**7. ünite ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI**

**2.Dünya Savaşı Sebepleri**

Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri, savaş sonunda kalıcı barışı sağlayacak uluslararası ortamı oluşturmak yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Özellikle **Almanya**’ya imzalatılan **Versay Antlaşması**, Almanya’yı büyük bir ekonomik yük altına sokmuş, askerî bakımdan kısıtlamış ve toprak kaybetmesine yol açmıştı.

1933’te **Almanya**’da **Adolf Hitler** iktidara geldi. **İtalya**’nın da Hitler Almanya’sını desteklemesi Avrupa’da yeniden bloklaşmaya neden oldu.

**Her iki ülkenin temel hedefi,** İngiltere’nin ekonomik ve siyasi üstünlüğünü yıkmaktı. 1929’da ortaya çıkan Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkileri de devletlerarası siyaseti etkiledi.

Uzak Doğu’da ise **Japonya** doğal kaynaklara sahip olabilmek için Mançurya ve Çin üzerinde hâkimiyet kurmak istiyordu. Bu yayılmacı siyaset, Japonya - Almanya yakınlaşmasını doğurdu. İki ülke arasında 1936’da imzalanan antlaşmaya 1937’de İtalya dâhil odu.

\*Böylece **MİHVER DEVLETLER** olarak adlandırılan **Almanya-Japonya-İtalya ittifakı** ortaya çıktı.

\*Karşılarında ise başlangıçta **İngiltere** ve **Fransa**’nın, daha sonra **SSCB** ve **ABD**’nin katıldığı **MÜTTEFİK DEVLETLER** yer aldı.

**Savaşı Başlatan Olay**

Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya topraklarına girmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başladı.

**Savaşta Türkiye’nin Durumu**

Türkiye savaşta tarafsız kalmıştır.

1944 yılının sonlarına gelindiğinde İtalya savaştan çekilmiş, Müttefiklerin savaşı kazanacakları belli olmuştu. Aynı yıl içerisinde Türkiye, Müttefiklerle ilişkilerini canlandırmaya çalıştı. Almanya’ya yaptığı ihracatı durdurdu. Askerî nitelikli Alman gemilerinin Boğazlardan geçişini yasakladı.

Savaş sonrası oluşacak yeni düzeni belirlemek için **San Francisco**’da bir konferans toplanacaktı. **Türkiye**, bu konferansa katılabilmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer alabilmek için 23 Şubat 1945’te **Almanya ve Japonya’ya karşı savaş ilan etti**. Bu savaş ilanı sadece sembolik bir hareketti.

**Savaşı Bitiren Olay**

**ABD**’nin 6 ve 9 Ağustos 1945’te Japonya’nın **Hiroşima** ve **Nagasaki** kentlerine atom bombası atmasıyla sona erdi.

Almanya’nın Nazi kamplarındaki katliamları, Japonya’ya atılan atom bombaları ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle savaş süresince yaklaşık altmış milyon insan öldü. Bu ölümlerde pek çok insan hakları ihlalleri yaşandı. Ülkeler büyük ekonomik kayıplara uğradı. Kentler tahrip oldu, tarım ve sanayi üretimi azaldı, ulaşım zarar gördü. Dünya siyaseti ABD ve SSCB önderliğinde iki ayrı gruba ayrıldı: **ABD** önderliğinde “Batı Bloku” ve **SSCB** önderliğinde “Doğu Bloku”.

**Savaş Sonrası Türkiye’nin Durumu**

Türkiye, tarafsızlık ve denge politikası ile savaşın dışında kaldı ancak özellikle ekonomik bakımdan savaş ortamından olumsuz etkilendi.

Savaşın ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için \***Millî Korunma Kanunu** adıyla bir kanun hazırlandı.

Bu kanunla ekmek yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ekmeğin karne ile dağıtılması, **Varlık Vergisi** alınması gibi önlemler getirildi.

**Varlık Vergisi:** 11 Kasım 1942’de TBMM tarafından çıkartılan, İkinci Dünya Savaşı sırasında haksız kazanç elde edenlerden bir defaya mahsus olmak üzere alınması kararlaştırılan vergidir.

Sivil halkın ve kentlerin hava saldırısından korunması için karartma uygulandı. Sokaklar aydınlatılmadı ve binalardan dışarı ışık sızmamasına dikkat edildi.

Bir milyona yakın erkek, savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Bu durum, tarım ve sanayi üretimini olumsuz etkiledi. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.

**Türkiye de Çok Partili Hayata Geçiş**

Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul eden Türkiye, bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davranmak durumundaydı.

Cumhurbaşkanı İnönü’nün açıklamalarından kısa bir süre sonra 18 Temmuz 1945’te**, Nuri Demirağ**’ın başkanlığında **Millî Kalkınma Partisi** kuruldu. Böylece Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata geçiş sağlandı.

1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden **Celal Bayar,**

**Adnan Menderes,**

**Fuat Köprülü ve**

**Refik Koraltan** muhalif bir tavır sergiledi. Bu grup daha fazla demokrasi

talep eden ve tarihimize **Dörtlü Takrir** olarak geçen bir önerge verdi. Aynı milletvekilleri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak 7 Ocak 1946’da **Demokrat Parti**’yi kurdu. 1946’da Demokrat Parti ile birlikte on üç parti daha kurulmuştur.

**Soğuk Savaş Yılları**

Devletlerin coğrafi özellikleri ve buna bağlı olarak geliştirdikleri politikalar, ekonomik, askerî, teknik ve kültürel değerleri, dünya siyasetindeki yerleri **jeopolitik durum** olarak adlandırılır.

ABD ve SSCB, dünya ülkelerini kendi etkileri altına alarak iki kutuplu bir dünya oluşturmaya başladılar. Bu devletler siyasi ve ekonomik anlayışlarını diğer devletlere yaymaya çalıştılar.

İki blok arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar, silahsız bir mücadeleye dönüştü ve bu rekabet “Soğuk Savaş” olarak adlandırıldı. Sürekli savaş tehdidi altında süren bu rekabet, büyük bir teknoloji ve silahlanma yarışına yol açtı. Ekonomik kaynakların büyük bir kısmı savunma harcamalarına ayrıldı. Rekabet, uzaya çıkma yarışına da dönüştü. İki ülke bu şekilde birbirleri ve dünya ülkeleri üzerinde psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı.

“ABD, SSCB yayılmacılığına karşı coğrafi konumundan dolayı Türkiye’yi de yanında görmek istiyordu. Türkiye de SSCB baskısına karşı kendi güvenliğini sağlamak için bu dönemde dış siyasetini, ABD ve Batı Avrupa ülkeleri ile yakınlaşma yönünde belirledi.

ABD 1946’dan itibaren SSCB’nin öncülüğünü yaptığı Doğu Blok’unu kuşatmak ve yayılmasını önlemek için askerî ve ekonomik politikalar izlemeye başladı. Bu nedenle 1947’de, SSCB tehdidi altındaki ülkeleri ekonomik ve askerî açıdan güçlendirmeyi amaçlayan **Truman (Turuman) Doktrini**’ni ve bu doktrin çerçevesinde yapılacak ekonomik yardımları içeren **Marshall (Marşal) Planı**’nı uygulamaya koydu. Türkiye de bu planlama çerçevesinde yapılan ekonomik yardımlardan faydalandı.

**Önemli not:** SSCB, ABD’nin **Marshall (Marşal) Planı**’na karşı 1948’de “**Molotof Planı**”nı uygulamaya koymuş, **NATO**’ya karşılık olarak da 1955’te **Varşova Paktı**’nı kurmuştur. Böylece etki alanındaki ülkeler arasında ekonomik ve askerî iş birliğini güçlendirmeye çalışmıştır.

ABD ve Batı Avrupa Devletleri 1949’da dış güçlerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma gerçekleştirebilmek amacıyla **Kuzey Atlantik Paktı’nı (NATO)** kurdu.

\*\***Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması**, daha önce reddedildiği **NATO’ya 18 Şubat 1952’de üye** kabul edilmesinde etkili oldu.

**2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye**

Türkiye’nin savaş sonrası yakınlaştığı Batı ülkelerindeki demokratik ortamın etkisi ve ülke içerisinden yükselen demokrasi talepleri sonucunda çok partili hayata geçildi.1946’da Cumhuriyet Dönemi’nin ilk çok partili seçimi yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında nüfus artış hızı yükseldi. Silah altında bulunanların terhisi ile evlenmeler ve doğum oranı arttı. Anne ve bebek ölümlerinin azalması, insanların yaşam kalitelerinin yükselmesi gibi nedenler de nüfus artış hızının yükselmesini etkiledi. Tarımda makineleşmenin insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltması ve artan nüfusla beraber tarım topraklarının miras yolu ile parçalanması, aşağıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi kırsal kesimden kentlere göç hareketini başlattı. Kentlerde iş

imkânlarının daha fazla olması bu göç hareketlerini hızlandırdı.

Göçler sonucunda kentsel nüfus artmaya başladı ve 1985’te ilk defa kent nüfusu kırsal nüfusu geçti. Köyden kente göç, gecekondulaşma başta olmak üzere birtakım kentsel sorunları ortaya çıkarırken diğer taraftan da yeni bir kent kültürü oluşturmaya başladı.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya,

Avusturya ve Hollanda gibi çalışan nüfuslarının önemli bölümünü kaybeden ülkeler, iş gücü açıklarını kapatabilmek için ülkemizden işçi talebinde bulundu. 1960’larda pek çok vatandaşımız, yurt dışına işçi olarak göç etti.

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan 1963 yapımı “Susuz Yaz” filmi uluslararası alanda ödül alan ilk Türk filmi oldu. Yurt dışında eğitim alan ve dünya çapında başarı kazanan pek çok sanatçı yetişti.Spor alanında da çok büyük gelişmeler kaydeden ülkemiz, halterde Naim Süleymanoğlu ve güreşte Hamza Yerlikaya ile dünya spor tarihine geçen başarılar elde etti. Türk Millî Futbol Takımı, 2002 Dünya Futbol Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

**Mehmetçik Kıbrıs’ta**

İngiltere, Osmanlı Devleti tarafından geçici olarak kendisine bırakılan Kıbrıs Adasını, Birinci Dünya Savaşı sırasında 5 Kasım 1914’te resmen işgal etmişti. Adada yaşayan Rumlar, Kıbrıs’ı tamamıyla Yunanistan’a katmak anlamına gelen **ENOSİS** düşüncesi doğrultusunda zaman zaman Türklere yönelik olumsuz faaliyetlerde bulundular.

Rumlar adada **EOKA** adıyla terör örgütü kurup hem İngilizlere hem de Türklere yönelik şiddet hareketlerine giriştiler. Adadaki Türkler de kendilerini savunmak amacıyla “**Türk Mukavemet Teşkilatı**” adıyla örgütlenmeye başladı. Bu hareketler zamanla bir iç savaşa dönüştü. Taraf ülkeler olarak İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla yapılan görüşmeler sonucunda 16 Ağustos 1960’ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanlığına Rum lider Makarios (**Makaryos)**, yardımcılığına ise Türk lider **Fazıl Küçük** getirildi.

Türkiye 1974 te adaya askeri harekat yaptı. Harekât sonrası yeniden başlatılan görüşmelerden sonuç alınamayınca 1975’te **Rauf Denktaş** liderliğinde “Kıbrıs Türk Federe Devleti”, 13 Mayıs **1983**’te de “**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” (KKTC)** kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’yi tanıyan ilk ülke oldu.

**Türkiye’nin Dünya Barışına Katkısı**

Türkiye Cumhuriyeti, **Birleşmiş Milletler** ve **NATO** üyesi olarak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla barış gücüne katılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri günümüzde Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan, Aden Körfezi ve Somali Karasuları’nda dünya barışını sağlamak üzere görevlerine devam etmektedir.

**Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler**

**Terörizm ,**

**İrticai faaliyetler** ,

**Misyonerlik:** herhangi bir dinî öğretiyi başka ülkelerde yayma eylemidir ,

**Ermeni İddiaları:** Ermeniler, ASALA adlı bir terör örgütü kurarak 1973’ten 1994’e kadar yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarımızın ve vatandaşlarımızın bazılarını öldürdüler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarına ve ulusal hedeflerine ulaşması için içte ve dışta takip edilecek savunma siyasetine ilişkin esaslara **Millî Güvenlik Siyaseti** denir.

**Soğuk Savaş Sonrası Dünya ve Türkiye**

1961’de inşa edilen, tarihe **“Utanç Duvarı**” olarak geçen ve Almanya’yı ikiye bölen **Berlin Duvarı** 1989’da yıkıldı. Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu Almanya tarafından inşa edilen bu duvarın ortadan kaldırılması, bir bakıma Doğu Bloku ve SSCB’nin dağılmasını simgeliyordu.

Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile önemli bir değişim de Orta Asya’da yaşandı. **SSCB’nin 1991’de dağılmasıyla** bu birliğe bağlı devletler bağımsızlıklarını ilan etti. Bu devletlerden on bir tanesi (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna) 21 Aralık 1991’de Kazakistan’ın başkentinde toplanan **Alma Ata Zirvesi**’nde aldıkları karar sonucu **Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT)** kurdular.

Türkiye Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar’daki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için çaba gösteren bir ülkedir. Bu amaçla çeşitli birliklerin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu birliklerden biri, Türkiye’nin öncülüğünde 1992’de kurulan **“Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” (TİKA)’**dır. Türk dilini konuşan ve Türkiye’ye komşu olan ülkeler tarafından oluşturulan kuruluş; ekonomik, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amaçlarını taşımaktadır.

Türkiye’nin bu bölgede öncü olduğu bir başka kuruluş ise **“Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi” (KEİ**) dir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri bir araya getiren kuruluş, üye ülkelerin özellikle ekonomik yönden iş birliğini temel almaktadır.

**Körfez Savaşları**

**Birinci Körfez Savaşı 1990-1991**

Irak, Basra Körfezi’nin doğusunu ve Kuveyt’teki zengin petrol yataklarını ele geçirerek bölgede daha etkili olmayı amaçlıyordu. İstekleri karşılanmayan **Irak**, 2 Ağustos 1990’da **Kuveyt topraklarını işgal etti**.

BM, Irak’ın kuvvetlerini geri çekmesini istedi. Irak’ın ateşkes istemesi üzerine koalisyon güçleri kara harekâtını durdurdu ve 1. Körfez Savaşı bitti.

**İkinci Körfez Savaşı 2003 -2011**

**ABD** ve **İngiltere**’nin, terörü desteklediği ve kitle imha silahları bulundurduğu gerekçeleriyle 20 Mart 2003’te **Irak’a saldırmasıyla** başladı. Yakalanan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006’da idam edildi. 2009’da Irak yönetimi ile ABD arasında yapılan antlaşma gereği ABD 2011’de Irak’taki silahlı kuvvetlerini geri çekti. Ancak yine de Irak’ta kalıcı bir barış ortamı kurulamadı, çatışma süreci günümüze kadar devam etmektedir.

**\*\*Körfez Savaşları’nın Türkiye’ye etkisi**

• Irak’a uygulanan ambargolarla Türkiye ekonomisi zarar gördü.

• Irak’ın siyasi gücünü kaybetmesiyle Türkiye’deki terör faaliyetleri arttı.

• Irak’taki otorite boşluğu nedeniyle Irak’tan Türkiye’ye büyük bir göç hareketi başladı. Türkiye, gelen Iraklılara barınma konusunda yardım etti. Ancak artan nüfus pek çok sorunu da beraberinde getirdi.

• Türkiye “savaş bölgesi” ilan edilince pek çok turist Türkiye’ye gelmekten

vazgeçti. Bu durum, döviz kaybına yol açtı.