**ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ II FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI**

 **C.1. Sincan-Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)**

Doğu Türkistan, Büyük Türkistan’ın doğusunda ve Asya kıtasının tam ortasında yer almaktadır. Sincan-Uygur Özerk Bölgesi adıyla, Çin’in beş otonom bölgesinden biridir. Başkenti Urumçi’dir. Resmi dili Uygurca ve Çincedir. Asya’nın tam ortasında olması sebebiyle stratejik bir öneme sahiptir. Geçmişte tarihi İpek Yolu’nun merkezinde yer alan bölge bugün de doğu-batı enerji kaynaklarının ulaştırılması açısından stratejik bir öneme sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Orta Asya, Kafkasya ve Avrupa’ya açılımını sağlayan Doğu Türkistan, Çin’in Avrasya’ya hakim olmasının da anahtarı durumundadır.

Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılara ev sahipliği yapan bölge, XIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıl ortalarına kadar Moğol İmparatorluğunun hakimiyetinde kalmıştır. Bundan sonra yaklaşık bir asır Çin işgalinde kalan bölgede 1863’te Yakup Bey devlet kurmuştur. Onun ölümünden sonra Çin, Doğu Türkistan’ı tamamen işgal etmiş ve 1884 yılında 19. eyalet olarak İmparatorluğa bağlamıştır. 1955 yılında özerk bölge olana kadar Uygurlar, Çin yönetimine karşı birçok kez bağımsızlık mücadelesi vermiş ve 1933 ve 1944 yıllarında iki kez devlet kurmuşlardır. Hoca Niyaz Hacı, Alihan Töre, Osman Batur, İsa Yusuf Alptekin, Mesut Sabri Baykozi, Mehmet Emin Buğra gibi isimler Doğu Türkistan davasının önderlerinden bazılarıdır.

Çin’in geri kalmış bölgelerinden olan Doğu Türkistan’da endüstri gelişmemiştir. Halkın büyük kesimi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarım ve Turfan bölgeleri tarımsal üretim açısından önemlidir. Hububat, ipek, pamuk, halı, el zanaatları ekonominin temelini oluşturur. Çin, pamuk ihtiyacının yarıya yakınını buradan karşılamaktadır. Bölge petrol, volfram, altın, gümüş, platin, kömür ve uranyum gibi stratejik hammaddeler ve çok çeşitli yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir. Bütün Çin’de çıkarılan 148 çeşit madenin 124’ü bu bölgeden çıkmaktadır. Çin’in petrol rezervlerinin % 25’ini, doğalgaz rezervlerinin % 28’ini barındırmaktadır.

Çin tarafından 2010 yılında yapılan sayıma göre Doğu Türkistan’ın toplam nüfusu 21.815. 815’dir. Bölgenin esas halkını Uygurlar oluşturur. Bölgede Uygurlar dışında Kazak, Kırgız, Salar, Özbek, Tatar, Oyrat, Mongol, Sibe, Hui (Müslüman Çinliler) gibi Türk ve Müslüman grupları da yaşamaktadır.

Türk kültür ve medeniyetinin kaynağı, Uygurların anayurdu olan, Asya’nın kalbi konumundaki Doğu Türkistan, Çin için özellikle nüfus ve doğal kaynaklar bakımından önemlidir. Dünya karasının % 7’ini kaplayan Çin dünya nüfusunun % 22’sini doyurmak zorundadır. Dolayısıyla Doğu Türkistan’daki tarımsal üretime ihtiyacı vardır. Ayrıca hızla büyüyen sanayisi ile ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın üçüncü büyük enerji tüketicisi durumuna geldiğinden artan enerji ihtiyacı için Doğu Türkistan’daki hidrokarbon ve petrol yataklarına ihtiyacı vardır. Doğu Türkistan’ı elden çıkarmak istemeyen Çin bölgenin sosyo-kültürel ve etnik yapısını değiştirmeye yönelik politikalar izlemekte ve bu politikalardan Uygur Türkleri büyük zarar görmektedirler. Asimilasyon, zorla kültürel homojenleştirme politikalarının yanı sıra 1960’lı yıllardan itibaren bölgede üst üste yapılan nükleer denemeler Uygur Türkleri için orta ve uzun vadede onarılamayacak sonuçlar doğurmuştur.

**C.2. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Demografik ve Ekonomik Yapısı**

Bağımsız Devletler Topluluğunda kapladığı alan bakımından Rusya Federasyonundan sonra ikinci geniş araziye sahip olan Kazakistan’ın nüfusu 18 milyonun üzerindedir. Nüfusun % 63’ünü Kazaklar, % 23’ünü Ruslar oluşturmaktadır. Özbek, Ukraynalı, Uygur, Tatar, Alman, Belarus, Türkmen nüfusun da yaşadığı ülkede az sayıda Azeri, Polonyalı, Litvanyalı, Koreli, Kürt, Çeçen ve Kırgız nüfus yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından Bağımsız Devletler Topluluğunda dördüncü sırada yer alan Kazakistan, Çarlık döneminden itibaren bir göç ve sürgün ülkesi olmuştur. Bölgeye Alman, Çeçen, Rus ve Ukraynalıların yanı sıra Doğu Türkistan’dan Kazak ve Uygurlar da sığınmışlardır. Sovyetler Birliğindeki iç savaş ve göçebe Kazakları zorla yerleşik hayata geçirme politikaları nedeniyle çok sayıda Kazak nüfus hayatını kaybetmiştir. Gerek bu gibi nüfus kayıpları gerekse ülkenin yüzölçümünün çok geniş olması sebebiyle Kazaklar bağımsızlık öncesi dönemde kendi ülkelerinde salt çoğunluğa sahip olamamışlardır.

Kazakistan gerek Çarlık gerekse Sovyetler döneminde Rusya’nın daha ziyade tahıl ürünleri ve yer altı zenginlikleri yani hammadde olarak yararlandığı bir bölge olmuştur. Step Kanunu adı altında uygulanan *Bakir Topraklar* projesi ile bölgede milyonlarca hektarlık mera alanları tarıma açılmış, bu durum hayvancılıkla uğraşan halk için ekonomik bakımdan büyük sıkıntı yaratmıştır. Kazaklar kendi ülkelerinde kendi kaynaklarından yeterince istifade edememişlerdir. Bugün Kazakistan Orta Asya devletleri içinde en güçlü ekonomiye sahip ülkelerden biridir. Bir tarım ve hayvancılık ülkesi görünümünde olan Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğunda tarım ürünleri istihsalinde üçüncü sıradadır. Yetiştirilen ürünler arasında buğday önemli yer tutmaktadır ve ülke tahıl üretiminde önemli bir yere sahiptir. Sanayi sektörü giderek gelişmekte olan Kazakistan’da traktör, tarım makineleri, inşaat malzemeleri üretilmektedir. Kazakistan doğalgaz, petrol, uranyum, demir, altın gibi önemli yer altı zenginliklerine de sahiptir. Ural-Enba Havzasında petrol, Karaganda bölgesinde zengin kömür yatakları bulunmaktadır. Sovyetlerin üçüncü büyük kömür rezervine sahiptir. Çıkarılan bakır, çinko, kurşun Bağımsız Devletler Topluluğu ihtiyacının % 50’den fazlasını karşılamaktadır. Ayrıca manganez, kalay, volfram, molibden gibi madenler de önemli yer tutmaktadır. Ülkenin doğusundaki ormanlar kâğıt sanayisine katkı sağlamaktadır.