Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

1. **DÖNEM**

**SEKİZİNCİ BÖLÜM**

1. **Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932)**
2. **Dış Politikanın Genel Karakteri**

Türkiye, 1923-1932 döneminde, bir yandan Lozan’dan kalan sorunlarını çözmeye çalışacak, öte yandan da uluslararası genel gelişmelerle yakından ilgilenecektir.

1923 sonrası, kendi iç sorunlarına eğilip, Atatürk’ün amaç edindiği Batılı yapı değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye'nin dışta istikrara çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdir.

1. **Türk-Yunan İlişkileri**

Türkiye'de kalan Rumlarla, Yunanistan'da kalan Müslümanların (Türklerin) değişimi konusu, Lozan Konferansı'nda ele alınmıştı. Bu amaçla imzalanan 30 Ocak 1923 tarihli sözleşmeye göre, 30 Ekim 1918'den önce İstanbul belediye sınırları içinde yerleşmiş (etabli) bulunan Rumlarla, Batı Trakya Türkleri değişimin dışında tutulacaklardı. Uygulamayı sağlamak üzere, Türk ve Yunan temsilcilerinin de dahil bulunduğu bir milletlerarası karma komisyon kurulacaktı.

İki taraf arasında "yerleşmiş" ifadesinin kapsamı konusunda anlaşmazlık çıkınca, mesele Milletler Cemiyeti'ne havale edildi. Milletler Cemiyeti sorunu çözemeyince, iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti.

Ancak, Türkiye ve Yunanistan, 1 Aralık 1926'da imzaladıkları bir antlaşmayla, ahali değişimi konusunun çeşitli yönlerini çözüme kavuşturdular. Fakat bu antlaşmanın uygulanması sırasında da birtakım anlaşmazlıklar çıktı. Türk-Yunan ilişkileri yeniden gerginleşti ve bir savaş havası esmeye başladı.

Dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos, bir savaşın Yunanistan'a vereceği zararı göz önüne alarak, tutumunu yumuşattı. İki devlet arasında ahali değişimi meselelerini yeni esaslara göre düzenleyen 10 Haziran 1930 antlaşması imzalandı. Yerleşme tarihleri ve doğum yerleri ne olursa olsun, İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi "etabli" kapsamı içine alındı. Ayrıca, her iki ülkenin azınlıklarına ait mallar konusunda da birçok düzenlemeler yapıldı.

1930 Antlaşması, iki taraf arasındaki buzları kırdı ve 30 Ekim 1930'da taraflar arasında üç anlaşma daha imzalandı: *Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması;* *Deniz* *Kuvvetlerinin Sınırlanması Hakkında Protokol* ve *İkamet-Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesi.*

Türk-Yunan ilişkileri, 1954 yılına kadar sürecek yakınlık dönemine girmişti.

1. **Türk-İngiliz İlişkileri:**

Musul konusunda, Türk-İngiliz görüşmelerinden sonuç alınamadığı için, mesele yine antlaşma gereğince Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.

Milletler Cemiyeti, Musul meselesi hakkında inceleme yapıp rapor vermek üzere bir komisyon kurdu. Komisyon, raporunu 1925 Temmuz'unda Milletler Cemiyeti'ne sundu. Rapor, Musul'un Irak'a katılmasını tavsiye ediyordu. Bu sırada İngiltere, Milletler Cemiyeti’ne hâkim durumda olduğundan (Türkiye ise üye bile değildi) Milletler Cemiyeti Meclisi de bu tavsiyeyi aynen kabul etti.

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

Milletler Cemiyeti'nin kararı Türkiye'de büyük bir tepki yarattı. Ancak Türkiye, Musul'un1 İngiliz "manda" yönetimindeki Irak'a bırakılmasını reddetmesi halinde, yeniden savaş durumuyla karşılaşabilecekti ki, genç Cumhuriyet’in böyle bir yüke dayanabilmesi herhalde kolay olmayacaktı.

5 Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere, Milletler Cemiyeti'nin kararı yönünde bir Antlaşma (Ankara Antlaşması) imzaladılar.

1. **Türk-Fransız İlişkileri**

Osmanlı Devleti, tahvil çıkarmak suretiyle en fazla Fransa'dan borç almıştı. Lozan Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin borçları meselesi de ele alınmış ve antlaşmanın 46. maddesinde, bunların Türkiye tarafından ödenme biçiminin, “borç tahvilleri sahipleri ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerde” tespit edilmesine karar verilmişti.

Fransa ile Türkiye arasında 13 Haziran 1928'de imzalanan anlaşmalarla, ödenecek borcun miktarı ve ödeme biçimi bir formüle bağlandı. Bu anlaşmalarla Osmanlı Düyun-u Umumiyesi de tarihe karışıyordu. Fakat 1929 Dünya İktisadi Bunalımı, Türkiye'nin ödeme güçlükleriyle karşılaşmasına neden olunca, 22 Nisan 1933'te Paris'te Türkiye'nin daha lehine olacak, yeni bir borç sözleşmesi imzalanacaktır.

Fransa ile Lozan'dan arta kalan esas mesele, Osmanlı borçları konusuydu. Fakat bunun yanında başka sorunların da varlığı, Türk-Fransız ilişkilerinin normale girmesinde önemli engel oluşturmuştur.

Fransa ile birinci mesele, *Türkiye-Suriye sınırının* tespiti konusuydu. Türkiye ile Fransa arasında 30 Mayıs 1926'da “Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu anlaşmada, Türkiye-Suriye sınırı çizildiği gibi, Türkiye ve Fransa arasındaki anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi ve taraflardan birine yöneltilen silahlı bir saldırı halinde, diğerinin tarafsız kalması da öngörülüyordu.

Türk-Fransız ilişkilerinde sürtüşme çıkaran ikinci mesele de, Türkiye'deki Fransız misyoner okulları konusu oldu. Fransa, genel olarak yabancı okullarda, *Tarih ve Coğrafya* gibi derslerin *Türkçe ve Türk öğretmenler* tarafından okutulması ilkesine uymak zorunda kaldı.

Türkiye'nin, 1929'da, bir Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolunu satın almak istemesine de, Fransa önce karşı çıkmıştır. Fakat Fransa bu meselede işi fazla uzatmadı ve 1929 Haziran'ında yapılan bir anlaşma ile demiryolunu Türkiye'ye teslim etti.

Öte yandan, Fransız bayrağını taşıyan Lotus gemisi ile Türk bayrağı taşıyan Bozkurt adlı yük gemisinin 2 Ağustos 1926'da Midilli adasının 5-6 mil açığında çarpışmasıyla ortaya çıkan "*Bozkurt-Lotus davası"* konusu da, Türkiye ile Fransa arasında önemli bir anlaşmazlık yaratmıştı.

Bu meseleler çözüldükten ve özellikle Almanya'da 1933 yılında Nazi Partisi iktidara geldikten sonra, Türk-Fransız ilişkileri bir gelişme ve yakınlaşma gösterecektir.

1. **Türk-İtalyan İlişkileri**

Lozan'dan sonra Türkiye ile Mussolini İtalya'sı arasında ticari ilişkiler önemli bir gelişme göstermekle beraber, İtalya'nın "Roma İmparatorluğu’nu canlandırmak için yayılma

1. Mustafa Kemal Atatürk Musul vilayeti ve Misak-i Milli sınırları tarifini 1923 yılında yaptığı konuşmada şöyle vermişti; *"Bu hudut İskenderun körfezinin güneyinden, Antakya'dan, Halep ile Katma istasyonu arasında* *Carablus köprüsünün güneyinde Fırat nehrine ulaşır. Oradan Deyrizor'a iner, oradan doğuya uzatılarak Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi içine alır."*

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

politikasına yönelmesi" nedeniyle siyasi ilişkiler 1928'e kadar aynı görüntüye sahip olmaktan uzak kalmıştır.

1925 yılında, Türkiye'nin Musul bölgesini işgale teşebbüs etmesi halinde, İtalya'nın da Anadolu'ya asker çıkaracağına dair söylentiler yayılmıştı.

İtalya'nın Arnavutluk’u nüfuzu altına alması, Yugoslavya'da korku uyandırmış ve bu ülke de 1927 yılında Fransa'nın Alman tehlikesine karşı Çekoslovakya ve Romanya ile imzaladığı “Küçük Antant”a katılmıştır.

Bu gelişme, Türkiye ile İtalya arasında 30 Mayıs 1928'de “Tarafsızlık ve Uzlaşma Antlaşması”nın imzalanmasını sağlamıştır.

Böylece Türk-İtalyan ilişkileri normalleşmekle birlikte yakınlık havasına girmekten uzak kaldı. Çünkü 1930'lardan itibaren İtalya yayılma politikasını hızlandıracaktır. Türkiye ise, 1930 Türk-Yunan Antlaşmasından sonra anti-revizyonist bir politika izleyerek İngiltere ve Fransa'yla ilişkilerini güçlendirecektir. Yani, Türkiye ve İtalya'nın yolları birbirinden ayrılacaktır. 1936'dan itibaren Türk-İngiliz yakınlaşmasının güçlenmesi ise Türk-İtalyan ilişkilerini daha da zayıflatacaktır.

1. **Türk-Sovyet İlişkileri**

1923'ten sonra, İngiltere'yle ilişkilerin gerginleştiği, Musul bunalımı sırasında Türkiye ile SSCB arasında 17 Aralık 1925'te Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalanmak suretiyle yeniden bir yakınlaşma havası görülmekle beraber, bu süreç kısa sürmüştür. Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri yeniden düzelme yoluna girince, Türkiye ile SSCB arasında tekrar bir mesafe doğmuştur.

1. **Türk-Alman İlişkileri:**

Almanya'da 1933 yılında Nazi Partisi iktidara gelinceye kadar, her iki ülkenin de kendi iç ve dış sorunlarıyla uğraşması yüzünden, Türkiye ile Almanya arasında 1923-1932 yılları arasında Türk-Alman ilişkileri normal siyasi temastan ileri gitmemiştir.

**ğ. Türk-Bulgar İlişkileri:**

18 Ekim 1925'te Türkiye ile Bulgaristan arasında, Ankara'da Dostluk Antlaşması ile ayrıca Oturma Sözleşmesi imzalanmıştır.

Dostluk Antlaşması, Türkiye'nin pek çok devletle yaptığı üzere, iki taraf arasında "bozulmaz bir dostluk" ve Devletler Hukuku ilkelerine uygun biçimde diplomasi ilişkileri kurulacağını, bir Ticaret, bir Oturma ve bir de Hakemlik Anlaşması imzalanacağını belirtmektedir.

Dostluk Antlaşması'nın ekindeki 1. Protokol ile Türk Hükümeti, Lozan Antlaşması'nda Müslüman olmayan azınlıkların korunması için kabul ettiği hükümlerden Türkiye'deki Bulgar azınlığını, buna karşılık Bulgar Hükümeti de Nöyyi Barış Antlaşması'nda Bulgaristan'daki azınlıklar için kabul ettiği hükümlerden Müslümanları (Türkleri) yararlandırmayı kabul etmişlerdir.

Oturma Sözleşmesi'nin 2. maddesinde "ihtiyari hicret" (serbest göç) ve göçmenlerin menkul mallarını yanlarında götürmek, gayrimenkullerini ise tasfiye edip parasını dışarı çıkarma hakkının tanınması, Bulgaristan'daki Türkler bakımından özel bir önem taşımaktadır.

Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalanan diğer anlaşmalar şunlardır:

* Ticaret Sözleşmesi (1928).
* Bitaraflık, Uzlaşma, Adli Tasfiye ve Hakemlik Anlaşması (1929).

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

1. **Türkiye'nin İslam Ülkeleri İle İlişkileri**

Türkiye Batılılaşma yönündeki hızlı ve köklü değişikliklerini yaşarken, İslam ülkelerine karşı ilgisini kaybetmemiştir.

Bu çerçevede, Afganistan Kralı Amanullah’ın Türkiye'yi ziyareti sırasında, 25 Mayıs 1928'de Ankara'da Türk-Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalanmıştır.

İran'la da 22 Nisan 1926'da Güvenlik ve Dostluk Antlaşması, 29 Kasım 1928'de buna ek Protokol, 23 Ocak 1932'de de Uzlaşma, Adli Tesviye ve Hakemlik Anlaşması yapılmıştır.

Arap Orta Doğusu'nda İngiltere ve Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesi yürüten aydınlar için Türk Milli Mücadelesi ve Atatürk başlıca örneği teşkil etmiştir.

1. **Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938)**
2. **Dış Politikanın Genel Karakteri**

Türkiye, 1931 yılından itibaren dış politikasının temel ilkesi olarak ifadesini bulan "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda, bunalımlar döneminde barışçı bir politika izlemiştir.

Bu politika, Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere anti-revizyonist ülkelerle, dolaylı ve doğrudan işbirliği sonucunu verecektir. Ancak, Türkiye, gerek revizyonist ülkelerle, gerek bu kamplaşmanın dışında özel bir konumu olan SSCB'yle diyalogunu da koparmayacaktır.

1. **Milletler Cemiyeti ve Türkiye**

Türkiye, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinin gereği olarak, 1928'den itibaren silahsızlanma konusundaki faaliyetlere katıldığı gibi, savaşın uluslararası ilişkilerin aracı olmaktan çıkarılmasını öngören Briand-Kellogg Paktı'nı da 1929 yılında imzalamıştır.

Türkiye'nin uluslararası işbirliğine katılmasında en önemli gelişme, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmasıdır. Türkiye, İngiltere'yle ilişkilerinin iyi olmadığı yıllarda, bu ülkenin egemen olduğu Milletler Cemiyeti'ne kuşkuyla bakmıştı. Aynı dönemde SSCB'nin de Milletler Cemiyeti'ne olumsuz bakması ve Türkiye'nin bu ülkeyle halâ belirli bir yakınlık içinde olması, Ankara'nın tutumunu etkilemişti.

İspanya ve Yunanistan'ın verdiği teklifle 6 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti Genel Kurulu, Türkiye'yi oybirliğiyle üyeliğe kabul etmiştir.

1. **Balkan Antantı (9 Şubat 1934) ve Türkiye**

Balkanlı ülkeler arasında 1934 yılında Balkan Antantı'na varan yakınlaşmanın esas unsurunu, 1930'daki Türk-Yunan işbirliğinin kurulması oluşturmuştur. Balkan Antantı fikri yolunda 1930'dan itibaren yoğunlaşan çalışmalar, 1933'de Nazi Partisi'nin iktidara geçmesiyle hız kazanmıştır. Revizyonist Bulgaristan'ın öncü rol oynayan Türkiye'ye karşı olumsuz tutuma girdiği görülmüştür.

**Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya** arasında imzalanan ikili anlaşmalardansonra, 9 Şubat 1934'te dört devlet, Balkan Antantı'nı gerçekleştirdiler. Balkan Antantı ile taraflar, sınırlarını karşılıklı olarak garanti ve birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle beraber siyasi harekette bulunmamayı veya siyasi anlaşma yapmamayı taahhüt ediyorlardı.

Balkan Antantı'nın üyelerinden Romanya ve Yugoslavya, Küçük Antant içinde Fransa'nın müttefiki durumunda olduklarından, Türkiye ile Fransa -ve dolayısıyla İngiltere- arasında yeni bir yakınlaşma halkası daha kurulmuş demekti.

4

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

Maalesef Antant, Avrupa'daki gelişmelerle ilgili çeşitli sebeplerle etkili bir duruma kavuşamamıştır.

1. **Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937) ve Türkiye:**

Revizyonist devletlerden İtalya'nın 1935'de Etiyopya'yı işgali, Doğu Akdeniz'deki İtalyan tehlikesini daha belirgin hale getirdiğinden, Türkiye bir yandan İngiltere'yle işbirliğini geliştirmiş, öte yandan da Orta Doğu ülkeleriyle yakınlığını artırmıştır.

Türkiye’nin öncülüğünde; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan, 8 Temmuz 1937'de Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Sadabad Paktı2 adını alan antlaşmayı imzaladılar.

Pakt'a göre taraflar, aralarındaki dostluk ilişkilerini devam ettirmeyi, birbirlerinin içişlerine karışmamayı, ortak sınırlarına saygı göstermeyi, ortak çıkarlarını ilgilendiren meselelerde birbirlerine danışmayı, birbirlerine karşı herhangi bir saldırı hareketine girişmemeyi ve saldırma amacını güden bir siyasi tertibe katılmamayı taahhüt ediyorlardı.

1. **Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)**

Türkiye, Boğazlar'ın statüsünde değişiklik yapılması yolundaki isteğini, hukuki yoldan giderek *“rebus sic* *stantibus (şartlar değişmiştir)”* *ilkesine* dayanıp, Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin imzacı devletlerine duyurduğunda, artık iyice belirgin bir biçimde farklı kamplarda yer almaya başlayan bu ülkelerin hepsinden ortak bir anlayış görebiliyordu.

İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin her ikisi de, Türkiye'yi bu isteğinde desteklemişlerdir. Balkan Antantı Daimi Konseyi de, 4 Mayıs 1936'da Belgrat'ta yaptığı toplantıda, Türkiye'yi bu girişiminde desteklemeyi kararlaştırmıştır.

İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Temmuz 1936'da (Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Türkiye) imzalanan yeni Boğazlar Sözleşmesi'yle, Türkiye'nin kısıtlanmış bulunan hakları iade edilmiş ve buradaki Türk egemenliği gerçekleşmiş oluyordu.

1. **Hatay'ın Anayurda Katılması (1939)**

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması, Suriye sınırları içinde bırakılan İskenderun Sancağı'na özel bir yönetim şekli tanımıştı. Fransa, "manda" yönetimi altında bulunan Suriye'ye, 1936 yılında bağımsızlık vermeyi kararlaştırınca İskenderun Sancağı'nın statüsünün ne olacağı konusu ortaya çıktı.

Fransa, konuyu Milletler Cemiyeti'ne havale etmeyi önerdi. Türkiye de bu teklifi kabul etti. Milletler Cemiyeti, 18 Aralık 1936’dan itibaren meseleyi ele aldı. Bu sırada Türkiye'yle yakınlık içinde olan İngiltere'nin de gayretleriyle, Milletler Cemiyeti, İskenderun Sancağı’nın içişlerinde bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye bağlı "ayrı bir varlık" olmasını kabul etti. Sancak, Hatay adını alacaktır.

Hatay'daki anayasa çalışmaları sırasında Fransız yetkilileri bazı güçlükler çıkartıp tahrikler yapınca, olaylar patlak verdi. Türk-Fransız ilişkileri yine bozuldu.

Almanya'nın 1938 Mart'ında Avusturya'yı ilhakı, Fransa'nın Türkiye'ye ihtiyacını artırıp, tutumunu yumuşatmasını sağladı. 4 Temmuz 1938'de Türkiye ile Fransa arasında Dostluk Antlaşması imzalandıktan sonra, Hatay sorununun çözümü kolaylaştı.

2 Eylül 1938'de Cumhuriyet olan Hatay'ın 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında yapılan anlaşmayla Türkiye'ye katılması kabul edilmiştir. Hatay Cumhuriyeti, Temmuz 1939'da Türkiye sınırları içine katılmıştır.

1. Sadabat Paktı; 1979'da İran'daki İslami rejim, paktı feshettiğini ima edene kadar hukuki varlığını sürdürmüştür.

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

1. **Türk-Sovyet İlişkileri**

Türkiye, 1930'larda Batılı devletlerle işbirliğine yöneldikçe, Sovyetler Birliği'nden belirli bir ölçüde uzaklaşmakla beraber, bu ülkeyle ilişkilerini koparmamaya özen göstermişti.

1932 Nisan'ında Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Sovyet Hükümeti'nin daveti üzerine Moskova'yı ziyaret ettiler.

Türkiye, Dünya İktisadi Bunalımı'nın getirdiği ortam içinde, 1933'den itibaren planlı ekonomiye yönelirken, kalkınma yolunda SSCB'nin de yardımına ihtiyaç duymaktaydı.

Türkiye, 1932 Temmuz'unda Milletler Cemiyeti'ne girerken, SSCB'nin tasvibini almıştır.

Sovyetler Birliği de, 1934'te Milletler Cemiyeti'ne girmesi Türkiye’yi rahatlatmıştır.

1933-1936 döneminde Türkiye ile SSCB arasında sıkı işbirliği görülmüştür. Ancak, 1936 yılından sonra, Türkiye'nin İngiltere'yle işbirliğinin geliştiği bir dönemde, Türk-Sovyet ilişkilerinin aynı biçimde sürdürülemediği görülecektir.

**ğ. Türk-İtalyan İlişkileri**

İtalya'nın 1935'te Etiyopya'ya saldırması, Türkiye'nin kaygılarını artırmıştı. Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin 16. madde çerçevesinde aldığı zorlama tedbirlerine de katılmıştır. Bunun üzerine İtalya, zorlama tedbirlerine katılan ülkeleri tehdide yönelince Türk-İtalyan ilişkileri daha da bozuldu. İtalya, Montrö Konferansı'na da katılmadı.

Ancak, 1937 yılında İngiliz-İtalyan ilişkileri gelişme kaydedince, Türkiye ile İtalya'nın arasında da düzelme görüldü.

Fakat bu düzelme de geçici oldu: İspanya İç Savaşı sırasında Akdeniz'de görülen ve İtalyanların yaptığı sanılan denizaltı korsanlığı konusunu ele almak üzere 10-11 Eylül 1937'de toplanan Nyon Konferansı'na İtalya katılmamış, Türkiye ise katılarak İngiltere'yi desteklemiştir. İtalyan tehlikesi, Türkiye'yi Batı'yla işbirliğine itmiştir.

1. **Türk-Alman İlişkileri**

1933'de Almanya'da iktidara gelen Nazi Partisi, Orta Avrupa ve Balkanlar'ı iktisadi nüfuzu altına almaya yöneldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu döviz sıkıntısı içindeki bu ülkeler için, Almanya'nın "kliring" sistemiyle ödeme kolaylığı sağlayan ticareti gayet çekiciydi. Nitekim, Türkiye'nin Almanya'ya ihracat toplamı 1932'de 13 milyon lira iken, 1936'da 41.7 milyon liraya çıkacaktır.

1938 Temmuz'unda, iki ülke arasında 150 milyon Marklık bir kredi anlaşması imzalandı. Almanya'nın, Türkiye'yi iktisadi nüfuzu altına alma çabaları yanında kültür propagandası da geniş bir şekilde işlemekteydi. Almanya, bu çabalarıyla Türkiye'yi Batılılardan ayırıp Berlin-Roma Mihveri'ne çekmek istiyordu. 1939 Mart’ında bu ülkenin Çekoslovakya'yı ele geçirerek doğuya doğru sınırları belirsiz "Hayat Sahası" denilen yayılmacı politikaya yönelmesi Ankara'da da ciddi kaygı yaratmıştır.

**ı. Türk-İngiliz İlişkileri**

Doğu Akdeniz'deki İtalyan tehdidinin artması üzerine, Ocak 1936'da bir yanda İngiltere ile öte yanda Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında karşılıklı güvenceler esasına dayanan "Akdeniz Paktı" oluşturuldu. Taraflar, İtalya'nın bir tehdit ve saldırısı halinde birbirlerinin yardımına gideceklerdi.

1936 yazında İngiltere Kralı *VIII. Edvvard* İstanbul'u ziyaret etmiş ve Atatürk'le görüşmüştür. 1937 yılında Karabük Demir-Çelik Fabrikası, İngiltere'nin yardımıyla kuruldu. 1938 yılında İngiltere'den 16 milyon sterlinlik kredi alındı.

6

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları 2

10-11 Eylül 1937'de toplanan Nyon Konferansı'nda da Türkiye İngiltere'yle birlikte hareket etmişti.

1. **Türk-Yunan İlişkileri**

Türkiye ve Yunanistan, 1934 Balkan Antantı'na giden gelişmelerde öncü rolü oynadıkları bir sırada, 14 Eylül 1933'te Ankara'da bir Samimi Anlaşma Paktı imzalamışlardır. Pakt'ın 1. maddesiyle, iki devlet, ortak sınırlarının dokunulmazlığını karşılıklı olarak güvence altına alıyorlardı.

Türkiye ve Yunanistan, 27 Nisan 1938'de de Atina'da 1930 ve 1933 antlaşmalarına ek bir antlaşma daha imzaladılar. Antlaşmanın;

1. **Md.** Taraflardan birinin karşılaşacağı bir savaşta, ötekinin tarafsız tutumunu dahagüvenceli duruma getirmekte,
2. **Md.** Tehdide veya saldırıya uğrayan taraf için, barışçı bir çözüm yolu bulunmasıamacıyla, öteki tarafın çaba göstermesini öngörmekte,
3. **Md.** Yıkıcı girişimlere karşı dayanışma ve işbirliği yükümlülüğü getirmekte,
4. **Md.** İki devletin daha önce yapmış oldukları antlaşmaların hükümlerini teyit etmektedir.

**j. Türk-Bulgar İlişkileri**

Bulgaristan revizyonist devletler arasında yer almaktaydı ve Balkan Antantı’nın dışında kalmıştı.

31 Temmuz 1938'de Selanik'te, Balkan Antantı ile Bulgaristan arasında güven ve anlayış havası yaratmaya yönelik bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşma, *"her birinin saldırmazlık* *konusunda bağlı oldukları anlaşmalar uyarınca, birbirleriyle karşılıklı ilişkilerinde kuvvete başvurmaktan kaçınmak yükümlülüğünü üstlendiklerini"* belirtiyordu.

Ayrıca, Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919'da imzaladığı Nöyyi Barış Antlaşması'nın Bulgaristan'ın silahlanmasını kısıtlayan bazı hükümleri ile Lozan Barış Antlaşması'na ekli Trakya sınırına ilişkin sözleşmenin, Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'la sınırlarının iki yanında 30 km.lik bölgelerin silahtan arındırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasından vazgeçilmesi öngörülmüştür.

1. **Türkiye'nin İslam Ülkeleriyle İlişkileri**

Türkiye, 1930'larda İslam ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirirken, Doğu Akdeniz'deki İtalyan tehdidi üzerine çok taraflı işbirliğine de yönelmişti.

Bu çerçevede, **İran'la**, 5 Kasım 1932'de Dostluk Antlaşması ile Güvenlik, Tarafsızlık ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Ocak-Nisan 1937'de de çeşitli işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalanmıştır.

Türkiye ile **Irak** da, Bağdat'ta 8 Aralık 1936'daki nota teatisiyle, 5 Haziran 1926 tarihli Türk-İngiliz-Irak Sınır ve İyi Komşuluk Antlaşması'nın, ikinci kesimi hükümlerini uzatma kararı almışlardır. Ayrıca, Türkiye ile Irak arasında 1932 yılında Oturma Sözleşmesi, Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması ve Ticaret Anlaşması imzalanmış, 1938'de ise Veteriner Sözleşmesi yapılmıştır.

Türkiye ile **Mısır** arasında da 7 Nisan 1937'de Ankara’da Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma’nın 1. Maddesinde “iki ülke arasında bozulmaz bir barış, samimi ve sürekli bir dostluk” olacağı belirtilmekteydi.

7