**2 Öykü:**

1) Mesrop ile niye çatışıyorsunuz, şurada bir avuç adamsınız.

2) Cenaze kalabalıkmış öyle mi?

-------------- -------------------

**İki tür Ermeni**

1) İstanbul Ermenileri: a) Patrikhane; b) Amira; c) K. Burjuva (esnaf ve aydın)

2) D. Anadolu Ermenileri: a) Şehirli/zanaatkar/tüccar; b) Köylü/çiftçi; c) Dağlı.

- Büyük & Uzak; Küçük & Yakın efendi

- Mafya düzeni: Altın yumurta

1840’lara kadar mesele yok veya çok az. 1847’den sonra cehennem

---------------------------- ----------------------------

**D. Anadolu’daki çarpılmalar**

1) Altyapının çarpılması: a) Birinci Küreselleşmenin (Merkantilizm) çarpması: Ticaret yollarının değişmesi; b) İkinci Küreselleşmenin (Sanayi Devrimi) çarpması: 1838 Ticaret Anlaşmaları.

2) Üstyapının çarpılması: Tanzimat. Millet-i Hakime, 1839’u günümüze kadar hiç affetmedi.

3) Kürtlerin Çarpılması: 1847🡪 1806-1847 arası isyanlarda Kürt beyleri yenilince Kürdistan’da kaos+ Şeyhler dönemi fanatizmi Altın Yumurtlayan Tavuk’un kesilmesi

4) Çerkeslerin Çarpılması: 1859🡪 Şeyh Şamil Ruslara yenilince, Osmanlı’ya perperişan göç eden Çerkesler, karınlarını Ermenileri yağmalayarak doyurdular.

Hepsinin Ermenileri Çarpması

----------------- ------------------

**Mesele büyüyor: İç Dinamik**

İstanbul başından atıyor:

1) Amira/Patrikhane: «Bunlar köylü». "Bolsetsi" (İstanbullu) ve “Kavaratsi” (taşralı).

2) Saray: 1839’da Kürtleri kızdırdı, cesareti yok, ayrıca Kürtleri kullanıp D. Anadolu Ermenilerini susturmak en ucuz yol.

Fakat, çifte bir ciddi devrim:

1) İstanbul Ermenilerinde devrim: a) K. Burjuvazinin yükselişi: Komisyonlar (1853’te zaten Ermeni Milleti Nizamnamesi çıkıyor), b) Vanlı Mıgırdiç Hırimyan’ın patrik oluşu (1869-73).

2) Doğu Ermenilerinde devrim: Radikal K. Burjuva aydınlarının doğuşu

Kural: B. Burjuvazinin milliyetçilik yapmadığı ülkelerde hareketin motoru K. Burjuvazi olur ve olay çok radikalleşir.

----------------- ------------------

**Mesele büyüyor: Dış Dinamik**

1) Katolik ve Protestan misyonerlerin etkisi: 1789 fikirleri

2) Rus müdahalesi: 1774 K. Kaynarca md. 7: Katoliklerden sonra Ortodokslar da ua koruma altında ve Rusya artık devrede: Şark Meselesi

3) Batı müdahalesi: 1839’dan sonra 1856 Paris Ant. md. 9: «Padişah, kavmiyet ve diyanet ayırmayarak Hıristiyan halkın da haklarını teyit eden bir ferman yayımlamıştır»)

31 Mart 1877 Londra Protokolü Md. 9’un talebi: Islahat. Babıali reddedince, 93 Harbi (1877-78) ve Ayastefanos md. 16, sonra Berlin md. 61.

-------------------- ----------------------

**Mesele büyüyor: Sonuçlar**

1) Zihniyet: Doğu Ermenileri: «Anayasa kaldırıldı. Babıali’nin reforma niyeti yok; Amira ve Patrikhane aldırmıyor. Bizi ancak Avrupa müdahalesi kurtarabilir»

2) İhtilalci partiler

a) Armenakan : 1885 Van (1921: Ramgavar); b) Hınçak (çan sesi): 1887 Cenevre (Narodnik). Sosyalist, ihtilalci, bağımsızlıkçı, içeride Patrikhane’ye karşı; c) Taşnakzutyun (Ermeni İhtilalciler Fed.): 1890 Tiflis. Burjuva, milliyetçi, özerklikçi

3) Partilerin amacı: Önce, nefsi müdafaa; o mümkün olmayınca «Bulgaristan Modeli»

4) Sonuç: 1) Ermeni meselesi, Şark Meselesi’nin temel parçası oldu; 2) Ermeniler Osmanlı’ya yabancılaştılar; 3) Osmanlı Ermenilere yabancılaştı

1915’e Giden Temel Kilometre Taşı: 08 Şubat 1914 Osmanlı-Rus (Yeniköy) Ant.

1) Anadolu’nun 1/3’üne iki Avrupalı “umumi müfettiş”

2) Ayastefanos’a geri dönüş: Rusya.

-------------------------- ----------------------------

**Kıssadan Hisse:**

1. Hrant, mazlum Anadolu Ermenileri’nin temsilcisiydi. Bu yüzden, Kayserili olduğu halde Mesrop’la çatışıyordu (Patrikhane)
2. Hrant, Anadolu Ermenilerinin mecburi/tarihsel hatasını da reddediyordu: dış güçlere dayanarak hak almak. Sadece Türkiyeli vicdanlılara dayanmak istiyordu ve iki halkı böyle barıştırmak istiyordu. Bütün bunları bildiği için yabancılara güvenmekten her zaman kaçındı. Vicdanlı Türklerden başkasına güvenmedi.
3. Bu, iki halk düşmanlığının devamını isteyenlere fazla tehlikeli geldi. Hrant, iki halkı barıştıracak tek insan olduğu için öldürüldü.
4. 1915’e giden yol, Ayastefanos-Berlin-Yeniköy taşlarıyla döşenmişti ve bunları getiren de reform yapmamakta direnmek idi. Bugün Kürtlere yapıldığı gibi.