## Komimyist <br>   <br> Zakafkasja firkə təşqilatı muhimm vəzifalər karşssnda.



 arestarisi uzra zak afkasadda feni kyryilys devriado karsuda dyran bojuq maspaplat baktanda mu biman laratiar cotatumbedre.

 dirateq, whyyna blatadar otarak, kolfonas on enni byryuzza jo tasyan atma luaranda hata acoivequ: Zakertasial fire to glatats kartybsonda dyfan osas me spotardir.
Bynlarb duzquin tamamita hejeta necirmaq, Zaxarkasja ca
 Pa yazatitin bir jera topatagrast na, islarth codd syrotd plapla dustmastanb, syra ya towrrufal Suramiatian by gunua tapbina






Azerbaycan Komünist Partisi Yayın Organı Kommünist Gazetesi

## ALİ FETHI OKYAR'IN BEKIRAĞA'DAN MALTAYA UZANAN HAPIS HAYATIN'A KENDI KALEMINDEN VE HATIRALARINDAN BIR BAKIŞ

A VIEW FROM HIS OWN PEN AND EXPERIENCES OF ALI FETHI OKYAR'S PRISON LIFE IN BEKIRAĞA AND COTINUES IN MALTA

Yrd.Doç.Dr. İhsan Sabri BALKAYA*

Ali Fethi Okyar Osmanlı Devleti'nin yikulma sürecinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluṣ ve inklapların yapılma döneminin en önemli şahsiyetlerinden biridir.Bekirağa Bölügü'nde başlayan ve Malta adasında San Salvador,Vardela kş̧lalarında devam eden hapis ve sürgün hayatuna geçmeden önce kısaca hayat hikayesine değinmek yerinde olur.

Ali Fethi Bey 29 Nisan 1880 ylında Pirlepe'de doğmuştur¹.Sekiz yaşına kadar Pirlepe'de kalmış daha sonra Manastrra giderek Ilköğrenimini burada tamamlamıştur.2Manastırda Askeri Rüştiyeyi de tamamladıktan sonta Manastur Askeri Lisesi'ni 1897 yllnda bitirmiştir. ${ }^{3}$

Ali fethi'nin gençlik ylları Makedonya topraklarında geçmiştir.Bu bölgedeki etnik,siyasi ve sosyal yapı Ali Fethinin kişilik,şahsiyet ve fikir dünyasının da șekillenmesinde etkili olmuştur. 1898 yilinda Manasturdan İstanbul'a gelen Ali fethi Hatp Okuluna başlamışurur.

* Atatürk Üniversitesi, Kazum Karabekir Eğtim Fakültesi, Illköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler ABD,Erzurum.
1 T.C Emekli Sandığı Arģivi. Vatanı Hizmet Tertibi (V.H:T) 00621
2 Fethi Tevetoğlu, 'Ali Fethi Okyar'm Günlük Hatralar'", Türk Tarihi Belgeleri Dergisi, T.T.K Yayndarı, C:113,S:16 (Ankara 1987), s. 113.
3 Tevetoglu, "Ali Fethi Okyar'n Günlük Hatıraları", s.113.

$$
41-58
$$

tulumba yapar (2) Bunu 1717'de Tu fenkhane denilen yerde çıkan yanginda kullanır ve aynı yıl büyük Tophane yangıninda büyük faydaları görülür.

Râşid tarihine göre, ilk tulumba 1719 Ramazanının onuncu günü Sultanselim' de çıkan yangında kullanılmaya başlandi. 1720 Balkapani yangınında bu tulumba, suyu minare boyuna çıkarabildi.

Bunun üzerine Sadrâzam Nevşehirli Ibrahim Paşa kendisini, günde, padişah emriyle 120 akça ile yeniçerilerin der-gâh-ı âlîsi baştulumbacılığına getirdi. İstediği teşkilâtı yaptırdı ve ona bir kışla temin etti. Mezar kitabesinde, yanına kimleri aldığı, aldıkları ücrete kadar kaydedilmistir. Bunlar 150 kadar vardı. 50 neferi günde 15 akça alıyordu. 30 akça ile bir odabaşı, 26 akça ile bir kâtip, 60. akça ile ocak kâhyalığı ihdas edilmişti. Ortaları Sehzâdebaşı'ndaydı.

Dâvud, isminin başina eklenen «Gerçek» sifatıyla senelerce bu hizmette çok faydalı olur ve 1733'de ölerek Haseki'de tulumbacılar için ayrılan Taşkasab'a yakın bir mezarlığa gömülür. Burası benim doğduğum mahallede olduğundan 1920 de kabrinin resmini aldım. Hazirede gömülü diğer zabit ve çavus tulumbacıların meveut kalabilen sayılı birkaç tasını da inceledim.

Bütün pehleleri ön ve arka taşlariyla birlikte, hududu genişletilen Haseki hastanesi içinde kalmış ve Klakson Yasağı ismi verilen hastanenin bir binasının kapısı önüne rastlamıştır.

Mezarının ortasına dikilen çitlenbik ağacı pehleleri ve diğer taşlarıyla irtibatı bozuyordu. Pehleler bu ağacın yanlarına istinadsiz olarak dizilmişti.

Mezarın baş taşında celî sülüs ile şu kitâbe vardır:
«Dergâh-1 âl̂̂ yeniçerileri tulumbacıbaşısı Dâvud Gerçek ruhiyçün el-Fâtiha, 1146\%.

Bu tulumbacılar mezarlığı her mahallede vaktiyle bulunan sivil tulumbaci ocaklarının zaman zaman ziyaretgâhı idi
ve Dâvud Gerçek mesleğin bir velisi gibi tekrìm olunurdu. Bu sâhada itfaiyecilik yapanlardan, taşları dikilmemesine rağ: men buraya, gömülenler olurdu. Vaktiyle etrafında bir duvarı vardi. Fakat yarım asır önce bundan eser kalmamıştı; taşları yanından geçen sokakta metrûk bir hâlde idi: Mahalle çocukları bu sahada oynadıkları hâlde emsâlinde esefle görüldüğü gibi tahrip edilmemiştir.

1963'de itfaiyeciliğin 250. yılı anıldı. Bir hafta süren törenler yapıldı. Daha önce kurulan İtfaiye Müzesi de bu 250 senelik anma merasimine iştirak etti. 25.XI.1963'te itfaiye müdürümüzün gayretiyle, diğer eski teşkilâta dahil itfaiyeciler, taşlariyla birlikte Edirnekapist Sehitliğine kaldırıldı. Her yıl itfaiyecifer yıl dönümlerinde onları anmaktadırlar.

1826'ya kadar resmî tulumbacılığın tarihini bilemiyoruz. Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte bu ocak da lağvedilmiş, lâkin aynı sene 27 zilhiccesinde birinci Hocapaşa yangını çıkmakla tulumbacılik yeniden kurulmuştur. Her hâl ù kârda geçmişte birbirini takip eden ku.ruluşlarda, Dâvud Gerçek, bugünkü itfaiye teşkilâtımızda olduğu gibi tarikın pî ri sayılarak daima tekrîm edilmiştir.

Ilk tulumbacıbaşı Dâvud Gerçek'le birlikte gelen oğlu, Ali Gerçek'in de hortumcular kâhyalığı öğrenilmiştir.

Dâvud Gerçek'in gömülu bulunduğu Haseki'de Taşkasap'daki haziresinde itfaiye müdür muavini Şeref Bey'in bildirdiği üzere 3-4 tulumbacıbaşı daha gömülüdür. Bunların arasında tulumbacıbaşı İbrahim Ağa 1173 (1759), Tulumbacıbası Sadık Ağa 1154 (1741) vardır.

Bütün bunlar Dâvud Gerçek ile birlikte Edirnekapısı Sehitliği'nde kapıdan girince sağda, dar yolda duvar hizasina bitişik asfalt yolda gömülüdürler.
(2) Bunun fardak dener üst kıstmlart 120 kilodan daha ağstrdı ve madeni borulart mevcuttu. Sonra daha hafifi yaptlmısttr. Gergek Davud, tulumbasina di lerine de (didon bozmast) denmistir.

## Fethi Olyarin Ginalik Hatitralari



T


 St


















 Henh Bey sinthe yok Bati medentyctisi din Whtsan 8880 de fir deped defogan Alt Fet nut thrichy vekatet kadrosunda hizmet gor nus bit afevet me muru olan ismall hakk Bexin oglidur: Sekiz yasina kadar Pirlepede buyuyen
 Hernt te betindiken 1897 ) sonro, $1898{ }^{\circ} \mathrm{ch}$ Hardyy hasimisdir 1901 de Harbiye dan ve
 hocmist 6 b sinitinin bitinesi of arak ogre Hinhaty tomanamayan ve 3. Ordu katrosunde Trathunewns giran beth Beyw Mustafake

 arasind a M Fuad (Ercem Pasa (Orgeneral) Eatheat Sevket Bey (Albay 3id Cater Tayya (Hghthe) Pesa kara Vasif Bey (Albay)

## 28 ağustos

Bugün taarruzun beşinci günü. Öğle raporu her tarafda düsman taarruzlarinın tardedildiğini ve mevzilerimizin mu hafaza edildiğini söylüyor. Pek iyi bir alâmet. Düssman bittabi' kuyve-l taarruzlyesini ilânihâye muhafaza edemiyeceğinden çekilmeğe mecbur olacağı tahmin ediliyor. Bizim ise mütemâdî takviye kıtaatı ile cebhane kuvvetimiz hemen eksilmiyor. Askerin kuvve-i mâneviyesi pek iyi Bakalıml

## 29 ağustos

Bu sabahki rapor, dün oğleden sonra düsmanın sol cenahda ve Beylik Köprü' de bâzı muvaffakıyetlerini kaybediyor Öğleden sonra ise rapor pek geç geldiği için bedbînâne düşünceler meydan aldı. Pek sıkıntılı birkaç saat geçirdim. Nihayet gelen raporda düsmanın iki fırka ile sol cenaha ve bir firka ile merkeze hücum ettiği ve muharebenin devam eylediği ve hücumlarında düsmanın muvaffak olmadığı bildiriliyor. Bir mânâ çıkeramadim. Her halde endise var. Galibe' den, Roma'dan beri mektub alamadığım için dahi pek sıkilıyorum.

## 30 ağustos

Bir intizar günü daha geçirdim. Düşman yalnız Beylik Köprü'den sabahleyin hücum etmiş. Ögleden sonra ne yapdığı henüz mâlom değil. Taarruzun yedinci günüu olduğu halde düsmanın inad ve isrârı mócib-i-hayretdir. Artık def' olub gitmesi lâzım gelirken behemehâl muvaffak olmak için mezbuhâne çaIssyor giki görü̈nüyor. Ümid ederim k bütün mesaisi kendisine azîm telefatdan başka bir sey getirmeyecekdir.

## 31 ağustos

Vaziyet gittikçe daha ümitsiz oluyor. Dün öğleden sonra merkezdeki dördüncü grubun sağ cenåhına hücum eden bir süvari. fikrası ve alayı piyadenin tazyikı ile bu cenah kırılmağa mecbur olmus ve bi-
nâenaleyh tekmil dördüncü grubun ve dolayısiyle diğer grupların vazlyetleri tebdil olunarak evvelki hattan lâakal on kilometre simalde bir hat tutulmuştur. Bugün alınan rapora göre düsman simdi Polatlı'da bulunan sağ cenahımıza siddetle hücûm etmiş. Allah Maliye Müfettişi Muhtar'in hediyesinden râzı olsun. Bu sâyede geceyi oldukça kedersiz geçirmeğe muvaffak oldum.

## 1 eylü

Bu sabahki rapor bir az nikbînâne idi. Dün Çal Daği'na yerlessmek isteyen düs. man tardedilmis. Diğer hücumlari dahi zâyiat ile reddedilmiṣ. Fakat akşama kadar hiç bir haber gelmedi. Binầenaleyh bugünkü vukuattan hiç mâlômat yok. lyi bir sey olsa çabuk mâlOmat verilir nazariyesine göre habersizlik daha ziyade fena bir mânâyı ifade eder. Bu itibarla sabahki nikbinlik yerine muzlim fikirler kaim olmağa baṣladı. Hele yarına kadar bekleyelim bakalım ne duyacağız.

## 2 eylol

Dün düsmanın hücumları tardolunmuş. Yalnız sağ cenahda Polatlı sırtlarında mevziî bir muvaffakıyet kazanmıs. Bu sabah yine aynı cenahda piyade ve topçu ateşi teâti olunuyormuş. Öğleden sonraya dâir bir haber alınmadı. Yarin ögreneceğiz. Bugün äğleden sonra düs. manın siddetli hücumlarina intizar olunuyordu. Bllmiyorum büyük sevinç ve zafer günlerinin arefesinde miyiz? Yoksa Ankara'nın son günlerini mi yasıyo ruz?

## 3 eylol

DÜn öğleden sonra düşman Çal Dağı nı ele geçirmis. Bizim hat dört, bes kilometre geriye alınmış. Bugün cebhede sükûnet var. Șimdiye kadar düşmanın tefevvuku devam ediyor demektir. Verdiği zâyiat ile bu tefervukun zâil olduğunu görecek miyiz? Yoksa bu tefevvuk zâll olmadan bize kat'î bir darbe vurabi-


## Wery : Priveraeds Mevcutus

## ALİ FETHÎ OKYAR'IN GÜNLÜK HÂTIRALARI

(30 Nisan 1921-16 Ekim 1921)

Dr. Fethî Tevetơ̆lu

Türk Millî Mücâdelesi ve Inkılâbı Târihi'nin, Atatürk Çağı'mın ön safta gelen ünlü devlet, diplomasi ve politika adamlarından biri Ali Fethî Okyar (Pirlepe, 29 Nisan 1880İstanbul, 7 Mayıs 1943)'dır. Onun son derece renkli, canlı ve mücâdeleli geçmiş askerî ve siyâsî hayâtı, diplomasi alanında gördüğü başarılı hizmetler, Türk milletinin çok partili demokratik rejime kavuşturulması yolundaki çabalanı, Atatürk Çağı târihçilerinin dikkat ve titizlikle inceleyip ortaya koymağa zorunlu bulundukları hususlardır.*
"Atatürk devri, onun için de ş̈yle bölle bulunmuş olanlarnn, veyâ kendilerini olduklarndan baska türlï sandırmak hevesine kapılanların elinde sömürülüp durmuşıur" diyen Falih Rıfkı Atay, Atatürk'den dinlediği hâtıralar esas tutularak yazılmıs Çankaya'sında: "Fethî Okyar, Atatürk'ün O'nu hį̧ bir zaman fedâ etmeyecek bir arkadaşı idi̛' diye vasıflandırdığı Fethî Bey'den sık sık bahsedilir. Bunlardan biri de şudur: "Mustafa Kemâl, Hükûmet Reisi olarak, kendi dâvâsnt birlikde yürütebileceğ̆ bir ikinci adam aradığı vakit, aklına ilk gelen Ismet Paşa olmamı̧gır. Fethî Bey olmuşdur. Fethî Bey şübhe yok, Batı medeniyelçisi idi."

29 Nisan 1880 'de Pirlepe'de doğan Ali Fethî, çiftçilikle uğraşan, çiftlik ve toprak sâhibi Pirlepe'li İsmail Efendi’nin oğludur. Sekiz yaşına kadar Pirlepe'de büyüyen Fethî, ilk öğrenimini Manastır'da tamamlamış ( 1891 ); Rüşdiye ve I'dâdî tahsillerini de bitirdikten (1897) sonra, 1898 'de Harbiye'ye girmişdir. 1900'de Harbiye'den me'zun olmuş ve 1903'de Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Harbakademisi 56. sınıfının birincisi olarak öğrenimini tamamlamısdır. 3. Ordu kadrosunda ilk kıt'a hizmẹtine giren Fethî Bey, Mustafa Kemâl'in bulunduğu 1904 me'zunlarından bir yll önceydi.

Fethî Bey'in sımf arkadaşları arasında Ali Fuad (Erdem) (Orgeneral), Galatalı Şevket Bey (Albay), Câfer Tayyar (Eğilmez) (Tümgeneral), Kara Vâsıf (Karakol) Bey (Albay), Mustafa (Muğlah) (Orgeneral) ve Mürsel (Bakû) (Tümgeneral) bulunmaktadır.

Iki ayrı sımıdan bulunmalarına rağmen Ali Fethî (Okyar) ve Mustafa Kemâl (Atatürk), gençlik yıllarından bu yana dâimâ yakın arkadaş olmuşlardır. Birbirlerini seven, birbirlerine güvenen iki dost sifatı ile, istibdadla mücâdeleden, birlikde Minber adlı bir gazete çıkarmakdan, Millì Mücâdele'yi başarıya ulaşdırmaya; Türkiye'yi çok partili demokratik rejime kavuşdurmaya kadar, içinde veyâ başında bulundukları çȩ̧idli vatan ve millet hizmetlerinde aynı saflarda omuz omuza savaşan iki samimî silàh ve dâvâ arkadaşının ideal örneğini vermişlerdir.

[^0]au premier rang parmi les langucs étrangères. C'est, ic pense, tout ce que nous pouvons souhaiter dans ce pays...5
$$
\star^{\star} \star
$$

En conclusion, pondant la période 1878-1914, le gouvernement français consacra un effort important et efficace aux œuvres ou établissements culturels et religienx, notamment les écoles. En Anatolie orientale, comme dans tout l'Empire ottoman, la formation d'un nombre important de jeunes Ottomans, surtout des Arméniens et des autres non-musulmans dont la culture et l'usage de la langue française constituaicnt pour la France élément cssentiel en vue de créer. le cas échéant. des zones dinfluence et des milieux intellectuels, scrvaient ses intérèts et ambitions éventucls. Pour ce faire, le gouvernement français continua à augmenter le nombre des écoles et a les subventionner en vue d'implanter aussi de façon durable sa présence culturelle et religieuse. Nous pouvons aussi dire qu'en participant plus tard a tens les projets de partage de la Turguie ollomane, la France réussira à obtenir, au moins sur la carte, une partie importante de l'Auatolic orientalc. Mais elle ne pourra jamais réaliser d'unc facon concrète ses objectifs politiques. Pourtant la présence culturelle de la France continuera à s'y faire sentir jusqu'en 1950.

$$
\begin{align*}
& \text { Hämit BATU et } \\
& \text { Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT } \\
& \text { L'Empice oftuman, la République de } \\
& \text { Turquie et la Ficance. Istabul- } 1936 \text {. } \\
& \text { 3. } 401-404 \text { BN: } 40198 \tag{1936.}
\end{align*}
$$



Mesesnel, Ohrid, raros i jcere, sarin, obadine, Skopje 1934; D. KoXo, Klimertorial manertio S. Pantalgimon i razkophate pri Imarat oo Ohrid, in Godiza Sbomik na Filosofiki Fakallet, Skopje 1948; I. Dujcer, La conquéte turque a la prise de Conetertinople daus la lithérature slave contemporaine, in Byzartinoslerias, siv (Prague 1953), 14-54 (text of the deportation of 1466); $F$. Bajraktarević, Turiti spomovia $: ~ O$ ind (with lengthy French summary) in Prilozi za Oriectahar Filologiju, v (Sarajevo 1954-5), 111-34; B. Cipan, Sara gradika arhitektura oo Ohrid, Skopje 1955; D. Bosković-K. Tomovski, L'architecture maticrele d'Otid (Serbian and French), in Sbornit/Receail de tomecr da Musie National d'Ohrid, 1961, 71-100; A. Nikolovshi, D. Cornakov, K. Balabanov, The caltaral monuments of the People's Republic of Macedonic, Skopje 1961, 209 . 59; Enciklopedija Jususlarije, vi, Zagreb 1965, 372-5; Semavi Eyice, Ohrinix Tiot derive air aceler, in Vakylar Dagisi, vi (Ankara 1965), 137-45; G. PalikruSeva-Krum Tomoviki, Les Tater on Macedoine, aux $18 \mathrm{e}-19 \mathrm{e}$ siede, in fisti de Scomes Congrawo Intem. di Atre Turca, Napoli, 1965, 203-11; K Poporski, Demografski deizonja, in V. Malerski (ed.), Struga i Strusko, Struga 1970, 23-37 (rare 20th century censuses); M. Sokotoski, Oktié i Okridsto po XVT oek, in Makerdonika Akedonjé ne Aratice i Umadnostice, Prilazi, ü/2 (Skopje 1971), 5-37 (fundamental); Hasan Kalexi, Nojsterï pokyfor dakmentia Jugoshariji na Arafitom Jeribu, Pristina 1972, 111-43 (Okhri-zäde Sinãn Celebi's malfone); Kemal Ozergin, Esti bir nizname give Licilith ar Rumeli medreselei, in Tarik Entitiré Dagixi (Leranbul 1973) 4-5 [1973-4], 262-90; A. Mathorshi, Citooni dadari
 1767), in MANU Prilozi, ii/2 (Stopje 1971); Ohrid i Ohridsto niv istorije, kriga atore, Skopje 1978; G. Subotić, Ohridska stikarike ikela XV ode, Belgrade 1980 (with long French summary, fundamental); A. Stojanovski, Gradovite na Matedaxize ad Krajot na XIV do XVII vek, Skopje 1981 (ep. ch. 1); Dremal Ćehajić, Droijti redoei a Jugocloceastió zomljama, Sarajevo 1986, 112-15.
(M. Kiel) OKTAY [sec ocemex].
OKTAY RIFAT (Hozozeu). Turkish author and poet, born in Trabzon in 1914. He was the son of Samih Rifat, author and poet and Governor of Trabzon. He fivished at the Faculty of Law in 1936 and was sent to Paris on a government grant to further his studies. Afier three years be had to come back to Turkey without completing his doctorate because of the start of Worid War II (1940). He worked at the Directorate of Press and Informacion and later practiced law. He died in Istantent on 18 April 1988.

His friendstip with Oriman Vdi, whom he met at secondary school, continued until his death Fie wrote only poetry unil 1960, drama afer 1903 and novels after 1970. In all his wortis, his hiterary syle and themes show great variation because be iined trying his hand at different forms of expression, always renewing himself. Expression or his fediags and his thoughts, and the symbols which be crated, all stemmed from his kern obserasion of real life.

Bithiography: 1. Hisworks. (a) Pcerry. Garip. 194: (with Orhan Veli Kank and Mefih Cevdet
 ütüne pïrlea, 1945; Afagy ywhan, 1952: Karga ile tilk:,



 1984; Kacabir yaz, 19E7, b) Plays. Bir :ivim insanhar.

1962); Yağmur situnta (sazged in 1970); Dirlit düzenlit (staged in 1975); Cal haroz (staged in 1988). (c) Novels. Bir kedinas pricerivida, 1976; Danabwnu, 1980; BGg Larr, 1982.
2. Studies. M. Kaplan, Camharige deri Turt piini, Ankara 1990; M. Unlü and O. Özan, 20.jüghl Türk adebijath, Istanbul 1990; Yesto ederijal dergini, \$ubat Temmuz 1981; T. UYar, Millijed sanat dergini, 15 Ekim 1984; S.K. Aksal, Cawherje gaceteri, 3 Mays 1988.
(Cicom Balu)
OKYAR, 'ALi Fetsí (1890-1943), Turkish statesman and diplomat, was born and broughe up in Macedonia, then under Otroman rule. He entered the War College and Saff College in Istanbul, graduating as a Scaff Captain in 1904. At the War College, he formed a biflong friendship with Mustafá Kemäl [Atarürk]. During service with the 3rd Army, be joined the Commituce of Union and Progress [sec ITHipio we trencei prosityetr], which brought about the revolurion of 1908. He was then posted as Military Artaché in Paris (1908-11) before returning to serve in what is now Libya (1911) and in the first Balkan war (1912). He was briefly elected to the Ottoman Chamber of Deputies in 1912, and in 1913 he resigned from the army to become Ambassador in Sofia (1913-17). After reedection to parliament in December 1917, he joined the cabinet formed by 'Tzuet Pasha as the very end of the Great War. In March 1919 be was imprisoned by the succeeding government of Damàd Fenid Pacha [q. E ], and then transferred by the Brivish to intermment in Maita until 1921. After his release, Fetbi joined the nationalist government led by Murpata Kemanl, becoming Minister of the Interior in Ccuber 1921, and twice Prime Minister (Anguse to November 1923, and November 1924 to March 1925). He then leff parliament, to become Turkish Ambasrador in Paris. In August 1930 he returned to Tarkey to erablish the Free Republican Party (Sotery Cumburija Fitan) This was set up with Atatirt's encourngement as a Liberal opposition to the ruling Repubsion People's Party. Unfortunately the experimear proved premature since, against Fethi's intentions, the party attracted the support of those opposed to the secular institutions of the republic. Accordingty, it was wound up in October 1930. Fechi wes appointed Ambassador to London in 1934, staying there until 1939, when he re-entered the Turtish pariament. He served a term as Minister of Jwsice, but retired in 1942, and died after an illuess in 1943.

Bibliography: W.F. Weiker, Patitiond tatdage end democracy in Turker: the Fra Paty und is giomath,
 s.v. (W. Hale)

ÖLLIEYTU U, Chivath al-Din Muhammad Thar-: (later Khudä-)Banda Otigeytū Sultan, eighth Mongol lilihann of Persia and the peoultimate cirea descendant of Hülegü to rule ( $704-16 / 1304-16$ ). Born in 680/1282, he was like his predecessor Ghazan a son of Arghun, the fourch Illhhin. He succeeded his brocher without serious difficulty, and began a reign which was unusually peaceful by Mongol standards. Ödjeytū does no: appear to have been a notable soldier, and his zeign saw only three major military expeditions. In $706 / 1307$ be attempted, at considerable cost, forcibly to incorporate the Cespian province of Gilan, which had retrained independent, into the Illbanate. In 712/1312-13 be moturted the lass Ihkhannid invasion of Mantỉk territory, unsucessfully besieging Rahba: al-Shzm [sec whena] on the Euphrates; and in 713/1314 he ma obiged to march east to wiard off an invasion of Khurazian by forces


[^0]:    * Dr. Fethî Tevetoğlu: Atatürk`ün Dâvâsını Birlikde Yürütmekde llk Aklına Gelen Arkadaşı: Ali Fethí Okyar, Türk Kültürü, Ağustos 1987, Sayı: 292, ss. 9-17.

