**AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ**

**Doğu’da İlk Demokratik Cumhuriyet**

 28 Mayıs 1918 yılında kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Müslüman Doğu’sunda ilk demokratik parlamentoolu cumhuriyet olma yanında, halkımızın tarihinde önemli bir olaydı. Karışık uluslararası dönemde bağımsızlığını ilan etmiş ve askeri yardıma çok ihtiyacı olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ilk adım olarak Türkiye’yle anlaşma yapma kararı almıştı. Şöyle ki 4 Haziran 1918 yılında Batum’da Osmanlı Türkiye’siyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında dostluk anlaşması imzalanması Azerbaycan halkı için hayati öneme sahip belge olma yanında, Cumhuriyet hükûmetinin imzaladığı ilk devletlerarası anlaşma oldu. Bunun ardınca iyunun 16-da Azerbaycan hükûmeti Tiflis’ten Gence’ye taşındı. Gence’de Nuru Paşanın komutanlık yaptığı 300 danışmandan oluşan Türk askeri temsilciliği dışında, Kafkasya İslam Ordusu askerlerinin neredeyse yarısı yerli halktan toplanmış gönüllülerden oluşmaktaydı.

 7 Haziran 1918 yılında Fethali Han Hoyski başkanlığındaki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükûmeti çok ağır şartlarda, üstüne üstlük bir de soykırım yaşamış Azerbaycan halkını bu zor durumdan çıkarma sorumluluğunu üstlendi. Şöyle ki hükümet 19 Haziranda bütün Azerbaycan’da olağanüstü askeri durum ilan ettikten sonra, acil şekilde devlet kuruculuğu sürecine başladı. Bütün bunların yanında, Azerbaycan hükümeti çalışmalarının önem bölümünü devlet bağımsızlığının korunması ve dış saldırıları önlenmesi için ordu kuruculuğuna yöneltmişti. Ordu kuruculuğu alanında 26 Haziranda Müslüman askeri birliğinin Azerbaycan birliğine dönüştürülmesiyle önemli bir adım atıldı ve yasal olarak ilk milli ordu kuruldu. Bir gün sonra, Azerbaycan dili devlet dili ilan edildi. Bunun peşi sıra 15 Temmuzda Olağanüstü Araştırma Komisyonu kurma hakkında karar kabul edildi ve komisyon 1.Dünya Savaşı döneminde Güney Kafkasya bölgesindeki tüm Türk-Müslüman nüfusa karşı Ermeni Taşnakları tarafından yapılan soykırımı cinayetlerinin araştırıp, canilerin cezalandırmalıydı. 9 Kasım 1918’de mavi, kırmızı ve yeşil şeritli, üzerinde beyaz renkli hilal ve sekiz köşeli yıldız olan bayrak (Azerbaycan’ın şu anki devlet bayrağı) devlet bayrağı olarak kabul edildi. Bağımsız cumhuriyetin milli marşının kabulü ve Azerbaycan’ın milli parasının basılması da, Cumhuriyet hükümetinin başarılı reformlarından biri gibi büyük öneme sahipti.

 27 Haziran – 1 Temmuz 1918 tarihinde Göyçay çevresinde birleşmiş Türk-Azerbaycan askeri kuvvetleri de Bakü Halk Komiserleri Şurası askeri kuvvetleri arasında yapılan savaş sonucu Bakü Şurası askeri kuvvetleri yenildi ve onların Gence üzerine saldırıları önlendi. Kafkasya İslam Ordusu ve Azerbaycan Bölüyü haziran – temmuz aylarında Gence’de, Yevlah’ta, Göyçay’da ve diğer bölgelerdeki ağır savaşta Bolşevik-Taşnak birlikleri darmadağın ederek 15 Eylülde Bakü’ye girdi. Bakü ve diğer illerin kurtarılmasıyla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yönetimini ülkenin bütün sınırlarını denetimi altına almış oldu. Böylece 1918 yılının martından başlayarak Ermeni Taşnaklarının ve Bolşeviklerin Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde ortaklaşa gerçekleştirdikleri kanlı katliamlara, başıbozuklara son verildi.

Fakat öylesine zor uluslararası durumda çalışma yapmalarına rağmen, halkımızın milli uyanışını sonsuza kadar yaşatmaya çalışan Cumhuriyet hükûmeti ve parlamentosu bilimin, eğitimin ve tıbbın gelişmesine çok özen göstermekteydi. Ülkenin her yerinde çeşitli okullar, kolejler, kız okulları, kütüphane ve hastanelerin yapılması o dönemde sosyal-ekonomik konulu reformların gerçekleşmesi yönünde atılan önem adımdı. Bu açıdan Azerbaycan Parlamentosunun 1 Eylül 1919 tarihinde Bakü Devlet Üniversitesinin kurulması hakkında kabul ettiği kanun Cumhuriyet hadimlerinin halk karşısında çok önem tarihi hizmetiydi. Ülkede bilim ve eğitimin gelişmesine özen gösteren Cumhuriyet hükûmeti ve Parlamentosu bu alanda milli insan kaynaklarının hazırlanmasının hızlandırılmasına dikkat etmekteydi. Bu zaman Azerbaycan Parlamentosu hükûmetin teklifine dayanarak 100 Azerbaycanlı gencin devlet hesabına eğitim almak için harici ülkelere gönderilmesine ait yasa çıkarması hiç kuşkusuz, bilim ve eğitime gösterilen büyük dikkat idi.

 Bu dönemde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti parlamento ve hükûmeti dış tehlikeyi önlemek için bağımsız cumhuriyetin uluslararası camiada tanınması alanında yoğun çalışma yapıyordu. Bununla ilgili 7 Aralık 1918 yılında oluşturulmuş Azerbaycan Parlamentosu Paris Barış Konferansına katılmak için Parlamento Başkanı E.M. Topçubaşov başkanlığında büyük yetkiye sahip özel temsilci heyetinin gönderilmesi hakkında karar kabul etmişti. Cumhuriyet döneminin görkemli devlet adamlarından biri olan M. Topçubaşov karşıya çıkan bütün zorluklara rağmen Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin tanınması için çok özverili çalışmalar yaptı. Bunun neticesinde Azerbaycan’ın 10 Ocak 1920’de müttefik devletlerin Ali Şurası tarafından yasal olarak tanınması hakkında karar kabul olundu. Azerbaycan’ın bağımsızlığının Paris Barış Konferansınca tanınması tarihi öneme sahip bir olaydı. Azerbaycan’ın bağımsızlığının tanınması ona olan ilgiyi de artırdı. Artık Belçika, İsviçre, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Finlandiya ve diğer devletler Bakü’de konsolosluklarını kurdular. ABŞ, İngiltere, Fransa ve İtalya Azerbaycan’la ekonomik ilişkilerini genişletmeye başladı.

 20 Mart 1920 tarihinde Azerbaycan’la İran arasında işbirliğinin bütün alanlarını kapsayan anlaşmalar imzalanmıştı. Kısa sürede Tahran’da Azerbaycan’ın büyükelçiliği, Tebriz’de Baş Konsolosluk, Reşt’te konsolosluk, Enzeli’de, Meşhet’te eş-konsolosluk, Hoy ve Eher’de konsol-ajanslar kuruldu. 1920 yılının nisan ayı ortalarında Azerbaycan Parlamentosu Büyük Britanya, Fransa, İtalya, ABD, İsveç, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Ukrayna, Romanya, Almanya ve Rusya’da diplomatik temsilcilikler kurmak hakkında yasa kabul etti.

 Böylece, nisan işgali sırasında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tecritten kurtularak geniş uluslararası ilişkiler sistemine girdi. Fakat az sonra, aprelin 28 Nisanda 11.Kızıl Ordunun Azerbaycan’ı işgali ile Halk Cumhuriyetinin düşüşü ülkemizin uluslararası ilişkiler sisteminde bağımsız devlet olarak katılımını durdurdu.