BATTI TRAKYA TÜRKLERİ

Doç. Dr. İLKER ALP *


Türk-Yunan ilişkileri arasında en önemli meselelerden biri, Batı Trakya ve burada yaşayan Türk azınlığının durumudur. Hatta Yunanistan'ın, Türk azınlığına karşı takındığı tutum, her iki ülkenin ilişkilerini doğrudan doğruya etkilemektedir.

1. Batı Trakya'nın Coğrafi Konumu ve Nüfus Durumu

a) Coğrafi Konumu

Balkan Yarımadası'nın güneyinde Balkan dağları, Karasu (Mesta) nehri, Ege denizi ve Karadeniz arasında kalan topraklara Trakya denilmektedir. Trakya'nın Meriç nehrinin batısında kalan yerleri Batı Trakya, Meriç'in

* Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Merkezi Müdürü
doğusunda Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in güneyinde bulunan toprakları da Doğu Trakya ismiyle anılmaktadır. Trakya ismi ise eski çağlarda bu rada yaşamış olan Traklar'dan gelmektedir. Her ne kadar Traklar zaman içinde tarihe karışmış iseler de, bölgeye verdikleri bu isim günümüzde kadar sür屁股lmıştır.

Osmanlılar zamanında Trakya’nın merkezi Edirne’yidi. Gümülcine, Kırklareli, Dedeağaç, Tekirdağ, Gelibolu sancakları Edirne Vilayeti’ne bağlıydı. 42.500 km² yüzölçümüne sahip olan bu vilayetin 6 sancağı, 26 kazası vardı. 1900’lü yıllarda ise vilayetin nüfusu takriben 1 milyona ulaşmıştı.


1 Nadir Yaz, Ağlayan Bati Trakya, İstanbul 1986, s. 69.
2 Bati Trakyalılar Derneği, Bati Trakya Azınlığı İnsan Hakları ve Belgeler, Ankara 1987, s. 6.
3 Tevlik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Millî Mücadele, C. II., Ankara 1956, s. 37.
Bazı Trakya Türkleri


b) Nüfus Durumu


Şemseddin Sami’nin 1896 yılında basılan Kâmus’üll Alâm adlı eserine göre, Gümülcine Sancağı, doğuda Dedeağaç ve kuzeydoğuda Edirne sancak-larıyla, kuzeyde Şarkı Rumeli ve batıda Selânik vilayetleriyle, güneyde Adalar Denizi’yle sınırlıdır. Gümülcine, Sultanyeri, Ahıçelebi, Robçoz, Eğirdere, Dardere ve İskçe olmak üzere yedi kazaya ayrılan bu sancakta top- lam 245.072 kişi yaşamaktadır. Milliyetlere göre ise nüfus sayısı şöyledir:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Millet Adı</th>
<th>Nüfus Sayısı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türk (Müslüman)</td>
<td>206.914</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgar</td>
<td>20.671</td>
</tr>
<tr>
<td>Rum</td>
<td>15.241</td>
</tr>
<tr>
<td>Çingene</td>
<td>912</td>
</tr>
<tr>
<td>Ermeni</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>İsrailî (Yahudi)</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecnebi</td>
<td>235</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 Garbi Trakya Çemîyeti, Derseâdet 338; Comité de la Thrace–Occidentale, Cons/ple 1922. (Osmanlıca ve Fransızca hazırlanan belge ve haritalar).
5 Razlog, Nevrekop, Dövlen Paşmakşir, Eğirdere, Kırcaali, Dardere, Koşukavak, Ortaköy gibi Batı Trakya’nın kuzeyinde yer alan yerleşim birimleri bugün Bulgaristan bünyesindedir.
6 Şemseddin Sami, Kâmus’ül Alâm, C. V., İstanbul 1314 (1896), s. 3926. (Ancak yukarıdaki rakamların toplamı 244.672 olduğundan kaynakları 245.072 rakamından 400 kişi eksiktir).
Görüldüğü gibi, XIX. yüzyılın sonlarına doğru diğer bütün unsurları bir tarafta topladığımız zaman bile, Müslüman Türk ezici çoğunluğu oluşturmakta dır.

Garbi Trakya Cem'iyeti tarafından, Batı Trakya üzerinde (Batı Trakya'nın Bulgaristan idaresinde kalan Razlog, Nevrekop, Dövlen, Paşmaklı, Eğridere, Kırcaali, Daridere, Koşukavak, Ortaköy gibi yerleşim birimleri dahil olmak üzere) yapılan tetkiklerin sonuçları, 1922 yılında kamuoyuna duyurulmuştur. Osmanlıca ve Fransızca hazırlanan bu belge ve haritalarda Batı Trakya'nın milletlere göre nüfus yapısı ve yerleşim bölgelerinin sayısı, arazi taksimati, okul ve mabed sayısı, taşınabilen ve taşnamayan malların dağılımı vb. hususlarda önemli bilgiler verilmiştir. Bu kaynaklarda Batı Trakya'da Türk, Rum, Bulgar, Ulah, Musevi ve Ermeniler olmak üzere altı milletin yaşadığı, bunların da toplam sayısının 977.644 olduğu görülmektedir. Milliyet durumlarına göre ise nüfus sayısı ve oranları şu şekildedir⁷:

(Bkz. harita: 2, 3, 4).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Millet Adı</th>
<th>Nüfus Sayısı</th>
<th>Nüfus Oranı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türk</td>
<td>747.628</td>
<td>% 76.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgar</td>
<td>110.741</td>
<td>% 11.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Rum</td>
<td>110.041</td>
<td>% 11.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Yahudi, Ermeni ve Ulah</td>
<td>9.234</td>
<td>% 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>977.644</td>
<td>% 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Batı Trakya'nın toplam 23.592 km² olan arazisinin milletlere göre taksimati ise öyleydır⁸:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Millet Adı</th>
<th>Arazi Miktarı (km²):</th>
<th>Arazi Oranı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türkler</td>
<td>19.586</td>
<td>% 84</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgarlar</td>
<td>2.481</td>
<td>% 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumlar</td>
<td>1.258</td>
<td>% 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Diğerleri</td>
<td>266</td>
<td>% 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

⁸ Garbi Trakya Cem'iyeti, Dersaadet 338, (Garbi Trakya'da Arazinin Anısları Üzerine Nisbetleri Haritası); Comité de la Thrace–Occidentale Cons/pie 1922 (Carte de la Thrace–Occidentale).
Kaynaklara göre 1920’li yıllarda, Batı Trakya’da taşınan ve taşınmamayan malların % 86’sı Türkler’e, % 7’si Bulgarlar’ a, % 6’sı Rumlar’ a ve % 1'i diğer unsurlara; hayvan ve ziraat aletlerinin % 86’sı Türkler'e, % 8'i Bulgarlar'a ve % 6'sı Rumlar'a aitti (Bkz. Harita: 5, 6, 7).

Ayrıca Batı Trakya’da Müslüman Türkler’in 1774 okulu, 78 medresesi, 1499 camii ve 86 tekkesi; Rumların 148 okulu, 141 kilisesi ve 16 manastırı; Bulgarların 196 okulu, 185 kilisesi ve 19 manastırı; Museviler'in 6 okulu ve 5 havrası; Ermeni ve Ulahların 7 okulu ve 7 kilisesi vardı. Dolayısıyla Batı Trakya' da okulların % 84’ü ve mabedlerin % 81'i Türkler'e aitti. Buna karşı Bulgarların % 9 okulu ve % 10 mabedi, Rumların % 6 okulu ve % 8 mabedi ve diğer unsurların % 1 oranında okul ve mabedi bulunuyordu.

Belgelerde verilen bilgilerin ışığ altında değerlendirilirme yapıldığında, XX. yüzyılın başlarında Batı Trakya’da nüfusun ezici çoğunluğunu Türkler’in teşkil ettiği, arazinin, taşınan ve taşınmaz malların ve kültür eserlerinin de yine ekseriyeti Türkler’e ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu da Batı Trakya’nın hem kültürel, hem de içtimai ve iktisadi yönden Türk dünyasının bir parçası olduğunu göstermektedir.

Bulgarlar, 1912–1913 Balkan Savaşı'ndan sonra, Mesta ile Meriç nehirleri arasındaki bölgenin nüfusunu belirlemek için yaptıkları çalışmaların sonuçlarını şu şekilde açıklamışlardır⁹:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fener Patrikhanesi'ne mensup Bulgar</td>
<td>30.374</td>
</tr>
<tr>
<td>Eksarlık hizbine mensup Bulgar</td>
<td>127.736</td>
</tr>
<tr>
<td>İslam hizbine mensup Bulgar</td>
<td>72.846</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgaların Toplamı</td>
<td>230.956</td>
</tr>
<tr>
<td>Türk-Müslim</td>
<td>136.772</td>
</tr>
<tr>
<td>Rum</td>
<td>9.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Yahudi, Çingene, Arnavut, Ermeni, Gagavuz</td>
<td>30.810</td>
</tr>
</tbody>
</table>

⁹ Tevfik Biyiklioğlu, a.g.e., s. 39.
lar'a oranla mukayese edilemeyecek tarzda daha fazla gösterilmesi dikkat çekici bir husustur.

Venizelos, 30 Aralık 1918'de, müttefik devletlere, Batı Trakya'nın nüfus durumunu şöyle sunmuştur:¹⁰

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Türkler</th>
<th>Rumlar</th>
<th>Bulgarlar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dedeağac</td>
<td>10.670</td>
<td>7.371</td>
<td>11.358</td>
</tr>
<tr>
<td>Sofulu</td>
<td>32.140</td>
<td>17.880</td>
<td>5.380</td>
</tr>
<tr>
<td>Gümülcine</td>
<td>50.000</td>
<td>9.180</td>
<td>10.550</td>
</tr>
<tr>
<td>İскеče</td>
<td>22.000</td>
<td>10.275</td>
<td>1.695</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yunanistan'ın verdiği bu rakamlardan bile, I. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Türkler'in sayısının, Rum ve diğer unsurlara göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

1920'de Müttefiklerarası Trakya Hükümeti (Thrace Inter Alliée) döneminde yapılan nüfus sayımına göre, Batı Trakya'da 129.118 Türk, 33.904 Rum, 26.266 Bulgar, 1480 Yahudi, 923 Ermeni yaşamaktaydı. 1923 yılında, Lozan Barış Konferansı sırasında, Türkiye de müttefiklere bölgedeki nüfusla ilgili aynı rakamları vermiştir.¹¹ Türk heyeti Batı Trakya'da yer alan bütün şehir, kasaba ve köylerin nüfus durumunu ayrıntılı tablolarla sunmuştur. Burada Gümülcine, Dedeağac, Sofulu ve İскеče kazalarında toplam nüfus sayısı milletlere göre şu tarzda gösterilmiştir:¹²

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAZALAR</th>
<th>Türkler</th>
<th>Rumlar</th>
<th>Bulgarlar</th>
<th>Yahudiler</th>
<th>Ermeniler</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gümülcine</td>
<td>59.967</td>
<td>8.834</td>
<td>9.997</td>
<td>1.007</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>Dedeağac</td>
<td>11.744</td>
<td>4.800</td>
<td>10.227</td>
<td>253</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>Sofulu</td>
<td>14.736</td>
<td>11.542</td>
<td>5.490</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>İскеče</td>
<td>42.671</td>
<td>8.728</td>
<td>552</td>
<td>220</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>129.120</td>
<td>33.910</td>
<td>26.266</td>
<td>1.480</td>
<td>923</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Görüldüğü gibi 1923 yılında Türkler nüfusun % 67'sini, Rumlar % 18'ini, Bulgarlar, Yahudiler ve Ermeniler geri kalan % 15'ini oluşturmakta育人。

¹¹ Seha L. Meray, a.g.e., s. 42.
¹² A.g.e., s. 54-60.
lece Türkler'in Yunanlılar'a karşı dörtte-birlik bir çoğunluğa sahip olduklarını anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki Türk, Bulgar ve Yunan istatistiklerinden anlaşılacağı üzere, Türkler, Batı Trakya'da, tartışmasız olarak çoğunluğu teşkil etmektediydi. Buna rağmen bölge, 1912–1913 Balkan Savaşı'yla elımizden çıkmış ve 1923'te Batılılar'ın baskı ve siyasî oyunlarıyla Yunanistan'a bırakılmıştır.


Lozan Antlaşması'nın imzalandığı dönemde bölgede yaşayan Yunan, Bulgar, Ermeni ve Yahudiler'e oranla Türkler'le, Pomak Türkler'i çoğunluktaydı. Türkler, 1923'te toplam nüfusun % 67'sini oluşturmaktakta iken, 1990'lı yıllarda % 40 civarına azalmıştır. 1991'de Batı Trakya'nın nüfusu 360 bin olmasına rağmen, Türkler'in sayısı 130.000 – 150.000 civarında kalmıştır. Halbuki nüfus artış % 2.8 olan Batı Trakya Türkleri'nin sayısının 500 binin üzerine yükselmesi gerekirdi.14 Helsinki Watch Komitesi'nin de 1990'da Batı Trakya ile ilgili yazdığı raporda, nüfus artış hızının % 2 olarak hesaplandığı bile, Türk azımı'nın sayısının 500 bine ulaşması gerektiği, ancak 1923' ten itibaren 300–400 bin Türk'ün bolgeleri terk ettiğinden bunun gerçekleşmediği belirtilmiştir.15 Türk nüfusunun 72 yıl önceki düzeyde kalması ve oranın Yunanlılar karşısında giderek azalması, Türkiye, Almanya, ABD, Avustralya vd. ülkelere yüzbinlerce soyaçığınız göç etmek mecburiyetinde kalmasına dolaşısız. Tabii ki bu durum, azınlık üzerindeki Yunan hükümetlerinin uyguladığı asimilasyon ve baskı politikalarının boyutlarını ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekeridir.

2. Batı Trakya Türk Toplumunun Azınlık Hakları

Asırlarca Türk yurdu olan ve nüfusunun ekseriyetini Türkler'in oluştur-

14 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 7, 12, 14.
15 Lois Whitman, Destroying Ethnic Identity, The Turks of Greece, Helsinki Watch, ABD Ağustos 1980, s. 2.

a) 1913 Atina Barışı


b) 1920 Yunan Sevri

10 Ağustos 1920 yılında bir tarafta Yunanistan, diğer tarafta İngiltere,

17 Baskin Oran, Türk Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, İstanbul 1991, s. 62–63.


c) 1923 Mükadele Sözleşmesi


---

10 Ağustos 1920’de, Svr’de "Osmanlı Sevri", "Yunan Sevri" ve "Trakya Sevri" olmak üzere üç ayrı anlaşma imzalanmıştır.
18 Bahtiyar Ören, a.g.e., s. 72-74.

d) 1923 Lozan Antlaşması:

Yukarıda bahsedilen protokolün yanı sıra, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalananan Lozan Barış Antlaşması'ının 37. maddesinden 45. maddesine kadar olan kısmını kapsayan ve "Aznlıkların Korunması" başlığını taşıyan, Birinci Bölümün Üçüncü Kesiminde, Türkiye'deki Müslüman olmayan aznlıklarla Yunanistan'daki Türklerin statüsünü belirleyen bazı temel hükmüler getirilmişdir. Burada yer alan hükmüler ise şunlardır: 38. maddede Türk ve Yunan hükümetleri ırk, dil, din, milliyet ve doğum yeri farklı gözetmeksizin vatandaşların tümüne hayat ve hürriyetlerini en geniş biçimde sağlamayı taahhüt etmiştir. 39. maddeye göre; aznlıklar din, inanış veya mezhep ayrılığı bakılmaksızın, hâkim unsuru faydalanlığı bütün siyasi ve medeni haklardan istifade edeceklerdir. Bütün vatandaşlar din ve milliyet ayrımlı yapılmaksızın kanun önünde eşit olacak, kamu hizmetlerine alınacak, çeşitli meslek ve işlerde çalışacak, kendi dillerini mahkemelerde sözlu olarak kullanabileceklerdir. 40. maddeye göre; aznlıklar her türlü hayır, dinî, içtimai ve eğitim-öğretim kurumunu kurmak, yönetmek, denetlemek, buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dini törenlerini serbestçe yürütmek hususlarında asılı unsur ile eşit haklara sahip olacaktır. 41. maddeye göre, aznlik çocukların ilkokullarda kendi dilleriyle öğrenim görebilmeleri için uygun kolaylıklar sağlanacaktır. 42. maddeye göre; aznlıklarla ait ibadet yerleri, mezarlıklar ve dini kurumlar devlet tarafından korunacaktır. Aznlik vakıflarının, dini ve hayrî kurumlarının çalışmasında veya yenilerinin kurulmasında her türlü kolaylık gösterilecektir. 43. maddeye göre; aznlıklar dini inanışlarına aykırı veya dini törenlerini bozacak herhangi bir davranışa zorlanmayacaktır. 44. maddeye göre; yukarıda kaydedilen hükmüler devletlerarası nitelikte sayılarak Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altına alınmıştır. 37. maddeye göre; söz konusu hükmüler temel yasa olarak tanınacak,
Bati Trakya Türkleri

hiçbir kanun, yönetmelik ve resmi işlemin bunlarla ters düşmesine müsaade edilmeyecektir. 45. maddeye göre ise, Yunanistan 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. ve 44. maddelerdeki hükümleri kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa uygulayacağını taahhüt etmektedir.22

Görüldüğü gibi Yunanistan irk, dil, din, milliyet ve doğum yeri farklı gözetmeksziniz vatandaşların tümüne, kanunların himayesinde eşit bir hayat sağlamayı taahhüt etmiştir. Türk azınlığına devletin diğer vatandaşlarının faydalandıkları siyasi ve medeni haklardan aynı şekilde istifade etme, kendi ana dilinde eğitim yapma, özel hayatında, ticarette, dinde, basın – yayında, kamu organları ile ilişkiler ve mahkemelerde Türkçe'yi serbestçe kullanma, vakıf kurma, mülk edinme ve dinî inanışlarının gereklerini serbestçe yerine getirebilme, daşınım ve göç etme haklarını tanyacagına güvence vermiştir. Hatta Yunanistan, bu hükümleri temel yasa olarak tanımaya, hiçbir kanunun ve resmi işlemin bunlarla çelişmesine izin vermemeyi kabul etmiştir. Bu antlaşma ile Yunanistan'ın taahhüt altına girdiği hükümler devletlerarası nitelikte sayılarak, Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında alınmıştır. Buna rağmen Yunanistan, soydalılarımızda Lozan Antlaşması hükümlerini uygulamaktan her zaman kaçınırmıştır.


Bati Trakya Türkleri, yukarıda bahsettigimiz milletlerarası ve ikili anlaşmaların yansıısı, Yunanistan'ın günümüzde kadar imzalara katkı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Helsinki Nilay Senedi, AGIK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) Sonuç Belgesi (Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasası), Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi tüzükleri, ayrıca irk ayrımına karşı olan çeşitli sözleşme ve anlaşmaların getirdikleri insan hak-


3. Yunanistan'ın Soyaşlarınımıza Yaptığı Baskılar

Yunanistan soyaslarınızı yok etmek, göç ettmek ve eritmek maksadıyla sosyo-kültürel, siyaset, hukuk, iktisadi ve sosyal alanlarda çeşitli baskılar uygulamaktadır. Milli politika haline getirilen bu baskılar ise birkaç ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar da:

a) Türk okulları, vakıflar ve müftülüklerine yapılan baskılar,

b) İktisadi, idari, sosyal ve siyasi alanlarda yapılan baskılar,

c) Türk varlığı ve kültür eserlerini yok etme politikası tasarında... 24

a) Türk Okulları, Vakıflar ve Müftülüklerine Yapılan Baskılar

(1). Okul ve Vakıflara Yapılan Baskılar

Batı Trakya Türkleri'nin hukuk statüsünü ve haklarını belirleyen antlaşmada ile sözleşmeler, soyaslıklarında kendi ana dillerinde eğitim yapmak, okullar açmak, dinî ibadette bulunabilecek, hayır, dînî ve içtimai kurumlar kurmak, bunları yönetmek ve desteklemek hakkını vermektedir. Bu hakların yanı sıra Türk azınlığının vakif, müftülük ve eğitimiyle ilgili ilk Yunan Kanunu, 3 Temmuz 1920 tarihinde, 2345 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Bununla Türk azınlığına okul açma, bu okulları yönetme, öğretmenleri atama, vakıf gelirlerini azınlık eğitimize tahsis etme, vakıfları cemaat idare heyetlerince yönetme, müftüleri ve cemaat yöneticilerini seçme hakları verilmiştir... 25


26 The Minority Rights Group, a.g.r., s. 32-33.
27 Uluslararası İlişkiler Ajansı (İNAF), Türk–Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, İstanbul 1992, s. 65, 67.

Diğer taraftan, Yunanistan Millî Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı'nca 1984 yılında, Gümülcine ve İskeçe'de bulunan iki Türk lisesinde din ve Türk dili derslerinin haricindeki bütün derslerin yıl sonu sınavlarının Yunanca ve iki Yunanlı'nın yer alacağı 3 kişilik kurulca yapılmamasına emir verilmiştir. Bu uygulama sonucunda 1984/85 öğretim yılında sadece bir öğrenci mezun olmuştur. Çıktı olan zorluklardan dolayı, 50 yıldan beri Yunan üniversitelerinden mezun olan saygılarınından sayısının 10 kişiye bile ulaşamamıştır ve

---

29 Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 1103.
31 Halil Eren, a.g.e., (1), s. 20–21.
32 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 58.
34 A.g.e., s. 15–16.

Özetle; Yunanistan, Batı Trakya Türkleri'nin azılık olarak ayakta kalabilmesinde eğitimin büyük rol oynadığını bilmektedir. Bu yüzden Batı Trakya Türk toplumunu çağdaş eğitim imkanlarından mahrum bırakmakta, Türk eğitim kurumları üzerinde uyguladığı baskılarla buraları neredeyse işlemez hâle getirmekte ve soydaşlarımızın millî kimliklerini uzun vadede eritecek bir eğitim politikası takip etmektedir.

(2). Müftülüklerle Yapılan Baskılar

Tüm azılığa uygulanın dini baskıları iki kategoride değerlendirilmek mümkündür. Bunlardan birincisi, Türkler'in dini hayatlarını sürdurmelerine yapılan çeşitli engellerdir. İkincisi ise, son zamanlarda güncel bir mesele hâlini almiş olan müftülerin seçimine müdahaledir.


35 Yusuf Sannay, a.g.e., s. 259; Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 99.
36 Nadir Yaz, a.g.e., s. 27.
37 Abdurrahim Dede, Rumeli'de Bırakılanlar (Batı Trakya Türkleri), İstanbul 1975, s. 123-124.


38 Baskın Oran, a.g.e., s. 159-160.
39 Reha Polat, a.g.e., s. 10-11, 13.
40 Baskın Oran, a.g.e., s. 169-172.

Ne yazık ki, Yunan resmi makamları, milletlerarası hukukun gereklilerine uymadıkları gibi, kendi anayasalarının hükümlerine de aıyı bir tavur sergilemişlerdir. Yunan Hükümeti, hem İskçe'deki Türk-İslam aznılığı seçimle görevi getirdiği bir müftüyü hapsetmiş, hem de müftülük makamına işbirliği yapacak birini atama suretiyle getirerek, soydâşlarınının dinî liderler vasıtasıyla yönendirip içten yıkmayı hedefleyen bir tutum sergilemiştir.

b. İktisadi, İdarî, Sosyal ve Siyasi Alanlarda Yapılan Baskılar

(1). İktisadi Baskılar

Bati Trakya Türkleri’nin % 95'i tarım ve hayvancılıkla, % 5'i ise küçük esnaflık ve işçilik ile geçimini sağlamaktadır. Tarımla uğraşanların üçte ikisi tütün yetiştiricisidir. Yunanistan genelinde nüfusun % 56.2'si şehirde ve % 43.8'i köyde oturmakta iken, Türkler'in % 20'si şehir ve kasabalarda, % 80'i de köylerde yaşamaktadır. Dolayısıyla soydâşlarınının büyük çoğunluğu toprağa bağlı olup geçimini tarımla sağlamaktadır. Bu sebeple Yunan yönetimi, Türkleri bölgeden gözle zorlamak ve iktisadi bakımından çöktürek amacıyla, sistemli bir tarza soydâşlarınının topraklarını ellerinden almıştır. Yunanistan bu politika hemen Lozan Antlaşması'ndan sonra başladı. İlk sahada, Anadolu'dan gelen Rumlar’ın yerleştirilmesi için, Bati Trakya’da kamulaştırılan topraklar üzerine 572 Rum köyü kurulmuştur. Aynı şekilde, Sovyetler Birliği’nden Yunanistan’a göç etmiş "Pontuslar" da Türk toprakları üzerine yerleştirilmiştir. Ayrıca 1952/2185 sayılı kanuna dayanılarak Türkler’a ait topraklar sözde topraksız köylüye verilmek üzere alınmış ve Rumlar’a iskân etmeleri için dağıtılmıştır. Bunun adına da "Toprak Reformu" denilmiştir. Zaman zaman uygulanan "toprak birleştirilmesi" yöntemi ile Türk aznılığı elindeki verimli topraklar alınarak bunların yerine çorak araziler verilmiştir. Öyle ki, bu maksatla 1993’te, Yunanistan Tarım Bakanlığı, Bati Trakya’da 580.000 dönüm arazide toprak düzenlenmesini öngören

41 Bati Trakya Dernegi, Bati Trakya Aznılığı İnsan Hakları ve Belgeler, Ankara 1987, s. 6.

Türk heyetinin, Lozan Barış görüşmelerine katılan devlet temsilcilerine sunduğu verilere göre, 1920-1923 yıllarında Batı Trakya'da taşınmaz malların dağılımı şöyledir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Milletler</th>
<th>Oranlar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türkler</td>
<td>%84</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgarlar</td>
<td>%10</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumlar</td>
<td>%5</td>
</tr>
<tr>
<td>Çeşitli</td>
<td>%1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1923'te Batı Trakya'da taşınmaz malların milletlere göre dağılımı.

---

44 Yusuf Sarısay, a.g.e., s. 260-261.
45 Saha L. Meray, a.g.e., s. 61.
46 Yusuf Sarısay, a.g.e., s. 261.
48 Saha L. Meray, a.g.e., s. 61; Nadir Yaz, a.g.e., s. 79.

(2). Vatandaşlıktan Çıkarma:


Görüldüğü gibi, Yunanistan Vatandaşlık Kanunu'nun 19. maddesi, "Grek asıllı olan" ve "Grek asıllı olmayan" tarzında ırk ayrımına dayanmaktadır. Bu madde ile yapılan uygulamalar, Yunan Anayasasının bütün vatan-

49 Cengiz Orhonlu, a.g.e., s. 1102. 
50 The Minority Rıhtıqs Group, a.g.r., s. 33; Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 30; Baskın Oran, a.g.e., s. 213.
51 "Bati Trakya Sorunu, Batı Trakyalarının Sorunları ve Çözüm Yolları", (21 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da düzenlenen panel), Batı Trakya'nın Sesi, Yıl: 7, Sayı: 60, İstanbul Mart 1994, s. 6-7; Uluslararası İlişkiler Ajansi, a.g.e., s. 20, 30, 93.

(3). Yasak Bölge


"Yasak Bölge"deki soyaçağımızın seyahat ve sosyal faaliyetleri Yunan makamlarına kontrol altında alınarak sınırlanmıştır. Burası adeta bir tecrit kampı hâline getirilmiştir. "Yasak Bölge"ye giriş çıkışlar bölge askeri komutanlığının ve polisin netinden altında yapılmaktadır. Askerî komutanlık veya polisten özel izin belgesi alamayanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmemektedir. Bölge, 24.00 ile 08.00 saatleri arasında ise giriş çıkışlara tamamen kapatılmaktadır 55. Nüfus çoğunluğunu Pomak Türkleri'nin oluşturduğu "Yasak Bölge"de Türkçe'nin konuşulması, okullarda Türkçe eğitim–öğretimimin yapması, Türk radyo ve televizyonlarının izlenmesi engellenmektedir. Türkiye'den gazete, dergi, kitap vs. yayınların girmesine müsaade edilmemektedir. İdarî makamlar, buradaki halka her fir-

52 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 88.
53 The Minority Rights Group, a.g.r., s. 32; Baskın Oran, a.g.e., s. 219-220.
54 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 27-28.
55 Nadir Yaz, a.g.e., s. 49-50; Baskın Oran, a.g.e., s. 25, 219-220.


(4). Türkler'e Yönelik Saldırılar

Batı Trakya Türkleri üzerindeki tahrikler, zorbalık, dövme, öldürme fiilleri veya cami, ev ve işyerinin tahrip edilmesine kadar uzanan saldırılar her devirde yaşandırılmıştır. Özellikle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması paralel olarak bu saldırılar yoğunlaşmıştır.


(5). Siyasi Baskılar

Batı Trakya Türkleri seslerini duyurabilmek için, Yunan siyasi partilerinin listelerinden aday olan Türkler'i yıllara desteklemiş ve Yunan Parlamentosu'na birkaç temsilci sokabilmislerdir. Ancak Türkler üzerindeki baskılar devam etmiştir. Zaten Yunan partileri, Batı Trakya'daki meseleleri çözümlemek düşünmesiyle değil, sadece fazla oy alabilmek için, Türkleri kendi

60 Ahmet Aydınlı, Batı Trakya Faciasının İç Yüzü, C. 1, İstanbul 1971, s. 52.
61 Baskı Oran, a.g.e., s. 186–187.
62 Yusuf Sarısay, a.g.e., s. 261; Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 48–50, 68–69, 96–97; Baskı Oran, a.g.e., s. 190–194.
Bati Trakya Türkleri


63 Türkiye Gazetesi, 9 Ekim 1993.
64 Yusuf Sarnay, a.g.e., s. 261-262.


c. Türk Varlığı ve Kültür Eserlerini Yok Etme Politikası

(1). Türk Varlığının İnkâr Edilmesi


Yunanistan’da “Mareşal Papagos Kanunu” ile “Türk İlkokulları” kavramı resmen kullanılmış ve Türkler’e verilen diplomatlarla, tadıksınameler Türk dili ile yazılılmıştır. Yunan hükümetleri de Türkiye ile nota teatilerinde Batı Trakya’da azınlığın Türk olduğunu kabul etmiştirlerdir.69

Batı Trakya’da Türk azınlığının hakları, 1975 yılında kabul edilen Yunan anayasası ile de koruma altında alınmıştır. Örneğin; Madde 5/2’de: “Yunanistan topraklarında yaşayan herkes, milliyet, ırk veya dil, din ve siyasi inanç farklı gözetmekszin hayat, şeref ve özgürlüğünün tam olarak korunması hakkına sahiptir...” denilmektedir. Ancak Yunanistan, yalnız milli terasası antlaşmalara öngörülen yükümlülüklerini değil, kendi anayasa ve kanunlarını da ihlal etmektedir.

Batı Trakya; diliyle, ananesiyle, giyimyle, hayat tarzıyla, tarih

68 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, C. I., Ankara 1989, s. 177, 178, 183.
69 Yusuf Sannay, a.g.e., s. 262.
70 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 87-88.


1986 yılında Trakya İstinaf Mahkemesi, "Türk" kelimesinin Türkiye'nin vatandaşlarını tanımladığı ileri sürerek "Müslüman Yunanlıları" tarif etmek üzere "Türk" kelimesinin kullanılamasının kanun düzenini tehlikeye düşüreceği!" sonucuna varmıştır. Bu gerekçeyle de "Batı Trakya Türk Öğret-

menleri Birliği’nin kapattılmasına karar almıştır. 1988 yılında da Yunan Yargıtayi bu karar onaylamıştır. Böylece 1927’de açılan “İskeçe Türk Birliği”, 1936 yılında kurulan “BATI TRAKYA Türk Öğretmenler Birliği” ve 1938’den itibaren faaliyette bulunan “Gümcüline Türk Gençler Birliği” kapattı-

Türk azınlığının millî kimliğini inkâr eden en ağır Yunan eylemlerinden biri de, 1989 Ekim’i’nde seçim kampanyaları sırasında, sırf kökenlerinin Türk olduğuunu belirttikleri için, Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif’in aleyhine davanın açılmasıdır. 25–26 Ocak 1990 tarihlerinde, Selânik Bidayet Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, “Türk kelimesini kullanmak suretiyle halk arasındaki toplumsal hızuru bozarak Ceza Mahkemeleri Ussulü Yasası’nın 192. maddesini ihlal ettikleri” gerektiğini söyleşenle Bati Trakya Türk azınlığı liderleri 18 ay hapis ve 100 bin Drahmi para cezasına çarpılmışlardır.


(2). Türk – İslâm Kültür Eserlerinin Tahribatı:

Bati Trakya’daki (cami, mescid, tekke, türbe, medrese, imaret, han, hamam, saat kulesi, köprü, çeşme gibi) tarihî Türk-İslâm kültür ve sanat eserleri de sistemi bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Bunun için kamulaştırma, eserlerin orjinal vasfını bozma, onarımı engel çıkararak yıkmayıni sağlama, çeşitli bahanelerle hizmet dışı tutma, saldırm, kundaklama vb. yollar takip edilmektedir. 1913’ten günümüze kadar yapılan tahribati anlamak için ise, Osmanlı döneminde bölgede yer alan bazı Türk-İslâm kültür eserlerinin sayısını vermek yeterli olacaktır. Osmanlı döneminde; Dedeagaşa 11 cami ve mescid olmak üzere 14 eser, Dimetoka ve çevresinde 133 cami ve mescid, 8 medrese, 18 mekteb, 11 tekke olmak üzere 187 eser, Gümcüline’dede 76 cami, 35 mekteb, 27 han, 28 hamam olmak üzere 295 eser, İskçe

4. Sonuç

Sonuç olarak, Bati Trakya'da yaşayan 150 bin Türk, doğup büyüdüğü bölgeyi vatan olarak benimsemiştir. Bu soydasılarımız, Yunanistan tabiıyete getService kalmakla birlikte, milliyetlerinden, dinlerinden gürur duyar, Türk ve Müslüman olarak hayatlarını devam ettirmek azmindedir. Türk azınlığı, ikinci sınıf muamelesi görmesine rağmen, Yunan Devletine saygılı olmaya ve vatandaşlık görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam etmektedir. Ayrıca Yunanistan'da bağımsızlık mücadelesinde bulunmayan tek azınlık

74 Bati Trakyalılar Derneği, Yunan Kültür Emperyyalizmi ve Türk–İslam Eserleri, Ankara 1986, s. 33.
76 Baskın Oran, a.g.e., s. 187.
78 Yeni Bati Trakya Dergisi, S: 82, İstanbul Ocak 1990, s. 7; Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 7.
79 Uluslararası İlişkiler Ajansı, a.g.e., s. 7.
Türkler'dir. Dr. Sadık Ahmet konuya de förenirken: "... Yunan hükümeti bilme-
lider ki, biz hiçbir zaman özelik istemedik. Biz Yunan vatandaşızız. Ancak
bizim toplumumuzun halkları tanınmalıdır. Bu benim siyasi mücadelemizin an-
lamıdır..." demektedir.80 Buradan da görüldüğü gibi, soydaşlarımızın bütün
istedikleri temel hak ve hürriyetlerinin verilmesi ve insanca yaşamalarının
temin edilmesidir. Türk azınlığı bunu elde etmek için ise, silahlı eylemlere
girişmemekte ve terör faaliyetlerine başvurmamaktadır. Türk toplum üstek-
lerini elde etmek için, hukuki kurallar çerçevesinde ve demokrasiye uygun,
amma kararlı bir tarzda mücadelede bulunmaktadır. Ancak Yunanistan'ın
tavrında bir değişiklik olmayınca, haklarını milletlerarası platformlarda
da aramaya başlamıştır. Böylece, Batı Trakya Türk azınlığının insan hak-
larının ihlalleri, milletlerarası bir insan hakları meselesi hâline gelmiştir.
Yunanistan'ın Türk azınlığı üzerindeki insan hakları ihlalleri, üyesi olduğu
Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi'nde de eleştirilmeeye başlanmıştır.
Helsinki Watch Teşkilatı ve ABD Dişleri Bakanlığı'nın raporlarından
sonra, AGİK ve Milletlerarası Af Teşkilatı da konuya eğilmiştir. Örneğin
1990 yılında "Helsinki Gözlemciler Teşkilatı"nin hazırladığı raporda: "Bati
Trakya'da insan hakları tamamen çiğnemektedir. Buradaki Türkler'in mil-
lî kimlikleri yok edilmektedir"81 tarzındaki ifade ile Yunanistan'ın takip
ettiği bu acımasızca politika dile getirilmiştir.

Yunan yönetimi, Türk düşünülüğünü millî bir politika, hatta millî bir
ideoloji olarak benimsemmiştir. Yunanistan'da hükümetler değişir, ama Türk
düşünülüğünü politikasını aynı kalır. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ile mesele-
lerini çözümlemeye ve dostane ilişkiler kurmaya yanaşacak yerde, Batı
Trakya meselesi dahil olmak üzere, tartışmalı olan bütün konuları tarı-
mdırmaaktadır. Hatta Yunanistan, Batı Trakya'ya yönelik özel politikalar
geliştirmek maksadıyla "Kuzey Yunanistan Bakanlığı" adlı bir teşkilât
kurmuştur. Bu teşkilât ise öncelikle Batı Trakya'nın Türkler'den arındırma-
sı ve huzur bir tarzda "Yunanlaştırma" tarzındaki devlet politikasını
destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.Tespit edilen politikalar netice-
sinde de Yunan yönetimi, hukuki statüleri ve hakları ikili ve milletlerarası
antlaşmalarla güvençe altına alınmasına rağmen, soydaşlarımız üzerinde
devlet terörü estirmekte, asımlayış, baskı ve zulüm uygulamaktadır. Yuna-

80 Uluslararası ilişkiler Ajansı, a.g.e., s. 94.

Yunan yöneticilerinin Türk azınlığına karşı tartışmasız "dostane" olmayan tavırları ve mahkemelerin soydaşlarımızın cezalandırılmasına ilişkin kararları, örneğin Dr. Sadık Ahmet'in ve İbrahim Şerif'in hapsedilmeleri veya 24 Ocak 1995 tarihinde Larissa İstinaf Mahkemesi'nin İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın tutuklanmasına dair karar:

- Azınlık haklarına ve Lozan hükümlerine aykırıdır.
- Din ve vicdan hüriyeti ile bağışlanmamaktadır.
- Yunan yönetiminin kendi anayasası ve milletlerarası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir.
- Yunan mahkemelerinin devamlı olarak Türk azınlığının temel insan haklarına aykırı kararlar aldığını delilleridir.

Yunanistan tarafından Batı Trakya Türklerine karşı uygulanan bu politikanın ve yapılan baskıların başka sebepleri arasında ise:

1- Yunanistan'ın "Megali Idea" hedefini gerçekleştirme hayali.
2- Yunanistan'ın Türk, Arnavut, Makedon, Bulgar ve diğer azınlıkları
ortadan kaldırarak tek bir "Ortodoks–Helen Milleti" meydana getirme düşüncesi,

3- Batı Trakya'daki Türk varlığını yok ederek asırlarca Türk yurdu olan bölgeyi, Yunan toprağı hâline getirme çabaları,

4- Yunan toplumunun, özellikle idarecilerinin fanatik Türk düşmanı olması,

5- Yunanistan'ın 500 yıl Türk idaresinde kalmasının ve Yunanlıların Türkler'e karşı tarihteki mücadelelerde daima yenilmesinin yaratdığı aşağılık kompleksi,

6- Avrupa devletlerinin, Türk azınlığına yapılan baskılar karşısında ses çıkarmamaları, hatta zaman zaman Yunanistan'a destek vermeleriyle "Doğu Meselesi"ni sinsice devam ettirmeleri,

7- Batı Trakya Bölgesi'nin, Doğu Trakya'nın tabii bir uzantısı olması ve Türkiye'ye yakın bulunması,

8- Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusunun oldukça yüksek oranda bulunması,

9- Batı Trakya Türkleri'nin, 1913 yılındaki Batı Trakya Türk Devleti gibi, bir devlet kurabilecekleri endişesi,

10- Türkiye ile Yunanistan arasında çıkabilecek bir savaşta, bölgedeki Türkler'in Türkiye'nin yanında yer alabileceği süplesi,

11- Türkiye'nin Kıbrıs konusunda olduğu gibi, Batı Trakya Türkleri'nin kurarmak için müdahalede bulunabileceğî korkusu,

12- İstanbul'da sadece 5–6 bin Rum'un kalmasından dolayı, bunlara karşı müteakip çercevesinde alınacak önlemlerin çaydırıcı niteliğini kaybetmesi,

13- Yunanistan'ın Türkiye ile olan diğer meselelerini Batı Trakya'ya yansıtması ve Kıbrıs konusunda Batı Trakya'yi bir koz olarak kullanması gibi hususlar yer almaktadır.

Bütün baskılarla rağmen, Batı Trakya Türkleri günümüzde kadar kendi millî benlikerini muhafaza etmeyi ve ayakta kalmayı başarmışlardır. Gelecekte de, aynı şekilde bu soyądaşlarımızın Türk kültürünü, dillini, adet ve geleneklerini sürdürmeyeye ve Yunan baskılarına karşı millî varlıklarını korumaya devam edeceklерine dair olan inancımız sonsuzdur. Dr. Sadık Ahmet'in

Bu vesile ile "şüpheli bir trafik kazasında" kaybettüğümüz Batı Trakya Türklüğü’nün önderi, insan hakları savunucusu, eşsiz kahramanı Dr. Sadık Akmet’i saygıyla anıyor ve Türk milletinin gönlünde ebedi yaşayacak olan bu büyük insan için Tanrı'dan rahmet diliyorum.

82 Uluslararası İlişkiler Ajansi, a.g.e., s. 104.
GARBİ TRAKYA
NÜFÜS GRAFİKLERİ
TABLOSU

GARBİ TRAKYA'DA KAZĂ TAKSİMĂTI ÜZERİNE
NÜFÜS NİŞBETLERİ

<table>
<thead>
<tr>
<th>group</th>
<th>nüfus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türk</td>
<td>747.628</td>
</tr>
<tr>
<td>Rum</td>
<td>110.041</td>
</tr>
<tr>
<td>Bulgar</td>
<td>110.741</td>
</tr>
<tr>
<td>Yahudi, Ermeni ve Ulah</td>
<td>9.234</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Carte de la Thrace-Occidentale

Indiquant la proportion des différentes populations

1868 k. m. c.
1256 k. m. c.
2481 k. m. c.
265 k. m. c.

Turcs
Grecs
Bulgares
1er Arm. VI

BULGARIE
MÉDITERRANÉE
MÉDITERRANÉE
CARPEA
MACE
DOMINE

1868 k. m. c.
1256 k. m. c.
2481 k. m. c.
265 k. m. c.

Imp. Amiré