MİLLİ MÜCADELE ÖNCESİ

1. SORU: 1. Dünya savaşı hangi yıllarda hangi devletler arasında oldu**?** 1914 – 1918 yıllarında, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında oldu.
2. SORU: İttifak Devletleri kimlerden oluşuyordu?

Almanya, Osmanlı Devleti ve Avusturya –Macaristan

1. SORU: İtilaf Devletleri kimlerden oluşuyordu?

İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Yunanistan

1. SORU: 1. Dünya Savaşının en önemli cephesi hangisidir? Burada neden savaş olmuştur?

En önemli cephesi Çanakkale Cephesi’dir. İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u ele geçirmek istiyordu. Osmanlı’nın başkentini işgal ettikten sonra İstanbul Boğazı’ndan geçerek kendi müttefikleri olan Rusya’ya yardım götüreceklerdi.

1. SORU: Çanakkale Savaşları kaça ayrılır?

Çanakkale Deniz Savaşları: Boğazda geçmek isteyen gemiler Türk topçuları tarafından bombalanmıştır. Seyit Onbaşı büyük kahramanlık göstermiştir.

Çanakkale Kara Savaşları: Deniz yoluyla boğazı geçemeyeceğini anlayan düşman bu sefer karaya asker çıkarmıştır.

1. SORU: Çanakkale Kara Savaşlarının en önemli komutanı kimdir?

Mustafa Kemal’dir. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da düşmanı büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu yüzden halk ona “Anafartalar Kahramanı” demiştir.

1. SORU: Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında başarıya ulaştı mı?

Osmanlı Devleti sadece Çanakkale Cephesinde büyük bir başarı kazandı. Ancak sınırlarındaki diğer cephelerde ( Kafkas , Kanal , Irak, Filistin, Suriye , Yemen, Balkan ) başarısız oldu. Bu yüzden savaştan geri çekildi ve yenik sayıldı.

1. SORU: 1. Dünya Savaşı’nı kaybeden Osmanlı ne zaman hangi antlaşmayı imzaladı?

Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı.

1. SORU: İtilaf Devletleri bu antlaşmanın maddelerini uygulanınca neler oldu?

Ordumuz dağıtıldı,

Cephanelerimize ve silahlarımıza el konuldu.

Ulaşım ağımız denetim altına alındı.

Haberleşme ağımız (telgrafhane ve telefon) denetim altına alındı.

Ülkemiz işgal edilmeye başlandı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

1. SORU: Halk işgallere karşı neler yaptı?

◊Yurdun dört bir yanında halk, kendi silahlanarak düşmanla mücadele etmeye başladı. Halkın işgal güçlerine karşı direnmek için kurdukları silahlı direniş güçlerine Kuvayı Milliye denir.

◊Bundan başka halk cemiyetler kurmuş ve bu cemiyetler yoluyla örgütlenmiştr

1. SORU: Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılan olay nedir?

Mustafa Kemal, İstanbul’un işgalinden hemen sonra İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket etmiş ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a varmıştır. Bu olay ve tarih Milli Mücadele sürecinin başlangıcı sayılır.

1. SORU: Mustafa Kemal niçin Samsun’a gelmiştir?

İşgal altındaki İstanbul’da kurtuluş mücadelesinin yürütülmeyeceğini görmüştü. Anadolu’ya geçip halkı örgütleyecek, halkın gücünü birleştirecekti.

1. SORU: Mustafa Kemal halkı bilinçlendirmek ve örgütlendirmek için Samsun’dan sonra sırasıyla nerelere gitti?

Amasya’da, Amasya Genelgesi’ni yayınladı.

Erzurum’da, Erzurum Kongresi’ni yaptı.

Sivas’ta, Sivas Kongresi’ni yaptı.

Ankara’ya gelerek Milli Mücadele’yi buradan yönetmeye başladı. 23 Nisan 1920’de ise BMM’yi açtı.

1. SORU: Kurtuluş Savaşı için gereken askeri güç nasıl sağlandı?

Meclisin aldığı kararlarla yurdun dört bir yanında dağınık halde bulunan Kuvay-ı Milliye güçleri bir araya getirildi. Yaşı uygun olanlar asker alındı. Böylece düzenli ordu kurulmuş oldu. Ordunun her türlü ihtiyacını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı.

1. SORU: Kurtuluş Savaşı’ nda hangi cephelerde savaştık?

Doğu Cephesi: Ermenilere karşı, Kazım Karabekir Paşa komutasında,

Güney Cephesi: Fransızlara ve Ermenilere karşı, Kuvayı Milliye güçleri ile

Batı Cephesi: Yunanlara karşı önce İsmet Paşa komutasında, daha sonra ise Mustafa Kemal Paşa komutasında savaşılmıştır.

1. SORU: Doğu Cephesi’ndeki savaş nasıl sona erdi?

Ermenileri topraklarımızdan çıkarınca 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması’nı imzaladık. Bu antlaşma Ankara hükümetinin imzaladığı ilk antlaşmadır. Uluslararsı alanda kazanılmış bir siyasi zaferdir.

1. SORU: Güney Cephesi’ni diğer cephelerden ayıran özellik nedir?

Bu cephede savaşan bir ordu ve komutan yoktur. Bizzat halkın kendisi oluşturduğu Kuvayı Milliye birlikleri ile Fransız ve Ermenilerle mücadele etmiştir.

Bu yüzden BMM halkın mücadelesini ödüllendirmek için;

◊ Antep’e Gazi,

◊Urfa’ya Şanlı,

◊Maraş’a Kahraman unvanını verdi.

1. SORU: Güney Cephesi nasıl kapandı?

Bu cephe Ermeni ve Fransızları Antep, Maraş ve Urfa’yı terk etmesi üzerine 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile kapandı.

1. SORU: Batı Cephesi’nde kimlerle savaştık ve sırasıyla hangi savaşlar olmuştur?

Bu cephede hep Yunanlar ile savaştık. İtilaf devletleri bizzat savaşmasa da sürekli olarak Yunanları destekledi.

◊İnönü Savaşı : İsmet Paşa komutasında ( kazandık).

◊İnönü Savaşı : İsmet Paşa komutasında (kazandık)

◊Eskişehir -Kütahya Savaşı : İsmet Paşa komutasında ( Kaybettik, Yunan Ankara sınırlarına kadar ilerledi, meclisin güvenliği tehlikeye girdi.)

◊Sakarya Meydan Savaşı: Mustafa Kemal Paşa ( kazandık) ◊Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi : Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa ( kazandık)

1. SORU: Kütahya –Eskişehir savaşlarındaki yenilgi üzerine meclis hangi kararları aldı?

◊ Mustafa Kemal tam yetkili olarak başkomutanlığa getirildi.

◊ Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için Tekalifi Milliye emirleri çıkarıldı. Halk orduyu mal, yiyecek, giyecek, para, silah ile destekledi.

1. SORU: Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları nelerdir?

◊ Sakarya Meydan Muharebesi tam 22 gün 22 gece sürmüş ve sonuçlanmıştır. Böylece Yunanların ilerleyişi durdurulmuştur.

◊ BMM’nin ülkedeki ve dünyadaki saygınlığı artmıştır. ◊ İtilaf devletleri barış teklifinde bulunmuş ve Yunanlara verdiği desteği sona erdirmiştir. ◊ Meclis tarafından Mustafa Kemal’e “gazi” unvanı ve “mareşallik” rütbesi verilmiştir.

1. SORU: Batı Cephesindeki son savaş hangisidir?

Sakarya Meydan Savaşı ile düşmanın ilerleyişi durdurulmasına rağmen Yunanlar henüz topraklarımızı terk etmemişti. Bu nedenle saldırı( taaruz) savaşı yapmak gerekiyordu. Böylece önce 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başladı ve ardından 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı.

1. SORU: Mustafa Kemal Paşa muharebenin kazanılmasının ardından orduya hangi komutu vermiştir?

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi. Bu komuta uyan Türk ordusu, düşmanı 9 gün boyunca hiç durmadan kovalamış, onu 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökmüştür.

1. SORU: Bu zaferden sonra hangi antlaşma imzalandı? Türk ordusu İzmir’deki Yunan işgalini sonlandırdıktan sonra boğazlar bölgesine ve İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti. Savaşmaktan korkan İtilaf Devletleri, Türk hükümetine ateşkes teklifinde bulundu. Bunun üzerine Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 11 Ekim 1922’de ateşkes antlaşması imzalandı.
2. SORU: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonucu ve önemi nedir? Bu anlaşmayla işgal altındaki boğazlar bölgesi, İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarıldı ve silahlı mücadele sona erdi.
3. SORU: Lozan Barış Antlaşması’nın önemi nedir ve ne zaman imzalamıştır? İsviçrenin Lozan şehrinde imzalan bu antlaşma ile yeni kurulan Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünyaya duyurulmuştur. Bugünkü sınırları çizilmiştir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nda askerlere hangi emri vermiştir?

“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.”

Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler!” sözünü ne zaman ve niçin söylemiştir?

Mustafa Kemal, İstanbul’u işgale gelmiş İtilaf Devletlerinin gemilerine ve düşman askerlerine bakarak söylemiştir. Çünkü milli mücadelenin başlayacağına inanıyordu.

Mustafa Kemal, İnönü zaferinden sonra çektiği telgrafta İsmet Paşa’ya ne söylemiştir?

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü talihini de yendiniz.”

Erzurum Kongresinin özellikleri nelerdir?

◊ Doğu illerinden gelen temsilcilerle yapılmış “bölgesel” bir kongredir. ◊Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından “ulusal” bir kongredir. ◊ Vatanın bölünmez bir bütün olduğuna ve bağımsız olması gerektiğine karar verilmiştir.

Sivas Kongresinin özellikleri nelerdir?

◊ Yurdun her bölgesindeki illerden gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Hem toplanış şekli bakımından hem de alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir.

◊Yurdun dört bir yanında kurulmuş olan milli cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanmasına karar verildi.

◊ Bu kongre kurulması düşünülen meclisin bir provası oldu. Böylece cumhuriyetin temelleri atıldı.