**KÛTÜ’L-AMMÂRE ZAFERİ’NİN YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ**

Kûtü’l-Ammâre, Bağdat’ın yaklaşık 170 km. güney doğusunda, Dicle havzasında Osmanlı’nın son zaferini kazandığı küçük bir kasabadır. Kûtü’l-Ammâre, yüz bir yıl önce kazandığımız Çanakkale Zaferi kadar önemli, fakat unuttuğumuz bir zaferin adıdır. Tüm cephelerden kara haberlerin geldiği bir süreçte, Osmanlı’yı parçalamak isteyenler zafer nidaları atarken güneyden gelen zafer muştusudur. Kazanılan bu büyük zafer bu küçük kasabada ablukaya alınan İngilizlerin son askerine varıncaya kadar esir edilmesiyle taçlandırılmıştır. Zafer, bütün yönleriyle İngilizlerin Ortadoğu hakimiyeti kurma düşüncesinin önüne konan bir set, bir duvar; savaşın henüz başında “Savaşı kazandık.” düşüncesi ile hareket eden İngilizlerin yüzüne çarpılan bir sille olmuştur.

İngilizler, karşılarında, üç kıta yedi iklime hükmeden bir imparatorluğun korku bilmez askerleri, yılmayan savaşçıları, yürekleri ateş ,top ,yangın dinlemeyen, ölümden korkmayan, şehadet için adeta ölüme koşan, ölüme el sallayan bir ulusun korkusuz kahramanları olduğunu unutmuşlar veKûtü’l-Ammâre’de tarih boyunca hafızalarından silinmeyecek bir yenilginin acısını yaşamışlardır.

Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Birinci Dünya Savaşı’nın Irak cephesinde 29 Nisan 1916’da Türk tarihine şanlı bir sayfa eklerken, İngilizler tarihlerindeki en büyük yenilgilerden birini almıştır. Bu savaşta tarihin eşini görmediği bir şekilde İngiliz ordusundan 5 general, 476 subay, 13.309 asker esir alınmış, toplamda 40.000 kayıp veren İngiliz ordusunun prestiji hiç beklemedikleri şekilde sarsılmıştır.

29 Nisan 1916’da kazanılan Kûtü’l-Ammâre Zaferi’nin yıldönümü, 1945’e kadar ordu içerisinde Kut Bayramı olarak kutlanmış, 1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle başlayan soğuk savaş döneminde Türkiye’nin “Batı Blokuna” yakınlaşmasıyla kutlamaları sönük geçmeye başlayan bu zafer, Türkiye’nin 1952’de NATO’ya üye olmasından sonraki süreçte neredeyse tamamen unutulmuştur.

İngiltere, Abadan ve Musul petrollerini ele geçirmek, Irak’tan kuzeye doğru çıkıp Kafkasya’daki Rus ordusuyla güç birliği yapmak, Almanya’nın Irak’a nüfuz ederek Basra Körfezi’ne ulaşmasını ve Hindistan’a uzanan sömürge yolları üzerindeki tehdidi engellemek amaçlarıyla Birinci Dünya Savaşı’nın Irak cephesini açtı. 6 Kasım 1914’te başlattığı Basra çıkarmasıyla başta Hindistan olmak üzere sömürgelerinden aldığı destek ile kısa zaman içerisinde zayıf Osmanlı birliklerini yenerek Bağdat’ı ele geçirmeyi umut ediyordu. Harekâtın başlarında İngiltere’nin almış olduğu galibiyetler ve sağlanan hızlı ilerleme İngiltere’nin bu görüşünde haklı olduğu fikrini güçlendirdi. Osmanlı birlikleri başlangıçta İngiliz birlikleri karşısında çok fazla varlık gösteremedi. Nureddin Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 25 Temmuz 1915’te Nasıriye’nin, 29 Eylül 1915’te Kûtü’l-Ammâre’nin düşmesini engelleyemese de Bağdat yolu üzerindeki son savunma noktası olan Selman-ı Pak’ta önemli bir zafer kazandı. 25 Kasım 1915’te geri çekilmeye başlayan İngilizler 4657 kayıp verdi. İngiliz kuvvetleri üç tarafı Dicle Nehri’yle çevrili olan Kûtü’l-Ammâre’nin savunmasının kolay olacağını düşündüklerinden 3 Aralık 1915’te Kûtü’l-Ammâre’ye geri döndüler. Bu strateji önce işe yaradı ve karşı saldırıya geçen İngiliz ordusu 7 Ocak 1916’dan itibaren Nurettin Bey’in kuvvetlerini geri püskürtmeyi başardı. Fakat 13 Ocak 1916’da Osmanlı kuvvetlerinin başına geçen Halil Paşa kuşatmayı başarıyla sürdürüp üç tarafı Dicle Nehri’yle çevrili olan Kûtü’l-Ammâre’ye İngiliz kuvvetlerini adeta hapsetti. İçerisinde Hintli askerlerin de bulunduğu İngiliz kuvvetleri kuşatmayı yarmak için zaman zaman General Alymer ve General Gorringe komutasında günde 150.000 top mermisi kullanarak saldırılar düzenleseler de binlerce kayıp vererek geri çekilmişlerdi.

Şubat 1916’da yiyecek stokları tükenen İngilizler at eti yemeye başladılar. İngiliz uçakları Türk birliklerinin ateşine maruz kalmamak için yiyecek malzemelerini yüksek irtifadan paraşütlerle atarak Kûtü’l-Ammâre’ye düşürmeye çalıştılar. Fakat esen kuvvetli rüzgarlar paraşütlerle atılan erzakın çoğunun ya Dicle Nehri’ne ya da Türk tarafına düşmesine neden oldu.

Mart ayına gelindiğinde ise İngilizler, İmam Muhammed ve Felâhiye bölgelerinde havadan ve karadan yoğun top atışı yaparak Osmanlı mevzilerini dağıtmaya çalıştılar. Ancak Ali İhsan Bey kumandasındaki birlikler 8 Mart 1916**’**da Sabis civarında İngilizleri bir kez daha yenmeyi başardı. Kuşatma altındaki İngiliz birliklerinin direnecek gücü kalmamıştı.

General Townshend’ın son umudu 270 ton erzak yüklenen ve gizlice Dicle nehri üzerinden Kûtü’l-Ammâre’ye gönderilen Julnar adlı İngiliz gemisiydi. Türk kuvvetleri Dicle üzerinde sessizce ilerleyen ve 24 Nisan gecesi Kûtü’l-Ammâre’ye yaklaşan bu gemiyi fark etti. Bir topçu atışıyla vurulan gemi karaya oturdu ve erzak Türklerin eline geçti.

Umutları tükenen General Townshend, 26 Nisan 1916’da Türk tarafıyla görüşme başlayıp kuşatmayı kaldırması için Halil Paşa’ya önce bir milyon, sonra da iki milyon İngiliz Sterlini rüşvet teklif etti. Onurunu parayla değişmeyen kahraman Halil Paşa elbette bu rüşvet teklifini kabul etmedi.

Türklerin eline geçmesin diye 28 Nisan’da cephanelerini imha eden İngilizler 29 Nisan 1916’da beş ay süren kuşatma sonucunda Türklere teslim oldular. Saat 14.30’da Kûtü’l-Ammâre hükümet konağına Türk bayrağı çekildi. Şehrin teslim alınması ile birlikte Halil Paşa General Townshend’i ziyaret etti. General Townshend kılıç ve silahını Halil Paşaya teslim etmek istedi. Ancak Halil Paşa ***“Bunlar şimdiye kadar sizindi, bundan sonra da öyle olacak”***ifadeleriyle silah ve kılıcı teslim almayı kabul etmedi. Halil Paşa bu davranışı ile General Townshend’in askerlik onurunu korurken kendisinin İstanbul’a götürülerek misafir edileceğini, İngiliz birliklerinin Anadolu’da iklimi güzel deniz kenarı yerlere götürülerek gözaltında tutulacaklarını ifade etti. Türk alicenaplığını bütün boyutlarıyla gösteren Halil Paşa, aylardır açlık çeken İngiliz askerlerine koyun eti ve İngiliz gemisinden ele geçirilen erzakın dağıtılmasını emretti.

Perişan edilen İngiliz ordusundan 5 general, 476 subay, 13.309 asker esir alındı. Kaynaklarda İngilizlerin toplam kaybının 40.000’e yakın olduğu, Osmanlı ordusunun ise 25.000’e yakın şehit verdiği belirtilmektedir.

Bu zafer Avrupa'yı tam manasıyla şok etti. Bütün gazeteler Osmanlının zaferini yazmak zorunda kalırken, İngilizler için de *"Çanakkale'den sonra en büyük hezimete uğradı."* değerlendirmesini yaptılar.

Kûtü’l-Ammâre ve çevresindeki bölgede görev yapan ve adlarını iki büyük zafere yazdıran Ali İhsan ve Halil Paşalar yıllar sonra soy ismi olarak bu bölgenin isimlerini aldılar. Sabis ve Kut.

Halil Paşa, Kut Zaferi üzerine 29 Nisan 1916 tarihli günlük ordu emrinde şu tarihi notları düşüyordu:

***“Arslanlar!..***

***Bugün Türklere şeref ü şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmes semasında şühedamızın ruhları şad ü handan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum.***

***Bize iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamd ü şükür eylerim. Allah'ın azametine bakınız ki, bin beş yüz senelik İngiliz Devleti'nin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir.***

***İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz.***

***Bugüne KUT BAYRAMI namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Şühedamız, hayat-ı ulviyatta, semevatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar.”***

 ***Mirliva Halil***

***Altıncı Ordu Komutanı***

***29 Nisan 1916 – Bağdat***

Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zafer Çanakkale''de, ikinci zafer Kûtü’l-Ammâre’de yaşanmıştır.

 Kutü’l Ammare, kardeşliğin, yiğitliğin ve nice kahramanların unutulmayacak hikâyeleriyle dolu kutlu bir zaferdir.

Zaferin 100. yılında, Kutü’l Ammare kahramanlarını şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.