Harbord Raporu ile doğrulanmıştır. |

Yukarıda verilen bilgilere baktığımızda Ermeniler,Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurabilmek amacıyla İtilâf devletlerinden her türlü desteği almışlardır.Bundan sonra artık harekete geçerek **Van,Bitlis,Erzurum,Kars ve Nahçivan’**a saldırmışlar; **Gümrü, Iğdır** ve **Oltu(Erzurum)’**ya kadar ilerlemişlerdir. Türk halkı bulunduğu yerde örgütlenmiş **Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri** kurmuş ve **Kuvayi Milliye** ile mücadeleyi başlatmıştır. Kongre ve genelgeler ile Türk halkına bulunduğu yeri terk etmemesi istenmiş ve bu olaylar karşısında **15. Kolordu** komutanı **Kazım Karabekir** Mondros’a tepki göstererek ordusunu dağıtmamıştır.

Milli mücadele döneminde tbmm Osmanlıdan kalan son düzenli birlikler olan 15. Kolordu ve komutanı kazım Karabekir paşaya Eylül 1920’de Ermeniler üzerine harekat emri verildi. 29 Eylül’de **Sarıkamış,**30 Ekim’de **Kars,**7 Kasım’da da **Gümrü** işgalden kurtarılmıştır.Türk orduları karşısında direnemeyeceklerini anlayan Ermeniler barış istemek zorunda kaldı.**TBMM Hükümeti** ile **Ermenistan** arasında **3 Aralık 1920’de Gümrü Barış Antlaşması** imzalandı.

**3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması’na göre;**

* **Sarıkamış,Kars,Kağızman ve Iğdır** TBMM Hükümeti’ne bırakılacak,
* TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras nehri olacak,
* Ermenistan Hükümeti,Sevr Antlaşması’nı tanımayacak ve Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanca davranışta bulunmayacak,
* Türklere karşı silah kullanmamış olan Ermeniler isterlerse 6 ay içinde Türkiye’ye geri dönebilecek,

**Gümrü Antlaşması’nın Önemi**

* TBMM Hükümeti’nin uluslar arası alanda kazandığı **ilk askeri ve siyasi** başarıdır.
* TBMM Hükümeti’nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
* Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda atılmış ilk adımdır.
* Ermenistan,**TBMM’nin varlığını tanıyan** ilk devlet oldu.
* Ermeni Hükümeti,**Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini** kabul etmiş ve Doğu Anadolu’daki her türlü isteklerinden vazgeçmiştir. Ermeni meselesi kapanmıştır.
* Gümrü Antlaşması’nda Osmanlı Devleti adı geçmemiş, böylece‘‘**Türkiye**’’ismi ilk kez devlet adı olarak uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.
* **Gümrü Antlaşması** ile **Doğu Cephesi** kapanmış, buradaki askeri güçlerimizin büyük bir kısmı Batı Cephesi’ne gönderilmiştir.

**GÜNEY CEPHESİ**

* Mondros Mütakeresi'nden sonra **Adana, Antep, Maraş ve Urfa** önce İngilizlerin işgaline uğramış, Paris Konferansından sonra Fransızlara devredilmiştir. İngilizler bölge halkına yönelik baskılar yapmadıkları için ciddi bir direnişle karşılaşmamışlardır.
* Fransızlar bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal ederek **ağır baskılar yaptılar ve sivil halka yönelik katliamlar** gerçekleştirdiler.Fransızlara karşı ilk direnişi halk **Hatay ( Dörtyol)’da** gösterdi. İlk kurşunu **Kara Mehmet** tarafından atılmıştır.
* Sivas Kongresi'nde bölgeye komutanlar tayin edildi. Bölgede bütün halkın katıldığı bir **Kuva-yı Milliye** hareketi başladı.
* Bölgede direnişi **Kuvayi Milliye** birlikleri yürütmüştür.
* Maraş’ta **Sütçü İmam,** Urfa’da **Ali Saip Bey,** Antep’te **Şahin Bey – ( Kılıç Ali Bey),** Adana (Osmaniye)’de **Tayyar Rahmiye Hanım** halka liderlik yaptılar.
* Uzun mücadelelerden sonra; 11 Şubat 1920'de **Maraş,** 10 Nisan 1920'de **Urfa,** 8 Şubat 1921'de **Antep** kurtarıldı.
* Fransızlar **Sakarya Savaşı**'ndan sonra imzalanan **Ankara Antlaşması** (20 Ekim 1921) **ile Anadolu'yu terk ettiler.**
* **TBMM’yi ve Misakı Milliyi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa oldu.**
* TBMM tarafından **Antep'e "Gazi"(1921), Maraş'a "Kahraman"(1973), Urfa'ya "Şanlı"(1984)** unvanları verildi.

**İTALYAN İŞGALİ**

Birinci dünya savaşına kendisine ege bölgesinin verilmesi karşılığında taraf değiştiren İtalyanlar, Paris konferansında İngiltere’nin güçlü bir İtalyan varlığını sömürge yolu güvenliği için tehdit olarak görmesi üzerine bölgeyi Yunanistan’a vermiştir. Konferansta aldatıldığını düşünen İtalyanlara ise Antalya, Muğla, burdur çevresi verilmişti. Bu yüzden İtalyanlar işgali isteksiz ve hayal kırıklığı ile başlattılar. Dolayısıyla İtalyanlar ile şiddetli çatışmalar olmamıştır. Bunda diğer cephelerde Türk halkının güçlü karşılık vermesi ve İngiltere’ye olan kırgınlıkları etkili olmuştur. İkinci İnönü savaşından sonra çekilme teklif etmiş, Kütahya – Eskişehir savaşında durdurmuş ve nihayetinde Sakarya savaşından sonra kesin olarak Anadoludan çekilmiştir

**BATI CEPHESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Batı Cephesi Savaşları | | | |
| Savaş | **Komutan** | **Taktik** | **Sonucu** |
| Birinci İnönü | İsmet İnönü + Refet Bele | Savunma | Başarılı |
| İkinci İnönü | İsmet İnönü | Savunma | Başarılı |
| Kütahya + Eskişehir | İsmet İnönü | Savunma | Başarısız |
| Sakarya | M Kemal | Savunma | Başarılı |
| Büyük Taarruz | M Kemal | Taarruz | Başarılı |

batı Anadolunun işgal kararı Paris konferansında alınmıştır. 15 mayıs 1919’da işgal edildiğinde rum azınlık olumlu karşılarken, türk nüfus bu işgal ve ilhaka karşı cemiyetler ve kuvayi milliye birlikleriyle karşılık vermiştir. Nihayetinde işgal kuvvetlerin ilk karşılık veren gazeteci hasan Tahsin bu cephede izmir’de şehit edilmişti.

Sivas kongresinde batı cephesine ali fuat paşa kuvayi milliye komutanı olarak atanmıştı. Ancak düzenli yunan kuvvetleri karşısında gerek kuvayi milliye gerekse Çerkez Ethem’ e bağlı kuvayi seyyare zafer kazanacak bir durumu yoktu. Özellikle Gediz muharebeleri başarısız olmuş ve bu durum düzenli orduya geçişi hızlandırmıştır. Ali Fuat paşa Moskova büyük elçiliğine atanmıştır. Batı cephesine **ismet bey ve refet bele** atanmıştır.

Kurtuluş savaşının en kanlı muharebeleri batı cephesinde olmuştur. Bunun iki önemli sebebi vardır.

* Yunan kuvvetleri **düzenli birliklerden** oluşuyor ve itilaflarca destekleniyor olması
* Yunan işgalinin **ilhak** amacıyla yapılmasıdır.

**DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI (8 KASIM 1920)**

**KUVAYİ MİLLİYE BİRLİKLERİNİN KALDIRILMA SEBEBİ**

* Kuvay-ı Milliye birliklerinin halktan zorla para ve yardım toplamaları ve bu durumun halkın tepkisine yol açması.
* Yunan ilerleyişini durduramamaları
* Kuvay-ı Milliye komutanlarının merkezi otoriteden uzak, başlarına buyruk hareket etmeleri
* Bölgesel kurtuluşu hedef almaları
* Genelkurmayın emirlerine itaatsizlik etmeleri
* Kafalarına göre yargılamalar yapmaları
* Düzenli orduya itiraz eden kuvayi milliye komutanlarının olması
* Askerlik bilgi ve tekniğinden yoksun olmaları
* Yeterli silah ve cephaneye sahip olmamaları.
* Gediz taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması gibi nedenler etkili olmuştur.

**I. İNÖNÜ SAVAŞI 6-10 OCAK 1921**

* **Savunma** savaşıdır.
* Düzenli ordunun yaptığı **ilk savaştır.**

**Sebepleri**

* Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanma düşüncesi
* Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi
* Sevr Antlaşması’nı Türk milletine zorla kabul ettirmek istemeleri
* Yunan kuvvetlerinin gücünü ispat ederek itilaflardan daha fazla yardım koparma düşüncesi
* Yunanlıların, Megola İdea’yı (Büyük Yunanistan) hayalini gerçekleştirmek istemesi.
* Ankarayı ele geçirip milli mücadele hareketine son vermek gibi sebepler etkili olmuştur.

**Ulusal Sonuçları**

* TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır.
* Çerkez Ethem isyanıbastırıldı.
* **İstiklal Marşı** kabul edildi.(12 Mart 1921)
* TBMM'nin otoritesi ve halkın TBMM'ye olan güveni arttı.
* İsmet Bey generalliğe terfi etti.
* **Yeni Türk Devletinin ilk anayasası** olan **Teşkilat-ı Esasiye** hazırlandı.
* Düzenli orduya katılım ve askere alma işlemi hızlandı

**Uluslararası Sonuçları**

* **Afganistan** ile Ankara Dostluk Antlaşmasıimzalandı.
* İtilaf DevletleriTBMM'yi **Londra Konferansı**'na çağırdılar.
* Sovyet Rusya ile **Moskova Antlaşması** imzalandı.

|  |  |
| --- | --- |
| Anahtar Kodlama | |
| Teşkilat – ı Esasiyenin Kabulü  Afganistan İle Dostluk Antlaşması  Londra Konferansı  İstiklal Marşının Kabulü  Moskova Antlaşması | Moskova Antlaşması  İstiklal Marşının Kabulü  Londra Konferansı  Afganistan İle Dostluk Antlaşması  Teşkilat – ı Esasiyenin Kabulü |

**TEŞKİLAT-I ESASİYE ( İlk Anayasa ) 20 Ocak 1921**

**Teşkilat- I Esasiye’nin Kabul Sebepleri**

* TBMM’nin açılması yeni bir devletin kurulduğunu göstermektedir.
* TBMM’ye işlerlik kazandırmak isteği.
* Doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara ve batıda Yunanlılara karşı alınan başarılar.
* Yeni kurulan devlete hukuki bir zemin oluşturmak.

Önemli Maddeleri

1. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.
2. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
3. Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir. Hükümet “TBMM hükümet” adını alır.
4. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur.
5. Seçim iki yılda bir yapılır.

Önemi

* **Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim uygulandığı belirtilmiştir.**
* **Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Hızlı karar alma düşüncesinden dolayı uygulanmıştır.**
* **Meclis Hükümeti sistemi anayasal bir hal almıştır.**
* **Demokratik bir anayasadır.**
* **Savaş anayasası olduğu için kısadır ve kişi hakları ile ilgili maddeler yoktur.**
* **Şeriatı uygulama görevi meclise verilmiştir. Bu yönüyle laik değildir.**
* **Bir savaş anayasasıdır.**
* **Demokratik ve ihtilalci bir karaktere sahiptir**.

|  |  |
| --- | --- |
| LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT 1921 | |
| Toplanma Nedeni   * TBMM'nin doğuda zafer kazanması * Güneyde Fransız ilerleyişinin durdurulması * I.İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi * TBMM'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması | **İtilaf Devletlerinin Amaçları**   * Yunan kuvvetlerinin toparlanması için zaman kazandırmak * Sevr Antlaşması'nın şartlarını biraz yumuşatarak kabul ettirmek * TBMM konferansa katılmazsa Türklerin barışa karşı oldukları şeklinde propaganda yapmak * Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağırarak **ikilik** çıkarmak |
| Konferansa katılan devletler: İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İstanbul Hükümeti, TBMM. | |
| TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılma Sebepleri   * TBMM’nin barış taraftarı olduğunu göstermek. * Misak-ı Milli’yi dünyaya duyurmak * Türk ulusunu yasal temsilsinin TBMM olduğunu kanıtlamak. | **Toplanmasında Etkili Olan Devletler:**Fransa-İtalya  **TBMM temsilcisi: Bekir** Sami Bey (Dışişleri bakanı)  **İstanbul Hükümeti Temsilcisi:**Tevfik Paşa (Sadrazam)  **Konferanstaki Türk Tezi: Misak**-ı Milli  **İtilaf Devletlerinin Tezi: Sevr** Antlaşması |
| ****Not:** İstanbul hükümeti doğrudan, TBMM dolaylı yoldan çağrılmıştır. M. Kemal doğrudan çağrılmadıkça katılmayacaklarını bildirdi. Daha sonra **İtalya**’nın doğrudan daveti üzerine TBMM konferansa katıldı.**  **Londra Konferansında İstanbul Hükümeti temsilcisi **Tevfik Paşa “Sözü Türk milletinin yegâne temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum”** demiş, böylece itilaf devletlerinin istedikleri ikilik önlenmiştir.** | |
| Londra Konferansının Önemi / Sonuçları   * İtilaf Devletleri TBMM'yi hukuken tanımış oldular. * TBMM ilk defa uluslararası bir kurulda varlığını gösterdi. * Misak-ı Milli dünyaya duyuruldu. * Yunan kuvvetleri zaman kazanarak yeniden toparlandılar. * TBMM barış yanlısı olduğunu ispatladı.   ****Not:** Londra konferansı İnönü savaşının siyasi sonucudur. Yani askeri başarı siyasi başarıyı getirmiştir.** | |

**TÜRK-AFGAN DOSTLUK ANTLAŞMASI 1 MART 1921**

TBMM Hükümetini tanıyan **ilk İslam ülkesi Afganistan** oldu. Bu durum, Asya’da Müslümanlar arasında TBMM’nin tanınması açısından olumlu olmuştur. Buna göre**;**

* Bu iki kardeş devlet ve millet, birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacaklardı.
* Taraflardan birine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış sayılacak ve saldırıyı birlikte ortadan kaldıracaklardı.
* Kültürel bağları güçlendirmek için Türkiye’den Afganistan’a öğretmen ve subay gönderilecekti.

**İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ (12 MART 1921)**

Yunan ordularına karşı I.İnönü Savaşı’nın kazanılması vatan topraklarında umutsuzlukları sona erdirerek milli duyguları en üst düzeye çıkarmıştır. Bu ortamda Türk Milleti’nin bağımsızlığını, milli ve manevi duygularını ifade eden bir marşın yazılması düşünülmüştü.

724 şiirin katıldığı bir yarışma düzenlenmiş, ancak bu şiirler yeterli görülmemiştir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı **Hamdullah Suphi** (Tanrıöver) Bey, **Mehmet Akif’**in yarışmaya katılmasını istemiş, ancak M. Akif para ödüllü olduğu için bunu istememişti. Para ödülü sorunu çözülünce Mehmet Akif büyük bir gururla Türk Milleti’nin bağımsızlık sembolü olan **istiklâl Marşı’**nı yazmış ve bu marşı **Türk Ordusu’na ithafen yazmıştır**. İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey tarafından TBMM’de okunan İstiklal Marşı, yine TBMM tarafından **12 Mart 1921’**de Türk Devleti’nin Milli Marşı olarak kabul edilmiştir. Günümüzdeki bestecisi ise **Osman Zeki Üngör**’dür

|  |  |
| --- | --- |
| 16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASI | |
| Antlaşma SSCB ile TBMM arasında oldu.  Anlaşmanın yapılma nedeni şöyle:   * Düzenli ordunun 1.İnönü savaşını kazanması * TBMM’nin Londra konferansına çağrılması * TTBMM’ nin askeri ve mali yardıma ihtiyaç duyması. * Rusya’nın güney sınırlarını güvence altına almak istemesi * Her iki devletinde düşmanlarının ortak olması * SSCB’nin yeni rejimi yayma düşüncesi * İki ülke arasında karşılıklı elçilikler açılarak iyi ilişkilerin baş-laması * Doğuda Ermenilerin güneyde Fransızların yenilmesi | |
| MADDELERİ | **YORUMLAR** |
| Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. | Osmanlı devleti ve çarlık Rusyası yok sayılmıştır. İki devlette de **rejim değişikliği** olduğunu gösterir. |
| İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak. | * Uluslar arası alanda birlikte hareket edilecek * Rusya Sevr’i tanımayan **ilk büyük** Avrupa devleti Rusya olmuştur. |
| Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacak. | Misak-ı milliyi tanıyan **ilk büyük Avrupa** devleti Rusya oldu. |
| Kapitülasyonların kalktığını Sovyet Rusya kabul edecek. | Ekonomik bağımsızlık yolunda bir adım atılmış ve kapitülasyonları ilk reddeden Rusya olmuştur. |
| Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmaları Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacak. | Misak-ı milliden **ilk taviz** verilerek **Batum** Gürcistan’a bırakılmıştır. |
| * Sovyet Rusya milli mücadeleye destek vermeyi kabul etti. * Sovyet Rusya, Sevr antlaşmasını tanımadığını ilan etti. * Doğu sınırımız güvence altına alındı. | |

|  |  |
| --- | --- |
| II.İNÖNÜ SAVAŞI 23-31 MART 1921 | |
| Nedenleri | **Sonuçları** |
| * TBMM’ye Sevr anlaşmasını imzalatmak * I.İnönü savaşının intikamını almak * İngilizlerin daha fazla desteğini almak * Düzenli ordunun yok edilmek istenmesi | * Türk halkının TBMM’ye olan güveni arttı * İngilizlerin Yunanistan’a güveni sarsıldı * İtalya Anadoludan çekilme kararı aldı * Fransızlar antlaşma teklifinde bulundular. * Mustafa Kemal, İsmet beye çektiği telgrafta “**Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz**” demiştir.( kötü kader)-dikkat- * Batı cephesi genel komutanlığı İSMET Beye verildi. |

|  |  |
| --- | --- |
| KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI 10-24 TEMMUZ 1921 | |
| Yunanlıların Amaçları | **Savaşın Sonuçları** |
| * Türk ordusunu güçlenmeden yok etmek * Ankara’yı ele geçirip TBMM’yi ortadan kaldırmak * Sevr’i zorla kabul ettirmek. * İtilaf devletlerinin güvenini kazanmak | * Düzenli ordunun tek yenilgisidir * Meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme gelmiştir. Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. * Türk ordusunun taarruz gücüne henüz ulaşmadığı anlaşıldı. * Türk ordusu yeniden toparlanmak ve yok olmasını önlemek amacıyla Sakarya nehrinin doğusuna çekildi. * İtalyanlar Anadolu'dan **geri çekilme işlemini** durdular. * Fransızlar **barış yapmaktan** vazgeçtiler. * TBMM’de sert tartışmalara sebep oldu. * Kuvayi milliye ye yeniden dönülmesi fikri ortaya çıktı |

**BAŞKOMUTANLIK YASASI 5 AĞUSTOS 1921**

* Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi Mustafa Kemal’e yoğun olarak eleştirilmesine neden oldu.
* **Mustafa Kemal karşıtları,** onun ordunun başına geçmesini böylece kaybedilecek bir savaşta onun gözden düşmesini amaçlamışlardır.
* **Mustafa Kemal yanlıları,** ise içine düşülen durumdan kurtuluşu sadece Mustafa Kemal’e geniş yetkiler vermekle sağlanacağını düşünüyorlardı.
* Bunun üzerine başkomutanlık yasası çıkarıldı. Buna göre;
* **YASAMA + YÜRÜTME + YARGI = MUSTAFA KEMAL’de** toplandı.
* Demokratik bir uygulama değildir. Ancak hızlı karar alma gereksiniminden dolayı bu yasa çıkarıldı.
* Mustafa Kemal ulus egemenliğine ters düşmemek için bu yetkiyi 3 aylığına almıştır.
* Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi istifa ettiği askerlik mesleğine dönmüştür.

**TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ (7-8 AĞUSTOS 1921)**

**AMAÇ**: Ordunun **ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak** için M. Kemal, Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlanmıştır.

1. Her ilçede bir tane **Tekalif-i Milliye Komisyonu** kurulacak.
2. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
3. Her aile bir askeri giydirecek.
4. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
5. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
6. Her türlü makineli aracın %40’ına el konacak.
7. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20’sine el konacak.
8. Sahipsiz bütün mallara el konacak.
9. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
10. Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklar.

**Not :**Çıkacak problemleri gidermek için beş ayrı yerde **İstiklâl Mahkemeleri** işleve sokulmuştur. Bu kararlar Mustafa Kemal’in yasama gücünü kullandığını gösterir.

**Not:** Bu hazırlık Sakarya savaşına yetişmemiş dolayısıyla büyük taarruzda kullanılmıştır. Bu emirler **topyekun bir mücadelenin** benimsendiğini gösterir.

**15-21 TEMMUZ 1921 SAVAŞA RAĞMEN MAARİF(EĞİTİM) KONGRESİ**

Kongre Kütahya – Eskişehir savaşları sırasında yapılmış, eğitim bakanı **Hamdullah Suphi** kongreyi erteleme isteğini Mustafa Kemal’e iletince “Hayır! Ertelemeyiniz. **Zira cahillikle, ilkellikle savaş; düşman ile savaştan daha az önemli değildir.**”diyerek **eğitim ve öğretime verdiği önemi** göstermiştir. **Kongrede**;

* Yeni kurulan devletin eğitim politikası kararlaştırılmış
* Milli eğitimin esasları belirlenmiş
* İlk ve orta dereceli okulların müfredatı belirlenmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| ****SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 23 AĞUSTOS- 13 EYLÜL 1921**** | |
| Nedenleri | |
| * Yunan ordusunun son bir saldırı ile Türk ordusuna toparlanma imkanı vermeden imha etme isteği * Sevr anlaşmasını kabul ettirmek * Ankara’ya ulaşmak meclisi dağıtmak istemeleri etkili olmuştur. | |
| Özellikleri | **Sonuçları** |
| * “ Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”sözü bu savaş sırasında Mustafa Kemal tarafından söylenmiştir. * II.Viyana kuşatmasından bu yana Türk ordusunun geri çekilişi sona erdi * Çok fazla subay şehit olduğu için bu savaşa SUBAYLAR SAVAŞI da denir. * En fazla şehit verdiğimiz savaş olmuştur. * Mustafa Kemal’in komuta ettiği milli mücadele dönemi ilk savaştır. * Mustafa Kemal bu savaş sırasında yaralanmıştır. * Bu savaşta Genelkurmay başkanı Fevzi paşa ve ismet beyin büyük rolü olmuştur. * Milli mücadelenin son savunma savaşıdır. | **Uluslararası Sonuçları**   * Yunan ordusu savunmaya geçti * Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı * Kafkas ülkeleri ile Kars antlaşması imzalandı * İtalyanlar Anadoluyu terk etti * İtilaf devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulundu ancak **milli bağımsızlığa** aykırı olduğu için reddedildi. * Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.   **Ulusal Sonuçları**   * Türk ordusu savunmadan taarruza geçti * Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. * TBMM’ye olan güven yenilendi. * Kütahya – Eskişehir savaşlarının olumsuz havası dağıldı. |

**KARS ANTLAŞMASI 13 EKİM 1921**

Bu antlaşma SSCB’ye bağlı **Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan** ile imzalanmıştır. Antlaşma Moskova antlaşmasının tekrarı niteliğinde olup, **doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiştir.**

|  |  |
| --- | --- |
| Doğu sınırlarımızı belirleyen antlaşmalar şöyle; | |
| GAZİ  MUSTAFA  KEMAL | GÜMRÜ ERMENİLER  MOSKOVA SSCB  KARS KAFKAS ÜLKELERİ |

|  |  |
| --- | --- |
| ANKARA ANTLAŞMASI 20 EKİM 1921 | |
| İMZALANMA SEBEBİ | **MADDELER** |
| * Fransızları işgal bölgelerinde büyük bir direnişle karşılaşmaları * Yunanlıların Türkleri yenemeyeceklerinin anlaşılması * TBMM’nin ermeni meselesini çözmesi * Londra konferansı sırasında itilaf devletleri aralarındaki meseleyi çözememesi * Sakarya savaşının kazanılması etkili olmuştur. | * Taraflar arasındaki savaş hali sona erecek * Savaş esirleri karşılıklı serbest kalacak * Hatay Fransa’nın mandasındaki Suriye’de kalacak; ancak özel bir yönetim uygulanacak. Dili Türkçe olacak ve kendi kültürlerini yaşayabilecekler. * Fransa Sevr antlaşmasının geçersizliğini kabul edecek * Süleyman Şahın türbesinin bulunduğu **Caber Kalesi Türk vatanı** sayılacak ve Türk bayrağı dalgalanacak. |
| ÖNEMİ   * Güney cephesi kapandı * Hatay’ın kaybedilmesi misakı milliden verilen ikinci taviz oldu * Güney sınırı büyük ölçüde belirlendi. * Güneydeki ermeni meselesi çözüldü. * İlk kez bir itilaf devleti olan Fransa misakı milliyi, TBMM’yi tanımış ve Sevr’i tanımamıştır. * Fransa’nın Ankara antlaşmasını imzalaması itilaf grubunun parçalandığını gösterir. | |

**BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ**

**(26 AĞUSTOS – 18 EYLÜL 1922)**

Yunanistan Sakarya savaşında yenildikten sonra afyon - Eskişehir hattına çekilerek büyük bir savunma hattı oluşturdu. Yunanista’nın amacı işgal ettiği yerleri elinde tutmak ve şimdilik Türk ordusunu oluşturduğu bu hattın doğusunda tutmaktı.

**Yapılan Hazırlıklar**

* Tekalifi milliye hazırlıklarına hız verildi.
* Orduya taarruz eğitimi verildi.
* Kısa süreyle subay yetiştirmek için kurslar açıldı
* Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatıldı.
* İstanbul’dan gizlice silah ve mühimmat alındı.

Savaş 26 ağustosta Mustafa Kemal’in emriyle başladı. 9 Eylülde İzmir’in kurtarıldı. Batı Anadolu 18 Eylüle kadar yunan kuvvetlerinden temizlendi. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal orduyu taarruz emri verirken 1 Eylülde “ **ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ AKDENİRDİR. İLERİ!** Sözünü bu savaş sırasında söylemiştir.

[https://www.HangiSoru.com](https://www.HangiSoru.com/)

**Sonuçları**

* Kurtuluş savaşı başarıya ulaşmış diplomatik aşamaya geçilmiştir.
* Anadolu yunan işgalinden kurtarılmıştır.
* 9 Eylülde İzmir, 18 eylülde batı Anadolu ve bursa işgalden kurtarılmıştır.
* Yunan başkomutan esir alınmıştır.
* Türk ve İngiliz kuvvetleri boğazlarda karşı karşıya gelmiştir.
* İtilaf devletleri ateşkes istemek zorunda kalmıştır.

**Not**: bu savaşın diğer adı Dumlupınar meydan savaşıdır. Mustafa Kemal bu savaşa **Rum Sındığı Savaşı** demiştir

|  |  |
| --- | --- |
| MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 11 EKİM 1922 | |
| Nedeni  TBMM’nin batı cephesinde yunan kuvvetlerini İzmir’de denize dökmesinden sonra İngilizlerin Türk ordusu karşısında yalnız kalmasıdır.  Kimler katıldı: TBMM, İngiltere, Fransa ve İtalya  Kim temsil etti: İsmet Bey | |
| Maddeleri | **Yorumlayalım** |
| Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş hali sona erecek | Batı cephesi başarıya ulaşmış, savaş dönemi sona ermiştir. Böylece diplomatik süreç başlamıştır. |
| Doğu Trakya 15 gün içinde Yunanlılarca boşaltılacak ve TBMM'ye teslim edilecek | Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır. |
| İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak ancak barış yapılıncaya kadar İtilaf kuvvetleri İstanbul'da kalacak | İstanbul hükümeti ve Osmanlı devleti hukuken yok sayılmıştır. |
| TBMM, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trakya'ya asker göndermeyecek ancak 8000 kadar jandarma kuvveti bulundurabilecek | Yeni bir Türk – Yunan savaşı önlenmek istenmiştir. |
| Türk kuvvetleri barış yapılıncaya kadar Çanakkale - lzmit çizgisinde bekleyecek |
| * İngiliz hükümeti değişmiştir. * Lozan antlaşmasına zemin hazırlamıştır. * Kurtuluş savaşının başarıya ulaştığını gösteren siyasi bir belge ve hukuki bir dayanak olmuştur. * Fransa’dan sonra İngiltere ve İtalya da, TBMM Hükümeti ile ateşkes imzalayarak Yeni Türk Devleti’nin varlığını resmen tanımış oldular. * Sevr antlaşmasıyla parçalanan devletten, Mudanya ile eşit devlet konumuna gelinmiştir. * Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Projesi resmen geçersiz olmuştur. | |

**LOZAN ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)**

**Katılan Devletler**: İngiltere - İtalya - Yunanistan – Fransa--Japonya - Romanya – Yugoslavya

**Boğazlarla ilgili Görüşmelere Katılanlar;** Sovyet Rusya-Bulgaristan--Gözlemci Devlet; ABD

TBMM, konferansın **İzmir'de** toplanmasını istiyordu**, böylece;**

* Mustafa Kemal Paşa'nın konferansı etkilemesi kolaylaşacak
* Türk heyeti ile TBMM arasındaki haberleşme daha kolay sağlanacaktı. İtilaf devletleri ise uluslararası konferansların tarafsız ülkeler­de toplanması gerektiğini bildirdiler. Konferansın **İsviçre'nin Lozan** kentinde yapılması kabul edildi.

TBMM'yi Lozan Konferansı'nda hükümet başkanı **Rauf (Orbay) Bey** temsil etmek istiyordu. **Amacı** Mondros Ateşkesi'ni imzalamakla edindiği kötü izleni­mi silmekti. Mustafa Kemal Paşa Mudanya'da başarılı bir ateşkes imza­lamış olan **İsmet Paşa'yı** tercih etti. TBMM tarafından İsmet Paşa'nın temsilci olması kararlaştırıldı.

Türk heyeti, konferansta sadece Kurtuluş Savaşı'yla ilgili ko­nuları değil yüzlerce yıllık sorunları görüşecekti. Türk heyeti iki konuda kesinlikle taviz vermeyecekti, bunlar;

* + **Ermeni meselesi**
  + **Kapitülasyonların kaldırılması**

20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmeleri bir süre son­ra tıkandı. İtilaf devletleri Türk heyetinden birçok konuda taviz istediler. En çok anlaşmazlık çıkan konular şunlardı,

* + **Kapitülasyonlar**
  + **Dış borçlar**
  + **Musul sorunu**
  + **Boğazlar sorunu**

Bu gelişmeler üzerine Lozan görüşmeleri 4 Şubat 1923'te ke­sildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordunun Boğazlar ve Musul üzerine harekat için hazırlıklara başlamasını istedi. Bu durum itilaf devletlerinin yeniden barış görüşmelerini başlatmalarında etkili oldu.

Lozan görüşmelerinin kesildiği dönemde Türkiye'de **iki önem­li olay meydana** geldi.

* İzmir I. İktisat Kongresi 17 Şubat 1923. Milli ekonomiyi oluşturmak
* I. TBMM'nin feshedilmesi 1 Nisan 1923. İnkılâplara ortam hazırlamak

**ÖNEMLİ:** İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır. Görüşmelere birinci TBMM katılmış, onaylanması ise ikinci TBMM tarafından yapılmıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONULAR | MADDELER | YORUMLAR |
| Suriye sınırı | 20 Ekim 1921 ANKARA anlaşmasında alınan kararlar kabul edildi | Hatay misak-ı milliden verilen ikinci taviz, aleyhimize gelişen bir sınırdır,1939’da Hatay’ın katılmasıyla düzeltilmiştir. |
| Irak sınırı | Musul-Kerkük sorunu nedeniyle bu sınır belirlenemedi. Sınır daha sonra İNGİLTERE ve TBMM arasında yapılacak ikili görüşmelerle çözülecektir denildi. | Şeyh Sait ayaklanması nedeniyle aleyhimize sonuçlandı ve misak-ı milliden verilen üçüncü taviz oldu. |
| Batı sınırı | Meriç nehri sınır kabul edildi. | Mudanya ateşkes antlaşması aynen kabul edildi. |
| Kapitü-lasyonlar | Osmanlının ekonomik olarak yıkılışına sebep olan bu ayrıcalıklar tümüyle kaldırıldı. | Ekonomik bağımsızlık sağlandı |
| Azınlıklar | * Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi. * Azınlıklar Türk vatandaşlarına tanın bütün haklardan yararlanacak | Batılı devletlerin iç işlerimize karışmaları engellenmiş birlik ve bütünlük sağlanmıştır. |
| Boğazlar | * Boğazların idaresini başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslar arası bir idareye bırakıldı * Boğazların her iki yakasında 20 km mesafede askerden arındırılmış bölge oluşturuldu. * Boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçecek * Savaş zamanında savaş gemilerinin geçişi Türkiye’nin isteğine göre düzenlenecek | Egemenlik haklarımızı kısıtlayan bir maddedir. Lozan’dan sonra tekrar gündeme gelmiş ve Montrö boğazlar sözleşmesi ile sorun çözülecektir. |
| Savaş tazminatı | * Yunanistan ise yaptığı tahribata karşılık Karaağaç bölgesini Türkiye’ye verdi. * Birinci dünya savaşından önce İngiltere’ye sipariş edilip karşılığı ödenen gemiler ile Almanya’da rehin tutulan beş milyon altınımız savaş tazminatı sayıldı | Yunanistan Anadoluda yaptığı haksız tahribatı kabul etmiştir. |
| Devlet borçları | * Osmanlıdan kalan borçlar o dönemde henüz Osmanlıdan ayrılmamış devletlere de bölüştürüldü. * Türkiye’ye düşeni ise düzenli taksitlere ayrıldı. * Türk lirası yahut Fransız frangı olarak ödenmesi kararlaştırıldı. * Borçların ödenmesiyle her türlü yabancı etki ve denetime son verildi. Duyunu Umumiye kaldırıldı. | Ekonomik bağımsızlık sağlandı. |
| Patrikhane | Birinci dünya savaşı ve sonrasında işgal kuvvetleriyle beraber hareket eden patrikhane dış kiliseler ile ilişki kurmamak şartıyla Türkiye’de kalması kararlaştırıldı. | Siyasi ve hukuki yetkilerine son verilmiştir. |
| Yabancı okullar | Yabancı okullar Türk kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kalmasına karar verildi.  Ancak okullarda Türkçe, tarih dersleri Türk öğretmenler tarafından verilecek okullarda dini veya siyasi hiçbir simge ve ya eğitim olmayacak | Eğitimde milli birlik sağlanmış ve yabancı okullar denetim altına alınmıştır. |
| Adalar | On iki ada İtalya’ya, ege adaları Yunanistan’a Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye kalacak. Yunanistan Türkiye’ye yakın adalarda asker, askeri üs bulundurmayacak. | Ege denizi ve Çanakkale boğazının güvenliği sağlanmıştır. |
| Rusya ve İran sınırı | * Rusya ile **Kars antlaşması** esas alınmıştır. * İran ile **Kasrı Şirin** antlaşması geçerli tutulmuştur. |  |
| Önemi   * Lozan Barış Antlaşması,Mondros ve Sevr‟in rövanşıdır. * Kurtuluş Savaşı‟nı bütünleyen ve tamamlayan diplomatik bir zaferdir. * Birinci Dünya Savaşı‟nı bitiren son antlaşmadır. * Birinci Dünya Savaşı‟ndan sonra imzalanan ve halen yürürlükte olan tek antlaşmadır. * İtilaf Devletleri,Yeni Türk Devleti‟nin bağımsızlığını resmen ve hukuken tanımıştır. * Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. * Osmanlı Devleti‟nden kalan asırlık sorunlardan çoğu çözümlenmiştir. * Lozan Barış Antlaşması, sömürge altında bulunan milletlere bağımsızlık yolunda örnek teşkil etmiştir. * Ülkemiz sınırları o gün için Irak sınırı hariç belirlenmiştir. | | |

+

|  |  |
| --- | --- |
| LOZAN VE SEVR ANTLAŞMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI | |
| SEVR ANTLAŞMASI | **LOZAN ANTLAŞMASI** |
| İzmir, ege bölgesi, doğu Trakya Yunanistan’a bırakılacak | Adı geçen topraklar Türkiye’ye bırakılacak |
| Doğu Anadoluda ermeni devleti kurulacak | Ermeniler haklarından vazgeçti ve yenildiler |
| Azınlıklara geniş haklar tanınacak | Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Ayrıcalık ve kapitülasyon maddeleri kaldırıldı |
| İtilaf devletleri ve azınlıklar kapitülasyonlardan yararlanacak | Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı. |
| Boğazlar içinde Türk üyenin olmadığı uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek. Ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacak | Boğazlar, başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyon tarafından yürütülecek. |
| Osmanlı askeri 50.700’ü aşmayacak | Yeni Türkiye ordusu için sınırlama yoktur. |

**SANATTA VE EDEBİYATTA MİLLİ MÜCADELE**

|  |  |
| --- | --- |
| ŞİİR ALANINDA | EDEBİ ESER ALANINDA |
| Mehmet Akif: İstiklal Marşı  Kemalettin Kamu: Dumlupınar Yolunda  Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı  Nazım Hikmet : Kuvayi Milliye Destanı | **Halide Edip**: Dağa Çıkan Kurt,Vurun Kahpeye,Ateşten Gömlek,Türkün Ateşle İmtihanı,  **Yakup Kadri Karaosmanoğlu**: Ergenekon, Milli Savaş Hikayeleri, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Çankaya  **Reşat Nuri Güntekin**: Yeşil Gece  **Kemal Tahir**: Esir Şehrin İnsanları  **Tarık Buğra**: Küçük Ağa  **M.Cemal Kuntay**:Üç İstanbul  **Samim Kocagöz**: Kalpaklılar  **Falih Rıfkı Atay**: Çankaya |
| RESİM ALANINDA | **ANI ALANINDA** |
| Üsküdarlı Cevat, Ali Sami Boyar, Arif Kaptan, Hikmet Onat, Nejat Çelik, Ercüment Kalmık, Halil Dikmen, Cemal Tollu, Ali Çelebi, Zeki Kocamemi, İbrahim Çallı, Sami Yetik gibi sanatçılar tarzları farklı olsa da aynı duygularla hareket etmiş ressamlarımızdır | **Atatürk’ten Anılar, “Kemal Arıburnu”, Istiklal Harbimiz, “Kâzım Karabekir”, Millî Mücadele Hatıraları, “Ali Fuat Cebesoy” olmuştur.** Unutulmamalı ki Millî Mücadele’yi anlatan eserlerden bizzat Mustafa Kemal’in yazdığı **Nutuk ile Atatürk’ün Söylev ve Demeçler’i** hem tarihî hem de edebî değeri yüksek yapıtlar arasındadır.  **Ebubekir Hazım :** Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları |
| HEYKELTIRAŞ ALANINDA | |
| Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan ve İlhan Koman Anıtkabir kabartma ve rölyeflerinde Kurtuluş Savaşı’nı işlemişlerdir. | |

**Aşağıda verilen kelimeleri etkinlikteki uygun yerlere yerleştiriniz.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afganistan | Gürcistan | Doğu Sınırımız | Iı.İnönü |
| Fransızlar | Londra Konferansı | Sevr | Rusya |
| Londra Konferansı | Kütahya – Eskişehir | İkilik | 12 Mart 1921 |
| Moskova Antlaşması | Yasama Ve Yürütme | Barış Taraftarı | Misak-I Milli’ |
| İstiklâl Mahkemeleri |

1. İtilaf Devletleri I.İnönü savaşından sonra TBMM'yi ………………………..'na çağırdılar.
2. Sovyet Rusya ile imzalanan ………………………………… ile doğu sınırlarımız büyük oranda belirlenmiştir.
3. “………………………………….yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir” ifadesi ile TBMM güçler birliği ilkesini resmen uygulamıştır.
4. Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağırarak…………….. çıkarmak
5. TBMM’nin ………………..olduğunu göstermek ve ……………………………..yi dünyaya duyurmak için Londra konferansına katılmıştır.
6. İtilaf devletleri ………………………………yla TBMM’nin varlığını resmen tanımıştır.
7. TBMM Hükümetini tanıyan ilk İslam ülkesi………………………… oldu.
8. İstiklal Marşı, I.İnönü savaşından sonra TBMM tarafından……………………..’de Türk Devleti’nin Milli Marşı olarak kabul edilmiştir.
9. Rusya………………..’i tanımayan ilk büyük Avrupa devleti Rusya olmuştur.
10. Misak-ı milliyi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti …………………oldu.
11. Misak-ı milliden ilk taviz verilerek Batum…………………….’a bırakılmıştır.
12. Moskova antlaşmasıyla ………………………………..güvence altına alındı.
13. Mustafa Kemal, ……………….savaşından sonra İsmet beye çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” demiştir.
14. İtalyanlar…………………………………savaşından sonra Anadolu'dan geri çekilme işlemini durdular.
15. Kütahya – eski şehir savaşından sonra ………………………………. barış yapmaktan vazgeçtiler
16. Tekalifi milliye emirlerinin sağlıklı uygulanması için beş ayrı yerde ………… ……………………………kurulmuştur.

**Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yerleştiriniz.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Topyekun | Fransa \* 2 | İtilaf | Rum Sındığı |
| Mudanya Ateşkes\*2 | Kars Antlaşması | Sevr | Hatay |
| Sakarya | Gazilik - Mareşallik | Subayla Savaşı | Kars \* 2 |
| Ankara |

1. Tekalifi milliye emirleri ile …………… …………….. bir mücadelenin benimsendiğini gösterir
2. “ Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”sözü ………… ………….savaşı sırasında Mustafa Kemal tarafından söylenmiştir.
3. Çok fazla subay şehit olduğu için Sakarya meydan savaşına …………………………………………….da denir.
4. Sakarya savaşından sonra ………………..ile Ankara antlaşması imzalandı
5. Sakarya savaşından sonra Kafkas ülkeleri ile…………………………………………….. imzalandı
6. Mustafa Kemal’e …………………. unvanı ve ………………. rütbesi verildi.
7. …………............antlaşması; Moskova antlaşmasının tekrarı niteliğinde olup, doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiştir.
8. Fransa ile yapılan ………………………….antlaşmasına göre Süleyman Şahın türbesinin bulunduğu Caber Kalesi Türk vatanı sayılacak ve Türk bayrağı dalgalanacak.
9. ………………………..’ın kaybedilmesi misakı milliden verilen ikinci taviz oldu
10. İlk kez bir itilaf devleti olan …………………. misakı milliyi, TBMM’yi tanımış ve Sevr’i tanımamıştır.
11. Fransanın Ankara antlaşmasını imzalaması …………………grubunun parçalandığını gösterir.
12. Mustafa Kemal başkomutanlık meydan savaşına …………… ……………..Savaşı demiştir.
13. ……………………………………antlaşmasıyla İstanbul hükümeti ve Osmanlı devleti hukuken yok sayılmıştır ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
14. …………………………………….antlaşması Kurtuluş savaşının başarıya ulaştığını gösteren siyasi bir belge ve hukuki bir dayanak olmuştur.
15. Mondros Ateşkes Antlaşması ve ……………….Projesi resmen geçersiz olmuştur.

**Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Düzenli ordunun ilk başarısı ……………………………………………………… savaşıdır |
| 2 | Londra konferansı I.İnönü savaşının ………………………………….. sonuçlarındandır. |
| 3 | ……………………………………..savaşının kazanılmasından sonra İtalyanlar ve Fransızlar TBMM’ye çekilme teklif etmişlerdir. |
| 4 | ………………………………………………………….bakanlığının düzenlediği şiir yarışmasıyla istiklal marşı kabul edilmiştir. |
| 5 | Yunanistan ise yaptığı tahribata karşılık ………………….bölgesini Türkiye’ye verdi. |
| 6 | Yeni Türk devletinin eğitim alanındaki eksiklerini gidermek amacıyla eğitim bakanı …………………………………… bey öncülüğünde maarif kongresi düzenlemiştir. |
| 7 | TBMM'yi Lozan Konferansı'nda hükümet başkanı ……………… temsil etmek istiyordu |
| 8 | TBMM Londra konferansına katılarak ……………………………….dünyaya duyurmak istemiştir. |
| 9 | I.İnönü savaşının ulusal sonuçlarından biri de ilk anayasamız olan ……………………..……………..nin kabul edilmesidir. |
| 10 | Yunan güçleri ……………………………………………….ne dayanarak nüfuslarını batı anadoluda fazla göstermeye çalışmış ve bu doğrultuda batı anadoluda katliamlar yapmıştır. |
| 11 | TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti…………………………………….dır. |
| 12 | Batı cephesinin tek yenilgisi………………… ……………………………..savaşıdır. |
| 13 | Batı cephesine Sivas kongresi sırasında atanan ilk komutan …………………. paşadır. |
| 14 | Bölgesel kurtuluşu desteklediği ve zaman zaman isyanlara da karıştığı için ……………….. ……………………birlikleri kaldırılmıştır. |
| 15 | İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik paşa “Sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum” sözünü………………………………………….nda söylemiştir. |
| 16 | I.İnönü savaşından sonra halka moral vermesi ve bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla 12 mart 1921’de …………………………………………TBMM tarafından kabul edilmiştir. |
| 17 | Ülkemiz sınırları Lozan antlaşmasıyla ………………sınırı hariç belirlenmiştir. |
| 18 | Lozan antlaşmasıyla ……………………………… kesin olarak kaldırılmış ve ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. |
| 19 | Mustafa Kemal Paşa ………………………'da başarılı bir ateşkes imzalamış olan İsmet Paşa'yı tercih etti. |
| 20 | TBMM, Lozan konferansın ……………………..'de toplanmasını istemiştir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz. D Y | | | |
| 1 | 1918 Mondros ateşkes antlaşmasının 24.maddesi gereğince doğuda bir ermeni devletinin kurulması planlanmıştır. |  |  |
| 2 | 10 ağustos 1920 Sevr antlaşmasında açıkça doğuda Rusya kontrolünde bir Ermeni devletinin kurulması kararlaştırılmıştı |  |  |
| 3 | İstanbul Hükümeti ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920’de Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. |  |  |
| 4 | Gümrü antlaşmasına göre Türklere karşı silah kullanmamış olan Ermeniler isterlerse 6 ay içinde Türkiye’ye geri dönebilecektir. |  |  |
| 5 | TBMM Hükümeti’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı güney cephesinin kapanması ve Ankara antlaşmasının imzalanmasıdır. |  |  |
| 6 | Ermenistan, TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devlet oldu. |  |  |
| 7 | Ermeni Hükümeti, Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etmiş ve Doğu Anadolu’daki siyasi amaçlarını kısmen gerçekleştirmişlerdir. |  |  |
| 8 | Gümrü Antlaşması’nda Osmanlı Devleti adı geçmemiş, böylece‘‘Türkiye’’ismi ilk kez devlet adı olarak uluslararası bir antlaşmada yer almıştır. |  |  |
| 9 | Fransızlar II.İnönü Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Anadolu'yu terk ettiler. |  |  |
| 10 | Güney cephesinde mücadele eden kuvvetimiz Kuva-yı Milliye birlikleridir. |  |  |
| 11 | Paris konferansında İngiltere’nin güçlü bir İtalyan varlığını sömürge yolu güvenliği için tehdit olarak görmesi üzerine bölgeyi Yunanistan’a vermiştir. |  |  |
| 12 | İkinci İnönü savaşından sonra İtalya çekilme teklif etmiş, Kütahya – Eskişehir savaşında durdurmuş ve nihayetinde Sakarya savaşından sonra kesin olarak Anadoludan çekilmiştir. |  |  |
| 13 | İzmir’in işgal kararı Paris konferansında alınmıştır. |  |  |
| 14 | Yunanlıların İzmir’i işgaline ilk tepki gösteren ve aynı zamanda şehit olan gazeteci Hasan Fehmi’dir. |  |  |
| 15 | Kuvay-ı Milliye birliklerinin halktan zorla para ve yardım toplamaları ve bu durumun halkın tepkisine yol açması Kuvayi Milliyenin kaldırılma sebebidir. |  |  |
| 16 | Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş I.İnönü savaşıdır. |  |  |
| 17 | Yunanlıların, Megola İdea’yı (Büyük Yunanistan) hayalini gerçekleştirmek istemesi anadoluyu işgal sebeplerinden biridir. |  |  |
| 18 | TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısı Sakarya meydan savaşıdır. |  |  |