
**AZERBAYCAN İNKILABI**

**Çeviren: Osman Şahin**

**Not:** İş bu 20 sayfalık kitapçık, Kafkasya Kavimleri, Bolşeviklik, 1918 Azerbaycan Hükümetinin Teşkil Şekli, Azerbaycan’da Partiler, Azerbaycan Meclis-i Mebusanı, Müsavat Hükümetinin Memleket İdaresindeki Kusurları, Azerbaycan’ın geleceği ve o Azerbaycan’da Türkler hakkında konu başlıklarını içermekte olup yazarın 1921 senesinde Azerbaycan siyasetine ilişkin fikirlerini yansıtmaktadır. 1921 senesinde kaleme alınan yazının asli hüviyeti değiştirilmemiştir. Çarlık Rusyasının yıkılışından sonra kurulan 2 senelik Azerbaycan Hükümetinin hangi saik ve sebeplerle sahneden silindiğini merak edenler daha önce İstanbul ve Anadoluda öğretmenlik yapmış olan Azerbaycan asıllı Muhammed Şerif’in bu “Azerbaycan İnkılabı” isimli bu konferansını okuyabilirler. Kitabı yorumsuz olarak okuyucularımızın istifadelerine sunuyoruz. (DB)

****

**AZERBAYCAN İNKILABI**

**Sabık Darul Muallimîn ve Mekteb-i Sultanî Müdürlerinden**

**Azerbaycanlı Efendizade Muhammed Şerif**

**İSTANBUL**


**Şirket-i Mürettebiye Matbaası**

**1337 – 1921**

**MUKADDİME**

Bu ufacık risale Azerbaycan’ın Bolşevikler tarafından istilasından sonra Anadolu’ya geçtiğim zaman oralarda vermiş olduğum bir-iki konferanslardan toplanıp cem edilmiş bir eserdir. Müsavat Hükümeti ile Bolşeviklerin tarzı idarelerini bilfiil görüp içlerinden yaşadım ve buna istinadendir ki bu eseri yazıyor ve gördüklerimi tasvip ve tenkit ediyorum. Herkesin şahsına karşı hürmet etmeyi severken burada bazı kimselerin isimlerini zikretmek mecburiyetinde kaldım. Bundan dolayı kimsenin bana gücenmeyip yalnız söylediklerim hilaf-ı hakikat ise onları bana delillerle gösterme ve ispat etmelerini rica ederim. Bu suretle hem hakikat tezahür eder ve hem de Azerbaycan Tarihi yavaş yavaş yazılmış olur. Milliyet asrı olan Yirminci Asırdan sonra Azerbaycan’ın da milli bir hayat yaşaması katiyen memul olmasına göre bu esercik bundan sonra olsun milleti idare edenler için bir ders olursa eserden beklediğim fayda husule gelmiş olur. Ve mine’llâhi tevfik.

Muhammed Şerif



**KAFKASYA AKVAMI**

Kafkasya madun (alt Kafkas) ve Maverayı Kafkas namları ile ikiye ayrılan bir kıta, şimalen Rusya’nın aşağısı Varduhan vilayetleri, şarken Bahr-ı Hazar,cenuben İran ve Memaliki Osmaniye garbda Bahr-ı Siyah ve Azak denizleriyle mahdut bir kıtaya denir. 9- 10 milyondan ibaret ahalisinin 6 milyonu Mavera Kafkas 3- 4 milyon kadarı dahi Kafkas Dağları ve Madun-ı Kafkas‘ta ikamet eder. Kafkasya eskiden beri Avrupa ile Asya arasında geçit olduğundan ahalisinin tarihin zapt edemediği pes eski zamanlarda Asya’dan Avrupa’ya hicret eden akvam-ı muhtelifeden oralarda kalmış birer ahfadından oldukları zan olunur. Kafkasya’da 70’ten ziyade lisan söylendiği rivayet olunmaktadır. Hatta bazı lisanların yalnız bir veyahut iki köy ahalisi tarafından söylendiği de vardır. Fakat bunlardan sarf-ı nazar Kafkasya’da sakin ahaliyi üç kısım veyahut zümreye taksim etmek kabildir :

1. Asıl Kafkas zümresi

2. Akvam-ı Turaniye’den olan Türkler

3. Akvam-ı Ariyeden olan Ruslar Ermeniler ve İraniler.

Asıl Kafkas zümresi bir çok akvam ve ecnastan ibarettir ki onların da başlıcaları Çerkezler, Lezgiler ve Gürcülerdir. Çerkezler Kafkasya’nın şimal-i garbiyesinde ikamet ederler. O kısımda ve Kuzey Kafkasya’da bulunan Abaza ve Çeçenlerle beraber bunlar bir kavim ad olunmuşlardır ki miktarları bugün Kafkasya’da herhalde 1 milyona bile baliğ olmaz. Zira Rusya’nın oraları istilası üzerine bunların ekser kısmı yani 1 milyondan ziyadesi Türkiye’ye hicret etmişlerdir ki bugün bunlar Anadolu’da Türklerle vatandaş bulunuyorlar. Şimali Kafkasya’da bulunanlardan Lezgiler keza altı-yediyüzbin kadar olup, Maveray-ı Kafkasya’nın garbında olan 1,5-2 Milyonluk Gürcülerle Kafkasya’nın ahali-i asliyesini teşkil ederler. İkinci kısımdan Türkler Kafkasya’nın şimal-i şark ve bütün güney kısmını ihata ederler ki, bunlar Kafkasya’da en kesretli olan kısımdır. Miktarları 2,5 -3 milyon kadar vardır. Üçüncü zümreden Ermeniler de Kafkasya’nın cenubuyla garb-ı cenubunda Türk ve Gürcüler içinde serpilmiş bir halde.

Ruslar ise Kafkasya’nın her tarafında ve bilhassa şehirlerde bulunan memurlarla bazı yerlerdeki erbabı ziraattan ibarettir. Ermenilerin miktarı 1 milyon Rusların ki 1.500.000 kadar tahmin olunabilir. Bunlardan başka birer miktar Rum, Alman, Yahudi, Çingene ve sair dahi Kafkasya’da bulunurlar. Din noktayı nazarından Kafkasya ahalisinin yarısından fazlası Müslüm ve yarısından azı gayri müslimdir. Bu nispet evvelce daha ziyade İslamların lehine iken son zamanlarda Çerkezlerin ve sair bazı İslamların muhaceret ve yerlerine Rus ve Ermenilerin ikamesi bu nispeti değiştirmekte idi.

**Ahvali tarihiyesine gelince:** Kafkasya eskiden beri maruf olup gerek İbranilerin kitaplarında ve gerekse Esatir-i Yunan ve İraniyede bu kıta mezkurdur. Ancak bu memleketin ahvali meçhul kalıp ikinci karn-ı miladi iktidarında Kafkasya’nın şark cihetinde olan “Albanya” yani Dağıstan Roma Devleti tanıdıgı gibi garp cinayetinde olan “İberya”yı dahi Türkiye’nin taht-ı itaata aldığını biliyoruz.

Daha sonra Romalılarla İran’ın “Eşkanyan” Devleti arasında Kafkasya hakkında bir çok vakit rekabet manzaraları hüküm sürüp nihayet İran’da nevbet-i hükümet-i Sasaniyan’a gelince bunlar Romalıların Kafkasya’daki hüküm ve nüfuzlarını imha ile ve Bevvabü’l Ebvabı fevkalade tahkim ederek Gürcülerin ve sair Kafkas akvamının rüesa ve hükümdarlarını Tahtel maiyetlerine almışlar idi. O vakitten bilad-ı mezkurda da Zerdüşt ayini dahi ithal olunarak Şirvan’ın neft kuyularından ateşgedeler ittihaz olunmuş idi.

Zuhur-ı İslam‘dan sonra Araplar Babü’l-Ebvabı zapt ile Bahr-ı Hazar‘ın şimal ve garp cihetlerinde bulunan Hazarlarla ve sair Türk kavimleri ile muharebeye girişmişler ise deKafkasya’nın sarp mahallerinde sakin olan Gürcüler, Çerkezler ve sair dağlılarla uğraşmayı o vakit bile devlet halinde olan Gürcistan‘ı tanımış ve kendi amiriyetlerini bunlara tanıtmışlardı. Cengiz ve Timur’un huruçlarında Kafkasya’nın dağlık ve mürtefi yüksek mahallelerinde bulunan akvam yine istiklallerini muhafaza edebilmişlerse de alçak yerlerde Türk ve Tatarlar çoğalıp şimal cihetinde Kıpçak Devletinin teşkili Kafkasya ahalisini büsbütün Akvam-ı Turaniye ortasında bırakmış idi. Bir taraftan bunlar ve bir taraftan dahi Akkoyunlu ve Karakoyunlu ümerası Kafkasyayı ve hele Gürcistanı hedefi gaza ve ganimet addedip bunlardan sonra Mülûk-ı Safeviyye dahi çok vakit uğraşmış ve nihayet bunlar Şirvan’da tesis etmiş olan Devlet-i İslamiyeyi istisal edip Kafkas silsile-i cibaliyesinin cenubundaki yerlerin çoğunu elde etmişler idi. Yalnız Gürcistan defaatla payimal olmakla beraber bir dereceye kadar istiklâlini muhafaza edebilmiş idi.

Çaldıran muzafferiyeti ve onu müteakip İranîlerekarşı Osmanlıların vaki olan muharebatı Bilad-ı Kafkasın Osmanlılarla İranîler arasında inkısamını ve bu iki devletten gâh birinin gah diğerinin nüfuz ve kuvvetin oralarda tezayüdünü müntec olmuş Deşt-i Kıpçak Devlet-i Tatariyesinin varisi olan Kırım Hanını Kafkas silsilesinin şimalindeki yerlere ve alelhusus Kabar’da ve Çerkezistan'a hakim olup Bahr-i Hazar cihetindeki yerleri de Kazan ve Ejderhan Hanlıklarına tabi olmuş idi. Rusya Devleti kesb-i kuvvet ve tevsi-i memalik etmeye başlayınca 18’inci karn-ı mîladî de iptida birer birer vücutlarını kaldırdığını mezkur hakanlıklarla beraber Kafkasya’nın şimalindeki yerleri ilhak ettikten sonra İran’a karşı Gürcüleri himaye ve müdafaa etmeyi vesile ittihaz ederek alel-husus mülûk-ı Safeviyyenin inkırazı ile İran’ın bir hali tezebzübde (nizamsızlık, intizamsızlıkta) bulunduğu zamandan bil-istifade Bahr-i Hazar sahilince “Kûr” mansıbından Karabağ ‘a kadar inmeye fırsat bulmuş ve Gürcistan krallıklarının ahiri (sonuncusu) bila halef vefatında memleketiRusya’ya terketmekle orası dahi iltihak etmiş ve badehu Çerkezlerle tul-ı müddet uğraştıktan sonra 18. asır evasıtında Çerkezistan’daki zapt ile Kafkas silsilesinin her iki tarafına malik olduğu gibi Devlet-i Osmaniye ile ettiği muhârebelerin neticesinde de cenuba doğru bir kat daha tevsii-i hudut ederek İran’a ve Şarkî Anadolu’ya yürümekte idi. İşte bu sıra Harb-ı Umumî’nin zuhuru muvakkaten veyahut müebbeden bunların önünü almış bulundu. Rusya’nın taht-ı idaresinde Kafkasya kıtası on vilayet ile bir müstakil sancaktan ibaret, hiçbir çeşit imtiyazı haiz olmaksızınbir idare-i vahide altında ve ayrıca bir vali-i umumînin taht idaresinde idi. “Divisez et gouvernez” siyaseti takip ederek Kafkas milletlerini yekdiğeri aleyhine düşürüp bundan istifade etmekteler iken 1917 İnkılabı üzerine Rusya’da başlayan herc ü merc neticesi Kafkasya dahi başka milletler gibi kendi kendini idareye başlamıştır.

Fakat koca Rus Hükümeti’nin elinden kurtardıktan sonra Kafkaslıların ittihat ederek müşterek düşmana karşı durmaları lazım iken maateessüf ittihat edilememiş ve Kafkasyayı bir çok kısımlara ayırarak her kısımda birer ufak hükümet teşekkül etmiş idi ki bunlardan cenupta olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan hükümetleri zikre şayan iseler de Şimal-i Kafkasya’da kurulan Şimal-i Kafkas Hükümeti zaten esaslı bir hükümet olarak kurulamamış idi.

Gürcülerle Türkler arasında ahalisi kamilen Türk ve Müslüman olan Zakatala ve Kozak Sancakları bir zemin münakaşa oluyordu ki bu yerlerin vaktiyle az bir zaman Gürcistanla beraber olmalarından başka Gürcülerin bu yerler üzerinde hiç bir hakkı idareleri olmadığı gibi esasen bahri Hazardan Bahr-i Sefîde kadar (Hazar Denizi’nden Karadeniz’e kadar) Ermenistan diye belleyen Ermeniler nüfus-ı Kafkas ahalisinin sülüsünü teşkil eden Müslüman Türkler için hakk-ı hayat bile tanımak istemiyorlardı. Karabağ ile Zangezor Sancakları zahiren bir vesile-i ihtilaf olur idi ise de Hıristiyan oldukları için Rusya’nın Kafkasyayı istilasından beri Ruslar tarafından ileri sürülüp bu suretle kesb-i servet ve malumat edinen Ermeniler Kafkasya’nın hakimi olmayı çoktan beri tasarlamış olduklarından şimdi bu hülyalarından kolay kolay vazgeçmiyorlar idi. Şimal-i Dağıstan ile Azerbaycan her ikisi Müslüman hükümetleri oldukları halde bunlarda yek diğerleri ile uzlaşmıyor ve binaenaleyh ittihat edemiyorlar idi. Ruslar zahiren Kafkasya‘yı bırakmış daha doğrusu başları karışmış olduğundan Kafkasya ile bil-fiil uğraşmaya vakitleri yok idiyse de Kafkasyalıların aralarına nifak sokmak ve bunların bir kitle olarak hükümet teşkil etmelerine engel olmak için paraları ve ajanları vasıtasıyla uğraşmaktan da hali kalmıyorlardı. İşte Bolşevikler evvela kendi aralarında Denigin ve Kolçak ve sairleri ile uğraşmaktayken serbest bırakmış oldukları Kafkas Cumhuriyetlerini bilahare kavgaları ber-taraf olunca birer birer zapt ve istila etmeye kalkıştılar. Bunlar evvela Şimal-i Kafkas Cumhuriyetini badehu Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan hükümetlerini ortadan kaldırıp bugün yine Rusların Harb-i Umumi ibtidasındaki hudutlarına yaklaşmış bulunuyorlar. Ruslar, Bolşevik nam ve prensibi altında eski Çar imparatorluğunu ihyaya çalışırken kesilmeye giden tavukların yekdiğerleri ile didişmeleri gibi Kafkas Cumhuriyetleri de kendi aralarında kavga ve münazaa ile meşgul bulunuyorlar idi. Bilhassa şurası da şayan-ı teessüftür ki ki Osmanlı Türklerinin eli ve Mehmetçiklerin kanı ile dört sene önce teşekkül eden Azerbaycan Türk Hükümetinin ölümünde de kendilerini Türk addedip Türklükle hiç alakaları olmayan birkaç Türk zabıtanın da parmağı bulundu. Rusları Azerbaycan’a sokmakla kendileri için bir mevki temin etmek isteyen bu adamlar hiç bir mevkiye varmadan Ruslar tarafından tart edildiler. Bu sözleri söylemekle Azerbaycan Hükümeti’nin kabahatlerini setretmek fikrinde değilim. Azerbaycanlılar kendi kendilerini idareye alışmamış olduklarından pek çok hatalarda bulundular. Fakat yine oralara giden Türk zabıtalarının kabahatleri de affedilmeyecek derecede büyüktür.

**BOLŞEVİKLİK NEDİR?**

Bolşevikliğin ne olduğunu anlayabilmek için sosyalizm hakkında biraz malumat sahibi olmak lazım gelir. Şurasını herkes tasdik eder ki bugünkü cemiyet-i beşeriye gayet fena suretle kurulmuş bir makina ile idare olunmaktadır ki bunun netayici bugün bil-fiil görmekte sıkıntı ve âlâmını hep çekmekteyiz. Ekseriyet-i beşeriyeti düşünen bir kısım halk var. Der ki bunlar bir çok seneden beri şu makinanın değişmesini arzu ediyor ve bunun için çalışıyorlar idi. **İşte bunlara “Sosyalist” denirdi ki Bolşeviklik bunların Rusya’daki müfrit kısmına tesmiye olunur.** **Komünist, Makyavelist veyahut Bolşevik namlarıyla yâd edilen bu kısım müfrit sosyalistlerdir ki bunlar nazariyatlarının hemen fiiliyata çıkacağına kani olarak işe başlamış kimselerdir. Bolşevik kelimesi Rusça “buleş” ya da “bolşoy” kelimelerinden mehuzdur ki çok ve büyük miktar isteyenler demektir.** Bunların mukabili Menşevikler vardır ki bunlar şimdilik az miktarda istemekle ittifak ettiklerini iddia ediyorlar.

Bolşevikler diyorlar ki bugün daha binlerce ve hatta milyonlarca insanlar açlıktan, ilaçsızlıktan, meskensizlikten telef olup gitmekteler iken bir kısım azınlık (kalîl) hâlâ servetler kaşaneler içinde imrar-ı hayat etmekte. Bunlardan bir tanesinin günlük sarf ettiği israfat ile yüzlerce hatta binlerce insanların hayatları kurtarılabilirken bunlar yapılmamakta ve günden güne ekseriyet ahalinin sefaleti ve bir kısım azınlığın (kalîlin) servetleri, şevketleri tezayüt etmektedir. Zenginler servetlerini fikirlerinin ihatası ve çalışmalarıyla temin etmiş kimseler olduğunu Bolşevikler kabul ettikleri gibi servetlerin fena yapılmış kanunlar veyahut himaye ve iltimaslarla husule gelmiş olduğuna kanidirler. **Beraber kimsenin mesaisinden hasıl olacak kar ile o kimsenin ve ailesinin hayatı temin edildikten sonra servet edinmenin imkanı yoktur. Servetin vücudu zaten bir çok kimsenin teraküm etmiş ve fakat sahiplerine verilmemiş netice-i mesaisi demektir.**

**Hasılı, meşru bir surette yani başkalarının hukukuna tecavüz etmeden onları gasp etmeden servet temini kabil değildir, olamaz iddiasındadırlar.** Bunu bir misal ile izah edelim: Bir kunduracı günde 8 saat çalışarak bir kundura imal edecek olursa ondan alacağı 1- 2 lira kar ile ancak yevmiyesini çıkarmış olur. Fazla yapamaz. O kimse sekiz saatlik mesaisine istediği kadar ücret de alamaz. Zira o surette başkalarıyla rekabet edemez. Fakat kunduracı yanına bir çırak alacak olursa günde 1 kundura yerine şimdi 2 kundura imal edebileceğinden evvelce kazandığı 2 liraya mukabil şimdi 3-3,5 lira kazanabilir. Çünkü çırağın yevmiyesini kendisi kadar vermeyeceğinden onun yevmiyesinden istifade etmiş olacaktır. İşte bu suretle kunduracı yanına 15 çırak aldıktan sonra yevmiye 30-40 lira kar edebileceği gibi mahiyetinde çalıştırabileceği kimseler 100 ve 1000’lerce sayıldığı vakit o kimsenin günlük kârı binlerce liraya bağlı olabilecektir ki bu suretle o zat sahib-i servet olmuş olur. (\*) İşte misal de görüldüğü üzere kunduracının serveti amele ve çıraklardan kesilip kendilerine verilmeyen ücretlerden başka bir şey değil demektir. Bolşeviklerce bil-umum servetlerde böyledir.

Arazi ve madenden husule gelen servetler de meşru olamazlar. Zira arazi ve madeni kimse halk etmemiş bunlar beşeriyete birer mevhibe-i hüda olduğundan bunlardan seyyanen herkesin istifadesi lazım ve her çalışan kimse bunlardan müstefit olmak tabii iken bunların inhisara alınıp yalnız bir kısım halka tahsisi elbette meşru değildir.

Harp zamanları kimse köyünden kasabasından dışarı çıkamazken bazılarına vesika vererek onları zengin etmek ne kadar haksızlık ise onlarla ortak olup veyahut onlardan rüşvet alarak para iddiaları da tabii ve meşru değildir. Malını bekleterek malın az olduğu zamanlarda ihtikar tarikiyle yüksek fiyata satıp para toplamak ne kadar gayri ahlaki ise oyun vs suretlerle servet edinmekte tabii ve meşru bir servet olamaz. Servetler böyle haddi zatında gayrimeşru olarak toplanıldığı gibi onlar gayrimeşru surette başkalarının kan ve hayatları bahasına nemalandırıyorlar. Mühimmat fabrikaları işletmek için harplerin vukuuna bais olmak, hükümetleri müstemlekat edinmeye teşvik ederek müstemleke ahalisini kırdırmak onları hayvanlar gibi işletip öldürmek hep sermaye ve kapitallerin neticelerinden başka bir şey değildir.

Bolşeviklerce bundan böyle sermayelerin birkaç eşhas elinde toplanmasına bais olan kanunları lağv ve bu gibi kanunların badema neşrine mani olmalıdır. Büyük sermayelerle yapılıp büyük karlar temin edecek olan fabrikaları millet namına hükümetlerin işletmesine çalışmalıdır. İhtikarlar iltimasları kaldırıp herkesi hür ve serbest bırakmalıdır.

İşte onlarca, ancak bu suretledir ki sermayeler şimdiye kadar yapmış oldukları zararları yapmayıp bilakis beşeriyetin refah hallerine hizmet etmiş olur. Sosyalistler bütün bunların tedricen yapılması taraftarı iken Bolşevikler hemen birden bunları yapmak istemişlerdi. Karl Marks’a teban Bolşevikler diyorlarki, kapitalist sermayedarlar çok kuvvetlidirler. Onlar serbest kaldıkları taktirde sosyalizmin tedricen dereceyi kusvaya vusulünü değil bilakis daha beşikteyken boğulacağına şahit oluruz. Sosyalizmenin bilahare varacağı merhaleyi şimdiden şiddetli bir diktatörlük ile “Proleterya” (yani fukaray-ı kâsibe) [çalışan fakirler] elde etmelidir. Binaenaleyh proleter olmayan kimselere hakkı hayat vermemelidir. Bu suret şiddet rub’ asır (çeyrek asır) devam edecek olursa eski burjuva ve aristokratlar kâmilen işlemeye alışmış olacaklarından sonra artık sosyalizmenin akibetinden korkulmaz ilâ âhir…

İşte Bolşeviklerin nazariyatları. Şimdi biraz da bunların tatbikatlarından yani yapmış oldukları işlerden bahsedelim. Harb-i Umuminin üçüncü sene nihayetlerine doğru 1917 senesinde Rusya’da Çar Hükümetinin devrilip yerine “Krelovsky” Hükümeti namiyle milli bir hükümetin iş başına geçtiği ve az zaman sonra da bu hükümet mevkiini “Lenin” ve arkadaşlarına yani Bolşeviklere terk ettiği hatırlardadır.

Lenin müfrit fikirleriyle Rusya ve Avrupa’da tanınmış bir sima idi. 1905 senesi Rusya’da açılan Birinci Duma azasıyla çalışır iken müfrit fikirlerinden dolayı o zaman Rusya’dan tebîd edilmiş ve Harb-i Umumi zamanına kadar Avrupa’da ikamet etmiş idi. Harb-i Umumînin Birinci senesi İsviçre’de Zürih civarında toplanan İkinci Enternasyonal Cemiyeti’nin Katib-i Umumi (Genel Sekreteri) intihap edilenlerin 1917 senesi nihayetlerine doğru Rusya’daki inkılaptan bil-istifade mevki-i fiile geçmek için Rusya’ya geçmek istemiş idiyse de o zaman İngiltere ve Fransa hükümetleri buna mani olmuşlar idi. **Fakat Rusya’nın harp etmek istemeyecek bir hükümete malik olmasını Almanya şiddetle arzu ettiğinden Lenin’i kapalı bir vagon içinde Rusya’ya geçirmeye muvaffak oldu.** Birkaç mücadeleden sonra mevki-i fiile gelen Lenin, işte bugüne kadar üç seneyi mütecaviz bir zamandan beri mevkiini muhafaza etmektedir. Herhalde zannedersem Lenin fikirlerinde samimi ve Rusya’ya iyi fikirlerle gelmiş ve işe başlamış idi. Lakin Lenin’nin başına toplananlar hep kendisi gibi samimi değil idiler. Vaktiyle para kazanmak ve yaşamak için çarlara hizmet etmek lazım iken şimdi de herkes Komünist Bolşevik oluyor ve bu suretle yaşamanın yolunu bulmuş oluyordu.

Sonra Eski Çarın sefirleri “Panslavizm” siyaseti takip edenler şimdi Bolşevik olmuşlar idi. Bundan dolayı küçük milletler hakkında Bolşeviklerin propagandalarıyla gayr-i kabil-i tatbik harekatta bulundular. Çar zamanında ve hiçbir zaman görülmeyen eza ve cefa Bolşeviklerin idareleri altında Müslümanlara tatbik edilmek istenildi. Azerbaycan gibi bir kurşun atmadan Bolşevikleri içine almış milletlerin servetleri ellerinden alınıp kendileri açlığa mahkum edildikten maade Azerbaycan fukaray-ı kâsibesini teşkil eden amele ve köylerinden hak intihabı ile nez’ edilip bu hak münhasır oraları istila eden Rus askerlerine verildi.

Komünistlerin yaptıkları debdebe ve su-i istimalat Çar Hükümeti nazır ve generallerinin debdebelerini gölgede bırakacak derecelere vardığı halde fukaray-ı kâsibe için cidden hiçbir şey yapılmadı. Bolşeviklerin idareleri altında fukaray-ı ahali bir şey kazanamadıkları gibi memleket de harabezara dönüp servet-i milliye imha ve nihayet ecnebi sermayedarının memleket üzerinde hakkı ticarileri tanınmış oldu. **Eski Rus idaresi ile Rus hayat-ı** **içtimaiyesini bilenler tasdik ederler ki Bolşeviklik Ruslara ve Rusya’ya has bir idaredir.** Kısmen Çar idare-i müstebidanesinin bir aksü’l-ameli ve **Rus hayat-ı içtimaiyesinin bir ma’kesi olan Bolşeviklik şekl-i mamulu ile Rusya’dan gayri yerlerde kabil değil tatbik olunamazdı.** Rusya’daki sermayedarların ecnebi ve bu sermayenin Avrupa’ya nispeten zayıf olmasının, Rus ahalisinin seviyyeten aşağı (dûn) ve harpten bıkmış olmasının ve bilhassa Rusya’daki anasır-ı sâirenin memnuniyetsizliğinin Rusya’da Bolşevikliğin müsait bir zemin bulmasında büyük tesirleri olmuştur. **Sonra şurası da muhakkaktır ki Bolşevikliğin ya umum Avrupa ve dünyaya sirayet edip bu suretle yaşar, veyahut da yalnız Rusya’da kalmayacağından orada da söner veya şeklini değiştir. (söndü gitti. 104 sana sonra düşülen not)**

Rus Bolşeviklerinin idaredeki beceriksizlikleri ile su-i istimalleri birinci şeklin vukuuna engel olduğundan ikinci şeklin olması daha ziyade me’muldur. **Bolşevizmin tatbikatı için en gayri müsait memleket Türkiye olmakla beraber, bunun âleme sirayetinden en ziyade istifade edecek olan da Türkiye olabilir. Zira Bolşevizme tatbikatı için Türkler hiçbir teşkilata filana malik olmadıkları gibi kapitalistlerin en ziyade şerrine uğramış memleket de Türkiye’dir.** Binaenaleyh Türkler bu hususta gayet basiretle hareket etmelidirler. Aksi taktirde kaş yaparken göz çıkarmak siyasetini yapmış olurlar ki memleket için maazallah felaket olur.

**AZERBAYCAN HÜKÜMETİNİN SURET-İ TEŞKİLİ**

Bundan beş sene önce Azerbaycan denildiği zaman hatıra İran’ın şimal-i garbında Memalik-i Osmaniye, Aras Nehri, Bahr-i Hazar ve Gilan ile mahdut bir kıta hatıra gelirdi. Halbuki burada benim bahsetmek istediğim şüphesiz bu değildir. Cenûbî ve Şarkî Kafkasya’da Aras Nehri ile Kafkas Dağları Bahr-i Hazar ile Gürcistan arasında üç sene önce teşekkül edip iki senelik hayattan sonra tekrar Rus istilasına uğrayan memleketten bahsetmek istiyorum. Bu yerler evvelleri, Şirvan, Karabağ, Aran isimleriyle yâd olunmakta iken bilahere her üçü şamil olmak ve daha ziyade hakiki ve tarihi olmak üzere Azerbaycan yad edilmiştir. Azerbaycan isminin İskender’in serdarlarından Ater ve Patros’a nispetle “Aterupatine” den muharref olduğunu iddia edenler olduğu gibi Hafız nar manasına “Azerbaykan” olduğunu söyleyenler de vardır. Bu yerlerin Ateşgede neft ve zelzeleleri çok olduğundan orasına bu ismin verilmiş olması daha ziyade ihtimal dahilinde görünüyor.

Evvelce Azerbaycan denilen yerlerde bu defaki Azerbaycan ahalisi lisan ve hars itibarıyla yek diğerinin aynı olduklarından bunlara aynı namı vermek şüphesiz isabet oldu. Şu farkla ki evvelki Azerbaycanın ahalisi umumiyetle Şia olduklarından kendilerini İranlı ad ve İran’a merbut bilirkenbu defaki Azerbaycan bir asır müddet Rus taht-ı idaresinde kaldığından ve ahalinin nısfı da Sünniyü’l-mezhep olduğundan bunlarla İranîler arasında pek az bir merbutiyet kalmış idi. Şimdiki Azerbaycan Rusya’nın taht-ı idaresinde iken Bakü ve Gence (Yellsa ve Tibul) namlarıyla iki vilayet “Jakatala” namıyla bir sancağa taksim edilerek o suretle idare olunmakta idi.

Bunlardan başka daha Nahçıvan ve Erivan vilayetleri dahi Azerbaycan’dan madut iken bu defaki Azerbaycan teşkilindeNahçıvan bîtaraf bir mıntıka, Erivan‘da Ermenistan olmuş idi ki bu yerlerde bile Ermeniler herhalde kat’î bir ekseriyet teşkil etmezler. Kafkas Azerbaycan’da üç milyonluk bir Türk nüfusu mevcuttur ki bunların yarım milyondan fazlası Ermenistanve Gürcistan’da 2 ve 2.5 milyon kadarı da Azerbaycan’da bulunurlar. Azerbaycan Türkleri Rusların taht-ı idaresinde iktisaden kendilerine bir mevki temin edebilmişler ise de irfanen komşularından dûn (geri) bir seviyede bulunuyorlar idi.

Azerbaycan’da intibah fikri denecek harekat ancak 1905 senesi Rus-Japon Muharebesinden sonra Ermenilerle olan mücadele ve muharebelerden sonra başlar. Mezkur muharebeden sonra Rusya’dan başgösteren harekat- ı inkılabiyyeden bil-istifade ErmenilerKafkasya’da mühim roller oynamak isterken Rusların tahrik ve delaleti ile Müslümanlar buna mani olmuş ve o günden sonra ancak bir hissi milliye malik olmuşlar idi. **Azerbaycan milletinin intibahında Bakülü ağniyadan Hacı Zeynelabidin Taki ufak parasıyla sehası, Hüseyinzâde Ali Beyle Agayev Ahmet Beyin ve daha evvel Mirza Fethali Ahund ve Fele Melpekof Hasan Bey’in kalemlerinin büyük tesisleri olmuştur**. Maamafih Azerbaycan Türkleri 150 milyonluk Rus kitlesine karşı durup istiklalini alacak ve hatta kendi kendini müstakil olarak idare edecek bir seviyeye malik olamamış idi. Son zamanlarda müstakillen kendisini idare etmesinin sebebi büyük Rus inkılâbıyla Rusya’da husule gelen müthiş herc-ü merçden ve bu herc-ü merç neticesi her milletin kendi kendisini idare etmesidir.

1917 senesi inkılâbından sonra Bolşevikler Rusya’da hükümeti ellerine alabilmeleri için yaptıkları karışıklıktan bil-istifade Rusya’da bulunan sair anasır gibi Azerbaycanlılar daRusya’dan ayrılmak istemiş fakat Bakü‘ye toplanan Ermeni askerleri Bakü‘yü tutarak ve hatta Bakü İslamlarını katliama başlayarak buna mani olmak istemişler ise de Osmanlı Türklerinin askeri yardımları üzerine Azerbaycanlılar dahi en nihayet Rusya’dan ayrı bir hükümet teşkil edebilmişlerdi.

Bilumum Kafkasyayı Ermenistan diye belleyen Ermeniler mefkureleri yolunda Kafkas Müslümanlarını imha için kendi askerlikleri ve müslümanların talimsizlikleri ile silahsızlıklarından, bir de Osmanlı Türklerinin Harb-i Umumi ile başları karışık olmasından istifade ederek ve o sıra Almanlarla Türklerin Bakü‘ye itmelerine karşı bir set olmak için İngilizlerle Fransızların kendilerine muavenetlerini bildiklerinden ve Bolşevik kisvesine bürünen bir çok Ermeni rüesasının yardımıyla vaktin hulûl etmiş olduğuna kani olarak işe başlamışve Şimahi şehri ile etraf köylerini büsbütün tahrip ve ihrak, ahalisini katliam etmiş idiyselerde bereket versin ki Osmanlı Türklerinin vaktinde yetişmeleri üzerine Ermeniler düşündüklerinin hepsini yapamadan oralardan tart edilmişlerdi. Ve bu suretle Azerbaycan Hükümeti de meydana çıkmış oluyordu.

Türkler Azerbaycan Hükümetini evvelce Gence‘de tesis edip Bakü’yü Ermenilerden temizledikten sonra hükümeti oraya nakletmişlerdi. Osmanlı Ordusu daha Azerbaycan’a girmeden Şemahi’nin katliamı ve Bakü‘de Müslümanlara karşı yapılan tazyikat üzerine Azerbaycan bir çok Müslüman münevveran-ı halise toplayıp orada Şûray-ı Milli akd ve Azerbaycan’ın müstakil olduğunu ilan ve bir hükümet teşkil etmişler idiyse de bittabi Azerbaycansız hükümetin bir faydası olmayacağından bunlar o kadar esaslı değildi. Türk Ordusu Karabağ tarikiyle Gence’e girdikten sonra Ermenilerle Gökçay ve Kördemir’de harbe girişip daha kanlı muharebeyiBakü önünde yapmış ve Bakü’yü bir hafta muhasaradan sonra alarak Ermenilerle son zamanlarda Enzeli‘den Bakü‘ye yardıma gelmiş İngiliz yerli Bolşevikleri karara mecbur etmişler idi**.**

Oralara giren Türk Ordusunun başında Enver Paşa’nın biraderi Nuri Paşa (1889-1949) ve fırka kumandanı Mürsel Paşa (1881-1945) bulunduğundan, gerek bu iki zat ve gerekse umum Türkler ve Türk Ordusu Azerbaycan’da gayet sevilip ahali indinde fevkalade nüfuz kazanmışlardı.

Türk Ordusu Bakü’ye girdikten az zaman sonra itilaf hükümetleri ile Türkiye arasında mütareke yapılmış ve mütareke mucibince Türkler oraları tahliye mecburiyetinde kaldıklarından Azerbaycan’ı İngilizler işgal etmişler idi. **İngilizlerin oraları işgali evvelce zan edildiği gibi Azerbaycanlılar için fena netice vermedi.** İngiliz işgali tahtında Ermenilerin taşkınlık yapacakları ve saire beklenirken bunlar olmadığı gibi en nihayet Azerbaycan’ın kendi kendilerini idare etmelerine de İngilizlerce muhalefet edilmedi.

Bakü‘nün Türkler tarafından muhasarası sırasında Ermeniler İngilizleri yalnız bırakıp kaçmış olduklarından İngilizler indinde Ermenilerin nüfuzu kalmamış olduğu gibi o sıra mevki-i iktidarda bulunan Azerbaycan Hükümeti’nin İngilizlere hoş görünecek harekatta bulunmalarının da tesirleri görülmüş oldu.Bir aralık Bakü‘de milliyetperverler reisi Bicrahuf’un İnterbakaları ve bu interbakalara kapılan bazı Müslüman rüesanın yanlış harekatıyla Azerbaycan istiklali suya düşer gibi görünüyor ise de maateşekkür bunlar olmadı. Azerbaycan mütarekeden sonra bir sene kadar İngiliz işgali tahtında kaldıktan sonra İngilizler oralarını tahliye etmiş ve ancak ondan sonra yani 10 ay kadar büsbütün müstakil olarak Azerbaycan kendi kendini idare etmiştir.

**AZERBAYCAN’DA FIRKALAR**

Azerbaycan’da en eski fırka, amele fırkası olan Himmet Fırkasıdır. Bu fırkanın bir çok ağası Rus amelesi olduğu gibi kendisi de Rus Japonya Muharebesi sırasında teşekkül etmiş sosyalist ve gayri milli bir fırka idi. İkinci Müsavat Fırkası en çok milli fırka olduğundan Azerbaycan’ın teşekkülü sırasında en çok iş gören bilahare hükümeti elinde tutan bir fırka idi. Bu fırka Balkan Muharebesi sırasında Bakü‘de teşekkül etmiş ve Harb-i Umumi zamanları azasını çoğaltarak en nihayet Rusya’da Kuban 1917 İnkılabı üzerine icrayı faaliyete başlamış idi.

Himmet (Amele) Fırkasının maksadı ameleyi sermayedarlara karşı müdafaa ederek ve nihayet az çok anarşi bir fırka iken Müsavat Fırkası Rusya’da bulunan İslam ve Türk kitlesinin menfaatlarını nazara alarak bunları Rusya’da bulunan sair gayri Müslim anasırla aynı hukuka malik kılmak ve Rusya’da müsavat-ı tam üzere çalışmayı ve mümkün olduğu takdirde Müslümanlar için muhtariyet temini için idi. Fakat bilahare kendi düşündüklerinden fazla olarak Rusya’daki müthiş inkılap üzerine Azerbaycan istiklâlini bile temin edince bunlarda programlarını değiştirerek inkılapçı olmuşlar idi. Birinci fırkanın başında Nerimanof namında bir muallim ve doktor ikinci fırkanın başında Resulzade Muhammet Emin namında muharrir bir zat bulunuyordu. Bu iki zat Rus İnkılâbından sonra Bakü‘de miting ve konferanslarda iyi çarpışıp birincisi bila kaydu şart Azerbaycan’da Rus ahalisine ilhak ederek Bolşevik İnkılabını ilerletmek, ikincisi şu inkılapdan bil-istifade Azerbaycan’ın kendi milliyet ve harsı dairesinde Ruslardan ayrı olarak çalışmasını ve Ruslara karşı muhtariyet ve istiklallerini müdafaa etmesini istiyorlardı. Bakü’ye giren Türk ordusu birincisini Ruslarla beraber kaçmaya mecbur ettiği gibi ikincisinin fikirlerini teyit ve namüsait bir zemin ihzar etmiş oldu. Bunlardan başka Azerbaycan’da daha iki fırka var idi ki bunlardan birincisi “İttihat” diğeri “Ahrâr” namiyle tesmiye edilmişlerdi. İttihat Fırkasının başında Dr. Karabek Karabekof, Ahrâr Fırkasının başında Mebus Efendizade Abdullah ve bilahare Kardaşıf (!) bulunuyordu. Bu iki fırkadan birincisi Türkler Azerbaycan’a girdikleri zaman diğeri daha sonra parlamentoda husule gelen ihtilaf-ı efkar ve daha doğrusu bir takım menfaat ve ağraz-ı şahsiye üzerine tesis etmiş idi.

İttihat fırkasının mesleğini anlatmadan evvel oldukça fırkayı şahsında toplamış olan fırka lideri Karabek şahsiyet ve mazisini anlamak icap eder. Karabek 1905 senesi Rus İnkılabı zehmanları (?) üzerine çıkıp Müslüman - Ermeni kavgaları zamanında çalışmış bir şahsiyet idi o zaman Bakü’de teşekkül etmiş olan Tahlis-i İran Cemiyetine girip İran’ın Rus boyunduruğundan tahlisi için (kurtarılması için) çalışanlarla tevhid-i mesai ederek bunun için para tedariki zımnında Bakü zenginlerini tehdit veyahut onları gündüzün sokaklarda çalıp nihayet para alıp bırakmak gibi harekatta bulunanlara talimat vermekle tanınmış olduğundan Rus İnkılabı sükunet bulduktan sonra takibattan kurtulmak üzere Avrupa’ya firar etmiş idi. Türkiye’de ilan-ı hürriyeti müteakip Bakü’den İstanbul’a gelen Ahmet Beg Agayef’in daveti üzerine Karabeg aynı sene İstanbul’a gelerek orada İttihat ve Terakki erkenı ile tesis-i münasebet edip onların bir çok esrarına vakıf olmuş idi. Bilahare Karabeg ansızın ortadan kaybolup Tiflis’te Rus Vali-i Umumisi nezdinde görünmeye ve Kafkasya’da ikamet etmeye başladı.

Söylendiğine göre İttihatçılar Karabeg‘i birkaç zabitan ile beraber İran’da teşkilat yapmak için oralara gönderirken Van’da Karabeg ile zabitandan bazıları arasında husule gelen geçimsizlik üzerine Karabeg orada bulunan Rus Şehbenderhanesine iltica ve oradan (Şehbenler ile Kafkasya vali-i umûmisi arasında cereyan eden telgraf ile mükalemeden sonra) Tiflis‘e veya köye gitmiş idi. Karabeg’in Kafkas vali-i umumisine arz ettiği malumat oldukça mühim olmalıdır ki vali-i umumi Karabeg’in Kafkasya’daki seyahati için hususi vagon tahsis ettirmiş idi. Karabek 1-2 sene Kafkasya İslam efkar-ı umumiyesi nazarında menfur bir tarzda yaşadıktan sonra Harb-i Umumi ibtidalarında Rus orduları için gönüllü ve para toplayarak kendisi de teşkil etmiş olduğu Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) heyeti riyasetinde Lehistan hududuna gitmiş ve Lehistan hududuna gitmiş ve Rus İnkılâbına kadar orada faaliyet etmiş idi. Rus inkılâbının infilakı üzerine Kafkasya’ya kaçan Karabeg Türk ordusunun oralara girdiğini işitince ihtifa etmiş (gizlenmiş) iken bilahare Gence de galiba İstanbul’un emri üzerine Nuri Paşa tarafından ihtifâgahından (saklandığı yerden) çıkarılıp İttihat Fırkasını teşkil ve Azerbaycan’da bazı yerli münevverler tarafından ileriye sürülen Azerbaycancılık hissini yenmek için yeniden meydana atılmış idi. Müsavat Fırkasının biraz İranlılık biraz İngilizcilik fikirleri yanında ancak bir miktar Türkçülük hissi görülmekte olduğundan İstanbulca bu fikri yenmek için Agayev Ahmet Beg’e Karabekof Karabeg münasip görülerek Ahmet Bey’in yardım ve tavsiyesi üzerine Karabeg sahne-i siyasete çıkıp Müsavat Fırkasını mağlup etmek istiyordu. İttihat Fırkasının mecsuf bir kelimesi daha var idi ki o artık adamına göre kullanılabilirdi**. Türklere karşı İttihat ve Terakki avam, yerli Müslümanlara karşı İttihat İslam oluyordu.** bu Fırkanın siyasetçe yegane düşündüğü Müsavat Fırkasını yıkmak idi. Yerine kuracakları fikir henüz kendilerince de tebellür etmiş değildi. Bu artık gelişine göre tayin edilecek idi.

Ahrar Fırkasına gelince bu fırka mefkurece daha zavallı ve daha fakir idi. Azası zaten pek az ve olanlar da birkaç mebusdan ibaret idi. Mevki kapmak ve iş başına geçmek için bunlar pek ince bir yerden tutmuşlar idi. Türkiyecilik vesenilik (?) bunların fikrince Müsavat Fırkası Türkiye’ye arka çevirmiş ve hükümeti taht-ı inhisarlarına almışlar ki işbaşında olanlar umumiyet Şiiler idi. Binaenaleyh Azerbaycan Hükümeti nüfus-ı umumiyeyi nazar-ı itibara alarak Şiirler ile beraber Sünnilerden de mürekkep olmalıdır. Yani bu fırkayı teşkil eden zat-ı muhtereme de bulunmalıdırlar.

İşte Ahrar Fırkasının muhtasaran mefkûresi. Bunlardan başka Azerbaycan Meclisinde daha iki fırka var idi ki bunlardan birisi “İçtimaiyunu-ı Amiyun” diğeri de “İctimaiyyun-ı İnkılabiyyun” yani birisi “Sosyal Demokrat” diğeri “Sosyal Revelisyoner” namlarıyla Avrupalıları taklîden yapılmış ve azami umumiyetle bir kaç mebus ile talebeden ibaret fıkralar. Bu fıkraların maksatları da Ahrar Fırkası gibi iş başına geçip icrayı hükumetten başka bir şey değil idi. Bilahare izah edeceğim vech ile bu fıkralar Azerbaycanın sükut ve izmihlalinde büyük roller oynamaktan başka memleket için bir faydaları olmadı.

**AZERBAYCAN’DA MECLİS-İ MEBUSAN**

Azerbaycan’da hükümeti tutan, ona itimat ve adem-i itimat kararı veren Meclis-i Mebusan’a (yani parlamento) gelince bu meclis maateessüf milleti temsil eden meşru bir meclis değildi. Rusya’da kopan 1917 senesi inkılapı üzerine Krensky Hükümeti, Rusya’da yaşayan bil-umum milletlere müracaat ederek Petersburg‘a murahhaslar göndermelerini istemiş idi. O vakit Kafkasya’da Müslümanlar birkaç murahhas intihap etmiş fakat Azerbaycan sonra Krensky Hükümeti devrilip yerine Bolşevikler geçtikleri için artık bu murahhaslar gidememişler idi. Petersburg‘a gitmek için yapılan intihapta umum Kafkas Müslümanları (Gürcistan ve Ermenistan‘da olanlar da dahil olduğu halde) rey vermiş oldukları gibi fırka fikrinden ziyade eşhas üzerine, Rusçayı iyi bilen Rusyayı tanıyan kimselerden bilhassa mebus intihap edilmiş idi. Bilahare Bolşeviklerin iş başına geçmeleri neticesi Bolşevik namıyla Ermeniler ve askerlerinin Bakü’yü tutup orada Müslümanları katliam etmeye başlamaları üzerine Gence de bulunan zenginlerle Rusya’ya gitmek için intihap edilen zevattan bazıları Tiflis‘e kaçtıkları gibi zaten başka yerlerden intihap edilen zevatın çok kısmı Tiflis’te bulunuyorlardı. İşte bu zevat Tiflis’te istedikleri kimse ve dostlarını toplayıp bir meclis akd ve oracıkta bir hükümet dahi teşkil etmişlerdi. Azerbaycan ve Bakü alındıktan sonra bunlar bu defa Bakü‘ye gidip bizzat intihap edilmiş zevat gibi orada Meclis akd ederek gitgide bu Meclise “Parlaman” namını vermiş ve kendilerini milletin mebusları telakki etmişlerdi. Halbuki Mecliste bulunan ve adetleri 70’e kadar olan bu zevattan ancak 10-12 tanesi o da Rusya’ya gitmek için intihap edilmiş olup birkaçı da bilahare meclis için gönderilmiş idilersede ekseri diğer arkadaş ve fırkaları tarafından doğrudan doğruya milletin reyine müracaat etmeden alınmış kimseler idi ki gerek Meclis azasından birçokları ve gerekse bunlar tarafından teşkil edilmiş olan hükümet azalarından bazıları hakikaten milletin tanımadığı veyahut tanıyıp nefret ettiği kimseler idi.

Hatta içlerinde Azerbaycanlı olmayanlar da vardı. İşte Azerbaycan milletinin mukadderatına hakim olan meclisin meşruiyeti. Bu mecliste sırasıyla Müsavat, İttihat, Sosyal Demokrat, Sosyal Revolüsyoner, Akrar ve Himmet fırkalarının azası bulunuyor ve hiçbirisi yalnız başına ekseriyet teşkil etmiyorlar idi. Ancak azanın en çok kısmı Müsavatçılar olduğundan bunlar başka fırkalardan birisini yanlarına alınca ekseriyet teşkil ederek hükümeti kuruyor ve dolayısıyla memleketi idare ediyorlardı. Diğer fırkaların hepsi birden toplanabilmiş olsalar idi onların hükümet teşkil etmeleri mümkün idiyse de diğer fırkalar da bir yere toplanmadıklarından daima ekseriyet Musavat Fırkasında kalıyordu. Azerbaycan Hükümeti iki seneye yakın Bakü’de icrai faaliyet eylediği halde milletin reyine müracaat ederek intihabat yapılmadı.

Zira intihabat neticesi mevcut hükümetin iş başında kalamayacağı mülahaza edilerek bundan korkuyorlardı. İngilizler Azerbaycan’da bulundukça diğer fırkalar o kadar açıktan Müsavat’a muhalefet edemezken onlar Bakü‘yü tahliye ettikten sonra bilhassa İttihat Fırkası Müsavat için büyük bir engel ve mani olmaya başladı. Bilahare Nuri ve Halil Paşaların oralara gelerek İttihat Fırkası’na iltihak etmeleri Müsavat için daha fena olmaya başlamış idi. Nuri Paşa mütarekeyi müteakip İngilizler tarafından tutulup Batum’da hapsedilmiş idi. İngilizlerin Bakü’den çekilmelerini fırsat addederek İttihat Fırkası gönderdiği bir-iki kimse ile Nuri Paşa’nın iki İngiliz muhafızını katl ettirip, Nuri Paşa’yı Azerbaycan’a götürmüş olduğu gibi, İstanbul’da Harbiye nezaretindeki tevkifhaneden firar ile Azerbaycan’a geçen Halil Paşa da İttihat Fırkası tarafından hararetle kabul edilip içlerine alınmış idi. Kısmen Müsavat Fırkasının paşalara karşı iptida vaki soğuk muamelesi ve İttihat Fırkasının bilakis hararetli kabulü ve kısmen de Müsavatın İngilizlerle iyi alakalarda bulunması paşaları (daha Azerbaycan’a gelir gelmez) Müsavat Fırkası ile mücadeleye sevk ediyordu. Azerbaycan ahalisi nezdinde onları Ermenilerin katliamından kurtaran Türk Ordusu ve onun başında bulunan Nuri Paşa’nın fevkalade hürmet ve mevki olduğundan şimdi onun ve amcasının İttihat Fırkası’na iltihakı Müsavat için büyük bir darbe oluyordu Nuri Paşa’nın rikabında o günlerde Azerbaycan‘ı dolaşmaya çıkan İttihat Fırkası Reisi Karabeg ile Müsavat‘a şiddetle muhalefet yapan Behbut Han Çivanşir her tarafta büyük istikbal ve hürmetlere mazhar oluyor ve bu suretle de maateessüf Azerbaycan’ın İttihat ve istiklali rahnedar oluyordu. Çünkü Azerbaycan ahalisinin nısfı Şia ve nısfı Sünni olduğundan Müsavat Fırkasının paşalara karşı olan soğuk muamelelerini Müsavat‘ın Şiirliğine affedenler olduğundan bu suretle ahaliyi ikiye ayırıp hükümetin nüfuzunu kaybettiriyorlardı. Halbuki Müsavat Fırkasında Sünniler olduğu gibi İttihat Fırkası reisi de Şii idi. Her ne ise… Sekiz ay sonra Azerbaycan’ın bir kurşun atılmadan Bolşevik istilasına uğramasıyla ahalinin bunları iyi suretle karşılamasının esbabından birisi işte bu günlerde Nuri Paşa ve Karabeg‘in Azerbaycan dahilindeki seyahatlerinde ihzar ediliyordu. Bereket versin ki Nuri Paşa az zaman sonra işin nereye varacağını anlayarak bu işlerden çekilmiş ve fakat bu defa mevkii amcası Halil Paşa’ya terk etmiş idi. Müsavat Fırkası şimdi de Halil Paşa’yı kazanmak ve onunla uyuşmak istiyordu. Bu fırkada olanlardan bazıları paşalara karşı şiddetle muamele edip onları hudut haricinde çıkarmak gibi fikirlerde bulunuyorlar ise de fırka reisi ile fırka da bulunan ağırbaşlı kimseler bilakis onlarla uyuşmak taraftarı idiler. Zira o sıra Azerbaycan’da Türklere karşı gelecek onları ihmal edecek bir hükümet mümkün değil iş başında kalamazdı. Hasılı iki ay sonra Nuri Paşa büsbütün kazanılmış ve kendisi de Azerbaycan’ı müdafaa için Dağıstan’da oturup oralarda teşkilat yapmaya memur edilmiş idi. Fakat Halil Paşa ile o sıra Ankara Hükümeti daha doğrusu Kazım Karabekir Paşa tarafından gönderilen resmi - gayri resmi Türkler yine Müsavat aleyhinde propaganda ve harekatlarına devam ediyorlardı.

İngilizler Bakü’yü tahliye ettikleri zaman Cenûbî Rusya’da bulunan Denigin Ordusu Bolşeviklerin payitahtı bulunan Moskova’nın yakınlarına kadar sokulmuş bir taraftan da Kolçak şarktan garba doğru Bolşeviklere karşı yürümekte bulunuyordu. O sıra sair ufak hükümetler gibi Azerbaycan’ın da korkusu Çarlığı ihyaya çalışan Denigin’lilerden idi.

Zira Denigin ordusu hiç şüphesiz Bolşevikleri kaldırdıktan sonra Azerbaycan’ı da bırakmayacak idi. Bundan dolayıdır ki Azerbaycan Hükümeti Bakü‘de bulunan Rus amele ve sairleri arasında Bolşeviklere yardım için teşkilat yapıyor ve bu teşkilatın idaresini de onlara mütemayil Bakü‘de kalmış Türk zabıtanına vermiş idi. **Bakü‘de Muhtar Vefik evinde kurulan Türk karargahı hep Bolşeviklerle tevhid-i mesai ederek çalışıyordu**. Fakat iki ay sonra Denigin ve Kolçak ordularının ansızın inhilalleri üzerine bu defa Dağıstan hududuna kadar Bolşevik orduları dayanmış ve şimdi de Azerbaycan için tehlike bunlarda görülmüş idi. Tabi hükümet Bolşeviklere yardım edici teşkilatı kaldırmak ve bilakis onların aleyhine çalışacak bir şube açmak istedi. Lakin bir kere onlarla uyuşmuş olan Türk zabıtanı bu işten alıkoymak imkan haricindeydi. Çünkü Türk zabıtanına Azerbaycan Hükümeti’nin verdiği cüzi maaşa mukabil Bolşevikler külliyatlı paralar gönderiyordu.

Bakü‘de olan bu Türk zabıtanın ekseri Türk Ordusundan çıkarılmış veyahut kendi menfaatleri için oralarda kalmış serseri güruhu olduğunu da anlarsak paranın bunlar indinde büyük bir kıymeti olduğu tezahür etmiş olur. **Yalnız Nuri Paşa meseleyi anlayıp filhakika Bolşeviklere karşı durmak için Dağıstan‘a gitmiş ve orada teşkilat yapmaya teşebbüs ettiyse de sair zabıtan Dağıstan’da bile Nuri Paşa’ya engel olmaya çalışıp Bakü‘de kaleyi içinden fethetmeye çalışıyorlardı. Bolşevikler ekseriye Türk zabıtanın karargah veyahut evlerinde içtimalar tertip edip bazen hükümeti tehdit ve tahrif bile ederlerken hükümet meskenetle bunları seyredip hiçbir şey yapmıyordu.** Halbuki eğer hükümet istemiş olsaydı yerli Bolşeviklerle muavenet eden Türkleri tevkif eder ve hiç olmazsa Bolşevikleri öyle kolaylıkla içeri sokamazdı. **Halil Paşa bir müddet kendisini hükümete müzahir gösterip Azerbaycan için Karabağ‘a harp etmeye bile gitmiş idiyse de sonraları açıktan açığa Bolşevik olduğunu ilan edip Azerbaycan Ordusunun hükümete karşı itaatını selb ettiği gibi yanında beraber götürmüş olduğu merkezi umumi sabık azasından Küçük Talat Beyi Azerbaycan şehir ve kasabalarına gönderip oralarda ahaliyi hükümetleri aleyhine teşvik ve tahrikatta bulunuyor idi.** Öte taraftan, kendilerini Ankara Hükümeti’nin mümessili addeden Dr. Fuat, Salih Zeki, Yakup, Eczacı Nedim Agah ve sairleri beyler Rus Bolşeviklerini evlerine toplayıp hükümeti devirmek için bomba ve Mitralyözler ihzar ediyorlardı. Halil Paşa’nın tavsiyesi üzerine Bakü’de bulunan gönüllü ordu kumandanlığına Baha Sait Bey tayin edilmiş ve bu zat dahi Azerbaycan’ın kendi ordusunu kendisi aleyhine istimal edip Azerbaycan’ı yıkmakta hiçbir kusur göstermiyordu. **Kazım Karabekir Paşa ordusundan akın akın gönderilen zabıtan, Bolşeviklerle tevhid-i mesai etmek için yalnız Bakü‘de kalmayıp Dağıstan’a da gidiyor ve oralarda da çalışıyorlardı.** Dağıstanı Azerbaycan için kale yapmaya memur Nuri Paşa oralarda Azerbaycan’ın 70 milyon kadar parasını sarf ettikten sonra hiç bir şey yapmayıp bilakis Azerbaycan’ın bu paralarıyla Bolşeviklerin Azerbaycan’ın istilasına bilmeden hizmet etmiş oldu.

En nihayet Bolşevikler Azerbaycan hududuna dayandıktan sonra Bakü‘de bulunan yerli Bolşeviklerle Türk zabitanı bir ültimatomla hükümeti ellerine alıp birkaç gün sonra da huduttaki arkadaşlarını davet ederek Azerbaycan’ı bunların ellerine verdiler. Mezkur ültimatom verildiği zaman zaten Rus Bolşeviklerinin Kızıl Ordusu Azerbaycan hududunu geçip zırhlı trenleri Bakü civarına kadar gelmişlerdi. Bütün bunlar vukua geldiği ve ültimatom verildiği güne kadar hükümet erkanı her şeyden bîhaber bilakis kendi zevk ve sefahatleri ile meşgul bulunuyordu. Bolşevikler zaten Bakü’ye girmeden önce bir iki aydan beri Azerbaycan’da her şeye hakim ve her istediklerini yaptırıyorlardı. Bilahare başvekil yaptırmak istedikleri Ticaret Nazırı Muhammet Hasan Hacinski vasıtasıyla birkaç aydan beri Azerbaycan’da ihracatı tevkif ettirmiş oldukları gibi Azerbaycan’da memurinin %90’ı Rus olduğundan bunlar vasıtasıyla her türlü muamelat-ı hükümeti biliyor ve takip ediyorlardı. Azerbaycan’da posta ve telgraf memurları ile telsiz telgraf istasyonu münhasıran Rusların ellerinde olduğundan bunlar hükümetin bütün esrarına vakıf oldukları gibi icabında da hükümetin resmi muhaberat ve telgraflarını bile tevkif ve imha edebiliyorlardı. Bu kadar Rus memurlarının içinde Azerbaycan Hükümetinin birkaç nazırları ile memurları o kadar ehemmiyetsiz şeyler kalıyordu ki bunlar âdeta muamelat-ı hükümete yabancı bulunuyorlardı.

Zaten hükümet erkanı içinde muktedir pek az kimseler var idi. Reis-i vükela olan Yusuf Begof Nasip Beg tahsili âli (yüksek tahsil) görmediği gibi o vakte kadar memuriyetlerde bulunmuş ancak muallimlikle kitapçılık etmiş iyi kalpli fakat zayıf seciyeli bir zat olduğu gibi diğer nazırlar ekseriyetle mektep talebesi veyahut tahsili yeni bitirmiş tecrübesiz gençler idi. Bunların içlerinde ancak sabık Reis-i Vükela ve Lahik-i Hariciye Nazırı Fethali Han Huveyski oldukça muktedir bir dava vekili ise de onun da maateessüf Türklük ve Müslümanlıkla alakası yoktu. Azerbaycan’da lisan-ı resmiyi Rusça kabul edip umumiyetle Rus memurlarını kabul eden de bu zat olmuş idi. **Rusya’da çıkan 1903 senesi takvimi resmiyesine nazaran 1902 senesinde resmen Rus milliyetini kabul edip tanassur (Hıristiyanlaşmış) bulunan bu zat o vakit Vlademir Aleksandroviç namiyle tesmiye edilmiş bilahare ancak tekrar ihtida etmiş bulunuyordu.**

(Fethali Han’ın dostları meşhur takvim muhteviyatının muvafık hakikat olmadığını iddia ederlerse de herhalde bu cihet muhtac-ı teyittir)

**MÜSAVAT HÜKÜMETİNİN MEMLEKET İDARESİNDEKİ KUSURLARI:**

Müsavat Hükümetinin milletin arzusuna teb’an ve intihabat neticesi mevki-i fiile gelmiş bir hükümet olmadığından kat-ı nazar her ne suretle olursa olsun eline geçirmiş iktidarı su-i istimal ederek memleketin başına felaket götürmüş olduğundan şüphe yoktur. Gayri meşru bir meclise isnat ederek memleketin mukadderatını eline alan bu fırka, siyaset-i dahiliye ve hariciyesinde bir metanet göstermediği gibi iki senelik idaresi tezebzüb (karışıklık) ve hatalarla mâlemaldır. Dahilen memleketin idaresini Çar zamanının ahlaksız vicdansız memurları elinde bıraktığı gibi zaman-ı idarelerinde rüşvetçilik ve su-i istimalat son derecelerine vardığı halde siyaset-i hariciyelerinde büyük hatalar işlediler. Azerbaycan’ı vücuda getiren ve ahalisini Ermeni katliamdan kurtaran Türklere karşı vefasızlıkla mukabele edip iki kardeş milletin aralarını açmaya sebebiyet verdikleri gibi İngilizlerle yaptıkları muamelelerde de bir metanet göstermediklerinden İngilizleri de kazanamamış ve Ruslarla da uyuşmak istemediklerinden nihayet Azerbaycan’ı pek vahim felaketlere duçar etmişlerdir. Komşuları Gürcü ve Ermenilerle münazi-i fih arazi meseleleri hakkında hiçbir şey yapmayıp, bu üç milletin ittihatları için bir adım atmamış ve Kafkas Konfederasyonu için hiçbir ihzaratta (hazırlıkta) bulunmadıkları gibi komşu ve hem-dinleri İranîlerle de esaslı bir dostluk tesis edemediler. Azerbaycan’ın İran ile birleşmesi İngiltere’nin arzusuna muvafık olacağından bu hususta hükümet mumaileyhanın muavenet edeceği tabii ve bu suretle Azerbaycan zımnen İngiliz himayesine girse bile Rusların pençesinden kurtulabileceği için herhalde Azerbaycanca da arzu edilebileceğinden, bunun için mi olsun Müsavat Hükümeti ciddi teşebbüsatta bulunmadı. Dağıstan İslam Hükümeti ile boş yere bir takım dedikodular ihdas edip bunların da Azerbaycan’a muavenetlerini selb ve bunlardan istifade edilemedi. Türkleri sevmemekte bile bir karar ve metanet göstermeyip onlarda Azerbaycan’a karşı bir hiss-i husumet tevlit ve nihayet Azerbaycan’ın Türkler ile izmihlaline sebebiyet verip iki kardeş millet arasına lüzumsuz adavet ve burudet hisleri ilka edilmiş oldu. Azerbaycan gibi bir zengin memlekette iki sene zarfında mükemmel ordu yapmak kabil iken bu husus için pek az çalışıp 15- 20 bin kişilik bir ordusunu da aç çıplak sakladılar. Ancak son zamanlarda ordu için aldıkları elbise ve ayakkabılarını da ambarlarda saklayıp nihayet onları dahi Azerbaycan’ın bil-umum diğer servetleri gibi Rus Bolşeviklerine kaptırdılar.

Harbiye Nazırı Mihmandarof Türk zabıtanı sevmez ve onları avantoristlik ile itham eder idi. Azerbaycan’da kalan Türk zabitleri ordu döküntüleri olduğundan ve bilahare bir kısmı da Türkiye’den oralara kendi kendilerine gitmiş olduklarından Mihmandarof’un ithamı doğru olabilir. Fakat herhalde Türk ordusundan resmen gönderilecek zabitandan Azerbaycan istifade edebilirken birkaç ahlaksız Türk zabıtanın ahvali tamim edilip Azerbaycan Ordusu Rus ve Gürcü zabıtanı ile malumatsız yeni yetişen Azerbaycan ihtiyat zabitanının ellerinde kalmış ve bu yüzden memleket pek çok zayiatta bulunmuştur. Komşuları Gürcü ve Ermeniler kendi lisanları ile idare-i hükümet ederken Azerbaycan’ın Rus lisanını resmen kabul etmesinin bilmem nasıl af etmelidir. İbtidalarda kafi derece memur bulmak zorluğunu nazari itibarı aldıklarını düşünebilirsek de bilahare memur yetiştirmek için hiçbir teşebbüste bulunmadıklarına ne diyelim. Azerbaycan mektepleri için İstanbul’dan gönderilen bir çok muallime ve muallimlerin çok kısmını oralarda bir yere tayin etmeden maaşlarını vermiş ve gönderilen sandıklarla kitapları Bolşevikler Gence’ye kadar sandıklardan bile çıkarmamışlar idi. İşte bu suretle işsiz kalan muallimlerden bir kısmı oralarda diğer Türklerle tevhid-i mesai ederek Bolşevik olmuş ve avantor peşinden koşmuşlar idi. Maarife yapılan bu tecavüzlerle hataları filvaki İttihat Fırkasının kabineye sokmuş olduğu Maarif Nazırı Şah Tahtinski Hamit Bey yapmış idiyse de öyle hasta ve anormal bir kimseyi kabul etmemekte Müsavatın vazifesi değildi. Sabık Rus İmparatorluğu’nun bilumum kavanini gibi tarzı idaresi kabul edilmiş olduğundan 180 milyonluk nüfus ve 110 vilayetten ibaret koca Rus Çarlığının merkezindeki şekl-i idare üç milyonluk nüfus ile iki vilayetten ibaret Azerbaycan’ın merkezinde tatbik edilmek isteniyor ve muvaffak da olamıyorlar idi. Zira Bolşevikler memleket dahilinde her türlü teşkilat yapıp istediklerini ikaa muktedir iken hükümet her şeyden bîhaber bulunuyor ve hatta Ruslar hududu geçinceye kadar burunlarının dibinde olan vukuatı bile bilmiyorlardı. Türk zabitanı memleket dahilinde açıktan açığa muhalefet gösterip hükümet aleyhine çalışırlar ve onları tevkif etmek hikmet-i hükümet icraatından iken hükümet ihzar-ı acz ederek bir şey yapamıyordu. Azerbaycan efkar-ı umumiyesi herhalde bila tefrik-i mezhebiyet Türkleri severken Türk payitahtına Türkü tahkir eden onları sevmediğini açıktan açıya bildiren Vezirof Mîr Yusuf gibi bir kimseyi Sefir gönderip onu İstanbul’da saklıyordu. Mir Yusuf daha Bakü‘de iken Müsavat Fırkası salonunda verdiği konferansta Türkü tahkir ettiği gibi Batum’da Şehbender Mahmut Bey’e “Türk payitahtı değil beynelmilel bir şehir olan İstanbul’a sefir gidiyorum” dedikten sonra İstanbul’da gazete muhabirlerine “Azerbaycan için Denigin ile Türklerin hiçbir farkı yoktur” diyor ve bütün bunları Bakü‘de hükümet bildiği ve işittiği halde yine onu vikaye ve himaye ediyordu. Azerbaycan ahalisinin nısfı yani yarısı Sünni ve yarısı Şii olduğu ve bugün maateşekkür oralarda böyle din tefrikası düşünecek ve onu bekleyecek kimse kalmamış olduğu halde Bakü‘de İran Murahhası Seyit Ziyaddin için verilen resmi ziyafette İngiliz Murahhasının yanında Reisi Vükela Nasip Bey “bizi İran’a rapt eden en mühim rabıta her iki hükümetin Şii olmasıdır” gibi lüzumsuz ve faydasız sözlerle Azerbaycan ahalisi arasına tefrika düşürüyordu. Müsavat Hükümetinin en büyük kabahatlerinden birisi memlekete katiyyen hiss-i milliyet sokmayıp Azerbaycan ahalisini millet-i hâkime mevkiine isat etmediği gibi (yükseltmediği gibi) bilakis anasır-ı saire ve bilhassa Ruslara büyükmevkiler verildi. Rusya idaresi zamanında olduğu kadar bile Azerbaycan ahalisi hükümetlerinden bir sahabet görmedikleri gibi ancak Genceliler Millet-i Hâkime oldular ki bunlarda ahaliyi fevkalade müteessir ediyordu. Kabine azasının ekseri gibi hemen bilumum büyük memuriyetlerle vali ve mutasarrıflar hemen münhasıran Gencelilerin elinde ve bunlar da mevkilerini sû-i istimal ederek başka yerlere fena muamele etmekte ve diğerlerinin nefretlerini celp etmekte idiler. İlk teşekkül eden hükümet Genceli Fethali Han Huveski’nin taht-ı riyasetinde olmuş olduğundan o zatın vasıtasıyla bütün Gence Bey ve Hanları işbaşına geçmiş bulunuyorlardı. Esasen Müsavat Fırkasına isnat olunan Türkleri sevmemek sebebi bu rekabet ve menfaatten ileri gelmiş olsa gerektir. Zira Türkler ile Azerbaycan’a girdikleri zaman yerli ahalinin münevveranına iş ve memuriyet verdiklerinden aradaki soğukluk ibtida buradan başlamış idi. Azerbaycan’a giren Türk Ordusunun Kumandanı Nuri Paşa’nın siyasi müsteşarı yine Azerbaycanlı Agayev Ahmed Beg bulunduğundan Nuri Paşa’nın ve Türklerin bu hatalarına da yine bir Azerbaycanlı olmuş olduğunu nazar-ı itibara almayarak Gence beyleri umumiyetle Türkleri itham ediyorlardı. Halbuki bilahare Gence Han ve Beyleri Azerbaycan Hükümetini kendi inhisarlarına alıp, başka yerlilere hiçbir memuriyet vermek istemedikleri gibi bilakis başka yerlilere her türlü tahkir ve tecavüzatta bulundular. Ermeniler Şumahi‘yi tahrip için oraya asker sevk ederken Şumahlılara Gencelilerden istimdat etmişlerdi. Bunlar İsmail Han Ziyad Hanuf’un kumandası altında oraya bir miktar gönüllüler gönderdiler. Fakat Ermeni askerleri yaklaşınca muharebe bile etmeden en evvel kendileri şehri yağma edip çekilmişler idi. Hatta çekilirken İsmail Han maiyyetine “madem ki şimdi Ermeniler gelip şehri yağma edecekler o halde biz de boş dönmeliyim ve biraz eşya götürelim” diye emir vererek misafir olmuş olduğu evin halılarını toplattırdığı da vakidir.

Gence beylerinin hükümeti ele almak istemelerinin sebebi, ancak memleketi yemek içindi. Zira Ruslarda olduğu gibi işi büyükten başlayıp çok para yemek bol bol ziyafetler tertip edip sarhoş olmak Azerbaycan Hükümeti’nin de belli başlı alameti farikalarından idi. Hariciye Nezaretinin yalnız ziyafet mesarifi mühim meblağlar tuttuğu gibi başka türlü yenilen paraların da had ve hesabı yok idi. Fethali Han’ın hükümeti zamanında Kafkasya‘yı bilenlerin de tasdik edeceği vechile fevkalede mühim bir meblağı servet olan “ Kur” Nehrinde balık avlamak inhisarını hükümet yine kabine azasına icar etmiş idi. Müstecir ile müeccir (icara veren ve icar eden) hemen aynı kimseler oluyordu demektir. Ticaret Nezareti’ne nazır veyahut muavin olmak da bir kaç ayda zengin olmak demek idi. Hükümet, Azerbaycan, İran ve Türkiye ahalisi tüccarlarına fevkalade zararlar verip Avrupalılara para kazandırıyor. Kazandırıldığı takdirde onlar da Azerbaycan’ın istiklâlini müdafaa ederler fikri Azerbaycan siyasilerinin düşündüğü ve bulduğu bir mesele idi. Halbuki öte taraftan Azerbaycan’ın münevverleri açlıktan intihar ediyor ve hükümetin haberi olmuyordu. Azerbaycanlı şair Muhammet Hadi mahza saika-i zaruretle intihar etmiş ve hükümetin kendisine hiçbir yardımı olmamıştı. Zavallı Rusça bilemediğinden memur da olamamıştı.

**AZERBAYCANDA TÜRKLER**

Azerbaycanı Osmanlı Ordusunun teşkil etmiş olduğundan, mütareke mucibince oraları Türk etmiş olduklarından, bilahare Nuri Paşa ile amcası Halil Paşa’nın oralara girip Müsavat Hükümeti ile çarpıştıklarını yukarıda anlatmıştım. İngilizler Azerbaycan’da bulundukça çok miktarda Türk zabitanı Azerbaycan’a giremezken, bilahare onların çekilmeleri üzerine Türkiye’de işsiz kalmış zabitan ile başka türlü kendisi için istikbal arayanlar oralara dolmaya başladılar.

Hükümetin bunlara karşı soğuk muamelesi onlarda hükümet aleyhine bir hiss-i husumet tevlit ettiği gibi İstanbul’un işgali üzerine Ankara’ya çekilen Müdafa-i Milliye Hükümeti de Bolşevikleri daha bilmeden onlarla tevhid-i mesaiye ve bu suretle Azerbaycan’dan geçerek Rus Ordusunun Anadolu’ya girmesine taraftar idi. Rus Ordusu Azerbaycan’a gireceği taktirde oralarda yapacağı tahribat ile eski bir vilayetlerine girmiş olacaklarından oradan çıkmayacaklarını Ankara hükümeti bilmiyor veyahut bilmiş olsa da Azerbaycan Hükümeti’nin Türklere karşı yapmış olduğu vefasızlığa mukabil onlar için hiç ve hiçbir şey düşünmek istemiyordu ve nihayet yukarıda arz ettiğim vechile Ankara’nın göndermiş olduğu resmi-gayri resmi memurlar Bolşeviklerle tevhid-i mesai ederek bir kurşun atmadan Azerbaycan’ı Ruslara teslim ettikleri halde Ruslar ne Anadolu’ya Rus Ordusu gönderdiler ne de hatta Azerbaycan’daki Türkleri orada burada tutup bilakis hepsini oralardan çıkardılar. Azerbaycan’a Rus ordusu girip Müsavat Hükümetini devirdiği zaman Ankara büyük bir muvaffakiyet ibraz etmiş gibi izhar-ı şadumanî ediyor (seviniyor) ve bilahare 18 Ağustos 1336- 1920 tarihli Yeni Gün’de münderiç Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Millet Meclisi‘ndeki beyanatı üzerine Ankara’nın Azerbaycan izmihlali ile Azerbaycan’ın başına gelen felaketlerde dahli ve tesiri olduğu tahakkuk etmekte idi. Mustafa Kemal Paşa mezkur nutkunda Anadolu’yu Bolşeviklerin gelip kurtarması için Ruslar 10’uncu ve 11’inci ordularını bu işe tahsis etmiş olduklarından bahsettikten sonra aynen “bu ordular bizim delaletimiz tesirimiz ve hizmetimiz sayesinde suhuletle şimal-i Kafkasya’yı geçtiler. Azerbaycan’a dahil oldular Azerbaycanlılar da gelen orduları kemal-i sükunetle kabul ettiler” diyor ve sonra Gence isyanından bahsederken “**İngilizlere bendelik etmekte zevk alan Azerbaycan’ın Müsavat Hükümeti tarafından Gürcü ve Ermenilerin de dahliyle Gence de bir irtica vücuda getirildi ise de Bolşevikler bunları kamilen tedib ve tenkil etti**” diye izhar-ı memnuniyet gösteriyor ki maateessüf bu sözler iki kardeş milletin münasebat-ı müstakbelesinde tesir yapmaktan hali kalmayacaklardır. Müsavat Hükümeti’nin Azerbaycan’da bir bela olduğunu yukarılarda kafi derecede anlatmış olduğumdan onlara kızıp Azerbaycan’ı Rus pençesine teslim için Türklerin çalışması cidden teessüf edilecek bir vaka olmuştur. Türklerin elleri olmasaydı bile Azerbaycan’ı Rusların istila edecekleri şüphesizdi. Fakat o suret istila başka türlü olur ve bu kadar amansız olma olmayacağından hiç olmazsa Azerbaycan birkaç gün kendisini müdafaa eder idi. Halbuki bu defa Türklerin ahali ve orduya verdikleri teminat üzerine herkes Bolşevikleri ancak Azerbaycan’da geçip Anadolu’ya gidecek zannederken bütün servet hayat ve namuslarını çek ettiler. چكتديلر Çünkü Bolşevik ordusu girmeden Türkler ahaliye beyannameler dağıtıp onlardan gelecek fenalıklardan mesul olduklarını ve bir lüzum üzerine onların Mustafa Kemal ve Enver Paşalar tarafından davet edilmiş olduklarını ahaliye bildirmişlerdi. Zaten müsavat hükümeti ahalinin reyine muvafık hareket etmediğinden mevkii zayıf buluyor ve cüzi bir teşebbüs ile kendisini devirmek kabil idi. Binaenaleyh Türkler istemiş olsalar idi hükümeti devirip onların reyi üzerine hareket edecek başka bir hükümeti re’skara (işbaşına) getirip ve Bolşeviklerle Azerbaycan ve Dağıstan hudutlarında temasla bulunabilirlerdi. Yerli ahali ile Gürcülerin bu hususta Türklere zahir (arka) olacakları şüphesiz idi. Müsavat Hükumetinde bile bir çok Ruslaşmış Han ve beylerden maade bir çok kimseler Türkleri sever ve onlarla itilaf etmek isteyenler bulunurdu. Bilhassa Fırka Reisi Resulzade Muhammed Emin Bey oldukça ve hükümet reisi Nasip Bey de az çok Türk muhibbi kimseler idi. Hele Muhammed Emin Bey ile pek ala uyuşup iş görmek mümkün idi. Halbuki yapılmadı. Azerbaycan’dan sonra Türkler ikinci büyük hatayı Gürcistanda işlediler. Kuvvetli bir Gürcistan ile Kafkas Konfederasyonu Rusya ile Türkiye arasında lazım ve bu Türklerin menfaati icabatından iken son zamanlar Gürcistan‘da Ankara’daki ممتك hataları yüzünden Gürcistan’da iki yüzlü bir siyaset takip olunup\ boş yere Gürcüler de rencide edilmiş oldular. Kafkasya’da bulunan üçüncü unsur Ermenilerle Türklerin araları iyi olmadığını nazara alırsak şimdiki halde Kafkasya’da Türkiye’ye muhip hiçbir unsur kalmış değildir. Halbuki Türkiye’nin istikbali şarkta olduğuna nazaran bu cihet ne kadar şayan-ı teessüftür.

**AZERBAYCAN’IN İSTİKBALİ**

Üç milyonluk bir kitlenin 150 milyonluk koca Rus kitlesi yanı başında Rusya için pek lazım Bakü şehrini payitaht ittihaz ederek yaşaması gayr-i tabii olduğu gibi Azerbaycan’ın şimdilik kendi kendini idareye gayr-i muktedir olduğunu da vukuat gösterdi. Binaenaleyh bu memleketin komşuları Ermeni ve Gürcülerle birleşip bir konfederasyon yapmasıyla İran veyahut Türkiye ile birleşmesi, bunlar olmadığı takdirde de tekrar Rusya’nın pençesine düşmesi lazım gelir. Biraz yukarıda arz ettiğim vech ile Türklerin son zamanlar Kafkasya’da yaptıkları harekat ile şu husus için İngiliz ve Rusların da muvafakatları olmayacağından Azerbaycan’ın Türkiye ile birleşmesi şimdilik mümkün değil ise de diğer iki suretin imkanı mevcuttur.


Azerbaycan, iki senelik müddet-i idaresinde bu hususlar için pek az çalışıp nihayet felaketi zamanında yanında komşularını görmediği gibi bilakis ilk taarruzu onlardan görmüş idi. Binaenaleyh icap ederse hatta bazı fedakarlıklarda bile bulunup mümkün olduğu kadar birinci suretin olmadığı taktirde ikinci suretin hayır-fiile çıkmasına çalışmalıdır. Kendi ırkdaşı Türklerle ne vakit olsa birleşmek kabil olacağından şimdilik Türklerle ancak fikrî ve harsî ittihada çalışmalıdır. İran ile birleştiği taktirde İran Azerbaycanında bulunan kendi ırkdaşları ile kolayca kaynaşabileceklerinden herhalde bu işte yine Azerbaycan karlı çıkar. Azerbaycan’ın bugün en ziyade muhtaç olduğu şey münevver ve vatanperver gençlerle imanlı ve azimli teşkilatlarıdır ki maateessüf bu hususlarda şimdiye kadar Azerbaycan pek az simalar yetiştirebilmiştir. Bir asırlık Rus idaresi altında Azerbaycan bütün siyasi varlığını kaybetmiş olduğundan bundan böyle diğer sahalarda olduğu gibi bu sahada da Azerbaycan’ın muvaffakiyet göstereceği memuldur. **Şimdiye kadar Asya’da daima mühim roller oynayan Türklük bundan böyle de yine oynayacak ve bu sefer ihtimal bu vazife Azeri Türklerine ait olacaktır. Veyahut onların delaleti ile yapılacaktır.**

**Hâmiş:** Azerbaycan efkar-ı umumiyesini temsil etmeden kendi kendilerine hükümet teşkil edip gelin ve güvey olanların akıbetleri ve umum memlekete verdikleri zararlar herkesin gözü önünde durup dururken bir kısım Azerbaycanlının şimdiden yine bazı roller oynadıkları müşahede edilmektedir. Azerbaycan Hükümeti zamanında Paris’e gönderilen heyet-i murahhasa şimdi orada Azerbaycan namına paralar istikraz edip (borç alıp) bu paraları kendi kendilerine sarf etmekte ve bir müddet daha icray-ı keyf etmektedirler. Azerbaycanlı talebe Avrupa’da parasız dolaşırken onlara yardım edilmeyip istikraz edilen paralardan söylenildiğine nazaran aylık 30.000 Frank Heyet-i Murahhasa azasınaayrılıp İstanbul’da bulunan Sabık Adliye Nazırı Has Muhammed Halil bey “Paris Heyet-i Murahhasası İstanbul Mümessili” namiyle mümessil tayin edilip keza aylık 1000 Liraya yakın bir maaş almakta ve başta Azerbaycanı mahveden sabık hükümet erkanından bazıları ile akrabalara ve eski mümessilse keza bol bol paralar tahsis etmişlerdir. Öte tarafta Karadeniz sahilleri ile İstanbul’da toplanan bir çok Azerbaycan mültecileri ekmek parası bulamadıklarından dilenip Anadolu’da olanlar (Anadolu vaziyeti iktisadiyesinin farkına binaen) hükümetten muavenet göremediklerinden şikayet ve bundan dolayı birçokları muğir olarak döndükleri gibi bir kısmı da en adi işlerle meşgul olurken ekseri mektep talebesinden ibaret heyet-i murahhasanın ayda binlerce lira almalarına bilmem ne nazarla bakmalıdır.

Heyet-i Murahhasa Reisi Ali Merdan Beyin nasıl olup da bunlara meydan verdiği anlaşılamıyor. Diğer taraftan İstanbul’da olup akraba ve ahbap olamadıklarından para almayan sabık mebuslarla memurlardan bazıları buradaki Konsoloshaneye hücumla Halil Beyden hisselerini istemekte ve kendini tahkir etmektedirler. Konsoloshane civarında ikamet edenler bu hallere hayret ediyorlarsa da Azerbaycan Hükümet-i Sabıkasını bilenler burada da o hükümetin ufak numunesini görerek işi anlamış olurlar. Bu yolsuz hareketlere nihayet vermesini Ali Merdan Beyden rica ile İstanbul’da bulunan Azerbaycanlı muhacirlere de kendileri ile beraber memleketlerini terzil etmemelerini istirham eylerim.

Filvaki haksızlıklar pek çoktur. Azerbaycan için cidden çalışabilecek bir çok Azerbaycan münevverleri parasızlıktan bir şey yapamayıp, hatta Azerbaycan için yapılan faydalı eserlerin masarıf-ı tab’iyesine (baskı masraflarına) medar olmak üzere cüzi bir meblağ bile şu istikraz edilen milyonlardan almak kabil değil iken Azerbaycan ile hiçbir münasebeti olmadığı gibi medeni milletlerin şehbenderhanelerinde Beşinci Katip bile olamayacak kimseler Ali Merdan ve Halil Beylerin hususi işlerine yaradığından dolayı şehbender tayin ediliyorlar. Demekki Azerbaycan münevverlerinden çalışmak isteyenler vaktiyle Fethali Hanlara temellük etmek mecburiyetinde oldukları gibi bundan böyle de Ali Merdan veyahut Halil Beglere temellük edip o suretle yaşayabilmeli veyahut terk-i faaliyet etmelidirler.

Fakat memleket müessesatına kendi çiftlikleri gibi tasarruf etmek isteyenlerin akıbetleri bir kere göz önüne getirilecek olursa gerek kendilerine gerek kendilerine murahhas süsü verenler ve gerekse şimdilik mağdur olanlar mütenebbih ve müteselli olabilirler.



(\*) **Yazar burada yanılıyor. Teşrik-i mesai ve taksim-i amal (iş bölümü) neticesinde elde edilen çok iş çıkarma başarısını iş sahibinin çırakların yevmiyelerini az tutup fazla para kazanmasına bağlıyor. Oysa görev dağılımında birden fazla eleman her biri bir iş yapacaklarından daha fazla iş çıkarırlar. Sosyalizmin ileri boyutu olan Bolşeviklik de bu bakış açısı yüzünden çökmüştür.**

(\*\*) Yazar 1887 tarihinde Azerbaycan'da doğmuştur. Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca ve Rusça bilmektedir. İstanbul Dârülmuallimîn mezunudur. 22.10.1910 tarihinde Edirne Öğretmen Okulunda öğretmenlik görevine başlamıştır. 1913 tarihinde bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Avrupa'ya gönderilmiş ve Cenevre Üniversitesi'nin Pedagoji Şubesi olan Jan Jack Rousseau Terbiye Enstitüsü'ne devam etmiştir. 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra memleketine gitmiş orada da eğitim alanında hizmet etmiştir. Yazar,“Rehber-i Tedrîs” isimli bir kitap yayımlamış olup, kitabında sözlü anlatımın önemini belirtmiştir. Muhammed Şerif 1919-1920 yılları arasında gidip geldiği Azerbaycan'da gördüğü ve etkilendiği uygulamalar ile yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini iş bu “Azerbaycan İnkılabı” adlı risalede kaleme almıştır. Risalede Azerbaycan'da idare kadrolarına egemen olan Müsavat Partisi yanında Ankara Hükümetini de eleştirmiştir. 1940'lı yılların başından itibaren Çınaraltı, Tanrıdağ, Tasvir, Bozkurt gibi gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. Mihriban Hanım'la evliliğinden Gülseren ve Nesteren isimli iki kızı olmuştur. 22 Ocak 1954'te İstanbul’da vefat etmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.