**5. Hafta (18.10.2017) Kuzey Azerbaycan’da Milli Hareketin Başlanması**

Konular: *Fikir hayatında yenilikler; Mirze Feteli Ahundov; Hasan Bey Zerdabi ve Ekinçi gazetesi; 1905. Yıl inkılabından sonra milli hayattaki gelişme; Milli basın; Difai ve Müsavat partileri;*

Ders notları:

İrevan hanlığı arazisinde oluşturulan İrevan Guberniya'sı bölgeye zamanla Osmanlı Devleti, İran ve Orta Doğu ülkelerinden getirilen Ermenilerin yerleştirilmesi sonucu adeta Azerbaycan'dan soyuklanmıştır. Bölgede Ermenilerin çoğunluk sağlayabilmeleri için göçler devam ettirilmiş, bölgede yaşayan Türklerin, Türkiye ile Azerbaycan'ın diğer bölgelerine göç etmeleri teşvik edilmiş ve yöneticilerin Ermenilerden seçilmesi veya onların korunması gibi imkanlar sağlanmıştır. İrevan Guberniya'sında Rus yöneticilerin uyguladığı siyaset zamanla bölgenin ermenilerle meskun bir yapıya dönüşmesi sonucunu doğurmuştur. Bu siyasetlerin sonucudur ki, Aras Nehri'nin kuzeyindeki Azerbaycan toprakları fiilen Doğu ve Batı Azerbaycan olarak iki bölgeye ayrılmıştır. Doğu Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde dağınık halde yaşayan Ermeniler çeşitli sebeplerle Batı Azerbaycan'a yerleştirilmiş ve Çarlık Rusyası dağılıp Bolşevik sistemi kuruluncaya kadar geçen sürede batı Azerbaycan topraklarında Ermenistan Devleti kurulmuştur. Kuzey Azerbaycan'da 19.y.y.'ın ilk çeyreğinden başlayarak 20.yüzyıl başlarına kadar devam eden Çar işgal yönetimi 19.yüzyıl ortalarına kadar sosyal ve kültürel hayatta önemli bir değişiklik yaratamamıştır. Bölgenin yer altı ve yerüstü zenginliklerini işgalin başladığı ilk yıllardan itibaren sömürmeye başlayan Çarlık yönetimi aynı süreçte Azerbaycan Türklerini geleneklerinden, uzaklaştırmak amacıyla ciddi bir asimilasyon politikası uygulamış ancak bunda pek başarılı olmamıştır. 19.y.y.'ın ikinci yarısından başlayarak özellikle Güney Kafkasya demiryolunun yapılması ve petrolün artık enerji maddesi olarak kullanımı ile Bakü'de gelişen siyasi ve ticaret Kuzey Azerbaycan'ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli değişiklikler yarattı., Ekonomik hayatın gelişmesi sosyal ve kültürel hayatın aynı zamanda eğitim-öğrenimin de gelişip yaygınlaşmasına imkan sağladı. 19.yüzyılın sonralarına doğru Azerbaycan'da özellikle Bakü'de Çarlık Rusyasının işgalindeki diğer bölgelerle kıyaslanamayacak ölçüde ticaret ve sanayinin gelişimi yaşandı. Bu gelişmelere sahne olan Azerbaycan'ın petrolü başta olmak üzere diğer kaynaklarının büyük miktarının sömürülmesi de devam etti. Bakü'de sanayinin gelişmesi ekonomik hayatta rahatlık sağlarken sosyal ve kültürel alanlarda ciddi bir tehlike yaratıyordu. Bakü, Rusya'dan, İran'dan hatta Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen isçilerin yerleşiminden dolayı kozmopolit bir yapıya bürünüyor ve bu durum da Azerbaycan Türklerinin milli kimlik ve kültürleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyordu. Ermenilerin, Bakü'de yönetimde etkin rol oynamaları ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde (Dağlık Karabağ gibi) hak iddialarında bulunmaları (Rusların tahrikleri bu siyasette önemli rol oynamıştır.) Rusya genelinde yaşanan ekonomik problemler Çarlık Yönetimine 17 ve18.yüzyıldaki gücünden çok şey kaybettirmiştir. Aynı süreçte Çarlığın işgalinde bulunan topraklarda milliyetçilik duyguları güçlenmiş, toplumlar kendi vatanlarında özgür yaşamı sağlamak için mücadele başlatmışlar.

Çarlık işgalindeki topraklarda kültürel özgürlük yönünde başlayan istiklal hareketlerinin önderleri arasında Azerbaycan Türkleri ve Kazan, Kırım Türkleri ön sıralarda yer almışlardır. Bu dönemde, Azerbaycan'ın Mirze Fethali Ahuntzade, Kasım Bey Zakir, Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu gibi fikir adamları Mehmet Emin Resulzade, Ali Merdan Topçubaşı, Nesib Bey Yusufbeyli ve Fehali Han hoylu gibi siyaset adamları çarlık işgalindeki diğer Türk Halklarının temsilcileri ile birlikte düzenlenen kurultaylarda Rusya esiri Türklerin bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Çarlık Rusyasının 1905 yılında Japonya ile yapılan savaştaki mağlubiyeti ve ülke genelinde her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartların da sağladığı fırsattan yararlanan Azerbaycan Türkleri 20.yüzyıl başlarından itibaren aktif şekilde yürüttükleri bağımsızlık mücadelesini 28 Mayıs 1918'de başarıya ulaştırdılar.

Tarihsel olarak Azerbaycan millîyetçiliğinin baskın Ermeni millîyetçiliğine tepki olarak oluştuğu ve aynı durumun bağımsızlığın yeniden kazanılması sürecinde de tekrarlandığı yönünde iddialar vardır.17 Azerbaycan ve Azerbaycanlıların tarihsel olarak temelsiz ve geleneği olmayan bir olgu olduğu iddialarında saklı olumsuz niyet, nitelik olarak bu yargıda da aynı şekilde tezahür etmekte ve tarihlerinin yokluğunun yanında, Azerbaycanlıların savunmacı ve tepkisel, dolaysıyla kendi dinamiğinde yoksun, yapmacık bir kimliğe sahip oldukları gösterilmeğe çalışılmaktadır.18 Yaygın bir görüşe göre, 20. asrın başlarında Azerbaycanlılar ve Ermeniler arasındaki çatışma, Bakû’nün ekonomik olarak zayıf Azerbaycanlı burjuvazisinin, Azerbaycanlı kitleleri örgütleyip rakiplerine karşı yöneltmesi şeklinde açıklanmaktadır. Bu tür görüşleri inandırıcı kılacak bazı gerçekler de yok değildir. Azerbaycan’da İslâmcı, Türkçü, Liberal ve Sosyalist akımların varlığına rağmen, bunlardan hiçbirisi 1905’de siyasî kendinî-ifade imkânı doğduğunda bu insanları seferber etmeğe yetmemiştir. Güney Kafkasya’da “en düşük devrimci ruha sahip Azerbaycanlılar”, yumuşak başlı durumlarından “etnik şiddetle” uyandırılmışlardır. Azerbaycanlı bakış açısından, 1905 devrimleri “Tatar-Ermeni Savaşı” diye bilinecek olayla başlamıştır.19

Aynı durumun Sovyetler döneminde de tekrarlandığı, şehirlere gelen Azerbaycanlıların, işsizliğin en yüksek olduğu bu ülkede yolsuz bürokratik elitle de karşılaşınca içerlemelerini “başarılı ve zengin Ermenilere” yönettikleri iddia edilmektedir.20 19. asrın sonu 20. asrın başlarını tekrarlarcasına bu şekilde şehirlere gelen Azerbaycanlıların, Karabağ’da başlayan çatışmalarla 1905-1907 “Tatar-Ermeni Savaşı”ndaki gibi siyasî açıdan uyandıkları belirtilmektedir. Bunun devamı olarak, Azerbaycan’daki siyasî gündemi belirleyen kişilerin Ermenistan’dan sürülmüş 200 bin kadar aktif Azerbaycanlı olduğu (ki buna daha sonra Karabağ’dan sürülenler de katılacaktı) ve böylece AHC’nin başını çektiği siyasal harekâtın Ermenilere endekslenerek kısır kaldığı iddia edilmektedir.21

Oysa daha dikkatli değerlendirmeler kolaylıkla çok daha farklı sonuçlara götürmektedir. Ermenilere olan münasebet uzaktaki, Azerbaycan’a geçici olarak gelmiş ve sayıca az olan Ruslardan daha sert olsa da, Ermeni olgusu Azerbaycan’da hiçbir zaman Rus olgusundan ayrı olarak düşünülemezdi. Ermeni-Türk karşı durması iki etnik grubun lokal çatışmasından çok farklı bir durumdu. Temel sorun siyasî-askerî varlıklarıyla Azerbaycan’ı yöneten Rusların yanında, Ermenilerin de de facto kolonileştirici statüsünde bulunduklarının gözden kaçmasıdır. Girişken Ermeniler, Rusya’nın (Batı’nın) Ortadoğu’yu sömürü sürecinin başlamasıyla, aracı ve müttefik hâline gelip ekonomik-siyasî-kültürel açılardan gelişme sağlayarak, bir Ortadoğu toplumu içinde zengin ve güçlü kast hâline gelmekteydiler. Rus işgali ve petrol patlamasıyla Bakû’ye büyük miktarlarda gelmeye başlayan Ermenilerin diğer sömürgecilerden fazla bir farkı yoktu. 19. asırdan başlayarak Bakû’deki Ruslar, Ermenler ve Azerbaycanlılar sadece farklı milletler olarak değil aynı zamanda sosyal yapılanma içindeki konumları açısından da bölünmüşlük göstermekteydiler. Siyasî ve ekonomik elit ve hatta vasıflı elemanlar sırasıyla ağırlıklı olarak Ruslar ve Ermenilerden oluşmaktaydı. Şehirlilik ve taşralılık da genel olarak etnik sınırlara sadık kalmaktaydı. Böylece Azerbaycanlıların Ermenilerle sorunları, basit bir rekabet ve ksenofobi durumundan ziyade, tıpkı işgalci Ruslar konusunda olduğu gibi, kurtuluşçu seferberliğin bir yansımasıydı. Mesele eşit ortamda biri başarılı biri başarısız iki komşunun kavgası değildi. Bu mücadele Azerbaycan’ın yerli halkı tarafından, ortaya çıkan yeni dünya şartlarında, bu şartların diğer ve sonradan gelme uluslarca daha etkin bir şekilde kullanılarak baskıcı ve hegemon durum oluşturma plânlarına karşı yönelmişti. Hareketlenme savunmacı olabilirdi ama bu ifadenin altında saklı olumsuz ifade, “statükoculuk” Azerbaycanlıların tam da karşısına dikildikleri bir şeydi. Mücadele işte bu statükocu ve kolonileştirici konumdaki yabancılara (bu rolü “üstlenen” Ruslara ve Ermenilere) karşı yönelmişti.

Sorunun asıl kaynağı alkışlanacak bir şekilde doğru tespit edilmekteydi. Etnik çatışmaların oluşturduğu itici güç yabana atılamazsa da, gelişmelerin seyri yerel halkın gelişmişlik düzeyini ortaya koymaktaydı. 1905’in sonbaharında Gence’de oluşturulan yeraltı Difaî teşkilâtı bir anlamda Daşnaklara verilen bir cevaptı ancak asıl dikkat çeken nokta Difaî liderlerinin etnik çatışmadan kaynaklanan bu uyanışı Ermenilerden intikam almanın ötesine yöneltmeleriydi. Ahmet Bey Ağaoğlu Ermenilerle Müslümanların Ruslar gelmeden önce barış içinde yaşadıklarına dikkat çekerken, Difaî Güney Kafkasya halklarının birleşerek Ruslardan kurtulmaları yönünde düşünceler geliştirmekteydi ki, sonraları ortaya çıkacak Transkafkasya Federasyonu bunun bir sonucuydu.22 Bu örgüt açık bir şekilde Rus egemenliğine yönelmişti ve bilindiği kadarıyla 1905’te Rus egemenliğine karşı Müslüman, Gürcü, Ermeni birliği sloganını ortaya atan da küçük bir Genceli gruptu.23

1980’lerde başından itibaren Rusya’nın veya imparatorluk merkezinin Ermenilerle işbirliği içinde olduğu gözlemi, bu mücadeleyi Ermeni karşıtlığından ziyade yine de sömürgecilikten kurtulma harekâtına dönüştürecekti. 20 Ocak olayları bu durumu Azerbaycanlıların gözünde bir daha ispat etmekteydi. Günümüzde Azerbaycan’daki genel algılama, Karabağ savaşının Azerbaycan-Ermenistan değil, Azerbaycan ve emperyal Rusya’nın kullandığı Ermenistan arasında sürdüğü yönündedir; Azerbaycan’ın varlığını yok etmeye yönelik, tarihsel devamlılık arz eden Rus-Ermeni işbirliğinin sürdüğü düşünülmektedir. Hatta, Ermenistan’ın Karabağ nedeniyle fazlasıyla Rus baskısı altına düşmüş ve durumundan ders alınması gereken zavallı komşu olduğu söylemi bile gözden kaçmayacak kadar yaygındır. Tıpkı 80 sene önce Difaî örgütünün daha geniş bakış açısı gibi, sorunun kaynağının sömürgeci merkez olduğu görüşü hâkim olmaktadır. Azerbaycan’ın, Batı’nın arkasında durduğu Baltık ülkelerinden bile çok önce Rus ordularını topraklarından çıkaran ilk cumhuriyet olması bu duyguların boyutunu göstermektedir. Böylece Azerbaycan millîyetçiliği, Ermeni agresifliğine endekslenmenin ötesinde, tarihteki bu ciddî dönüm noktalarını daha geniş kurtuluşçu hareket çerçevesinde algılamıştır.

Temel Okumalar:

- Saadettin Gömeç, *Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi,* I bölüm;

- Mirza Bala Mehmetzade*, Milli Azerbaycan Hareketi*, [Vorşova], 1938, 3-7. bölümler;

- Hüseyin Baykara, *Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi,* İstanbul, 1975;

- Naki Keykurun, *Azerbaycan İstiklal Mücadelesinin Hatıraları (1905-1920),* Ankara: İlke, 1998;

- *Wikipedia*’dan uygun makaleler;

- *Youtube’*dan değişik videolar.