T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOÇU DİLLERİ VE EDEBIYATLARI (JAPON DİLİ VE EDEBIYATI)
ANABİLİM DALI

Cumhuriyet Gazetesi Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde
TÜRK BASININDA JAPONYA
(1939 – 1945)

Yüksek Lisans Tezi

Nurullah SAT

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Ali Merthan Dündar

Ankara - 2011
Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk Basımında Japonya

(1939 - 1945)

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali Merthan Dündar

Tez Jürisi Üyeleri

İmzası

Adı ve Soyadı

İmzası

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Doç. Dr. Ayşe Nur TEK Cohen
Doç. Dr. Ali Merthan DÜNDAR

Tez Sınavı Tarihi: 24.05.2011
İÇİNDEKİLER

ONSÖZ 1

GİRİŞ 3
Cumhuriyet Gazetesi’nin Tarihi 6
A-) 1939 Öncesi Modern Japon Tarihi – Dönemler 7
A . 1 . Japonya’nın Dünyaya Açılaması 14
A . 2 . Meiji Ishin 18
A . 3 . Çin – Japon Savaşı 21
A . 4 . Rus – Japon Savaşı 24
A . 5 . Kore’nin İlhakı 28
A . 6 . I. Dünya Savaşında Japonya 30
B-) Geçmişten Günümüze Türk – Japon İlişkilerine Genel Bir Bakış 31
C -) Türkiye’de Japon İmajının Oluşmasına Katkısı Olan Yazarlar 40

I. BÖLÜM
1939 – 1945 YILLARI ARASI SIYASI KONULAR

A . 1940 Yıllı Siyasi Konular
A . 1 . 1 . Filipin Adalarının İstiklal Projesi 46
A . 1 . 2 . Japonya’nın Fırsatçılığı 47
A . 1 . 3 . Japon Stratejisi 53
A . 1 . 4 . Uzakdoğu’da Yeni Düzen 54

B . 1941 Yıllı Siyasi Konular
B . 1 . 1 . Amerika – Japonya Gerginliği ve Japonya’dan Tehdit 67
B . 1 . 2 . İngiltere – Japonya Gerginliği 71
2. BÖLÜM

1939 – 1945 YILLARI ARASI ASKERİ KONULAR

A . 1940 Yılı Askeri Konular

A . 2 . 1 . Çin – Japon Savaşı

B . 1941 Yılı Askeri Konular

B . 2 . 1 . Fransız Hindicinisi’nin İşgali

B . 2 . 2 . Pearl Harbor Saldırısı

B . 2 . 3 . Hong – Kong’un İşgali

C . 1942 Yılı Askeri Konular

C . 2 . 1 . Malezya Harekâti

C . 2 . 2 . Singapur ve Filipinlere Doğru

C . 2 . 3 . Japonlar Seylan Adası’nda

C . 2 . 4 . Roller Değişiyor

C . 2 . 5 . Pasifikte Amerikan Taarruzları

D . 1943 Yılı Askeri Konular

D . 2 . 1 . Uzakdoğu Ateş Hattı

D . 2 . 2 . Attu Adası Harekâti

D . 2 . 3 . Japonya’ya Taarruz Hazırlıkları

D . 2 . 4 . Amerikan Donanması Meydan Okuyor

E . 1944 Yılı Askeri Konular

E . 2 . 1 . Uzakdoğu Çıkılmazda Japonya’nın Çırpinışları

E . 2 . 2 . Hindistan Taarruzu

E . 2 . 3 . Tokyo Dönüm Noktasında
E. 2. 4. Filipinler ve Tokyo Taarruzları

F. 1945 Yılı Askeri Konular

F. 2. 1. Japonya İçin Acı Son Yaklaşıyor

F. 2. 2. Amerikalılar Luzon Adasında

F. 2. 3. Tokyo Bombalanyor

F. 2. 4. Okinawa’nın İşgali

F. 2. 5. Japonya’nın İstilası

F. 2. 6. Japonya’nın Teslim Olması ve En Acı Tecrübe

3. BÖLÜM

1939 – 1945 YILLARI ARASI TİCARİ VE EKONOMİK KONULAR

A. 3. 1. Japon – Amerikan Ticaret Anlaşmasının İptali

4. BÖLÜM

1939 – 1945 YILLARI ARASI DİĞER ( Edebiyat, Sosyal, Magazin, Reklam) KONULAR

A. 4. 1. Japonya Örneği

A. 4. 2. Reklamlar

SONUÇ

ÖZET

KAYNAKÇA

EKLER
ÖNSÖZ

II. Dünya Savaşı, taraf ülkelerde büyük yüküm ve can kayıplarına sebep olmasının yanında savaşa katılmayan ülkeleri de oldukça etkileyen büyük bir olay olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Türkiye, her ne kadar fiili olarak katılımını olmasa da gerek savaş alanlarına coğrafi yakınından gerekse de savaşın Avrupa ayağında başrol oynayan ülkelerle ilişkileri açısından savaştan oldukça etkilenmiştir.


Bu çalışmanın ortaya çıkmasına büyük katkısı olan ve her şartta yardımlarını
esirgemeyen danışman hocam, Sayın Doç. Dr. A. Merthan Dündar’a ve Anabilim Dalımızda görevli saygı değer hocalarına şükranlarını sunarım. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi çalışanlarından Sayın Mustafa Sönmez Bey’e teşekkürü bir borç bilirim.
GİRİŞ


Çalışmamızda Cumhuriyet gazetesini temel almamızın en önemli sebebi başta, gazetenin entelektüel yazar kadrosuna sahip olması, fikir gazetesi olup, devletin görüşünü yansıtması ve tirajıyla o dönem en çok okunan, saygı duyulan gazetelerden biri olduğunu belirtmek. Dönemin diğer önemli gazetelerinden Akşam ve Son Posta’ya bakıldığında dünyadaki gelişmelerle ilgili içerikler az iken Cumhuriyet Gazetesinde kapsamlı haberler ve makalelerin yer alması bizi bu gazeteyi seçmeyi yönendiren bir diğer etkendir.

İncelememizdeki tarih aralığı 1939 – 1945 yıllarıdır. II. Dünya savaşı yıllarını oluşturan bu süreç konu olan, halkın zihinde Japon imajının oluşmasında etkin rol oynayan gazeteler merkezli çalışmaların yok denenecek kadar az olması biri bu çalışmamız yapmaya

---

1 2009 yılı Haziran ayında tamamlanmış olan “Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi Türk Basınında Japonya (1933 – 1939)” konulu Sinan Levent’e ait bir yüksek lisans tez çalışması mevcuttur.
itimşir. Gazeteler aracılığıyla halk savaşa ilgili bilgi sahibi olmakta ve gazetelerden edindiği bilgi oranında da taraf ülkeler ve halklara karşı zihinlerinde fikirler oluşturmaktaydı.

Çalışmamızda konu olan 1939-1945 yılları arasındaki haberler resmi kaynaklardan verilmekte ve özellikle de başta devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı olmak üzere, günlük olağan haberlerin yanında, haberleri köşe yazarları ve muhabirlerin yabancı köşe yazarlarıyla yaptıkları mülahatlar oluşturmaktaadır.

Bu çalışmamızda söz konusu yıllar Cumhuriyet Gazetesiinde kronolojik sıra ile incelenmiştir. İlk olarak Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde fotoğraflama yöntemiyle elde ettigimiz haberler bilgisayar ortamında konu başlıklarına göre tasinır edilmiş, her haber ve makalenin künyesini çıkarılarak, hangi makale ve haberin gazetenin kaçncı sayfasında, hangi sütununda ve hangi haber ajansı tarafından verildiğini belirlenmiştir.


Gerekli görülen yerlerde o dönem Cumhuriyet Gazetesiinde Japonya bağlamında II. Dünya Savaşıyla ilgili makakeler yazan yazarlar hakkında bilgiler verilmiştir.


1) Müttefik ülkeler ve ajansları
2) Mihver ülkeleri ve ajansları
3) Diğer (işgal atındaki ülkeler ve tarafısız ülkeler)

Başta gelen müttefik ülkeler, İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Avustralya ve Çin; Mühver ülkeleri ise Almanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Slovakya'dır. Diğer kategorisine giren tarafısız ülkeler, Portekiz, İspanya, İsviçre; İşgal altında ülkeler ise Polonya, Belçika, Norveç, Yugoslavya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Estonya, Mısır, Yunanistan oluşturmaktaadır.

Amerika, savaşa giris tarihi olan Aralık 1941'den önce “Diğer” kategorisine, bu tarihten sonra müttefik ülkeler kategorisine dahil edilmiştir.

Aynı şekilde Rusya da Almanya tarafından işgal edildikten sonra İngilere ile işbirliği anlaşması yaptığı Temmuz 1941 tarihinden önce “Diğer kategorisine, bu tarihten sonra müttefik ülkeler kategorisine dahil edilmiştir.


Cumhuriyet Gazetesinin Tarihi


Yunus Nadi’nin kızı Leyla Uşaklıgil çocukluk yıllarındaki o heyecanlı günleri şöyle anımsıyordu:


3 Bir Gazetenin Tarihi, Cumhuriyet, Kötener, Aysun, Yapı kredi Yayınları, İstanbul, 2004,
yılında 4 sayfa olarak çıkan Cumhuriyet’te, Nadir Nadi ikinci askerliğini yaptıği için imza yerine üç yıldız koyuyordu.


1939 ÖNCESİ JAPON TARİHİ


4 Bir kitap veya gazetenin sayfalarını süsleyen başlık, süslü harf, motif.
6 Ana Britannica, Istanbul, 1988, Cilt 12, s.226.
etmek zorundaydı.7

Japon iklimi genel olarak ılıman olmakla birlikte Kuzey’de bulunan Hokkaido adası yılın büyük bölümünde oldukça soğuk ve karlı geçer. Bu yöнюyle en güneyde yer alan ve tropikal iklime sahip olan Okinawa adasıyla oldukça farklı özelliklere sahiptir. Yıl boyunca bol yağış alan Japonya, bu iklimsel özelliklerini sanayı ve insan gücüyle de birleştirek dünyada birim olarak en yoğun tarımsal faaliyet gösterilen bir ülke konumuna gelmektedir.8


**Nara Dönemi**

Nara 710-794 yılları arasında imparatorluk merkezi olarak Japon tarihinde yer almıştır. Burası aynı zamanda dönemin en meşhur büyük tapınaklarıyla Budizm’in de merkezi durumundaydı. Budist tapınakları kısa zamanda o kadar etkin hale gelmiştir ki, imparatorluk

---

8 Edwin O. Reischauer, John Fairbank, *East Asia The Great Tradition*, Harvard University, s.454.
ve yönetim merkezinin varlığını sürdürmelmelerinin bu tapınaklara bağlı olduğu düşünülmektediydi. Çünkü karakterler bu dönemde Japonya’da özellikle entelektüel kesim tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olmakla birlikte bu karakterlere Japonca uygun sesler ve anlamlar yüklenerek günümüz Japoncasının temelleri atılmaya çalışılmıştır.  


**Heian Dönemi**


---

11 Akira, Iriye, *The World of Asia*, Harvard University, 1995, s.158.
yapacak olmasdır.¹⁴


**Kamakura Dönemi**

Heian döneminin sonlarına doğru başkentteki yaşam biçimi oldukça değişmiş, sarayın ise sanatsal ve sosyal zevklerle dalgalanımsı sonucu eyaletlerdeki savaşçı klanlar üzerindeki otorite oldukça zayıflamıştır.¹⁶ Saray otoritesinin zayıflaması ise dönemin soyları eski imparatorlara kadar uzanan iki rakip askeri aile olan minamoto ve tairalar için büyük bir fırsat olmuştur. Bu fırsatı değerlendirmek ve yönetime sahip olmak için fırsat kollayan bu savaşçı ailelerden minamotolar, büyük bir liderlik mücadeleleri sonrası 1185’te tairaları imha ederek yönetimi ele geçirdiler.¹⁷


kuvveti olmasa da bir nevi semboldü. İmparator Kyoto’da otururken Yoritomo kendisinin ve kendisiyle müttefik olan ailelerin en fazla toprakları bulunan kuzeyde Kamakura şehrinde hüküm sürüyordu. Bu sebeple bu dönemde Kamakura dönemi denilmektedir. 18

Kamakura döneminde Japonya, çeşitli saldırılarla maruz kalmıştır. Özellikle biri Kasım 1274 ve diğerleri Haziran 1281’de olmak üzere Kuzey Kyushu bölgesine gerçekleştirilen Moğol saldırıları büyük yıkımlara ve insan kayıplarına sebep olmuştur. İlkinde 40 bin kişilik orduyla saldırya geçen Moğollar Japonlarının büyük mukavemeti sonucu o dönemde elinde bulundurduğulu Kore’ye çekilmek zorunda kalmıştır. Daha sonra ise yaklaşık 4400 savaş gemisi ve 140 bin kişilik orduyu yeniden saldırmışlardır. Ancak, Japon savaşçılarnın göstermiş oldukları büyük mücadele sonucu iç bölgelere girememişlerdir. Bununla birlikte ortaya çıkan şiddetli tayfunların ardından Moğol donanmasi büyük güç kaybına uğramış zayıflar vererek geri dönmede zorunda kalmıştır. 19


**Muromachi Dönemi**

Tarihte iç savaşların yoğun olduğu karalı bu dönem olarak bilinen Muromachi dönemi, bazıları döneminde Shogun ailesi olan Aşikagalara karşı yapılan mücadelelere sahne olmuştur. 1467 yılından itibaren yaklaşık 100 yıl boyunca Japonya’nın hemen hemen her bölgesinde savaşlar meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlilerinden biri sebebi feodal aileler arasındaki miras meseleleri olan Onin savaşıdır. Shogun bu savaşta bir çeşit hakem rolü

---

19 Kenneth G. Henshall, *A History of Japan*, University of Waikato, 1999, s.34.
20 Budizmin bir kolu olan zen tarikatı, tüm metafizik kavramlar akdın ürünüdür ve insan akli dinsel yaşamına engeldir. İçsel denetimle yani Zen’le engeller ve kavramlar aşılarak dinsel geleceği ulaşılabilir.
üstlenmesi gerekenken kendi zevklerine düşük olan Aşikagalar ya olaylara hiç müdahale etmemişler ya da tarafı hükümler vermişlerdir. Onun harbinin başkent Kyoto’nun dışında vuku bulan Bummei harbi izlemiştir. Bu harpler Aşikaga ailesinin zayıflayarak ortadan kalkmasıyla son bulmuştur. Ashikaga shogunluğu en güçlü devrini 1368’de başa geçen ve ölümüne (1408) kadar bu görevini devam ettiren ashikaga Yoshimitsu zamanında yaşamıştır. 21


Tokugawa Dönemi

1185 – 1868 yılları arasında Japonya’da yaşanan Feodal Dönem içinde Tokugawa dönemi (1603 – 1868) özellikle önemlidir. Japonya’yı kapitülsyonlar altında ezilen, zayıf bir feodal devlet durumundan çıkıp dünya siyasetinde ağırlığı olan, ekonomik ve askeri bakımından güçlü bir devlet şeklini alıp alt yapısı bu dönemde şekillenmeye başlamıştır. 23

1598 yılında Toyotomi Hideyoshi’nin ölümüyle birlikte Toyotomi hükümetinin önde gelenleri Tokugawa Ieyasu24 grubu ve Ishida Mitsunari grubu olmak üzere ikiye ayrıldı.

21 Koza Yamamuro, The Cambridge History of Japan, cilt, 3, s.461.
24 Tokugawa dönemine adını veren ailenin, eşitler arasında birinci olmasını sağlayan Japon savaş beyi. (1546 – 1616)
Zamanla Japonya’nın geleceği Tokugawa Ieyasu’da görenler Doğu Ordusunu, Toyotomi Hideyoshi’nin oğlu Toyotomi Hideyori’nin de desteklediği Ishida Mitsunari’de görenler ise Batı ordusunu oluşturduurlar. Shogunluk mücadeleleri veren bu 2 büyük grup arasında 1600’de gerçekleşen Sekigahara savaşından Tokugawa Ieyasu galip ayrılarak başkenti Bugünkü Tokyo olan Edo’ya taşdı. Ieyasu 1603’te imparatorlardan Shogun unvanını da alarak yaklaşık 270 yıl kadar sürecek olan Tokugawa Shogunluğu kurdu.\(^{25}\)


Bununla birliktə, misyonerlerin bu faaliyetlerinden hiç hoşnut olmayan shogunluk ise Avrupalıların getirmiş oldukları silahlar kadar patlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüklər misyonerlerin faaliyetlerini engellemeyin uygun bir adım olduğunu düşünmektediydi. Bunun sonucu olarak da 1614’te Hristiyanlık faaliyetleri Shogunluk tarafından yasaklandi.\(^{26}\)

Diğer yandan yabancılar yöneldikleri baskılar gün geçtikçe artmaktaydı. Bunun bir sonucu olarak 1624’te sadece papazların Japonya’ya girmesi değil, herhangi bir İspanyol’un bile Japonya’ya ayak basması yasaklandi. 1624’ten sonra yalnız Protestant olan Hollandalılar

---

\(^{25}\) Rhoads Murphey, *A History of Asia*, University of Michigan, 1995, s.246.

\(^{26}\) Akira, Iriye, *The World of Asia*, Harward University, 1995, s.168.

Shimabara isyanının en önemli sonucu Japonya’nın yaklaşık 250 yıl kadar sürecek olan dış dünya ile ilişkilerini minimum düzeyeye indirgediği (Sakoku) döneminin başlamasıdır. Kapalılık politikasının uygulandığı bu dönemde, çıkarılmış olan çeşitli kanunlarla Japonların ülke dışına çıkmaları, ülke dışındaki Japonların ülkeye dönümlerini yasaklanmış olup, halkın dış dünya ile ilişkileri son derece sınırlı hale gelmiştir. Japonya’nın ticari ilişkilerde bulunduğu tek Avrupa ülke Hollanda kalmıştı. Bu ülkenin yanında ise Çin ile ticari ilişkiler oldukça sınırlı da olsa Nagasaki limanından sürdürlüyormuştur.27

A. 1. Japonya’nın Dünyaya Açılması

Japonya’nın yaklaşık 250 yıllık bu izolasyon süresince çeşitli devletler Japonya’ya kaplarını açması konusunda zorlanmış olsalar da başarılı olamamışlardır. İlk olarak 1844 yılında Hollandalılar Dejima limanındaki hak ve durumlarını iyileştirmek üzere Bakufu’ya bir heyet göndermiş olsalar da herhangi bir sonuç alamadılar. Daha sonrasında ise İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerine ait gemiler bu ada ülkesine baskılar yapmaya çalışmışalar da başarılı olamadılar. Bu gelişmelerden sonuç alınamamastıyla birlikte

---

27 Edwin O. Reischauer, Jahn Fairbank, *East Asia The Great Tradition*, Harward University, s.599.


**Dostluk Antlaşmasının İmzalanması**

Shogunluk, Perry’nin gidiştiyle birlikte bu tehdit içeren teklifin şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Bu arada Shogun leyoshi öldü ve yerine lesada geçti. Shogunluk bu konuda karar verebilmek için fazla zamanları olmadığını biliyordu. Daha önce Shogunluk pek de dikkate almadığı imparatorluk makamına ve daimyolara bu konudaki fikirleri sorularak en uyun kararın verilmesine çalışıldı. Bu bile Shogunluk artık eski gücünden

28 K. M. Panikkar, Asia and Western Dominance, 1969, s.53.
30 Japonya’da Shogunluk dönemde hüküm sürmüş feodal hükümdarlara verilen isimdir.
çok uzaklarda olduğunu bir göstergesiydi.


Bu antlaşmaya göre;

- Shimoda’da Amerikan Konsolosluğu kurulacak.
- Her iki limanda da belli mesafeler içerisinde hareket etme imkanı tanınacak.
- Shimoda ve Hakodate limanları açılacak.
- Kaza yapmış olan gemi ve mürettebata yardım edilecek.
- Amerikan gemileri bu limanlardan su ve erzak temin edebilecek ve Amerika’ya en imtiyazlı ülke muamelesi yapılacak.\footnote{Bu madde uyarınca, eğer Japonya herhangi bir ülke ile yapılabilecek anlaşmada Amerika’ya verdiği tavizin daha üstünde bir tavizi bir Avrupa ülkesine verecek olursa bu madde direk olarak Amerika içinde geçerli sayılacaktır. Böylece Amerika rakipleriyile arasındaki güç dengelerini korumuş oluyordu.}


Japon – Amerikan Ticaret Antlaşmasına göre;

- Kanagawa, Nagasaki, Niigata ve Hyougo limanları ile Edo ve Osaka limanları yabancılar açılacak.
- Karşılık ticaretin serbest ticaret olarak uygulanması kabul edilecek.
- Açık limanlarda yabancıların oturması için yerler tahsis edilecek. Sıradan yabancıların Japonya içinde seyahat etmeleri yasak olacak.
• İkamet bölgesinde oturan yabancıların mahkemelerinin kendi ülke konsoloslukları tarafından uygulanması şeklinde “Konsolosluk Mahkemesi Hakkı” kabul edilecek.


Shogunluğun ülke kapılarını açması ve yabancılarla özellikle ticaret alanında yabancılarla verdiği tavizler neticesinde halk arasında Shogunluğa karşı büyük bir düşmanlık oluşmaya başladı. Bununla birlikte Japonya içinde barbarları kovma hareketi “Sonno joui” baş göstermiştir.

Yabancılara karşı saldırılar peş peşe vuku bulmaya başladı. 1860 yılında Amerika’nın Japonya konsosusu olan Harris’in Hollandalı tercümanı kafası kesilerek öldürüldü. Yabancılarla yapılan ticarette Japon altınının değerinin altında işlem göremesi düşük sınıf samuraylar ile normal halk için hayat şartlarının oldukça zor hale gelmesine sebep oldu. Bu da halkın yönetim karşısında düşmanlığını ve yönetim karşısında güvensizliğini beraberinde getirmiştir.33


33 Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yayınevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.308.
A . 2 . Meiji Ishin


36 Dündar, Panislamizm'den Büyük Asyaçılığa, Ötüken Yayımları, İstanbul, 2006, s.134.
sanayici kesim ülke çıkarlarını da ön plana alarak hareket etmiştir.


Bu dönemde yapılmış olan reformları kısaca;

- Büyük bir iş gücünün oluşturulması,


38 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara, 1983, s. 91.

39 Akira, Iriye, The World of Asia, Harvard University, 1995, s.182.
Her alanda eğitime önem verilmesi, Bu amaçla Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa’dan eğitimli kişilerin Japonya’ya davet edilmesi,

Tarım sektöründe gerçekleştirilen reformlar,

Sanayi sektörüne büyük önem verilmesi ve bu alanda faaliyet gösterenlerin devlet tarafından maddi ve manevi desteklenmesi,

Askeri alanda gerçekleştirilen reformlarla başta güçlü ordu felsefesinin amaçlanması, Şeklinde özetleyebiliriz.\(^{40}\)


---

\(^{40}\) Kenneth G. Henshall, *A History of Japan*, University of Waikato, 1999, s.92.


\(^{42}\) Japonya kapitülasyon anlaşmalarına Uzakdoğu bölge ülkelerini zorladığı gibi daha sonraki süreçte aynı şeyi Osmanlı Devletine de uygulamak isteyecektir. (Esenbel, 1999, 29.)

A. 3. Çin – Japon Savaşı


43 Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yayınevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.356.
imzalayarak Kore’den özür dileme ve tazminat ödeme sözü almıştır. 1885 yılında ise bu tür askeri isyanların tekrarlanmaması için Çin – Japonya arasında Tienchin Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre iki ülke ordularının Kore’den çekilmesine, Askeri danışmanlığının kaldırılmasına ve Kore’ye asker gönderme gereği hissedildiğinde karşılıklı bildirime karar verildi. 44


Shimonoseki Antlaşmasına göre;

- Kore’nin bağımsızlığı kabul edilecek
- Tayvan, Hoko adalan, Ryoto yarımadası Japonya’ya verilecek
- Tazminat olarak Çin, Japonya’ya 310 milyon yen verecek

---

44 Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yayınevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.356.
- Japon – Çin deniz anlaşması imzalanınca, Sa, Jukei, Soshu şehirleri ve limanları açılacak ve bu bölgelerde Japon yasalarıyla yargılanma kabul edilecektir.⁴⁶


Japon- Çin savaşı başta Uzakdoğu olmak üzere Asya kitasının geleceği açısından bir takım sonuçlar doğurmuştur. Japonya bu savaşla Uzakdoğu’daki kuvvetler dengesine katılarak, Avrupa’ya kaplarına açıktan henüz 40 yıl sonra büyük bir itibar kazanmış oluyordu.


Bu savaşın Rusya açısından anlamının ise çok daha büyük ve yıkıcı olduğu söylenebilir.

⁴⁶ Kenneth G. Henshall, A History of Japan, University of Waikato, 1999, s.89.
Çünkü bu savaş sonucu Japonya’nın Mançurya’yı ele geçirmiş olması bundan 10 yıl sonra vuku bulacak olan Rus-Japon savaşının bir sebebi olacaktır.

Japonya’nın Çin savaşı sonunda almış olduğu büyük tazminatla askeri alanda 9 yıl gibi kısa bir zamanda yaptığı yenilenmelerle 1904’te yeniden bu kez Rusya’nın karşısında çıkacak gücü ulaştığımı düşünmek bu savaşın sonuçlarının özellikle Asya kıtası açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

A. 4. Rus – Japon Savaşı

Rus – Japon savaşı Mançurya yüzünden ve Çin’de meydana gelen gelişmeler neticesinde patlak vermiştir.


Bu düşmanlığın sonucu olarak 1900 yılında Boxer İsyarı meydana geldi. “Boxer’lar” 48 1899 yılı boyunca Kuzey Çin içlerinden yayılan şiddet yanıltısı, hanedan karşısında ve Hristiyan karşısında dini bir hareketin üyeleri idiler. Bu isyan dolaylı da olsa Çin yönetiminden destek gördü. Pekin dışında onlarca yabancı, binlerce Çinli Hristiyan yaşamını yitirdi. 20 Haziran 1900’de Alman temsilcisi öldürüldü ve başkentteki temsilcilikler kuşatıldı. Tercümleri bulunan sekiz ülke toplanarak ulusal arası bir güç oluşturdular ve iki aylık Kuşatma sonucu isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. 49

Diğer yandan Rusya 1898’de Mançurya’nın kuzeyinde bulunan Liaotung

---

47 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara, 1983, s.93.
48 Boxer adı hareketin Çince “Adil ve ahenkli yumrular “ unvanının kaba çevirisinden gelmektedir. ( Janet E. Hunter, Modern Japonya’nın Doğuşu, )
49 Janet E. Hunter, Modern Japonya’nın Doğuşu, Ankara, 2002, s.76.


Bu ittifaka göre;

- Çin ile Kore’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ile birlikte Japonya’nın Çin ve Kore’deki, İngiltere’nin ise Çin’deki siyasi, ekonomik ve özel çıkarlarını karşılıklı olarak korumak.
- Eğer Japonya ve İngiltere’den herhangi bir üçüncü bir ülke ile savaşa girdiğinde diğer taraf kesinlikle taraflı kalacak.

50 Dr. Rifat Uçar, Siyasi Tarih, İstanbul, s.283.
Bununla birlikte iki ülkeden fazlasıyla girilmesi durumunda bulunacak, işbirliği halinde savaşa girilecek.\textsuperscript{51}


Hem Japonya, hem de İngilizce Rusya’nın Mançurya’dan askerlerini çekmesini ve bu sorunu barışçıl yolardan çözmeyi talep etti. Ancak Rusya, bu konuda isteksz tutum sergilemeyi sürdürdü. Bunun üzerine Japonya, Mançurya’yı Rusya’ya vermeyi, kendisine de Kore’nin verilmesini talep etti. Ancak Rusya bunu da reddetti. Son olarak da Kore’nin paylaşılması teklifini Rusya’nın kabul etmeyi nga savaşa kaçınılmaz hale getirdi.\textsuperscript{52}


Buna göre;

- Kore’yı yönelik olarak her türlü yönetim, koruma, denetleme hakkını kabul ettiirdi.
- Kralama hakları, Ryouchun- Choushun arasındaki demiryolu ve buna bağlı hakların Japonya’ya devredilmesi kabul edildi.

\textsuperscript{51} Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yayınevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.365.
\textsuperscript{52} Akira, Iriye, The World of Asia, Harward University, 1995, s.186.
\textsuperscript{53} Kenneth G. Henshall, A History of Japan, University of Waikato, 1999, s.91.
\textsuperscript{54} Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara, 1983, s.94.
50. Kuzey paralelinin güneyinde kalan Karafuto’nun Japonya’ya verilmesi kabul edildi.

Engaishu ile Kamchakka’daki balık avı hakkı kabul edildi. Ayrıca, Manchurya’dan 2 ordunun geri çekilmesi ve Çin’e karşı fırsat eşitliği kararlaştırıldı.

Ancak artırılan vergilere katlanarak savaşa destek veren halkın çoğunluğunun Japonya’nın savaş sürdürebilme gücüyle ilgili gerçekleri öğrenemeden tazminatını alınamaması gibi Portsmouth anlaşmasının içeriğinin beklentilerin altında kalması büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. Tokyo’da ise Kouto Hironaka gibi hüküm karşıtı siyasiler ve etkili gazetelerin çağrıları da sonuç vererek uzlaşma anlaşması imzalandığı aynı gün “Utanç verici antlaşma hayır, Savaşı devam!” diye haykıran halk kitlesi yüksek bürokratların konakları, polis karakolları, uzlaşma'yı destekleyen gazeteler, Hristiyanlık kiliseleri gibi yerlere saldıran kundakladılar. Bu bilinen adıyla “Hibiya Kundaklama Olayı”. Hükûmet olağanüstü hal ilan edip askeri harekete geçip bu terör olayını bastırılmış ve uzlaşma antlaşmasını sonuçlandırmışsa da, daha sonra bu tür halk isyanları sık sık çıkarak toplum sarsılmıştır.\(^{55}\)


---

\(^{55}\) Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yayinevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.366.


A. 5. Kore’nin İlhakı


Savaştan büyük bir yenilgi ile çıkan Rusya ise iki denizci devletin anlaşmalarını yenilemeleri üzerine, 30 Temmuz 1907’de Japonya ile Uzakdoğu’da nüfuz alanlarını
belirleyen bir anlaşma yaptı. Bununla Japonya’nın Kore ve Güney Manşurya üzerindeki nüfuzunu kabul etti. 31 Ağustos 1907’de de İngiltere ile Güney Asya’nın nüfuz alanlarını belirleyen bir anlaşma imzaladı.\textsuperscript{56}

Diğer yandan Kore yönetiminde Japonya’nın Kore üzerinde koruyuculuk rolü üstlenmesinin kabulü anlamsa gelen bir anlaşma 1905’te diğer devletlerin de onay vermesiyle gerçekleşti. Kore’yi herhangi bir bağımsız dış ilişkiden yoksan bırakarak, Japon birliklerini ülkeye yerleşiren ve hükümetin her kademese Japon danışmanlar atayan koruyuculuk kurumu, Japonya’nın Seul’deki temsilcilik ikametgâhında kuruldu. 1905 – 1909 yılları arasında Japonya’yı temsilen yaşlı devlet adamı İto Hirobumi’nin getirilmesi, göreve verilen önemi gösteriyordu. Gelecek birkaç yıl içinde Japonya yönetimini büyük bir bölümünü ele geçirdi ve ekonomi için önemli mekanizmaları kurdu.\textsuperscript{57}


\textsuperscript{56} Dr. Rifat Uçar, \textit{Siyasi Tarih}, İstanbul, s.286.

\textsuperscript{57} Janet E. Hunter, \textit{Modern Japonya’nın Doğuşu}, Ankara, 2002, s.78.

\textsuperscript{58} \textit{Nihonshi Kenkyu}, Yamagawa Yayınevi, Tokyo, Temmuz 1998, s.368.
A. 6. I. Dünya Savaşında Japonya


Daha öncesinde 7 Ağustos Japonya’nın Almanya’ya karşı savaşa girmesini talep eden İngiltere için bu memnuniyet verici bir gelişmeydi. Ancak bunun yanında Japonya’nın hârket alanının da fazla genişlememesi İngiltere için büyük önem arz etiyordu. Diğer yandan İngiltere’nin kendisi de Avrupa’dan savaşın ortasında olduğu için de Aziz’in bir Japon – İngiliz ittifakıyla eşit şartlarda pay almak düşünsesindeydi.60

Japon donanmasının Ekim ayında Marshall, Mariana ve Caroline adalarının bulunduğu Almanların sahip olduğu bölgeleri ele geçirdi.

60 Paul Hihbeyt Clyde, The Far East, Newyork, 1953, s. 377.


B - ) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-JAPON İLİŞKİLERİNE GÉNEL BİR BAKIŞ

Osmanlı Devleti 1839 yılındaki Tanzimat Fermanından62 sonra Avrupalı devletlerle mücadelede edebilmek amacıyla çeşitli alanlarda modernleşme çalısmalarına başlayarak Avrupa ile ilişkilerinde yoğun bir dönemeye girmiştir. Diğer yandan Japonya da yaklaşık 250 yıl gibi oldukça uzun bir dış dünyaya kapalıktı (Sakoku) sürecinden sonra Amerika’nın zorlamasıyla kapılarını yabancı ülkelerle açmış ve hemen sonrasında başta Amerika olmak üzere çeşitli

61 Harry G. Gebber, Çin ve Dünyayı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 244.
Avrupalı devletlerle eşit olmayan anlaşmalar imzalamak zorunda kalmıştır.

1868 yılında yönetime gelen İmparator Meiji önderliğinde modernleşme sürecine giren Asya’nın en doğusundaki ülke Japonya ile yine Asya’nın en batısında bulunan zamanın büyük imparatorluğu Osmanlı devletinin yolları bu dönemde kesismiştir. Bu iki devlet sömürgeci Avrupalı devletlerin çeşitli alanlardaki baskı ve tehditlerini aynı dönemde en belirgin şekilde hissetmişler ve buna karşı en sağlam cevabın modernleşme ve sanayileşmeden geçtiği sonucuna varmışlardır. Aynı dönemlerde söz konusu problemleri yaşamış olmaları Osmanlı Devletiyle Japonya’nın yakınlaşma sebeplerinden bir tanesi olarak düşünülebilir.63


Japonya kendisini yarı sömürge haline getiren kapitülsyonların kaldırılması için Avrupalı Devletleri razi edememişti. Oysa büyük güç olmak istiyorsa bunlardan kesinlikle kurtulması gerekıyordu. Bununla birlikte batılı güçlerin kendine imzalamış olduğu

---

64 İleri bölümlerde ayrıntılı bilgi verilecektir.

İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili en erken tarihinde olduğu bazı çalışmalarında zikredilmiştir. Bu tarihte, Kafkasya’ya bazı Japonların geldiği, Yalta civarında çay yetiştirme istedikleri, bazılarının da İstanbul’a gelerek, Türkiye’de çay yetiştirmenin mümkün olup olmayacağını anlamak için Ziraat Nezareti ile gayri resmi temaslarda bulundukları, ancak bu girişimi sonuçlandıramadan İstanbul’dan ayrıldıkları rivayet olunmaktadır. 67

Osmanlı Devleti ile Japonya arasında ilk resmi temas 1871 tarihinde olmuştur. 68 Japonya tarafından Avrupa’ya gönderilen Büyükçe İwakura’nın başkanlığındaki heyete dahil olan Japon Dışişleri Bakanı sekreteri Fukuchi, hazırladığı resmi raporunda “Avrupa Milletlerarası Fuarı” ndan bahsederen burada sergilenen Türk mallarının çökülüğündan söz etmektedir. 69

1875’te Dışişleri Bakani Terashima Munenori, Başbakan Sanjo Sanetomi’ye “Türkler

---

68 Osmanlı, Yeni Türkiye yayınları, Ankara 1999, cilt 2, s. 366.
gayri Hristiyan batı milleti olarak Avrupalılar ile diplomatik ilişkilerde bulunuyorlar, bu bakımından Japonlara benziyorlar. Biz de onlardan çok şey öğrenebiliriz. Dolayısıyla onlarla diplomatik ilişkileri açırsak bizim için faydasi olacak...” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Bunun üzerine Terashima’dan Japonya’nın Londra sefiri Ueno’ya oradaki Türk sefiri ile bir ön görüşmenin yapılması hakkında talimat gönderilmistiştir.70

1878’de Seiki adında bir Japon harp gemi İstanbul’a gelmiştir. Bu harp gemisinin kaptanı Yarbay Inoue’ye, Abdülhamit, “Ben de Ulkenize harp gemimizi gönderip kaptanım ve zabitanım vasatasıyla imparatorunaza selamını iletmek istiyorum. Lütfen sevgimi Japon İmparatoruna söylenezin” demiştir. 71

1880’de Prens Hebi’nin başkanlığındaki bir heyet Avrupa’nın kanunlarını incelemeye gelmiş ve İstanbul’a da uğramıştır. Heyet iki ülke arasındaki ticari ve siyasi münasebet kurulmasını teklif etmiştir. Ancak bu teklif Said Paşa tarafından Japonlarla ilişkiye girerek Rusyanın kuşkulanırılmamasını amacıyla uygun dille geri çevrilmiştir.72


Prens Komatsu resmi olmayan bu ziyaretinden son derece memnun kalmıştır. Dönüş yolculuğunda İdare-i Mahsusa’dan Sakarya Vapuru tahsis edilmiştir. Bu vapur onları

70 Kaori Komatsu, Ertuğrul Faciias: Bir Dostluğun Doğuşu, Ankara, 1992
71 Kaori Komatsu, Ertuğrul Faciias: Bir Dostluğun Doğuşu, Ankara, 1992
72 Ziya Şakir, Sultan Abdülhamit ve Mikado, İstanbul, 1994,
73 Osmanlı devlet nişanı. Osmanlı nişanın son halidir. 17 Nisan 1882’de Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konmuştur.
74 Sultan Abdülmecit Han tarafından 1851’de çıkarılan nişandır.
75 1878’de II. Abdülhamit tarafından hayır ve yardım işlerinde başarılı olan kadınlarla verilmek üzere hazırlatılmış devlet nişandır.
İskenderiye’ye ve Port Sait’e götürmüştür.⁷⁶

Prens Komatsu İstanbul’da kaldığı süre içerisinde gördüğü yakın ilgiden dolayı Padişaha teşebbür etmek amacıyla 1889 yılında Krizantem Nişanı⁷⁷ göndermiştir.

II. Abdülhamit, Japonya ile ilişkilerde somut bir gelişme sağlamak için harekete geçerek öncelikle İmparatorun gönderdiği nişana, Osmanlı Devleti’nin en büyük nişanı ile karşılık vermek istemiştir. Ancak bunun pek fazla duyulmaması ve 3. Ülkeleri endişelendirmemek için başka bir ad altında yapılması gerekiyordu. Görünürdeki sebep de Deniz Harp Okulu Öğrencilerinin okulda teorik olarak gördükleri ve aldıkları bilgileri denizde uygulamaları adıyla Ertuğrul Firkateyni Japonya’ya gönderildi.⁷⁸


Ertuğrul Firkateynine komutan olarak Meralay Osman Bey⁸³ taayin edilmiştir. Osman Bey’in komutanlığında 14 Temmuz 1889’da yola çıkan Ertuğrul, 6 ayda tamamlanması planlanan yolculuğun yaklaşık 11 ayda oldukça yorucu ve meşakmatlı bir şekilde tamamlayarak ilk olarak 22 Mayısta Nagasaki’ye 4 gün sonra da Kobe’yé gelmiş ve 7 Haziran 1890’da da son durağı olan Yokohama’ya ulaştırmıştır. Osman Paşa 13 Haziran 1890’da İmparator’a padişahın mektubunu, nişanı ve diğer hediyeleri takdim etmiş, İmparator Meiji de

⁷⁷ Japonya devlet nişanıdır, 1876’da İmparator Mutsohitso tarafından ihdası olunmuştur. İmparatorluğun en büyük nişanı olan Krizantem ilk olarak Nisan 1887’de Rus Çar’ı II. Aleksander’a verilmişdir.
⁷⁸ Erol Mütercimler, Ertuğrul faciası ve 21. Yüzyıla Doğu Türk- Japon İlişkisi, İstanbul, 1993 s. 88
⁷⁹ Süleyman Nutki, Musavver Ertuğrul Firkateyni Fıciası, İstanbul, s.17-21.
⁸⁰ Tevfik İnci, Deniz tarihizinim reref sayfaları, 405 sayılı Donanma Dergisi’nin eki, İstanbul, 1953, s. 113.
⁸² Hee- Soo Lee- Ibrahim Ilhan, Osmanlı- Japon Münasebetleri ve Japonya’da İslamiyet, Ankara, 1989, s. 27.

Ertuğrul heyeti Japonya’da yaklaşık 3 ay kalarak ziyaretlerini tamamladıktan sonra İstanbul’dan gelen emir ve daha önce yapılmış olan program gereçince 15 Eylül 1890 tarihinde dönüş yolculuğuna çıkmıştır. Ertesi gün henüz Japon sularından ayrılmadan Yokohama’dan Kobe’ye giderken Kashinozaki fenerini geçtiği esnada şiddetli bir fırtınaya yakalanan gemi, kayahklara çarparak batmış ve yalnızca 69 kişi kurtarılabilmiştir.

Kazaya oldukça üzen İmparator Meiji, saray doktorlarını kaza mahalline göndererek kurturlan denizcilerin tedavi ettirilmelerini sağlamış ve daha sonra bu denizcileri Hiei ve Kongo isimli iki savaş gemisiyle İstanbul’a göndermiştir. Kazadan kurtulan denizcileri getiren Japon gemileri Dolmabahçe sarayına demirediklerinde İstanbul halkının sevinç gösterileriyle karşılanmış ve gemi komutanları adet olduğu üzere bizzat padişah tarafından kabul edilmişlerdir.

Denilebilir ki Ertuğrul Firkatelyinin batışı ve bu elim kazada çok sayıda denizcinin hayatını kaybetmesi Türk – Japon ilişkilerinin gerçek anlamda başlamasına sebep olmuştur. Tabi ki o güne kadar resmi olmayan ilişkiler gerçekleştirilmiş olsa da bunların hiçbir iki ülke halklarının zihinlerinde kesinlikle Ertuğrul Firkatelyi kadar iz bırakmamıştır.

Ertuğrul gemisinin Japonya ziyareti, Osmanlı – Japon münasebetlerinde siyasi açısından hedeflenen sonuçları gerçekleştirememiş olsa da, iki ülke halkları arasında özellikle duygusal anlamda doğrudan ve samimi bağlar kurulmasına vesile olmuştur. Bu facia Osmanlı halkını olduğu kadar Japonları da büyük üzüntüye boğmuş ve Japonlar şehit aileleri için yardım

---

85 Süleyman Nutki, Musavver Ertuğrul Firkatelyı Faciası, İstanbul, s.77.
86 Ziya Şakir, Sultan Abdülmhamit ve Mikado, İstanbul, 1994, s.41-42.
87 Süleyman Kani İrtem, Ertuğrul Faciası – Boğazlar Meselesi, Temel Yayınları, İstanbul, 2005, s.50.
88 Selçuk Esenbel and Ineba Chiharu, The Rising Sun and The Turkish Crescent, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003, s. 59.


Osmanlı Devleti, Rus- Japon savaşı sırasında Miralay Pertev Bey’i 91 askeri ateşe olarak Japonya’ya göndermiş. Pertev Bey, Japon Başkomandanı Amiral Togo’nun misafiri sifatıyla savaş süresince cephede bulunmus ve bütün Japonya’yı gezerek tetakler yaparak dönüşünde padişaha kapsamlı bir rapor sunmuştur. 92 Japonların başarısının sebebi olarak ise Japonya’nın maddi açıdan fevkalade hazırlıklarıyla beraber, Japon milletinin maneviyatının ve özellikle azim ve kararlılığının bir sonucu olduğunu söylemektedir.

Bu dönemde Türkiye’de Japon imajının oluşmasında ise ünlü Seyyah Abdürreşit

90 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, cilt 23, s. 575.
92 Pertev Demirhan, Hayatının anıları, Rus- Japon Harbi, İstanbul, 1943, s. 9- 10.
93 Pertev Demirhan, Japonların asıl kurveti, s. 41.
İbrahim⁹⁴ gibi kimi gezginlerin Japonya ile ilgili izlenimleri ile Mehmet Akif Ersoy’un Japonlar ile ilgili methiyesinin etkili olduğu düşünülebilir.⁹⁵ Bu gibi sebeplerle Türkiye’de Japonlara karşı belli bir sempati uyanmıştır. Bu sempatiyi günümüze de görmek mümkünür.


I. Dünya Savaşı’nın ardından Uzakdoğu’da elde ettiği topraklarla güçiye güç katan ve her geçen gün bir imparatorluk halini alan Japonya’nın Asya’nın liderliğine oynadığını görmek mümkündür. Bu doğrultuda, Batı emperyalizmi karşısında senelerdir sömürülmekte olan Orta Asya Müslüman halkını yanlarına çekmek isteyen Japonlar, özellikle 1930’lu yıllardan sonra kendini iyiden iyiiye hıssettiren BüyükASYACILIK ideolojisi ekseninde Rusya Müslümanlarının lider konumundaği şahsiyetleri ile temasa geçmiştır.⁹⁷


⁹⁶ Hee- Soo Lee- Ibrahim Ilhan, Osmanlı – Japon Münasebetleri ve Japonya’da İslamiyet, Ankara, 1989, s.84.
kurulmasından ve Lozan antlaşmasının ardından Türk-Japon ilişkileri tekrar başlamıştır. 98


99 Cumhuriyet Gazetesi, Mihverde Karşı Harbe Girdik, 24 Şubat 1945, s. 1.
100 F. Şayan Ulusan, Türk-Japon İlişkileri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 256.
C - ) Türkiye’de Japon İmajının Oluşmasına Katkı Olan Yazarlar

Abidin Daver


Yazar ve yazı işleri müdürü olarak 1908 yılından itibaren Yeni Gün, Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Cumhuriyet gazetelerinde yazılar yazdı.

1958 yılında hayatını kaybetti.

Eserleri: Kanatların Zaferi, Deni (1932), Gemi (1932), Mülazım Romanı (1936 ), Dünkü, Bugünkü, Yarını İstanbul, (1947 ), Türk Denizciliği ( 1947 ), Mazlum Şeyzade Cem (1909 )

Genel olarak Cumhuriyet gazetesinde askeri yazılarıyla karşıımıza çıkan Abidin Daver, Muharrem Fevzi Togay’ın Cumhuriyet gazetesinden ayrılşından sonra onun yerini alarak genellikle 2. Sayfada olmak üzere II. Dünya Savaşındaki gelişmeleri konu alan yazılar kaleme almıştır. Yazılarda çoğunlukla Japonya’nın emperyalist emellerine vurgu yaparak onu işgalci bir güç olarak ele aldığı görülmektedir. Özellikle savaşın son zamanlarında Japon yönetiminin gelişmelerin aksine kamuoyuna yapmış olduğu açıklamaları alaycı bir üslupla ele alışı dikkat çekicidir.

Hüseyn Hüsnü Emir Erkilet

1883’te Kayseri’nin Erkilet ilçesinde Gazze redif taburu kumandani Binbaşi Emiroğlu Halil Bey ile Kağkasyalı Şefika hanımın oğlu olarak dünyaya geldi. Harbiye mektebini 1904’te 5.’likte teğmen olarak bitirdi. Akabinde Erkan-ı Harbiye mektebine girdi ve 1905’te üsteğmenliğe yükseldi. 1907’de kurmay yüzbaşı olarak Erkan-ı Harp okulunu bitirdikten

102 İhsan İŞIK, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, I. Cilt, s. 557, Yenişehir, Ankara, 2004,

9 Kasım 1913’te Harp Okulu Tabiye Öğretmenliğini, 2 Aralık 1913’te Genelkumray 1. Şubesine, 26 Aralık 1913’te 5. Kolordu Kumray Başkanlığına atandı.


Emekliliğinden sonra Cumhuriyet Gazetesi ve Çınaraltı dergisinde yayımlanan anti – komunist Alman yanlış yazılaryla gündeme geldi. 1941 ve 1942’de Alman Büyükçülisi Franz
von Papen’le Türkiye’nin Almanya tarafından savaşa girmesine ilişkin bir dizi görüşme bulundu.


**Yunus Nadi Abalıoğlu:** 1880 senesinde Fethiye’de doğan Yunus Nadi Abalıoğlu 103 Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin önemli gazetecileri arasındadır. Gazetecilik mesleğinin yanı sıra siyasi bir kimlikte taşıyan Yunus Nadi, hem Osmanlı Meclis-i Mebusan’da hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ege Bölgesini temsilen milletvekilliği görevlerin de de bulunmuştur. İkinci Meşruiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine de giren Yunus Nadi, çeşitli dergi ve gazetelerde görev aldıkten sonra 1918’de kendi gazetesi olan “Yeni Gün”’ü kurmuştur.


---

103 Yunus Nadinin biyografisine dair bkz. Türk Dünyası Edebiyatçılığı Ansiklopedisi, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 1, s. 6, Ankara, 2002.

**Nadir Nadi (Abalıoğlu)**


---

104 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi – Devirler / Isimler / Eserler / Terimler, Cilt 2, Dergâh Yayınları, s. 3.
Ömer Rıza Doğrul


Tefsir alanındaki uzmanlığıyla tanımlı olsa da Cumhuriyet gazetesindeki yazarlığı süresince ve özellikle II. Dünya savaşı yıllarındaki siyasi yazılarıyla Türk halkını aydınlatma yönünde önemli bir görev üstlenmiş. Genel olarak objektif yazılaryla karşımıza çıkan Ömer Rıza Doğrul, Cumhuriyet gazetesinin o dönem üstlenmiş olduğu misyonu en iyi şekilde yerine getirmesine dektik olan yazarlardan biridir. Dönemin entelektüel ve her türlü düşünceye açık yapida olan Cumhuriyet gazetesinin en önemli isimlerinin başında gelmiştir.

Muhabir Mem Fevzi (Fevzi) Togay: Kuzey Türklerinden olan Togay, genç yaşta İstanbul’a

105 İhsan İŞIK, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, l. Cilt, s. 608, Yenişehir, Ankara, 2004,

1. BÖLÜM

1940 – 1945 YILLARI ARASI SİYASİ KONULAR

A. 1940 Yılı Siyasi Konular

A. 1.1 Filipin Adalarının İstiklal Projesi

Filipin adalarının bağımsızlığı ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan makalede şu ifadelerin dile getirildiği görülmektedir.

verilmiş ve ülke Filipin müessesan meclisince hazırlanıp onaylanmış bir Kanunu esaslı ile yönetilmeye başlanmıştır.

Bu kanun Filipin mallarının dəşik fiyatlarla Amerika'ya ihraçını öngörmekteydi. 

A . 1 . 2 . Japonya’nın Fırsatçılığı

İşlerin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde 1940 yılı başları itibariyle Japonya, Kuzey ve Orta Çin'i ele geçirmesiyle birlikte Güney Çin'e de iyice yerleşmeyi hedeflemektediydi. Bununla birlikte Fransa’nın Hindicini müstemlekesi hudadına kadar olan bütün bölgeyi ele geçirerek daha önce de olduğu gibi burada kendisine mütefik olacak bir

106 Cumhuriyet Gazetesi, Andre Dubosq, “Filipin Adalarının İstiklal Projesi”, 3 İkinci Kanun 1940, s. 3.

bulunmamasına karşılık Amerika’nın söz konusu karar doğrultusunda donanmasını güçlendirme yoluna gitmesi durumunda Japon donanmasının da Amerikan tehdidine karşılık güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu şeklinde fikir verildiği belirtilmiştir. 107

Japon donanmasının mevcut durumu ve gelecekte donanmaya destek olarak yapılması planlananlarla ilgili de gazetede makale yazıldığı görülmektedir. Abidin Daver imzasıyla yazılan makalede, Japonya’nın mevcut 10 zırhısına ek olarak 3 veya 4 adet 43 bin tonluk zırhlı inşaat etmekte olduğu Amerikan ve İtalyan gazetelerine dayandırılarak kamuoyuna aktarılmıştır. 108


Yeni kabinenin kurulmasından sonra Dışişleri sözcüğünün beyanatında ise, kabine değişikliğiyle birlikte Japonya’nın Dış siyasetinde kesinlikle bir değişiklik olmayacağı vurgulanarak Çin hakkında da merkezi bir Çin hükümeti oluşturmaya yönelik çalışmaların memnuniyet verici bir tarzda devam ettiği belirtilmiştir.

Yeni kabine ile ilgili bir makale kaleme alan Cumhuriyet Gazetesi yazarResultlarından Muharrem Fevzi Togay, yeni kabinenin arkasında Rusya ve İngiltere’nin desteğini kaybetmiş Çin’e karşı, Amerikan desteği azaltılmasında büyük rol oynamacagını belirterek şöyle demekteydi:

107 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’dan Enişte” 12 İkinci Kanun 1940, s. 3.
108 Cumhuriyet Gazetesi, Abidin Daver, “Denizlerin Krallı Vüne Zırhısı”, 29 İkinci Kanun 1940, s. 5.
109 Konuya ilgili haberler için bkz. Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Kabinesi Yakında istifaya Meçbur Olacak mı?” 3 İkinci Kanun 1940, s. 3.; “Yeni Japon Kabinesi Kuruldu” 16 İkinci Kanun 1940, s. 3.

Şimdi hem Çin’in işini tamamıyla bitirmek, hem de Amerika ile başa baş bir mücadeleye girişmek için yeni kabine oluşturularak Japonya’nın en kararı ve aktif siyaset adamları iş başına getirilmiştir. Böylece Asya’nın bir ucunda dünyanın en büyük devletlerinden ikisi Amerika ve Japonya nihai hesabı görmeye hazırlanıyor.”


110 Cumhuriyet Gazetesi, Muhtarrem Fevzi Topgöz, “Japon Kabinesi” 17 İkinci Kanun 1940, s. 2.
Amerika’dan gelmekte olan Japon ticaret gemisi transatlantiği durdurarak yolcular arasında bulunan askerlik çağındaki Almanları tutukladılar. Bununla ilgili Cumhuriyet Gazetesinin İngiliz gazetelerine dayanarak verdiği haberde;


Son zamanlarda Çin meselesinde İngiltere’nin Alman yolcularını ve mallarını arama yapma gayesiyle dahi olsa Japon ticaret gemilerini durdurması Japonya içinde çok büyük tepkiler neden oldu. Öyle ki; acilen parlamentonun toplanması ve Çin sularındaki İngiliz gemilerinin her türlü hareketen men edilmesi istendi. Olayı milli bir şeref haline getiren Japonya Dışişleri nazı General Arita İngiliz hükümetine vermiş olduğu acil kodlu nota ile derhal tevkif edilen Almanların serbest bırakılmasını ve daha sonraki süreçte ise kesinlikle böyle bir harekete teşekkür edilmemesini istedi.¹¹² Buna karşılık İngiltere’nin cevabı ise Japonya büyükçiliğini tarafından Dışişleri Bakanı Arita’ya iletildi. Ancak yaklaşık 2 saat süren görüşme sonucunda taraflar haklı olduklarını iddia ederek sonuç alamadılar.¹¹³

Konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesinde çıkan diğer bir haberde ise Japonya’nın ikinci bir nota göndereceği belirtilmiş ve şöyle aktarılmıştır:


¹¹¹ Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Vapurunda Tevkif Edilen Almanlar”, 24 İkinci Kanun 1940, s. 3.
¹¹² Cumhuriyet Gazetesi, Muharrem Fevzi Topg, “Japonya – İngiltere”, 25 İkinci Kanun 1940, s. 2.
¹¹³ Cumhuriyet Gazetesi, “İngiltere Japon protestosuna cevap verdi”, 28 İkinci Kanun 1940, s. 3.
gereklen önemi vurgulanmıştır.”


Diğer yandan Japon – Amerikan ilişkileriyle ilgili Amerika’da yayınlanan gazetelere dayandırılarak verilen haberde ise, Japonya ile Amerika arasında mevcut olan ticaret anlaşmasını son bulmasından sonra yeni bir anlaşma yapmak amacıyla Japonya tarafından gerçekleştirilen çabaların sonuçsuz kaldması iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem açıldığı şeklinde yorumlanmıştır. Aynı zamanda yeni bir anlaşmanın olmayışı sebebiyle Amerika’nın Japonya’ya yönelik her an bir baskı uygulama ihtimalinin yüksek olduğu ve Amerika’nın Japonya tarafından Çin’de tesis edilmeye çalışılan yenidüzeni tanımayacağı belirtilmiştir. Japonya’nın mevcut dış siyasetiyle ilgili Japon Dışişleri Bakanı Arita, başına vermiş olduğu bir mülakatta, Japonya’nın antikomiterli siyasetinin değişmediğini ve paktta imzası bulunan tüm ülkelerle çok sıkı ilişki içinde olacaklarını belirterek şöyle devam etmiştir:

“Çin meselesinde göstermiş olduklarını anlayıştan dolayı Alman, İtalyan hükümetlerine ve milletlerine son derece müteşekkiriz. İngiliz hükümetiyle ise daha önce vuku bulan ve 21 Alman vatandaşının tutuklanmasıyla sonuçlanan vahim olayı düzeltmek için hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyor ve iyi bir sonuç alacağımızı umit ediyoruz.”

Japon – Amerikan ticari ilişkileriyle ilgili sorunların soruya ise Arita, Hükümet olarak yeni bir anlaşmanın yapılabilmesi ve ilişkilerin normale dönmesi için müdahale etmekte kararlı olduklarını belirtmiştir.

Ancak buna karşılık Amerika içinde ise Japonya’ya yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyelenlerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Amerika için nasıl

---

114 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya İkinci Bir Nota Daha Göndererek”, 29 İkinci Kanun 1940, s. 3.
116 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Harici Siyaseti”, 2 Şubat 1940, s. 3.

Bunun yanında, Rusya ve Japonya’ya yönelik Savaş uçağı satınması konusunda konulan ambargoya ek olarak ambargonun söz konusu ülkelerle satılan tüm malları kapsaması yönünde bir teklif daha sunulmuştur.

A . 1 . 3 . Japon Stratejisi

Japonya, Asya’daki emellerine ulaşabilme için mücadelede devam ederken Avrupa harbinde ise tarafıใหญ่lığını korumaktaydı. Bununla ilgili başında çıkan haberde ise şöyle denilmştir:


Ancak, geçmişe bakıldığında ise birinci dünya savaşında Japonya, her ne kadar asker

---

117 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika, Japonya’ya Karşı Ambargo Tatbik Edecek”, 3 Şubat 1940, s. 3.
118 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Avrupa Harbinde Daimi Bitarafıcılığını Muhafaza Edecek”, 27 Şubat 1940, s. 3.


**A . 1 . 4 . Uzakdoğu’da Yeni Düzen**

“İngiltere’den sonra Amerika da yeni oluşturułan hükümeti tanımayacağını belirtti. İtalya ise yeni teşekkürün lehinde görüyor.”

Çin meselesinde yaşanan bu gelişmeler ise Japon – Amerikan ilişkilerinde yeterince gerginlik yaratmıştır. Karşılıklı söz düellolari şeklinde geçen bu dönemde öne çıkan bazı başlıkları ele alırsak;

Japonya Dışişleri Bakanı Arita’nın;

“Devletleri yeni nizamı tanmaya mecbur edeceğiz.” şeklindeki sözlerine karşılık Amerika Dışişleri Bakanı Hull’ın şu sözlerine yer verilmiştir:

“Bu yeni hükümet komşularına silah zoruya istediğini kabul ettirmek amacımda olan ve tüm kitanın dünya ile ilişkilerini engellemek isteyen bir gücün programını gerçekleştirmek için atılan bir adımdır.”

Buna cevabın Arita ise;


Şeklinde bir beyanatta bulunmuştur. Arita’nın bir başka açıklamasında, Japonya’nın Amerika ve diğer devletlerle dostane ilişkilerini devam ettirme konusunda üzerine düşeni yapmaka kararlı olduğu ancak yine bunun gerçekleşebilmesi için şu 3 şartı koştuğu görülmektedir.

- Kuzey, Orta ve Güney Çin’e hâkim olan yeni merkezi Çin hükümetinin tanınması,
- Chiang – Kay Shek hükümetine herhangi bir suretle yardım yapılmaması,

119 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonların Kurduğu Merkezi Çin Hükümeti”, 1 Nisan 1940, s. 1-3.
120 Cumhuriyet Gazetesi, “Hull, Nanking Hükümetini Resmen Reddetti”, 2 Nisan 1940, s.5.
Çin’de Japonya’nın komünistliğe karşı yapmakta olduğu mücadelede Japonya’ya yardım edilmesi,

Diğer yandan Japonya ve Amerika arasındaki donanma yarışında da Japonya’nın 45 tonluk zırhlılarдан oluşan yeni bir donanma inşasına başlaması ise “Amerika’da Endişe” başlıklı bir haberle aktarılmıştır. Haberde; son birkaç yıldır gizli yürütülmekte olan program dahilinde Japonya’nın 40 ve 45 tonluk 3 veya 4 adet büyük zırhlı inşa etmiş olduğu ve bunların sulara indirilmeye hazır vaziyette bekletildiği belirtilerek bunlara ek olarak 8 veya 12 adet daha bu boyutlarda zırhlılar inşa edilmesin planlandığı duyurulmuştur. Eğer bu programın planlandığı sekliyle tamamlanması durumunda Japon filosunun tonajı Amerikan filosunun tonajını geçeceğİ ve bunun Amerika için bir çeşit dezavantaj olacağını vurgulanmıştır. Amerika Japonya’nın bu büyük gemi inşasına karşılık ise,

Amerika ile Japonya’yı karşı karşıya getiren diğer gelişime de, Japonya’nın zamanla Hollanda müstemlekesi Hindistan’a karşı olağan saldırı ihtimaliidi. Böyle bir durumda Amerika, Japonya’ya karşı Felemenk müstemleke imparatorluğunun en tabii hamisi olacağını ve hiçbir suretle Felemenk Hindistan’ında Japon hakimiyetinin tesisine müsaade etmeyeceğini belirtti. Müstemleke yönetimi ise Amerikan Başkanı Roosevelt’in Hollanda müstemlekelelerinin korunacağına dair beyanatından büyük memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. 121

Buna karşılık basında yer alan “Japonya Amerika’ya Teminat Verdi” başlıklı haberde ise, Japon sefiri Herinouchi ile M. Hull arasında gerçekleşen görüşme sonucunda yapılan açıklamada Herinouchi, Japonya’nın Felemenk Hindistan’ı istila etme gibi bir düşüncesinin olmadığı ve Amerika ile birlikte büyük okyanusıktaki barış ortamını her zaman korumak için mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtmiştir. Ancak Japonya Felemenk Hindistan’ıyla ilgili o anki iyi niyetine karşılık Çin’deki mücadelede kararlı olunu ortaya koyan bir

121 Cumhuriyet Gazetesi, “Felemenk Hindistan”ı İçin Amerika Japonya’ya bir İhtarda Bulundu”, 19 Nisan 1940, s.3.
haberde Japonya Başvекili Yonai Çin’in geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştır.

“Çin deki mevcut hükümetin Japon aleyhtarı siyaseti devam ettiği müddetçe Japonya, mücadelesine kesin sonuc alana kadar devam edecektir. Gerekirse amaca ulaşabilmek uğruna ülkeyi top yekun bir savaşa sokma seçeneğini de düşünebiliriz.”

Fransız yazar Jean Paul Crespelle’nin kaleme aldığı Felemenk Hindistan’ıyla ilgili makalesinde ifade ettiği şekilde;


---

122 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Çin Harbinı Bütürelere Top Yekun Bir Harbe Hazırlıyor”, 25 Mayıs 1940, s. 5.

Bu makaleden de anlaşılduğu üzere, Felemenk Hindistan’ının Asya üzerinde emelleri olan büyük devletler için büyük önem arz ettiği aşıktır. Her ne kadar ilk zamanlar karşılıklı iyi niyet bildirilmiş olsa da zamanla bu şartlar değişecektir ve Japonya başta Fransız Hükücinisi olmak üzere harekete geçecektir.


123 Cumhuriyet Gazetesi, “Felemenk Hindistan’ının İstikbali Karanlıktr”, 2 Haziran 1940, s.5.
yapılan her türlü savaş malzemesinin geçişini yasakladığı gösteren bir anlaşma imzalandı.\textsuperscript{124}

Bu anlaşma daha sonra Chiang – Kay Shek İngiltere’yi tehdit etmekte geri
kalmanız ve şöyle demiştir:

"Eğer İngiltere, Birmanya yolun konuşunu Çin – Japon sulh konusuyyla
karsıtırırsa yalnız Çin dostluğu olugay ayn zamanda doğudaki kendi varlığını da
feda etmiş olacaktır. Çin'in hâkimiyeti muhafaza edilmekçe, toprak ve yönetim
bütünü de sağlanması da silahlarımızı bırakmayacağız.""

İngiltere – Japonya anlaşması ve Çin’in İngiltere için ne ifade ettiğiyle ilgili Muharrem

Fevzi Topgöz imzalı bir makalede şöyle denmiştir:

"İngiltere gayet ciddi bir taarruz tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğundan
bütün Askeri ve Siyasi ağırlığını Avrupa'daki mücadelene vermiş durumdadır.
Bu suretle İngiliz imparatorluğunun bel kemiği durumında olan Hindistana
yönelik büyük devletlerin nüfusunu engellemek amacıyla (şüphesiz ki Avrupa'daki
durumunu düzeltene kadar ) şu ana kadar Çin'e yönelik izlediği siyasetten
evâgeçmiş bulunmaktadır. İngilizler aslında tüccar bir millettir. 450 milyon nüfusu
bulunan Çin'de her bir kimse 1 metre kumaş alacak olsa sanayisi tekstile dayanan
İngiltere ile hiçbir sanayi ülkesi mücadelede edemez. Yalnızca bu bile Çin'in
İngiltere için ne kadar önemli olduğunu göstermeye kâfıdir. Bu sebeple yaklaşık 3
yıldır devam eden savaşta İngiltere Chiang – Kay Shek'e dolaylı yoldan yardım
etmiştir. Japon donanması tüm Çin sahillerini ele geçirdikten sonra İngiltere
Hindistan karayolu ve Hong-Kong müstemlesi aracılığıyla Çin'e silah ve
mühimmat sevkine müsaade etmiştir. Diğer bir yol ise Fransız Hindicini yoluydu.
Fransa'nın Avrupa harbiyle oldukça yoğun olmasından istifade eden Japonya

\textsuperscript{124} Cumhuriyet Gazetesi, “İngiliz – Japon Anlaşması”, 18 Temmuz 1940,
önce Fransız Hindî çini yolunu kapattırmayı ve burada bir kontrol heyeti oluşturmayı başarmıştır. Şimdi de Japonya İngiltere ile anlaşarak Hong Kong yoluya Çin’e sevkıyatı engellemiştir. Bu anlaşmaya İngiltere, Asya’daki Hindistan ve Oksyanusya’da Avustralya gibi İngiliz ülkelerine karşı her hangi bir saldırıyı da bertaraf etmiş bulunmaktadır. Uzun süredir İngiltere’nin desteğini alan Çin ise bu gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı yoluya olaya protesto etmiştir. İngiltere bu hamlesiyle Çin’in mevcut imkânlarını daraltacağını biliyordu ancak ileride Çin ile Japonya’yı barıştıracağını ümit ederek her iki tarafla da arasını iyi tutmayı hedefliyor ve şimdilik Uzakdoğu probleminden kurtulmuş olduğunu düşünmektedir.”


125 Cumhuriyet Gazetesi, “İngiltere – Çin”, Muharrem Feyzi Togay, 20 temmuz 1940, s. 2.
126 Cumhuriyet Gazetesi, “Yeni Japon Hükümeti”, 19 Temmuz 1940, s. 4.


Yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili Çin hükümeti tarafından yapılan yorumlarda ise Prens

127 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Nereye Koşuyor?”, 18 Aralık 1940, s. 2.
Konoye kabinesinin kurulması ve Dışişleri Bakanlığına da Matsuoka’nın atanmış olması Japonya’nın faşist siyasetinin devam edeceğine vurgulandı. Bunun yanında Japonya’nın Kuzey Çin’e yönelik gelişme siyasetini engellemek amacıyla büyük devletlerin yeterli tedbirler alması gerektiği belirtilmiştir.

Yeni kabinenin kurulmasyla birlikte yapılan ilk açıklamada, “Devletin Dış siyaseti ile ordunun noktai nazari arasında tam bir uygunluk temin olunmuştur.” denildi.

Prens Konoye kabinesinin izleyecekleri yol ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda;

Doğu Asya’da kuzey denizlerini ihlata edecek bir siyasi ve iktisadi münaka oluşturulması,
Japon – İtalyan – Alman, Japon – Sovyet ve Japon – Anglo Sakson ilişkilerinin geliştirilmesi,
İç siyasette ilişkilerin iyileştirilmesi,
Konularına ağırlık verileceğine vurgulandı.

Bunun yanında Dışişleri Bakancı Matsuoka ise Japonya’nın kendi hedeflerine ulaşılmasını için öncelikle Doğu Asya’daki mevcut İngiliz ve Fransız nüfuzunun ortadan kaldırılması ve Japonya merkezli Çin, Mançuko ve kuzey denizlerini içeren geniş bir coğrafyaya yönelik siyaset izleneceğini belirtti.128

Japonya – İngiltere ilişkileri her ne kadar İngiltere’nin Çin’e silah ve mühimmət sevkiyatını sağlayan yolları kapatmasıyla iyileşme yoluna girmiş olsa da, Japonya’da 11 İngiliz’in casusluk suçlamasıyla tutuklanması İngiltere ve Japonya arasında yeni bir krizin ortaya çıkmasına sebep oldu. Tutuklananlar arasında bulunan Reuter Haber Ajansı Tokyo muhabiri Cox’un tutuklu bulunduğunu binadan kendisini aşağı atarak intihar etmesi ise meseleyi daha da çözümsüz kılmıştır. Japonya’da konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise;

“Japonya’da son zamanlarda gittikçe artan casusluğ faaliyetleri sebebiyle ilk tedbir olarak bütün ülkeyi kaplamış olan İngiliz casus şebekesinin esas unsurları

128 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Kabinesi Mihver Devletleriyle Anlaşacak”, 20 Temmuz 1940, s. 3.
Japon hükümeti tarafından tutuklanan İngilizlerin her ne kadar birer casus olduklarından dolayı tutuklandıkları iddia edilmiş olsa da bu İngiliz makamları tarafından şiddetle yalanlanarak olayın Japon – İngiliz ilişkilerine zarar vereceği belirtildi ve olay İngiliz Büyükelçisi aracılığıyla protesto edildi.

Japonya’nın casuslukla itham ettiği İngilizleri tutuklamasından kısa süre önce İngiltere’nin Japonya Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Matsuoka’yı ziyaret etmiş ve 3 yılın Japon – İngiliz ilişkilerindeki gerginliğin giderilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek İngiltere’nin iki ülkey arasında barışı temin etmek için yaptığı girişimlerin ne zaman karşılık bulacağını sormuşdur. Buna karşılık Matsuoka ise Japonya’dan yeni bir rejimin kurulmuş olduğunu ifade ederek Japonya’nın Dış siyasetinin yeniden gözden geçirileceğini söylemekle yetinmiştir. Ancak bu ziyaretin hemen akabinde 11 İngiliz’in tutuklanması olması İngiliz makamlarına bu olayın Japonya tarafından İngiltere’nin yeni anlaşmazlıklarla sevki edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği şeklinde yorumlandı.130


129 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Tebliği”, 30 Temmuz 1940, s. 4.
130 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya – İngiltere”, Muhtarrem Feyzi Togay, 2 Ağustos 1940, s.2.
Japonya ile aynı amaç uğruna mücadele etmeyenlerin asla elinin sıkılmayacağıni ifade etmiştir.131

Japonya’nın yeni siyaset anlayışıyla ilgili bir makale kaleme alan Muharrem Fevzi Togay’ın bu konuda başarılı tespitlerde bulunduğu görülmektedir.132


131 Cumhuriyet Gazetesi, “Milli Japon Siyaseti”, 2 Ağustos 1940, s.3.
132 Cumhuriyet Gazetesi, “Asya’nın Şarkındaki Yeni Nizam” 4 Ağustos 1940, s.2.
rejimini değiştirmeye ve siyasetini belirlemeye itmiştir. Prens Konoye’ye göre, yeni siyasetin başlıca esasları şunlardır:


Diğer yandan Japonya Hindi çini’ne yönelik hedeflerine ulaşmak amacıyla her geçen gün Fransa’ya karşı baskılarını artırmaktaydı. Son olarak Fransa ile yapılan görüşmelerde Fransız Hindi çini’nde Japonya için deniz üsleri oluşturmayı talep etti. Ayrıca Hindi çini’nden yapılan ihracatın daha da çoğaltılması ve bilhassa demir, maden kömürü ve kalayın daha fazla

133 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya – İngiltere Arasındaki Hadiseler”, 5 Ağustos 1940, s. 3, Japonya – İngiltere Münasebatı Çok Gerginleşti”, 6 Ağustos 1940, s.4.
ihraç edilmesini istedi. Buna karşılık Çin ise, Japonya’ya Hindistan’ın, Chino-Hindistan’ın, “Çin’in Bir İhtari”, 8 Ağustos 1940, s.4.
135 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak Şarkta Yeni Düzen”, 4 Aralık 1940, s.3.
Japonya, geniş uzak doğudaki kendi icadi oyunca hükümetleriyle yapmış olduğu anlaşmalara bir kere buz üzerine yazı yazmış oluyor. 20. medeniyet asırında bütün dünyaya hükmedecek bir güç düşünmek abes olduğu kadar hayal bile edilemeyeceği büyük bir gerçektir."

B.1941 Yılı Siyasi Konular

B.1.1. Amerika – Japonya Gerginliği ve Japonya’dan Tehdit


136Cümhuriyet Gazetesi, “ Amerika – Japonya Arasında Bir Hadise” 4 İkincikanun 1941. s. 3.
yolunda engelleri tek tek ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Matsuoka ise bir nutkunda:


Matsuoka, diğer bir beyanında ise, Büyük Okyanusun batısına mutlaka hakim olacaklarını belirtmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’i kendi müdafasasının ilk hattı olarak gördükçe Japonya ile Amerika arasında dostane ilişkilerinin tesisinin imkansız olacağını vurgulamıştır. Bunun yanında Mihverden söz ederken de, Japonya’nın her zaman taahhütlerine sadık kalacağını ve Japonya’nın Batı Pasifik’e sahip olmasının yalnızca Japonya için değil tüm dünya için bir zararet olduğunu ifade etmiştir.

Söz konusu tehditle ilgili Cumhuriyet gazetesinde Ömer Rıza Doğrul imzasıyla yazılan makale ortamın gerginliğini anlamak açısından oldukça önemlidir.


137 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Tehdit Ediyor”, 22 İkincikanun 1941, s.5.
imkan vermeyecektir ve onun için Japonya ile Amerika arasındaki münasebetler tek bir kivircimla yangın çıkaracak bir mahiyettedir.” 138


Japonya'nın Çin'e karşı mücadelede ilgili bir yazı kaleme alan Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Süha Sakıp, Japonya'nın Çin'i yenmeye gücünün yetmeyeceğidir, Çin'in Japonya'ya hiçbir zaman teslim olmayacağı ve mücadelede sonuna kadar devam edeceği öngörüsünde bulunmuştur.

“Çin- Japon harbi yalnız Uzak şarkı' alakadar eden bir hadise değildir. Belki bütün dünyayı alakadar eden ve bütün dünyayı mukadderatına bağlı olan büyük ve şumullü bir hadisedir. Bu mücadeledede müteaviz bir devletle hürriyet ve istiklalini korumak, tecavüz kuvvetlerini yurdundan kovmak için mücadele eden ve her türlü fedakârlıklı göze alan bir milletin arasındadır. Onun için bu dava dünya mukadderatının milletlere hürriyet ve istiklal temin eden şereflı bir neticeye bağlanmasını istihdaf eden en esaslı amillerden biridir. Acaba Japonya, Başvekilinin dediği gibi, Çin harbini kısa kesebilir ve Çin'in mukavemet silahını köreltebilir mi?

Japonya, dört senedir faik kuvvetlerle Çin milletine taarruz etmekte ve bunun neticesi olarak bir çok muvaffakiyetler kazanmış bulunmaktadır. Fakat buna

---

138 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Tehdidi”, Ömer Riza Doğru, 28 İlkincikanun, 1941, s.3.
139 Cumhuriyet Gazetesi, “Sovyetler Japonya’nın Anlaşma Tekliflerini Reddetti”, 18 İlkincikanun 1941, s. 5.
rağmen göre çarpan kat'ı bir hakikat, Çin milletinin yıkmak istidadi göstermeden ve teslim olmayı kat'ıyyen aktına getirmeden, hatta zaafa uğramadan mücadeleye devam ettiği ve kurulus savaşıını mutlaka başarmak azmiyle dönüşmekte olduğudur.


Japonya için yeterli düzeyde gerçekleşmeyen başvuralar orduda islah çalışmalarını gerekli hale getirmiştir. Bununla ilgili çıkan haberde ise, General Tojo başkanlığında toplanan kurmay heyetine konușan Tojo’nun ordunun harp kabiliyetinin artırılması lüzumundan söz ettiği ve bu

140 Cumhuriyet Gazetesi, “Hadiselerin Ardi Sıra”, Süha Sakib, 30 İkincikanun 1941, s.5.
yönde atılması gereken adımları dile getirdiği ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır.

B. 1. 2. İngiltere – Japonya Gerginliği


Diğer yandan Japonya ise, Hongkong’un kuzeyine asker çıkardı. Bununla ilgili basında yer alan haberde şöyle denilmiştir:


“Uzakşark Karşısayor” başlıklı bir diğer haberde ise, Japon donanmasının Hindisiğini sularına girdiği ve Japon uçağlarının da Hainan adasında toplandıkları belirtilmiştir. Buna mukabil olarak da Singapur’da İngiliz askerlerinin toplandığı ve başta meşhur Sidney olmak üzere pasifik donanmasına mensup İngiliz harp gemileri Akdeniz’den ve Atlantik’ten

141 Cumhuriyet Gazetesi, “İngiltere Uzak şarkta da Ayaklandı”, 6 Şubat 1941, s. 5.
142 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Honkong’un Şimaline Asker Çıkardılar”, 6 Şubat 1941, s. 5.
Uzakdoğu sularına döndükleri vurgulanarak bu hareketliliğin Japonya’nın muhtemel bir saldırısına hazırlık olduğu yorumları yapıldığı görülmektedir.


Sovyet – Japon ilişkileriyle ilgili yapılan bir yorumda Japonya’nın yakın zaman için izleyeceği siyasetle ilgili şu ifadeler kullanıldığı görülmektedir.


¹⁴³ Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Siyam ve Hindisini’yi Tazyiki” 12 Şubat 1941, s. 5.
böylece Çin'i daha fazla saksıtırmaya imkan bulmaktır. Japonya'nın bu günlerde 
bağışlara neden olduğu Japon Hariciye Nazrini beyanatından anlaşılmyor. 
Japonya ile Sovyetler Birliği arasında bu yolda yapılan mizakereler 
muvaflakiyetle neticelendiği ve milliyetçi Çinliler Amerika'dan ve İngiltere'den 
görüldüleri yardımla mücadelelerine devam edemedikleri takdirde Japonya beklide 
Çin harbini bir neticeye bağlar ve Amerika ile İngiltere'ye karşı cephe almayı 
düşünür. Fakat Japonya’nın bunu yapmadan önce yeni bir harbe girmesi 
beeldenemek. ’’\(^{144}\)

Cumhuriyet gazetesi yazara ve Abidin Davar, Japonya ve Amerika’yı karşılaştırdığı 
bir makalesinde önemli tespitlerde bulunmuştur. Makalesinin henüz başlarında Japonya’nın 
Amerika’ya karşı eğer bir savaş açma düşünceği varsas en uygun yılın bu yıl olacağını 
söylemesi ve söz konusu tespitte olduğu gibi Japonya’nın bu yılsonuna doğru Amerika’ya 
savaş açmış olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Japonya Eğer Amerika ile harbi göze alıyorsa deniz kuvvetleri bakımından en 
müsait zaman bu senedir. Üçler pactı denilen siyaset sehpasının Uzak Şaraki 
ayağı Japonya’dır. Japonya’nın şimdiği vazifesi, harp tehdidiyle Amerika’yı 
korkutmaktır. Japon Hariciye, Harbiye ve Bahriye Nazirleri, açık veya kapalı 
şekilde Amerikan Efkari umumiyesini korkutarak İngiltere’ye yardım için 
hazırlanan layihanın kabulune mani olmaya çalışılmasıdır. Japon milletini bugünün 
en ziyade alakadard eden mesele Japonya ile Amerika arasında harp çıkıp 
çıkmayacağınıdır. İki memleket arasında bir felakete mani olmak için Japonya’nın 
her türlü gayreti sarf edeceğini dair Hariciye Nazri Matsuoka’nın beyantını 
tamamıyla tasvip etmektedir. Fakat Amerika İngiltere’ye yardım ve Almanya ile 
Italya’ya da taarruzlara devam ederse Japonya elliini kovuşturup hareketsiz

\(^{144}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya ve Sovyetler Birliği”, Ömer Riza Doğrul, 15 Şubat 1941, s. 5.

Abidin Daver’e göre Eğer Japonya Amerika’ya karşı savaşa girecekse Japonya’yı hemen harekete geçmeye zorlayan iki sebep vardı.

1 – Amerika, gerek kendi topraklarında ve adalarında gerekse İngiltere’nin üslerinde ve adalarında yeni deniz ve havası üsleri oluşturmakta Filipin adaları Guam ve Wake adaları da takviye edilmekteydi. Amerikan donanması İngilizlerin Hong – Kong ve Singapur adalarından yararlanabileceği gibi, Panama kanalını batıdan geçerek taarruzlara karşı kapatan sayısı İngiliz adalarını da buralarda üsler yapmak üzere kiralamıştı.


145 “Amerika mı Japonya mı?” Abidin Daver, 17 Şubat 1941, s. 5.

Yazar Abidin Daver’in “Japonya Amerika’yi Tehdit Ediyor” başlıklı makalesinde önemli tespitlerde bulunduğunu gözle çarpıktadır. Yazar makalesinde şunları ifade etmiştir:


146 Cumhuriyet Gazetesi, “İngiltere, Japonya’ya Tominat Verdi”, 22 Şubat 1941, s. 5.
147 Cumhuriyet Gazetesi, “Singapur’da Tahşidat”, 22 Şubat 1941, s. 5.

Abidin daver’e göre Japonya’nın muhtemel bir saldırsısı sonrası ilk hedefleri şöyleydi:

1 – Uzakdoğu’da İngilizlerin ileri össü Hong- Kong

2 – Amerikalıların Filipin Adası, Guam Adası, Wake Adası
3 - İngilizlerin Singapur üssü ve Malaya Adası
4 – Felemenek Hindistan’ı denilen Cava ve Sumatra Adaları
5 – Yarısı İngiltere’nin yarısı da Hollanda’nın olan Yeni Gine Adası ve etrafındaki adalar
6 – Avustralya ve Yeni Zelanda
7 – Hindicini Fransız müstemlekesi ve Siyam


B. 1.3. Matsuoka Avrupa Yollarında (13 Mart – 21 Nisan 1941)


149 Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikte Muharebe Patlak Verirse?”, Abidin Daver, 2 Mart 1941, s. 5.
Aynı zamanda kendisi Hristiyan olan Matsuoka’nın Roma’yı da ziyaret edeceği sırada Papa tarafından kabul edilmesinin muhtemel olduğu belirtiliyordu.151

Moskova üzerinden Avrupa’ya giden Matsuoka, “Yegane gayem mihver şefleriyle buluşmak ve tanışmaktır” demiştir. Üçlü pakt ile ilgili olarak ise, bu paktın Japonya’nın o güne kadar katılmış olduğu uluslar arası anlaşmaların en önemlisi olduğunu vurgulamıştır. Bunlara ek olarak Matsuoka, bu seyahatı Alman ve İtalyan hükümetlerinin daveti üzerine yaptığı ve bunun da kendilerini fazlasıyla memnun ettiği ifade ederken, bu seyahat vesilesiyle Almanya ve İtalya ile ilgili şahsi fikirlere sahip olacağını, bu iki devletin zafere giderken nasıl iş gördüklerine bakacağını dile getirmiştir.152

Matsuoka’nın Avrupa seyahatiyle ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesinde çeşitli makaleler yazdığı görülmektedir.153 Bunlardan biri “Bir Seyahatin Hikâyesi” Başılıklı Yunus Nadi tarafından kaleme alınan makalede yazar Dışişleri Bakanlığı’nın seyahatini şöyle yorumlamaktadır:


150 Cumhuriyet Gazetesi, “Matsuoka Berlin’e Geliyor”, 9 Mart 1941, s. 5.
151 Cumhuriyet Gazetesi, “Matsuoka Papa ile Görüsecek”, 15 Mart 1941, s. 5.
152 Cumhuriyet Gazetesi, “Matsuoka Moskova’dı”, 24 Mart 1941, s. 5.

Japonya Dişşlileri Başkanı Matsuoka, Avrupa seyahatini düşündünde yine Moskova’ya

154 Cumhuriyet Gazetesi, “Bir Seyahatin Hikayesi”, Yunus Nadi, 24 Mart 1941, s. 5.


Yazarın, Sovyet hükümetinin anlaşmaya rağmen Çin’e yardımı devam etme endişelerindeki hakkılığı daha sonraki günlerde basına yansyan yeni haberlerle ortaya çıktı. Bu haberlere göre Moskova hükümetinin Japonya ile yaptığı muahedeyi rağmen Çin

---

156 Cumhuriyet Gazetesi, “Siyasi Japon Anlaşması”, Ömer Rıza Doğrul, 15 Nisan 1941, s.5.

Japonya’ya dönen Matsuoka Moskova’daki görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada “Kağıtlarımızı Açık Oynadık” ifadesini kullanmıştır. Matsuoka, Rus devlet adamlarıyla yaptığı müzakerelerde belir siz bulunan tüm konuları masaya yatırdıklarını ve bu görüşmelerin yapılan paktta önemli katkı olduğunu belirtmiştir. Sovyet Rusya’nın Japonya ile yapılmış olan pakta rağmen Çin’e yardımı devam etmesi özellikle Japon Askeri erkâni arasında büyük bir huzursuzluk oluşturdu. Çin’de bulunan askeri heyete göre:

- Pakt Çin meselesini çözmemektedir. Pakt Rusya’ya Japonya üzerinde bir baskı oluşturma imkânını vermektedir.

Rusya’nın bu olumsuz duruşuna karşılık Japonya Dışıleri Bakanı Matsuoka, Rus lider Stalin’e bir telgraf çekerek “Paktın yürürlüğe girmesiyle ilişkilerimizin her geçen gün daha da iyi olacağım ümit ediyorum. Verilen sözü sonuna kadar sadık kalma

---

158 Cumhuriyet Gazetesi, “Kağıtlarımızı Açık Oynadık”, 24 Nisan 1941, s.5.
düsturumu burada tekrarlamak isterim. Sizinde bu konuda aynı tarzda hareket edeceğiniz şüpem yoktur." Ifadelerini kullanmıştır.  

B. 1. 4. Amerika Savaşa Yürüyor


Diğer yandan Filipin, Singapur, Avustralya ve Hollanda Hindistan’ına yönelik Amerika’dan çok miktarda askeri teşhizat ve savaş uçakları gelmeye devam etti.

159 Cömhuriyet Gazetesi, “Soyvet - Japon Paktına Rağmen”, 29 Nisan 1941, s. 5.
160 Cömhuriyet Gazetesi, “Amerikan Harbe Doğru Yürüyor”, 1 Mayıs 1941, s. 5.
Japonya Dışişleri Bakanı Matsuoka Newyork Times gazetesine verdiği olduğu bir müลakatta, Amerika ile Almanya arasında bir ihtilaf çıkması durumunda Japonya’nın da Almanya’nın yanında yer alacağı belirtmiş ve şöyle demiştir:

“Japonya’nın üçlü pakta iltihakının sebeplerinden biri de, Amerika’nın harbe girmesine mani olmaktı. Fakat her şeye rağmen Amerika, muhasamata işaret edecek olursa Japonya da şerefi ve sadakati uğruna Almanya ve İtalya’nın yanında harbe girmeye mecbur olacaktır. Ayrıca, Amerikan deniz filolarının ve devriye güçlerinin Alman denizaltılırlarıyla veya uçaklarıyla çarpışması halinde bu bir harp sebebi sayılacaktır.”


Wan Chieng Way şerefine düzenlenen ziyafette, Japonya’nın Çin siyasetiyle ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı General Tojo tarafından verilen müлakatta, Japonya’nın Chiang Kay Shek’e yönelik baskısının devam edeceğii ve Japonya’nın aynı zamanda Nanking hükümetiyle iş birliğini genişletme çabalarının olduğu ifade edilmiştir. Buna karşılık Nanking hükümet başkanı Wang Chieng Way ise takip edeceğii üç prensipten bahsetmiştir:

-Komünizme karşılkılı müsterek Çin – Japon mudaası
-Japonya ile iyi dostluk münasebetlerini sürdümek

---

161 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika Harbe Girdiği Taktirde”, 10 Mayıs 1941, s. 5.
162 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Harp Siyaseti”, 21 Haziran 1941, s. 5.

164 Japonya Başıvekili Prens Konoike, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmedede şöyle demiştir:


Yazar Emekli General H. Emir Erkilet’e göre Japonya’nın Rus – Alman savaşına müdahalesi söz konusu değildir. Şöyle ki:

“Japonya’nın bugün üçlü paktı mucibince mütefiki bulunan Almanya’ya yapmaktı olduğu çok büyük hizmet var ki o da: Amerika’yi harbe müdahaleden

163 Ayn Tarihi Dergisi, 19 Haziran 1941, s. 458.
164 Cumhuriyet Gazetesi, “Avrupa Harbinin Uzak Şartları Akısları”, Ömer Rıza Doğrul, 2 Temmuz 1941, s. 3.
165 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Kendi Siyasetini Takip Edecekmiş”, 3 Temmuz 1941, s. 5.

B. 1.5. Konoye Kabinesinde Yenilik


Matsuoka’nın yeni kabinede kendine yer bulamamış olması, Yunus Nadi tarafından onun Rus – Japon paktını imzalamasına rağmen bu paktın Rusya’nın Çin’e yardımlarını engelleyememiş olmasına bağlıydı. Rusya’nın Çin’e yönelik yardımlarını engelleyen bir madde bulunmamış olması da zaten Matsuoka’nın ülkeye dönüşünde askeri yöneticiler

166 Cumhuriyet Gazetesi, “Rus – Alman Harbi Karışıında Japonya”, 5 Temmuz 1941, s.5.
tarafından kananmasına sebep olmuştu.\(^{167}\)

Japonya’nın Fransız Hindicini’si üzerindeki emelleri yeniden harekete geçti.\(^{168}\) Japonya için en ihtiyatlı ve en kolay hamle Hindicini’yi işgal etmektı. Vichy hükümetinin de Japonya’ya karşı mücadeleye gücü olmayışından Japonya buranın müzakereler yoluya elde edileceğini düşünmüş ve bu doğrultuda Fransa ile görüşmelere başladı. Japonya buraya yerleştikten sonra Felemenk Hindistan’ı na taarruz için gayet uygun üsler elde etmiş olacaktır.

 Ardından Siyam (Bu günkü adıyla Tayland)’a da aynı şekilde hâkim olduğu taktirde bu iki ülkenin bulunduğu büyük yarımadası günüye doğru genişlemek için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilecektir.\(^{169}\)


Japonya’nın Vichy hükümetiyle anlaşıarak Hindicini’de üsler elde etmesi İngiltere ve Amerika’da büyük yankı uyandırdı. Bu iki devlet, Japonya’ya karşı iktisadi bir abluka tatbiki

167 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak şark ufaklarında Karalı”, 25 Temmuz 1941, s.1-5.
169 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Ne Yapacağını”, Abidin Daver, 25 Temmuz 1941, s.4.
170 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak şarkta Yangın”, Yunus Nadi, 27 Temmuz 1941, s.1.

Uzakdoğu’ndaki son gelişmeler yazar Yunus Nadi’yi oldukça etkilemiştir. Yazarın son gelişmelere dair yazdığı makalesinde Japonya’nın mevcut gücünün hiçbir ülke tarafından bertaraf edilemeyeceği ve dünyanın sari bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladığı görülmektedir.


¹⁷¹ Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Karşı İktisadi Abluka”, Ömer Rıza Doğrul, 27 Temmuz 1941, s. 5.


172 Cumhuriyet Gazetesi, "Sari Tehlike", Yunus Nadi, 11 Ağustos 1941, s.1-5.
haline getirmeye teşebbüs edeceklerdir. 173

B. 1. 6. Japon – Amerikan Münasebetleri


Amerika, Japonya ile bir süredir yapılan müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığı haberlerini


şiddetle tekip etti. Ayrıca Amerikan yönetimi kendi durumunda hiçbir değişiklik olmadığını belirterek müzakerelerin ciddi bir şekilde devam edememesi için Japonya’nın mihverden tamamıyla ayrılmaya ve bununla birlikte Çin’den de çekilmesinin beklendiğini ifade etmiştir.

B . 1 . 7 . Yeni Bir Kabine Değişikliği


Prens Konoye’nin istifasıyla boşalan makama ise Konoye kabinesinde harbiye nazariği (Genel Kurmay Başkanlığı) yapan General Tojo getirildi. Yönetimin askerlerin eline geçmesiyle basında yeni kabinenin harp kararı vermesinden korkulduğunu belirten haberlerin çıktığı görülmektedir. 177

Yeni kabinenin kurulmasyla yapılan ilk toplantısı sonrası General Tojo’nun yapmış olduğu açıklamada Japon siyaseti esasları şöyle sıralandi:

- Çin ihtilafını başarıyla tamamlamak
- Büyük Asya hayat sahasını oluşturmak ve bu suretle dünya barışına katkıda bulunmak
- Dış siyasette Mihver devletleriyle olan bağları daha da kuvvetlendirmek
- İç siyasette ise askeri güçleri olabilecek en yüksek dereceye çıkarmak ve bütün güçleri seferber etmek

176 Cumhuriyet Gazetesi, “Prens Konoye Kabinesi İstifa Etti”, 17 Birinciteşrin 1941, s. 3.
177 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’dan Askeri Kabine Kuruluyor”, 18 Birinciteşrin 1941, s. 3.
General Tojo, tüm Japon halkının bu düşüncelerinde mutabık olduğu takdirde Japonya’nın bu hedeflerini gerçekleştirmeye hiçbir gücün engel olamayacağına olan inancını vurgulamıştır. Milli birlik ve beraberlikle her türlü engellerin aşılacağını belirterek sözlerini noktalamıştır.178 Yazar Ömer Riza Doğrul’a göre yeni Japon siyaseti sonuçlarının Japonya’nın savaşa girmesini kaçınılmaz kılacaktı.


178 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Son Sözü Söylüyor”, 19 Birincisehrin 1941, s. 3.
179 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzakşark Buhranı Daha Vahim Bir Saflıda”, 19 Birincisehrin 1941, s. 5.
180 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon- Amerikan Münasebetleri İnkıla Noktasında”, 25 Birincisehrin, s. 3.
Yine konuyla ilgili başında yer alan “Tehlike Yakınır” başlıklı bir haberde şöyle denilmiştir:

“Müdafaası Nezaretı umumi karargahı Kurmay Başkanı General Kawabe bu akşam radyo ile néşredilen beyanatında Japon milletine hitaben, son günlerde bütün Japonya’da yapılan hava akınları talimlerinin basit birer tecrübe olmadığını söylemiş ve hava taarruzlarından bahsederek tehlike dakikasının yaklaşılmaktan öldüğünü eklemiş.”

Başvekil General Tojo, Japon ve Amerikan müzakereleriyle ilgili yaptığı beyanatta müzakerelerin sonuçlarını kestirmenin o an için oldukça güç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Japonya, Amerika ile tekrar müzakerele başlamakla şunları talep etmekteidir

- Çin’deki durumun üçüncü bir devlet tarafından ihlal edilmesini engellemek
- Yabancı devletlerin Japonya’ya karşı girişikleri ekonomik abluka gibi düşmanca hareketleri tasfiye etmek ve normal ekonomik mûnasebetleri yeniden kurmak
- Avrupa savaşının Uzakdoğu’ya yayılmasına her şartta engel olmak

General Tojo’nun bu nutkuyla ilgili başında yer alan Ömer Rıza Doğrul imzalı makaleye göre, iki taraf arasındaki düşünce farklından dolayı bu müzakerelerden herhangi bir sonuç alnamayacaktır. Yazarı bu düşünceye sevk eden sebep ise şu şekilde ifade edilmektedir:

"Japonya Başvekilinden günlerce muaddem bu mevzu temas eden İngiltere Başvekili Churchill, Amerika Japonya ile harp ederse İngiltere’nin de derhal ilanı harp edeceğini söyleyerek Japonya’nın karşı gelemeceği devletlerle harbe girmekense sulha yanaşmasını tavsıye etmişti. Fakat Japonya Başvekili’nin de bu tehdit içeren sözlerle karşı aynı tarzda mukabele ettiği ve Japonya’nın maksatları

181 Cumhuriyet Gazetesi, “Tehlike Yakınır”, 27 Birinciteşrin 1941, s. 1.
182 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Talepleri”, 18 İkinciteşrin 1941, s. 3.
Fakat ümidin çok zayıf olduğunu da hemen söylemek ıcap eder.”

Yine yazar Yunus Nadi’ye göre de bu müzakerelerden her hangi bir sonuç alınamayacaktır. Bunun sebebini ise şu sözlerle açıklamaktadır.


**B. 1. 8. Uzakdoğu Buhranı**


---

183 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Başyekilinin Nutku”, Ömer Riza Doğru, 18 İkincisene Türk 1941, s. 3.
184 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak Şark Çıkmazı”, Yunus Nadi, 19 İkincisene Türk 1941, s. 1-3.
185 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya En Vahim Devrede”, 26 İkincisene Türk 1941, s. 3.

Bu kritik günlerde Tayland’ı İngilizlerin ve Malezya’daki Japonların ülkeyi terk etmeye başlamaları tehlikenin oldukça yakın olduğunu gösteriyordu. Uzun zamanırdır devam etmekte olan müzakereler bir sonuç vermedi ve Japonya 7 Aralık 1941 tarihinde gece yarısı Amerika’ya karşı taarruza geçti.\(^{187}\)

Taarruz sonrası General Tojo Japon halkına yapmış olduğu açıklamada şunları ifade etmiştir:


---

\(^{186}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya ile Amerika Arasındaki Müzakereler”, Ömer Riza Doğrul, 2 Birincikanın 1941, s. 5.

\(^{187}\) Konuya ilgili haberler, Askeri Haberler bölümünde ayrıntılı şekilde incelenecektir.
girmiş olacakları."

Buna karşılık Amerikan Başkanı Roosevelt'in Japonya'ya karşı oldukça ağır ithamlarda bulunduğu kısaca şu açıklamayı yaptığı görülmektedir:


Yazar Yunus Nadi bu baskıni ve Japonya’nın durumunu ele aldığı yazısında şöyle demektedir:


189 Cumhuriyet Gazetesi, "Roosevelt'in Pasifik Harbine Dair Konuşması", Ayn Tarihi Dergisi, s. 221.
190 Cumhuriyet Gazetesi, "İngiltere ve Amerika Japonya'ya Harp İlan Etter", 9 Birincikanun 1941, s. 3.
zorunluluğundan kurtarmakta ve Almanya’nın yükünü oldukça hafifletmektedir. Japonya’nın işi kolay olmamakla birlikte stratejik mevkii çok kuvvetlidir. Japon müdahalesiyle yeni harbe hiç olmazsa şimdiye kadar ki derecesinden önemli yeni bir safha karşınımaktadır. Bu müdahaleyle yeni dünya harbinin oldukça uzun olma ihtimalde de yüksektir.”


191 Cumhuriyet Gazetesı, “Japonya da Cenge Girdi”, 9 Birincikanun 1941, s. 1-3.
C. 1942 Yılı Siyasi Konular

C. 1. 1. Savaş Yıllar


Japonya ilk deniz baskınlarında büyük başarılar elde ederek İngiliz İmparatorluğunun kilidi anlamına gelen Singapur üzerine emin adımlarla yürümektediydi. Dolayısıyla Hong – Kong ve Filipinlerin ardından buranın da Japonya’nın eline geçmesi bir bakıma denizde ve havada oldukça güçlü bir Japonya’yı doğuracak ve böylece demokrasiler yerine getirilmesi çok zor olan bir güç kaynağına uğrayacaklar, dünyanın en güçlü donanımları da olsa Japonya’ya karşı başarılı olmaları oldukça güç duruma gelecekti.


“Berlin askerlik muahedesinin imzasi, Almanyaya, Japonya ve İtalya arasındaki

192 Cumhuriyet Gazetesi, “Büyük Okyanus Harbinin İlk Haftası”, Ömer Rıza Doğrul, 13 Birincikanın 1941, s. 3.
193 Cumhuriyet Gazetesi, “Singapur’un Önemi”, Yunus Nadi, 7 İkincikanın 1942, s. 3.
münasebetlerin yeni bir saklaşmasıdır. Bu muahedenin askeri durum üzerinde pek büyük bir tesiri olacaktır.”

Japonya’nın Amerika’ya karşı girmiş olduğu mücadeledeki kararlılığı General Tojo’nun sözlerine de yansımaktadır. General Tojo meclisteki bir nutkunda özetle şunları ifade etmiştir:


yaptığını ve hemen sonrasında Japon – Rus tarafından anlaşması gereği mürettebatının tutuklandığını dile getirdi. Buna rağmen Japon basınında çıkan haberlerde ise yanlışlıkla inmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağı vurgulanarak, Amerikan yönetiminin Rus hava sahalarını üst olarak kullanmak istediği ve bunun gerçekleşmesi durumunda ise Japon – Rus ilişkilerinin bozulacağı vurgulandığı görülmektedir.197

Savaşın Avrupa ayağında Rusya ile amansız bir mücadele içinde olan Almanya, Japonya’nın da Almanya’nın yanında Rusya’ya karşı savaşa girmesini talep etmiş ancak buna Japonya yönetiminin şu açıklamayla sert bir şekilde tepki gösterdiği görülmektedir.


197 Cumhuriyet Gazetesı, “Rus – Japon Münsebatı Bozuluyor mu?”, 26 Nisan 1942, s. 3.
yıllar mümkün değildi.\footnote{Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Deniz Sözçüsü”, 5 Nisan 1942, s. 1.}


\section*{C\textperiodcentered 1\textperiodcentered 2. Yeni Bir Siyasi Buhran}


Ancak Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamayla Rus – Japon ilişkilerinin değişmeyeceği vurgulanarak, önceki siyasetin devam edeceğii belirtildi. Bunun yanında şu açıklamanın da yapıldığı görülmektedir:

\footnote{199 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Deniz Sözçüsü”, 5 Nisan 1942, s. 1.}
\footnote{200 Cumhuriyet Gazetesi, “On Sene Sonra da”, Abidin Daver, 5 Mayıs 1942, s. 3.}
\footnote{201 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’da Büyük Bir Siyasi Buhran”, 2 Eylül 1942, s. 1 – 3.}
\footnote{202 Cumhuriyet Gazetesi, “Washington’da Yapılan Tefsirler”, 3 Eylül 1942, s. 3.}
“Sovyetler Birliği Japon – Rus tarafımızın muahedesine riayet ettiği müddetçe şimalde teessüf edilecek hiçbir hadise olmayacaktır. Sovyetler Birliği hudut boyunca mümdefaayı temin için on binlerce asker bulunduruyor. Sahil boyunca mayın tehlikesi olan yerleri Ruslar bildiriştir.”

**C . 1 . 3 . Japon Heyeti İstanbul’da ( 18 Eylül 1942 )**

Türk – Japon ilişkilerinin nispeten durgun olduğu bir dönemde Berlin’de Japon Genel Kurmay Başkanını temsilen görev yapan Amiral Nomura ile yine Roma’da aynı görevi yapan Amiral Abe ve yardımcılarından oluşan heyetin resmi olmayan ziyaretler kapsamında Türkiye’ye geldikleri görülmektedir. Ziyaretleriyle ilgili bir soru üzerine açıklama yapan heyetten Amiral Nomura şunları ifade etmiştir:


“Seyahatimizin hususi mahiyette olduğunu söylemişti. Dolayısıyla hükümet erkanınızla bir temasta bulunamamız bahis mevzuu değildir” şeklinde bir cevap vermiştir.

Konuya ilgili daha sonra basında çıkan bir başka haberde ise, Japon heyetinin Ankara Palas’ta misafir edildikleri, Japonya Büyük Elçiliğinde heyetin şerefine ziyafet verildikten sonra baraj ve orman çiftliğini ziyaret edecekleri belirtilmiştir.203

---

D. 1943 Yılı Siyasi Konular

D. 1. 1 Irak’tan Mihver Savaş İlanı


- Irak kabinesi 16 İkincikanun 1943 tarihi gece yarısından itibaren kendini Mihverle savaş halinde adıder
- Irak hükümeti Birleşmiş milletler tarafından kabul edilen Atlantik beyannamesine katılmıştır
- Bu husustaki teşebbüslerin yerine getirilmesine Dışişleri Bakanlığı memur edilmiştir

Irak hükümetinin bu kararı Londra’da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Irak Başvekili Nuri Said Paşa Amerikan Başkani Roosevelt’e bir telgraf göndererek Irak‘ın Amerika ile hemfikir olduğunu ve mihvere karşı daima birlikte hareket edeceklerni bildirdi.204

Diğer yandan Japonya’nın girmiş olduğu bu savaşta kararliğini ortaya koyan bir açıklama da hükümet sözcüsü Hirota’dan geldi. Hirota, Amerika tarafından dünyanın tehdit edilmesi ortadan kaldırılınca kadar mihver devletlerinin silahlarını bırakmayacaklarını vurguladı. Bunun yanında Japonya’nın savaşta en önemli hedeflerinden birinin İngiliz İmparatorluğunun yıkılmasını olduğunu belirten Hirota, bu hedefe her şartta en iyi

204 Cumhuriyet Gazetesi, “Irak Hükümeti Almanya, İtalya ve Japonya’ya Harp İlân etti”, 17 İkincikanun 1943, s. 1 - 3.
mücadelelerini vererek ulaşacaklarını ve bu emperyalist güçlerin miraslarına konacaklarına olan güvenerinin sonsuz olduğunu dile getirdi.  

Diğer yandan Türkiye Tokyo Büyükelçisinin görevinin sona ermesinden dolayı bir veda ziyareti için İmparator tarafından kabul edildiği görülmektedir. Söz konusu haber gazete sayfalara şu şekilde yansımıştır:


D . 1 . 2 . Her Şey Büyük Zafer İçin

Japonya yönetimini Amerika ve İngiltere’ye karşı mücadelesinde her zaman kendinden emin bir şekilde hareket etmektediydi. Bunu General Tojo’nun her fırsatta direk ettiği şekilde, gerek yönetim olarak gerekse Japon halkı olarak zafer için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını vurgulayan beyanatlarında da görmek mümkündür. Başvekil Tojo yine memleketinin siyasi vaziyetini ortaya koyan beyanatlarından birinde, milletin askeri gücünün artırmak için Japon hükümetinin aldığı askeri tedbirleri belirtmiş ve durumun Japonya lehine inkişaf ettiği ifade ederek şunları eklemiştir:

“Daha birçok zorluklarla mücadele etmek zorundayız. Ancak yüz milyon Japon son zaferi kazanmaya sıkı bir şekilde azmetmiş bulunuyor. Bu gayeyle ulaşabilmek için de hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecektir.”

Yazar Ömer Rıza Doğrul’a göre ise Japonya’nın kendine olan bu güvenine rağmen ülkenin geleceği mutlak surette Çin mücadelesini tasfiye edip edememesine bağlıydı. Zira Japonya, bu harbi süratle tasfiye edemezse müttefiklerin Hindistan’ı ve Avustralya’yı birer

205 Cumhuriyet Gazetesi, “Meğer Japon Yeni Nizami Ingiliz Emperyyalizminin Mirasına Konmakmış”, 17 İkincikanun 1943, s. 3.
206 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon İmparatoru Tokyo Sefirimizi Kabul Etti “, 26 Mart 1943, s. 3.
207 Cumhuriyet Gazetesi, “Zafer İçin Her Fedakârlığa Hazırız “, 28 Mart 1943, s. 3.
büyük hareket üssü olarak kullanma ihtimalleri yüksekti. Bununla birlikte ana Japonya’ya taarruz etmek ve harbi asıl Japon topraklarına sıçratmak için müttefiklerin Çin’den istifade etmek isteyecekleri de şüphe götürmez bir gerçkti.208

Japonlar tarafından harp esiri olarak ele geçirilen bazı muhabir ve 2 Amerikan savaş uçağı mürettebatının idam eezasına çarptırıldığı haberleri Amerika’da büyük yankı uyandırdı. Konuya ilgili Roosevelt tarafından Japonya’ya verilen notada olayın nefretle karşılandığı vurgulanarak bu cinayete istirak eden tüm Japon memurlarının adalet önüne çıkarılması istendi. Bu adaletin gerçekleşmesi için Amerikan hükümetinin kararlılığı dile getirildi. Sözlerinin devamında ise Roosevelt:


Amerika’nın bu notasına karşılık Japonya’nın verdiği cevap ise oldukça sert oldu. Bunu Japon yönetiminin “Buraya gelecek her bir pilotun elinde cehennem için mürâade bulunacaktır. Ancak bu mürâaddenin akabinde geri dönüş olmayacağını bilmek gerekir” şeklindeki sözlerinden açıkça anlamak mümkündür.210

Yazar Emekli General H. Emir Erkilet esirlerin öldürülmesiyle ilgili kaleme aldığı makalesinde yapılanların kabul edilemez olduğunu belirterek özetle sunları dile getirmiştir:

“18 Şubat 1907 Haag muahdesiyle harp esirlerinin hukuki durumları kanunlaştırılmıştır. Buna göre harp esirleri artık devletin olup onları yakalayan kut’a veya şahsılardan bağımsızdır. Tutsaklar artık ne kut’lar, ne şahsular, ne de kumandanlar tarafından tasarruf edilemez. Bu prensib uluslar arası alanda hüküm kilmaktan maksat esirlerin emniyetini sağlamaktır. Esirlerle iyi bir şekilde

208 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Başvekilinin Beyanatı Dolaysıyla”, Ömer Rıza Doğrul, 30 Mart 1943, s. 3.
210 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Amerika’ya Cevabı”, 24 Nisan 1943, s. 3.

Amerikan hava kuvvetleri şefi General Arnold vermiş olduğu mesajda, Amerikan pilotlarının kahramanca savaşarak öldüklerini belirtmiş ve Amerika’nın Japonya’nın bu vahşetine cevabı ise Japon hava kuvvetlerinin ve Japon hareket sahasının tamamen ortadan kaldırılması olacağını vurgulamıştır.


211 Cumhuriyet Gazetesi, “Esir Öldürüldür mü?”, H. Emir Erkilet, 28 Nisan, 1943, s. 3.
212 Konuyla ilgili bkz: Cumhuriyet Gazetesi, Tokyo’nun Tahliyesi İçin Hazırlıklar” 29 Eylül 1943, s. 1.
olsamıla birlikte büyük başarılar elde etmiş olan General Tojo, şimdi çetin günlerin yaklaştuğunu görmekte, indirdiği yumrukların karşılığını yemeye hazırlanmaktaydı.\footnote{Cumbhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Kabusу”, Abidin Daver, 24 Eylül 1943, s. 2.}

Mihveri oluşturan Alman ve Japon Dışişleri Bakanları ile İtalya’nın Başkanı Mussolini permet olduklarını nutuklarda üçlü paktın önemi dile getirdiler. Almanya Dışişleri Bakanı Von Ribbentrop özetle:

“Düşmanlarımıza epeyce zamandan beri kazandıkları kısmı muvaffakiyetleri propaganda ile izam etmektedir. Hatta zaferi şimdiden gerçekleştirdiklerini göstermektedirler. Fakat bizim milletlerimiz bu gün bu harbin hangi maksatlar ugruna yapıldığını ve mağlubiyet halinde başlarına neler geleceğini çok iyi bilmektedir. Almanya ve mütefikleri bu çetin hayat ve ölüm mücadelesinde nelere kadır olduklarını göstereceklerdir.” demiştir.\footnote{Cumbhuriyet Gazetesi, “İçişleri Bakanı Mustafa Kemal”’, 28 Eylül 1943, s. 1.}

Japonya Dışişleri Bakani ve Mussolini ise verdikleri nutukta şöyle etiketle şunları ifade etmişdir:


General Tojo ülkenin siyasi durumuya ilgili vermiş olduğu bir mülakatta Japon milletinin harp vazifelerine sıkı bir şekilde karşılaşıması için gereklili tebdirlerin alınmasını bildirerek Doğu Asya milletlerini Anglo Amerikan milletlerinin zincirlerinden kurtarmak.
yolundaki büyük vazifede kuvvetli adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak zafere olan inancını bir kez daha dile getirmiştir. 216

Amerika’nın eski büyükelçilerinden Mr. Grew’in bir açıklaması dikkat çekiciydi. Eski büyükelçiye göre Japon İmparatoru savaşa muhalifti. İmparatorun muhalif olmasına karşın dönemin askeri yönetimi savaş kararı vermişti. Ona göre Japon imparatoru savaşa engel olmak için Japon başkomutanları nezdinden yoğun bir mücadele örneği sergilemiş olsa da bunda başarılı olamamıştı. 217

E. 1944 Yıllı Siyasi Konular

E. 1. 1. Amerika ve İngiltere’de Büyük Tepki


217 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon İmparatoru Harbi İstememiş”, 31 Birinci Karsılamanın 1943, s. 1 – 3.
218 Ayrıntılar İçin Bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Japolar Esirlerine İşkence Yapıyor”, 29 İkinci Karsılamanın 1944, s. 3.
muamelelere başlamışlardır. Askerler yanlarına aldıkları az miktardaki yiyecekleri yemekten men edildikleri gibi şahsi eşyaları ellerinden alınmış ve yanında Japon para bulunulanların da başları kesilmiştir. Bundan sonra ise hayatta kalanlar için ölüm yürüyüşü başlamıştı. Yaklaşık 1200 kişilik esir grubu ancak 200 kişisi girebileceği dar bir alanda toplanarak ölüme terk edilmiştir.219

Yazar Abidin Daver’in kaleme aldığı olduğu bir makalesinde ise Japonların esirlerle karşı insanlık dışı muamelesiyle ilgili özetle şunları dile getirdiği görülmektedir:


Savaşın her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldığını bu dönemde General Tojo’nun “Harp durumu ciddi nazik sahładadır” şeklindeki açıklaması durumun ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yine bu dönemde Genel Kurmay Başkanlığını da General Tojo

219 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika’dan Ingiltere’de Japonlara Karşı Galeyin”, 30 İkincikanun 1944, s. 3.
220 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’daki Esirler”, Abidin Daver, 1 Şubat 1944, s. 2.
ülserlenirken Yardımcılığına Amiral Shimada getirildi. Bu değişiklikten de şartların daha da ağırlaştığını ve kat’i kararlar verilmesi zamanını geldiğini düşünmek mümkündür.221

Tokyo’da gerçekleşen ve General Tojo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Amiral Shimada, Alman Büyükelçisi Heinrich Stammer ve İtalyan Büyükelçi yardımcısı Princibi’nin hazır bulunduğu bir başka üçer zirvesi gerçekleşti.222 Bu zirvede İngiltere ve Amerika’ya karşı savaş ortak idare yolunda her üç devleti ve bunların müttelifiklerini ilgilendiren konular ve bunlar üzerinde alınan tedbirlere dair serbestçe fıkir alışverişinde bulunulduğu ve yapılan görüşmelerde her hususta tam mutabakata varıldığı görülmektedir. Zirvede söz alan General Tojo şunları ifade etmiştir:


221 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Telasta”, 23 Şubat 1944, s. 1 – 3.
kapılmadan ölüm ve hayatı hiçce sayıarak kuvvetini sarf etmelidir. Asıl hakiki harp
bundan sonra başlayacaktır. “ Sürekli sözlerini noktaladığı görülmektedir.

E . 1 . 2 . Japonya’da İç Siyasi Buhranlı Günler

Dönemin en önemli siyasi olaylarından biri de şüphesiz Tojo kabinesinin tamamıyla
istifa etmesiydi. Kabinenin istifa sebebi olarak yapılan açıklamada çok vahim bir durumda
bolumuldugu ve harbe devam için henüz vakti geç değilken bir değişiklik yapılması
ikiyasının hissenildiği bir anda kabine azası arasında daha geniş bir seçim yapmak suretiyle
hükümetin takviye edilmesi kararılaştırıldı belirtildi. Buna ek olarak mevcut kabinenin elde
bulunan bütün vasıtalara başvurduğu halde gayesine ulaşamamış olduğundan General Tojo
başkanlığındaki kabinenin istifasını imparatora sunduğu görüşmektedir. Savaşın bu katı’
anında bugünkü duruma varılmış olması imparatora büyük bir endişe uyandırılmıştı. Savaşın
muvaaffakiyetle neticelenmesi için müناسib bir tarzda hareket edecek olan yeni bir kabinenin
gelmesi gerekliliği ortaya çıktı.225

Konu üzerine bir makale kaleme alan Ömer Rıza Doğru özete şunları ifade etmiştir:

“Harp sırasında bir kabinenin düşmesi aynı hadisenin sulh zamanında vukuuna
benzemez. Çünkü harp bütün bir milleti bir gaye etrafında toplar ve milletin harp
gücünü azami muvaaffakiyetle idare ederek zaferi kazanmayı ana siyaset haline
getirir. Bu yüzden harp kabinleri en geniş manada birer milli kabine sayılır ve
bu kabineler hususi salahiyetlerle de teçhiz edilirler.

General Tojo Japonya’nın girişmiş olduğu en büyük harbi idare etmek ve
neticelendirmek üzere iş başına gelmişti. Japonya bu harp sayesinde ya Garbi
pasifekte ve Şarkı Asya’dan hükümet sûren ve bu haysiyetle dünyanın en büyük
devleti olarak mevki alan, dünyanın mukaddaretina tahakküm eden devlet olarak

224Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Hükümeti Bir Beyannname Nesretti” 19 Temmuz 1944, s. 1 – 3.


226 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’da Buhran”, Ömer Rıza Doğrul, 21 Temmuz 1944, s. 3.
227 Cumhuriyet Gazetesi, “Yeni Japon Başvekilinin Beyanatı”, 24 Temmuz 1944, s. 3.
228 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika’nın Kanaati: Japonya Suhl İsteyecektir”, 21 Temmuz 1944, s. 1.
“Müttefik kaynaklardan çıkan bütün bu şeyalar her türlü asıl ve esastan mahrumdur. Japon büyük elçisinin papa nezdindeki ziyaretinin sebebi, Roma’daki Japon Büyükelçiliğinin Vatikan arazisi dahiine nakledilmiş olmasıdır.”

Bundan sonraki süreçte ise Japonya’da topyekun bir seferberlik ilan edildiği görülmektedir. Yeni kabinenin planlanmış olduğu 4 maddelik program şu şekildediydi.

- Hükümet tarafından harbe zafer elde edilinceye kadar devam etmek.
- Halkın maneviyatını ve savaş ruhunu takviye etmek gayesiyle umumi hayatta serbest fikir beyan edilmesini daha ziyade sağlamak.
- Savaş ve bilhassa hava kuvvetlerinin takviyesine lüzumu olan bütün imkânları tatbik etmek.
- Hükümetin siyasi kuvvetini hak tabakalarına indirmek gayesiyle hükümetin devlet işlerini daha kuvvetle ve daha basit surette sevk ve idare etmek.


229 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Sult Şayaları Hakkında Tekzibi”, 27 Temmuz 1944, s. 3.
231 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Korkuyor”, Abidin Daver, 12 Ağustos 1944, s.2.

\footnote{Cumhuriyet Gazetesi, “Başyekil ve Bahriye Nazir Vahametten Bahsediyor”, 8 Eylül 1944, s. 1.}
\footnote{Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika’nın Kararı”, 8 Eylül 1944, s.3.}
\footnote{Cumhuriyet Gazetesi, “Fransa Pasifik Muharebesine Donanma Göndercek”, 2 Birinciteşrin 1944, s. 1.}

E . 1 . 3 . Amerika ve İngiltere’den Son Darbe Hazırlıkları

Diğer yandan savaşın gidişatıyla ilgili bir başka açıklama ise Amerikan hükümetinden geldi. Söz konusu açıklamada Almanya’nın mağlubiyetinden sonra Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünüyesinde hiçbir personel terhis edilmeyeceği aksine Japonya mağlup oluncaya kadar Amerikan deniz kuvvetlerinin artırılmasına devam edileceği vurgulandı. Amerikan Başkanı Mr. Roosevelt ile İngiltere Başkanı Mr. Churchill arasında Kanada’dan gerçekleştirilen uzun görüşmeler dikkat çekken bu görüşmelerle ilgili artık savaşın son aşamasına gelindiği ve bunların bir çeşit zafer görüşmeleri olduğu yorumları yapıldı. Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise müttefiklere taze kan olarak okyanusa bir filo gönderileceği belirtildi.\footnote{Amerikan Başkanı Mr. Roosevelt’in bir başka nutkunda söylediğşi şu sözlerde dikkat çekicidir:}

“Suikastçı Hitlerle pazarlığa girmemek için anlaştık. Almanya’da hiçbir askeri kuvvet bırakmayacağız. Alman milli esarete mahkûm edilmeyecek fakat...}

Diğer yandan mevcut durumun ne kadar da endişe verici olduğunu belirten bir açıklamanın da İmparator Hirohito tarafından yapıldığı görülmektedir. 86. Japon parlamentosunun açılışında hazır bulunan Hirohito, savaş durumunun çok ciddi olduğunu ve bundan dolayı Japon milletinin şu ana kadar yapılan en büyük gayreti göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.

F. 1945 Yılı Siyasi Konular

F. 1. 1. Türk – Japon İlişkileri Kesildi


236 Cumhuriyet Gazetesi, “Mr. Roosevelt’in Nutku”, 23 Birinciteşrin, s. 1 – 3.
237 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Vaziyeti”, 27 Birincikanın 1944, s. 1 – 3.
gerek haberler gerekse de yazarlar tarafından kaleme alınan makalelerdeki ortak kanaat bu kararın geleceği özellikle dünya barışına büyük katkısı sağlayacağı ve müttefiklerle olan ilişkiler adına da büyük kazanç olduğu yönündeydi. Hükümet tarafından alınan bu karar "Japonya ile Münasebetlerimizi Kestik" şeklinde bir manşetle halka duyuruldu. Haberin içeriğinde ise millet meclisinin müttefikler davasına yeni ve esaslı bir yardımcı demek olan ve harbi kısaltması beklenen tarihi kararını verdiği vurgulandı. Mecliste toplam 339 oyla kabul edilen bu önemli karar sonrasında kürsüye gelen dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hasan Saka konuşmasında şunları ifade etmiştir:

"Yüksek meclisin tecelli eden reyleriyle, hükümetimizin arz ettiği nokta-i nazaran tasvibinize mazhar olmasından dolayı, hükümetin mınnet ve şükran hislerinin arz ederim. Her mesele olduğu gibi bu meselede dahi Büyük Meclisin tasvibine mazhar olan kararların millet ve memleket için hayırlı neticeler vereceğine ait sarsılmaz imanımızı tekrar ifade etmeyi kendim için vazıfe telakki ediyorum."  

Hükmet Büyük Millet Meclisinin ittifakla vermiş olduğu bir kararla, Uzak Şarkta tecavüz siyasetini temsil etmekte olan Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerini keserek hem müttefiklerine taralı olma siyasetini, hem de tecavüz cephesinin bütün mümessilleriyle her ilisiği kesmekle demokrasi davasına olan bağlılığını teyit etmişti. Bu kararın uğurlu ve hayırlı olduğu süphe götürmez bir gerçektii.

Yazar Abidin Daver’e göre ise, Japonya kendi hürriyet ve istiklal için savaştığı zamanlar, Türk milletinin büyük sevgi ve takdirini kazanmıştı. Fakat bugün ortada böyle bir Japonya yoktu. Bugünkü Japonya Avrupa’nın harp ve sanayi teknini kabul ettiğten sonra doymak bilmez bir emperyalist devlet olmuştu. Sahip olmadığı topraklara yayılmış, Kore’yi, Mançurya’yı ve Çin’in bir kısmını yutarak

239 Cumhuriyet Gazetesı, "Japonya ile Münasebetlerimizi Kestik", 4 Ocak 1945, s. 1 – 3.
240 Cumhuriyet Gazetesı, "Japonya ile Münasebetleri Kesmek Kararı", Ömer Riza Doğrul, 4 Ocak 1945, s. 3.

Japonya ile her türlü ilişkilerin kesilmesiyle birlikte Türkiye’de Büyükelçilik çalışması olarak bulunan Japon vatandaşlarının gözaltına alınmasına karar verildi. Gözaltına alınan Japon vatandaşların Japonya’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ile mübadele edilinceye kadar Japonya Büyükelçiliği binasında kalacakları belirtildi.

F . 1 . 2 . Kararın Akısları

Türk Milletinin ittifakla vermiş olduğu bu karar dost ve müttefik memleketlerin hepsi tarafından çok iyi karşılılanmış, özellikle Amerikan Başkanı Mr. Roosevelt kararın önemini ifade ederek hürriyet ve demokrasi tarafını müttefiklerin karardan ne kadar memnun olduklarını belirtmişti. Roosevelt’e göre verilen karar müttefiklerin tam zaferinin Türkiye tarafından anlaşılığı belirtmektediydi ve bu da büyük bir sevinçle karşılıyordu. Türkiye bu kararla istila ve tecavüz taraftarlarıyla hiç bir ilişki bulunmadığını, demokrasi cephesinin davasını da zaferini de benimsemiş olduğu bir kere daha ispat etmişti.242

Konuyla ilgili bir memnuniyetin de İngiltere hükümeti tarafından dile getirildiği görülmektedir. Hükümet sözcsüsü tarafından yapılan açıklama “Türkiye’nin bu karar İngiltere ve Amerika’ya karşı yapılan dostane bir hareket olarak kabul edilmekte ve daha önce Almanya ile münasebetlerini kesmekte takip etmiş olduğu işbirliği siyasetinin devami

241 Cumhuriyet Gazetesi, “Kararımızın Mücip Sebepleri”, Abidin Daver, 5 Ocak 1945, s. 1.
242 Cumhuriyet Gazetesi, “Kararımızın Akısları”, Ömer Riza Doğrul, 5 Ocak 1945, s. 3.
olarak kabul edilmektedir.” denildi.”243

Bunun yanında söz konusu kararla ilgili bir başka memnuniyet açıklamaları Çin yönetiminden geldi. Mevcut Çin hükümetinden yapılan açıklamada:


Virginia Hot Spring’de Pasifik ülkeleri toplantısı yapıldı. Amerika, Çin, Hindistan, Fransa, Kore ve Siyam temsilcilerinin hazır bulunduğu bu toplantıda Japonya’ya savaş sonrası yapılacak muameleler kararlaştırıldı. Buna göre;

- Japonya ikinci sınıf bir devlet haline gelecek
- İmparator ve ailesi sürgün edilecek
- Japon askeri sınıfı kaldırılacak. Başlıca endüstri sahipleri harp suçluları listesine alınacak
- Japon milletine söz hürriyeti ve gerekliğin de serbest seçim hakkı verilecek
- Japonya Formoza adasından, Ryukyu ve Kuril adalarından çekilecek.
  Buralar Birleşmiş Milletlerin hava üssü haline getirilecektir.
- Mütefikler buralarda Japon imparatorluğu'na ait bütün arazilerle el koyacak ve bu arazilerde oturan Japonlar merkezi topraklara gönderilecek.245

Her geçen gün ortaya çıkan gelişmeler Japonya’nın kaçınılmaz sonunun yaklaştığını göstermektedir. Mütefiklerin üstlünüklerinin kesinleştiği bu dönemde Türkiye de, savaşa

243 Cumhuriyet Gazetesi, “Londra’da Memnuniyet” 7 Ocak 1945, s. 3.
244 Cumhuriyet Gazetesi, “Türk – Japon Münasebetinin Kesilmesi” 18 Ocak 1945, s. 3.
245 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Ne Yapılacak?”, 13 Ocak 1945, s. 3.

Başbakan Şükrü Saraçoğlu konuya ilgili mecliste yapmış olduğu konuşmasında özellikle şunları ifade etmiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti ilk tehlike dakikalarından itibaren sözünü, silahını ve kalbini demokrat milletlerin yanına koydu ve bugüne kadar meclis olarak ve hükümet olarak aldığı kararlarla aynı istikamette yol aldı. Bugün bir adım daha atarak insanlığı, medeniyeti, hürriyeti, istiklalı, demokrasiyi kurtarmak ve harp mücrlimlerini şiddetle cezalandırmak isteyenlerin arasına katılmak ve harp ortakları içinde öteden beri fiilen işgal ettiği yeri bu defada resmen doldurmak istiyoruz. Bunu temin için de dünya ve insanlık menfaatlerine uygun olduğu kadar milli menfaatlerimize de uygun olarak Almanya ve Japonya’ya harp ilan etmek istiyoruz.”


---

246 Ayrintılı Bilgi İçin Bkz: Cumhuriyet Gazetesi, 24 Şubat 1945, s. 1.
247 Cumhuriyet Gazetesi, “Başbakanın Söylevi”, 24 Şubat 1945, s. 3.
Yine Japonya’ın kritik durumuya ilgili General Koiso’nun “Askeri hareketlerin gelişmeleri iyimser olmamza imkân vermiyor” şeklindeki açıklaması durumun ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya hükümet sözçüsüne göre de Japonya oldukça zor bir dönem geçirmektedir. Sözü yapmış olduğu değerlendirime toplantısında, şunları ifade etmiştir:


249 Cumhuriyet Gazetesi, “Almanya Sözçüsüne Göre Japonya Fena Durumda”, 6 Şubat 1945, s. 3.
Yine Japonya’nın kritik durumuyla ilgili General Koiso’nun “Askери hareketlerin gelişmeleri iyimser olmamızda imkan vermiyor” şeklindeki açıklaması durumun ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Almanya hükümet sözcsüne göre de Japonya oldukça zor bir dönem geçirmektedir. Sözü yapmış olduğu değerlendirmeye toplantısında, şunları ifade etmiştir:


---

249 Cumhuriyet Gazetesi, “Almanya Sözcüsüne Göre Japonya Fena Durumda”, 6 Şubat 1945, s. 3.
davrandılar. Diğer yandan oldukça zor günler geçiren Japonya’da okullar da 1 yıl süreyle kapandı. Okulların kapanmasıyla birlikte okullarda eğitim gören yaklaşık 4 milyon öğrenci içinden seçilen öğrencilerin savaş malzemeleri üretilen çeşitli fabrikalarda istihdam edilmesi yoluna gitti. 252

F. 1. 3. Japon’da Yeni Bir Kabine Krizi


251 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Endişeleri Artıyor”, 23 Mart 1945, s. 1 – 3.
254 Cumhuriyet Gazetesi, “Yeni Japon Kabinesi”, 8 Nisan 1945, s. 3.
gelişinden kısa süre sonra Amerikan güçlerinin Okinawa adasına çıkarma yapması Başbakanın " Bu olay Japonya için utanç verici bir hadisedir" şeklinde açıklama yapmasına sebep olacaktır. Bunun hemen akabinde ise, Başbakan Sukuki’nin durumun vahametiyile ilgili " Eğer bugünkü vaziyet devam ederse doğan güneş imparatorluğu temellerinden yıkılacaktır" şeklindeki umutsuzluk dolu açıklamaları dikkat çekmektedir.255

Kabine değişikliğinden umutsuz olanlardan biri de Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Nadir Nadi idi. Yazar konuya ilgili makalesinde farklı bir noktaya dikkat çekmektedir.


F . 1 . 4 . Rus – Japon Tarafsızlık Anlaşmasının Sona Ermesi


256 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nu Cezast”, Nadir Nadi, 8 Nisan 1945, s. 1 – 3.
ülkelerindeki bütün Japon diplomatlarını çıkarmasıydı.²⁵⁷ Beklenen oldu ve Sovyetler Birliği Japonya ile imzalamış olduğu saldırmazlık anlaşmasını uzatmayacağını Japonya’nın Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Japon hükümetine bildirdi. Bu kararı Japonya tarafından büyük bir hayal kırıklığı meydana getirse de hükümet tarafından “Anlaşmanın feshine rağmen biz Sovyetlere karşı tarafıarsızlık siyaseti gütmeye devam edeceğiz” açıklaması yapıldı.²⁵⁸

Diğer yandan bu kararı Amerika’dan büyük bir memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Sovyetler Birliği’nin Japonya ile olan tarafıarsızlık anlaşmasını feshetme kararının Amerika hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını söylemeye hacet yoktur” denildi. Bunun yanında kararı açıklanlığında Londra’da bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Mr. Ewatt’ın konuyyla ilgili “Sovyetler Birliği’nin hareket tarzi bütün pasifik sahasında alısla karşılanacaktır” şeklinde açıklama yaptığı görülmektedir.²⁵⁹

Konuyla ilgili Cumhuriyet yazarlarından Ömer Rıza Doğrul tarafından kaleme alınan makalede özetle şunlar ifade edilmektedir:


Acaba 77 yaşında olduğu bildirilen yeni Japon Başvекili Amiral Suzuki bu vahametin hakkından gelebilecek mı? Şu muhakkak ki Japonya da Almanya gibi

²⁵⁸ Cumhuriyet Gazetesi, “Rusya ve Japonya”, 7 Nisan 1945, s.3.
²⁵⁹ Cumhuriyet Gazetesi, “Rus – Japon Taraşızlık Anlaşmasının Feshi”, 6 Nisan 1945, s.5.
harbi kaybetmiştir. Bundan sonra da boş yere uğraşıp düşecek, fakat daima nahmetin arttığını görecektir.260

Taraftıslık muahedesinin feshiyle ilgili Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan nadir açıklamalardan birinde, “Sovyet hükümetinin notası muahedeyi derhal bozmamaktadır. Muahede i sene daha yürütülük kalacaktır. İki tarafı daha i sene daha taraftıslığı muhafaza etmeyi taahhüt etmiştir.” denildi.261

Avrupa’dan savaşın Almanya’nın mağlubiyetiyle sone ermesiyle birlikte sırın Japonya’ya geldiği artık daha da yüksek sesle söylenen olmuştu. Bu amaca Avrupa’dan Almanya’ya karşı mücadele etmiş olan her türlü askeri güçün uzak doğuya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Japonya’nın da Almanya gibi bozguna uğratılması için izlenecek yolu Amerikan Pasifik Filosu Başkomutanı Amiral Nimitz kısaca şöyle açıklıyoruz:

“Almanya’dan yapıldığı gibi Japonya da her gün 24 saatte 22 saat bombalanacaktır. Harp makinesini ezmek için daha yüksek miktarlarda bomba atılacaktır.”262

Diğer yandan Japon Hükümeti olağanüstü hal dolayısıyla Japon Meclisine başvurarak aslında meclisin elinde bulunan mali, ıktisadi ve idari tüm yetkilerin kendisine verilmesini talep etti ve bu talep meclis tarafından kabul görerek her türlü yetki hükümete toplandı.263

**F. 1.5. İntihar Uçakları Kamikazeler**


---

260 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Karsılışığı Nahmetler”, Ömer Rıza Doğru, 6 Nisan 1945, s.3.
261 Cumhuriyet Gazetesi, “ Rusya – Japonya”, 8 Nisan 1945, s.3.
263 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Hükümeti Olağanüstü Salahiyet Aldı”, 10 Haziran 1945, s.3.
kaleme alan Abidin Daver, Türk halkına şunları aktaryordu:


F. 1. 6. Son Uyarılar

Cumhuriyet Gazetesi'nin İngiliz Yorkshire Post gazetesine dayanarak vermiş olduğu haberde, Tokyo bölgesine yapılan devamlı hücumlardan Japon hükümetinin üstünde büyük bir baskı oluşurdu. Bunun yanında Amerikan uçakları tarafından Japonya'nın her bir köşesine atılan beyannamelerle teslim şartları halka bildirilmektediydi. Bu şartlar ise genel olarak bakıldığında, bütün Japon kitalarının silahsızlanmasının, harp malzemelerinin müttefliklere teslim edilmesi ve Japonya'nın savaşta ele geçirdiği tüm toprakları geri vermesini kapsiyordu. Son olarak da bunun son bir uyarı olduğu ve Japonların barış veya topyekün yok olmak seçeneklerinden birini seçmek zorunda olduklarını vurgulanyordu.265


- Birleşik Amerika’nın ve müttefliklerinin muazzam kara, deniz ve hava kuvvetleri Japonya’ya nihai ve kat’ı darbeyi indirmeye hazır bulunmaktadır.

Şartlarımızı bildiriyoruz:

264 Cumhuriyet Gazetesi, “Harakiri Uçakları”, Abidin Daver 3 Temmuz 1945, s.2.
265 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Son İhtar”, 22 Temmuz 1945, s.3.
A) Japonya’yı dünya fütuhat yolunda seferber ederek onu aldışmış ve kötü bir şekilde sevk ve idare etmiş olanların yetki ve nüfuzu tamamen bertaraf edilmelidir.

B) Yeni nizam kuruluncaya ve Japon askeri kudretinin ortadan kaldırıldığına dair kanat oluşuncaya kadar Japon arazisinin müttelifikler tarafından tayin ve tespit edilecek noktaları tarafımızdan işgal edilecektir.

C) Kahire beyannamesi hükümlerinin tatbik edilmesi gerekmekte olduğundan Japon hükümetinin Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku ve tayin edeceğimiz diğer küçük adalar inhisar etmesi lazım gelecektir.

D) Japon orduzu mensupları tamamiyle silahtan tecrit edilecektir.


G) Bu hedeflere varıldığında ve Japon halkın serbestçe izhar edeciği arzu ve iradeye uygun bir hükümet kurulduğunda müttelifik işgal güçleri Japonya’da çekilecektir.
H) Şimdi Japon hükümetinden bütün Japon silahlı kuvvetlerinin kayıtsız şartsız teslimini ilan etmesini ve iyi niyet konusunda teminat vermesini istiyoruz. Aksi takdirde Japonya süratle ve tamamıyla tahrip edilecektir.266

Ancak diğer yandan acil olarak toplanan Japon kabinesi verilen ultimatom ile ilgili görüşerek savaşa devam kararı aldı.267

Konuya ilgili Yazar Ömer Riza Doğrul’un düşüncesi ise Japonya’nın bu şartları kabul etmesinin şu ana kadar yaşadığı büyük zayıflara ek olarak yeni zayiatlar yaşanmasına engel olacağı yönündeydi. Doğrul, özetle şunları dile getiriyordu:


Mütefiklerin ultimatomu Japon adalarını istila etme sırasının çok yaklaşmış olduğunu hissettiriyor. Japonların bu istilayı göze almaarı Almanya’dan farkısz bir akıbete mahkûm olduğunu gösterir.”268

6 Ağustos’ta yaklaşık 20 bin ton dinamite ve 2 bin ton büyük bombaya karşılık geldiği belirtilen ilk atom bombası Japonya semalarında Hiroşima kendiine aitılır. Atıldığı anda on binlerce cana mal olan bu eşi benzeri görülmemiş bomba dünyada ilk kez kullanılmıştır. Yine

266 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Hükümetine Verilen Ültimatom”, 28 Temmuz 1945, s. 1 – 3.
268 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Ültimatom”, Ömer Riza Doğrul, 28 Temmuz 1945, s.3.
yazar Ömer Rıza Doğrul bombanın atıldığı günün hemen sonraki günü kaleme aldığı yazısında bu sonucun kaçınlızmaz olduğunu düşünmektediydi.


Atom bombasının kullanılması dünyada büyük bir korku ve heyecan yaratmıştı. Dünya basınından örneğin Newyork Times bomba ile ilgili şöyle diyordu:

"Bu bombanın iyi veya kötü vaat ettiği sonuçlar çok büyütür. Bu bombanın ortaya çıkmasından sonra medeniyet ve insanlık ancak siyasi düşündede bir inkılâp olduğu takdirde yaşayabilir.

Bir başka Amerikan kaynağı gazetede ise:

"Bu haber insanlık tarihi için harbin ifade ettiğiinden daha muazzam neticeler doğurabilir. Bütün kalbimizle ümit edelim ki insanlık bu büyük kuvveti tahripten başka gayelerde kullanmak akilliliğini göstersin."

Washington Post olaya farklı bir pencereden bakarak "Dünya milletleri şimdi barış içinde yaşayamazlarsa hiç yaşayamayacaklardır." diyordu.

Daily Express ise şunları yazıyordu:

---

269 Cumhuriyet Gazetesi, "Japonya’nın Başına Gelenler", Ömer Rıza Doğrul, 7 Ağustos 1945, s.3.

Bu büyük yıkım sonucu Japon resmi makamları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hiroşima’ya karşı yaptıkları hava akınlarında Amerikalılar tarafındandı yeni tipte bir bomba kullanılmıştır. Çok tahrifat vuku bulduğu kabul edilmektedir.”

F. 1. 7. Sovyetler Birliği’nden Darbe

Amerika tarafından atom bombasıyla yerle bir edilen Japonya’ya bir darbe de Sovyet Rusya’da geldi. Zira 9 Ağustosta Rusya Japonya’ya savaş açtı. Rus yönetimi Japonya’nın Moskova Büyükelçisine Japonya’ya bildirilmek üzere konuya ilgili şu açıklamayı yaptı:


Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya savaş açması Ömer Riza Doğrul tarafından şöyle yorumlanıyordu:


9 Ağustosta 2. Atom bombasının Nagazaki şehrine atlanmasıyla Japonya, İmparatorun hükümranlık haklarına dokunulmamak koşuluyla teslim olmayı kabul etti. Japonya’nın teslim olması başta Amerika, İngiltere ve Çin olmak üzere dünya genelinde büyük bir memnuniyetle

271 “Rusya Japonya’ya Harp İlan Etti”, 9 Ağustos 1945, s. 1 – 3.
272 “Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya harp İlanı”, Ömer Riza Doğrul, 9 Ağustos 1945, s.3.


14 Ağustos 1945 itibariyle Japon İmparatoru Japonya’nın teslim olduğunu açıkladı. 15 Ağustos 1945 günü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, cepheledeki tüm çarpışmalanın kesilmesini istedi.

2 Eylül 1945’teki Amerika Birleşik Devletlerinin Missouri zırhısında Japonya’nın kayıtsız şartsız teslim olduğuna dair sözleşmeyi imzalamasıyla tüm cephelede silahlar

275 Cumhuriyet Gazetesi, “Bir Japon Masalsı”, Ömer Riza Doğru, 11 Ağustos 1945, s.3.
susmuş ve II. Dünya Savaşı sona ermiştir. 278

Japonya’nın teslim olduğuna dair sözleşmeyi imzalamasyla birlikte tüm ülkede büyük bir matem havası oluştu. Baştı imparator olmak üzere tüm Japonya ağıyordu. İmparatorun ecedadının mezarlarına giderek mağlubiyeti haber verdiği haberleri gazete sayfalarında yer aldı. 279 Aynı zamanda yeni Başbakan Prens Higashi Kuni’nin Japonların hiçbir itirazda bulunmadan müttefiklerin emirlerine iataat etmek zorunda olduklarını ifade etmesi Japonya’nın ne kadar aciz bir duruma düştüğünü gözler önüne seriyordu. 280

Japonya’da bu büyük yenilginin acı yüzü her haliyle kendini gösterirken Rus lider Stalin’in demeci dikkat çekiciydi. Mareşal Stalin demecinde şöyle diyordu:


279 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’da Matem”, 3 Eylül 1945, s.1 – 3.
280 Cumhuriyet Gazetesi, “Yeni Başbakan Diyor ki”, 4 Eylül 1945, s. 3.
kontrolü altındadır. Bu suretle Batı’da olduğu gibi Doğu’da da saldırganlığa son verilmiş ve dünya beklenilen sulha kavuşmuştur.”

Böylece dünya tarihinde büyük bir iz bırakan II. Dünya Savaşı başta mihveri oluşturan İtalya, Almanya ve Japonya’nın ağır mağlubiyeti ve milyonlara sivil ve askerin ölümüyle sonuçlanmış olup yerini bir süre sonra başlayacak olan soğuk savaş dönemine bırakacaktır.

2. BÖLÜM
1940 – 1945 ARASI ASKERİ KONULAR

A.1940 Yılı Askeri Konular

A.2.1. Çin – Japon Savaşı

7 Temmuz 1937’de başlayan Japon – Çin savaşıyla ilgili genellikle kısa haberlerin başında yer aldığı görülmektedir. Özellikle saldırnın ilk yıllarında Japon güçleri tarafından büyük zayıfra uğratılan Chiang – Kay Shek’in ordusu daha sonraki süreçte toparlanarak Çin savunmasını gerçekleştirmişlerdir. Çin’dede savaşan Japon askerleri arasında zaman zaman isyanlar çıktığı belirtilen bir haberde şu ifadeler dikkat çekicidir:

Şantung’un Doğu – Cenub muntıkalarında Japon askerleri arasında siksık isyanlar vukuu bildirilmektedir. 1400 Japon askeri teçhizatlarıyla birlikte 20 kadar ağır mitralyöz ve 10 bin kürşunla Çinilere ithihak etmişlerdir.

Çin ordusunun büyük bir zafer kazandığı belirtilen bir başka haberde, 10 bin Japon askerinin imha edildiği vurgulanarak Çin halkın bu büyük başarısının Japonya’nın

281 Cumhuriyet Gazetesi, “Stalin’in Demeci”, 3 Eylül 1945, s. 1 – 3.
282 Ayrintılı bilgi için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Tayyarelerinin Bombardımanı”, 5 Şubat 1940, s. 3., “Çin Zaferi”, 8 Şubat 1940, s. 3., “Çin Harbi” 19 Şubat 1940, s. 3., “Uzakdoğu’daki Harp Yine şiddetlendi”, 1 Mart 1940, s. 3. “Çin Ordusun Pekin Önderinde Muvaflkiyet Kazanıyor”, 25 Mart 1940, s. 3. “Çiniler 1400 Japon Askerini Imha Etti”, 29 Mart 1940, s. 3. “Çin Zaferi”, 8 Şubat 1945, s.3., “Nanking Şehri Çin kuvvetlerinin eline geçmek üzerine”, 19 Şubat 1945, s.3., “Uzakşarkta Harp Yine şiddetlendi”, 1 Mart 1940, s.3., Çin Ordusun Pekin Önderinde Muvaflkiyet Kazanıyor”, 25 Mart 1940, s.3., “Çiniler Mühim Bir Şehri Istridat Ettiler”, 18 Nisan 1940, s.3. “Çin’de Göğüs Göğüs Muharebeler Olayor”, 12 Temmuz 1940, s.3. “Japonlar Üç Günde 9000 Kişi Zayıf Vermiş”, 14 Temmuz 1940, s.3. “Çin’de Muharebelere Çok şiddetlendi”, 23 Temmuz 1940, s.3.
283 Cumhuriyet Gazetesi, “1400 Japon Askeri Çinilere Ithikak Etti”, 29 Mart 1945, s.3.
Nanking’de kurduğu kukla devlete güzel bir cevap olduğu ifade edildi. Bunun yanında Mareşal Chiang – Kay Shek’in 12 milyon gibi oldukça büyük bir ordu oluşturacağı haberleri de başında yer almaktadır.284

Çinlilerin bir başka muvaffakiyet haberinde ise, şöyle denildi:


Çin’in Han Nehri doğusundaki ovalarda cereyan eden savaşlarda Japonların bir günde 20 bin kayıp verdikleri iddia edilmektedir. Bunun yanında Çinliler 52 top, 62 tank ve zırhlı araba ve 323 kamyon ele geçirmiştir.286 Güney Çin’de taarruza geçen Japon ordusunun 20 bin gibi büyük bir miktarda zayıf verdiği görülmektedir. Hayatta kalan askerler ise Hindicini’deki Tonkin’e çeknilmiştir.287

Japonya zaman zaman Fransız Hindistanın de çeşitli saldırıları gerçekleştirecek Fransız orduсуyla karşı karşıya gelmiştir.288 Bununta ilgili çıkan bir haberde;

“Japon tayyareleriyle gemilerinin Yunan demiryoluunu dün tekrar bombaladıkları belirtlmektedir. Demiryolu ve bir köprü hasara uğrarken Japon tayyareleri zarar görmeden üslerine dönmuştur.”289

Japonya Çin’e silah ve mühimmat naklini engellemek için Fransız Hindicinisine

284 Cumhuriyet Gazetesi, “Çin Ordusu Büyük Zafer Kazandı”, 6 Nisan 1945, s.3.
285 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzaksırtma Şiddeti Muharebeler”, 5 Mayıs 1940, s. 3.
286 Cumhuriyet Gazetesi, “150 Bin Küçük Japon Ordusu Hanko Civarından Çekiliyor”, 15 Mayıs 1940, s. 3.
287 Cumhuriyet Gazetesi, “Muhtısh Bır Japon Hızmiti”6 Birinciikanun 1940, s. 3.
288 “Japon Tayyarelerinin Bombardmanı”5 Şubat 1945, s. 3.
289 “Japon Tayyareleri Fransız Şimendiforini Tekrar Bombaladılar” 21 Şubat 1945, s. 3.
yönelik harekâta giristi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesinin sayfalarına yansıyan haberde şöyle denilmistir:


Diğer yandan Sovyet – Mançu sınırında vuku bulan Japon ve Sovyet askerleri arasındaki çatışmaların da başında yer aldığı görülmektedir. Yine ortaya çıkan bir çatışmada Japon askerleri Rus askerlerden bir miktar esir alınmıştır.291

B. 1941 Yılı Askeri Konular

Bu yıl boyunca da başında Çin – Japon savaşıyla ilgili haberler ağırlıktadır.292 Çinli lider Chiang – Kay Shek'in Japon ordusuna karşı aldığı başarılı sonuçlar görülmektedir. Bunlardan birinde Honan'daki savaşta Japon ordusu yine 20 bin kadar zayıf verdi.293 Bir diğerinde ise Japon birliklerinin püskürtülmesi şu ifadelerle gazete sayfalarında yer almıştır:

"10 bin Japon askeri tayyare ve topçu yardımıyla dağlarda mevzi alması olan Çin kuvvetlerini yerlerinden çıkarabilmek için cenuba doğru ilerlemeye teşebbüs etmişlerdir. Bu japon kolu şiddeti bir muharebeden sonra geri püskürtülmuştur.
Japonlar dağlarda bir stratejik mevzi ele geçirebilme için bir günde 3 bin obüs

290 Cumhuriyet Gazetesi, "Uzak şarkıa Bir Hadise, Japonya Harekete Geçti!", 26 Haziran 1940, s. 3.
291 Cumhuriyet Gazetesi, "Rus – Mançu Hadudunda Müsavemeler Oldu!", 6 Mayis 1940, s. 3.
293 Cumhuriyet Gazetesi, "Chiang – Kay Shek Japonlara Bir Darbe Daha Indirdi!", 8 Şubat 1941, s. 3.


Burada dikkat çeken bir diğer husus da her iki tarafında kendilerinin mücadeledelerde başarılı olduklarını iddia etmeleridir. Çinliler Han Nehri’nin Doğu ve Batı sahillerinde yapılan Japon taarruzlarını püskürtüklerini ve Japonların 10 bin kadar zayiat verdiklerini iddia ederken, Japonlar Şansi’nin güneyinde ve kuzeyinde Çung – King askerlerine ağır kayıplar verdirdiklerini söylüyorlardı. Bu iddiaya göre de Çin orduSunun bir kısıtı tamamen imha edilmiş ve 7000 kadar Çinli öldürülmüştü.

Cumhuriyet Gazetesinde Çünkük hükümetinin resmi gazetesi olan “Central Daily News” gazetesine dayandılarak verilen bir haberde yine Japonların büyük bir zayıata uğradığı belirtilecek şunlar ifade edilmiştir:

295 Cumhuriyet Gazetesi, “Çin’deki Meydan Muharebesi”, 15 Mayıs 1941, s. 3.
297 Cumhuriyet Gazetesi, “Çin’deki Meydan Muharebesi”, 18 Mayıs 1941, s.3.
“Japonların Çin’deki yazi taarruzu feki bir tarzda akım kalmıştır. Yalnız Şansi vilayetinin cenubunda Japonlar 40 binölü ve yaralı vermişlerdir.”

Çinliler Japonlara savaş meydanlarında verdirdikleri zayıfatın yanında Japon askerlerini taşıyan bir trenе yaptıkları saldırlarıyla da 100’den fazla askerin ölümüne sebep oldular.

B. 2.1. Fransız Hınıçınısin’nin İşgali (Temmuz 1941)


Yine Japonya’nın Fransız Hınıçınısin’i işgal ile ilgili basında haberler çıktığı görülmektedir. Bu haberlere göre Hınıçini hükümeti Japonya’nın Güney Hınıçini’nin 40 bin kadar asker çıkardığı haberlerini doğrulamaktaydı. Yine aynı haber kaynağına göre, Japon kitalize yerleştirilmesi için Saigon’dan hazırlıklar yapılmakta ve Fransız Ticaret Odası binası Japon kumayının emrine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 1 Ağustos itibariyle de Japonya’nın artık Hınıç’i’ye yerleştiği görülmekteydi. Diğer yandan merkezi Çin’de bulunan Japon askeri güçleri tarafından Çünkün’in sürekli bombalandığıyla ilgili haberler basında sık sık yer aldi.

Yine bu saldırlardan birinde Shanghay’dan bulunan bir Amerikan gambotu Japonya tarafından

298 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Taarruzu 40 Bin Kısıyə Mal oldu ve Akim Kaldı”, 2 Haziran 1941, s.3.
299 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Askeri Taşyan Bir Tren Berhava Edildi”, 26 Haziran 1941, s.3.
301 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Hınıçini’ye Mütemadiyen Asker Çıkarıyor”, 30 Temmuz 1941, s. 1 – 3.
bombalanarak kullanılmaz hale geldi bu olay Amerika tarafından büyük bir tepkiyle karşılanarak Japonya protesto edildi.  

Japonya’nın Siyam hududuna asker yığması sonucu Amerika Avustralya sularına yeniden savaş gemileri gönderme kararı aldı. Buraya gelen Amerikan Filo komutanı Amiral yaptığı açıklamada bu savaşın devamı süresince mevcut sularda bunlar düşünde daha birçok filonun görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Pasifikte durum o kadar gergin hal almaktaydı ki, Japonya tarafından Siyama, Birmanya’ya, Singapur’a veya Hollanda Hindistan’ına karşı yapılacak bir hareket büyük bir savaşın fitilini ateşlemeye fazlasıyla yetebilirdi. Times Gazetesi’nin verdiği habere göre Japonların Hindidi’de 40 bini güneyde ve 10 bini kuzeyde olmak üzere toplamda 50 bin asker bulunuyordu. Bu miktarda bir askeri kuvvetin dışından destek görmeyen bir Siyam’ın işgalini için yeterli olduğu düşünülebilirdi. Ancak, bölgede büyük çığlıklar olan dünyanın süper güçlerinden İngiltire daha şartların oluşma aşamasında Japonya’nın olması bir Siyam saldırsını kendi başına yapılmış kabul edeceğini belirterek Japonya’yi uyardı. 

Siyam’ı daki durumla ilgili Siyam Başbakanı yapmış olduğunu açıklamada pek de umutlu konuşmaları sunları ifade etmiştir:

"Vaziyet gitgide gerginleşmektedir ve Siyam'ın sürüklenmekteceği harbin günün birinde patlak vermesi ihtimali mevcuttur. Bu ahval ve şerait içinde hükümetin siyasetini ve talimatını takip etmek vazifenizdir. Mümkin olduğu kadar ve herhangi bir hal vaki olmadıkça, maddeten ve manen bitarıf kalmanızı

302 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Shanghay’da Bulunan Bir Amerikan Gambotuna Bombaladalar”, 1 Ağustos 1941, s. 3.
303 Ayrıntılı Bilgi için bakınız: Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Katkaları Siyam Hududuna Yüklendi”, 7 Temmuz 1945, s.1 – 3., “Usaksız’ta Her an Savas Çıkabilir”, 8 Temmuz 1941, s.1.
Yazar Ömer Rıza Doğrul, gerginliğin hat sahaya çıktığı Aralık ayı başlarında Amerikan Dışişleri Bakanı Cordell Hull'ın Japon yöneticilerden Amiral Nomura ve Kurusu ile uzak doğunun kaderini belirleyecek olan görüşmelerle ilgili kaleme aldığı yazida özetle şöyle diyordu:


Evet, sonuç birkaç gün içinde ortaya çıkacaktı ve Japonya 7 Aralık 1941 sabahı Amerika’nın Pearl Harbour üssüne büyük bir saldıri gerçekleştirdi.

306 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya ile Amerika Arasında Yeni Müzakereler”, Ömer Rıza Doğrul, 2 Birincikanın 1941, s.3.
B.2.2. Pearl Harbor Saldırısı (7 Aralık 1941)


308 1941 Temmuzundan sonra Rusya ile bir Kuzey savaşı hemen hemen imkansız, Güney harekatı da hemen hemen kaçınılmaz hale geldi. Ama Japonya, Borneo’yu, Malaya’yı ve Hollanda’nın Doğu Hint Adalarını kendi kendine ikrar ederken Amerikalıların kenarda durup bakacakları hiç düşünülmemişti. Amerikalıların Batı Pasifikteki askeri tesi terlerinin ve Pearl Harbor’da filo lüsterinin de icabına bakmak gerekiyordu. (Paul Kennedy, Büyük Geçerlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 1996, s. 403.)
bir sürpriz oldu.\textsuperscript{309}

Sabah saat 8.00’da başlayan ve 6 uçak gemisinden kalkan 360 uçakla iki saat süren saldırdı, ABD’nin irili ufaklı 14 savaş gemisi battrıldı, 350 uçak yok edildi ve 3600 asker ile 100 sivil öldü. Japonya’nın kayıpları 29 uçaktan ibaretti. Saat 10 itibariyle ABD’nin Pasifik donanmasıyla hava filosunun büyük bir bölümü yok olmuştu.\textsuperscript{310}

Saldın 8 Aralık sabahı Cumhuriyet gazetesini sayfalarında “Uzak şarkta Nihayet Harp Başladı” başlığıyla okuyuculara aktarıldı. Reuter Haber Ajansı’na dayandırılarak verilen haberde şu ifadeler kullanılmıştı:

“Japonya, Birleşik Amerika’ya ve Büyük Britanya’ya Harp ilan etmiştir. Japon imparatorluğu umumi karargâhi Japonya’nın bu sabah fecir vaktinden itibaren Bati Pasifikte Birleşik Amerika ve Büyük Britanya ile harp halinde olduğunun ilan etmiştir. En az iki Japon tayyaresi mahalli saatıyle takriben 7:35’te Honolulu üzerine gelmiş ve bombalar atmıştır.”\textsuperscript{311}

Son gelişmelere göre Abidin Daver bundan sonraki süreci özel olarak şu şekilde yorumluyordu:

“Japon hedefleri Filipin adalari, Hollanda Hindistan’ı ve Singapur’dur. Çünkü buralar Japonların eline geçerse doğan güneş imparatorluğu harbi kazanmış olur. Onun içindeki Japonlar, merkezi vaziyette mükemmel bir atlama tahtası, iyi bir taarruz üstü vazifesini görecek olan Hindicini’yi önceden işgal etmiştir ve oraya gittikce artan kuvvetler göndermişlerdir. Japonya’nın Formoza adasıyla şimdi Japonların elinde bulunan Çin’e ait Hainan adası ve Fransız

---


\textsuperscript{310} Oral Sander, “Siyasi Tarih 1918 – 1994”, İmge Kitapevi, Ankara 2009, s.165

\textsuperscript{311} Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak şarkta Nihayet Harp Başladı”, 8 Birincikanun 1941, s. 1 – 3.
Hindicini sömürgesi, Amerika’nın Filipin adalarına Siyam’a, Çin’e, Birmania’ya, Malaka yarımadasıyla Singapur’a ve Hollanda Hindistan’ın Sumatra ve Borneo adalarına saldırtı ihtimali mevcuttur. Borneo adasının yarısı İngilizlerin yarısı da Hollandalılarındır. Acaba Japonlar, bu hedeflerden hangisine örnekliche taarruz ederler? Coğrafi ve sevkulceyi vaziyete göre denizden Filipin adalarına ve karadan da Siyama, Birmania’ya ve Malaka’ya saldıracaklarını tahmin edebiliriz. 312


Japonya’nın İngiltere ve Amerika’ya karşı savaşa girmek için tam hazırlılık olduğu savaşın ilk günlerinde olduğu sonuçlar itibariyle çok iyi anlaşılyordu. 314 Zira bir tarafından Japon savaş uçakları 7 bin km lik uzun mesafeyi aşarak Amerikan donanmasını yok etmek için büyük mücadele örneği sergilerken diğer yandan Filipin adalarına, Hong – Kong’a ve Malezya’ya karşı harekete geçtiler. 315 Filipin adalarının en büyük olan Luzon adasına askeri

312 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzak şarkta Köpması Muhtemel Büyük Fortuna”, Abidin Daver, 8 Birincikanun 1941, s.1 – 3
313 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Oynadığı Kumar”, Abidin Daver, 10 Birincikanun 1941, s.3.

Japon Deniz Kuvvetleri Komutanlığına göre ilk 10 gün itibariyle Amerikan, İngiliz ve Japon kayıpları ile ilgili çıkan haberde şu ifadeler kullanıldığı görülmektedir:

“Amerika’nın 3 zirhısı, 1 deniz altısı, 1 mayın gemisi, 1 büyük deniz taşıtı batılmıştır. 4 zirhısı, 4 kruvazörü, bir torpedo muhhibi, bir denizaltısı, 1 yardımıcı gemisi ciddi hasara uğramıştır. 1 topçekeri zapt edilerek 400 tayyaresi düşürülmüştür. İngiltere’nin 2 zirhısı, 1 torpedo muhhibi, 2 topçekeri, 1 torpido su, 1 silahlı vapuru batmış 11 tayyaresi düşürülmüştür. Japonlar diğer taraftan düşmanın cemân 120,000 tonluk 47 ticaret gemisini zapt etmiştir. Japon kayıpları ise, şöyle hülusa dilebilir. 1 mayın gemisi batmıştır. 1 hafif kruvazör ve 1 mayın gemisi ciddi surette hasara uğramış ve 43 tayyare kayıptır.”317

11 Aralık 1941’de Almanya, Japonya ve İtalya, Ortak Savaş Sevk ve idare anlaşması imzaladı. İngiltere ve ABD’ye karşı girișilen ortak savaşın başarılı bir sonla neticelendirilmesine kadar silahları birakmama hususunda verilen sarsılmaz karara bağlı kalmaya azmeden Almanya, Japonya ve İtalya arasında yapılan bu anlaşmaşa göre:

1 – Almanya, Japonya ve İtalya, ABD VE İngiltere tarafından zorlanmış olduklarını savaş emirleri altında bulunan tüm güç vasıtalariyla müşterekle başarılı bir sona ulaştırıncaya kadar yürüyeceklidir.

316 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ının Taarruzu”, Ömer Rıza Doğrul, 11 Birincikanun 1941, s.3.
317 Cumhuriyet Gazetesi, “Bahriye Nazırına Göre Amerikan, İngiliz, Japon Kayıpları”, 17 Birincikanun 1941, s.3.
2 – Almanya, İtalya ve Japonya, karşılıklı tam bir mutabakat olmaksızın ne ABD ne de İngiltere ile ateşkes veya barış yapamayacaklarını taahhüt ederler.

3 – Almanya, İtalya ve Japonya, savaşın baş getKeyPhraseminden sonra da 27 Eylül 1940’ta imzaladıkları üçlü devlet paktinin ruhuna uygun gerçek bir yeni düzenin oluşması amacıyla yakın işbirliği yapacaklardır.

4 – bu anlaşma süratle imzalanmasına birlikte yürürülçe girer ve 27 Eylül 1940 tarihli üçlü devlet paktı ile aynı süre geçerli kalır. Yüksek anlaşmalı taraflar bu geçerlilik süresinin bitmesinden önce zamanında bu anlaşmanın üçüncü maddesinde öngörülen işbirliğinin müteakip şekli hakkında anlaşacaklardır.318

**B. 2.3. Hong – Kong’un İşgali (Ocak 1941)**

Japonlar ilk kat’i neticeyi Hong – Kong’da aldırlar. Gerek Japon basını gerekse İngiliz basınınca göre Japonya buralara başarılı çıkarmalar gerçekleştirmisti. Hong – Kong’un büyük oranda ele geçirilmesi Japonların İngiliz ve Amerikan donanmalara indirdikleri darbelerin ilk önemli sonucu oldu. Bu bölge bundan böyle Japonlar tarafından İngiliz – Amerikan donanmalara karşı kullanılacak ve Güney Çin denizi sularında Japon hakimiyetini destekleyecektir.319 Hong – Kong çıkarmalarıyla aynı süre zarında gerçekleşen Filipin adalarına yapılan saldırılar da büyük oranda arttı. Bunlardan birinde 100 bin kişilik bir orduyla çıkarma yapıldığı görülmektedir. Haberde şöyle denildi:

"Manilla’nn 240 km şimalinde Dingayen körfezi etrafında muharebeler cereyan etmeye ve burada Japonlar karaya asker çıkarmak teşebbüslerinde bulunmaktadır. Deniz ve hava vasıtları tarafından kuvvetle himaye edilen takriben 80 tane asker nakliye gemisinden mürekkeb bir filotilla, 80 ila 100 bin askeri hamil olduğu halde Luzon adasının garb sahili açığında birdenbire ortaya

---
319 Cumhuriyet Gazetesi, "Hong – Kong Muharebeleri", Ömer Riza Doğrul, 20 Birinci Yayın 1941, s.3.
Yine Hong–Kong harekâtıyla ilgili Japon hükümeti tarafından “Hong – Kong’a Füllen Hâkim bulunuyoruz” şeklinde bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Japonlar Hong – Kong’un stratejik noktalarını ele geçirdiler. Sokak muharebeleri devam etmekle birlikte Hong – Kong sahillerinde demirli bulunan İngiliz harp gemilerinin tamamıyla çembere alındığı vurgulanmaktadır.\[321\]

**C. 1942 Yılı Askeri Konular**

**C. 2. 1. Malezya Harekâti (28 Ocak 1941)**

Japonya’nın Malezya’ya yönelik harekâti Cumhuriyet gazetesinde yoğun bir şekilde işlenmiştir. Harekâtın ilk günlerinden itibaren basında dikkat çeken çok sayıda haber karşımıza çıkmaktadır.\[322\] Japonların Malezya’daki Kra berzahına asker çıkarmalarının Amerika’da endişe uyandırdığının belirtildiği bir haberde şu ifadelerin yer aldığı görülmektedir:

“Birleşik Devletlerden gelen haberler Malaka yarımadasında Kra berzahına asker çıkarmalarının ve Birmanya hududunun geçmiş olmalarının Amerikalıları endişe düşürtdüğü bildirilmektedir. Paraşütçülerden mürekkeb Japon kuvvetleri, Filipin adalarının muhtelif noktalarda hareket halinde oldukları. Amerika hava

---

\[320\] Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Luzon’a 100 Bin Kişî Daha Getirdiler”, 23 Birincikanun 1941, s.3.

\[321\] Hong – Kong harekâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Hong – Kong da Karaya Asker Çıkarıldı”, 20 Birinci kanun 1941, s.3., “Hong – Kong’dan vaziyet”, 21 Birincikanun 1941, s.3., “Hong – Kong’un İçinde Çarpışmalar”, 22 Birincikanun 1941, s.3., Hong – Kong’dan Artık Haber Alınamıyor”, 23 Birincikanun 1941, s.3., “Mindanao’daka Davao Şehri Işgal Edildi”, 24 Birincikanun 1941, s.3., “Hong – Kong Dünü Aksam Teslim Oldu”, 26 Birincikanun 1941, s.3., “Hong – Hong’un İşgali Tamamlandı”, 29 Birincikanun 1941, s.1 – 3.

meydanlarını karıştıran ve yerdeki tayyareleri tahrib eden Japon hava akınları durmadan devam etmektedir. ³²³

İngiliz ve Amerikan Tebliği olarak bazıında yer alan bir başka haberde ise Japonların ilk mevzilere girdikleri kabul edildi. Bu habere göre; İngiliz kit'aları ve savaş uçaklarının Japonlara verdirdiği büyük zayıata rağmen Japonlar Kuzey Doğu köşesine doğru baskılarını durmadan artırmışlar ve İngilizlerin ilk Müdafaâ hatlarına girmişlerdi. Burada Japonların askeri güç olarak büyük üstündük kurdukları vurgulanarak şöyle denilmiştir:

"İngiliz kit'aları muammadane dayanmakta, toprağı karış karış Müdafaâ etmekle iseler de Japon kuvvetlerininchetçe üstünliği, zayıata ehemmiyet vermemeleri, üstün makine malzemeleri ve miktarı çok olan tayyareleri tesirlerini göstermektedir. ³²⁴

Japonlar Malezya'da de Popham hattı adı verilen Müdafaâ hattına vardır. En az 3 ay taarruzlara direneceği düşünülen bu hat 24 saat gibi kısa bir zaman içinde aşılıdı. İngilizlerin buradan çekilirken 90 tank, 60 top, 20 kamyon ile birlikte çok sayıda silah bıraktılar.³²⁵ Malezya'daki Domei Ajansına dayandırlararak verilen bir haberde de Kulala Lumpur şehrinin düşmek üzere olduğu görülmektedir. Söz konusu haberde özetle şöyle denilmişti:


³²³ Cumhuriyet Gazetesi, ”Amerika’dı Endişe”, 16 Birincikanun 1941, s.1 – 3.
³²⁴ Cumhuriyet Gazetesi, ”Japon Kuvvetlerinin Üstünüğü”, 17 Birincikanun 1941, s. 1 – 3.
³²⁵ Cumhuriyet Gazetesi, ”Malezya’dı Popham Hatti Yarıldı”, 28 Birincikanun 1941, s.1.
³²⁶ Cumhuriyet Gazetesi, ”Malezya’dı İleriyoruz”, 5 İkincikanun 1942, s.1.
Yine buna bağlı olarak Malezya’da Kuala Lumpur şehrinin düştüğünü aktaran haberleri de görmekteyiz. Haberde 8 İkincikanan saat 17.30 itibariyle Kuala Lumpur şehrinin ele geçirildiği belirtilerek düşman ordularının dağılmak bir şekilde hareket ettiği belirtildi.

Japon Yomiuri Shinbun gazetesine dayandırılıarak verilen bir başka haberde ise, Kuala Lumpur’daki bütün askeri tesisler Japon hava bombardımanları sonucu tahrip edilmişti ve ilerlemekte olan Japon hava kuvvetleri kaçan düşmana çok ağır kayıplar verdiyektediler. Singapur’a giden yollar geri çekilen Japon kit’alarıyla alabildiğine doludu. Gazeteye göre bu durum tahammül edilemez bir mağlubiyet açısıını gösteriyordu.327

Pasifikte Leksington tipi bir Amerikan gemisinin torpildendiğini belirten bir başka haberde, Japonların hızla Sembilon şehrine girdikleri belirtiliyordu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

9’uncu İngiliz Tümenden arka kalan kuvvetler, Pahang dağlık merkezinde kaçmağa devam etmişlerdir. Pahang nehrinin şimal kıyısında ilerlemekle beraber garba doğru yürüyen Japon kitaları İngiliz kuvvetlerini takip etmekteydir.

Japonlar bugün Orta Malezya’dan geçen sıradıkların doğusunda mühim bir stratejik mevkei varmüşlardır. Doğu sahili boyunca ilerleyen diğer bir Japon kit’aları teşkil, bugün düşmanın ric’at halinde bulunduğu Pahang nehri civarında diğer bir öne mi mevkei ulaşmıştır.328

**C . 2 . 2 . Singapur ve Filipinlere Doğru**

Japonya Malezya’yı ele geçirdikten sonra hedeflerine ulaşabilmek için ara vermeksin mücadele ediyordu. Şimdiki hedef ise Uzakdoğu’nun Cebel-i Tarık’ı önünde bir İngiliz kalesi olarak bilinen ve büyük öneme sahip Singapur idi. Singapur Malta’dan 600 mil, İngiltere’den Süveyş yolu ile 8300 mil, Kap yolu ile 11,700 mil uzak olmasına karşılık

327 Cumhuriyet Gazetesi, “*Japonya’da Mağlup Edilen İngilizler Süratle Geri Çekiliyorlar*”, 12 İkincikanan 1942, s. 1 – 3.
328 Cumhuriyet Gazetesi, “*Malezya’da Pahanga Doğru İlerliyoruz*”, 15 İkincikanan 1942, s. 1 – 3.

Japon askeri Amerikan ve İngiliz donanmalarına ağır darbeler vurduktan sonra, Hawai ile Filipinler arasında birçok Amerikan adalarını ele geçirdi. Daha sonraki süreçte ise Hong Kong ve Manila gibi çok önemli iki büyük üsse de sahip olarak Singapur’a yüklandı. Singapur’u müdafaa etmek mümkün olmadığı takdirde Demokrasiler, yerine getirilmesi çok güç kayıplara uğrayacaklardı. Bu muhtemel kayıplardan bazılarını şu şekilde açıklamak mümkündür:

1 – Cenubi Çin denizi bir Japon havuzu haline gelecek.
2 – Hint Okyanusu ile Uslu Okyanus arasında irtibat kesilecek İngiliz ve Amerikan donanmaları ikiye bölünecek.
3 – Çin’e ve Sovyet Rusya’ya yardım yolu olan Biranya’dan istifade imkanı kalmayacak.
4 – Bengal Körfezi ve Hint Okyanusunun büyük bir kısmı Japon kontrolü altına girecek.
5 – İkiye ayrılma mecburiyetinde kalan İngiliz ve Amerikan donanmaları, kuvvetlerini toplu bir halde kullanabilen Japonlara karşı zayıf bir duruma düşecektir. İngiltere birçok cephe mücadele etmek zorundaydı. Dolayısıyla bu cephelerin her birine aynı oranda güç sağlayabilmesi oldukça güçtu.  

Japonya’nın Singapur’a yönelik harekâtıyla ilgili haberlerin yoğun bir şekilde basında yer aldığı görülmektedir. Japon İmparatorluk Karargâhından bildirildiği belirtilen bir habere

---

329 Cumhuriyet Gazetesi, “Singapur’a Dair” Abidin Daver, 19 Ikcincikanun 1942, s.2.
göre; Japon uçakları Singapur üssüne bir akın yaparak gün içindeki 4’üncü saldırıları gerçekleştirmişler ve bu saldırılar sonucunda 14 düşman uçağı düşürülmüştü. Saldırı anında askeri tesislerin de yerle bir edildiği vurgulanan haberde İngiliz güçlerine büyük zayıf verdirilmiştir. 332


332 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Filipin Adalarından Birini Daha İşgal Ettiler”, 17 Birincikanın 1942, s.3.
333 Cumhuriyet Gazetesi, “Singapur’a 58 Km Kaldi”, 19 Birincikanın 1942, s.1 – 3.
Singapur savaşının karadan ve havadan yoğun bir şekilde başladığı belirtilen bir haberle ilgili Japon güçleri sözü süsü tarafından şu açıklama yapıldı:

_Cepheden gelen yeni haberlere göre, Singapur adası için muharebe başlamıştır. Hızlı Japon ka'aları bendin üzerinden adaya doğru ilerlerken tayyare meydanı, kısmılı, petrol sarnıcı ve mühim muvafaka yolları gibi önemli askeri hedefler, tayyarelerle motörlü toplu tarafından bombalanmıştır. Düşman tayyarelerine karşı yapılan müdafaa zayıftır. Bunun yanında Singapur’un hemen karşısında bulunan Johor Bahru şehrinin de Japon askeri güçleri tarafından ele geçirildiği görülmektedir._

Singapur’un top ateşi altına aldığının vurgulandığı bir haberde “36 saat süren bombardımandan sonra istihkâmlar yıkıldı” denilmektedir. Haberin devamında ise şu ifadeler yer verildiği görülmektedir:


Japonların Singapur’a çıkışlarıyla birlikte büyük çarpışma haberleri de başında yer almaya başladı. Yazar H. Emir Erkilet’e göre Japon toplu ve hava kuvvetlerinin ezici üstünlükleri karşısında İngilizlerin adayı müdafaa edemeyecekleri anlaşıyordu. Yazar Erkilet, konuya ilgili makalesinde özelte şunları ifade ediyordu:

“Malezya yarımadasının İngilizlere ait olan cenup kısmını zaptederek Singapur adasını Malezya yarımadan adından ayıran Johor Boğazına dayandıktan sonra Japonların vakti geçirmenin Singapur adasına hücum etmeleri tabii idi.

Çünkü hedef, Singapur şehir ve limanıdır. Daha doğrusu Hindistan’ın deniz yolu

olan Malaka boğazına hakim olmak Japon bahriyesinin bir gayesidir.

Singapur'a hakim olan Japonya gibi kuvvetli bir deniz ve hava devleti yalnız Amerika ile Hindistan arasındaki yolu kesmekte kalmaz, aynı zamanda Hollanda Hindistan'ı denilen Sumatra, Borneo ve Cava adalarına da kolayca hakim olabilecek kuvvetli bir üsse sahip olur. Japonya, Hong-Kong'dan da daha kolay sahip olabileceği anlaşıl Singapur'daki muharebe tahrîbatını tamir ettikten sonra donanmasyla hava kuvvetleri için öyle bir üs elde etmiş olacaktır ki buradan her istikamette saldırabilecektir. Japonlar harbe girmekle simdilik bir intihar teşebbüsüne girmişe benzemiyorlar. Japon muvaffakiyetlerinin Uzakdoğu'da yaratmakta olduğu vaziyetler Batı Pasifikte Amerikalılar için pek mahzur olmaktan ziyade Asya'nın cenup doğusuyla Hindistan'da İngiltere için tehlikeli bir hal almaktadır. Singapur'un zaptını şayet Süveyş'in mihver tarafından ele geçirilmesi takip ederse bu iki darbe İngiltere'yi can evinden vurabilir. İngiltere Singapur'u kaybetmek üzere dir. 337

Japon güçlerinin İngiliz askerlerinin tümünü teşkil ettiği iddia etikleri yaklaşık 40 bin kişilik bir kuvveti çember içine aldıkları belirtildi. Singapur merkezli bir haberde ise şöyle deniliyordu:


338 Cumhuriyet Gazetesi, "Singapur Harbi", 13 Şubat 1942, s. 1 – 3.
Japon askeri güçlerine karşı İngiliz güçlerinin daha fazla dayanamaması sonucu 15 Şubat 1942 itibariyle düştüğü haberi görünmektedir. İngiliz ordusunun kayıtsız ve şartsız teslim olmasıyla birlikte Japonlar Singapur’un güneyinde 32 gemi batırmış oluyorlardı. İngilizlerin teslim olağlarıyla ilgili başında yer alan ayrıntılı haberde şu ifadeler dikkat çekmektedir:

Başlarından İngiliz genelkurmayından Binbaşı Wilde bulunan dört İngiliz subayı saat 14:30’da beyaz bayraklarla Japon hatlarına yaklaşımlar ve İngiliz kuvvetlerinin teslim olmak istediğini Japon askeri makamlarına bildirmişlerdir. Tümgeneral Yamashita namına hareket eden Japon komutanlığı kendilerine teslim şartlarını tevdi etmiştir. İngiliz subayları her iki ordu şeflerinin buluşmalarına ait lüzumlu tedbirleri aldıktan sonra saat 16.15’te Japon umumi karargâhından ayrılmışlardır.339

120 yıllık İngiliz hakimiyet üssü olan Singapur’un düşmesi dünya üzerinde büyük bir şaşkınlık yarattı ve bunun dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğu yorumları yapıldı. Bu büyük olay Japonya’da bayram havasında kutlandı. Konuya ilgili başında çıkan haberlerde şöyle denildiği görünmektedir:


Bu büyük zaferi konu alan bir nutuk söleyen General Tojo şunları ifade etmiştir:

“Yüz milyonlarca Asyalının üzerinde İngiliz hakimiyetinin teessüsünü

---

temin için 120 seneden beri bir üs vazifesi görmüş olan Singapur’un düşmesi dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır, aynı zamanda Japonya’nın yükseldiğini gösteren bir hadisedir. Japon orduları uzun bir zaman sabırsız tahammül ettigimiz İngiliz – Amerikan tazyikinden imparatorluğunun istifade ettiği bütün bizi kurtarmıştır. Şarkı Asya’da düşman işler pek kısa bir zamanda elimize geçmiş bulunmaktadır.

Büyük Okyanusta harbin inkişafı İngiliz – Amerikan halkına Japonya’nın hakiki kudretinin azınsanmaması lazım geldiğini ve Japonya’nın iktisadi bir abluka veya silahlı bir muhasara ile itaat altına alınamayacağını gösterecektir. Mihverin düşmanları diz çökünceye kadar Alman ve İtalyan mütteliflerimizle birlikte mücadeleye devam etmeliyiz.”


- Demokrasi grubunun harekat bakımından değerli bütün ülserini ve hammadde bakımından kiymetli kaynaklarını ele geçirme,
- Pasifik ve Hint Okyanusu arasındaki en kısa deniz yolunu kesmek,
- Japonya’dan Hint Okyanusuna giden deniz yollarının geçtiği bütün boğazları tutup bu okyanusta kendisini güvende hissetmek.  

Bugün bile problem teşkil eden Japonya ile Rusya arasında bulunan Sahalin Adası’na Rusya tarafından yaygın dökülmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebep oldu.

Bununla ilgili başında çıkan haberde şu ifadeler kullanıldığı görülmektedir:

“1926 senesinde Rusların Vladivostok’ a karşı muhtemel taarruz üssü teşkil eden Sahalin’in Şimal kısmını petrol işletme üzere Japonlara bıraktıkları bilinmektedir. Ancak Japon ataşemilerinin cepheyi ziyaretine bir süredir izin verilmemesi Tokyo ile Moskova arasında gerginliğe sebep olmaktadır. Okhotsk denizi istikametinde bazı stratejik noktalara doğru geniş ölçüde Rus harekâtları yapıldığı ve Sahalin’i karadan ayıran Tatar körfezinin son 48 saatte yaygın dökülecek kapatıldığı bildirilmektedir.”


Cava adasının önemi ve son gelişmelerle ilgili bir makale kaleme alan Abidin Daver özetle şu ifadeleri kullanıyordu:

---

342 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Taarruzu”, Abidin Daver, 22 Şubat 1942, s. 2.

1 – Filipin adalari

2 – Borneo, Seleb, Molük, Yeni Gine adalari,

3 – Rangun, Malezya, Singapur, Sumatra, Cava, Timor, Avustralya,

Bu üç duvarlı seddin birinci ve ikinci duvarları yıkılmış; üçüncüüsünün Rangun’dan Cava’ya kadar uzanan sol cenah parçası ile Timor kısmı çökmiş; yalnız ortada Cava ile Timor arasındaki adalar zinciri kalmıştır. Şimdi Japonlar zinciri ortasından kirmaya çalışıyorlar. Cava adası da düştükten sonra demokrasilerin elinde yalnız seddin sağ cenah burcu ile Avustralya kalacaktır. Yeterli kuvvetleri olmadığı için, üç aydır sevkulceş ve iktisat bakımdan en güzel yerleri vere vere geri çekilen mütefikler için Avustralya’yi müdafaa ederek elden çıkarmamak, hayati ehemmiyette bir vazıfe olmuştur. Ancak buna muvaffak
oldukları zamandır ki, 1942 Yılında hazırlıklarını bitirip de taarruzu geçmeyi düşünebilirler.346

Mütteliflerin müdafaa ve mukabil hükumleri, Japonların çok üstün deniz, hava ve kara kuvvetleri önünde kirlılmaktaydı.347 Malezya ve Singapur’u ele geçiren Japonlar şimdi de Felemenk Hindistan’ın en önemli adası olan Cava’yı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Japonlar diğer Felemenk Hindistan adalarından sonra Cava adasını da ele geçirebildenleri takdirde Avustralya’nın yolunu açacaklar ve Singapur’la Sumatra arasındaki Malaka Boğazından sonra Güney Pasifiki Hint Okyanusuna bağlayan Sunda, Bali ve Lombok boğazlarına hakim olabileceklerdi.348

Cava’da ardi arkaşi kesilmeyen Japon saldırılarına daha fazla dayanamayan Hollandalılının anlaşma istemeleriyle saldırılar durduruldu ve Cava’da savaş sona ermiş oldu. Konuyla ilgili basına yansıyan haberde şu ifadelerin kullanıldığı görülmektedir:

“Stefani Ajansına göre; henüz tecrüyü etmeyen bir Japon haberi, Hollanda başkomutanlığının bütün Hollanda Hindistan cephesi üzerinde muhasama son verilmesini istemiş olduğunu bildirmektedir. Hatta Hollanda Genelkurmayından bir subayın ardından Japon Komutanlığıyla temasa geçmiş olduğunu söylenmektedir.”349


Japonlar Cava adasını da ele geçirdikten sonra hedeflerinde olan en önemli yer Avustralya idi. Bu hedefe ulaşmak için de öncelikle bir süredir yine meşgul olunan Yeni Gine

346 Cumhuriyet Gazetesi, “Cava da Gidince”, Abidin Daver, 2 Mart 1942, s. 2.
ve Birmanya üzerine baskılar arttıldı. Konuyla ilgili karşımıza çıkan bir haberde şu ifadeler kullanılmıştır.


Yazar H. Emir Erkilet’e göre Malezya ve Singapur’dan sonra bu savaşın 3. Kademesini Birmanya’ya yönelik harekât teşkil edecek. Yazar kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri dile getiriyordu:


Japonya’nın Birmanya’ya yönelik harekâtının yoğun bir şekilde devam ettiği görülmektedir. Japon askeri güçlerinin Birmanya’nın merkezi şehirlerinden olan

---

Mandalay’a doğru ilerlediklerinin belirtildiği haberde Japonların Tungu kuzeyindeki Havaalanını işgal ettiklerinin resmen açıklandığı ve Japonları buradan çıkarmak için bölgeye Çin askeri birliklerinin yoğunlendirildiği vurgulanmaktadır. Konuya ilgili İngiliz Teblığı’nden yapılan açıklamada ise, Tungu cephesindeki durumun vahim olduğu ifade ediliyordu.\(^{353}\)

Bengal Körfezi yakınlarda bulunan ve İngilizlere ait olan Andaman Adalarının Japonlar tarafından ele geçirilmesinin aktarıldığı Japon kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde ise şu ifadeleri yer verildi:

“Japon kuvvetleri Belgale Körfezi’nin cenubunda Sumatra adasının şimalinde uzanan İngilizlere ait Andaman adalarını\(^{354}\) işgal etmişlerdir. Bengale Körfezine doğru uzanan bu küçük adaları üs olarak kullanacak olan Japonların Seylan adasına doğru harekette bulunmalari ihtimali vardır.”\(^{355}\)

Yine Andaman adalaryla ilgili bir başka haberde “Adadaki İngilizler mukavemetin faydasızlığından dolayı teslim olmuşlardır” denildi.

Japonların saldırrıya geçtiikleri tarihi olan 7 Aralık’tan beri süre gelen başarılarını Yazar Abidin Daver’in bir yazısında görmek mümkündür. Yazar makalesinde Japonların başarılarıyla ilgili özetle şu ifadeleri kullanıyordu:


Badem gözlü, kisa boylu, küçük vücudu sarı adam, önüne durulmaz efsanevi bir dev kesilmeş; Uzakdoğu’da karşısına çıkan beyazlari yenmiş, Çinlileri yenmiş, Ruslarin indirilmiştir. Gerçi bu Japon seferleri, kat’i neticeli olmamış; yani dünyanın en büyük devletleri olan hasımlarını, sulh istemeye ıçbar

---

\(^{353}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Mandalay’a Doğru Yürüyorlar”, 26 Mart 1942, s. 1 – 3.

\(^{354}\) Andaman Adaları’nın önemiyle ilgili bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Andaman Adaları’nın Ehemmiyeti”, 27 Mart 1942, s.3.

\(^{355}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Andaman Adalarını Aldılar”, 26 Mart 1942, s. 1 – 3.
etmemişti; belki hiç edememesi ihtimali de vardır ama, böyle olmaması, o zaferin kıymetini azaltmaz. Şimdi küçük adamların yarattığı büyük dev, bir yumruğu ile Hindistan’ın kapağı zorluyor; öteki yumruğunu da Avustralya’nın tepesine sallıyor.\(^{356}\)

C . 2 . 3. Japonlar Seylan Adası’nda

Uzak doğuda Japonların başarıları her geçen gün artmaktadır. Japon askeri güçleri, Malaka yarımadasının hemen batısında bulunan Andaman adalarını ele geçirdikten sonra Bengal Körfezine tamamen hakim olabilecek amacıyla Seylan adasına húcum ettiler ve liman, askeri tesis ve hava alanlarını bombaladılar. 15 gün arayla 2. Kez bombardanın ada ile ilgili haberlerin gazete sayılarda sık sık yer aldığı görülmektedir.


Çin’e giden destek yollarını da kapatmış olan Japon ordusu Filipinlerin en büyük 2. Ve en doğudaki adası olan Mindanao adasını da ele geçirerek Çin’e yönelik taarruzlara hız verdi. Bununla ilgili Domei haber ajansına dayandırılık basında yer alan haberde şu ifadeler kullanılıyordu:

Şantung eyaletinin batı bölgesinde ve Hopey eyaletinin cenup batı kesimlerinde başlayan geniş harekât neticesinde 60 bin kişilik Çunking ve Komünist kuvveti çember altına alınmıştır. Japon húcumlarnın şiddeti karşısında gittikçe artan sayıda Çin askeri teslim olmaktadır. Japon kuvvetleri Mindanao adasındaki

\(^{357}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Çin Yolu Kesildi”, 3 Mayıs 1942, s. 1 – 3.
düşman kuvvetlerinin çemberlenmesini tamamlamışlardı. Sarılan kuvvetlerin miktarı 50.000 kişi kadar tahmin edilmektedir.358

Japonlar Birmanya yolunu da kestikten sonra bu yol üzerinde Çin’e girdiler.359 Bu haber Çin askeri sözçüsü tarafından da teyit ediliyordu.


360 “Japonya’nın Yeni Hedefi”, Ömer Riza Doğulu, s.3., “Japon Ordusu Çin’de 2 Şehir Daha Aldılar”, 15 Haziran 1942, s.1 – 3., “Çinliler Üç Eyaleteki Japon Taarruzlarını Püskürttiler”, 28 Haziran 1942, s. 1 – 3.,
Japonya’nın bundan sonraki süreçte Midway adasına taarruza geçtiği de gelen haberler arasındaydı.\textsuperscript{361} Konuya ilgili başına yer alan haberde Japonların büyük bir zayıata uğradığı olayın şu ifadelerle halkın aktarıldığı görülmektedir:


"Çin cephesinde ve Çin sularında 2.338.000 düşman cesedi muharebe meydanlarında bırakılmış, 150 düşman ticaret ve harp gemisi batırılmış ve hasara uğratılmıştır. Ayrıca 2800 tayare düşürülmuş veya yerde tahrip edilmiştir. 5000 top da ele geçirilmiş veya kullanılmaz hale getirilmiştir. Bünların dışında Çin cephesinde veya cenup denizinde 760 harp ve ticaret gemisi batırılmış veya hasara uğratılmış, 2270 gemi ele geçirilmiş, 6030 tayare düşürülmuş veya tahrip olunmuştur."\textsuperscript{363}

\textsuperscript{361} Midway denizi muharebeleri ve 2 tarafın kayıplarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Aleut adalarına Japon Taarruzu”, Abidin Daşer, 12 Haziran 1942, s. 2.
\textsuperscript{362} Cumhuriyet Gazetesi, “Orta Pasifikte Büyük Bir Deniz Harbi”, 7 Haziran 1942, s. 1 – 3.
\textsuperscript{363} Cumhuriyet Gazetesi, “Çin – Japon Harbinin 5 Yılık Bilançosu”, 8 Temmuz 1942, s. 3.
Buna karşılık Çin tarafından Japon kayıplarıyla ilgili ortaya atılan iddiaya göre ise; Japonlar bu 5 yıllık süreçte 1 milyonölü ve 1.5 milyon yaralı vermişlerdir. Bunun yanında 250 Japon tayyasesi düşürülmüş 1000 kadar tayyare de tahrip edilmiş ve 30 Japon piyade tümeni, 15 yardımcı alayı 1000 kadar da uçak Çinlilerin eline geçmiştir.

C . 2 . 4 . Roller Değişiyor


364 “Japonya Adalari Iki Büyük Hava Taarruzuna Uğradi”, 19 Nisan 1942, s. 1 – 3.
365 “Japonya’ya Baskın”, Yunus Nadi, 20 Nisan 1942, s. 1 – 3.

Yazar Abidin Daver Japonya’ya yönelik yapılan bu ilk saldırıyı gazetedeki köşesinde şu şekilde yorumluyordu:


Japon Başvekili General Tojo harbin genel gidişatıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:


Japon milleti İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin yıkılmasıyla neticelenmesi gereken büyük bir harbe girmiştir.\(^{368}\)

İkinci dünya savaşının dönüş noktalarından biri olan Amerikan güçleri tarafından Salomon adalarından Tulagi’ye yapılan taarruzla karaya asker çıkarıldı. Bu taarruzla birçok Japon savaş uçağının imha edildiği iddia edildi. Karaya asker çıkarmalısıyla ilgili Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Amaç, Japonları Tulagi bölgesinde atmak, Birleşik Amerika ile Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki muvakalayı sağlamaktır” denildi.\(^{369}\)

Japonya savaşın başından bugüne kadar geçen 8 aylık sürede Malaya ve Birmania’yı, Filipinleri, Hollanda Hindistan’ını ve Yeni Gine’nin önemli bölgelerini ele geçirmek gibi her biri seneler isteyen muazzam başarılardan elde etti. Bu başarılardı da Uzak Doğu, Kuzey Amerika deniz ve hava kuvvetlerini Pearl Harbour’da, İngiliz Donanmasını da Malezya’nın doğu sularında batırp imha etmekte elde etti. Ancak ne tamamıyla İngiltere’nin ne de Birleşik Amerika’nın deniz ve hava kuvvetleri tamamıyla son bulmuştu. Bilakis her geçen gün yeni güçler ortaya konulmaktadırydı. Yazar Ömer Riza Doğrul’a göre Müttefikler, Pasifikte yeni bir cephe açarak Japonya’nın Mançuri’den Rusya’ya taarruz ihtimalini ortadan kaldırırmaya çalışıyorlardı.\(^{370}\)

Salomon adalarına yapılan Amerikan taarruzu ile ilgili yoğun bir şekilde başında haberler çıktıgı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında Amerikan güçlerinin muvaffakiyetleriyle sonuçlanan bu taarruzlarda Japon askeri güçleri çok sayıda savaş uçağı kaybetti. Konuyla ilgili Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından son gelişmeler üzerine yapılan bir değerlendirme şu ifadeler kullanıldığı görülmektedir:

\(^{368}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Başvekilinin Beyanatı”, 29 Nisan 1942, s. 3.
\(^{369}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika’nın İlk Taarruzu, 12 Ağustos 1942, s.1 – 3.
“Amerikan askerleri sahil mevzilerine tamamıyla yerleşmiştir. Japonlar ise bu bölgelere hava taarruzu gerçekleştirmișler de 35 uçak kaybederek geri dönmüşlerdir.”

Buna karşılık Tokyo basını ise olayın aksini iddia ederek Amerikan kuvvetlerinin Salomon adaları dolaylarında hareketleri tamamıyla durdurulduğunu yazmıştır. Bu iddiala göre; Tulagi adasındaki çatışmalar devam etmekte ve Amerikan güçleri ağır kayıplar vermektediydi. Bununla birlikte Japon donanmasına mensup hava kuvvetleri civar suları bütün düşman gemilerinden temizlemişler ve düşman ihraç kılalarına yardımcı kuvvetler getirebilecek Amerikan gemilerinin buralara sokulmasının önüne geçmişlerdir.


Yeni Gine’deki Japon askeri kuvvetlerine yönelik Amerikan güçleri tarafından

371 Cumhuriyet Gazetesi, “Salomon Adalarında”, 19 Ağustos 1942, s.3.
373 Cumhuriyet Gazetesi, “Çin Ileri Hareketi”, 14 Eylül 1942, s.1 – 3.

C. 2.5. Pasifikte Amerikan Taarruzları

Amerika, Salomon adalarındaki Japon askeri güçlerine yönelik ilk taarruzunun ardından üst üste elde ettiği başarılarla Pasifikteki mücadeleyi alınına her geçen gün genişletiyordu. Bu Pasifik savaşlarının büyük çoğulu ise, Salomon adaları ve yakın bölgelerinde gerçekleşmekteydi.  

Bu mücadelelerin en önemlilerinden birini konu alan bir haberde şu ifadeler kullanıldı:


---

374 Cümhuriyet Gazetesi, “Yeni Gine’de Amerikan Taarruzu”, 10 Birincıteşrin 1942, s. 1 – 3.
en kuvvetli birliklerini göndermek zorunda bırakmıştır.”

Pasifik savaşlarıyla ilgili basıncı yer alan bir başka haberde 4 Amerikan uçak gemisiyle birbirinin Japon askeri güçleri tarafından batırıldığı iddia edilirken bu haber Amerikan kaynakları tarafından ıdirılırle yalanlanmıştır. Buna mukabil 25 – 26 İlk teşrin günlerinde Salomon takımadalarda vuku bulan hava, kara ve deniz çarşışmalarında Japonların 2 uçak gemisi, 2 ağır ve 1 hafif kruvazörü hasara uğratılarak en az 25 savaş uçağının düşüldüğü iddia edilmiştir. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutani Albay Knox’un demeci de dikkat çekerdir. Albay Knox:


demiştir.

Yine 26 Birinci teşrin tarihi şiddetli muharebedeki Japon yapıtlarıyla ilgili Amerikan yönetimi tarafından ortaya atılan bir başka iddia ise önceki verilen bilgilere göre oldukça ağır yapıtlar olduğu dönmektedir. Buna göre Japonların 6 uçak gemisi, 2 zırhlı, 3 kruvazör ve 100’den fazla uçağı tahrip edilmiştir ki bu rakamlar Japonya için savaşın ilk gününden itibaren 1 günde yaşanan en büyük tahribat özelliğini taşıyordu.

Guadalcanal378 açıklarında Amerikan ve Japon filolarının karşılama sonucu ortaya çıkan çarşışmada Japonlar birçok savaş gemisi batırdıklarını iddia ettiler. İddiaya göre İmparatorluk Umumi karargahı hala devam eden muharebede yeni model bir kruvazör

---

377 Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikte Yeni Tutuşma”, 28 Birinciteşrin 1942, s. 1 – 3.
378 Guadalcanal’ın Önemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifik Stalingradı”, 5 İkincikanun 1943, s. 2.

Buna karşılık Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 1 zırhlı, 3 ağır, 2 hafif kruvazör, 6 muhrib, 4 şlep kaybeden Japon donanması Salomon adalarından geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Guadalcanal açıklarında vuku bulan bir başka deniz savaşında Washington’a göre 4 Japon kruvazörü imha edilmişti. Söz konusu açıklamanın şu şekilde basında yer aldığı görülmektedir:

"Evvelce bildirilen ve Japonlara karşı yapılan taarruz genișlemektedir. Bu taarruz Guadalcanal’dan hareket etmiş olan ve bu adaya doğru yol alan birçok düşman kruvazör ve destroyerine karşı torpil taşıyan ve pike, bomba uçakları tarafından adanın takriben 150 mil şimal batisında kain bir noktada yapılmıştır.

Bu taarruz neticesinde düşman şu kayıplara uğramıştır:

1000 librelık 2 bomba bir kruvazöre isabet etmiştir. 2 torpil destroyere ve küçük bir kruvazöre isabet etmiştir. Bundan maada bir destroyer veya küçük bir kruvazöre 2 isabet vaki olduğu muhtemeldir. 10 deniz uçağı Amerikan avcılıarı tarafından düşürülmuştur. Birçok düşman gemisi alevler içindedir."  

Japonya’nın müttelifiklere karşı 2. Dünya savaşına girişini 1 yıl olmuştu. Bu sürey zarında Japonya İngiltere ve Amerika’nın kendine karşı koyması mümkün olan tüm deniz savaşlarında genel olarak beklediğinden daha az mukavemetle karşılaştı ve 1 yılı bile doldurmayan bir zaman içinde çok büyük kazançlar elde etti. Fransa’ya ait Hindüşiniyi de benimseyen Japonya, Tayland’ı işgal etmiş, bunların dışında da Hollanda’nın, İngiltere’nin,

379 Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikte Büyük Bir Deniz Muharebesi”, 15 İkincişerin 1942, s. 1 – 3.,
380 Cumhuriyet Gazetesi, “Guadalcanal açıklarında”, 10 Biryncikanun 1942, s.1 – 3.

D. 1943 Yılı Askeri Konular

D. 2.1. Uzakdoğu Ateş Hattı

Amerikan güçlerinin Yeni Gine’deki Japon askeri güçlerine yönelik taarruzu her geçen gün artmaktaydı. Bununla ilgili Amerikan ağır savaş uçakları tarafından Yeni Gine’de bulunan Yeni Birletmiş adasının yoğun şekilde bombardımana tutulduğu görülmektedir. Konuyla ilgili başında yer alan haberde Yeni Birletmiş adasında bulunan Japon gemilerinin Amerikan savaş uçaklarınınca yoğun bir şekilde bombalanarak büyük zayıf verdirdiği belirtilmektedir. Sahil boyunca mevcut olan 4 bin tonluk ve 8 bin tonluk gemilerle bir yelkenlinin de taarruzda imha edildiği vurgulanmaktadır. Japon askeri güçlerinin bütün mukavemetinin kırıldığı ve temizlik harekatının bütün hızıyla devam ettiği belirtilen haberde

381 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Ile Müttefikler Arasında Hakiki Harp”, Ömer Rıza Doğrul, 30 Birincikanun 1942, s.3.
zamanla Japon kuvvetlerinin adadan tamamen çıkarılacağı iddia ediliyordu. Diğer yandan bir başka taarruz sahası olan Birmanya’nın da Amerikan güçleri tarafından sürekli ateş altında tutulduğu ve havaalanlarının bombalandığı aktarılan haberler arasında yer alıyordu.382
Yeni Britanya bölgesindeki savaş Amerikan güçlerinin zafereyle sonuçlandı. Bununla ilgili General Mac Arthur umum karargâhından yapılan açıklamada şu ifadelerin kullanıldığı görülmektedir:

Japonların Çin’dede büyük bir taarruza geçtileri belirtilden bir habere göre; Şansi, Honan ve Hopei vilayetlerinde 80 bin kişilik Çung-king orduyuyla 15 bin kişilik Çin komünist orduşuna karşı kuzeyden güneyden ve cepheden olmak üzere hücumlar gerçekleştirmekteydi. Bu saldırılarn sonucu Çinliler 5000 ölü ve 7600 esir verdiler. Esirler arasında General Sun-Tien-Ting de bulunuyordu. Bunun yanında Tokyo tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre ise, güney batı pasifikte Japon denizaltıları düşmanın 12.000 tonluk bir taşını, 12.000 tonluk bir sarnıç gemisini, 8000 tonluk bir yüksek vapuru ve toplamda 32.000 tonluk çeşitli gemilerini batırmıştır.384
Bir başka haberde de, Japon denizaltıları tarafından pasifik okyanusunun güney doğu kısmında 5 Amerikan ticaret gemisinin batırıldığı belirtiliyordu.

382 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzaksarcta Hava Harekati Kızıtı”, 25 İkincikanun 1943, s. 1 – 3.
383 Cumhuriyet Gazetesi, “Cenap Pasifikte Büyük Bir Savaş Neticelendi”, 5 Mart 1943, s. 1 – 3.
Japonlar yeniden büyük bir hazırlık ve çok sayıda kuvvetle Çungking üzerine harekete geçti. Resmi kaynaklara dayandırılarak verilen bir haberde Japonların Merkezi Çin'e çok sayıda takviye kit'aları ve çok miktarda harp malzemesi göndermekte oldukları ve Çin kuvvetlerinin mevzilerine karşı büyük ölçüde taarruza girmeye hazırlanıkları vurgulandı. Bu taarruz şu ana kadar gerçekleştirlenilerin en kapsamlısı olarak görülmektediyi ve Çungking şehrinin akibetini bu taarruz belirleyecekti.

Yaklaşık 15 gün kadar devam eden Japon taarruzu önlenecek kaybedilen yerler Çin kuvvetleri tarafından geri alındı. Bu karşı taarruzla ilgili bazıda yer alan bir haberde şunlar ifade ediliyordu:

"Birleşik Amerika orduşuna mensup 14'üncü hava kolu tarafından müessir surette desteklenen Çin orduşu muzaffer kuvvetleri maneviyanı kıran Japon orduşunu bütün Yangtse cephesi boyunca geri püskürtmelerdir. Bu suretle üç hafta evvel başlayan ve muhasamatın başından beri düşmanın Çungking'e en yakın noktayı zapt etmesine imkân veren büyük ölçüdeki Japon taarruzu tamamen akamete uğratılmış ve Japon orduşu büyük bir askeri musibete maruz kalmıştır."

**D. 2. 2. Attu Adası Harekâtı (18 Mayıs 1943)**

Kuzey pasifikteki Aleut adalarının en ucunda ve batisında olan Attu adasına Amerikan kitalarının çıkarılması bu bölgede büyük çarpışmalarara sebep teşekkür ediyordu. Beklendiği şekilde Japonlar ile Amerikalılar arasında şiddetli çarpışmaların olduğu haberleri çok geçmeden gazete sayfalarında yerlerini aliyordu. Bu haberlerden birinde şöyle denilmekteydi:

---


386 Cumhuriyet Gazetesi, “Çungking’de Heyecan”, 26 Mayıs 1943, s. 1 – 3.

“Attu adasına ihraç edilen 2 Amerikan asker grubu, birçok düşman ağır makineli tüfeklerin mukavemetine rağmen adanın içlerine doğru ilerlemiştir. Amerikan harp gemileri ve uçakları durmadan Japon mevzilerini dövmektedir.”


Daha sonraki sürece ise adadaki Japon kuvvetlerinin birbirinden ayrı 3 parça ayrıldıkları görülmektedir. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Konox’a göre Attu adası harekâtında artık sona yaklaşılmıştı ve Japonlar imha edilmek veya teslim olmak şıklarından birini seçmek zorunda kalmışlardı. Attu adasında parçalananan Japon kuvvetlerinin umitsizce mukavemette bulundukları karışımza çıkmaktadır.

Burada karışımaza çıkan bir başka haber ise, 7 Aralık 1941’deki Pearl Harbour baskınında büyük zarar gören Amerikan gemilerinin akıbetiyle ilgilidir. Gemilerin yeniden kullanıma alınışı belirtilen haberde şu ifadeler kullanılmıştı:

“1.5 yıldan biraz fazla bir zaman evvel Japonlar tarafından Pearl Harbour’a karşı yapılan baskı sırasında kaybedilen veya hasara uğrayan 22 Amerikan harp gemisinden 17’sinin şimdi yeniden faal hizmete girdiğini deniz makamları bugün bildirmiştir. 4 zırhlı bizzat Pearl Harbour’da ve bunlardan 3’ü şimdi servise girmiştir. Bunlar Kalifornia ile büyük hasara uğrayan West – Virginia ve daha hafif hasar gören Nevada zirhlılarıdır.”389


Bu gelişmelerin hemen akabinde Amerikan güçlerinin Rendova adasını tamamen işgal ettikleri ve Yeni Georgia’da Viru üssünü de ele geçirdikleri görülmektedir. Müttefik güçlerine ait haber ajanslarına göre bu bölgeye yönelik taarrızlarda 101 Japon uçağı tahrip edilirken Amerikan’ın kaybı ise 17 uçaktan ibaretti. Amerikan güçlerinin karaya çıktktan sonra sayıca oldukça üstün olduklarıyla ilgili ve Japon askeri gücleri karşısında elde ettikleri başarılarına yönelik itiraflar da Japon Osaka Mainichi gazetesinde yer almıştır.\[391\]

Yeni Georgia adasına çıkan Amerikan kuvvetleri bu adada bulunan Munda kalesine ve hava alanları saldırdılar. Munda, Japonların pasiftekı en önemli üslerinden biri olma özelliği taşımaktaydı. Bu adanın bombalanmasıyla ilgili Amerikan haber ajansları tarafından aktarulan haberlerde genel olarak şu ifadeler kullanılıyordu:


\[390\] Cumhuriyet Gazetesi, “Cenup Pasifikte Amerikan Taarruzu”, H. Emir Erkilet, 3 Temmuz 1943, s. 1 – 3.
\[391\] Cumhuriyet Gazetesi, “Salomonlar Harbi”, 3 Temmuz 1943, s. 1 – 3.
topluluklarına, tesişlerine ve iâse hatlarına hüküm etmişlerdir. 46 ton bomba
atılmış ve geniş çevreler mitralyöz ateşine tutulmuştur.”

Salomonlardaki mücadeleyle ilgili basında yer alan bir başka haberde de yine Japon
guçlerinin hezimete uğradığını görmektediriz. Söz konusu haberde 7 Japon gemisinin batırıldığı
ve çok sayıda ölü verildiği ifade edilmiştir. Diğer yandan Çin’de de yıllardır saplandığı
çamurda mücadele etmek zorunda olan Japonya yine burada verdiği büyük kayıplarla
gündemdeki yerini korumaktaydı. Basında yer alan habere göre Tai – Heng dağlarında devam
eden kanlı savaşlar neticesinde her ne kadar karşılkı ağır kayıplar verilmiş olsa da bu
kayıplar büyük oranda Japon güçleri arasında gerçekleşmektediydi. 393

Yeni Gine’de Avustralya’ya karşı daima bir tehdit teşkil eden Lae Japon üssü de
müttefiklerin eline geçti. Bununla birlikte tepelere doğru kaçmakta olan Japon kuvvetlerinin
çember içine alınmaları as meselesiydı. Huada körfezindeki Japon mukavemetinin de sona
ermesiyle 20 bin asker imha edilme aşamasına gelmişti. Yeni Gine’deki harekâti bizzat idare
eden Geral Mac Arthur’a göre Lae zaferi, sayıca üstün düşman kuvvetlerine karşı kazanılmıştı
ve bu zafer düşman için büyük bir darbe niteliği taşımaktaydı.394

Bu arada müttefikler tarafından bütün cephelere hükümdecek bir başkumandanlık
göreve geldikten sonraki ilk beyanatı ise “Asya ve Adriyatik’teki harp sahalarında büyük
harekât başlamak üzeredir. Anavatan’da müthiş kuvvetler henüz sırı beklemektedir.”
oluyordu.

394 Cumhuriyet Gazetesi, “Yeni Gine’de Lae Üssü de Zapt edildi”, 19 Eylül 1943, s. 1–3.
D. 2. 3. Japonya’ya Taarruz Hazırlıkları

Yaklaşık 1 yıllık bir savunma savaşından sonra karşı taarruza geçen Amerika, Japonya’ya karşı kesin bir çözüm alabilme hedefiyle bir süredir devam etmeekte olduğu taarruz hazırlıklarını hızlandırdı. Konuya ilgili Yarbay Takeda basına vermiş olduğu mülakatta dikkat çekici şu ifadeleri kullanıyordu:


Diğer yandan İngilizlerin en büyük üssü Hindistan’dr. Evvelce Hint – Burma hududunda bir tümenden biraz fazla fazla İngiliz ve Hintli kitalar bulunurken şimdi, Yunnan hududunda takriben 300.000 kişilik bir Çin ordusu vardır. Bunun dışında Amerikalıların Çin’dede 300 ila 400’den fazla uçakları mevcuttur. Bütün Hindistan’da ise takriben 1000 Anglo – Amerikan uçak bulunmaktadır. Seylan adasında bulunan İngiliz deniz üssünde 30 ila 40 harp gemisi ve birkaç uçak gemisi demirlemiştir. Bütün bunlara göre Pasifik’te bu sene sonunda veya nihayet gelecek yılın bidayetinde bir taarruz başlayacaktır.”\(^{395}\)

\(^{395}\) “Japonya’ya Hícum İçin Hazırlıklar”, 5 Ikincitesirin 1943, s. 1 – 3.


396 “Çin’deki Büyük Taarruz”, 13 İkinciteşrin 1943, s. 1 – 3.
Söz konusu ifade edildiği şekliyle taarruz gücü artık müttefiklerin eline geçmişti. Buna karşılık Japon askeri ve siyasi liderler bu çıkmazdan kurtulabilmek adına var güçlerileyi mücadele etmekteydiler. Japon diyet meclisinin son olağanüstü toplantısında savaşın zaferle neticelenmesi artık beklenmediğinden askeri ve iktisadi çözüm yolları aranmıştı. Japonlar şimdi ellerine geçen toprakları teşkilatlandırarak ve oralara yerleşmek için mücadele etmekteydiler. Eskiden kuvvete dayanan siyasetlerini Japonlar, şimdi kurnazlık yoluyla takviye etmenin telaşına düşmüştü.397

**D. 2. 4. Amerikan Donanması Meydan Okuyor**


1 – Amerika ve Avustralya arasındaki en kısa deniz yolunu tehdit eden Japonları

397 Cumhuriyet Gazetesi, “Harp ve İşçi Sınıfı Dergisi”, 23ıkincikanun 1943, s. 1 – 3.
398 Gilbert Adalarında bulunan Tarawa Adası üzerinde 20 Kasım 1943 ile 23 Kasım 1943 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ikinci Dünya Savaşı Pasifik Cephesi’ne dahil edilen bir muharebedir. Muharebe 3 gün kadar sürmüş olup 6,000 kadar asker ölmüş 2300 kadar asker yaralanmıştır.
399 20 Kasım 1943 ile 24 Kasım 1943 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ikinci Dünya Savaşı Pasifik Cephesi’ne dahil edilen bir muharebedir.
buradan atmak,

2 – Japonya’ya ait olan Marshall ve Caroline takımalarındaki Japon üslerini ve Filipin adalarını daha yakından tehdit edecek bir pozisyona sahip olmak,

3 – Japon donanmasının muharebe ortamına çekerek bozguna uğratmak,

Gilbert adalarına yönelik başlayan yeni Amerikan taarruzu “*Bougainville sularında 2 son teşrinden beri hiçbir Japon deniz kuvvetine rast gelinmemiş*” diyen ve Japon zafer iddialarının hayali olduğunu ileri süren Amerikan Bahriye Nazırı’nın doğru söylediğini ispat etmiş oluyordu.\(^{400}\)

Gilbert takımalarının Amerikan güçleri tarafından tamamıyla işgal edildiği haberleri de kısa zaman sonra basında yer alıyordu. Söz konusu haberde Japon deniz kuvvetlerinin büyük kayıplara uğradığı ve Amerikalıların ezici bir hava hakimiyeti kurdukları vurgulandı.

Amerikan – İngiliz tezgâh ve tersaneleri geceki gündüzü çalışmayla bu güne kadar kaybettiğleri harp gemilerinin yerine fazla sayıda yenilere koymak ve Japonların asla yapamayacakları muazzam bir donanma vücuda getirmekle meşguldüler. 1942 yılı itibariyle pasifekte Amerika’nın yalnızca 1 adet savaş gemisi var iken 1943 yılında bu sayı 40’dan fazla olarak karşıımıza çıkmaktadır. Yazar Abidin Daver’e göre Japonlar, Anglo Saksyonlar için çetin bir düşmandı ve canlarını dışlerine takarak savaşıyorlardı. Fakat bir malzeme savaşı olan bu dünya kavgasında bugün Japon sanayisi Anglo-Sakson sanayisi ile boy ölçüsecek durumda değildi. Japonya’nın kaybettığı gemileri hasımları kadar süratle telifi etmesine ve Anglo – Saksonların 1944’te ateşe süreçleri donanmaya karşı koyabilecek bir deniz kuvveti meydana getirmesine imkân yoktu.\(^{401}\)

\(^{400}\) Cumhuriyet Gazetesi, “*Amerikan Donanması Japon Donanmasına Meydan Okuyor*”, Abidin Daver, 24 İlkincîşerin 1943, s. 1 – 3.

\(^{401}\) Cumhuriyet Gazetesi, “*Anglo – Sakson Donanması Karşısında Japon Filosu*”, Abidin Daver, 2 Birincikanun 1943, s. 2.
E. 1944 Yılı Askerî Konular

E. 2.1. Uzakdoğu Çıkmazında Japonya’nın Çırpinşlari

Yine Yeni Gine adasında vuku bulunan şiddetli savaşlarla ilgili başında yer alan bir haberde Huan yarımadasında bulunan Japon kuvvetlerinin kuşatıldığı ve Avustralyalıların balta girmemiş ormanlarda ilerledikleri belirtilmektedir. Söz konusu haberde özetle şu ifadeler yer almıştır:


Bu dönemde Japonların savaşında Filipinlerde Bataan ve Corregidor’dadır esir düşen 10 binerce Amerikan ve Filipin askerlerini işkence yaparak öldürdüğü haberleri başında yer alırken bu haberler Amerika ve İngiltere’de büyük bir infitası ve büyük bir nefretle karşılandı. Söz konusu bu korkunç gerçekle ilgili Amerikan ve İngiliz resmi makamlarınca hazırlanan raporda şu ifadeler yer almaktaydı:

Anlatılan vakalar Japonların elinde bir sene kadar harp esiri olarak kaldıkları sonra Filipinlerde kaçan Yarbay Mc. Coy, Yarbay Metinik ve Yarbay Dyess tarafından yemin ettirilerek verilen rapolardan alınmıştır. İsimleri


403 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika ve İngiltere’den Japonlara Karşı Galeyen”, 30 Birincikanun 1944, s. 1 – 3.
Konuya ilgili bir makale kaleme alan yazar Abidin Daver’e göre; Japonların milletler arası Kızılhaç tarafından gönderilecek taraftız milletlere mensup memurların kamplardaki esirlerin hallerini görmelerine müsaade etmedikleri ve ellerindeki esirlerin tam bir listesini vermedikleri göz önüne alınacak olursa Anglo-Saksonların Japonlar hakkındaki iddialarına inanmamak için herhangi bir sebep yoktu. Japonların önceki yıl Japonya’yı bombalayan Amerikan pilotlarından ellerine geçirdiklerini kurşuna dizdikleri ve bu hareketin yalnızca müttefik güçler nezdinde değil tüm dünyada infial yarattığı bir gerçekleşti. Japonlar bu harpte yalnız milliyet gayretiyle değil; bütün beyazlara karşı besledikleri ırk düşmanlığı ve kınıyle de çarpışıyorlardı. İtalya teslim olur olmaz Japonya’dada ve işgal ettikleri yerlerde ne kadar İtalyan varsa bunların tümünü esir kamplarına tıklamaları bu ırk düşmanlığını gösteriyordu. Sonuç olarak Japonya’ya karşı savaşmata olanların yapacakları en uygun hareket onların eline esir düşünmemekten ibaretti.\(^{404}\)

Amerikan deniz kuvvetleri tarafından Karolin adalarında bulunan büyük Japon kalesi Truk’a yönelik taarruz büyük önem arz etmektediydi. Zira Truk, Japonya’nın Orta Pasifikte bulunan en kuvvetli deniz ve hava üssü konumundaydı. Truk’a yapılan taarruzla ilgili başına yapmış olduğu beyanatta General Mac. Arthur özetle şunları ifade ediyordu:


\(^{404}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’daki Esirler”, 1 Şubat 1944, s. 2.
uğratılmaktadır. Bu da çok sayıda kara kuvvetinin kullanılamasıyla kabil olabilecektir.405

Yine Truk bozgunaşyla ilgili açıklama yapan General Tojo, Truk’ta ağır zayat verdiklerini belirterek son gelişmeler hakkında da şu ifadeleri kullanıyordu:


Savaşın başında itibaren esir düşen on binlerce Amerikan ve İngiliz askerine karşılık yine esir düşen Japon askerlerinin sayısının çok büyük bir oranda az oluştu Japon askerlerinin esir düşmek yerine son anda “Harakiri” yaparak kendilerini öldürmelerinden kaynaklanıyordu. Bu da bir anlamda Japonlarla savaşmanın müttefik güçler için oldukça güç olduğunu ortaya koymaktaydı.

Konuya ilgili gazetedeki köşesinde bir makale kaleme alan Abidin Daver özetle şu ifadeleri kullanıyordu:

*Amerika Harbiye Nezaretinin bildirdiğiine göre 2 yıldan biraz fazla bir zamanda yani Aralık 1941 – Oca 1944 yılları arasında Amerikan ordularının aldıkları*

405 Cumhuriyet Gazetesi, “Büyük Japon Kalesi Truk’a Taarruz Edildi”, 18 Şubat 1944, s. 3.
407 Cumhuriyet Gazetesi, “Truk Baskınına Ait Yeni Tefsirat”, 29 Şubat 1944, s. 3.

---

408 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlarla Harbin Çetiniği”, Abidin Daver, 8 Mart 1944, s. 2.
E. 2. 2 . Hindistan Taarruzu ( Mart 1944 )

Japonlar 1941’de harbe girdiklerinin ilk 6 ayında batı, güney ve doğuya doğru elde ettikleri yerler arasında Birmania da vardı. Burası Hindistan, Tibet, Annam ve Hint okyanusu arasında yer altı kaynakları bol, dağılık taşlıq ve yoğun bir orman örtüsü olan bir alandı. Bununla beraber Rangoon körfezinden başlayarak Mandalay üzerinden Thibaw ve Lasho’ya gelen ve buradan şose halinde Çungking’e giden meşhur Çin yardım yolü içinden geçtiği için Japonlar Birmanya’nın bir an evvel ele geçirilmesine önem vermişlerdi. Zira Birmanya Hindistan’a taarruz\textsuperscript{409} için büyük ve mükemmel bir üstü. Bu sebeplerle Japonlar, Birmanyalı halka kendi kendilerini idare ile yerli ordu oluşturma hak ve imkânını vermişler, bu suretle 3 yılda beri burada bir taarruz ordusu kurup hazırlamaya çalışmışlardı. Asıl amaç Hindistan’a girmek ve İngilizler aleyhine harekette Hintlilere yardım etmektı. Japonlar bunu başarabildikleri takdirde, İngilizleri Hindistan’ın hammadde kaynaklarından mahrum edeceklerinden onları yari yarına mağlup etmiş olacaklardı. Bütün bu sebepler dahilinde Japonlar Doğu Hindistan’a yönelik harekâta giriştiřler.\textsuperscript{410}

Bunun yanında güney tarafından da Hint topraklarına taarruzlar gerçekleştirildiği başına yansiyar haberler arasında yer almaktaydı. Bu haberlerden birinde şöyle denilmiştir:

\textit{Imparatorluğum umumi karargâhından verilen malumat göre, 6 Nisan günü, sabahın erken saatlerinde, Hint milli ordusu ile işbirliği yapan Japon kuvvetleri, düşmanın imphal – Dimapur yolu üzerindeki önemli bir üssü olan Kohima’yı zapt etmişlerdir. 17’inci düşman tümeninin bakiyesini çember içine almış olan Japon ve Hint kuvvetleri 4 Nisan’da şafakla birlikte Chikka kalesine karşı umumi bir hücum yapmışlardır. Hiçbir mukavemetle karşılasmayan bu teşkiller şimale doğru ric’at eden düşmanı takip etmiş ve Chikka’nın 7 kilometre şimalinde Hint}

\textsuperscript{409} Hindistan Taarruzuya ilgili ayrıntılı haberler için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Hindistan’da Japonlar Süraile Ilerlediklerini Bildiriyorlar”, 27 Mart 1944, s.3 , “Japonların Hindistan’da İlerlemesi Devam Ediyor”, 29 Mart 1944, s. 1 – 3., “Japonlar Hindistan’da Ağır Başvayır”, 2 Nisan 1944, s. 1 – 3., “Hindistan’da Japonlar Umumi Taarruzu Hazırlanıyorlar”, 3 Nisan 1944, s. 1 – 3.,

\textsuperscript{410} Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’nın Hint Taarruzu”, H. Emir Erkilet, 24 Mart 1944, s. 5.
hududunu geçmişlerdir. 17’inci düşman tümminin bakiyesi 23’üncü İngiliz tümniyle birleşmiş ve şiddetli bir mukavemet gestermişse de Japon ku’talarını durduramamışlardır ve 5 Nisan’da Hongtam kalesini Japon ileri unsurlarına bırakarak geri çekilmişlerdir. Japon ku’taları burasını işgal ettikten sonra derhal şimale doğru ileri hareketlerine devam etmişlerdir.411


Japonya şimdi kuzey ve güney batı pasifikte müttefiklere karşı müdafaaada kalarak bütün gayretiyle Çin’de büyük yeni taarruzlara girişir ve aynı zamanda dönemin önemli yollarından olan Assam Çin yardım yolunu kesmek amacıyla Hindistanın Manipur bölgesinde ilerlemeye çabasını görülmektedir. Dolayısıyla Japonya’nın gerek Çin’de gerekse de Hindistan’a giriştiği taarruzların hedefi bir olup Çin’i yenmekten ibaretti. Buna karşılık müttefiklerin Çin’de veya Hindistan’daki gayrletlerinin şimdiki hedefleri ise öncelikle buna engel olabilmek ve daha sonraki süreçte Japonya’ya asıl darbeyı indirmekten ibaretti. Çatışmalar özellikle Kuzey Honan eyaletinde şiddetli ve ciddi bir hal

411 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonlar Hindistan’da Yeniden İlerlediler”, 9 Nisan 1944, s. 1 – 3.
almıştı. Öncelikli hedef Honan eyaletinin merkezi Loyang şehrinin alarak Pekin – Hankau demiryoluunun tamamını ele geçirmekti. Kısa süre önce Loyang dolaylarında bir milyon Çungking askerinin kuşatılmak üzere olduğu haberleri verilmiş olsa da bu henüz gerçekleşmemişti. Zira gelen son haberlere göre de Çinilerin Japonları Loyang şehrine sokmadıkları ve büyük bir dayanışma örneği sergileyerek şehri muhafaza ettiğleri görülmektedir.\textsuperscript{413}

\textbf{E. 2. 3. Tokyo Dönüm Noktasında}

Japonya 1942 yılında gerçekleşen ilk Amerikan bombardımanlarından sonra yeniden Amerika’nın uçan kale ismi verilen B99 isimli büyük savaş uçaklarına bombalandığı görülmektedir. Japonya’nın çeşitli yerlerinin bombalanmasına birlikte başkent Tokyo da bu ağır bombardımana maruz kaldı. Böylece söz konusu uçaklar Čin, Birmania ve Hindistan’daki üslerinden kalkmış olup o güne kadar görülen en uzak mesafeli bombardımanı gerçekleştirmiş oluyorlardı. Londra radyosuna dayandırılarak verilen bir haberde ise bu uçakların Čin hava üssünden havalandıkları ve Japonya’nın bombalanmasını arifesinde Kore yarımadasındaki hedefleri de bombaladıkları belirtiliyordu.\textsuperscript{414}


Japonya’nın Amerikan askeri güçleri tarafından bombalanmasının akabinde pasifikte Maryan ve Filipin adaları arasında büyük bir deniz ve hava muharebesi patlak verdiği

\textsuperscript{413} Cumhuriyet Gazetesi, “\textit{Japonya’nın Durumu}”, H. Emir Erkilet, 28 Mayıs 1944, s.2.
\textsuperscript{414} Cumhuriyet Gazetesi, “\textit{Dev Uçan Kaleleri Japonya’yi Nasıl Bombardıman Etti}”, 17 Haziran 1944, s. 1 – 3.
\textsuperscript{415} Cumhuriyet Gazetesi, “\textit{Japonya’yı Yumuşatmak İçin}”, Abidin Daver, 17 Haziran 1944, s. 2.

Burada vuku bulan büyük deniz savaş sonucunda her iki tarafın da yapılan açıklamaların birbirleriyle çelişmekte olduğu dikkat çekicidir.

İlk olarak Amerikan Amiral Nimitz’in açıklamasına bakılacak olursa özetle şöyle denilmektedir:


Buna karşılık Japon imparatorluk umumi karargâhi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denilmekteydii:

“Bir kısmı Japon filosu 19 Haziran tarihinde Marianne adaları batısında bir müttefik filo teşkiline rastlamış ve taarruz etmiştir. Deniz muharebesi 20 Haziran kadar devam etmiştir. Bu zaman esnasında Japonlar 5 müttefik uçak gemisi ile bir saffı harp gemisi batırmış veya hasara uğratmış ve 100’den fazla müttefik uçağını
düşürmüştür. Mamafih düşman tamamıyla imha edilememiştir. Japonların zayıfatı 1 uçak taşıtı, 2 savaş gemisi ve 50 uçaktır."


Amerikan ve Japon askeri sözçüleri tarafından birbirini yalanlayan açıklamaların gelmesi üzerine konuyla ilgili bir makale kaleme alan Yazar Abidin Daver’e göre, her iki tarafın da bu çarpışmalar için tarihin kaydıttığı en büyük deniz muharebesi şeklinde ve birbirlerine tamamen zıt açıklamalar yapmış olmaları gereksizdi. Zira asıl önemli olan neticeyi ve neticeye bakıldığında Amerikalıların lehine, Japonların ise aleyhine olduğu açıkça görülmekteydi. Şöyle ki:

Bu deniz – hava muharebeleri Saipan içinde. 1943’te Bismark denizindeki ve Pasifikteki diğer mağlubiyetlerden sonra görünmemeeyi tercih eden Japon donanması, önce hava kuvvetlerini tahrik ederek Amerikan donanmasına havadan bir darbe indirmek, arasından da deniz kuvvetleriyle ona taarruz etmek için ortaya çıkmıştı. Başarılı oldukları

---

416 Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikteki Son Deniz Muharebesi”, 24 Haziran 1944, s. 1 – 3.

Burada dikkat çeken en önemli nokta, İngilizlerle Amerikalıların adım adım Japon ana karasına yaklaşmakta olduğunu. Müttefikler Pasifik adalardını bir bir ele geçirerek en nihayetinde Saipan’a varmışlardı. Amerika Deniz Kuvvetleri Komutanı Farrestal bir demecinde bu adanın işgalinden bahsederken şu önemli sözleri kullanıyordu:

“Aiapan adası işgal edildikten sonra Japon ana vatan topraklarına, Filipinlere ve Hollanda Hindistan’ının büyük bir kısmına karşı hava – deniz harekâtına girişememiz mümkün olacaktır.”

Buradan da anlaşılacağı şekliyle mütefikler gittikçe Japonya’ya ve Japonlar tarafından işgal edilmiş olan Doğu Hint ve Filipin adalarına yaklaşarak Japonya için her geçen gün daha büyük bir tehdit haline geliyorlardı.  

Yine pasifik mücadeledelerinden birinde 300 bin Japon askerinin Amerikan askeri güçleri tarafından çevrildiği haberleri gazete sayfalarına yansımaktaydı. Konuyla ilgili Amiral Nimitz’in Pearl Harbour’daki karargâhından yapılan açıklamada şu ifadelerin kullanıldığı görülmektedir:

---

418 Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikteki Deniz – Hava Muharebelerini Kim Kazandı”, Abidin Daver, 27 Haziran 1944, s. 2.
419 Cumhuriyet Gazetesi, “Uzakşark ve Pasifik Harbi”, Ömer Rıza Doğrul, 2 Temmuz 1944, s. 3.
“Pasifik adalarında etrafi kuşatılmış olan 300 bin Japon ümitsizce beklemektedir. Bu kuvvetler Amerikan kitaları tarafından çevrilmiş bulunmaktadır.

Japonların kapana tutulmuş oldukları kaleler Truk'taki büyük deniz üssü Rabaul'daki kale, Yeni Gine ve Marshall'arda bulunan Woije ile Jaluit adaları gibi diğer küçük noktalardan ibaretir. Yeni Gine'de 18'inci Japon ordusu, etrafindaki çemberi kırmak için boşun teşebbüslerde bulunmaktadır.”

Japonya’nın oldukça zor durumda olduğu bu karamsar dönemde Yazar H. Emir Erkilet Japonya’nın ve Japonların son durumuyla ilgili kaleme aldığı makalesinde dikkat çekici noktalar bulunmaktadır. Yazar, makalesinde şöyle diyordu:

teşkil ediyorlardı. Bu müthiş ve azami ferdi fedakarlığa rağmen Japonlar yalnız Saipan'i değil, bunun ardından Guam ve Tinlan adalarını da Amerikalılara ya verdiler ya da vermek üzereirdiler.


Amerikan askeri tarafından Japon ankarasına 3'üncü hava saldirısı da gerçekleştirildi. Amerikan Deniz Kuvvetlilerinden yapılan açıklamayla Japonya'nın Kyushu adalarında bulunan ve büyük önem arz eden Nagasaki limanın bombalandığı belirtiliyordu. Bunun yanında Japon

420 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Niçin Bocalıyor?”, 30 Temmuz 1944, s. 1 – 3.


Filipinlerin güneyindeki Lüzon adasına asker çıkarmayı başarmış olmaları Japon ana karası için tehlikenin çok daha yakın olduğunu anlamına gelecekti. Bunun da Japonya için içinden çıkılmasını oldukça büyük bir problem olacağınından şüphe yoktu.\(^{422}\)

**E. 2. 4. Filipinler ve Tokyo Taarruzları (Ekim 1944)**

Müttefik güçler Formoza adasına asker çıkardıktan hemen sonra daha önce ön planda tutmadıkları Filipin adalarına yönelik de taarruza geçtiler. Basında bu konunun yansımalarına bakıldığında ise müttefiklerin Filipinlerde sürekli ilerledikleri dikkat çekmektedir. Mac Arthur karargâhından yapılan bir açıklamada şu ifadeler kullanılıyordu:

"Müttefikler bütün cephe boyunca içlere doğru 6 kilometre girmişlerdir. Düşmanın istediği kadar vakti olduğundan tahkim ederek yanlarına mitralvoy yuvalarıyla çapraz ateş açan top bataryaları yerleştirilmiş olan mudaafa mevzilerinin etrafi çevrilmiş ve buralara nüfuz edilerek düşman çekilmek zorunda bırakılmıştır. Şimalde 10’uncu kolordu Leyte’nin baş şehri olan Tacloban ile Catezi yarımadasındaki hava meydanını ele geçirmiştir. 24’üncü kolordu düşmanın iki karşı taarruzunu püskürtmüştür."\(^{423}\)


Pasifikte 3 gün süren büyük bir deniz muharebesinde Mr. Roosevelt’ın beyanından anlaşıldığı şekliyle Japon filosu büyük bir hezimete uğratılmıştır. Bunun yanında Pasifikte

\(^{422}\) Cumhuriyet Gazetesi, "Uzak şark Muharebe Cephelerine Toplu Bir Bakış", H. Emir Erkilet, 19 Birincîştirin 1944, s. 1 – 3.

\(^{423}\) Cumhuriyet Gazetesi, "Filipinlere Yapılan İhraç", 23 Birincîştirin 1944, s. 1 – 3.
Filipin adalarının doğusunda yeni büyük bir deniz muharebesinin başladığı başında halka aktarılan haberler arasında yer altıyordu.\textsuperscript{424}


Gazetecilerle yaptığı görüşmede dönemin Genel Kurmay Başkanı Albay Stimson Filipinlere yapılan çıkarma hakkında şu beyanatta bulunuyordu:


Filipinlere yönelik bir başka taarruz da General Mac Arthur kumandasındaki kuvvetler tarafından Filipinlerin merkezi olan Manila’dan 200 km. kadar uzakta bulunan en önemli adalardan biri olan Mindora’ya gerçekleştirdi. Kuvvetli ve çok sayıda deniz birlikleriyle

\textsuperscript{424} Cumhuriyet Gazetesi, “Pasifikte 3 Gün Sörenden Büyük Deniz Muharebesi Oldu”, 26 Birincitzeń 1944, s. 1 – 3.
\textsuperscript{426} Cumhuriyet Gazetesi, “Mağlup Olan Japon Filosu Hala Kaçıyor”, 28 Birincitzeń 1944, s. 1 – 3.

Mindoro adasına yapılan Amerikan çıkarmasından sonra Filipin harbi yeni bir hal alıyordu. Zira bu adaların en önemlisi olan Luzon ile Mindoro arasındaki itibat kesilmiş ve Japonya’nın civar denizlerdeki hareket sahaları tehlkeye düşmüş oluyordu. Amerikanın en büyük hedefi tabi ki Filipin savaşlarını başarıyla sonlandırıp asıl Japon anakarasına yönelik kesin çözüm amaçlı harekata başlamaktı.428


428 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya – Amerika Harbi”, 22 Birincikanun 1944, s. 3.


F. 1945 Yılı Askeri Konular

F. 2.1. Japonya İçin Acı Son Yaklaşıyor


Japonya’nın başarısızlıklarının her geçen gün arttığı bir dönemde gazetesindeki köşesinde bir makale kaleme alan Yazar H. Emir Erkilet Japonya’nın durumu ve geleceğiyile ilgili şu çıkarımlarda bulunuyordu:


430 Türkiye’nin Japonya’ya savaş açması ve bu önemli kararın akısları ile ilgili ayrıntılı haber ve bilgiler için bkz: “1945 Yılı Siyasi Haberler”
düşünmelidir ki, bugün Amerika, kuvvetlerinin ancak % 40'i ile Japonya üzerine yürüyor. Bununla beraber büyük bir İngiliz donamasının, hatta Fransız donanmasının Büyük okyanusa gittiğleri veya gidecekleri haber veriliyor. Bunlar Japonya'yı Tokyo bombardımanlarından fazla korkutacak şeylerdir. Fakat Japonya'yı Almanya'nın mağlubiyeti kadar hiçbir şey telaşa düşüremez. Çünkü o zaman Amerika ile İngiltere kuvvetlerinin çoğu ile Japonya'ya hücuma ve Çin'i simdikinden çok daha fazla desteklemeye imkan bulacaklardır.431

F. 2.2. Amerikalılar Luzon Adasında (8 Ocak 1945)


---

431 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Mağlubiyye Sürükleyen Amiller”, H. Emir Erkilet, 8 Ocak 1945, s. 2.
434 Cumhuriyet Gazetesi, “Amerikalılar Luzon Adasına Çıktılar”, 10 Ocak 1945, s. 1 – 3.
Japon haber ajansına dayandırılarak verilen haberde Japonya’nın son durumuyla Japon Başbakanı General Koiso’nun şu açıklaması basına aktarılmıştı:


**F. 2. 3. Tokyo Bombalanyor**


---

437 Cumhuriyet Gazetesi, “Tokyo, Bomba ve Mermi Yağmuru Altında”, 17 Şubat 1945, s. 1 – 3.


İkinci dünya savaşını Avrupa cephesinde her geçen gün daha da zor duruma giren Almanya’ının teslim olması durumunda ülkedeki tüm Amerikan asker ve askeri malzemelerin uzak doğu’ya gönderileceği haberleri bu dönemde artış göstermektedir. Avrupa savaşının

---

438 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya Dayanabilecek mi?”, 28 Şubat 1945, s. 2.

Diğer yandan Amerikan askeri kuvvetlerinin Japon ana karasına 530 km kadar yaklaştığı belirtildiyordu.


F.2.5. Japonya’nın İstilası 


Avrupa’dan Uzakdoğu’ya gönderilen büyük miktardaki askeri güç ve malzemenin de desteğiyle Japonya’ya yönelik hava akınları çok daha kapsamlı ve etkili olmaya başladı. 

203
21’inci Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup yaklaşık 500 kadar uçan kalenin Marian adalarındaki üslerinden havalanarak Japonya’nın üçüncü büyük şehri ve 1 milyon nüfuslu Nagoya’ya 1.5 saat zarfında 500.000 yarıkın bombası, bir anlamda 3.500 ton tahrip bombası attığı vurgulanıyordu. Bu zamana kadar bu derece kapsamlı bir şekilde bombalanmamış olan Japonya’daki Tokyo radyosunun bildirdiği şekilde kuvvetli filolar halinde bulunan uçak gemilerinde kalkan diğer 900 Amerikan uçağı Japon takımadalarından 3‘ü olan Şikoku, Kyushu ve Honshu adalarındaki sanayi ve askeri tesisleri yerle bir etmişti. 445

Zamanla artan Amerikan saldırılarıyla oldukça zor bir durumda olan Japonya, düşman uçaklarının Tokyo semalarında görünmesiyle çok daha büyük bir şok yaşıyordu. Yönetim kabineler olağanüstü toplantıya çağırırken Amerikan savaş uçakları Tokyo’yu adeta bir ateş topu haline getirmekle meşguldüler. 48 saat içinde 2 defa bombalanarak Tokyo’ya her bir saldırı 500 uçak ile yapılrken yaklaşık 8.500 ton bombanın Tokyo’nun merkezine bırakıldığı görülmektedir. Şehrin başlica sanayi merkezleri ve yönetim birimlerinin bulunduğu yerler öncelikli hedefler arasında yer almaktaydı. Tokyo saldırılarında imparator sarayının da zarar gördüğü gelen bilgiler arasındaadydı. 446

Uzakdoğu’da Japonya’nın düşmüş olduğu bu zor durumla ilgili bir makale kaleme alan ve Japonya’nın geleceğiyle ilgili çeşitli çıkarımlar yapan yazar Abidin Daver, yazısında şunları ifade ediyordu:


Okinawa ile beklenen kötı haber de Japonya Başbakani’nın “Okinawa adasına artık kaybedilmiş gözüyle bakılıbilecektir” sözleriyle gelmişti. 3 gün boyunca gerçekteşen şiddetli çatışmalar sonucunda Japonlar 9500 kayıp vererek adayı teslim etmek zorunda kalıyorlardı. Japonya’nın bir bakıma arka kapısı durumunda ve hayati öneme sahip olan Okinawa’nın düşmesi Tokyo’dan zaten fazlastıyla mevcut olan gelecek endişesini çok daha fazla artırmıştı.

Yönetim her ne kadar zor ve acı da olsa bu düşüş sonrasında şimdi istilə tehlikesi ile karşı
karşıya olduğunu dillendiriyordu.449

Diğer yandan 9. yılına giren Çin – Japon savaşında, Chang – Kay – Shek yönetimindeki Çin ordusu her bölgede inisiyatifi ele aldı. Savaşın başından beri yaklaşık 2,5 milyon insan kaybeden Japon ordusu diğer tüm cephelerde olduğu gibi büyük bir karamsarlık içine girerek bazıarsızlıklarına her geçen gün bir yenilini ekliyordu. Buna mukabil son zamanlarda Japon ordusuna karşı bariz üstünlükler elde eden Chiang – Kay – Shek yıllardır süregelen bu savaştaki zafere olan inancını şu cümlelerle ifade ediyordu:


450 Cumhuriyet Gazetesi, “Çin – Japon Harbi 9 Yaşına Bitti”, 8 Temmuz 1945, s. 1 – 3.
kaldılar. Asıl önemli olan ise yarı milyona yakın seçme askerlerden oluşan büyük bir ordunun eriyip gitmesiydi.  

F. 2. 6. Japonya’nın Teslim Olması ve En Açı Tecrübe

Amerikan ordusunun Japonya’ya yönelik taarruzları ise her geçen artarak devam etmekteydi. Yine Tokyo bölgesi sularına giren büyük bir Japon filosunun 8 saat boyunca bölgeden bombardduğu ve çeşitli şehirlere de 3500 ton gibi korkunç miktarda bomba atıldığı görülütmektedir.  

Japon haber ajanslarına göre bu yapılan büyük hava aklınları, Japon anavatanına karşı yapılacak müttefik istilasının başlangıcını teşkil etmekte idi. Ajanslarının bu çikanını Amiral Nimitzin “Japonya şehirlerine denizden yapılan bombardman Japonya’ya imparatoruna karşı girişilmiş olan bu harpte yeni bir merhale, yani istilaya takaddım eden bir sahada” sözüyle doğrulamıştı. Amiral açıklamasını şöyle sürdürmüştür:

Şimdi 2 hedefimiz vardır:

1 – Japonya’yı tamamen abluka altına almak,

2 – Japonya’nın harbi devam etmesine yardımcı eden bütün fabrika ve kaynakları hava ve deniz bombardımanlarıyla ortadan kaldırırmak,

Japon milletinin dayanamak azim ve kudreti kırlıncaya kadar daha birçok hareketlere bulunmak gerekmektedir. Maksadımız pasifikteki bu son sahaya mümkün olduğu kadar çabuk ve az kayıpla son vermektir. İstiladan önceki bu sahannın stratejilerinden birincisi olan topeyün abluka daha şimdiden neticelerini vermiştir.

Japonya’ya son bir uyarı niteliğindeki Amerika, İngiltere ve Çin yönetimleri tarafından

451 Cumhuriyet Gazetesi, “Filipin Savaşıın Sonu”, 10 Temmuz 1945, s. 2.
452 Başkent Tokyo ve diğer Japonya şehirlerinin bombalanmasıyla ilgili ayrıntılı haberler için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, “Tokyo’ya Dün 4,000 Ton Bomba Atıldı”, 20 Temmuz 1945, s. 1 – 3.; “Japonya Çevriliyor”, 21 Temmuz 1945, s. 3.; “Tokyo’ya Son İhtar”, 22 Temmuz 1945, s. 1 – 3.; “Uzakdoğu Harbinin Nihai Saflaştırılar”, 23 Temmuz 1945, s. 1 – 3.; “Japonya Adalarına En Büyük Hava Aksını”, 25 Temmuz 1945, s. 1 – 3.; “Japonya’ya Deniz – Hava Taarruzu Devam Ediyor”, 31 Temmuz 1945, s. 1 – 3.; “Japonya Savaşı”, 1 Ağustos 1945, s. 1 – 3.; “Japonya Topraklarına 1 Günde 6000 Ton Bomba Atıldı”, 3 Ağustos 1945, s. 1 – 3.; “Japonya’ya Bekleyen Akıbet”, 5 Ağustos 1945, s. 1 – 3.;
453 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya İstila Teşebbüsüne Doğru”, 18 Temmuz 1945, s. 1-3.
verilen demeçler artık Japonya’nın sonunun geldiğini açıkça ortaya koyuyordu. Zira söz konusu demeçte Japonya’nın mukavemeti kesin olarak son vermesi istenilmekte aksi takdirde Japon anavatanının tahrip edileceği vurgulanmaktaydı. Buna ek olarak yakın zamanda on bin adet müttefik uçağının Japonya’ya ve Japon işgali altındaki topraklara hücum edeceğii uyarısı yapılarak Japonya’ya kat’i darbeler indirildiğinde İngiliz hava kuvvetlerinin de bu saldırılarca istirak edeceğii ifade ediliyordu.\(^{454}\)


Japonya için artık acı son iyiye yaklaşmış ve özellikle ülkede büyük şehirlerden Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama ve Kobe’yeye atılan binlerce yangın bombasıyla ülke adeta bir ateş topona dönüşmüştü. Ancak Japonya için asıl yaşanacak acılar bundan sonrasında idi. Çünkü dünyada tarihinin şahit olduğu en büyük kıyımlardan birinin yaşanacağı an iyiye yaklaşmıştı. 5 Ağustos’ta Amerikan Başkanı Truman’ın atom bombasını\(^{455}\) kullanma emri, kullanma komisyonuna geliyordu ve bu suretle herkes ve her şey bombayı atacak şekilde hazır hale getiriliyordu. Nihayet beklenen gün geldi çatıştı ve takvimler 6 Ağustos’u gösterdikinde sabah saat 8.de bombayı atacak uçağın hedefe doğru yaklaşıarak bombayı Hiroşima şehri semalarından bıraktıydı. Amerikan B-29 uçağından atılan ve Küçük Çocuk parolasıyla adlandırılan atom bombası 350.000 Hiroşimalıyı }): günün ilk ışıklarıyla yakalamıştı. Birkaç dakika içinde 10 km.ye kadar yükselen radyoaktif mantar bulutu şehrin %de 60’ını yerle bir etmişti. Çeşitli veriler bulunsa da yaklaşık olarak ilk anda 150 bin kişi atom

\(^{454}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’ya Son İhitar”, 27 Temmuz 1945, s. 1 – 3. 
\(^{455}\) Atom bombası ve onun hazırlanma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Cumhuriyet Gazetesi, John W. Dower, Japan In War&Peace, Newyork, 1993, s. 55.
bombasının etkisiyle hayatını kaybetti. Amerika, Japonların henüz toparlanmasına fırsat vermeden II. Dünya Savaşı sona erdiren 2. Atom bombasını Şişman Adam denildiği gibi kez Nagazaki’ye atarak nüfusun yarısından fazlasının ölümüne sebep oldu.⁴⁵⁶


---

⁴⁵⁶ Japon Muçesi ve Türkiye, Mehmet Turgut, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ekim 2001, s. 105.

ilkili bir başka haberde, "Japonya'nın bu kararı başta İngiltere, Amerika ve Çin olmak üzere tüm dünyada sevincle karşılandığını" denilmektedir.

**1939 - 1945 Yılları Arası Ticari ve Ekonomik Haberler**


**A. 3.1. Japon – Amerikan Ticaret Anlaşmasının İptali**


Bu anlaşmanın devamıyla ilgili çeşitli görüşmeler yapılmış olmakla birlikte sonuc alınamadığı görülmektedir. Bununla ilgili Cumhuriyet Gazetesiindeki yer alan bir haberde, "Japonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika ile ticaret anlaşmasının uzatılamasyla ilgili sorulan bir soru üzerine, siyaset adamları arasında görüşmelerin çok yoğun bir şekilde devam etmektedir" demiştir.\(^{458}\)

Diğer yandan Japonya, ülke için büyük önem taşıyan balıkçılıkla ilgili Rusya ile daha önce yapılmış olan ticari anlaşmasını 1 yıl süreyle uzattı.\(^{459}\) Bunun yanında iktisadi alandaki görüşmelerde Japonya Rusya’ya kükürt ve yemiş satmayı teklif ederken karşılığında petrol,

\(^{458}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Amerika – Japonya Ticaret Muahedesı”, 12 İkinci Kanun 1940, s. 3.

\(^{459}\) Cumhuriyet Gazetesi, “Soyyetler – Japonya Arasında Balık Avlama Anlaşması”, 4 İkincikanun 1941, s. 3.
kömür ve manganez almayı taahhüt etmiştir. Rusya ise, Japonya’da küçük-büyük vapurlar almak isteren karşılığında balık, şeker, tuz ve ray vermeyi teklif etmiştir.

Japon – Amerikan ticari ilişkileriyle ilgili sorulan bir soruya ise Arita, Hükümet olarak yeni bir antlaşmanın yapılabilmesi ve ilişkilerin normale dönmesi için mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtmiştir.460

Amerika’nın bununla da kalmayarak Japonya ve Rusya’ya karşı ambargo koyma yoluna gidilmesi gerektiğini düşünmenin sayısı azımsanmazacak kadar artmıştı. Amerikan Meclisi üyelerinden Norris, Amerikan yönetimi tarafından Japonya ve Rusya’ya karşı savaş uçaklarına konulmuş olunan ambargonun tüm ihraç mallarına uygulanması gerektiğini belirtiyordu.461

Türkiye ile Japonya arasında oldukça kısıtlı bir şekilde devam eden ticari ilişkileriyle ilgili ise, Japonya’nın İzmir’den tuz ithal etmekte olduğu haberini görmekteydi. Haberde Japon hükümetinin Çamaltı tuzlasından 35.000 ton tuz almayı planladığı bu ihracatın gerçekleşmesi durumunda durgun bir dönemde geçen tuz piyasasının hareketlenmesine imkan sağlayacağı vurgulanmaktadır.462

Singapur’da Associated Press ajansına dayandırılarak verilen bir başka haberde ise, Hollanda Hindistan’ı müstemleksi olan Batavya’nın 1941 yılı sonundan itibaren Japonya’ya küçük ihraçatını durduracağı belirtilmektedir.463

460 Cumhuriyet Gazetesi, “Japon Harici Siyaseti”, 2 Şubat 1940, s.3.
461 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya ve Rusya’ya Karşı Ambargo”, 14 Şubat 1940, s.3.
462 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya İzmir’den Tuz Aliyor”, 17 Nisan 1940, s.3.
463 Cumhuriyet Gazetesi, “Batavya, Japonya’ya Kauçuk Vermeyecek”, 30 Haziran 1941, s.3.
4. BÖLÜM

1939 – 1945 YILLARI ARASI DİĞER KONULAR

A. 4. 1. Japonya Örneği

Muharrem Fevzi Togay, 1939 yılı sonlarında Erzincan’da meydana gelmiş olan büyük depremi işlediği makalesinde, Türkiye’nin yaklaşık beşte birinin sarsıldığı ve Erzincan’ın tamamen yıktığı bu büyük depremden, 33 bin insanımız ölmüş ve 100 bin kadarının da yaralandığını belirtmiştir. Yakın tarihimizde de yaşandığı gibi bu büyük felaket sonrası başta Türk dünyası ve komşularımız olmak üzere onlarca ülke tarafından gerçekleşen yardımlarla felaketin yaraları sarılmaya çalışıldı. Yazar makalesinde, Japonya’nın tarihte yaşadığı en büyük depremlerden olan 1937 Hokkaido ve 1923 Tokyo depremlerini ele alarak karşılaştırmalar yapmış ve özellikle sunları ifade etmiştir:

Anadolu’nun uğradığı felaket çok büyük olmakla beraber umitsizliğe kapılmaya da hiç bir sebep yoktur. Çünkü büyük devletler bu gibi felaketleri, birer ders olarak görmüşler ve daha güçlü bir şekilde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Tarih bize ispat ediyor ki, dünyada büyük zelzele felaketlerine en fazla maruz kalan ülke Japonya’dır. 1730’da Hokkaido adasında meydana gelen büyük depremden 137 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 1 Eylül 1923’te meydana gelen büyük depremden ise 143 bin kişi hayatını kaybederken 500 bin kadar bina yıkılmıştır. Bu büyük felaket karşısında Japon halkı asla yeşilメディ emitsine çok daha fazla gayret ederek bir iki senede deprem sahasını dünyanın en modern örneklerinden biri haline getirdi ve felaketsizdeleri kısa bir zaman içinde eski huzurlarına kavuşturdu. Büyük Türk milleti de şüphesiz aynı gayretle felaketin zayıf ve tahribatını bertaraf ederek eski yükseşiine devam edecektir. 464

Diğer yandan Japonya’da yine bu yıl içinde meydana gelen şiddetli bir depremin
verildiği haberde depremle ilgili “Tokyo’da bir zelzele olmuş, aynı zamanda şiddetli bir firtına çıkmış ve düşen yıldırımlar birçok yangınların çıkmasına sebep olmuştur.” denilmektedir.465

Japonya’da meydana gelen büyük bir tren kazasında, trenin köprüden uçması sonucu 130 kişinin öldüğü haberde de basında yer alan bir diğer haberdi. Haberin içeriğindeki ayrıntılar şu şekilde aktarılmıştı:

“Güney Japonya’da bulunan Yamagata eyaletinde bir şimdifier kazası olmuştur. Dağlardan yuvarlanan bir çığın hasara uğrattığı bir köprüden bir yolcu treni 25 metre yükseklikten bir nehre yuvarlanmıştır. Kaza hakkında henüz bir tafsılât alınamamışsa da zannedildiğine göre trende bulunan 130 yolcu ölmüş veya ağır yaralanmıştır.”466

Japonya’da ki Türkiye Büyükeliçiliğinin çıkan bir yangın sonucunda kısmen yandı. Bununla ilgili basında yer alan haberde yangın sebebinin belirlenemediği ancak herhangi bir can kaybının da yaşanmadığı vurgulandı.467

A. 4. 2. Reklamlar


Bir başka kitap reklamı da, Çınaraltı yayınlarından çıkan “Japon Mucizesi ve Bundan Bizim Alınacak Dersler” isimli kitap reklamıdır. Reklaman açıklama bölümünde şu ifadeler

465 Cumhuriyet Gazetesi, “Japonya’da Şiddetli Bir Zelzele Oldu”, 23 Haziran 1940, s. 3.
466 Cumhuriyet Gazetesi, “Müthiş Kaza”, 6 Mart 1940, s. 3.
467 Cumhuriyet Gazetesi, “Tokyo Sefaretimiz Yandı”, 29 Temmuz 1941, s.3.
468 Cumhuriyet Gazetesi, “Derin Nefes Alma İdamları”, 2 Haziran 1942, s.3.
kullanılıyordu:

Ellı sene bir milletin ömründe nedir? İşte Japonya bu kadar kısa bir zamanda kalkındı. Ortaçağ devrini yaşamayan gayet fakir, çiftçi milletken dünyanın en kuvvetli askeri bir devleti ve en ileri ağır bir sanayi milleti haline nasıl geldi? Bundan alacağımız örnekler.⁴⁶⁹


Diğer haberler bölümünde ele alabileceğiımız bir makale de Yazar Abidin Daver tarafından yazılması olup Japon yöneticilerinin savaşta Japonya’nın kayıplarıyla ilgili verdikleri bilgileri inandırıcı bulmadığı bir eleştiri yazisı idi. yazar makalesinde kısaça şunları ifade ediyordu:

"Japon propagandası, cenup batı pasifik cephesinin, Salomon takımadaları çevresinde, bilmem kaça aydan beri vuku bulan muharebelerde iki tarafın gemi ve uçak zayıatını hılasa ederen şu kadar gemi batırdık, bu kadar uçak düşürdük dedikten sonra kendi uçak kayıplarından bahsederken 486 Japon uçağının hedefleri üzerine atılmak suretiyle kaybolduklarını ve 150 kadar Japon ucağının hasara uğradığını söylüyor. Geçenlerde vuku bulan Filorida deniz muharebesinde de Japonlar, Amerikalılar da denizde ve havada çok ağır kayıplar verdirdikleri iddia ettiyken sonra "düşmanın 37 uçağını düşürdük ve bizim kaybımız yalnızca 6 uçaktı, bunların pilotları da uçaklarını hedefleri üzerine atmışlardır" diyordu. Yani avcı ve bombacı olarak dünyanın en mükemmel hava kuvvetlerine sahip bulundukları artık bir bedahet olan Amerikalılarla harbeden

⁴⁶⁹ Cumhuriyet Gazetesi, "Japon Mucizesi ve Bizim Bundan Alacağımız Dersler", 18 Şubat 1943, s. 3.

670 “Japon Çocukları İçin”, Abidin Daver, 19 Nisan 1943, s. 2.
SONUÇ


1944 yılı içinde çıkan toplam haber sayısı 164 iken bunların 161’i Askeri haber ve yalnızca 3 tanesi ise Siyasi haber niteliği taşımaktadır. Bu haberler içinde makale sayısı ise 51 olarak görülür.

Bu dönemde Pasifik savaşlarında Japon donanmasının büyük zayıflar vermesi General Tojo’nun zaman zaman durumun umut verici olmadığı şeklinde beyanatlar vermesine


Bu yıl çıkan haberlerin yine büyük çoğunluğunu gerek pasifekte Japon – Amerikan güçleri arasında gerçekleşen şiddetli çatışmalar, gerekse de Tokyo’ya atılan yangın bombalarının yapmış olduğu büyük ziyatlar oluşturmaktadır. Savaşın sebep olduğu büyük yıkım sonucu Japonya’da okulları 1 yıl süreyle kapatılmıştır.


Cumhuriyet gazetesinin II. Dünya savaşına yönelik yayın politikasına bakıldığında ise savaşın ilk yıllarında Almanya yanlısı bir politika izleyen gazete hükümetçe 1 kez kapatıldı. Ancak daha sonraki süreçte ve özellikle savaşın son dönemlerinde müttefik güçler yanlışı potika izlendiği görülmektedir. Bunun yazarların kullandığı dillerden de anlamak mümkündür. Örneğin Abidin Daver; yazılarında çoğunlukla Japonya’nın emperyalist emellerine vurgu yaparak onu işgale bir güç olarak görmüştür. Özellikle savaşın son zamanlarında Japon yönetiminin gelişmelerin aksine kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarıaley bir üslupla ele alıştı dikkat çekicidir.
ÖZET


Dunya tarihi ve dünya üzerindeki dengeler açısından oldukça büyük önem taşıyan II. Dünya savaşı sürecinde Türk basını üzerinde Japonya’nın incelenmesi mevcut sempatinin oluşumunda rol oynayan sebepleri ortaya koyma imkanı vermiştir. Buradaki temel amaç haberlerin yoğunluğu ve içeriğinin belirlenmesi ve halkın birinci dereceden ilgilendiği baştasi siyasi ve askeri gelişmelerin halka nasıl aktarıldığı ortaya konulmasıdır.

この論文では、1939年から1945年の第二次世界大戦中にトルコのメディアでとりあげられた日本イメージが取り上げられている。トルコでの日本のイメージの形成の要因を考えるなら、最初に思いつくものは、悲劇的な事故で沈没した軍艦エルトゥールル号が日本で行なった公式訪問である。それに続く時期では、オスマン帝国の崩壊と第一次世界大戦の勃発により両国の関係に停滞がもたらされたことが考えられる。しかし興味深いことは、ヨーロッパ各国と比べて日本とは親密な関係が築かれていたとはいえないので、トルコでは日本は常に肯定的に受け止められ、日本人に親愛の情を感じられていたという点である。

世界の歴史や世界の均衡という点から非常に重要な意味を持つ第二次世界大戦中、トルコのメディアで日本が詳しく取り上げられることは、この親愛の情の形成をもたらすものとなった。ここでの基本的な目的は、情報の多さとその内容を明らかにすること、人々が第一に関心を持っていた政治的・軍事的発展が人々にどのように伝えられたかを明らかにすることである。

現代のような大衆の情報交換手段がなかったこの時代、知識のやりとりにおいて最も重要な手段であった新聞が、社会の方向性を定める上でどれほど重要な位置を占めていたかは議論する余地のない事実である。なぜなら人々は国内及び国外における展開を新聞から学んでいたからである。従って新聞は社会の意識を構成する最も重要な手段だったのである。『共和国』紙を見るなら、ある意味で政府の手によってトルコで日本に対するあるイメージが形成されることが望まれていたことが読み取れる。専門分野の異なる作家が共に第二次世界大戦に対する評価をしている際、
彼らが同じ発言をしていることがその最も重要な証明として見出される。私たちの研究の基本的文献である『共和国』紙と並び、外部のディアや『共和国』紙に掲載された論文などでも用いられていることは、この国の発展に対し、どのように日本のあるイメージが形成されようとされていたかを見る点で非常に重要性を示している。
ABSTRACT

The image of imperialist Japan in Turkish print media over The Cumhuriyet Daily Newspaper in 1940s during The Second World War is discussed in this thesis.

When it is thought about reasons which caused the image of Japan in Turkey, Firstly, we can remember the frigate Ertuğrul that was sank during the visit to Japan. But then, with the reason of the fall of Ottoman Empire and starting of The I World War, it can be thought that there was a pause period in relations. But it is interesting that, throughout the history especially compared to European States, although it has not set up as an intense relationship, The Turkish people has always sympathy to Japan and Japan image.

When we think from the point of world history and the balances on the world, the second world war that has a great importance, and also we had the opportunity to know the reasons about the formation of Japan image in Turkey. The main goal here is to determine the density of news and content and developments in military and political those are particularly interested to the people and how transferred to the public.

It is clearly that newspaper was very important on the term that was devoid of today’s mass media. Because the public knew by newspaper about the developments around the world. So newspapers was the most important object to create community awareness. When looked at the Cumhuriyet Newspaper it may be seen that to be tried to create the Japan Image by the State hand. Also it may be thought this is the most important evidence that, although the writers who are experts in different fields they were writing on the same writing style. The using of the news those were important on foreign media as well as The Cumhuriyet Newspaper, it is important to see how kind of effort to be shown to create Japan image in those countries.
KAYNAKÇA

Birincil Kaynaklar:

Cumhuriyet Gazetesi (1939 – 1945 yılları arası)

Ayun Tarihi Dergisi (1939 – 1945 yılları arası)

İkincil Kaynaklar:


Ayun Tarihi Dergisi, 1940 – 1945 Yılları Arası,


Cartier, Raymond, İkinci Dünya Savaşı, II. Cilt, Meydan Gazetecilik ve Neşriyat, İstanbul

Clyde, Paul Hibbert, The Far East, Newyork, 1953.


Dower, John W. Japan In War&Peace, Newyork, 1993,


Gebber, Harry G., Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007,


Henshhall, Kenneth G. A History of Japan, University of Waikato, 1999,


İnci, Tevfik, Deniz tarihimizin şeref sayfalari, 405 sayılı Donanma Dergisi’nin eki, İstanbul, 1953.

İrtem, Süleyman Kani, Yayına Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Ertuğrul

225
Faciasi ve Boğazlar Meselesi, İstanbul, Temel Yayınları, 2005.


Kennedy, Paul, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 1996,


Maulvaut, Lucien, İkinci Dünya Savaşı, Genel Kurmay Başkanlığı X. Şube, İstanbul, 1947


Nihonshi Kenkyu, Yamagawa Yaynevi, Tokyo, Temmuz 1998,


Reischauer, Edwin O, Fairbank, John, *East Asia The Great Tradition*, Harward University


Turgut, Mehmet, *Japon Mucizesi ve Türkiye*, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ekim 2001, 


**Ansiklopediler:**


*Osmanlı*, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, cilt 2, s. 366.

*Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, İstanbul 2001, cilt 23, s. 575.

*Ana Britannica*, İstanbul, 1988, Cilt 12, s.226.
Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, İhsan İşik, Ankara, 2004, Cilt 1.s.557


Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi – Devirler / İsimler / Eserler / Terimler, Cilt 2, Dergâh Yayınları, s. 3.

İnternet Sayfaları:

http://www.kimkimdir.gen.tr

http://tarihsitesi.net

http://www.tr.emb-japan.go.jp

http://www.annahar.com/

http://tarihvemedeniyet.org/

http://turktarih.net/

http://www.biyografi.net

http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/
Amerika ile Japonyanın arası açılıyor

Tokyo 12 (a.a.) — Gazeteler, Japonya ile Amerika arasındaki münasebetlerin vehamet peyda etmiş olduğundan bahsetmektedirler.


Asahi gazetesi, Arita ile Amerika serfini arasında yeni telâkiler vukua seleco- şini tahmin etmektedir

13 Mart 1940
SON HABERLER

Japonya, Amerikaya teminat verdi
Tokyo'nun Felemenk Hindistanını istila fişini maviçad değilmiş


Amerika'da teminat durumu, Japonya'nın büyük olayları boyunca Amerikan halkının düşmanlığına karşı, teminatın verdiği dış politika ve ilişkilerin ayrıntılarına da dair birçok çalışma maddesi bulunmaktadır.

Felemenk Hindistan'ın villasına, hâlâ devam etmektedir. Hayat davasında, büyük olayların detayları, teminatın verdiği dış politika ve ilişkilerin ayrıntılarına da dair birçok çalışma maddesi bulunmaktadır.

Kuvvetli Amerikan 'donanmasının siyasi sebepleri

New York, 21 (a.a.) — New York Evening National Tribune yazıyor:

'Amerika bahriye ekşinkarbiyinin Amerikan deniz kuvvetlerinin artık hizmete alınmasına ve kongreden talep ederen Avrupa ve Aşayiş düşünüldüğü kadar cenneti Amerikan düşüncesinde olduğuna söylemek. Bu, hâlâ devam etmektedir.

Bu gazetenin mubahıbı, garib nasib kuzenin hamıyesi mütaleasını izah ve teşvik etmektedir. Reis Cumhur Ruzvelt'in sözleri, bu durumun hâlâ devam etmesi gerektiğini söyleológicoğer:

«Kuvvetleri karşılı kuvvet çıkarmanın mecburiyeti hasil olduğu zaman, en ekti yükü, kınanın taşıyacağı herkes bilir.»

Mubahıb, bunu sona bâhriye ekşinkarbiyinin...
Nankin hükümetini Çin şefleri tanımayorlar

Japonya emriindeki bu devlete nüfuz temini için harbe devam edecek

Čungking 7 (a.s.) — Bağlıca Çin askerlik şefleri valeleri yeni Üang - Čing - Vei hükümetini ailenin red ve Čungking hükümeti olan sadakatlarını teyd eylemişlerdir.

Yeni hükümet, eski ahıdleri tannımayor

Nankin 7 (a.s.) — Meclis, Čungking hükümeti tarafından 30 marttan sonra skedelen birin muhade ve anlaştırmaların mutafer olduğuna bildiren kararını bugünkü takibi olarak teyd eylemites.

Japonya, komşu Çina işgânsına yardım ediyor.

Tokyo 7 (a.s.) — D. N. 3. aydın bulunanlu Činghidin havuzunun olduğu yerine, Çinghidin grev ve demetin izin verildi.

8 Nisan 1940
Askeri, meşele, siyaset ve Japonya

13 Haziran 1940
Japon milli hükûmeti

Prens Konoye, ordu ile anlaştı, kabinseyi kurdı

Britanyadan silâh ithalini meneden

İngiliz - Japon anlaşması Çinde büyük infial uyandırdı

Tokyo 17 (Husus) — Millî birlik für kası reisi Prens Konoye yeni kabinseyi kurmaya muvaffak olmuştur. Yeni Başvекil ordunun ileri sürdüğü şartları kabul ettiği cihetle, hükümetle ordu arasında tam bir işbirliği temin etmiştir.

İngiliz - Japon anlaşması

Tokyo 17 (Husus) — Birmania'dan Çine yapılan harp malzeme nakliyatı hakkında İngiltere ile Japonya arasında bir anlaşma imzalanmıştır. İngiltere, yarın dan itibaren üç ay süddetle Birmania yollle Çine yapılacak hernevi harp malzemesi nakliyatına nihayet vermeği kabul etmiştir. Bu memnuniyet allâh, cepane, petrol vagonu ve şimdider malzemesine şamlıdır.

Parlamentoda verilen izahat

Londra 17 (Husus) — Hariciye müsteşarı Butlter Avam kamarasının bu günkü celseşinde bu meşele hakkında şunları söylemiştir:

"— Japonya ile üç aylık bir anlaşına akdettik."
Japonya tehdid ediyor!

« Amerika Avrupa harbine girerse biz de müdahale ederiz. »


Uçlu pakt ile Japonya yüksek bir ga-yye takib etmekteidir. Bu gaye cihan sulfunun teessüsü ve büyük Şark Asya'nın istikrar bulmasını Japonya harbin genislemesini kațiyyen arzu etmeyi. Fakat onu, hedeflerini tahakkuk ettiği temken menetmek istiyeleri tahzir eder. »

Haricîye Nazrîn'nun beyanatı
Londra 21 (a.a.) — B. B. C. Japon Haricîye Nazrî Mutsuko, bunu bu nuğ."Arkasında 5 sütun 1 ada"
Japonya ne yapacak?
Tokyo hükümeti Sovyetlere karşı harb eder mi ve niçin?

Japonyanın, çünkü gelmiş sayılabilen bir tarihi anlamba verengeance kararlarını ne türden ihabet olduklarını anlamak için, zor geçen evvel, onun milli siyasat ve iknus meselelerini bilemek lazımdır. Çünkü Nippon İmparatorluğu'nun, 1875 ten 1885 yıla kadar, topraklarını genişleterek, Kuril adalardan cennetle Formosaya kadar genişletmesi ve endan�una 1894-95 Çin - Japon hâkimiyetinden. Asyannın doğu topraklarına ayak basarak Sahafın adasının varlığı bütün Koray'ı ilhak, Mançuko'yu Japonya tabii bir hükümet olarak teşkil ve topluluğ ve Çin'in teknik simal, doğru ve sınırlar eyaletleri işgal etmesi ve hatta Çin'le dört yıl süreli büyük ve uzun bir harbe girilmiş bulunması asla teşkil ederleri değildir. Bu genişleme ve taşmalar, hep kendi milli ilişkiler ve askeri siyasat meselelerinden doğan tasar ve programlı hareketleridir.

Birleşik Amerikanın askerleri ile江北 bölgesinde onun güvenliğini sağlamak için istihbarat ve eğitim almakta olan Alman askerleri, Rus Văn istihbaratın dikkatini çeken ve onları şaşırtan operasyonlara karşı koruyacak olan vücut donanmalarıdır.


Uzaksarkta çarşan menfaatler
Yazar: Emekli General
H. Ertür Erkilet

Yapon Trabzon'da bulunan bir hoteli, yüzlerce yolcuğu ve turistleri hizmete veren ve Yaponların huzurunu sağlarak diye gökyüzleri manzaralı bir balayı harikaları sunan ve hizmet veren bir konaklama kurumudur. Yolcuların, hizmetin kalitesi vurgulanırken, bu hotelin, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınların, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kadınlarının, hizmet veren kad

H. E. ERKİLET

15 Haziran 1941
Japonya
Ayaklanıyor!


Japonya Ayaklanıyor!

Japonya'da ayaklanma birçok yerde yaşanıyor. Öncelikle Japonya'da işçilerin mağdurlukları, düşük maaşlar, işten çıkarmalar ve iş gücü açığı gibi sorunlar vardır. Ayrıca Japonya'da büyük bir hırsızlık ve kriminalite artışına da rastlanıyor.

Japonya'da ayaklanma ve benzeri olaylar, Japonya'nın ekonomik ve sosyal sorunlarına işaret ediyor. Ancak bu olaylar, Japonya'nın geleneksel siber ve dini değerlerini de teşviki etmektedir.

Japonya ayaklanma sorununun çözümü için hükümetin ve iş merkezlerinin bilincel önlemleri gerektiğini belirtiyor.
Büyük bir hatalık, sonbaharın sona
yet, gümüş Büyük Divan'ın wr
kabulünde Japonlar, deniz
da müttefiklerine mulheres, Çinli, Ar-
ne ve hata yardımına, değer elde, bu
malde, müttefikler de, vanlıda sov-
lar, yerinde olur ede gremesi de yapar-
lar, Cemal Çın, denizciliklerde nev-
aanın kılı biraz daha düşkün-
iştiyolar, Hindiyiide ve Sıvova, şe-
rek Japon diplomasi'nin, hâlâma kâ-
pın döneminde son karakterlerdeki
fınlayet, hep Barışına sekülerler, dolay-
ten etmek geyriniz matbuat'a bü-
dişinde Kam, Rokk, Saygon ve Kam-
boch, Sıvova birleşmesi de Sıvova-
merkezi Bangkok'ı ele geçirmesi bu-
ruplayaca ve bilhassa unvanında Sıvova-
run bulunduğuna Malaya yanında or-
lar yerde Krala berasına hüküm olarlar.
Büddan sonra artık Singapuru da kaz-
ta itmek olmaz, Bartin Japon do-
nununun Hindiyiide ve Sıvova sularında
değişiklikler beraber, hâlâ bu hâla-
lar ele geçirmeye filen teşebbüs et-
memiştir, Japonlar, yalnız gümüş Hind-
diyiideki Franz demir yelcülden Cine-
köşeli latitudde etmekte ederler.
Hindiyiide ve Sıvonda otor biri kâ-
etkinlere, Japonunun Harbin girmesi
başlamamasına da, İngilizlerin Avrupa-
daki meşguliyetinden işitme ederler,
ğin, kendileri tısları olan Formoz u-
darına de Hâlan ve Japon, mantıksa al-
landıb, baharan eski Alman adaları
Paker, Maryan, Karolin ve Marsaf ar-
dileri grupına dayanarak denizden ve
havadan bir hareketle girmesi hâlinde
bütünlerde, bu tekrarları, yakın birinde Çinli, Av-
ne mendiliında Birmaya da ta-
rar eder.
harbi göze aldığıları takdirde, Japon-
ların muvaffak olmaları ihtimali pek
zayıflar.

 Böyle bir mücadelede Çin'in de mütt-
tefiklere büyük yardımcı dokunaklı
Birmayadaki İngiliz kuvvetlerile iş
birlüği yapacak olan Mareşal Çan-Kay-
Şek kuvvetleri, cenneti Çindeki Japon
ordusun için, büyük bir gâibe olur.

 Bu mücadelede deniz ve hava kuv-
vetleri en mühtemel rolü oynayacakları
 için deniz ve hava üslerinin kıymet-
pek büyüktür. Cenneti Çin denizi munt-
takasında bulunan İngiliz Amerika ve
Holland topraklarının mülafaeti hakkı-
mdan en mühtemel rol Filipin adaları
ile Singapura teveccüh etmektedir. Fi-
lipin adaları cenneti Çin denizinin şar-
çephesine, Singapur ise garip kapanan
hâkmdır. Teshîlî ilkânçe şarttao
geleceğini için Filipin adalarının ehem-
miyeti daha büyüktür. Bunların arasın-
da da en mühimleri Lüson adasıdır. Bu
adada, Amerikalılar hayli mühim teh-
kimat yapmışlara da, son zamanlara
kadar kuvvetli bir ordu açıktır. Filipin
yerli ordu isve yeni teşekkür et-
miş olup henüz bir imtihan görmemiş
dır. Amerikalılar, eğer Filipin adala-
rındaki bir tümenden iharet kuvvet-
lerini artırmasalar ve en az 60,000 ki-
şiyeye çıkarmazlarsa bu adaları bir Ja-
op larına karşı mülafa edemezler.
Fakat son gerginlik karşısında, gerek
Filipindeki Amerika orduyunun, gerek-
se yerli ordunun teşviq edilmiş oldu-
ğuna süphe yoktur. Çünkü Japonlar,
bir defa Filipin adalarına verici hâle
Amerikalılar, onları buradan hemen
hemen çıkarmalar.

ABIDIN DAVER

2 Mart 1941
Uzak Şarkta nihayet harb başladı

Tokyo aynı zamanda Amerika ve İngiltere’ye harb ilan etti

Havay akınında 350 kişi öldü, Honolulu açıklarında bir deniz muharebesi olmaktadır

8 Aralık 1941
Singapurun ehemmieni

7 Ocak 1942
Hind Okyanusuna çıkan Japonya neler yapabilir?

Yazan: Ahidin Dauer

13 Şubat 1942
18 Şubat 1942
Japonyada büyük bir siyasi buhran

Hariciye Naziri Togo'dan Buca Başvışı ve Harbiye Naziri General Tojo'dan Acil İsimle Verdi

2 Eylül 1942
Japon başvekili askerî vaziyeti iyi görmüyor

General Tojo, İmparatorun huzurunca fevkalâde bir toplantı yapana Parlamento'da şayâni dikkat bir nutuk söyledi

Tokyo 16 (a.m.) — Japon parlamentosu bu sabahe fevkalade olarak toplanmıştır. İmparator ve bütün vazifeleri toplanmada hazır bulunmalarıdır.

Parlamento önünde söz alan başvekili General Tojo huzura olarak şunları söylemiştir:

...Filippinlerin işkidi bu sene içinde gerçekleşecektir. Gene bu sene zarında canıb bölgelerinde büyük háza'da yerli halkın memlekettelerinin idaresi ne gene eğlence istekleri temin edilecektir.

Japonya, Hindistanın kurtuluş mücadelesine olan her türlü vasıflarla yardım etmektedir.

Ayrıca hizmetten bozulmadan başvekili hâlinde şef olmayan sınıfı...
24 Ekim 1943
GÜNÜN MEYZULARI

Amerikan donanması Japon donanmasına meydan okuyor!

Yazar: ABİDİN DAVER

Çartal, Acapulco'da olan fabricatedi fiilen. Amerikan donanması, Japon donanmasına meydan okuyor!
Taksiyada Salih Müslüman taşımak durumunda

24 Kasım 1943
Japonya için nihai zafer!

Başvekil Tojo, 1944 senesi için Japon milletine zafer vadediyor

Yeni Britanya adasına çıkan Amerikan kuvvetleri bir taraftan ilerlerken findeki Japon taarruzu da tamamen durdu

Mahmud Esad
Bozkurt

Tokyo 23 (T.P.) — Başvekil Tojo, Japon liderinin Türkistan’da bir taarruzdan bir sonrakı koloniyaların birleştirdiği bir durumda, Japonyanın verdiği zaferi, çok büyük bir zafer olarak kabul etmektedir.

— Geçen sona verildi Japonya için nihai zaferin sade kareleme Nachikisit, İngiliz birlikleri Japonların hain savunma kararını vermişlerdir.

— Basveylik bu meşalebini wallere hâlde asker, tekhinlerin arttırmalarını atakta altını, Japonya'ya yük topıksu, silahların ve birliklerin birleştirilmesini, Japonlar'ın gücünü ve Japonlar'ın güçünü, yeniden birleşik bir güç olarak kabul etmektedir.

— Arakça Sahilte 2. 59. 3 ta

Japon Başvekil Topo
Japonya ve İşgal Ettiği Yerler

BÜYÜK OKYANUS

30 Aralık 1943
Askeri vaziyet

Japonyaya dört yandan yapılan hacumlar

Yazar: Emekli General

H. EMİR ERKİLET

26 Nisan 1944
Japonyaya karşı yeni darbeler için hazırlanık

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet

Anglo-Salson - Japon harfi Altın boru harbinin dehşeti derindeki sömürge her hakkı, dünyayı gerçekteştiren harbinin anayasasına dair, dünyayı yedikleri harbinin tanımı ve komşuları, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyanın gerçeğine dair, dünyan
Tokyosun umumi görünüşü
Japonya'nın durée güçleşiyor

29 Aralık 1944
Japonya İle Münasebetlerimizi Kestik

Millet Meclisi, Müttefikler davasına yeni, esaslı bir yardım demek olan ve harbi kısaltması beklenen tarihi kararı dün ittifakla verdi

Karar, cumartesi günü gece yarısından itibaren mer'i olacağı

Hükümet, dostumuz Amerikanın temennisi ve müttefikimiz İngilterenin de buna müzahereti üzerine meseleyi Meclise sevketti

4 Ocak 1945
Japonya da feryad etmeye başladı.


Stalin, Japonya ile harbe söz vermiş.
Amerikalılar 4 adaya daha asker çıkardılar

Tokyo alevler içinde yanıyor

Japon anavatanına karşı başlayan harekât sürekli olarak devam ediyor, İngiliz harb gemileri de harekata hazırlık etmektedir.

12 Mart 1945

Mihverle Karşı Harbe Girdik

Millet Meclisi dünkü tarihli toplantısında Almanya ile Japonya ilân harb kararı ve birliğiyle verdi

Birleşmiş Milletler beyannamesine katıldık, San Francisco dünya nizami konferansına gideceğiz

Başbakan ve Hariciye Bakannın söyleverleri

Şükrü Saracoğlu: "Hükümetiniz bu kararını Türk milletine büyük faydalar temin edeceğine canlı kanıtlar, dedi.

24 Şubat 1945
Müttefik ve dostumuz memleketalerde sevinc

Kararımız Berlinlileri yeise düşürdü, Tokyo ilanı harb için hazırlık gerektiğini bildiriyor

İngiliz gazetelerine göre Türkiye’nin ihtiyaçları artık Ortaşarkın ihasesi listesine konacak

Londra diyor ki:

Türkiye’nin İstanbul’a olan tecavüzlerinin tehditleri ve soyak karnıSaving the text...
Japon hükümetine verilen ultimatom

Japon kabinesi ultimatom üzerinde konuştu ve harbe devama kararı verdi

Berlindeki son Japon elçisi Amiral Oshima Japonyayı suhtha razi etmek için Amerikadan uçakla Tokyo'ya hareket etti

Berlin 27' (a.a.) — Başkan Truman, Maresal Can-Kay-Bek ve Mr. Churchill tarafından Japonya hitaben geçen dilden ultimatumda şunlar aylanılmaktadır:

1) Birleşik Amerikanın ve mütieşiklerinin muhasebeleri, deniz ve hava kuvvetleri Japonyaya nihai ve kafl darbeyle indirmekteki hâzır bulunmaktadırlar.

2) Hellen Japonya üzerine yöndelen, sadeç kuvvet Almanlara karşı kullanmalıdır ve bu Alfânın Alman topraklarına, Alman endüstrisine ve Alman halkının yasaları taraflı altındaki eden kuvvetten son derece dahak üstüün. Bu muamelem, Japonyanın pertimalde imkan olmayan mıdaye, eder.

— Arka, s. 3, 30. 7 de —

1. Japonya, Büyük Britanya ve
Japon hükümetinin verilen ilihtim

İleri duruşma

A) Yanlış adımların kesilerek, kısa bir süre civarında, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecek noktaların belirlenmesi.

B) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

C) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

D) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

İleri duruşma

A) Yanlış adımların kesilerek, kısa bir süre civarında, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

B) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

C) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

D) Yonelik adımların kesilerek, kısa bir süre civarında, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

İleri duruşma

A) Yanlış adımların kesilerek, kısa bir süre civarında, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

B) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

C) Yonelik adımların kesilerek, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.

D) Yonelik adımların kesilerek, kısa bir süre civarında, Japon hükümetinin bazı noktalardaki faaliyetlerine dair kanıtlar sunulmakta ve tahlil edilecekler.
3 Ağustos 1945

Japon topraklarına bir günde 6000 ton bomba atıldı

Londra 2 (a.s.) — Amerikan hava kuvvetleri kurtuluşunun yıllık ve jüriyyyenin 3 ton ton yoğun ve indiki bomba salınımını düzenli olarak uygulamaya başlamıştır. Yeni bir ihtiyar

Guam 2 (a.s.) — Japon yaya karşı 1200 metrekarelik bir alanı 6 avren, 300 ton bomba olan Gin kahane denize bir hizmete başlamıştır. Yeni bir ihtiyar

Yeni bir ihtiyar

7 Ağustos 1945

20.000 ton dinamite muadil tek bomba

İngilizlerle Amerikalılar tahrir işinde yeni ve korkunc bir deve açan atom bombasını ciddi ederek kullanmaya muvaffak oldular

 İstiklal dünü bir Japon sehrine atıldı, sehrin ne hale geldiğini dandumdan anlaşılamadı.
10 Ağustos 1945

Japonya için kara bir gün
Kızılordu Manşuriya hududunu geçti, 2-Nagasakiye ikinci atomombası atıldı, 3-Amerikan donanması Japon kara sularına girdi

Kızılordu dün 22 km. ilerledi
Japon mukavemeti şimdi de zayıf, iki ordu arasında büyük muharebeler vuku kürek her an beldeniıyor

11 Ağustos 1945

İkinci dünya harbi sona erdi
Japonya, İmparatorun hükümranlık haklarına dokunulmamak şartı ile teslim olmaya karar verdi