MEŞRUTİYET ALEYHTARLIĞINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER

Taner ASLAN

Özet


Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devleti, Meşrutiyet, Hüriyet, Nümayiş.

Abstract

Some thoughts of Opposition to the Constitutional Monarchy

The most important outcome of the Revolution of the Constitutional monarchy, proclaimed in 1908, was seen in the areas of basic human rights and liberties. But the concept of “liberty” and “constitutionalism” and their meanings were unknown to the Ottoman people. The concept of “liberty” was misinterpreted as the freedom of doing whatever one wants by the Ottoman people. The revolution of the Constitutional Monarchy initiated the culture of organizing meetings and protests by its liberal atmosphere. Frequent protests caused societal depression and indiscipline in the society. Also Abdulhamid and Headquarters of the Committee of Union and Progress were annoyed by the frequent protests Committees unfavorable implementations whereas effective as misinterpretation of “liberty” in the formation of social movements. The Committee tries to take managerial precautions to prevent social movements. They tried to end the protests by publishing communiqués and decrees. Opposition to the Constitutional Monarchy was a factor which increased social tension, but the cases were investigated and guilty people were arrested.

Key Words: The Committee of Union and Progress, Ottoman Empire, The Constitutional Monarchy, Liberty, Protest.

* Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kampus/Aksaray. E-mail: taner.aslan@aksaray.edu.tr
GİRİŞ

II. Meşrutiyet 1908 tarihinde Selanık'te ilan edilmiştir. Meşrutiyetin ilanını belgeleyen Tebligat-1 Resmiye'nin gazetelerde yayınlanmasıyla kamuoyu, meşrutiyetin ilanından haberdar olmuştur. Meşrutiyetin ilanının resmi teblig ile duyurulmasına rağmen İstanbul halkı mütereddi idi. Buna karşın 10 Temmuz İnkılabı, imparatorluğun muhtelif yerlerinde çeşitli etkinliklerle, bayram havasında kutlanmıştır. İnkılabın getirilmiş olduğu olumlu hava ile cadde ve sokaklar, yığınların mali haline gelmiştir. Özellikle Meşrutiyet İnkılabı, hürriyetin kiblesi (Mehd-i Hüriyet) olarak telakki edilen Selanık'te, halkın büyük katılamıyla coğrulu bir şekilde karşılannmıştır. Selanık'te sokaklar üç gün üç gece imparatorluğun bayraklarını taşıyan ve kendi cin var heohenk olan etkileri göstericilerle dolup taşmış; hocalar, papazlar ve hahamların sarımsa dolaş kucaklaşmalara sahit olunmuş; farklı dînlere mensup tebaada bir uzlaşma meydana gelmiştir.

"...İlân-ı Meşrutiyetin ilk günleri nutuklar ve nümayişlerle geçti.
Pazar günü Mekâtib-i Askeriye ve Tibbiye talebesi, önlerinde

1 BOA., YE., 23/291. II. k.
2 İkdam, S. 5087, 11 Temmuz 1324/24 Temmuz 1908, 1; Sabah, S. 6783, 11 Temmuz 1324/24 Temmuz 1908, 1; Musavver Muhit, C. 1, S. 3, 2 Teşrin-i Sani 1324, 44-45.
3 Yöntem 1962, II, 259.
5 Rey 1945, 79.
6 Lewis 2000, 210-211.
Meşrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazi Düşünceler

müzika ile Bab-ı Ali’ye gelen Arz Odası önünde nutuklar irad ettirler. İçlerinde at üzerinde bulunan bir gencin ‘Kanun-ı Esasi Mithat Paşa’nın hünten nähakkıyla yazılımı’ diye başlayan heyecanlı nutku, o sırada hâl-i in’ikadda bulunan Meclis-i Vükelaç hayli telaşı mucip olmuştur...”

Meşrutiyet İnşalabı, Balkanlar’da Anadolu’ya göre daha görmekli bir biçimde kutlanmasını hürriyetin burada olan edilmiş olması bağlılayabiliriz. Herkesin, hürriyete-eşitliğe-adalete kavuşacağı düşüncesi, Balkanlarda ayrılcı isyanların bu ilklayıp son bulacağı niyeti, sevinç gösterilerinin düzenlenmesine yol açmıştır.

Meşrutiyetin ilanı, gazete sütunlarında yer almaya rağmen, halk mahiyetini hentüz anlayamamıştır. Ancak, aşına doğru Babiali’de, gazete idarehaneleri ile bazı kütüphanelerde bayrak asmak ve müesseselerin önlerinde gruplar halinde toplantı yapmak suretiyle ufak bir gösteri hareketi belirmiştir, daha sonra bu gösteriler giderek artmıştır. Memleketin çeşitli vilayetlerinde, ayaklanmalar olarak adlandırılması bile, bazı nümayişler ve karışıklıklar meydana gelmiştir.

1. Meşrutiyet Aleyhtarlığının Nedenleri

II. Meşrutiyet Dönemi, Tanzimat ve II. Abdülhamit dönemlerine göre oldukça farklı hususiyetler arz etmektedir. Bir kurtuluş recetesini olarak takdir edilen meşrutiyet, daha evvelki birikimlerin, temayüllerin ve tüm farklılıkların, kendilerini bir tür ifade etme imkanlarını elde ettiği bir süreç olmasının yanında; siyasî ve sosyal gelişmelerin, problemlerin, karışıklıkların üst düzeyde geliştiği, sahnelendiği ve yaşadığı bir dönemde12.


---

9 Türkgeldi 1984.
10 Hasan Amca 1958, 19.
12 Kara 1994, 5-6.
13 Bayur 1959, 267-268.
Tuner Aslan


Mesrutiyet İnkilabının istiklal ve bekamızı temin edebileceğine inanılmıştır. Ancak "aranan pek çok zaman geçmeden mühiş bir 'hayal kırlığı' öldü. Zira halkın genelini sihirli bir sözcük haline gelen hürriyetin mahiyeti ve hemhümrlik mahiyeti dahil olmak üzere, anlaşılmadı. İttihatçılar, adım adım 'halka muvazi istikamet'ten ayrılmışlardır."
Mesrutiyetin ilanı sonrasında hürriyeti serbestlik olarak algılayan yııınlar, otoritenin sarsılamasına, asayışın bozulmasına, dolayısıyla halk arasında huzursuzluğa sebep olmuştur ve "Geceli gündüzlüz, durup dinlenmeden sürekli gösterilere devam ediliyor, bu ve buna benzer hareketlerin ardi arkası kesilmıyordu."


Mesrutiyet İnkılabı sonrasında arı arka kesilmeyen nümayişler meydana gelmiştir. ʻİstibdatʻ döneminde görülmeyen nümayişler, inkılabın getirdiği hürriyet ortamında görülür olmuştur. Halk, inkılabın kendilerine her istediklerini yapma özgürlüğü verdiği şeklinde yanlış bir yanlışlığa kapılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti, mesrutiyetin ilk günlerinde meydana gelen asayıssızlığı nutuklar irat ederek öinemeye çalışmıştır. Asayıssızlığın ortaya çıkması ve giderek yaygınlaşıp, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin duruma hüküm olamadığını göstermektedir. Mesrutiyetin ilanından sonra başıboş hareketler giderek artmış, memlekte huzursuzluk baş göstermiştir. Söke’den 1326 tarihinde gönderilen bir telgrafta, başıboş hareketlerin artmasından dolayı can ve mal güvenliğinin kalmadığı bildirilmiştir.

Mesrutiyetin ilk günlerinde gösteriler birbirini takip etmiştir. Halkın her türlü teşebbüsü, her nevi toplantıarda gürültü, patr_nci nihayet Yıldız’a gitmek, padişahı görmek kararına bağlanmıştır. Zat-ı Şahane’yı görüen halk, ‘Padişahım çok yasa’ diyerek bağırdı. Mesrutiyetten önce halkın, Yıldız’a giderek ‘Çok yasa Padişahım’ nüdaları sıkıka yapılan bir şey değildir. Abdülhamit’i de endişeye sevk eden şey, yııınların bitmek tükenmek bilmeyen toplantıları ve gösterileriydi. Aslında yııınların sıkıka padişahi görme arzusu ile toplantılar düzenlmesinden ve patr_ntular çıkartılmasından ne padişah ne de İttihat ve Terakki

28 Hasan Amca 1958, 19.
29 Süleyman Numan 1324, 140.
30 Hasan Amca 1958, 42-43.
31 İrem 2003, 31.
32 Dr. Mehmet Cemil 1331, 20.
33 BOA, DH.MKT., 2703/53.
Cemiyeti ileri gelenleri memnundu; "Padışah, Sarayın duvarları dibinde muazzam halk homurtularını duymak, tarihın ve ananın verdiği korkunç derslerden dolayı endişe içinde idi."

Meşrutiyet ilan edildikten sonra asayişin bozulması ve otoritenin kaybolması endişe vericiydi. Yiğinlərin nümayişlerinin çıkış noktasını, hürriyetin kendilere verdiğini zanettikleri serbestlik oluşturmaktaydı. Yiğinlər yaptıkları tashkınlıkların kanuna ve nizama uygun olduğu düşününcesindeydi. Halka, meşrutiyeti anlatmak maksadıyla atlı kişileri görevlendirilmeleri de meşrutiyetin tam manasıyla anlaşılamamasındandı; "doğrusu iyi bir şekilde başlamamış olan, pek de hoş bir seyir takip etmeyen bu harekетler endişe verici bir mana taşıyordu."

Meşrutiyet İnkılabı, halk arasında her şeyi yapmak bütün yasakların kalkması şeklinde algılanmıştır. Bundan dolayı hareketin eksenı kaybedilmeye başlanmıştır. İhtilalin en müessir rolünü oynamış küçük rütbeli subaylar, hürriyeti kendilere mal ettiklerinden, dilediklerini yapmakta kendilerini muktedir görüyorlardı. Örneğin; Selanik’e bağlı Langaza Kazası’nda İttihat ve Terakki’ye dâhil olmuş bir üstegmen, kazanın savcısına kasabadan çıkmış gitmesini ihtıta etmiş, ancak kazada hükümet adına kanunu ve devleti temsil ettiği bilen bu genç adam da teklife ehemmiyet vermemiş, verilen süre sona erince üstegmen mahkeme salonuna girmek ve zor kullanmak suretiyle vazife halinde bulunan savcıyı çalyaka dışarı atmıştır. Memleketin birçok yerinde hallerinden memnun olmadıkları memurların azlinin istenildiği de olmuştur. Örneğin meşrutiyetin ilanını mûteakip, Bursa’daki karışımlık esnasında ahaliden bir grubun su-i hallerinden dolayı azlını talep ettikleri onbeş kişinin memuriyetlerine son verilmişdir.

Halk, hürriyeti kanunlara riayet etmek olarak değil hemen her şeyi özgürlçe yapabilme şeklinde görünüş, nefret beslediği eski rejimin idarecilerini sindirmek, yerinden etmek gibi hareketlerde bulunmuştur. Halkın devlet idarecilerine, memurlarına ve valilerine karşı bu türden harekette bulunması kanunların çiğnememesine yol açmıştır. Oysa Meşrutiyet İnkılabı, memlekette kanunu ihdas etmek için getirilmiş ise de bu durum, Cemiyet’in istediği bir durum değildi. Taşrada eski rejimin sevilmeyen komutan, vali, hâkim, defterdar

36 Price 1969, 92.
37 Hasan Amca 1958, 42.
38 Hasan Amca 1958, 43.
39 BOA, DH.MKT., 2706/105; BOA, DH.MKT., 2782/97.
40 İrtём 2003, 31.
ve diğer memurları, yerlerinden kovulmaya başlanmıştır. Bu tür uygulamalar fevri olarak yapılmaktaydı ve ancak yapılan hukuksuzluklar, devlet idarecilerini ile memurlarını rahatsız etmekteydi.\(^{41}\)

Meşrutiyet ilan edildiğinde, Sait Paşa Hükûmetinin ilk icraatlarından biri de Yıldız'a yakınlıklar ile bilinen bir kısmın İleri gelen devlet memurlarını görevden el çektirmek olmuştur.\(^{42}\) Bu uygulamalar bir tasfiye hareketi niteliği taşımaktadır. Saraya yakınlıklar ile bilinen yüksek ya da diğer devlet idarelerinde görevli memurların memurluklarının ellerinden alınmasını, siyasî ve sosyal bir buhran doğuracağı aşikardır. Memuriyetlerine son verilenler, İttihat ve Terakki karşıtı muhalif grup içinde yer almışlar ve her türlü gösteri ve toplantıda bulunmuştur.

Meşrutiyetin getirilmiş olduğu özgürlik ortamı nümayişlere ve toplumsal kargaşa ve davetiyeye çıkardığı gibi, matbuat aleminde de görülmemiş bir artışa yol açmıştır.\(^{43}\) Bunun yanında her fikrin rahatlukla tartışildiği ortamda binlerce cemiyet ortaya çıkmıştır.\(^{44}\) Ancak her çeşitli kıyıttan uzak yüzlerce matbuatın ortaya çıktığı, binlerce cemiyetin var olduğu ve demokratik ortamın neş'i nema bulmadığı bir ortamda çatışmanın olması kaçınılmazdır.\(^{45}\)

Hürriyetin her şeyi rahatlukla yapabilme ve söyleyebilme imkanı sağladığı düşüncesinden hareketle, herkes ne söylendiğine değil, kendinin ne söylendiğine bakmaktadır. Herkesin kendine göre bir doğrusu vardı. Toplumda bu durumun fəci bir hâl aldığı Hukuk u Umumiye gazetesinde Hak Söyleyelim başlıklı yazında ele alınmıştır.\(^{46}\)


\(^{41}\) Süleyman Numân 1324, 140.
\(^{42}\) Sabah, S. 6787, 15 Temmuz 1325/28 Temmuz 1908, 1.
\(^{43}\) Birinci 2001, 152.
\(^{44}\) Atay 1963, 33.
\(^{45}\) Birinci 2001, 152.
\(^{46}\) "Hak Söyleyelim", Hukuk u Umumiye, S. 34, 6 Teşrin-i Evvel 1324, 3.
\(^{47}\) Birinci 1990, 28.
\(^{48}\) Dr. Mehmet Cemil 1331, 25.
görülüştür. Şura-yı Ümmet’te yer alan bir haberde, Fevziye Kıraathanesi’nde birçok nutuk İrad olunduğundan bahsedilmiştir.49 Meşrutiyet İnkılabının getirdiği özgürlik ortamında hemen herkesin siyasetle uğraşması, siyaset yapma kültürünün oluşmamış toplunda çatışma meydana getirilmiş.

Siyasallaşmanın menşı boyutlara ulaşmasına İttihat ve Terakki’nin farklı siyasi oluşumları hayat hakkı tanımayan tekelci tavrını da etkili olmuştur.51 İttihat ve Terakki’nin kalemlerinden Hüseyin Cahit, Meşrutiyet Hatraları adlı yazısında, İttihat ve Terakki’nin muhalif ve hayat hakkı tanımayan tekelci tavrını şu şekilde belirtmiştir:

“Memlekette bir teşkilât ve idare kâbiliyeti, bir samimiyet ve vatan muhabbeti varsa bu yalnız İttihat ve Terakki’de toplanmıştır. Onun haricinde ki kuvvetler, surf kendi şahsi ve milli menfaatleri namına Türk vatanını yükmak için çalışan menşı, muzur ve hain unsurlardan yahut hakikatı bilmeyecek kadar düşünçesizlerden ibaretti.”52

Siyasallaşmanın ortaya çıkardığı menşı neticeler, siyasette itikâl bırakmamıştır.53 Toplumsal boyutta siyasallaşmanın bu hale gelmesinin sebeplerinden biri de tensikat usuludur.54 İttihat ve Terakki, devlet memuru kımlarına güvendiği kimseleri atamak maksadıyla tensikat usulünü getirmiş, buna binaen memurlar, kötülü hali öne sürülerek ve hatta hiçbir gerekçe gösterilmeyerek görevlerinden alınmışlardır. Bu durum memurlarda huzursuzluk meydana getirmiştir ve şikâyetlere yol açmıştır.56 Siyasallaşan bir tensikatla birçok memur görevinden el çektilmiştir.57 Nitekim görevlerecek uzaklaştırılan memurların sosyal bir buhrana yol açacakları da düşünülmüldü. Meşrutiyetten memnun olmayanların ve İttihat ve Terakki muhaliflerinin ortaya çıkmışında tensikat uygulamasının önemli etkisi olmuştur.58

Meşrutiyet Döneminde sansürün kaldırılmasıyla matbuatta görülmek bir artış meydana gelmiştir. Matbuat, siyasetin kullanıldığı önemli bir vasıta haline gelmiştir, farklı siyasi fikirler gazete sütunlarına taşınmıştır. Zamanla

49 Şura-yı Ümmet, 17 Zilkade 1326.
51 Birinci 1990, 31-33.
52 Yalçın 1937, 230.
53 Ali Nihat 1326, 216-216.
54 Ismail Hakki 1324, 3-4; Ali Münnif Bey 1996, 43.
55 Hilmi Urun 1959, 42; Kızıltopraklı 1324, 37-38.
56 Ali Kemal 1324, l; Süleyman Nazif 1927, 11.
57 Kazım 1324, 2.

Toplumda siyasî karmaşayı tetikleyen etkenlerden biri de siyasî cinayetlerin vuku bulmasıdır. 7 Nisan 1908 Çarşamba günü Serbesti gazetesi başmuharrirı Hasan Fehmi’nin öldürülmesi sonucu, hükümetin katilin bulunmasına acıele davranması üzerine gösteriler tertip edilmiştir. Serbesti gazetesi başmuharrirı Hasan Fehmi’nin köprü üzerinde katledilmesi sonrasında hadiseyi telin etmeye gelenler, katile ve hükümete lanetler yağdırmışlardır.

59 “Şayialar”, İkdam, S. 5177, 8 Teşrin-i Evvel 1324, 3; “Geçen Meraretler”, Millet, S. 1, 23 Temmuz 1324, 1.
60 “Barışsalın”, İkdam, S. 5090, 14 Temmuz 1324, 2.
61 İkdam, S. 5340, 25 Mart 1325, 4.
62 A. Saffet 1324, 103.
64 “Kârilerimize”, Davul, S. 1, 14 Teşrin-i Evvel 1324, 1.
65 Ahmet İhsan 1391, II, 67.
66 İtem 2003, 46.
Babıralı önünde toplanan kalabalık, hükümseten katilin bulunmasını istemiştir. Hasan Fehmi'nin katledildiği köprünün iki başı asker ve polis karakolu ile kapalı olması karşın, katilin buradan kolaylıkla kaçabılmasını dikkate sayıyan bir hadise olarak değerlendirilmelidir.


Sabık rejimin gücünü kırmak maksadıyla 'istiibdat' döneminin hafiyeleri tek tek ortadan kaldırılmaktaydı. 1-2 Kasım 1908 geceşi eski devrin önde gelen hafiyelerinden İsmail Muhtar Paşa, Sultan Mahmut Türbesi önünde öldürülmuştur. Bundan başka Giritli Yüzbaşı Bahaeddin, Kanun yüzbaşları İbrahim ve Ali Şuayb beyler, Manastır toplu ayak müstüslü Mustafa Efendi de...
öldürülenler arasındadır. Bu kişilerin hafıyeliğin suçlamasıyla katledilmesi halk arasında huzursuzluk meydana getirmiş, dolayısıyla İtilaçılara karşı olumsuz bir havanın oluşmasına yol açmıştır. Bir kişi tarafından temsil edilen ‘istiibdat’ rejiminin şimdi bir zümre tarafından tatabkine devam edildiği yolunda itirazlar meydan alıyor, şikâyetler günden güne şiddetleniyordu.


Ortaya çıkan olayların sebebinde İttihat ve Terakki’nin, meşrutiyetin ruhuna uygun harekette bulunmaması da yatmaktadır. Murat Bey, Meşrutiyet İnkılabını meydana getirenlerin inkılâbın mahiyetine riayet etmediklerini şu şeklinde vurgulamıştır:


75 Yöntem 1962, 258; Duru 1957, 33.
76 Felek 1974, 49, 51, 55.
77 İrtım 2003, 29.
78 Birinci 2002, 13, 201.
79 Akşin 1987, 120.
80 Aydemir 1999, 1, 90.
sahibinin rızası ve muvafakatı vardı. Şimdi ise zehâbları doğru olunca surf tagallub şeklini almış olyordu.”


Mesrutiyet İnkılâbi ile devlet geçmişi kapısı haline gelmiştir. Cemiyet, memur olacakları istedikten göre taşın etmesi planlanmışdır. 1909 kongresinde hazırladığı raporu altınıca maddesine göre, herkesin kabiliyetine göre memur olacaklarına dair bir karar almışsa da hakikatte buna uyuulmamış, Cemiyet’e yakın kimserler memurluklara getirilmiş, rütbe ve makamlara tayinler liyakate göre değiş, Cemiyet taraftarlığına göre yapılmıştır. İttihat ve Terakki’nin siyasi ve sosyal politikalarını eleştirenler tarafından teşkil edilen Hizb-i Cedid grubu, memur atamaları ve terfilerdeki usulsüzlikleri “mevadd-ı aşere” adı verilen on maddelik bildirisinde ele almıştır.

İttihat ve Terakki’nin siyası ve sosyal politikalarından rahatsızlık duyanlar, muhallif gruplar teşkil etmek suretiyle iç ve dış gelişmeleri tetik etmişlerdir. 1912 Haziran’ında İstanbul’dan İttihat ve Terakki’ye muhalif birtakım asker Halaskar Zabitan grubunu kurmuş ve İttihat ve Terakki’nin yönetimden elini çekmesini, hükümletin siyaset adamlarına ve devlet memurlarına bırakılması istemişdir.


---

83 Davul, S. 1, 14 Teşrin-i Evvel 1324, 1.
84 Resid Paşa 1993, 77.
86 Bayar 1997, 62.
87 Ahmad 1986, 134.
88 İrtem 2003, 36.
İtilaf gibi siyasî oluşumlarla birlikte Hızb-i Cedid, Halaskar Zabitan, 31 Mart gibi somut hadiselerin patlak vermesinde İttihat ve Terakki’nin, measureseti tesis ederken eski rejimin devlet idarecilerine el çektirmesi ile menfi uygulamaları önemli rol oynamıştır.

“Ferda-yi zafer” diyerek ülke idaresini tekeline alan İttihat ve Terakki’nin menfi uygulamaları, İttihatçılar arasında da tepkiyle karşılanmış ve bu yüzden birçok kişi Cemiyet’ten ayrılmıştır. Eski bir İttihatçı olan Şerif Paşa, Cemiyet’in uygulamalarının verdiği huzursuzluktan dolayı Cemiyet’ten ayrılanlardandır. Şerif Paşa, Bir Muhalifin Hatıraları adlı eserinde, Cemiyet’ten ayrılsının gerekçesini şu şekilde izah etmiştir: “Meclis-i Meb’ûsân’ın açılmasından sonra askerin hâkimetinin siyasî meseleleriyle uğraşması askerin birliğine pek elim, feci bir darbe vuracağı şüpheden uzak ve bitmeyen umûmî kavvetleriyle Meşrutiyet idaresinin gözçüsü olmak lazım gelen ordunun siyasî meselelerle uğraşması yüzden zuhuru muhtemel değil mutlak olan görüş ve düşüncê sebepiyle ne gibi vahim neticeler tevellüd edeceği ispatlan azadedir.”

Türkçe ve Fransızca Meşrutiyet Gazetesi Müdür-i Siyasisi Birinci Ferik-i Müsta’fi Şerif, Cemiyet tarafından Cemiyet-i Hafife üyesi olmakla suçlanmıştır.


2. Meşrutiyet Aleyhtarlığı

Meşrutiyetin ilanı sevinçle karşılanmış, memleketin muhtelif yerlerinde Müslüman ve gayrimüslimlerle çokuşyla kutlanmıştır. Meşrutiyetin getirmiş

89 Şerif Paşa 1990, 34.
90 Müsta’fi Şerif 1911, 42.
93 Hafiz Kemal ve Süleyman Sırrı, 1327, 7.
ölüğü özgürlük ortamı ve aşırı siyasallaşma ile İttihat ve Terakki’nin cemiyet dışı oluşumlara hayat hakkı tanmayan katı tutumu, memlektede bir anda menfi havanın ve toplumsal gerginliğin oluşmasına zemin hazırlamıştır.


94 BOA, DH. MÜÌ, 121/61.
95 BOA, DH. MÜÌ, 55/1-7.
96 BOA, DH. MÜÌ, 103-1/34.
97 BOA, DH. MÜÌ, 103-1/38.
98 BOA, DH.MKT., 2631/69.
99 BOA, DH.MKT., 2734/52.
Meşrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazı Düşünceler


Muş’ta da meşrutiyet aleyhinde işa’atı bulunan Ahmet Efendi yakalanarak Dersaadet Divan-ı Harbi’ne gönderilmiştir, meşrutiyet idaresi aleyhinde bulunan Manastırü Ali oglu Mustafa, Divan-ı Harb-i Örfce beş sene kalabend cezasına mahkûm edilerek Midilli’ye yollanmıştır, yine meşrutî idare aleyhine söz söylediği malum olan Şeyh Abdulkadir b. İsmail Sakız’a, Ali Hoca bin İsmail de üç sene müddetle Sivas’a sürgün edilmiştir.

İttihat ve Terakki’nin denetiminden uzak bölgelerde meşrutiyet iyi karşılanmamış, bu bölgelerde meşrutiyet aleyhtarlığı başarılı göstermiştir. Cemiyet, bunun önüne geçilmek için bölge halkı üzerine heyetler göndererek propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. İmparatorluğun merkezden uzak ve Cemiyet’in tesiri olmayan bölgelerde, meşrutiyet karşıtı gösteriler ve yayınlar yapılarak huzursuzluk çıkarılmaya çalışılmıştır. Meşrutiyetten memnun

100 BOA, DH.MKT., 2883/51.
101 BOA, DH.MUl, 42/8.
102 BOA, DH.EMKADL., 11/32.
103 BOA, DH.MUl, 103/-1/38.
104 BOA, DH.EM.THR., 93/39.
105 BOA, DH.MUl, 88/36.
106 BOA, DH.MUl, 54/-1/20.
107 BOA, DH.MUl, 94/-1/4.
108 BOA, DH.MUl, 103/-1/19.
109 BOA, DH.MUl, 108/-1/32.
olmaya rek ‘istibdadi’ geri getirmek isteyen urban ve aşiretlerin herhangi bir hadiseye mahal vermemeleri için Medine Mühafız Kumandanlığı Vekâleti gerekli tedbirleri alarak durumu kontrol altına almaya çalışmıştır ¹¹¹.

Mesrutiyet aleyhinde yayınlanan gazeteler memlekete sokularak mesrutiyet idaresi hakkında menfi bir ortam hazırlanmaya çalışılmıştır. İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi bu tür muzur Yayınlarının ülkeye sokmasını kesinleme yazısına olduğunu ileri sürmüştür. Örneğin Mısır’da yayınlanan Yıldırım gazetesi 12 Nisan’da yayınlanan Yıldırım gazetesi 112 mesrutiyet aleyhindeki yazılarından dolayı ülkeye sokmasında izin verilmemiştir.


Bazı devlet memurları, mesrutiyet aleyhinde faaliyetlerde bulunarak halk arasında kin ve nefret uyandırma çalışmışlardır. Fakat bu tür faaliyetlere kesinlikle prim verilmemiş, bu tür faaliyet içine giren devlet memurları tahkikat neticesinde tevkif edilmiştirlerdir. Yalvaç eski Kaymakamı Hamdi Bey’in mesrutiyet aleyhinde faaliyette bulunduğunun hakkında tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat neticesinde suçlu bulunarak İstanbul’a gönderilmiştir ¹¹⁴.


¹¹¹ BOA, DH.MKT., 2833/94.
¹¹² BOA, MV., 131/61.
¹¹³ BOA, DH.MKT., 2889/5.
¹¹⁴ BOA, DH.MUİ, 18/-1/56.

16


115 İkdam, S. 5163, 8 Ekim 1908; Ali Cevad Bey 1991, 15-16
116 İkdam, S. 5163, 26 Ekim 1908; İkdam, S. 5223, 9 Aralık 1908.
119 Ali Cevat Bey 1991, 188.
119 Danişmend 1986, 159.
kapatılması isteklerinin kabul edileceğini, ancak bunun için Müslüman Dairesi’ne gelmelerini ister. Müslüman Dairesi’ne gelen 150-200 kadar silahlı isyancı, daha önce alınan tertibat neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.¹²¹

31 Mart, Erzurum ve Erzincan Askeri İsyanları neticesinde isyanda rolü olanlar tevkif edilerek Divan-ı Harbe sevk edilmişlerdir. 31 Mart İsyanı’nda dahili olanlar Divan-ı Harbi’de yapılan mahkemade mevcut düzeni ‘tağıyr ve tebdil’ suçlarından yargılanmışlar, mahkeme neticesinde 70 kişi idama, 420 kişi de çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.¹²² Erzurum isyanına taraftar olmakla suçlanan 7. Tümän Komutanı Ferik Yusuf Paşa ise İstanbul’a gönderilmiştir ve burada 2. Divan-ı Harp Mahkemesi’nde suç suçu sabit Görülen idama mahküm Edilmişdir.¹²³ Erzincan askeri ayaklanmasını katıldığı tespit edilen 6 Çavuş ve başçavuş idam cezasına, 5 kişi de muhtelif cezalara çarptırılmışlardır.¹²⁴

‘İstibdat’ dönemin devlet adamları,müşrutiyetten sonra meisrutiyete bağlı kalacaklarına dair yemin etmiştirler.¹²⁵ Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti “istibdat” dönemin devlet adamlarının meisrutiyete bağlılık yeminini etmelerine rağmen takibata tabi tutulmalarını istemişler. Çünkü Avrupa’dan Misır’a firari İzzet Paşa’nın Hilafet, Meşrutiyet ve Osmanlı Hükümeti’ne bağlı kalacaktır beyan ettiği ancak hal ve hareketlerinin nazardan uzak tutulmasını dair tahriratın Dâhiliye Nezareti’ne takdimi yapılmıştır.¹²⁶

2. Çözüm Arayışları

Hürriyet adı altında baş gösteren nümayişler, toplumsal gerilimi turmandurmuştur.¹²⁷ Bir biri ardında devam eden nümayişler, padışahı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerini enişeye sevk etmiştir. Nümayişler, meisrutiyetin muhafazası için yapılmış olan da düzenlenen kaybolmasına, dolaysıyla istikrarın ortadan kalkmasına yol açmıştır. Halkın nümayişlerinin bir bölümü de meisrutiyetin askıya alınacağı endişesinden ileri gelmiştir. Cemiyet, meisrutiyetin ilk günlerinde meydana gelen asayişizliği nutuklar irad ederek önlemeye çalışmıştır.¹²⁸ Hükümet, 1876 Meşrutiyetinde olduğu gibi, Kanun-ı

¹²² Abdurrahman Şeref 1307, I, 130, 131 ve 209-257; Derviş Vahdeti de idam cezasına çarptırılanlar arasındadır. BOA, İrade Askeriye, 48/75.
¹²³ Abdurrahman Şeref 1311, I, 209.
¹²⁴ Orhan 1985, 108.
¹²⁵ Dersaadet’teki bütün berri ve bahri zabitan ve efradına; Kanun-ı Esasi ve meisrutiyete bağlılık ve itaat yeminini etirilmesi meisrutiyet için zorunlu görülmuştur. BOA, MV., 127/3.
¹²⁶ BOA, DH.EUM., 12/26.
¹²⁷ Hasan Amca 1958, 10 vd.
¹²⁸ Dr. Mehmet Cemil 1331, 20.
Mesrutiyet Aleyhtarlığında Dair Bazı Düşünceler

Esasi’nin lægvedileceğine dair yapılan gösterileri önlemek için Kanun-i Esasi, mesrutiyet ve Mebusan’ın emniyetinde bulunduğu, sansür ve hafiyenin uydurmadan ibare olduğunu dair irade yayılmaması ile Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin Abdülhamit’in isteği ile mesrutiyetin muhafazasına çalışacağına dair Kuran’a el basarak yemin etmesi halkı teskin etmeye yetmiştir. Meşrutiyet kavramının mahiyeti ve manasına vakıf olmayan halkın, mesrutiyet adı altında kanunsuz hareketler yapması üzerine Cemiyet, meşrutiyet ve hürriyet kavramlarının halka anlatılması için birçok yere tahsıl görmüş vaiz, kadı ve müftü tayin etmiştir. Bu yolla halk, meşrutiyetin manasına vakıf olacak ve meşrutiyete bağlı hale getirilecekti.


Meydana gelen kargaşaların karşısında 14 Temmuz 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi millete hitaben ikinci bir ihtarda

129 BOA, MV., 126/63.
130 Cemaleddin Efendi 1336, 6; BOA, Yıldız Esas, 23/1793.
131 BOA, DH.MÜL, 63/36.
132 Taçcan 1946, 43.
133 Hasan Amca 1958, 19.
134 Taçcan 1948, 28
135 Hasan Amca, 1958, 43.
136 BOA, D.N.ID., 1562.
bolumur. İhtarda, Cemiyet’in bütün milleti “ittihat ve mubahbet” bayrağı altında topladığını, herkesi birbirine sevirdiğini, el birliğiyle, yüreklığıyle vatani zincirlerinden kurtardığını, herkesin hür, mesrut ve mesrut olduğunu bildirdikten sonra: “Buna tamamyla muvaffak olmak için cümlenize Cemiyet’in bir nasihatı bir ihtarı var” “zerre kadar namus ve doğruluktan ve itidalden ayrılmayınız”, “heyecanlı namakul nümayışler maksadi yalmız bulundundur”, “kimse başkasının malına, ızına, canına taarruz etmesi. Herkes birbirine hürmet ve sahabet göstersin.” diyerek vatannın selameti için “namus, mubahbet ve intizam altında” çalışmayı telkin etmiştir.137

İttihat ve Terakki, bu ihtar niteliğindeki bildiri ile yükünlerin gösterilerine bir son vereceği umidindedir. Ancak, Yayınlanan bildiri de bir netice vermemiştir. “Herkes bildğini okumakta devam etmiştir”. Yayınlanan bildiriye itibar edilmemesi üzerinde Cemiyet, 7 Ağustos 1908 tarihinde bir bildiri daha yayınlanmak mecburiyetinde kalmıştır:


Bu ihtar, o dönemde gösterilerin aralıksız ve büyük bir kalabalık halinde yapıldığını, halkın işini gücünü bırakıp bu tür gösterilere işırrak ettiğini göstermektedir:

“Padişahımız efendimiz hazretleri, teba-i sadıklarına gerek İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hüsnüniyet ve sadakatine tamamyla mutmain bulunduklarını lisan-i mülukaneleriley beyan buyurmuşlardır. Idares-i sabıkaya mensup kimslere yapılacak muamele makam-i aïdesince düşümlecekinden, halkın, şunun bunun tecziyesini talebe hakka yoktur. İşte bu esasa mebni Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Zat-i Tacdiriye hürmet ve ubułyetin payidar olmasını, hey’eti vükelaya emniyet edilmesini talep ediyor.”138


137 Hasan Amca 1958, 27.
138 Hasan Amca 1958, 28.
cezalandırılması bize ait” ifadesi yargılanmaları tarafından değil de bizzat Cemiyet tarafından ifa edileceğini göstermektedir.


---

139 İrtim, 2003, 44.
140 İrtim, 2003, 44-45.
141 Tanin, S. 104, 1 Teşrin-i Sani 1324.
142 Reşid Paşa, 1993, 78.
143 Çavdar, 1994, 60.
Matbuat âleminin menfi yazıları da toplumsal gerginliğe davetiye çıkartmıştır. Matbuat hayatının hürriyeti olumsuz bir şekilde kullanması, toplumun kutuplaşmasına yol açmıştır. Matbuatın halkı bilgilendirmekten ziyade nifak tohumları serpmesinin önüne geçilebilmek için meşrütiyetten sonra basın hürriyetinde kısıtlamalarla gidilmştir. 144

Meşrütiyet aleyhtarlığı, meşrütiyet sonrasında meydana getirilmeye çalışılan hürriyet ve huzur ortaminin bozulmasına yol açmıştır. Hükümet, meşrütiyet aleyhinde bulunanlar hakkında tahkikat yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması için irade yayınılayarak, bu tarz menfi hareketlerin önüne geçmek istemiştir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez İdaresi, ortaya çıkan küçük çaptaki hareketler için askeri müdahalede bulunmaktan kaçınmış, bunları iradeler yayınılayarak bertaraf etmekte çalışmıştır. Ancak büyük çapta toplumsal hareketlerde ise askeri müdahale cancını seçimştir. 31 Mart Askeri hareketin meydana getirdiği siyasi ve sosyal kargaşanın önüne Hürriyet ordusu teşkil edilerek geçilmiştir. 146

SONUÇ

İttihat ve Terakki Cemiyeti, memleketin kötü alavirlinin önüne geçebilmek ümidiyle Meşrütiyet İnkılabını vücuda getirmiştir. İnkılap, Türk siyasî ve idari hayatında yeni açıklımlar meydana getirdiği gibi, bir dizi yeni avantajları da beraberinde getirmiştir. Ancak halkın tam manasıyla anlamını ve mahiyetini bilmediği hürriyet kavramı, farklı yorumlar ve hareketlerin yapılmasına yol açmıştır.

Hürriyetin her şeyi yapma hakkını verdiği şeklindeki yanlış anlayış, yığınları kanunsuz hareketlere yönlendirmiştir. Halkın meşrütiyet ve hürriyeti anlamaktan uzak olduğunu fark eden Cemiyet, halkın meşrütiyet hakkında bilincelendirilmiş için, Cemiyet üyelerinden bir kısmı bu işe vazifelendirilsey de olumlu bir netice elde edememiştir.

İstibdat Döneminde görülmeyen toplumsal hareketler, gösteriler, toplantılar Meşrütiyet İnkılabı ile zhumur etmiş, ancak bu hareketler asayışın ortadan kalkmasına, düzenin ve istikrarın bozulmasına yol açmıştır. Eski devrin

144 Çavdar 1994, 60.
145 BOA, DH.MUI, 25/2/7.
146 Birinci 2002, 193-211.
147 Börekçi 1999.
148 İbnülemin Mahmut Kemal 1326, 370.
Meşrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazı Düşünceler

beğenilmeyen, husumet gündülen devlet adamlarından öç alınmaya başlanmış, taşrada yüksek dereceli devlet memurları yerlerinden kovulmuştur.

Toplumsal gerginliğin artmasına meşrutiyet ve hüriyetin halk tarafından mahiyetinin tam manasıyla anlaşılamaması kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin uygulamaları da sebep olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti, eski devrin devlet idarecileri ve alaylı subaylarını ordudan tasfiye etme politikasını gütmüş, devlet idaresinden ve ordudan atılan memur ve subaylar, Cemiyet karşısında muhalefetin yanında yer almışlardı.


Gerek Meşrutiyet İnkılabının ortaya çıktığı hüriyet ortamının yığınlara verdiği sınırsız hüriyet, gerekse İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin menfi uygulamaları neticesinde ortaya çıkan gerginlikler, toplumba huzursuzlukları artmıştır. Nümayışlar ne padişahın ne de Cemiyet’in arzuladığı bir durum olmasa da öünü almamayan bir hadise çekline dönüştüştür. Cemiyet, toplumsal hadiselerin önüne geçmek için muhtelif önlemler almaya çalışmış; bildiri ve iradeler ile halkı teşkin edici bir dizi beyannamelerde bulunmuştur. Düzenin tamamen ortadan kalktiği durumlarda ise askeri yol çözüm olarak düşünmüş ve tatbik etmiştir. 31 Mart Hadisesi ile ortaya çıkan bunalım Hüriyet (Hareket) ordusu ile önlemlereye çalışılmıştır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, toplumsal hareketlerin önüne geçebilmek için her türlü çözüm yolunu denemiş ancak toplumsal hareketlerde kendi payının olduğu anlayışını kabul etmemiş ya da görmemiştir. Cemiyet, kendi olumsuz hareketlerini düzeltmecek yerde hadiseleri farklı yollarla halletmeye çalışmış, hadiselerin meydana gelmesine yol açan siyasî ve sosyal meselelere eglîmemiştir.
Taner Aslan

BİBLİYOGRAFYA

a) Arşiv Kaynakları
BOA, DH.EUM.KADL., 11/32, 20 Rebiülevvel 1329.
BOA, DH.EUM.THR., 12/26, 03 Zilkade 1327.
BOA, DH.EUM.THR., 12/26, 03 Zilkade 1327.
BOA, DH.EUM.THR., 93/39, 29 Zilkade 1327.
BOA, DH.MKT., 2734/52, 17 Muharrem 1327.
BOA, DH.MKT., 2631/69, 19 Rebiülahir 1326.
BOA, DH.MKT., 2703/53, 17 Zilhicce 1326.
BOA, DH.MKT., 2706/105, 20 Zilhicce 1326.
BOA, DH.MKT., 2782/97, 10 Rebiülevvel 1327.
BOA, DH.MKT., 2833/94, 18 Cemaziyellevvel 1327.
BOA, DH.MKT., 2883/51, 07 Recep 1327.
BOA, DH.MKT., 5/2889, 14 Recep 1327.
BOA, DH.MUI., 25/-2/7, 27 Şevval 1327.
BOA, DH.MUI., 103/-1/19, 03 Cemaziyelahir 1328.
BOA, DH.MUI., 103/-1/33, 04 Cemaziyelahir 1328.
BOA, DH.MUI., 103/-1/38, 04 Cemaziyelahir 1328.
BOA, DH.MUI., 108/-1/32, 20 Cemaziyelahir 1328.
BOA, DH.MUI., 18/-1756, 20 Ramazan 1327.
BOA, DH.MUI., 42/8, 26 Zilkade 1327.
BOA, DH.MUI., 54/-1/20, 01 Muharrem 1328.
BOA, DH.MUI., 55/-1/7, 04 Muharrem 1328.
BOA, DH.MUI., 63/36, 28 Muharrem 1328.
BOA, DH.MUI., 88/36, 1328.
BOA, DH.MUI., 94/-1/4, 02 Cemaziyellevvel 1328.
BOA, DN.İD., 1326/1562, 20 Temmuz 1324.
BOA, İA, 48/75, 16 Mart 1909.
BOA, MV., 126763, 29 Rebiülevvel 1327.
BOA, MV., 127/3, 01 Rebiülahir 1327.
BOA, MV., 127/3, 01 Rebiülahir 1327.
Mesrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazı Düşünceler

BOA, MV., 131/61, 23 Şaban 1327.
BOA, YE., 23/1793.
BOA, YE., 23/291. II. k.
BOA, ZB., 353/73, 26/Mart 1325.
BOA, ZB., 353/74, 27 Mart 1324.
BOA, ZB., 497/73, 28/Mart 1325.

b) Telif ve Tedkikler

A. Saffet 1324  
A. Saffet, İstanbul Musahabeleri, Dersaadet: Kütüphane-i Saadet.

Abdurrahman Şeref 1307  

Abdurrahman Şeref 1311  
Abdurrahman Şeref, Tarih-i Asr-ı Hazîr, C. 1, İstanbul.

Ahmad 1984  
Feroz Ahmad, İtihat ve Terakki (1908-1914), (çev. Nuran Yavuz), İstanbul: Kaynak Yayınları.

Ahmad 1986  
Feroz Ahmad, İtihatçılıktan Kemalizme, (çev. Fatmagül Berktay Baltalı), İstanbul: Kaynak Yayınları.

Ahmet İhsan 1331  
Ahmet İhsan, Matbuat Hatıralarım, 1888-1923, C. 1-2, İstanbul: İhsan Matbaası.

Ahmet Saip 1327  
Ahmet Saib, Nereye Gidiyoruz? Mazı Hal ve İstikbâl, İstanbul: Gayret Kitabhanesi.

Akşin 1987  
Sina Akşin, Jön Türkler İttihat ve Terakki, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Akşin 1987  
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ali Cevad 1960  

Ali Münif 1996  
Ali Münif, Münif Bey’in Hâthaları, (haz. Taha Toros), İstanbul: İsis Yayınıcılık.
Taner Aslan


Atay 1963  Falih Rıfkı Atay, Battı Yılları, İstanbul: Ekin Basımevi.

Aydemir 1999  Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, İstanbul: Remzi Kitapevi.


Birinci 1990  Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İstanbul: Dergah Yayınları.


Çavdar 1994  Tevfik Çavdar, İtilhat ve Terakki, İstanbul: İletişim Yay.

Çörekçi 1999  Mehmet Çetin Çörekçi, II. Meşrutiyet ve II. Abdülhamit Hakkında, İstanbul: Bedir Yayınevi.

Danişmend 1986  İşmail Hami Danişmend, 31 Mart Vak'ası, İstanbul: İstanbul Kitabevi.

Dr. Mehmet Cemil 1331  Dr. Mehmet Cemil, Mahşerde Bir Hutbe, Evlad ve Ahsada Yadigar, İstanbul: Matbaa-i İctihat.

Duru 1957  Kazım Nami Duru, İtilhat ve Terakki Hâtrâralarım, İstanbul: Sucuoğlu Matbaası.

Felek 1974  Burhan Felek, Yaşadığınız Günler, İstanbul: Milliyet Gazetesi Yay.

Hafiz Kemal ve Süleyman Sırı 1327  Hafiz Kemal, Süleyman Sırı, Cemiyet-i Hafiyeye İşkenceleri Yahut Bir Sergûzeşt-i Hunin, Dersaadet: Keteon Petroşyan Matbaası.

Hasan Amca 1958  Hasan Amca, Doğmayan Hürriyet, İstanbul: Arba Yay.

Imbert 1981  Paul İmbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri, (Türkiye’nin Meseleleri), (çev. Adnan Cemgil), İstanbul: Havass Yayınları.

İtem 2003
Süleyman Kani İtem, 31 Mart İsyam ve Hareket Ordusu, (yayınla hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu), İstanbul: Temel Yayınları.

Kadri 1991
Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım, (haz. İsmail Kara), İstanbul: Dergah Yayınları.

Kansu 1995
Aykü Kansu, 1908 Devrimi, (cev. Ayda Erbal), İstanbul: İletişim Yayınları.

Kutay 1964
Cemal Kutay, Prens Sabahattin Bey Sultan II. Abdülhamit ve İttihat ve Terakki, (neşr. Mustafa Unan), Tarih Yanı, İstanbul: Tarih Yayı.

Lewis 2000
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: T.T.K.

Mantran 1995
Robert Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (cev. Server Taniilli), İstanbul: Cem Yayınevi.

Mehmet Murat 1997
Mehmet Murat, II. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları, Hürriyet Vadisinde Bir Pence-i İstibdat, Enkâz-i İstibdat İçinde Bir Zügûrdün Tesellisi, Talî Emeller Acı Hakikatler, (Latin harflerine çevirip baskıya hazırlayan Celile (Eren) Ökten Arğit), İstanbul: Marifet Yayınları.

Müsta'fi Şerif 1911
Müsta'fi Şerif, Meşrutiyete Doğru Ben ve Hayatım, Dersaadet: Nefaset Matbaası.

Nasih 1912
Mehmet Kadri Nasih, Serayih, Kanun-i Esasi ve Havâtir Hatıratı, İstanbul: Librairie Geuthner.

Nazif 1927
Süleyman Nazif, Yikilan Müessese, İstanbul: İlhami Fevzi Matbaası.

Nur 1997
Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Price 1969

Reşid Paşa 1993
Reşid Paşa, Sürğünden İntihara: İttihat ve Terakki'nin Kurucu Üyelerinden Dr. Reşid Bey'in Hatıraları, (haz. Ahmet Mehmederfendioglu), İstanbul: Arba Yayınları.
Rey 1945 Ahmet Reşit Rey, Görücklerim, Yaptıklarım (1890-1922), İstanbul: Türkiye Yayınevi.
Şerif Paşa 1990 Şerif Paşa, Bir Muhalifin Hatıraları İttihat ve Terakkiye Muhalefet, İstanbul: Nehir Yayımları
Tarcan 1946 Selim Sırri Tarcan, Hâlatalarım, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
Tunaya 1984 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C. I, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
Ulunay 1955 Refi Cevad Ulunay, Sayılı Fırtınalar, İstanbul: Akbaba Aydabir Yayınları.
Uran 1959 Hilmi Uran, Hâlatalarım, Ankara: yayl. y.
Yalman 1970 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Görücklerim ve Geçirdiklerim (1922-1944), C. III, İstanbul: Rey Yay.

c) Makaleler


Davul 1324 “Kârilerimize”, Davul, sayı 1, 14 Teşrin-i Evvel.
İşik Dergisi 1325 İşik Dergisi, S. 23.
İkdam 1324 “Barışalım”, İkdam, S. 5090, 14 Temmuz.
İkdam 1324 “Şayialar”, İkdam, S. 5177, 8 Teşrin-i Evvel 1324.
Meşrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazı Düşünceler

İkdam 1324  İkdam, S. 5087, 11 Temmuz 1324/24 Temmuz 1908.
İkdam 1325  İkdam, S. 5340, 25 Mart 1325.
İkdam 1908  İkdam S. 5163, 8 Ekim 1908.
İnal 1326  İbnülemin Mahmut Kemal İnal, “İdare-i Meşruta”, Beyanülhak, C. 1, S. 17, 2 Muharrem.
İsmail Hakkı 1324  İsmail Hakkı, “Tensikat Meselesi”, İkdam, S. 5116, 9 Ağustos, 3-4.
Kızıltopraklı 1324  Bir Kızıltopraklı, “Memurun Tensikati”, İstişare, S. 1, 4 Eylül.
Millet 1324  “Geçen Meraretler”, Millet, S. 1, 23 Temmuz.
Musavver Muhit 1324  Musavver Muhit, C. 1, S. 3, 2 Teşrinisani.
Neyyir-i Hakikat 1324  “Köylüleri İkâz”, Neyyir-i Hakikat, S. 25, 10 Eylül.
Sabah 1324  Sabah, S. 6783, 11 Temmuz 1324/24 Temmuz.
Sabah 1324  Sabah, S. 6787, 15 Temmuz 1324/28 Temmuz.
Süleyman Numan 1324  Süleyman Numan, “İnkılabımız”, Musavver Muhit, C. 1, S. 9, Kanun-i Evvel 1324, 140.
Şura-yi Ümmet 1326  Şura-yi Ümmet, 17 Zilkaide.
Tanin 1324  Tanin, S. 104, 1 Teşrin-i Sani.

Tanan Aslan

29
Kültepe'den domuz biçimli allık kutusu (T. Özgü, Kültepe: Kanış/Neşä, İstanbul 2005, s. 204)