**ТУРЕЧЧИНА**

* **Розпад Османської імперії**
* **Національно-патріотичний рух**
* **Модернізація та вестернізація суспільного устрою**

**Розпад Османської імперії**

Перша світова війна завершилася для Туреччини ЗО жовтня 1918 р. У цей день на борту англійського крейсера "Агамемнон", що кинув якір у грецькому порту Мудрос на о-ві Лемнос в Егейському морі, представники Османської імперії та Антанти підписали перемир'я. Нав'язані переможцями умови припинення вогню були дуже важкими для турецької сторони. Зокрема, угода передбачала окупацію західними союзниками району чорноморських проток, евакуацію турецьких військ та адміністрації із нетурецьких територій, роззброєння та ліквідацію армії й військового флоту Туреччини, встановлення союзницького контролю над лініями телекомунікацій та залізницями. Окремий пункт передбачав, що у разі "продиктованої вимогами безпеки" потреби союзники мають право окупувати будь-який район Туреччини. Правлячий султан Мехмед VI Вахідеддін (1861—1929), що лише З липня 1918 р. вступив на трон, формально зберігав усю повноту влади над країною. У багатьох районах імперії турецькі військові підрозділи відмовилися визнати умови перемир'я і не склали зброї.

У середині листопада 1918 р. західні союзники почали практичну реалізацію умов перемир'я. До Стамбула введено невеликі символічні контингенти країн Антанти, а до Мармурового моря увійшов військовий флот союзників. Британські війська зайняли багатий на нафту Мосульський вілайєт. У грудні 1918 р. французи висадилися у Кілікії, захопивши Мерсін, Тарс і Адану, у березні 1919 р. — італійці встановили контроль над Анталією з кількома південнотурецькими портами. Плануючи створити "Велику Грецію", Афіни вимагали передати їй європейські володіння Туреччини у Східній Фракії, а також східне узбережжя Малої Азії та Південний берег Чорного моря. На початку травня 1919 р., не чекаючи рішення міжнародної мирної конференції, греки почали реалізацію своїх планів "Великої Греції". 15 травня 1919 р. у Ізмірі висадився грецький військовий десант, який через два тижні захопив увесь Ізмірський вілайєт. Вірменія оголосила про свої претензії на райони Вану, Ерзруму і узбережжя Чорного моря включно із Трапезундом.

Підписання принизливих умов перемир'я призвело до падіння урядового кабінету Ахмета Іззет-паші (1864—1937). Правляча молодотурецька партія "Єдність і прогрес" ("Іттіхад ве Тераккі") змушена була саморозпуститися. У листопаді 1918 р. новим головним візиром Туреччини став досвідчений царедворець та відданий прихильник султана Ахмед Теуфік-паша (1845—1936). За часів Абдул-Хаміда II (1876—1909) він виконував обов'язки міністра закордонних справ, мав широкі особисті контакти у країнах Заходу й не любив молодотурків, а тому вважався вдалою кандидатурою на роль парламентаря. Однак вже в березні 1919 р. султан змінив його ще більш прозахідним політиком Мехмедом Ферід-пашею (1853—1923), якого в країні називали Дамад (тур. "зять"), оскільки він доводився зятем султанові Абдул-Меджйду (1839—1861). Будучи одним із керівників партії "Свобода і згода" ("Хюррієт ве Ітіляф"), Ферід-паша належав до відомих в країні англофілів. Крім цього, новий

керівник уряду не належав до людей з надто сильною волею, а тому швидко перетворився на маріонетку в руках султана і західних союзників. Винятково непопулярний серед населення через своє угодовство уряд "зятя" протримався при владі лише сім місяців й у жовтні 1919 р. був змінений кабінетом Алі Різи (1859—1933). Уряд Алі Різи спробував проводити більш незалежну від країн Антанти політику й порівняно лояльно ставився до патріотичних сил, що декларували антизахідні настрої. Алі Різа дозволив скликати у Стамбулі Османський парламент. Законодавчий орган країни розпочав роботу 12 січня 1920 р., а вже 28 січня прийняв Національну обітницю, — сформульовану в різких тонах декларацію, що вимагала від союзників збереження територіальної цілісності Туреччини та повернення їй повноти суверенітету. Зорієнтувавшись, що ситуація вислизає з-під контролю, 16 березня 1920 р. союзники оголосили у Стамбулі надзвичайний стан, змусили султана усунути від влади уряд Алі Різи, знову призначити прем'єром М. Ферід-пашу й арештували найбільш активних антизахідно налаштованих політиків. До турецької столиці уведено додаткові контингенти британських, французьких та грецьких військ загальною чисельністю 60 тис. чоловік. Велике обурення місцевого населення викликали арешти, здійснені просто у приміщенні національного парламенту. Хоча союзники не зважилися розпустити законодавче зібрання, самі депутати заявили, що не працюватимуть під тиском, й на знак протесту оголосили на невизначений час перерву в роботі парламенту.

**Національно-патріотичний рух**

Ситуацією, що склалася в країні після окупації Стамбула союзниками, скористалися керівники національно-патріотичного руху, який активно розгортався у східних та центральних районах країни. Поява на турецькій території іноземних військ призвела до стихійного виникнення підпільних груп і партизанських загонів, що згодом отримали загальну назву "Кува і мілліє" ("Національні сили"). Патріотичні сили країни, які формувалися головним чином із колишніх солдатів та офіцерів турецької армії, очолив генерал Мустафа Кемаль (1881 —1938), професійний військовий родом із Салонік. Хоча свого часу М. Кемаль активно брав участь у молодотурецькому русі, однак, після приходу молодотурків до влади він не отримав жодних офіційних посад. Зробити урядову кар'єру генералові завадила властива для нього прямота та різкість суджень. Майбутній лідер патріотичних сил воював з італійцями у Лівії, під час Першої світової війни відзначився в боях на пів-ві Галліполі, згодом командував полком у Закавказзі та Сирії. Навесні 1919 р. М. Кемаля призначено спеціальним інспектором, що мав наглядати за перебігом роззброєння турецької армії у Східній Анатолії.

Отримані повноваження М. Кемаль використав зовсім не для виконання доручення, як очікував султанський уряд. 22 червня 1919 р. генерал звернувся до чиновників султанської

адміністрації та військових з відозвою, у якій закликав взяти в свої руки відповідальність за долю країни. На очоленій молодим генералом таємній нараді колишніх офіцерів у Амасьє було розроблено програму створення центру антиокупаційної боротьби.

Організаційною формою патріотичного руху стали спілки захисту прав окремих турецьких територій. Найбільшими серед таких організацій були: Османська с,пілка захисту Східної Фракії, Спілка захисту прав Східної Анатолії, Османська спілка захисту прав Ізміру та ін. Об'єднання патріотичних спілок під центральним керівництвом почалося влітку 1919 р. 23 липня 1919 р., в одинадцяту річницю відновлення турецької конституції, в Ерзрумі почався конгрес спілок захисту прав, на якому було представлено 5 вілайєтів країни. Зібрання відбувалося під охороною підрозділів 15-го корпусу турецької армії Кязим-паші (1882—1948), який відмовився виконувати накази султана про здачу зброї й перейшов на бік патріотичних сил. Наступне зібрання національно-патріотичних сил — конгрес у Сівасі — вже був загальнонаціональною подією, оскільки на нього прибули представники із 12 вілайєтів. Конгрес працював упродовж 4—12 вересня 1919 р. На ньому створено Товариство захисту прав Анатолії і Румелії, а також Представницький комітет (тіньовий уряд) з 16 чоловік. Головою комітету обрано М. Кемаля.

Потужного поштовху національно-патріотичному руху надала незграбна акція союзників, здійснена 16 березня 1920 р. у Стамбулі. Уведення до столиці держави великих контингентів західних військ дозволило опозиції заявити, що всі розпорядження султана та його нового уряду є неправомочними, оскільки їх видають в умовах іноземної окупації. Крім цього, у Анкарі, яка стала центром повстанців, почали збиратися депутати Османського парламенту, котрий припинив свою роботу в Стамбулі. 23 квітня 1920 р. 92 депутати Османського парламенту та 232 новообрані депутати оголосили про початок роботи новоствореного національного законодавчого зібрання. Парламент, що прийняв назву Велике національне зібрання Туреччини, обрав своїм головою М.,Кемаля й рішуче висловився проти капітулянтської політики султанського уряду. Було створено власний уряд та генеральний штаб національних збройних сил. Дізнавшись про події в Анкарі, союзники змусили муфтія Стамбула видати фетву, яка оголошувала прихильників М. Кемаля бунтівниками й закликала правовірних мусульман вбивати їх скрізь, де тільки можливо. Пікантності релігійному рішенню додавав той факт, що листівки з текстом фетви розкидали над контрольованими прихильниками М. Кемаля районами країни британські військові літаки. Націоналісти не залишилися у боргу. На їх прохання муфтій Анкари видав фетву, яка скасувала постанову його стамбульського колеги.

Остерігаючись посилення націоналісти іного руху, 20 червня 1920 р. греки розпочали наступ на райони, контрольовані прихильниками М. Кемаля, у Анатолії та Східній Фракії. Прорвавши турецький фронт, грецькі підрозділи захопили давню столицю сельджуків Бурсу й підійшли до залізниці Берлін—Багдад.

Шокуючою звісткою для більшості турків стало повідомлення про підписання урядом М. Ферід-паші 10 серпня 1920 р, у Севрі під Парижем мирного договору із країнами Антанти. Згідно з ним, Туреччина втрачала всі свої колоніальні володіння, Греція отримувала о-ви Імроз і Тенедос та всю Східну Фракію (новий кордон мав пролягти заледве у 50 км від Стамбула), Ізмір з округою тимчасово залишався у грецьких руках, але його долю мав вирішити проведений через п'ять років плебісцит. У Стамбулі та районі чорноморських проток встановлювався режим міжнародного контролю. Італія та Франція отримували "зони впливу" в Кілікії та південній Анатолії. Додеканезькі острови відходили до Італії, а Кіпр — до Великобританії. Нові східні кордони Туреччини мали бути уточнені після проголошення незалежного Курдистану та підписання двосторонньої угоди з Вірменією. Туреччина повинна була ліквідувати військовий флот і скоротити армію до 50 тис. осіб, серед яких 35 тис. мало служити в жандармському корпусі. Урізана таким чином Туреччина обмежувалася лише районами центральної Анатолії, яку з усіх боків оточували ворожі держави або ж "зони впливу". Ганебний провал султанської дипломатії, яка погодилася із надзвичайно важкими умовами мирної угоди, остаточно зруйнувала авторитет офіційної влади. Більшість турків з обуренням сприйняли укладення миру. У країні почалася національно-визвольна війна — "куртулуш".

Важливе значення для посилення патріотичних сил мало встановлення міждержавних контактів із більшовицькою Росією. Незважаючи на скептичне ставлення до комуністичної ідеології, М. Кемаль все ж погодився прийняти військову та фінансову допомогу Москви. У свою чергу більшовики вважали вигідним для себе підтримувати турецький національно-патріотичний рух, що об'єктивно протидіяв західним державам та національним урядам Закавказзя. 24 серпня 1920 р. Москва і Анкара підписали тимчасову угоду про поділ сфер впливу у Закавказзі та спільну боротьбу проти Вірменії та Грузії. Упродовж вересня — грудня 1920 р. спільними зусиллями кемалісти та російські комуністи знищили незалежність Вірменії, а на початку наступного року турки взяли участь у поділі грузинських земель. Підсумком спільної політики стало підписання 18 березня 1921 р. у Москві повномасштабного міждержавного договору. Договір визнавав російсько-турецький кордон 1878 р., за винятком частини району Батумі, що передавався радянській Грузії. Натомість лише до кінця 1921 р. турецька сторона отримала від більшовиків 33 тис. гвинтівок, 327 кулеметів, 54 гармати, 2 військові кораблі, а також багато боєприпасів і великі суми грошей в золоті.

Після низки перемог кемалістів у східних районах країни покращилася ситуація і на грецькому фронті. Зміцнена завдяки російській допомозі національна армія налічувала на початок 1921 р. 56 тис. бійців. 1 квітня 1921 р. біля села Іненю турки зуміли завдати окупантам першої значної поразки. Хоча спинити грецький наступ не вдалося, однак моральний дух національної армії зміцнів. Незважаючи на поразку біля с. Іненю, греки надалі зберігали технічну перевагу над турецькими силами й продовжували наступ. На початок серпня 1921 р. фронт уже проходив по р. Сакар'я, останньому природному рубежеві на шляху до Анкари. Опинившись перед загрозою воєнного краху, турецький парламент вирішив надати М. Кемалю необмежені диктаторські повноваження. Зібравши всі сили, турки контратакували грецькі війська й зупинили ворожий наступ. З 23 серпня по 12 вересня 1921 р. тривала запекла битва, що вирішила долю кампанії. Бої на р. Сакар'я були винятково важкими, деякі з позицій по кілька разів переходили з рук у руки. У бою за крихітне село Гаймана загинуло 900 турецьких солдатів і майже 100 офіцерів. Зрештою греки не витримали й почали відступати. Столиця кемалістів була врятована.

Після битви під Анкарою на фронті настало затишшя. М. Кемаль віддав наказ стримувати греків й не переходити до активних бойових дії. Його розрахунок базувався на тому, що невдовзі мала змінитися міжнародна ситуація, оскільки стали помітними ознаки послаблення солідарності у таборі західних союзників.

20 жовтня. 1921 р. угоду про перемир'я із урядом М. Кемаля підписала Франція. Париж відмовився від претензій на Кілікію, щоправда, залишивши за підпорядкованою собі Сирією Александретський санджак (округ Хаттай).

Не зважаючи на затишшя на фронті, в тилу греків активно діяли турецькі партизани. Одним із найбільш успішних партизанських загонів керувала жінка — Чорна Фатіма. Ретельно підготувавшись, 26 серпня 1922 р. турки розпочали великий наступ. Вже в перші дні боїв під залізничною станцією Думлупинар сили кемалістів оточили цілий грецький корпус, причому у полон потрапив весь штаб експедиційних сил. Зазнаючи постійних партизанських ударів, відступаючі грецькі війська мстилися туркам, немилосердно мордуючи цивільне населення. Турки, своєю чергою, нищили мирних греків та вірмен, яких уважали винними в співпраці з окупантами. 9 вересня 1922 р. армія М. Кемаля увійшла до Ізміру, а до 19 вересня повністю очистила від грецьких військ турецьку територію. З Ізміру турецькі війська пішли на північ у напрямку до Мармурового моря, де ще розташовувалися війська західних союзників. Після того, як між турецькими та британськими військами мало не дійшло до відкритої збройної сутички, Лондон вирішив за краще підписати з націоналістами перемир'я. Розглядаючи "турецьке питання", британський парламент відмовився підтримати пропозицію про початок військової операції проти кемалістів. 11 жовтня 1922 р. у порту Муданья на Мармуровому морі підписано англо-турецьку угоду про припинення вогню. Країни Антанти зберегли право утримувати свої війська у Стамбулі та протоках до часу підписання нової мирної угоди. Початково планувалося провести тристоронні переговори, в яких взяли б участь і представники султанського уряду, однак М. Кемаль навідріз відмовився від такого проекту. 20 листопада 1922 р. у Лозанні зібралася мирна конференція, на якій Туреччину представляли висланці кемалістського уряду. У конференції взяли участь Франція, Великобританія, Італія, Японія, Греція, Югославія та Румунія. На засідання з обговорення режиму проток запрошено також представників Росії, України та Грузії (як єдиної делегації) та Болгарії.

24 липня 1923 р. переговори закінчилися угодою про скасування режиму капітуляцій та союзницького контролю над протоками, які, щоправда, турки зобов'язалися демілітаризувати. Туреччина відновлювала свій суверенітет у Східній Фракії, на о-вах Імроз і Тенедос. Територіальні втрати власне турецьких земель обмежилися округом Хаттай і районом Мосулу, що були передані, відповідно, Сирії та Іраку. Окрема угода, підписана з Грецією, передбачала обмін населенням. З Греції до Туреччини та навпаки переселено по мільйону турків і греків. Єдиним районом Греції, де дозволено залишитися туркам, була Західна Фракія. Турки дозволили залишитися в країні стамбульським грекам. Укладена угода була дипломатичною перемогою нового турецького уряду, який не лише добився дипломатичного визнання, але й значно покращив умови, на яких країна вийшла з Першої світової війни. 6 жовтня 1923 р. останні союзницькі війська покинули територію Туреччини.

**Модернізація та вестернізація суспільного устрою**

1 листопада 1922 р. турецький парламент оголосив про скасування султанату, а 4 листопада останній великий візир Османської імперії А. Теуфік-паша, який знову посідав цей пост із 1920 р., добровільно склав повноваження. Владу у Стамбулі передано повноважному представнику кемалістському уряду в Анкарі

Беле Рефету (1881—1963). Останній турецький султан Мехмед VI Вахіддедін 17 листопада 1922 р. покинув країну, відпливши на борту британського військового корабля на Мальту.

Закінчення тривалої національно-визвольної війни дало змогу турецькому урядові М. Кемаля зосередитися на вирішенні проблем внутрішньої розбудови держави. Ліквідувавши султанат, парламент не прийняв жодних юридичних документів, які б визначили форму та механізми державного устрою Туреччини. У країні не було політичних партій та інших елементів політичної структури суспільства. У цій ситуації М. Кемаль поставив собі за мету форсованими темпами провести секуляризацію та модернізацію традиційного турецького суспільства.

Нова партійна система країни почала формуватися навесні 1923 р., коли на базі парламентських фракцій виникли перші партійні структури Туреччини. У першому національному парламенті існували прокемалістська "Група захисту прав" та опозиційна до неї "Друга група захисту прав", очолювана колишнім морським міністром молодотурецького уряду Рауф-беєм (1881 —1964). Після саморозпуску 1 квітня 1923 р. парламенту, в ході виборчої кампанії, викристалізувалася організаційна структура Народної партії ("Хальк Фіркасі") на чолі з М. Кемалем. її програмою стали 9 принципів державного будівництва, оголошених М. Кемалем. Запропонована кемалістами програма державного розвитку Туреччини була орієнтована на боротьбу з пережитками феодального минулого, подолання культурної відсталості, модернізацію економіки та суспільного устрою країни. На виборах до парламенту, що відбулися впродовж червня — липня 1923 р., прихильники М. Кемаля здобули перемогу, посівши основну частину місць у парламенті. Офіційно про створення Народної партії (після проголошення республіки партія взяла назву Народно-республіканської ("Джумхюрієт Хальк Фіркасі" — ДХФ) було оголошено 9 вересня 1923 р.

29 жовтня 1923 р. Туреччина була проголошена республікою, а М. Кемаль — її першим президентом. Наступного дня одного із найближчих друзів М. Кемаля, організатора турецької національної армії Ісмет-пашу (1884—1973) призначено прем'єр-міністром. Столицю країни перенесено до Анкари. Наступним важливим кроком уряду стало скасування 3 березня 1924 р. халіфату і вигнання з країни усіх 144 осіб, що належали до династії османських правителів. Халіфа, яким після вигнання з країни султана став його двоюрідний брат Абдул-Меджид II (1868—1941), негайно відправили до Швейцарії, а решті дали на те, щоб зібратися від доби до десяти днів. Під час боротьби з іноземними окупантами духовний авторитет найвищого мусульманського духовенства було підірвано співпрацею з інтервентами, тому населення спокійно сприйняло повідомлення про вигнання всіх членів родини халіфа за кордон, конфіскацію їх майна, ліквідацію міністерства у справах шаріату й відокремлення церкви від школи. Ліквідація в березні 1924 р. халіфату сприяла наступним процесам модернізації освітньої системи.

На основі виданих у 1923—1924 рр. законів, 20 квітня 1924 р. парламент прийняв конституцію Турецької республіки. Основний закон запроваджував низку особистих свобод, встановлював чітку структуру президентсько-парламентської форми правління й зберігав за ісламом привілей державної релігії. Жінки були позбавлені виборчих прав і не могли балотуватися на виборах в депутати парламенту. Конституція передбачала, що свобода слова, зібрань та друку може бути обмежена державою "в інтересах національної єдності".

Процес уніфікації та централізації владних структур Туреччини викликала незадоволення частини опозиційно налаштованих до М. Кемаля діячів національного руху. У листопаді 1924 р. колишніми членами "Другої групи захисту прав" та частиною членів ДХФ створено Прогресивно-республіканську партію ("Тераккіпервер Джумхюрієт Фіркасі" — ТДФ), що виступала за більшу поміркованість і повільніші темпи реформ. Критика з боку ТДФ призвела до відставки в листопаді 1924 р. Ісмет-паші та призначення на посаду прем'єр-міністра Алі Фетхі-бея (1880—1943).

Тимчасовим послабленням турецької держави вирішили скористатися національні меншини. 13 лютого 1925 р. у Дерсіму почалося повстання курдів. Очолені шейхом Саїдом (1865—1925) повстанці виступили під національними гаслами та закликами захистити права халіфа. Вони швидко встановили контроль над курдськими районами й навіть обложили турецький гарнізон у адміністративному центрі Діярбакирі. Турецька армія, яка ще не була демобілізована, легко придушила повстання, проте М. Кемаль вирішив скористатися виступом, щоб зміцнити свою владу. 2 березня 1925 р. під приводом необхідності боротьби з повстанцями видано "Закон про збереження порядку", який діяв на всій території країни. Згідно з цим законом, терміном на два роки уряд отримував право закривати будь-яку установу, що, на думку влади, чимось могла зашкодити громадській безпеці. Упродовж трьох днів влада закрила дев'ять опозиційних газет. Відновлено діяльність трибуналів, що існували під час національно-визвольної війни. За два наступні роки трибунали арештували 7446 осіб, серед яких 660 (не рахуючи дезертирів) було страчено. 4 вересня 1925 р. на площі перед головною мечеттю Діярбакира на великих шибеницях повішено шейха Саїда та 46 інших курдських лідерів.

Навесні 1925 р. Ісмет-паша повернувся в прем'єрське крісло, оскільки звинуваченого в нерішучості при придушенні повстання в курдських районах Фетхі-бея в березні 1925 р. було усунуто з посади. На хвилі звинувачень в антидержавній діяльності, яка піднялася під час придушення виступу курдів, у травні 1925 р. ТДФ розпущено. Лідерів партії арештовано за звинуваченнями у зв'язках з повстанцями.

Скориставшись патріотичними настроями, які були підігріті перемогою над курдами, М. Кемаль вирішив рішучим ударом покінчити з віковою відсталістю країни. Саме в таких умовах, на думку турецького лідера, населення легше могло б сприйняти незвичні нововведення. 25 листопада 1925 р. уряд видав "Закон про капелюхи" ("Шапка кануну"), який зобов'язав всіх дорослих чоловіків носити капелюхи. Носіння фески, яка, втім, не належала до типових турецьких головних уборів, а свого часу також була уведена спеціальним наказом, прирівнювалося до кримінального злочину, за який карали смертю. У наступні тижні турки розкупили всі капелюхи, що були в крамницях, а кілька спритних бізнесменів заробили значний капітал, зумівши швидко організувати доставку до Туреччини капелюхів. Траплялося, що в сільських районах чоловіки носили елегантні жіночі капелюшки. Випадки непокори жорстоко придушено. Лише до кінця 1925 р. за відмову носити капелюх засуджено до смерті 70 чоловік. У 1926 р. за критику "Закону про капелюхи" повішено авторитетного мусульманського ходжу Мехмеда Атіфа (1876—1926).

30 листопада 1925 р. уряд заборонив релігійні братства, а також закрив будинки зібрання дервішів (текке) і усипальниці святих (тюрбе), що часто ставали центрами релігійної пропаганди. З 1 січня 1926 р. країна перейшла на григоріанський календар, а двома роками пізніше вихідний день перенесено з п'ятниці на неділю.

У першій половині 1926 р. запроваджено нові цивільний, кримінальний та торговий кодекси, взірцями для яких послужили швейцарський, італійський та німецький відповідники. Туреччина заборонила шаріатські суди та багатожонство.

Радикальні реформи викликали значний суспільний спротив. Улітку 1926 р. випадково вдалося викрити змову, метою якої було вбивство М. Кемаля. Суд над змовниками влада використала для того, щоб остаточно розправитися з опозицією. Серед арештованих опинився навіть легендарний герой війни з інтервентами Кязим-паша, якого, однак, суд виправдав. Більшість арештованих суд визнав винними, і їх стратили. Убезпечившись від опозиції, М. Кемаль провів у серпні — вересні 1927 р. вибори до парламенту, на яких, як і слід було очікувати, перемогла єдина допущена до участі у виборах Народно-республіканська партія.

Економічний та політичний розвиток 30-х рр.

У 1929 р. закінчився термін податкових і митних пільг, встановлених Лозаннським мирним договором для західних підприємців за скасування капітуляцій. Турецький уряд зміг різко підняти мито на привізні товари, водночас надавши національним виробникам низку пільг. Світова економічна криза, що розпочалася крахом на нью-йоркській біржі в жовтні 1929 р., ще більше зміцнила переконання турецького керівництва у необхідності встановлення державного контролю над розвитком економіки. Зважаючи на значний ступінь участі держави у керівництві економікою та не надто значну інтегрованість у західноєвропейські ринки, наслідки світової економічної кризи відчувалися у країні порівняно слабо. У 1923—1929 рр. приріст турецького ВНП склав 9%.

Туреччина вибрала класичний для країн Азії та Африки шлях будівництва державного капіталізму. З метою фінансування стратегічних галузей промисловості, у 1931 р. створено Центральний банк, 1933 р. — Шумерський банк, а 1935 р. — Хеттський банк. На кінець 30-х рр. Шумерський банк зосередив у своїх руках контрольні пакети 60% цементних, цукрових, взуттєвих та текстильних підприємств, а Хеттський широко інвестував розробку корисних копалин, насамперед вугілля, хромітів, мідної та залізної руди. У 1934—1938 рр. Туреччина реалізувала п'ятирічний план розвитку економіки. Для його втілення у життя в СРСР було позичено 8 млн. доларів золотом. Щоправда, наступну позику взяли вже у Великобританії, не бажаючи зв'язувати себе надто міцно з якимось одним кредитором.

Поважну проблему для економічного розвитку країни становив низький освітній рівень населення. У 1927 р. неписьменні становили аж 89,4% мешканців країни, й тільки 23% дітей віком від 7 до 12 років ходили до школи. З кінця 20-х рр. уряд вдався до енергійного реформування системи освіти, яке відбувалося із кампанією за емансипацію жінок. У 1930 р. жінки отримали виборчі права у місцевих виборах, а з 1934 р. — повне виборче право. М. Кемаль пропагував відмову від чадри та традиційних ісламських хусток (хіджабів), однак видати закон, який би остаточно заборонив ці деталі одягу, він не наважився.

У 1928 р. з конституції Туреччини було усунуто пункт про іслам як державну релігію, у 1930 р. закрито школи для нижчого мусульманського духовенства, а двома роками пізніше — теологічний факультет Стамбульського університету.

У 1928 р. турецьку мову переведено із арабської абетки на латинську. Ідея здійснити таку реформу з'явилася ще на початку XX ст., але її реалізації завадила світова війна. М. Кемаль особисто виступав на багатолюдних мітингах, з крейдою

в руках пояснюючи біля великої шкільної дошки правила нового написання турецьких слів. Розвиваючи мовну реформу, у 1932 р. створено Товариство вивчення турецької мови, що ставило собі за мету очистити мову від арабських та перських запозичень та замінити їх національними відповідниками. Згодом з'явилася навіть теорія "сонячної мови", згідно з якою першою мовою людства була саме прототу-рецька. Загалом 30-ті рр. позначилися зростанням пантурецьких настроїв. Мусульманські заклики до молитви стали виголошуватися турецькою мовою, з'явилися "наукові" трактати, які доводили, що перша людина Адам був турком. Офіційним гаслом країни став заклик "Туреччина для турків і турки для Туреччини".

Незважаючи на урядові репресії, соціальні перетворення продовжували викликати незадоволення значної частини населення країни. У грудні 1930 р., підбурювані мандрівними дервішами, повстали жителі містечка Менемене в Західній Анатолії. Повсталі вбили місцевого вчителя та розгромили урядові установи. Уряд вислав у місто війська, які придушили виступ.

Загострене виступами курдів і релігійних фанатиків, а також економічною кризою суспільне напруження на початку 30-х рр. зросло настільки, що уряд змушений був дати дозвіл на створення опозиційної партії. Організована в липні 1930 р. Вільна республіканська партія, попри задекларовану опозиційність, мала напівофіційний характер. її лідером, за погодженням з М. Кемалем, став Фетхі-бей. Головними пунктами запропонованої "вільними республіканцями" програми стали лібералізація політичного режиму й більша відкритість для зовнішньоекономічних впливів. Навколо партії почали гуртуватися інші опозиційні сили. Восени 1930 р., коли діяльність партії почала виходити з-під урядового контролю, Фетхі-бей розпустив Вільну республіканську партію. Ще дві спроби створити у вересні 1930 р. опозиційні партії завершилися урядовими заборонами. Народно-республіканська партія, зберігши монополію на владу, залишилася єдиною правлячою партією. У 1931 р. ДХФ перемогла на виборах до парламенту, а М. Кемаля втретє обрано президентом країни.

Невдовзі після закриття сесії парламенту 10 травня 1931 р. розпочав роботу Третій з'їзд Народно-республіканської партії. Прийнята на з'їзді партійна програма стала програмою державного розвитку всієї країни. В її основу було покладено шість проголошених М. Кемалем принципів: республіканізм, націоналізм, етатизм, народність, секуляризм і революційність. Згодом принципи М. Кемаля отримали назву "алти окти" ("шести стріл"). "Алти окти" увійшли до нового варіанту конституції Туреччини, прийнятої в 1937 р. Крім цього, партія запровадила принцип, згідно з яким її голова, що призначався на пожиттєвий термін, ставав президентом країни, а його заступник — прем'єр-мійістром. У такий спосіб партійне зібрання формально узаконило об'єднання державного та партійного апаратів. У Туреччині офіційно встановлено однопартійну ситему.

Одразу після партійного зібрання в Туреччині розпочалося послідовне "загвинчування гайок". Прийнято "Закон про друк", який обмежував право критики уряду й встановлював жорсткий контроль за засобами масової інформації. З метою поширення урядової пропаганди та виховання населення в патріотичному дусі, починаючи з 1932 р., створювалася мережа "народних домів" та "установчих об'єднань". Через два роки в країні налічувалося 55 "народних домів" і 360 "установчих об'єднань".

Наступний етап реформ турецького суспільства розпочався у 1934 р. зі скасування титулів і давніх форм звертання, а також уведення прізвищ. До першого січня 1935 р. всі турки мали обрати собі прізвище. Спеціальним рішенням парламенту 24 листопада 1934 р. М. Кемалю надано нове прізвище — Ататюрк (Батько турків).

Згодом парламент додатково заборонив будь-кому іншому брати це прізвище. Тоді ж Ісмет-паша став Ісметом Іненю. У грудні 1934 р. турецькі жінки були повністю зрівняні в правах з чоловіками й отримали повні виборчі права. Тоді ж внесено зміни в адміністративне законодавство. Ще одним кроком на шляху секуляризації держави стало в 1934 р. перетворення Святої Софії із діючої мечеті в музей.

Успішно розвивалася в 20—30-х рр. зовнішня політика Туреччини. У 1932 р. країну прийняли до Ліги націй. У 1934 р. було нормалізовано стосунки із Грецією. Згодом Туреччина навіть увійшла до воєнного союзу із Грецією, Румунією та Югославією, — так званої "Балканської Антанти". У 1936 р. країни-кредитори дозволили Туреччині покривати половину щорічних платежів старого "оттомансь-кого боргу" товарами.

Зміцнення політичного режиму всередині країни дало змогу турецькому керівництву повернутися до перегляду договорів про режим чорноморських проток. Значні побоювання Анкари викликали агресивні кроки Італії, яка розбудовувала свою військову інфраструктуру на Додеканезьких островах. Бажаючи зіштовхнути інтереси європейських держав, Туреччина добилася скликання міжнародної конференції у справі чорноморських проток. Міжнародна конференція, що тривала з 22 червня по 20 липня 1936 р. в маленькому швейцарському містечку Монтре, завершилася успіхом турецьких дипломатів. Туреччина повернула собі право контролювати прохід іноземних військових кораблів через протоки у часи миру й повністю закривати протоки під час війни.

У 1937 р. Туреччина увійшла ще до одного регіонального військового блоку, підписавши із Іраном, Іраком та Афганістаном Саадабадський пакт. Дипломатичною перемогою Анкари також стало повернення Туреччині населеного переважно турками округу Хаттай на кордоні із Сирією. У результаті проведеного там під спільним франко-турецьким наглядом плебісциту, 29 червня 1939 р. округ було передано Туреччині.

У кінці 30-х рр. відбувалося подальше посилення авторитарних тенденцій турецького політичного режиму. Прийнятий в червні 1938 р. "Закон про спілки" заборонив створення будь-яких організацій на основі "сім'ї, раси, роду чи класу", а також таких, що "виступають від імені народу". За усіма громадськими товариствами встановлювався легальний поліцейський нагляд. У країні вводилася пресова цензура, а до кримінального кодексу включено покарання за такі злочини, як "послаблення національних почуттів" та "пропаганду на користь іноземних державних порядків". На 1939 р. за політичні злочини відбували ув'язнення 94 тис. чоловік.

У кінці 30-х рр. загострився особистий конфлікт між Ататюрком та незмінним упродовж 14 років прем'єр-міністром Туреччини І. Іненю. Колишні близькі друзі та бойові побратими посварилися настільки, що в жовтні 1937 р. І. Іненю пішов у відставку, а новим прем'єром став відомий фінансист Джеляль Баяр (1883—1986). З уряду було усунуто низку міністрів, відомих своєю прихильністю до колишнього прем'єра. Однак, після того як у травні 1938 р. важко хворий Ататюрк виїхав зі столиці до Стамбула, де відійшов від державних справ, парламент здійснив низку кроків, що зміцнили антикемалістську опозицію. 10 листопада 1938 р. помер Ататюрк, а вже наступного дня після цього парламент обрав новим президентом І. Іненю. Прем'єр-міністром залишився Дж. Баяр.