TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

AZERİ TÜRK MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME,
AÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER

HAZIRLAYAN

Tuba AKSOY

DANIŞMAN

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

GİRESUN-2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’nün Onayı

Doç. Dr. SEDAT MADEN

Enstitü Müdürü

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak bütün gerekliklerini yerine getirdiğini onaylıyor.

Prof. Dr. Metin AKAR

Anabilim Dalı Başkanı

Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak bütün gerekliklerini yerine getirdiğini onaylıyor.

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

Tez Danışmanı

Jüri Üyeleri
İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .......................................................................................... I
ÖZET ............................................................................................................. III
ABSTRACT .................................................................................................. IV
KISALTMALAR ............................................................................................ V
ÖN SÖZ ......................................................................................................... VI
GİRİŞ ............................................................................................................. 1
  1. Azerbaycan Coğrafyasının Genel Durumu .............................................. 1
  1.a. Azerbaycan‘ın Adı .................................................................................. 1
  1.b. 1905’e Kadar Azerbaycan Coğrafyasının Genel Tarihi ...................... 2
  2. Rus Etkisi Altındaki Azerbaycan‘ın Genel Durumu ve Yenileşme Hareketi 5
  2.a. Siyasi Faaliyetler ve Müsavat Partisi .................................................... 8
  2.b. Azerbaycan Cumhuriyetini Kurulduğunda Müsavat Partisi ................ 11
  3. 1918-1920 Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti ................................... 16
  3.a. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetleri .................................................. 20
  4. 1920 Sonrası Genel Durum ve Muhacir Faaliyetleri ............................... 23
  4.a. Yeni Kafkasya Mecmuası .................................................................... 26
  5. Mehmet Emin Resulzade Ve Faaliyetleri .................................................. 27

BİRİNCİ BÖLÜM: MECMUANIN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ ............. 29
  1.1. Azeri Türk mecmuası'nın Kültür Hayatımızdaki Yeri ........................... 29
  1.2. Mecmuanın Yayın Politikası ............................................................... 29
  1.3 Mecmuadaki Faaliyetler ........................................................................ 31
  1.3.1. Edebi, Sanatsal Metinler Ve Şiirler ..................................................... 32
  1.3.2. Azerbaycan ve Kafkas Ülkelerini Konu Alan (Siyasi) Yazılar ............ 32
  1.3.3. İktsadi ve Kültürel Hayatla İlgili Yazılar: ......................................... 34
  1.4. Mecmuanın Şekil Özellikleri ............................................................. 35
  1.5. Yazar Kadrosu ..................................................................................... 37
  1.6. Azeri Türk Mecmuasına Ait Kimlik Bilgileri ........................................ 39

İKİNCİ BÖLÜM: AÇIKLAMALI DİZİN ...................................................... 43
  2.1 SAYILARINA GÖRE ............................................................................ 43
  1.SAYI ......................................................................................................... 43
  2. SAYI ....................................................................................................... 44
  3. SAYI ....................................................................................................... 45
  4. SAYI ....................................................................................................... 46
  5. SAYI ....................................................................................................... 47
  6.SAYI ......................................................................................................... 49
  7.SAYI ......................................................................................................... 50
  8.SAYI ......................................................................................................... 51
  9.SAYI ......................................................................................................... 52
  10.SAYI ....................................................................................................... 53
  11.SAYI ....................................................................................................... 54
  12.SAYI ....................................................................................................... 56
  13.SAYI ....................................................................................................... 58
  14.SAYI ....................................................................................................... 58
  15.SAYI ....................................................................................................... 60
  16.SAYI ....................................................................................................... 61
  17.SAYI ....................................................................................................... 62
  18.SAYI ....................................................................................................... 63
ÖZET


Anahtar Kelimeler: Süreli Yayınlar, Azeri Türk mecmuası, Azerbeycan Cumhuriyeti(1918-1920).
ABSTRACT

This study consists of Azeri Türk magazine. The magazin deals with Azerbaijan culture, art, literature, social and political condition. This study consists of introduction and three other chapters.

The first chapter deals with the cultural importance, the political background and the form features of the magazine. The second chapter consists of Azeri Türk magazine’s writers’ index according to their numbers, writers’ names and topic. The last chapter consists of the chosen text.

KISALTMALAR

Akt. Aktaran
Bkz. Bakınız
nr. Numara
s. Sayfa
Yay. Yayınları
ON SÖZ


1920’de Azerbaycan’ın Rus ordusunun işgal edildiği akabinde her alanda olduğu gibi matbuat alanında da zorluklar yaşanmıştır. İstila ile ülkedeki dergi ve gazetelerin neşriyatına son verilmiş yerine Bolşevik rejiminin savunuculuğunu yapan yayınlar çıkarılmaya başlanmıştır. Gizli bir şekilde varlıklarını sürdürmeye çalışan milliyetçi yayınlar bu duruma ancak birkaç sene dayanabiliyorlar ve sonunda yayınlarına başka ülkelerde devam etmek zorunda kalmışlardır. Bu şekilde muhacir aydınların muhacertime çıkarmış olduklarını yayınları kapsayan muhacere matbuatı doğmuştur.

Başta İran ve Türkiye olmak üzere Almanya, Polanya gibi ülkelerde yürütülen söz konusu faaliyetlerin en yoğun olduğu ülke Türkiye’dir. İstanbul’a gelen Resulzade Mehmet Emin, dağınık halde bulunan Azeri muhacir aydınları bir araya getirip fıkri bir teşkilat oluşturmuştur. Bu teşkilatın ve muhacere matbuatının ilk yayın organı Yeni Kafkasya mecmuasıdır. Eylül 1923’de yayın hayatına başlayarak mecmuının 1927’nin sonuna doğru kapatılması üzerine vakit kaybedilmelden 1 Şubat 1928’de Azeri Türk mecmuası faaliyete başlamıştır. Çalışmamızın konusunu da bu mecmua oluşturulmaktadır.


Çalışma esnasında gerek hocalarımın gerekse arkadaşlarınımın büyük yardımlarını gördüğüm için uzun bir teşekkür listesine yer vermem gerekmektedir. Başta, çalışmamı destekleyen, yol gösteren, Azerbaycan ve Musavat Partisi tarihi hakkında önemli kaynaklara ulaşmayı sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR’a, öğrenim hayatım ve çalışmam süresince her türlü yardımcı esirgemeyen kıymetli danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK’e, içten yardım ve misavirperliklerinden dolayı Ankara Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Sayın Cemil ÜNAL ve kıymetli Nesrin ÜNAL’a, Ankara’dan konaklamamı sağlayan değerli arkadaşım Hatice GÜREL’e, çeşitli yardımlarını gördüğüm tüm arkadaşlarına ve sevgili aileme sonsuz teşekkürlerim sunarım.

Türk kültür ve siyasi tarihi açısından önemli bir kesitin tanıklığını yapan Azeri Türk mecmuasını incelerken azami derecede gayret gösterdüğim halde gözden kaçan hatalarım ve yazım yanlışlarından dolayı simdiden özür dilerim.

Tuba AKSOY
GİRESUN, 2013
GİRİŞ

1. Azərbaycan Coğrafyasının Genel Durumu

1.a. Azərbaycan’ın Adı


Azəri Türk mecmuasından sonra onun görevini devralan yeni mecmuanın adını “Odlu Yurt” olması da bu konu dâhilinde dikkat çekicidir.
1.b. 1905’e Kadar Azerbaycan Coğrafyasının Genel Tarihi

Azerbaycan coğrafyası gerek jeopolitik konumu gerekse yeraltı ve yer üstü kaynakları nedeniyle insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren tercih edilen bir yerleşim yeri olmuştur. Bu sebeple tarih boyunca coğrafyaya hakim olma mücadeleleri sürmüştür.


1502’de Azerbaycan’in genelinde hâkimiyet sağlayan Safevi Devleti kurulmuştur. Safevi hâkimiyeti esnasında bölge Safeviler ile Osmanlılar arasında el değiştirmiştir. İki yüz yıl boyunca varlığını sürdürür Safeviler’in gücünü kaybetmesinden yararlanan Çarlık Rusya, 18. yüzyılda başlarından itibaren Aras nehrinin kuzeyine saldırlarda bulunmaya başlamış ve kısa süreli olarak bazı şehirleri işgal etmiştir. Safeviler’in dağılma sürecinde bölge, Osmanlı ve Safeviler’in atadığı valilerle yönetilmiştir.


Yaklaşık yüz yıl süre henilikler dönemi, Azerbaycan’ın kalkınması açısından önemli bir devirdir. “Azerbaycan Hanlıkları ve o dönem şartlarında ekonomi sahasında adeta bir sanayi kurulmuştur. Şeki ve Gence Hanlıklar arazilerinde halk
tezgâhları yaygınlaşmış, Taşkesen bölgesinde zengin demir madenleri işletmiştir” (Azerbaycan Kültür Derneği, 1999, s.9).


Çarlık Rusyası 1828’de resmen işgal ettiği Kuzey Azerbaycan’ın Hanlıklar şeklindeki yönetimine 1840’a kadar müdahale etmemiştir. “Çarlık yönetimi işgal ettiği diğer bölgelere oranla Kuzey Azerbaycan’da daha esnek o ölçüde de sinisi politikalar uygulamış, yerli ahali arasındaki huzursuzlukları çözerken bölgeye getirip yerleştirdiği gayritürkler (Ermeniler başta olmak üzere) ile Türk ahali arasında düşmanlık yaratיזor ve kendisine yenelecek düşmanlığı önleyordu” (Azerbaycan Kültür Derneği, 1999, s.9).

Rusya 1840’dan sonra, önce hanlık sistemine son vermiş, ardından Azerbaycan’ı üç yönetimsel bölge ayırmak buralara Rus valiler atamıştır. Bu yönetim sistemi 1917’yeye kadar devam etmiştir.
2. Rus Etkisi Altındaki Azerbaycan’ın Genel Durumu ve Yenileşme Hareketi


Azerbaycan halkını bir arada tutacak ve onu tekrar bağımsızlığa kavuşturacak olan yegâne unsur milli harstı. Azerbaycan’ı bağımsızlığa kavuşturmak için milli benlik şuurunun ve harsın diiri tutulması halkın bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Bu bilinçlendiriminin gerçekleşmesi için de aydın bir zümrenin yetişmesi gerekmekteydii.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa kapitalinin Bakü’ye gelmesi ve Bakü çevresinde petrolün çıkarılmaya başlanması üzerine neft sanayi canlanmıştır. Rusya’nın engellemelerine rağmen bazı kişiler neft sanayisinden yararlanıp servet kazanması üzerine Azerbaycan’da yeni bir burjuva sınıfı doğmuştur.


Yenileşme hareketinin temelini ilk atan Mirza Fethali Ahundov’dur. Milli uyanışın gerçekleşmesi ve halkın dış etkilerden kurtulması için gayret göstermiştir. Halkı aydınlama yolunda tiyatroyu kendisine araç eden Ahundov, tiyatronun Azerbaycan’a yerleşmesini sağlamıştır(Uca,2010,s.207). Mirza Bala Mehmetzade “Milli Azerbaycan Hareketi” adlı eserinde Mirza Fethali Ahundov’dan şu şekilde söz eder:

“Devrinin en münverver adami olup 18 inci asır Avrupa terakkicilerinin ideleriyle meydana çikan Mirza Fethali bütün Türk ve İslâm dünyasında ilk defa olarak piyesçilik mektebi tesis etmeğe, yalnız milli harsın temellerinden en mühimmi olan dil ve edebiyatımsa hizmet etmiş değildi. O, aynı zamanda yeni avrupa ideler vaz’ediyor, eski içtimai münasebati ve tarzi hayati tenkid ederek, milli yükselişe mani olan teşkilatı vurarıyor, balkalıyordu. En mühimi ise bu tarz edebiyat doğrudan
doğruya halka müracaat ediyor, geniş halk kitlesinin gözünü açıyordu. O, bu suretle, tiyatro gibi yeni harsî bir müessese yaratmış oluyordu” (Mirza Bala, 1991, s.14).


yenilmüşti. Bu mağlubiyet üzerine bunun halkı kontrol altında tutabilmek için yıllarca sıkı bir şekilde uyguladığı istibdat rejiminin aksine bir inkılâp yapmak zorunda kalmıştır. “1905 ihtilali ile elde edilen kısmi hürriyet sayesinde bütün yurt sahtında milli ve sosyal fikirler hızla gelişmiş, Çarlığın Rus halkı arasında manevi nüfuzu sarsılmış, aydın ve münevver kişilerde Cumhuriyet fikri yer etmeye başlamıştır”(Aküzüm, 1984,s.12). Mirza Bala Mehmetzade bu süreci şu şekilde aktarmaktadır:


Rus etkisi altında Azerbaycan, Yenileşme hareketi neticesinde kültürel, sosyal ve siyasi alanlarda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Siyasi gelişmeler başta olmak üzere bütün bu yenileşmeler Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

2.a. Siyasi Faaliyetler ve Müsavat Partisi

programı belirlenmişti. Üçüncü kongrede İsmail Gaspıralı'nın teklif ettiği dört yıllık iptitaidi mekteplerinde dördüncü yıl umumi Türk lisanıyla yazılan kitapların okutulması, bu sayede çeşitli şive lehçelerin birleştirilmesi fikri büyük bir coşku ile kabul edildi. Aynı şekilde Ali Merdan Bey’in Rusya Müslümanları için mezhep farklılıklarının önemli olmadığı, bu farklılıkların ortak bir birlik oluşturmak için engel teşkil etmediği şeklindeki teklifi de aynı coşku ile kabul edilmişti. (Mirza Bala, 1991)


“Okum nişan ursa idi
Atım koşu ozsa idi
Çapar idi Çorabatur
Okum nişan urmaganda
Atım koşu ozmağanda
Ayt nişlesin Çorabatur” (Mirza Bala, 1991, s.24-25).

İnkılâpçılarnın Rusya ile mücadele edebileceklerine inanmayan İsmail Bey bu şiirde henüz Rusya ile mücadele edebilecek seviyede olmamadığını anlatmaya
çalışmıştır. Ancak başını Müsavat Partisini teşkil eden kadro ve bilhassa Resulzade Mehmet Emin Bey’in çektği inkilâpçı nesle göre, Rusya ihtilali muhakkak gerçekleşeccekti.

1907 senesinde Çarlık Rusya kendini biraz toparlamayı başardı ve yeniden irticaya başladı. “...İkinci Devlet Duması dağıtan çar hükümeti, seçgi kanununu muhaliflerin ve Rus olmayan milletlerin zararına değişerek, o cümleden Türklerin dahi haklarını tahdid etmişti. Birinci ve İkinci Dumada 40 kadar mebusu olan Türkler, Üçüncü Dumada 10, Dördüncüde ise 7 mebusa mâlik bulunuyordu”(Mirza Bala,1991,s.27).

Rusya, bünyesi altında bulunan Müslümanların ve Türklerin ortak bir teşkilat kurmasını engelleme yönelik bir politika izlemeye başlamıştı. Çarlık söz konusu milletlerin İslamaşmasını ziyade Pantürkizm ideallerinden endişe etmektedi. Bu nedenle “Ana dilinde milli mektepler açmakla meşgul bulunan ve bu mektepleri için muallim kadrosu hazırlamaya çalışan “Neşri Maarif Cemiyeti”nin hakları elinden alınıyor, mektepleri kapanıyordu”(Mirza Bala, 1991, s.28). Cedid mekteplerinin muallimlerine Osmanlı ajanı gözüyle bakılıyordu. “…onlara karşı kara mutaassib din ulemasını kullanmaya başlanıyordu” (Mirza Bala, 1991, s.29).

2.b. Azerbaycan Cumhuriyetini Kuruluşunda Müsavat Partisi

Tarihte ilk demokratik Türk devleti olan Azerbaycan Cumhuriyeti, Müsavat partisinin mücadeleleri sonucu kurulmuştur. Resmi kuruluş tarihi 1911 olmasına rağmen ilk temelleri 1902 de atılmış olan Müsavat partisi milli mücadelelerinin siyasi ve en önemli organı olmuştur.


Bu teşkilatın kurulmasının nedeni yukarıda bahsettiğimiz XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan yenileşme hareketleridir. Dr.Mehmet Kengerli Müsavat’ın dönemin hadiseleri içerisinde tesadüfen ortaya çıkmadığını aksine köklerinin Azerbaycan’ın siyasi tarihi ile sık sıkıya bağlı olduğunu ve milli tarihin derinliklerine kadar uzandığını söyler. (Kengerli, 1991)


Kuruluşundan ana hatlarıyla bahsetmeyeye çalıştığımız Müsavat partisinin Programında ise şu maddeler yer almaktaydı.

1. Milliyet ve mezhep farkı gözetmeden bütün Müslümanların birleşmesi.
2. İstiklallerini kaybetmiş Müslüman memleketlerinin, yeniden.mustakil olmalarına çalışmak.
3. İstiklallerini müdafaa veya iyia için çarışan bütün Müslüman memleketlerine maddi ve manevi yardımda bulunmak
4. Müslüman milletlerin ve memleketlerin, tedañü ve taarruzi kuvvetlerini arttırmak için yardım etmek.
5. Bu idelerin yayılmasına mani olan bütün engelleri yıkmak.
6. Müslümanların birleşmesine ve terakkisine çalışan diğer bütün fırkalarla ırtibat tesis etmek.
7. Beşeriyetin, saadet ve terakkisine çalışan yabancı kurullarla, ihtiyaç görüldüğü nisbette irtibat ve mübadeleyi efkârda bulunmak.

8. Müslümanların, yaşamak uğrundaki savaş vesaitini, onların ticaret, sanayi ve alelumun ıktisadi hayatlarını kuvvetlendirmeye çalışmak. (Baykara, 1975, s.203)


“Müşavat partisi taktik itibarıyla inkılâpçıdır, Rus çarlığını devirmek ister. İçtimai doktrin itibarile halkçıdır: Halka dayanır ve ondan kuvvet alır. Amele, köylü ve emekçi münevver zümre onun dayandığı kuvvettir.” (Mirza Bala, 1991, s.2).

“Müşavat Partisi, az zamanda beklenmedik bir yayılma ve gelişme gösterdi. Çünkü, Azeri halk toplumunun öz kökünde, gereken ıktisadi sosyal ortam, tarihin aksi içinde olgunlaşmış ve siyasi platformunu aramıştır. Tam böyle bir ortamda “Müşavat” Partisinin kuruluşu, bu olgunaşmaya cevap vermiş ve böyle bir atışa hazır olan Azeri aydın zümresini de kendi etrafında toplamış” (Baykara, 1975, s.204).


3. 1918-1920 Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti


“1. Bu günden itibaren Azerbaycan halkı hakimiyet hakkına sahip olduğu gibi Kuzey-Güney Zagafgaziya’dan (Kafkasya’dan) ibaret olan Azerbaycan bağımsız bir hukuk devletidir.

2. Bağımsız Azerbaycan Devletinin yönetimi, Halk Cumhuriyeti olarak tekerrür ediyor.

3. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün milletler, özellikle komşu milletler ile iyi ilişkilerin tesisine azmeder.

4. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf, meslek ve cins farklı gözetmeden sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşlarına siyasi ve vatani haklar temin eder.

5. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün milletlerin serbestane inkişafı için geniş bir meydan bırakır.


Milli Şura, Azerbaycan Hükümeti’nin kurma görevini F.H.Hoyski’ye verdi. Hoyski’nin kuruğdu ilk geçici hükümet şu şekildedeydi:

Hasmemmedov, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Mehmed Yusuf Caferov, Devlet Nezareti Bakanı: Cemo Haciński” (Hasanlı, 1998 s.98).

Görüldüğü üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Türk ve İslam dünyasında bir ilki gerçekleştirmiş, ilk demokratik Cumhuriyeti kurarak halka layık olduğu bağımsızlığı vermiştir.


Azerbaycan’ın isteğine Osmanlıdan olumlu cevap geldi ve Haziran ayının başından Türk askeri desteğin, Gence istikametinde harekete geçti._ORDURLARIN BIR KİSMİ KARS VE ALEKSANDRİPOL, DIĞER KİSMİ İSE GÜNAY AZERBAYCAN- KARABAĞ İSTİKAMETİNDE HAREKET EDİYORDU. TÜRK ORDUSUNUN AÇIKTAMDA NIZAMLAŞMASI RUSLARIN HOŞUNA GITMİŞTİ. BU SABİTLE ORDUYU ENGELLEMELERİ İÇİN GÜRCÜLER İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞILDI. GÜRCÜLERIN VASİLİĞINI KABUL EDEN ALMANLAR DA ASKERİ DESTEGIN AÇIKTAMDA


izleyir, onların hereketleri, harada yerleşmeleri hagda Türk ordusuna malumat çatdırırlar” (Yagublu, 1997, s.80).


Ancak Azerbaycan Cumhuriyetinin varlığı ancak 23 ay sürdü. 23 ay gibi bir sürede Azerbaycan Cumhuriyeti hem siyasi hem askeri hem de kültürel alanda her türlü çabayı sarf etmiştir. Bu çabaların sonucu sadece kendine değil tüm Kafkas milletleri adına önemli başarilar ve gelişmeler kaydetmiştir.

Ancak Azerbaycan hakkındaki emellerinden vazgeçmeyen Rusya, Sovyetler Birliği adı altında örgütlenip, Neriman Nerimanov’un önderliğinde Azerbaycan’ı tekrar işgal ederek 27 Nisan 1920 Türk ve İslami âleminin ilk demokratik devleti olan Azerbaycan Cumhuriyetine son verdi (Azerbaycan Kültür Derneği, 1999, s.17).
3.a. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetleri

A. Fethali Han Hoylu Kabineleri

### Birinci Hükûmet: 28.5.1918 - 17.6.1918

1. **Başbakan ve İçişleri Bakanı:** Fethali Han Hoylu
2. **Milli Savunma Bakanı:** H. Sultanov
3. **Dışişleri Bakanı:** Mehmed Hasan Hacinski
4. **Maliye ve Halk Maarifi Bakanı:** Nesip Bey Yusufbeyli
5. **Adliye Bakanı:** Halil Hasmemmedli
6. **Ticaret ve Sanayi Bakanı:** Mehmet Yusuf Caferov
7. **Ekincilik ve Emek Bakanı:** Ekber Ağa Şehülislamzade
8. **Yollar Posta ve Telgraf Bakanı:** Hüdadat Bey Melikaslanov
9. **Devlet Müfettişi:** C. Hacinski

### İkinci Hükûmet: 17.6.1918-7.12.1918

1. **Başbakan ve Adliye Bakanı:** Fethali Han Hoylu
2. **Dışişleri Bakanı:** Mehmed Hasan Hacinski
3. **Halk Maarifi ve Dini İtikat Bakanı:** Nesip Bey Yusufbeyli
4. **İçişleri Bakanı:** Behbut Bey Cevanşir
5. **Ekincilik Bakanı:** H. Sultanov
6. **Sağlık ve Sosyal Teminat Bakanı:** H. Refibeyov
7. **Yollar Bakanı:** Hüdadat Bey Melikaslanov
8. **Ticaret ve Sanayi Bakanı:** Ağa Aşurov
9. **Maliye Bakanı:** Ebdülali Bey Emircanov
10. **Sandalyesiz Bakan:** Ali Merdan Topçubaşı
11. **Sandalyesiz Bakan:** Halil Hasmemmedli
12. **Sandalyesiz Bakan:** Musa Bey Refizade

İkincı Fethali Han Hoylu Kabinesinde 6 Ekim 1918 tarihinde bazı değişiklikler yapılmış, Ali Merdan Topçubaşı Dışişleri Bakanlığına, Mehmed
Hasan Hacınski ise Maliye Bakanlığına getirilmiştir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Üçüncü Hükümet: 26. 12. 1918-14.3.1919</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Başbakan ve İçişleri Bakanı: Fethali Han Hoylu</td>
</tr>
<tr>
<td>2. İçişleri Bakanı: Halil Hasmemmedli</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Maliye Bakanı: İ. Protasov</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Yollar Bakanı: Hüdadat Bey Melikaslanov</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Adliye Bakanı: T. Makinist</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Maarif ve Dini İtikak Bakanı: Nesip Bey Yusufbeyli</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Posta Telgraf ve Emek Bakanı: Aslanbey Sefikürtlü</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Milli Savunma Bakanı: Samet Mehmandarov</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Sosyal Teminat Bakanı: R. Hoylu</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Sağlık Bakanı: Y. Gindes</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Ticaret ve Sanayi Bakanı: Mirze Esedullahyev</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Devlet Münftetişi: Mehmed Hasan Hacinski</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Erzak Bakanı: K. Lizgar</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Ekincilik Bakanı: H. Sultanov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Nesip Bey Yusufbeyli Kabineleri: |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dördüncü Hükümet: 14.3.1919-22.12.1919</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Başbakan ve İçişleri Bakanı: Nesip Bey Yusufbeyli</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Maliye Bakanı: Mehmed Hasan Hacinski</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Ticaret ve Sanayi Bakanı: Ağa Eminov</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Dışişleri Bakanı: Mehmed Yusuf Caferov</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Yollar Bakanı: Hüdadat Bey Melikaslanov</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Posta-Telgraf Bakanı: C. Hacinski</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Milli Savunma Bakanı: Samet Bey Mehmandarov</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sosyal Teminat Bakanı: V. Klenevski</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Milli Eğitim ve Dini İtikat Bakanı: R. Kaplanov</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Beşinci Hükûmet: 24. 12. 1919- 30.3.1920**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Odul</th>
<th>Adı, Soyadı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Başbakan</td>
<td>Nesip Bey Yusufbeyli</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Dışişleri Başkanı</td>
<td>Fethali Han Hoylu</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Milli Savunma Bakanı</td>
<td>Samet Bey Mehmandarlı</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>İcişleri Bakanı</td>
<td>Mustafa Vekilli</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Adliye Bakanı</td>
<td>Halil Hasmemmedli</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Maliye Bakanı</td>
<td>R. Kaplano</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Maarif ve Dini İtikat Bakanı</td>
<td>H. Hahtahtinski</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Emek ve Ekincilik Bakanı</td>
<td>E. Repinov</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Yolla, Ticaret ve Sanayi Bakanı</td>
<td>Hudadat Bey Melikaslanov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

18.2.1920 tarihinde değişiklik yapılarak Ticaret, Sanayi ve Emek Bakanlığına Mehmet Hasan Hacinski getirilmiştir.

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Odul</th>
<th>Adı, Soyadı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Posta- Telgraf Bakanı</td>
<td>C. Hacinski</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Sağlık ve Sosyal Teminat Bakanı</td>
<td>Musa Bey Refizade</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Devlet Müfettişi</td>
<td>H. Memmedbeyov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu iki yıla yakın dönemde Mûsavat Partisi Lideri Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Milli Şura Başkanı, yani Devletbaşkanı olarak görev yapmıştır. Azerbaycan Cumhuriyet Parlamentosu Başkanlık Divanı da şu Parlamenterlerden oluşmuştur.
4. 1920 Sonrası Genel Durum ve Muhacir Faaliyetler


Büyük zorluklarla İstanbul’a ulaşmayı başaran Resulzade’nin aklındaki yegane fikir Azerbaycan’ın tekrar bağımsızlığa kavuştuğunu düşünmek için çalışmalar başlamaktır. Ancak Resulzade, büyük umutlarla geldiği İstanbul’un içinde bulunduğu hayatıHEMEYETINE HAYAL KIRIKLİĞİNE UGRARMISTIR. Bunun nedeni dönemin siyasî şartları içerisinde Osmanlı’nın bulunduğu vaziyet ve Azerbaycan’ın İstanbul’a gönderilmesi olan “Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti” isimli eseri kaleme almıştır. Aynı yıl “Asırımızın Siyavuş’u Azerbaycan Dâstânı Fecayine Ait Bir Mukayese” isimli eserini de yayınlar.

İstanbul’da bulunan muhacir Azeri aydınları siyasi bir birlik sağlamak üzere kendi aralarında 27 Nisan 1924’de “Azerbaycan Milli Merkezi” adlı bir teşekkül oluşturmışlardır.

Yapılan görüşmeler sonucu merkezin çalışma hedefleri belirlenmiştir. Bu hedefler şu şekildedir:

1. Merkez 28 Mayıs 1918 de kurulmuş ve dünya devletleri tarafından istiklali tanınmış iken, 27 Nisan 1920 de Kızıl Rus ordularının istilasına uğramış bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin egemenlik ve istiklalini yeniden gerçekleştirmek uğrașında mücadele eder.

2. Aynı geopolitik şartlar dâhilinde olup, aynı mukadderata ve aynı düşmana malik bulunan Kafkasyalı komşu milletlerin benzer teşekkülleri ile sıkı surette teşrik-i mesai eder.

3. Başta Rusya mahkûmu milletler olmak üzere, kızıl emperyalizmin esareti altında bulunan bütün milletlerin selahiyetli siyasi teşekkülleri ile müşterek komünizm tasavvuru ve Rus emperyalizmine karşı mücadele birliği yapar.

4. Dil ve Kültür birliği ile bağlı olarak mahkûm Türk illeri ile aramızdaki mevcut kararlılık rabilalarını her sahada kuvvetlendirmeğe çalışır.

5. Milli Merkez, Sürğün hükümeti sıfatı ile Birleşmiş Milletler, Beynelmilel kurumlar, Bolşevik aleyhdiri kuruluşlar ve davamza muzahir dost devletlernezdinde, Azerbaycan’ın temsil ve davayı müdafaa eder.

6. Milli Merkez, demokrasiye bağlı, çok partili milli egemenlik ve İstiklalin kazanılmasından sonra, siyasi faaliyetini memleketle nakleder, Azerbaycan’ın siyasi hayatında aktif olarak yerini alır” (Şimşir, 2000, s.38).

Söz konusu çalışma hedeflerine ulaşmak için bir de çalışma usulü belirlenmiştir. Bu usuller; “Milli Merkez’in bulunduğu ülkenin iç ve dış
politikalarına zarar vermeyeceği ve bunların dışında kalacağı ancak davaları ile ilgili konularda derhal devreye gireceği, bütün çalışmaların gizli şekilde yürütüleceği, Milli Merkezin mevcudiyetini bulunduğu ülkenin makamlarına bildirmek zorunda olduğu, milli istiklal ve milli şuuru geliştirmek için Kuzey ve Güney Azerbaycan’da bulunan güvenilir kişilere yer altı teşkilli kurdurup yöneteceği, Milli Merkez’in Azerbaycan Cumhuriyetinin devamı niteliğinde olduğu” gibi konuları kapsamaktadır. (Şimşir, 2000)


4.a. Yeni Kafkasya Mecmuası

İşgalin ardından Türkiye’ye gelen muhacir aydınların, Resulzade’nin önderliğinde bir araya gelip, çeşitli siyasi oluşumlarda bulunduklarından daha önce bahsetmiştik. Ancak işgal altında bulunan Azerbaycan’ı tekrar bağımsızlığa kavuşturmak ve milliyet bilincini diri tutup genç nesilleri bilinçlendirmek için bir yayın organına sahip olmak gerekmekteydi. Bu sebeple muhaceret matbuatının ilk faaliyeti olan Yeni Kafkasya Mecmuası’ni yayınlanmaya başladı.


Yeni Kafkasya yayınlandığı süre zarında Azerbaycan ve Rus esaretindeki diğer Kafkas ve Türk milletlerinin menfaatleri için çalışmıştır. “Yeni Kafkasya Mecmuası, ortaya koyduğu yayın politikası ile öncelikle Azerbaycan’ın, sonra Kafkasya’nın ve nihayet Rusya mahkûmu milletlerin istiklal davaları için mücadele etmeyle bir ilke edinmiştir” (Şimşir, 2000, s.43).

“Yeni Kafkasya Mecmuası” üzerine yüksek lisans tezi yapmış olan Adem Can bir makalesinde derginin yayın politikasından şu şekilde bahseder:

---

1 Tarihın muhtemelen dizgi hatası sonucu 1941 olarak çıktığı, normalde 1942 olması gerektiği altını yapılan metinde dip not olarak belirtilmiştir.


5. Mehmet Emin Resulzade Ve Faaliyetleri

Gerek Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş süreci, gerek mecmuamız açısından Resulzade Mehmet Emin büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Resulzade’nin faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek gerektiği kanatindeyiz.

İran tarihindeki ilk gazete olan “Iran-ı Nev” gazetesini çıkartmıştır. 1911 yılında Rus çarlığının istediği üzerine Resulzade İran dışına çıkarılmış ve bu koşullar altında İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır. Resulzade İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde Şeyh Cemalettin-i Afgani’nin etkisinde kalarak Türkçülük hareketlerine karışmıştır. Bu fikirlerin de etkisiyle Azerbaycan’da bulunan arkadaşlarından siyasi bir teşekkül kurmalarını istemiş ve böylece Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve bağımsızlık mücadelesinin özünü oluşturan Müslüman Partisi’nin kurulmasını sağlamıştır.


1920’de Rusya’nın işgali ardından bir süre Azerbaycan içerisinde saklanmış daha sonra yakalanarak Stalin tarafından Moskova’ya götürülmüştür. Moskova’da iki yılın ardından kaçarak İstanbul’a ulaşmayı başarmıştır.

İstanbul’a geldikten sonra Türkiye’de bulunan aydınları bir çatı altında topluyarak bağımsızlık mücadelesine devam etmiştir. Rusya’nın baskıları sonucu bir aralık Türkiye dışına çıkmak zorunda bırakılmıştır. İçerisinde bulunduğu her türlü şart ve zorluğa rağmen istiklal mücadelesinden vazgeçmeyen Resulzade, 6 Mart 1955’de Ankara’da vefat etmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM: MECMUANIN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ

1.1. Azeri Türk mecmuası’nın Kültür Hayatımızdaki Yeri


Azeri Türk arka zemininde oldukça güçlü bir tarih barındırmaktadır. O, XIX. yüzyılın sonlarında Azerbaycan coğrafyasında başlayan Cedit Hareketi neticesinde oluşan ve o tarihten beri süregelen bir bağımsızlık mücadeleinin ürünüdür. Azeri Türk’ü vücuda getiren malzemeler; bu bir asrı aşkın mücadele, iki yıllık demokratik devlet ve kendinden önce aynı amaca hizmet etmiş olan dört yıllık bir mecmuadır.

1.2. Mecmuanın Yayın Politikası

Yeni Kafkasya Mecmuası’nın 1927 yılının sonlarına doğru kapatılması üzerine, 1 Şubat 1928 tarihinde Azeri Türk mecmuasi çıkarılmaya başlanmıştır. Milli Azerbaycan Hareketi’nin ikinci yayın organı olan Azeri Türk, muhteva ve yazar kadrosu bakımından, Yeni Kafkasya Mecmuası’yla neredeyse aynı özellikleri taşımaktadır. Azeri Türk’ün Yeni Kafkasya Mecmuası’nın devamı niteliğinde olduğu, M.Emin Resulzade’nin “Tuttuğumuz Yol” başlıklı yazısından açıkça anlaşılmaktadır. “Mecmuamızı bundan dört, beş sene evvel ve başka şerait dâhilinde çıkmış olursak, tuttuğumuz yol kâfi surette izah edebilmek için belki daha ziyade tefsîlât vermek ihtiyacını hissederdik. Fakat şimdi bizden evvel vuku bulan neşriyat ve bu neşriyat sayesinde ihzâr olunan bir muhiti nazara alarak, tuttuğumuz yolun pek kısa cümlelerle de izah olunabileceğini ümit ediyoruz”.2

Bu cümlelerden de anlaşılabileceğiz gibi Azeri Türk mecmuası’nın arka zemininde dört yıllık bir mecmua ve bu mecmuânın oluşturmuş olduğu belli bir

2 Mehmet Emin Resulzade, “Tuttuğumuz Yol”, Azeri Türk Mecmuası, Y.1, S.1, 1928, s.1

“Azeri Türk” harb-i umumunun neticesinde bilişil istiklâl mücadelesine atılan ve senelerden beri büyük bir aşk ve hararetle özlediği cumhuriyet gayesine ermiş bulunan, fakat milli istiklâli tekrar sekteye uğrayan bir Türk ilinin, Azeri Türk halkının, daha mustalih ismi ile “Azerbaycan Cumhuriyeti”nin hayat ve mukadderatı ile alakadardır bir mecmuadır.”

Resulzade, mecmuanın konularını şu şekilde belirtir:

“Bu sahifelerde Türklüğün pek mühim bir kısmını, şanlı ırkın güzide bir ilini teşkil eden bir memleketin bulunduğu vaziyet, yaşadığı esaret tasvir olunacak ve bu elim vaziyet içerisinde, muhalif anâsıra rağmen, sevk-i tâbii ile inkişâf eden milli hayat ve bu hayatın ibraz ettiği hâlas ve necât hamleleri tesbit olunacaktır”


Azeri Türk Turancılık ve Halkçılık kadar çağdaş ve aydın olmaya da önem göstermiştir.

“Halkçı bir Türkçülükten ibaret olan bu meslek, asrın mükemmel tekniğini halkın samımı duygu ve ihtiyaçlarını tatmin için kullanacaktır. O, bir taraftan halkın

---

3 Mehmet Emin Resulzade, a.g.m. s. 1.
4 Mehmet Emin Resulzade, a.g.m. s. 1.
5 Mehmet Emin Resulzade, a.g.m. s. 1.
zevkini fen ve sanattan anlayacak bir raddeye getirmeye sai edecek, diğer taraftan da fen ile sanatı halkın zevkini okşamak yolunda istihdam etmek fikrini tervice edecektir.6


1.3 Mecmuadaki Faaliyetler

Yukarıda Azeri Türk’ün çok boyutlu bir hizmet anlayışına sahip olduğunu bahsetmiştik. Mecmuada 21 şiir, 198 düz yazı, 100 Haber ve (dış kapaktakiler hariç) 12 mektup (mektuplara verilen cevaplar da dâhil) yazısi bulunmaktadır. Toplam 331 yayının yüzdelikleri şu şekiledir: Haberler%30, düz yazlar %60 şiirler %6 mektuplar %4. Haberler ve Mektuplar hariç geri kalan türlerdeki yazların konu bakımından taşıdıkları önem ve özellikler bu başlık altında açıklanmaya çalışılacaktır.

6 Mehmet Emin Resulzade, a.g.m. s. 1.
7 Mehmet Emin Resulzade, a.g.m. s. 2.
1.3.1. Edebi, Sanatsal Metinler Ve Şirler


1.3.2. Azerbaycan ve Kafkas Ülkelerini Konu Alan (Siyasi) Yazılar


Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 28 Mayıs’a denk gelen 9. Sayı nüsha-yı harikuladı olarak çıkarılmıştır. Bu sayıda, devletin kuruluşuna dair istiklal

“Evet, aziz kardeşler, bu gün büyük mefkurenin doğduğu mübeccel günün şerefli yıl dönümünü tes’id ediyoruz. Fakat bu, aynı zamanda yalnız mefkurenin doğduğu itibarı ile değil, onun uğurundan başlayan şanlı mücadeledenin de muazzez bir yıl dönümüdür.


Hâlbuki ne oldu? Sovyet tabiyetinde yaşayan milletlerde olduğu kadar, dünyanın hiçbir tarafında amele bu kadar sefil ve perişan değildir”8

28 Mayısın coşkuyla kutlanmasına rağmen Azerbaycan Cuhmuriyeti’nin işgalinin yıl dönümü olan 27 Nisan’a adeta yas tutulmuştur. Bu tarihe denk gelen 7. ayında Sovyet rejimi aleyhinde yazılar yoğunluktur.

Azeri Türk her zaman Turancı bir mahiyette olmuş Azerbaycan’ın istiklalı kadar diğer Rus esiri milletlerin de istiklalini savunmuştur. Ancak Ermenistan bu milletlere dâhil değildir. İstiklal mücadelesinin tarihi boyunca Ermenilerin sürekli Ruslarla gizli iş birliği yapması ve coğrafyada nüfus bakımından azınlıktı olan Ermenilerin toprakları üzerinde hak iddia etmek için kasıtlı olarak iskân politikası uygulamasına rağmen Azerbaycan, Ermenistanı diğer Kafkas milletlerinden ayırması bağımsızlığını kazanmasının ardından gerekli yardımlarda bulunmaktan çekinmemiştir. Hatta Meveva-yı Kafkasya zamanında Ermenilerin siyasi merkezini

8 Mehmet Emin Resulzade, “On Senelik Azim ve Cihat”, Azeri Türk, nr.9 (27 Mayıs 1928), s. 4.


1.3.3. İktisadi ve Kültürel Hayatla İlgili Yazılar:

Azeri Türk, siyasi amaçlar doğrultusunda çıkarılmış bir mecmua olamasına rağmen bunun bünyesinde sanatsal, kültürel ve iktisadi yazılar da yer verilmiştir. Bunun amacı bağımsızlığın sadece siyasi alanda kazanılamayacağına, istiklali kazanmak ve mühafaza etmek için adı geçen alanlarda da ilerlemelerin kaydedilmesi, milli hasr ve bilincin diri tutulması gerektiğine olan inançtır.


Mecmuada toplam 19 iktisat içerikli yazı bulunmaktadır. Bu da toplam Yazılarnın %10’u oluşturmaktadır. Söz konusu metinlerde Azerbaycan köysünün vaziyeti, Bolşeviklerin uyguladığı tarım politikası ve Bakü petrol sanayisinin durumu işlenmiştr.
1.4. Mecmuanın Şekil Özellikleri


Elimizde bulunan Azeri Türk mecmuâsının 18. sayısının ön ve arka kapakları yırtık olduğundan dolayı bu uygulamaya kesin olarak 19. sayidan itibaren başlamadığından emin değiliz.


1.5. Yazar Kadrosu


Mecmua da en çok yazıyı Mehmetzade Mirza Bala ve Mehmet Emin Resulzade yazmıştır. Mehmetzade Mirza Bala kendi ismine ek olarak Mirza Bala imzasını da kullanmıştır. Ayrıca yazılan yazların benzer olması dolayısıyla (Mim) (Be) imzalı yazların da Mehmetzade Mirza Bala’ya ait olma ihtimali yüksektir. Sebahattin Şimşir “Azerbaycanlıların Türkiye’de Siyasi Ve Kültürel Faaliyetleri (1920-1991)” adlı doktora tezinde (Mim) (Be) ve Daş Demir imzalarının Mehmetzade Mirza Bala’ya ait olduğunu belirtmiştir (Şimşir, 2000, s.52)

### 1.6. Azeri Türk Mecmuasına Ait Kimlik Bilgileri

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Tarih</th>
<th>İstanbul Yerebata'n caddesi nr. 6</th>
<th>Mehmet Sadık Aran</th>
<th>Orhaniye matbaası</th>
<th>Fiyat</th>
<th>Sayfa</th>
<th>fotoğraf</th>
<th>Açıklama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1 Şubat 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>10 kuruş</td>
<td>16</td>
<td>İkili adet kümbet resmi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>15 Şubat 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1 Mart 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>15 Mart 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>31 Mart 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td>Derginin dış kapakları yırtılmış</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>15 Nisan 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>27 Nisan 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>15 Mayıs 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>_</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>15 Haziran 1928</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>Biri ön kapakta olmak üzere iki adet Fethali Han</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sayı</td>
<td>Tarih</td>
<td>Kapak Durumu</td>
<td>Yazarlar</td>
<td>Yorumlar</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1 Temmuz 1928</td>
<td>Hoylu’nun resmi bulunmaktadır.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>15 Temmuz 1928</td>
<td>İlk sayfada Ağazade Hüseyin’in fotoğrafı bulunmaktadır.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1 Ağustos 1928</td>
<td>Derginin dış kapakları yırtılmış.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>15 Ağustos 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>1 Eylül 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>15 Eylül 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>1 Teşrin-i evvel 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>15 Teşrin-i evvel 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>1 Teşrin-i sani 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>15 Teşrin-i sani 1928</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kanunun Tarihi</td>
<td>Cemiyet Kütüphanesi</td>
<td>Amedi Matbaası</td>
<td>Sayı</td>
<td>Ön Kapak Açıklaması</td>
<td>Küçük Boy Açıklaması</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>16 Kanunu Evvel</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>8</td>
<td>Biri ön kapata olmak üzere Bakü petrol sanayisine ait iki resim bulunmaktadır adr.</td>
<td>Küçük boy olarak Latin Alfabesiyile çıkarılmıştı r.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>16 Kanunu Sani 1929</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>16 Şubat 1929</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>18 Mart 1929</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>28 Mayıs 1929</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Tarih</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
<td>Sayı</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>3 Ağustos 1929</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>-</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Eylül 1929</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>28-29</td>
<td>İkinci Teşrin 1929 İkinci Teşrin 1929</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Şubat 1930</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>&quot;</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
İKİNCİ BÖLÜM: AÇIKLAMALI DİZİN

2.1 SAYILARINA GÖRE

1. SAYI
Resulzâde Mehmet Emin, “Tuttuğumuz Yol”, (Mecmuanın hangi fikirlere hizmet için çıkarıldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 1-2.
Kemal, “Hayatın Kuvveti”, ( Yaşamanın zorlukları hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 2-3.
Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 3-6.
Mehmetzâde Mirza Bala, “Azerbaycan’ın İktisadi ve Vaziyeti”, (Azerbaycan’ın iktisadi vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 9-11.
İnzasız, “Cumhuriyet Dahilinde”, (Türkiye’ye ait haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 11-12.
İnzasız, “İran Ahvalı”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 14-15.
İnzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımları), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 15-16.
İnzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. Arka kapak.
Reklam, “Ayn Kazımzade Azerbaycan”, (Kırtasiye reklamı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. Arka kapak.
2. SAYI


Mehmetzâde Mirza Bala, “Azerbaycan Köylüsü”, (Komünizmin İktisadi, içtimai ve hukuki çöküşünden sonra Azerbaycan köylüsünün yeni bir düzen kurduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 4-7.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Mehmet Emin Bey’in demokrasi hakkında verdiği bir konferans), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 7-9.

(Mim) (Be), “Sovyet Azerbaycan’ın İktisadiyatı” (Sovyet rejimi yüzünden Azerbaycan’ın gelirinin Rusya’ya aktığı hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 9-13.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı” (Bursa’da bulunan bir Amerikan okulunda küçük kız çocuklarının Hristiyan yapılması uyandırıldığı tepki hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 13-14.


İmzasız, “Kerbela-i Şah Viren (Vefatnamesi)” (Kerbalai Şah Viren’in şehit haberi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.

İmzasız, “Afganistan Ve Rusya”, (Amânullah Efendi’nin Afganistan ve Rusya hakkında bir makalesi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15-16.


3.SAYI

Resulzade Mehmet Emin, “Rusya’da Vaziyet”, (Bolșevik ihtilalinin 30. yıldönümünde çıkan olaylar hakkında Mehmet Emin Bey’in yorumları), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 1-4.

Mehmetzade Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, ((ayın) Kazım’ın Türk Yurdu’ndaki makalesine binaen), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 4-6.

Resulzade Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Emin Bey’in bir konferansı), nr. 3, (1 Mart 1928), s. 6-10.

(Ayın) (Fe), “İstiklalci Kazaklar”, (Rus işgaline uğrayan Kazanların mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 10.

Daş Demir, “Çarşaf Bahsi Münasebetiyle”, (Azerbaycan’da çıkan bir çatışma ve bunun sonucunda çıkan olaylar hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 11-12.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 14-15.
İmzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İdarehaneden”, (Dergiye gönderilen bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. Arka kapak.

4. SAYI

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasini Geleceği”, (Mehmet Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 2-6.
Mehmetzade Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Önceki sayıda yayınlanan yazının devamı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 6-9.
Daş Demir, “Ahlak Buhrani”, (Azerbaiyan’da yaşanan çarşaf münakaşasının ahlaki boyutu hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 9-10.
(Ayun) (Kaf), “Yahudi Cumhuriyet”, (Yahudilerin Ukrayna ve Kırım’a yerleştirildiği hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 10-11.
İmzasız, “Türkiye Hayat ve Matbuatı”, (Atatürk’ün bir açıklaması), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 11-12.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 13-14.
İmzasız, “Son Haberler Kısımları”, (Çeşitli milletlere ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 15-16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. Arka kapak.

5. SAYI
(Mim) (Be), “Rusya’daki Son Havadisler Münasebetiyle, (Komünist rejininin prensiplerine tezat teşkil eden bir konumda olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 1-5.
Mehmetzâde Mirza Bala, “Mart Faciası”, (Kanlı mart faciasının onuncu yıldönümü münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s5-7.
İmzasız, “Yakın Geçmişten”, (Ermeni zülümleri ile mart faciası hakkında bir makale), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s7-9.
Daş Demir, “Şemahi Hadisesi”, (Şehrin Ermeniler tarafından işgalini anlatan bir yazı), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s9-10.
İmzasız, “Türkiyeye Hayat Ve Matbuatı”, (Türk Ocağının kuruluşunun on birinci senesi ve Anadolu Halk Bilgisi Derneği hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s11.
İmzasız, “Gürcistan’darı”, (Gürcistan’a ait iktisadi bir haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s14.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Sovyet Rusyasına ait bir haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 14-16.
İmzasız, “Azerbaycan Türk Gençler Birliğinden”, (Birliğin Kurban ve Nevruz Bayramı münasebetiyle düzenlenen konferans hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Felsefe ve İctimaiyat Mecmuası”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
6.SAYI

İmzasız, “İzmir Felaketi”, (İzmir’dede meydana gelen bir felaket üzerine geçmiş olsun yazısı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1.

Mehmetzâde Mirza Balâ, “Avrupa Nazarında Rusya”, (Avrupalıların Rusya’ya nasıl baktıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1-3.

Rezulâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektuplar-I Rusya’da Milliyet Meselesi”, (Emin Bey’in Rusya’da milliyet meselesi hakkında Paris’ten gönderdiği mektup), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 3-5.

Mehmetzâde Mirza Balâ, “Milli Destanlarımızda Dair”, (Mirza Balâ Bey’in destanlar konulu konferansı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 5-8.

(He-Elif), “Cihan-I Petrol Meselesinde Azerbaycan Neftinin Rolü”, (Petrolün dünyadaki önemi ve Azerbaycan’ın piyasadaki yeri hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 8-10.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey’in Cenevre’de katıldığı bir komisyonda ileri sürdüğü fikir ve bu fikrin yankıları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 10-11.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvalı”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 11-13.

İmzasız, “Bakü’de Patlayış”, (Bakü’deki bir silah imalathanesinde yaşanan patlama hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13.

İmzasız, “Türkistan Hayatı”, (Türk Dünyasına ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13-14.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 14.

İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Sovyet Rusya köylerinin durumu hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15.

İmzasız, “Kitabiyan”, (Türkistan Mecmuası ve Ayende Mecellesi’nin tanıtımı ), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15-16.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Yeni Türkistan”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 6, (Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.Arka kapak.

7.SAYI


Mustafa, “Mağlup Kimdir?”, (Azerbaycan’ın işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 3-5.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Sekiz Yıl”, (Azerbaycan işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 5-6.


Sinan, “Nisan”, (şiir), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 7.


Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının devamı), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 9-12.


Azeri, “Çembere Kenetli Mehmed”, (İşgale dair açı hatıralar), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 16.
8.SAYI

Mehmedzâde Mirza Bala, “Milli Hars Ve Milli Hâkimiyet”, (Bakü Sovyetlerinin pişmanlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 1-4.

Resulzâde Mehmet Emin”Fransa’da Seçkiler”(Fransa’daki seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 4-8.


İmzasız, “Azerbaycan’ın Kara Günü”, (Azerbaycan İşgalinin yıl dönümü sebebiyle vatandaşlara taziye mesajı), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9.

İmzasız, “Taziyet Telgrafları”, (Çeşitli kişiler tarafından işgalin yıl dönümü münasebetiyle dergiye gönderilen telgraflar), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9-11.

İmzasız, “Beynelmilel Hayat”, (Çeşitli ülkelere ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 11-12.

İmzasız, “Sultan Dağ”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 12.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Sovyet Rusya’sına ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 16.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Yeni Türkistan”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.


9. SAYI


Resulzâde Mehmet Emin, “ On Senelik Azim Ve Cihad”, (Azerbaycan’ı tekrar bağımsızlaştırmak için on yıldır verilen mücadele hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2-6.

Feth Ali Hoyski, “ Bütün Dünya Milletlerine”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığını İlân ettiği tüm milletlere duyuran yazı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2.

Yusufbeyli Nasib, “ Azerbaycan Vatandaşlarına”, (Devletin kuruluşunun birinci yılı münasebetiyle vatandaşlara yapılan hitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 6.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Siyasi Fırkalarımız”, (Azerbaycan Mebusan meclisinde bulunan partiler hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 4-12.


Mehmedzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının son kısmı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 16-20.

İmzasız, “Azerbaycan Ordusu Hakkında”, (Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ordusu hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 20-23.

Kemal, “ 27 Mayısın Mukaddes Hatırasına”, (Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 23-27.


Mustafa, “Beynelmilel Sahada Azerbaycan”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığı esnasında diğer milletlerle olan ilişkisi hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 30-32.

İmzasız, “Kitabiyat” (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 32.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.

10.SAYI

İmzasız, “Gazi Paşa’nın Teşrifleri”, (Mustafa Kemal’in İstanbul’a ziyareti hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1.

Mırzı Bala, “Fethali Han Hoyski”, (Fethali Bey’in ölümünün sekizinci yıldönümü münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1-3.


Mim, “Varşova’da İstiklal Bayramı”, (Varşova’daki bağımsızlık yıldönümü kutlamaları hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 8-10.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. Arka kapak.

11.SAYI
Mirza Bala, “Nep’den Kolhoz’a”, (Nep ve Kolhoz kavramları üzerine), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 1-3.
Resulzâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektupları-4 Almanya’da Seçkiler”, (Almanya’da yapılan seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 3-7.

(Ye).(Kaf), “Araz”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.

İmzasız, “İtalyan Matbuatı Ve Kafkasya”, (İtalyan gazetelerinde Kafkasya hakkında haberler, makaleler çıktığı hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.

Daş Demir, “Azerbaycan Petrolleri”(Azerbaycan petrol sanayisi hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 8-9.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait siyasi ve ekonomi içerikli haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 10-11.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvalı”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 11-13.


(Ayın), (Kaf), “İran Haberleri”, (İran’daki demiryolu inşaatı hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Berlin’de Azeri Türk Talebe Cemiyeti”, (Berlin’de okuyan Azeri öğrencilerin kurduğu cemiyet hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.

İmzasız, “Beynelmilel Rakamlar”(Yeni Rakamların tanıtıldığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.

İmzasız, “İdaremize Gelen eserler”, (İdareye gelen mecmuaların kısa tanıtımları), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11 (1 Temmuz 1928), s. Arka kapak.

12. SAYI

Mirza Bala, “Harsi Nümayişlerin Manası”, (Rusya’nın Mirza Fethali Ahundof’un ölümünün elli yılında anmasının gizli bir maksadı olduğunu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 1-4.

Resulzâde Mehmet Emin, “Salofki’deki Sürgün Günlerimiz Hakkında”, (Emin Bey’in Rus hapislerindeki vahşeti anlatan bir Hintli ile görüşmesi), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 4-5.

Azeri, “Petrol İşleri Hakkında İfşaat”, (Rusya’nın İşgalinden sonra işsiz kalan petrolcülerin kurduğu cemiyetler hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 5-7.

(Ye) Ali, “Azerbaycan’da Edebiyat Meselesi”, (Azeri sosyalistlerin Azeri edebiyatı yerine Rus edebiyatını getirme çalışmaları hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 8-10.

İmzasız, “Kafkasya Milletleri Ve Kafkasya Meselesi”, (Kafkasya’nın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 10-11.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuati”, (Türkiye’yı muasır medeniyet seviyesine çıkaracak olan inkılâbın sanayi inkilâbı olduğu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 11-12.


İmzasız, “Kral Amanullah Han Afganistan’da nasıl İstikbal Edildi”, (Kral için hazırlanan karşılama töreni hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14.
İmzasız“Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14-15.
Cağfer Sadık, “İran Ahvali”, (İran durumu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 15-16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 12 (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Beynelmilel Rakamlar”, (Yeni Rakamların tanıtımı), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
13. SAYI
Mirza Bala, “Doktor Hasan Bey”, (Hasan Bey’in Ermeni Teröristlerce öldürülenesi hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 1-3.
(Elif). Çağfer Oğlu, “Azeri Halk Edebiyatında Kaçak Nebi Destanı”, (Kaçak Nebi Destanı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 3-5.
H.Hamidzade, “Ah Azerbaycan”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5.
İmzasız “Azerbaycan Mazlumları” (Rusya’ya esir olmuş bir Azeri’nin hayatı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5-8.
(Mim). (Be), “İran’da Siyasi Tehlike”, (İran’ın komşuları ile olan münasebeti hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 8-11.
İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Lozan Sulhunun imzalanmasının yıldönümü münasebetiyle ve Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 16.

14. SAYI


15. SAYI


Mirza Bala, “Yeni Harp Tehlikesi”, (Moskova’da düzenlenen enternasyonalle kapitalist devletlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlığı içinde olduklarının gündeme gelmesi hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 2-5.

İmzasız, “İran Ve Yaylak”, (şiir), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6.

Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6-9.

Daş Demir, “Mystakil Harp Meselesi”, (Kapitalistlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlığındaki olduklarının gündeme gelmesi hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 9-11.

Ayn. (Kaf), “Mahmud Beyle Habib Bey”, (Adı geçen kişilerin vefatı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 11-12.

İmzasız, “Rusya’ya Karşı İktisadi Cephе”, (Almanya’nın Rusya ile olan ticari faaliyetlerinde yenilikler yaptığı hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Yeni Türk alfabesinin tanıtımı), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12-15.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvalı”(Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 15.

İmzasız, “Dağıstan”, (Dağıstan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Latin harflerini kullanmaya başladıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.

İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.


Reklâm, “Promate”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Türk Hava Mecmuası”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Kütahya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. Arka kapak.

16. SAYI
Mirza Bala, “Milli Zaferimizin Onuncu Yıldönümü”, (Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 1-3.
(He-ج). Hamidzade, “Selam Sana Yurdum Bakü”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 3-4.
Kemal, “15 Eylül Ve Mefküreci”, (Azerbaycan’ın düşman işgalinden kurtuluşu hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 4-5.
Mehmedzâde Mirza Bala, “Bakü Ve Azerbaycan”, (Rusların Bakü Rus’tur iddiası hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 5-9.
Kırımli Çağrır Seyid Ahmed, “Kırım’dan Neler Oluyor?”, (Kırım’ın vaziyетi hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 9-10.
İmzasız, “Afganistan’dan İslahat”, (Kral Amanullah Han’a yaptığı ıslahatlar hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Ahmet Salih Bey’in Vefatı”, (Vefat ilanı), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 12.
İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 14.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.

17. SAYI
Mirza Bala, “Sosyalizimden Kapitalizme”, (Lenin’in Rusya’nın gelişimi için Kapitalizmi kullanmanın zorunlu olduğunu söylemesi hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 1-3.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 3-4.
Daş Demir, “Azerbaycan Mektupları-3, Rusların İmha Siyaseti-Bugünkü Vaziyet”, (Azerbaycan’da bulunan Türk aydınlara uygulanan sürgünler ve idamlar hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 6-7.
İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’de yakalanan komünistler hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 9.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan hakkında çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 9-11.
İmzasız, “Bakü’de Yangın”, (Haber), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 11.
İmzasız, “İkinci Enternasyonalde Azerbaycan”, (Enternasyonalde verilen Azerbaycan konferansı hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 11-12.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 12-13.

İmzasız “Rusya’da Vaziyet”, (Rus Komiserler Şurasının yabancılarca kapitülasyon tanınması hakkında aldığı kararı, Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 13-14.


İmzasız, “Afganistan’da İslahat”, (İdarehaneye gelen bir Afgan mecmuasinın ekinde yer alan Afgan İslahat haberleri hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. 15-16.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. Arka kapak.

Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. Arka kapak.


Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. Arka kapak.


Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel 1928), s. Arka kapak.

18.SAYI
Resulzade Mehmet Emin, “Harf inkılabı Muvacehesinde “, (Türkiye’de yapılan harf inkılabının önemi hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 1-3.
Mehmedzade Mirza Bala, “Yeni Türk Alfabeleri Münasebetiyle”, (Harf İnkılâbî hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 3-5.

Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devami), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 5-8.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı, “Anadolu kelimelerini derlemek için heyet oluşturulduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 11.


Tahran, “İran Haberleri”, (İran’daki Bolsevikler hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s13-14.


İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Belinde çıkan sosyalist bir mecmuânın muhabirinin Moskova’da bir komünist ile yaptığı mülakat), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s15-16.

İmzasız, “Kitabiyat-Gazinin Hayatı”, (Atatürk’ün hayatını konu edinen bir kitabın tanıtımı), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s16.

19.SAYI

Resulzâde Mehmet Emin, “Beynelmilel Şark Bayramı”, (Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 1-2.

Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devami), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 2-5.
Azeri, “Ziya Gökalp Bey”, (Ziya Gökalp’in vefatının yıl dönümü münasebetiyle Gökalp’ın milliyetçiliği hakkında bir yazı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 5-6.


İmzasız, “Bir Beyannname”, (Paris’te bulunan Azerbaycan Heyet-i Murahhasası’nın Azerbaycan muhacirlerine hitap ettiği beyannameyi Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 8.

İmzasız, “Türk Münevverlerine Karşı Sefer”, (Komünist Fırkasının Türk gençlere karşı faaliyetleri), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 9-11.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Doktor Halil Fikret Bey’in Vakit gazetesinde yayınlanan makalesi hakkında), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 11-12.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 15.

İmzasız, “Rusya’daki Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 15-16.


20.SAYI


(Mim).Elif, “Bir Beyannname Münasebetiyle”, (Geçen sayıda yayınlanan beyannameye karşı verilen cevap), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 3-4.
Mustafa, “İktisadi Abluka Altında”, (Avrupa’nın Rusya’ya karşı cephe aldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 4-6.
Kırımî Çağfer Seyid Ahmed, “Kırım’da Yahudi İskânına Dair”, (Yazarın Veli İbrahimof’un yazısından alınılarla, Kırmında Yahudi iskanı hakkında yazdığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 11-16.
İmzasız, “Rusya’ya Karşı Vahit Cephe”(Rusya’nın borçlu olduğu devlet ve şahsların Rusya’ya karşı birlik oluşturduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 18-19.
İmzasız, “Paris’te Azerbaycan Cemiyet-i Hayriyesi Teşkili”, (Cemiyet’in faaliyetleri hakkında ), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 21.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 22.
(Mim).(Be), “Rusya Ve İran”, (Rusya’nın İran’a yürüttüğü komünistlik faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 22-24.
21.SAYI
Mehmet Sadık, “Bakü Ve Sovyetler”, (Rusya’nın Bakü petrolü konusunda enişeleri hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 1-3.
S, “Türkiye İnkılabı”, (Avrupa’nın Türk İnkılablarını kabul etmek zorunda kaldıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 3-5.
F. Özdemir, “Ahdim”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 4.
Ertuğan, “Harita Siyaseti”, (Basılan bir haritada Azerbaycan ülkesinin yer alanaması üzerine yazılan bir yazı), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 5-6.
İmzasız, “Afganistan’da İsyán”, (Afganistan’da yapılan ıslahatlara karşı olanların isyan çıkardıkları haberi), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 6-7.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri(Bakü’den Mektup)”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 7.
İmzasız, “Rusya Haberleri”, (Rusya hakkında Haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 8.
Reklâm, “Kafkasya Dağları”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 8.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Derginin yayın hayatına devam edeceği ve gelen yazılara açık olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. Arka kapak.

22.SAYI
Özdemir, “Dönmeyeceğim”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 3.
Mehmet Sadik, “Millet Mektepleri”, (Türkiye’dede hızla açılan okullar hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 3-4.
İmzasız, “Bakü’de Gaz Buhranı”, (Bakü’de yaşanan yiyecik ve gaz kıtlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 5-6.
İmzasız, “Kafkasya Haberleri”, (Kafkas milletlerine ait haberler), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 6-7.
İmzasız “Rusya Ahvali”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kıtlık hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 7.
İmzasız, “Komünistler Arasında”, (Kıtlık sebebiyle komünistler arasındaki muhalefetin arttığı hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.
İmzasız, “Troçki Kaçırıldı mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.

23.SAYI
İmzasız, “İkinci Yılbaşında”, (Azeri Türk mecmuasının iki yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1.
İmzasız, “Komünist Rejiminin Buhranı”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kıtlık sebebiyle halkın rejim aleyhine dönmeye başladığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1-3.
İskender Azeri, “Avrupa Ve Sovyetler”, (Harb-ı umumi sonrası dünyanın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 3-4.
Sanan, “Solgun Çiçekler”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 4-5.
İmzasız, “İran’da Azeri Türk”, (Tahran’da yayınlanan Hisar-ı Adl gazetesinde çıkan bir makale hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 5.


İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7.

İmzasız, “Gence’de”, (Gence Hakkında Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7.

İmzasız, “İrevanda Türkleri Tazyik”, (Göç eden ecnebilerin yerli Türkleri rahatsız ettiği hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7-8.

İmzasız, “Rus Ahvali”, (Rusya Hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.

İmzasız, “Toroçki Nerede?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.

İmzasız, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Sovyetlerin İranlı tüccarları kandırdığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.


24.SAYI

Mehmet Sadık, “Kafkasya Meselesi”, (Kafkas milletlerinin vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 1-3.

Sadikzade Emin, “Yurduma”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3.

Senan, “Asri Türkiye Hayati”, (Türkiye’dede Öz Türkçe kelimelerin derlenerek kitaplaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında ), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3-4.

Atila, “Sen, Ben, O”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 4.

Azeri, “Beyenmiled Mehafilde Azerbaycan Meselesi”, (Rusya tahtının varisi Kirill Viladimiroviç’in Azerbaycan ve Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığına dair yaptığı açıklama hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 5.


Azeri Türk, “Öldürmek İsteyenlere”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 7.

Tebriz Seyfettin, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Sovyetlerin İranlı tüccarları mağdur ettikleri hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.

Îmzasız, “Şaşmamalı”, (Kırir Viladimiroviç’in Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığına dair çıkan haberleri yalanladığına ilişkin haber), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.

Îmzasız, “İtizar”, (Avrupa Ve Sovyet adlı makalenin devamının yayınlanacağına dair duyuru), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.

25. SAYI


Îmzasız, “Tarihi istiklal Mücadelesinden bir sahne”, (Bakü’nün işgalden nasıl kurtulduğu hakkında”, Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 2-3.

Damaçi oğlu Raci, “Anne”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3.

S., “Dürüst Siyaset”, (Tarihte yaşananların tekrarlanmaması için dürüst siyaset yapmanın gereği hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3-4.

Sanan, “Cidal’den Bir Parça”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.

S.Tekin, “Çekil Vatanmdan”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.


R.Coşkun, “Yurduma”, (Mensur şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6.

Îmzasız, “İstanbul ve mülhikatında mukim şimalı Kafkasya mültecilerinin protestosu”, (Kafkasya milletlerine bağımsızlık konusunda hitap eden bir yazı), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6-7.

Sadıkzade Emin, “Uyan sevgilim”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7.

Îmzasız, “Matem Merasimi”, (Azeri Türk’ün idarehanesinde düzenlenen matem merasimi hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7-8.

Bīga Abdurazak Kadief, “İdareye Mektup”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “İdareye Mektup”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliğiinde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.

26. SAYI

F. Özdemir, “Vatan Yolcusu”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 3.
Hamza Azeri, “Biz”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 4-5.
İmzasız, “Harp İhtimali Zaif İsede”, (Haber), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5.
M. Sadık, “Perde-Perde”, (M.Sadık’ın Mirza Bala’ya hitaben yazdığı mektup), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5-6.
İmzasız, “Şimali Kafkasya Mahafilinde”, (Kafkasya Halk Fırkası hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
A. Topçibaşı, “Muhterem “Azeri Türk” mecmuasi müdüriyetine, (İlan), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
İmzasız, “İki Heyetmi?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
Süleyman, “Bir İzah”, (Azeri Türk Gençler Birliği’ne yazılan bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği’nde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan’dan”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. Arka kapak.

27.SAYI


Sanan, “15 Eylül”, (İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 3-4.

M.A, “[Bakü] nün İktisadi Vaziyeti Ve İnkişaf Tarihi”, (“Bakü’nün petrolü hakkında yazılmış yazılar” konulu yazı dizisinin ilk yazısı), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 4-5.

Federalist, “Ecnebi Matbuatında Azerbaycan”, (Profesör El-Cuzi tarafından yazılan ve Azerbaycan’in Ömer Hattap zamanındaki durumunu anlatan bir makale hakkında ), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 5-7.

Temurhan Şura M. “Dağıstan’dan”(Sovyet ülkesinde yaşayan bir Türk’ün zor durumunu anlatmak için mecmuaya yolladığı mektubu), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 7.

H.Mustafa, “Vatan Hasreti”, (Japonya’dan mecmuaya gönderilen bir mektupta), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 7-8.

İmzasız, “Çin-Rus hadisatı alevleniyor”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.

İmzasız, “Rusya’yı Abluka mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.

İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s.Arka kapak.

Reklâm, “Türk Yurdu”, (Mecmu), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s.Arka kapak.

Reklâm, “Muhit”, (Mecmu), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s.Arka kapak.

28-29. SAYI

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s.İç kapak.
Azeri Türk, “Kafkasya Vahdeti”, (Kafkasya’nın vahdetini olumsuz etkileyen durumlar hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 1-2.

Ümit, “İhtilal”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2.

P.Kotsef, “Yakın Tarihten Sahifeler”, (Azerbaycan’ın 1918 senesindeki vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2-4.

B.B, “Zulmün Sonu”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.

İmzasız, “Türkiye Hayatı”, (TBMM’nin yaz tatili dönüsü açılışı hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.

Sanan, “İran’da Türk Şairleri- Şükûhi”, (Şükûhi mahalsi bilinmeyen bir Azeri şair ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 5-6.

Mehmet Sadık, “Paydos Efendiler Paydos”, (Şefi ve Resulzade Mehmet Emin’in vatan haini oldukları hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 6-9.

Dargın, “Nerede?”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 9.

Sanan, “Azeri Saz Şairleri”, (Azeri saz şairlerinden Âşık Abdullah hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 10-11.

H.Mustafa, “Japonya’dan Mektup”, (Japonya ve Japonlar hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 11-12.

İmzasız, “Efgan Meselesi”, (Afganistan hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12.

İmzasız, “Çin-Rus Hadisesi”, (İki devlet arasındaki gerginlik hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12-13.

İmzasız, “Azerbaycan’dan”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 13.


İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği”, (Birliğin kuruluşunun beşinci yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.

İmzasız, “ Gençleri Reddetmişler”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.

İmzasız, “Bu da Öyle”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.

İmzasız, “Intikam Almak İçinÖldürüyorlar”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Matbuata-Azeri Türk”, (Teşekkür), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Mustakil Kafkasya”, (Mecmua reklâmı), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Yeni Türkistan”, (Mecmua Reklâmı), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Muhit”, (Mecmua Reklâmı), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.

30.SAYI
İmzasız, “Azeri Türk Üç Yaşında”, (Mecmuanın üç yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 1.
F. Özdemir, “Köyümde Kalana”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 2.
M. Sisyanlı, “İstiklal Davası Ve Gençlik”, (Azeri gençlerinin bağımsızlık mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 2-4.
Sanan, “Hınç”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 4.
R. Amircanlı, “Rusça Bir Küfür”, (Azeri Türk Gençler Birliği aleyhinde çıkan propagandalara cevap), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 4-5.
Hamza Azeri, “Hakkın Sesi”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5.
S. “İran’da Türk Şairleri 2-Mehmet Bakır Halhali”, (Bilinmeyen Azeri şairlerden Mehmet Bakır Halhali ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5-7.
İmzasız, “Mecmuamız Dava Edildi”, (Önceki sayıda çıkan bir yazı yüzünden mecmuanın mahkemeye verilmesi ve mahkemenin sonucu hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 7-8.
İmzasız, “Azeri Türk mecmuasi Müdürlüğüne”, (Mecmuaya gönderilen mektuplara verilen cevaplar), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 8.
2.2. KONULARINA GÖRE

2.2.1. ŞİİRLER

Sinan, “Nisan”, (şiir), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 7.
İmzasız, “Sultan Dağ”, (şiir), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 12.
(Ye).(Kaf), “Araz”, (şiir), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.
H. Hamidzade, “Ah Azerbaycan”, (şiir), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5
(He-ğ). Hamidzade, “Selam Sana Yurdum Bakü”, (şii), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 3-4.

F. Özdemir, “Ahdim”, (şiir), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 4.
Sanan, “İran Ve Yaylak”, (şiir), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6.
Sadıkzade Emin, “Yurduma”, (şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3.
Atila, “Sen, Ben, O”, (şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 4.
Azeri Türk, “Öldürmek İsteyenlere”, (şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 7.
Damaçi oğlu Raci, “Anne”, (şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3.
Sanan, “Cidal’den Bir Parça”, (şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.
S.Tekin, “Çekil Vatanmdan”, (şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.
R.Coşkun, “Yurduma”, (Mensur şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6.
Sadıkzade Emin, “Uyan sevgilim”, (şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7.
F. Özdemir, “Vatan Yolcusu”, (şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 3.
Hamza Azeri, “Biz”, (şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 4-5.
Ümit, “İhtilal”, (şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2.
B.B, “Zulmün Sonu”, (şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.
Dargun, “Nerede?”, (şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 9.
Sanan, “Hınç”, (şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 4.
Hamza Azeri, “Hakkın Sesi”, (şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5.
1.2.2. SİYASİ YAZILAR

Resulzâde Mehmet Emin, “Tuttuğumuz Yol”, (Mecmuanın hangi fikirlerle hizmet için çıkarıldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 1-2.

Kemal, “Hayatın Kuvveti”, (Yaşamanın zorlukları hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 2-3.

Resulzâde Mehmet Emin, “Rusya’da Vaziyet”, (Bolşevik ihtilalinin 30. yıldönümünde çıkan olaylar hakkında Mehmet Emin Bey’in yorumları), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 1-4.

Daş Demir, “Çarşaf Bahsi Münasebetiyle”, (Azerbaycan’da çıkan bir çatışma ve bunun sonucunda çıkan olaylar hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 11-12.


(Ayn) (Kaf), “Yahudi Cumhuriyet”, (Yahudilerin Ukrayna ve Kırm’a yerleştirildiği hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 10-11.

(Mim) (Be), “ Rusya’daiki Son Havadisler Münasebetiyle, (Komünist rejiminin prensiplerine tezat teşkil eden bir konumda olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 1-5.

Mehmetzade Mirza Bala, “Mart Faciası”, (Kanlı mart faciasının onuncu yıldönümü münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s5-7.

İmzasız, “Yakın Geçmişten”, (Ermeni zülümleri ile mart faciası hakkında bir makale), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s7-9.

Daş Demir, “Şemahı Hadisesi”, (Şehrin Ermeniler tarafından işgalini anlatan bir yazı), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s9-10.

Mehmetzade Mirza Bala, “Avrupa Nazarında Rusya”, (Avrupalılarnın Rusya’ya nasıl baktıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1-3.

Rezulâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektuplar-1 Rusya’da Milliyet Meselesi”, (Emin Bey’in Rusya’daki milliyet meselesi hakkında Paris’ten gönderdiği mektup), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 3-5.

Mustafa, “Mağlup Kimdir?”, (Azerbaycan’ın işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 3-5.
Mehmedzâde Mirza Bala, “Sekiz Yıl”, (Azerbaycan işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 5-6.
İmzasız, “Almanyada Azerbaycan İstiklal Komitesi’nin Vatandaşlara Müracaati”, (Azerbaycan işgali’nin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 6-7.
Azeri, “Çembere Kenetli Mehmed”, (İşgale dair acı hatıralar), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 15-16.
Mehmedzâde Mirza Bala, “Milli Hars Ve Milli Hâkimiyet”, (Bakü Sovyetlerinin pişmanlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 1-4.
Resulzâde Mehmet Emin”Fransa’da Seçkiler”(Fransa’daki seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 4-8.
Resulzâde Mehmet Emin, “On Senelik Azim Ve Cihad”, (Azerbaycan’ı tekrar bağımsızlaştırmak için on yıldır verilen mücadele hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2-6.
Feth Ali Hoyski, “Bütün Dünya Milletlerine”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığını İlân ettiği tüm milletlere duyuran yazı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2.
Yusufbeyli Nasib, “Azerbaycan Vatandaşlarına”, (Devletin kuruluşunun birinci yılı münasebetiyle vatandaşlara yapılan hitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 6.
Mehmedzâde Mirza Bala, “Siyasi Fırkalarımız”, (Azerbaycan Mebusan meclisinde bulunan partiler hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 4-12.
İmzasız, “Azerbaycan Orduсу Hakkında”, (Azerbaycan Cumhuriyeti’nin orduсу hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 20-23.
Kemal, “ 27 Mayısın Mukaddes Hatırasına”, (Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 23-27.
Mustafa, “Beynelmilel Sahada Azerbaycan”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığı esnasında diğer milletlerle olan ilişkisi hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 30-32.
Resulzâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektupları-4 Almanya’da Seçkiler”, (Almanya’da yapılan seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 3-7.
İmzasız, “İtalyan Matbuatı Ve Kafkasya”, (İtalyan gazetelerinde Kafkasya hakkında haberler, makaleler çıktığı hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.
Mirza Bala, “ Harsi Nümayişlerin Manası”, (Rusya’nın Mirza Fethali Ahundof’un ölümünün elli yılında anmasının gizli bir maksadı olduğunu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 1-4.
İmzasız, “Kafkasya Milletleri Ve Kafkasya Meselesi”, (Kafkasya’nın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 10-11.
Mirza Bala, “Doktor Hasan Bey”, (Hasan Bey’in Ermeni Teröristlerce öldürülmesi hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 1-3.


Mirza Bala, “Yeni Harp Tehlikesi”, (Moskova’da düzenlenen enternasyonalde kapitalist devletlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlığı içinde olduklarının gündeme gelmesi hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 2-5.

Daş Demir, “Müstakil Harp Meselesi”, (Kapitalistlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlığından dolayı olduklarını hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 9-11.

Mirza Bala, “Milli Zaferimizin Onuncu Yıldönümü”, (Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 1-3.

Kemal, “15 Eylül Ve Mefküreci”, (Azerbaycan’ın düşman işgalinden Kurtuluşu hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 4-5.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Bakü Ve Azerbaycan”, (Rusların Bakü Rus’tur iddiası hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 5-9.


Mirza Bala, “Sosyalizmenden Kapitalizme”, (Lenin’in Rusya’nın gelişimi için Kapitalizmi kullanmanın zaruri olduğunu söylemesi hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 1-3.

Daş Demir, “Azerbaycan Mektupları-3, Rusların İmha Siyaseti-Bugünkü Vaziyet”, (Azerbaycan’da bulunan Türk aydınlara uygulanan sürgünler ve idamlar hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 6-7.

İmzasız, “İkinci Enternasyonalde Azerbaycan”, (Enternasyonalde verilen Azerbaycan konferansı hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 11-12.

İmzasız, “Bir Beyanname”, (Paris’te bulunan Azerbaycan Heyet-i Murahhasasi’nin Azerbaycan muhacirlerine hitap ettiği beyanname ), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 8.

İmzasız, “Türk Münevverlerine Karşı Sefer”, (Komünist Firkasının Türk gençlere karşı faaliyetleri ), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 9-11.
İmzasız, “Rusya’ya Karşı Vahit Cephe”(Rusya’nın borçlu olduğu devlet ve şahsların Rusya’ya karşı birlik oluşturduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 18-19.
S, “Türkiye İnkılâbı”, (Avrupa’nın Türk İnkılâplarını kabul etmek zorunda kaldıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 3-5.
Ertuğan, “Harita Siyaseti”, (Basılan bir haritada Azerbaycan ülkesinin yer alamaması üzerine yazılan bir yazı), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 5-6.
İmzasız, “Yahudi Alehdarlığı”, (Rusya’dan Yahudilere karşı başlatılan faaliyet hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 7-8.
İmzasız, “Komünistler Arasında”, (Kitlik sebeiyle komünistler arasındaki muhalefetin ettiği hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.
İmzasız, “Komünist Rejiminin Buhranı”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kitlik sebeiyle halkın rejim aleyhine dönmeye başladığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1-3.
İskender Azeri, “Avrupa Ve Sovyetler”, (Harb-ı umumi sonrası dünyanın vaziyetini hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 3-4.
İmzasız, “İrevanda Türkleri Tazyik”, (gçö eden ecnebilerin yerli Türkleri rahatsız ettiği hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7-8.
Azeri, “Beynelmilel Mehalinde Azerbaycan Meselesi”, (Rusya tahtının varisi Kirill Viladimiroviç’in Azerbaycan ve Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığına dair yaptığı açıklamada hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 5.
İmzasız, “Tarihi istiklal Mücadelesinden bir sahne”, (Bakü’nün işgalden nasıl kurtulduğu hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 2-3.
S. “Dürüst Siyaset”, (Tarihte yaşananların tekrarlanmaması için dürüst siyaset yapmanın gereği hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3-4.
Federalist, “11 Mayıs- 11 inci Şerefli Yıldönümü”, (Azerbaycan cumhuriyetini kuruluş yıldönümü hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4-6.
İmzasız, “Şimali Kafkasya Mahafılinde”, (Kafkasya Halk Fırkası hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
Sanan, “15 Eylül”, (İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 3-4.
Federalist, “Ecnebi Matbuatında Azerbaycan”, (Profesör El-Cuzi tarafından yazılan ve Azerbaycan’ın Ömer Hattap zamanındaki durumunu anlatan bir makale hakkında), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 5-7.
P.Kotsef, “Yakın Tarihten Sahifeler”, (Azerbaycan’ın 1918 senesindeki vaziyatı hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2-4.
Mehmet Sadık, “Paydos Efendiler Paydos”, (Şefi ve Resulzade Mehmet Emin’in vatan haini oldukları hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 6-9.
M. Sisyanlı, “İstiklal Davası Ve Gençlik”, (Azeri gençlerinin bağımsızlık mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 2-4.

1.2.3. İKTİSAT İLE İLGİLİ YAZILAR

Mehmetzade Mirza Bala, “Azerbaycan’ın İktisadi ve Vaziyeti”, (Azerbaycan’ın iktisadi vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 9-11.
Mehmetzade Mirza Bala, “Azerbaycan Köylüsü”, (Komünizmin İktisadi, içtimai ve hukuki çöküşünden sonra Azerbaycan köylüsünün yeni bir düzen kurduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 4-7.
(Mim) (Be), “Sovyet Azerbaycan’ın İktisadiyati” (Sovyet rejimi yüzünden Azerbaycan’ın gelirinin Rusya’ya aktığı hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 9-13.
İmzasız, “Gürcistan’da”, (Gürcistan’a ait iktisadi bir haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.14.
(He-ç) (Elif), “Cihan-ı Petrol Meselesinde Azerbaycan Neftinin Rolü”, (Petrolün dünyadaki önemi ve Azerbaycan’ın piyasadaki yeri hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 8-10.
Daş Demir, “Azerbaycan Petrolleri” (Azerbaycan petrol sanayisi hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 8-9.
Azeri, “Petrol İşleri Hakkında Ifşaat”, (Rusya’nın İşgalinden sonra işsiz kalan petrolcülerin kurduğu cemiyetler hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 5-7.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6-9.
İmzasız, “Rusya’ya Karşı İktisadi Cephe”, (Almanya’nın Rusya ile olan ticari faaliyetlerinde yenilikler yaptığı hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 3-4.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 5-8.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 2-5.
Mustafa, “İktisadi Abluka Altında”, (Avrupa’nın Rusya’ya karşı cephe aldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 4-6.
Mehmet Sadık, “Bakü Ve Sovyetler”, (Rusya’nın Bakü petrolü konusunda endişeleri hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 1-3.
İmzasız, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Sovyetlerin İranlı tüccarları kandırıldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.
Tebriz Seyfettin, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Sovyetlerin İranlı tüccarları mağdur ettikleri hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.

1.2.4. KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA AİT YAZILAR

İmzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı” (Bursa’dada bulunan bir Amerikan okulunda küçük kız çocuklarının Hristiyan yapılmasının uyandırdığı tepki hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 13-14.


Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Kazım’ın Türk Yurdu’daki makalesine binaen), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 4-6.

İmzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 15-16.

Mehmetzade Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Önceki sayında yarınlanan yazının devamı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 6-9.

Daş Demir, “Ahlak Buhranı”, (Azerbaycan’da yaşanan çarşaf münakaşasının ahlaki boyutu hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 9-10

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türk Oçağının kuruluşunun on birinci senesi ve Anadolu Halk Bilgisi Derneği hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s11.

İmzasız, “Azerbaycan Türk Gençler Birliğinden”, (Birliğin Kurban ve Nevruz Bayramı münasebetiyle düzenlenen konferans hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 16.

İmzasız, “İzmir Felaketi”, (İzmir’de meydana gelen bir felaket üzerine geçmiş olsun yazı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey’in Cenevre’de katıldığı bir komisyonda ileri sürdüğü fıkir ve bu fıkrin yansıtıları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 10-11.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Sovyet Rusya köylerinin durumu hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15.

İmzasız, “Kitabiyat”, (Türkiye Mecmuası ve Ayende Mecellesi’nin tanıtımı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15-16.


İmzasız, “Kitabiyat” (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 32.

Mirza Bala, “Fethali Han Hoyski”, (Fethali Bey’in ölümünün sekizinci yıldönümü münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Nep’den Kolhoz’a”, (Nep ve Kolhoz kavramları üzerine), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 1-3.


İmzasız, “Berlin’de Azeri Türk Talebe Cemiyeti”, (Berlin’de okuyan Azeri öğrencilerin kurduğu cemiyet hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.

İmzasız, “Beynelmilel Rakamlar”(Yeni Rakamların tanıtıldığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuati”, (Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkarakacak olan inkılâbın sanayi inkülübü olduğu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 11-12.

İmzasız, “Kral Amanullah Han Afganistan’da nasıl İstikbal Edildi”, (Kral için hazırlanan karşılama töreni hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Yeni Türk alfabetesinin tanıtıması), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12-15.
Resulzade Mehmet Emin, “Harf inkılabı Muvacehesinde “, (Türkiye’dede yapılan harf inkılabının önemi hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 1-3.
Mehmedzade Mirza Bala, “Yeni Türk Alfabeleri Münasebetiyle”, (Harf İnkılabı hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 3-5.
İmzasız, “Kitabiyat-Gazinin Hayatı”, (Atatürk’ün hayatını konu edinen bir kitabin tanıtıması), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 16.
Resulzade Mehmet Emin, “Beynelmilel Şark Bayramı”, (Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 1-2.
Azeri, “Ziya Gökalp Bey”, (Ziya Gökalp’in vefatının yıl dönümü münasebetiyle Gökalp’ın milliyetçiliği hakkında bir yazı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 5-6.
Azeri, “Ziya Gökalp Bey”, (Ziya Gökalp’in vefatının yıl dönümü münasebetiyle Gökalp’ın milliyetçiliği hakkında bir yazı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 5-6.
İmzasız, “İkinci Yılbaşında”, (Azeri Türk mecmuasinin iki yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1.
İmzasız, “İran’da Azeri Türk”, (Tahran’da yayınlanan Hisar-i Adl gazetesinde çıkan bir makale hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 5.
İmzasız, “Şaşmamalı”, (Kirill Viladimiroviç’in Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığını dair çıkan haberleri yalanladığına ilişkin haber), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği”, (Birliğin kuruluşunun beşinci yılındanı hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “Azeri Türk Üç Yaşında”, (Mecmuanın üç yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 1.

1.2.5. KAFKAS MİLLETLERİNE AİT YAZILAR

İmzasız, “Afganistan Ve Rusya”, (Amânullah Efendi’nin Afganistan ve Rusya hakkında bir makalesi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15-16.
(Ayın) (Fe), “İstiklalci Kazaklar”, (Rus işgaline uğrayan Kazanların mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 10.
(Mim).(Be), “İran’da Siyasi Tehlike”, (İran’in komşuları ile olan münasebeti hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 8-11.
Kırımlı Cağfer Seyid Ahmed, “Kırım’da Neler Oluyor?”, (Kırım’ın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 9-10.
İmzasız, “Afganistan’da Islahat”, (Kral Amânullah Han’ın yaptığı ıslahatlar hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Afganistan’da Islahat”, (İdarehaneye gelen bir Afgan mecmuasının ekinde yer alan Afgan ıslahat haberleri hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 15-16.
Kırımlı Cağfer Seyid Ahmed, “Kırım’da Yahudi İskânına Dair”, (Yazarın Veli İbrahimıf’un yazısından alıntılarla, Kırımda Yahudi iskâni hakkında yazdığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 11-16.
İmzasız, “Afganistan’da İsyan”, (Afganistan’da yapılan ıslahatlara karşı olanların isyan çıkardıkları haberi), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 6-7.
Mehmet Sadık, “Kafkasya Meselesi”, (Kafkas milletlerinin vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 1-3.
İmzasız, “İstanbul ve mülhikatında mukim şimali Kafkasya mültecilerinin protestosu”, (Kafkasya milletlerine bağlısızlık konusunda hitap eden bir yazı), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6-7.
Temurhan Şura M. “Dağıstan’dan”(Sovyet ülkesinde yaşayan bir Türk’ün zor durumunu anlatmak için mecmuaya yolladığı mektubu), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 7.
Azeri Türk, “Kafkasya Vahdeti”, (Kafkasya’nın vahdetini olumsuz etkileyen durumlar hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 1-2.
İmzasız, “Efgan Meselesi”, (Afganistan hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12.

1.2.6. SANATSAL VE EDEBİ YAZILAR

(Ye) Ali, “Azerbaycan’da Edebiyat Meselesi”, (Azeri sosyalistlerin Azeri edebiyatı yerine Rus edebiyatını getirme çalışmaları hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 8-10.
(Elif). Çağfer Oğlu, “Azeri Halk Edebiyatında Kaçak Nebi Destanı”, (Kaçak Nebi Destanı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 3-5.


(Ye).Ali, “Azerbaycan’da Edebi Hayat”, (Bolşevizmin Azeri edebiyatına tesiri ve proleter edebiyatı hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 4-5.


Sanan, “İran’da Türk Şairleri- Şûkûhi”, (Şûkûhi mahlaslı bilinmeyen bir Azeri şair ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 5-6.

Sanan, “Azeri Saz Şairleri”, (Azeri saz şairlerinden Âşık Abdullah hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 10-11.

S. “İran’da Türk Şairleri 2-Mehmet Bakîr Halhalı”, (Bilinmeyen Azeri şairlerden Mehmet Bakîr Halhalı ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5-7.
1.2.7. HABERLER

İmzasız, “Cumhuriyet Dâhilinde”, (Türkiye’ye ait haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 11-12.


İmzasız, “İran Ahvali”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 14-15.

İmzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 16.


İmzasız, “Kerbela-i Şah Vireni (Vefatname)” (Kerbalai Şah Viren’in şehit haberi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 14-15.

İmzasız, “Türkiye Hayat ve Matbuatı”, (Atatürk’ün bir açıklaması), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 11-12.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 13-14.


İmzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli milletlere ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Sovyet Rusyasına ait haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.14-16.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.11-13.
İmzasız, “Bakü’de Patlayış”, (Bakü’deki bir silah imalathanesinde yaşanan patlama hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13.
İmzasız, “Türkistan Hayatı”, (Türk Dünyasına ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13-14.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 14.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 16.
İmzasız, “Beynelmilel Hayat”, (Çeşitli ülkelere ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 11-12.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Sovyet Rusyasına ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 16.
İmzasız, “Gazi Paşa’nın Teşrifleri”, (Mustafa Kemal’in İstanbul’a ziyareti hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1.
Mim, “Varşova’daki İstiklal Bayramı”, (Varşova’daki bağımsızlık yıldönümü kutlamaları hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 8-10.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait siyasi ve ekonomi içerikli haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 10-11.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 11-13.


(Ayın), (Kaf), “İran Haberleri”, (İran’daki demiryolu inşaatı hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 15-16.


İmzasız “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14-15.

Cağfer Sadık, “İran Ahvali”, (İran durumu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 15-16.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Lozan Sulhunun imzalanmasının yıldönümü münasebetiyle ve Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 11-12.


İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 16.


Ayn. (Kaf), “Mahmud Beyle Habib Bey”, (Adı geçen kişilerin vefatı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 11-12.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”(Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 15.

İmzasız, “Dağıstan”, (Dağıstan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Latin harflerini kullanmaya başladıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.

İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.

İmzasız, “Ahmet Salih Bey’in Vefatı”, (Vefat ilanı), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 12.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 14.


İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 16.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’de yakalanan komünistler hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 9.

İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan hakkında çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 9-11.

İmzasız, “Bakü’de Yangın”, (Haber), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 11.

İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 12-13.

İmzasız “Rusya’da Vaziyet”, (Rus Komiserler Şurasının yabancılar kapitülasyon tanınıması hakkında aldığı karar), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 13-14.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı, “Anadolu kelimelerini derlemek için heyet oluşturduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 11.


Tahran, “İran Haberleri”, (İran’daki Bolşevikler hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 13-14.


İmzasız, “Afganistan’da” (Afganistan hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 15.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Doktor Halil Fikret Bey’in Vakit gazetesinde yayımlanan makalesi hakkında), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 11-12.


İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 15.

İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 15-16.


İmzasız, “Paris’te Azerbaycan Cemiyet-i Hayriyesi Teşkili”, (Cemiyet’in faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 21.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 22.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri(Bakü’den Mektup)”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 7.
İmzasız, “Rusya Haberleri”, (Rusya hakkında Haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 8.
Mehmet Sadık, “Millet Mektepleri”, (Türkiye’dede hızla açılan okullar hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 3-4.
İmzasız, “Bakü”de Gaz Buhranı”, (Bakü’de yaşanan yiyecek ve gaz kıtlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 5-6.
İmzasız, “Kafkasya Haberleri”, (Kafkas milletlerine ait haberler), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 6-7.
İmzasız “Rusya Ahvali”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kıtlık hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 7.
İmzasız, “Troçki Kaçırıldı mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 6-7.
İmzasız, “Gence’de”, (Gence Hakkında Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7.
İmzasız, “Rus Ahvali”, (Rusya Hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.
İmzasız, “Troçki Nerede?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.
Senan, “Asri Türkiye Hayatı”, (Türkiye’de Öz Türkçe kelimelerin derlenerek kitaplaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3-4.
İmzasız, “Matem Merasimi”, (Azeri Türk’ün idarehanesinde düzenlenen matem merasimi hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7-8.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği’nde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “Harp İhtimalı Zaif İsede”, (Haber), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5.
İmzasız, “İki Heyetmi?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği’nde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan’dan”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Çin-Rus hadisati alevleniyor”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Rusya’yı Abluka mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Türkiyeye Hayatı”, (TBMM’nin yaz tatili dönüşü açılışı hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.
İmzasız, “Çin-Rus Hadisesi”, (İki devlet arasındaki gerginlik hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12-13.
İmzasız, “ Gençleri Reddetmişler”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “Bu da Öyle”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “İntikam Almak İçin Öldürüyorlar”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Mecmuamız Dava Edildi”, (Önceki sayıda çıkan bir yazı yüzünden mecmuannın mahkemeye verilmişs ve mahkemenin sonucu hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 7-8.
1.2.8. KONUŞMALAR, RÖPÖRTAJLAR VE KONFERANSLAR

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 3-6.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Mehmet Emin Bey’in demokrasi hakkında verdiği bir konferans), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 7-9.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Emin Bey’in bir konferansı), nr. 3, (1 Mart 1928), s. 6-10.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasini Geleceği”, (Mehmet Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 2-6.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 5-8.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının devamı), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 9-12.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının son kısmı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 16-20.

Resulzâde Mehmet Emin, “Salofki’deki Sürgün Günlerimiz Hakkında”, (Emin Bey’in Rus hapislerindeki vahşeti anlatan bir Hintli ile görüşmesi), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 4-5.

İmzasız“Azerbaycan Mazlumları”(Rusya’ya esir olmuş bir Azeri’nin hayatı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5-8.

İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Belinde çıkan sosyalist bir mecmuanın muhabirinin Moskova’daki bir komünist ile yaptığı mülakat), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s15-16.

(Mim).(Elif), “Bir Beyannname Münasebetiyle”, (Geçen sayıda yayınlanan beyannameye karşı verilen cevap), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 3-4.
1.2.9. İLAN VE MEKTUPLAR

İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. Arka kapak.
İmzasız, “İdalehaneden”, (Dergiye gönderilen bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. Arka kapak
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. Arka kapak.
İmzasız, “Azerbaycan’ın Kara Günü”, (Azerbaycan İşgalinin yıl dönümü sebebiyle vatandaşlara taziye mesajı), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9.
İmzasız, “Taziyet Telgrafları”, (Çeşitli kişiler tarafından işgalin yıl dönümü münasebetiyle dergiye gönderilen telgraflar), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9-11.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. Arka kapak.
İmzasız, “İdareimize Gelen eserler”, (İdareye gelen mecmuaların kısa tanıtımları), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Beynelmilel Rakamlar”, (Yeni Rakamların tanıtımı), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım isteği), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Derginin yayın hayatına devam edeceği ve gelen yazılar için açık olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s.Arka kapak.
İmzasız, “İtizar”, (Avrupa Ve Sovyet adlı makalenin devamının yayınlanmayacağına dair duyuru), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.
Biga Abdurazak Kadief, “İdareye Mektup”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “İdareye Mektup”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
M. Sadık, “Perde-Perde”, (M. Sadık’in Mirza Bala’ya hitaben yazdığı mektup), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5-6.
A. Topçibaşı, “Muhterem “Azeri Türk” mecmuasi müdürüyetine, (İlan), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.
Süleyman, “Bir İzah”, (Azeri Türk Gençler Birliği’ne yazılan bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s.Arka kapak.
İlan, “Muhterem Azeri Türk Karilerine”, (Yardım İsteği), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s.İç kapak.
İmzasız, “Matbuata-Azeri Türk”, (Teşekkür), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Azeri Türk mecmuası Müdriyetine”, (Mecmuaya gönderilen mektuplara verilen cevaplar), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 8.

1.2.10. REKLAMLAR
Reklam, “Ayın Kazımzade Azerbaycan”, (Kırtasiye reklamlı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. Arka kapak.
Reklam, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s.Arka kapak.
Reklam, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s.Arka kapak.
Reklam, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s.Arka kapak.
Reklam, “Çoğrafya Tedris Usulü”, (Kitap), , Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Felsefe ve İştimaiyet Mecmuası”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletler”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Yeni Türkistan”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 6, (Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Yeni Türkistan”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s.Arka kapak.


Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Milli Azerbaycan Neşriyatı”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 11 (1 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 12, (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.

Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 12 (15 Temmuz 1928), s.Arka kapak.


Reklâm, “Promate”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Türk Hava Mecmuası”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Kütahya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Milliyet Ve Bolşevizm”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Yeni Kafkasya”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Rusya’dan Ayrılan Milletle”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Ermeniler Ve İran”, (Kitap), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s.Arka kapak.
Reklâm, “Kafkasya Dağları”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 8.
Reklâm, “Türk Yurdu”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. Arka kapak.
Reklâm, “Muhit”, (Mecmua), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. Arka kapak.
İmzasız, “Mustakil Kafkasya”, (Mecmua reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Yeni Türkistan”, (Mecmua Reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Muhit”, (Mecmua Reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
1.3. YAZAR ADINA GÖRE

A. Topçibaşı, “Muhterem “Azeri Türk” mecmuasi müdüriyetine, (İlan), Azeri Türk, nr. 26, (3 August 1929), s. 7.

Atıla, “Sen, Ben, O”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 4.


(Ayın), Ali, “Azerbaycan’dan Edebi Hayat”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 6-8.

(Ayın) (Fe), “İstiklalci Kazaklar”, (Rus işgaline uğrayan Kazanların mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 10.


(Ayın) (Kaf), “Yahudi Cumhuriyet”, (Yahudilerin Ukrayna ve Kırım’a yerleştirildiği hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 10-11.

(Ayın) (Kaf), “Yahudi Cumhuriyet”, (Yahudilerin Ukrayna ve Kırım’a yerleştirildiği hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 10-11.

(Ayın), (Kaf), “İran Haberleri”, (İran’daki demiryolu inşaatı hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 15-16.

(Ayın. (Kaf), “Mahmud Beyle Habib Bey”, (Adı geçen kişilerin vefatı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 11-12.


Azeri Türk, “Kafkasya Vahdeti”, (Kafkasya’nın vahdettiini olumsuz etkileyen durumlar hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 1-2.

Azeri Türk, “Öldürmek İsteyenlere”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 7.

Azeri, “Beynelmilel Mehafilde Azerbaycan Meselesi”, (Rusya tahtının varisi Kirill Viladimiroviç’in Azerbaycan ve Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığına dair yaptığı açıklama hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 5.
Azeri, “Çembere Kenetli Mehmed”, (İşgale dair acı haturalar), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 15-16.

Azeri, “Petrol İşleri Hakkında İfşaat”, (Rusya’nın İşgalinden sonra işsiz kalan petrolcülerin kurduğu cemiyetler hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 5-7.

Azeri, “Ziya Gökalp Bey”, (Ziya Gökalp’ın vefatının yıl dönümü münasebetiyle Gökalp’ın milliyetçiliği hakkında bir yazı), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 5-6.

B.B, “Zulmün Sonu”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.

Biga Abdurazak Kadief, “İdareye Mektup”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.

Cağfer Sadık, “İran Ahvalı”, (İran durumu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 15-16.


Damaçı oğlu Raci, “Anne”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3.

Dargin, “Nerede?”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 9.

Daş Demir, “Ahlak Buhrani”, (Azerbaycan’da yaşanan çarşaf münakaşasının ahlaki boyutu hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 9-10.

Daş Demir, “Ahlak Buhrani”, (Azerbaycan’da yaşanan çarşaf münakaşasının ahlaki boyutu hakkında), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 9-10.


Daş Demir, “Azerbaycan Mektupları-3, Rusların İmha Siyaseti-Bugünkü Vaziyet”, (Azerbaycan’da bulunan Türk aydınlara uygulanan sürgünler ve idamlar hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel1928), s. 6-7.

Daş Demir, “Azerbaycan Petrolleri”(Azerbaycan petrol sanayisi hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 8-9.

Daş Demir, “Çarşaf Bahsi Münasebetiyle”, (Azerbaycan’da çıkan bir çatışma ve bunun sonucunda çıkan olaylar hakkında), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 11-12.

Daş Demir, “Müstakil Harp Meselesi”, (Kapitalistlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlılığından olduklarını hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 9-11.

Daş Demir, “Şemahi Hadisesi”, (Şehrin Ermeniler tarafından işgalini anlatan bir yazı), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s.9-10.


(Elif) (Mim), “İslami Türk Sanayi-i nefise Tarihi Nazarından Azerbaycan’ın Ehemmiyeti”, (Güzel sanatlar noktasında İslâm toplumları ve Azerbaycan’ın durumu), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 7-8.

(Elif) Çağfer Oğlu, “Azeri Halk Edebiyatında Kaçak Nebi Destanı”, (Kaçak Nebi Destanı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 3-5.


(Elif) Çağfer Oğlu, “Azeri Halk Edebiyatında Kaçak Nebi Destanı”, (Kaçak Nebi Destanı hakkındaki önceki yazının devamı), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 7-9.


Ertuğan, “Harita Siyaseti”, (Basılan bir haritada Azerbaycan ülkesinin yer alamaması üzerine yazılar bir yazı), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 5-6.

F. Özdemir, “Köyümde Kalana”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 2.
F. Özdemir, “Vatan Yolcusu”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 3.

F. Özdemir, “Ahdim”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 4.

Federalist, “11 Mayıs- 11 inci Şerefli Yıldönümü”, (Azerbaycan cumhuriyetini kuruluş yıldönümü hakkında”), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4-6.

Federalist, “Ecnebi Matbuatında Azerbaycan”, (Profesör El-Cuзи tarafından yazılan ve Azerbaycan’ın Ömer Hattap zamanındaki durumunu anlatan bir makale hakkında ), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 5-7.

Feth Ali Hoyski, “Bütün Dünya Milletlerine”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığını İlan ettiği bütün milletlere duyuran yazı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2.

(H–) Hamidzade, “Ah Azerbaycan”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5.

H. Mustafa, “Japonya’dan Mektup”, (Japonya ve Japonlar hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 11-12.

H. Mustafa, “Vatan Hasreti”, (Japonya’dan mecmuaya gönderilen bir mektup), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 7-8.

Hamza Azeri, “Biz”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 4-5.

Hamza Azeri, “Hakkin Sesi”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5.


(He–) (Elif), “Cihan-ı Petrol Meselesinde Azerbaycan Neftinin Rolü”, (Petrolün dünyadaki önemi ve Azerbaycan’ın piyasadaki yeri hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 8-10.

(He–) Hamidzade, “Selam Sana Yurdum Bakü”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 3-4.

İmzasız, “Afganistan’da Islahat”, (Kral Amanullah Han’ın yaptığı islahatlar hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 11-12.

İmzasız, “Ahmet Salih Bey’in Vefatı”, (Vefat ilanı), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 12.


İmzasız, “Azerbaycan Türk Gençler Birliğinden”, (Birliğinin Kurban ve Nevruz Bayramı münasebetiyle düzenlenen konferans hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 16.


İmzasız, “İdarehaneden”, (Dergiye gönderilen bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 16.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı” (Bursa’da bulunan bir Amerikan okulunda küçük kız çocukların Hristiyan yapılmasını uyanlığı tepki hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 13-14.

İmzasız, “Türkiye Hayat ve Matbuatı”, (Atatürk’ün bir açıklaması), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 11-12.

İmzasız, “Türkiye Hayat ve Matbuatı”, (Atatürk’ün bir açıklaması), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 11-12.


İmzasız, “Afganistan Ve Rusya”, (Amânullah Efendi’nin Afganistan ve Rusya hakkında bir makalesi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Afganistan’da Islahat”, (İdarehaneye gelen bir Afgan mecmuasinin ekinde yer alan Afgan İslahat haberleri hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 15-16.

İmzasız, “Afganistan’da İşyan”, (Afganistan’da yapılan İslahatlara karşı olanların isyan çàğrıkları haberi), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 6-7.

İmzasız, “Almanya’da Azerbaycan İstiklal Komitesi’nin Vatandaşlara Müracaatı”, (Azerbaycan işgali’nin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 6-7.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”(Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 15.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan hakkında çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 9-11.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 16.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 11-13.
İmzasız, “Azerbaycan Ahvali”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 7.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 6-7.
İmzasız, “Azerbaycan Haberleri”, (Azerbaycan’a çarşaf giyinenin yasaklandığı haber), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 5.
İmzasız, “Azerbaycan Orduusu Hakkında”, (Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ordusu hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 20-23.
İmzasız, “Azerbaycan’dan”, (Azerbaycan’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Azerbaycan’ın Kara Günü”, (Azerbaycan İsgalinin yıl dönümü sebebiyle vatandaşlara taziye mesajı), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği’nde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği”, (Birliğin kuruluşunun beşinci yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “Azeri Türk Gençler Birliği’nde”, (Birliğin faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk mecmuası Müdürüyetine”, (Mecmuaya gönderilen mektuplara verilen cevaplar), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 8.
İmzasız, “Azeri Türk Üç Yaşında”, (Mecmuanın üç yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 1.
İmzasız, “Bakü’de Gaz Buhranı”, (Bakü’de yaşanan yiyecek ve gaz kıtlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 5-6.
İmzasız, “Bakü’de Patlaysia”, (Bakü’deki bir silah imalathanesinde yaşanan patlama hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13.
İmzasız, “Bakü’de Yangın”, (Haber), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 11.
İmzasız, “Berlin’de Azeri Türk Talebe Cemiyeti”, (Berlin’de okuyan Azeri öğrencilerin kurduğu cemiyet hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.
İmzasız, “Beynelmilel Hayat”, (Çeşitli ülkelere ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Beynelmilel Rakamlar”(Yeni Rakamların tanıtıldığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.
İmzasız, “Beynelmilel Rakamlar”, (Yeni rakamların tanıtıması), Azeri Türk, nr. 14, (15 Ağustos 1928), s. 16.
İmzasız, “Bir Beyanname”, (Paris’te bulunan Azerbaycan Heyet-i Murahhasasi’nin Azerbaycan muhacirlerine hitap ettiği beyanname ), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 8.
İmzasız, “Bu da Öyle”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “Cumhuriyet Dâhilinde”, (Türkiye’ye ait haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Çin-Rus hadisatı alevleniyor”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Çin-Rus Hadisesi”, (İki devlet arasındaki gerginlik hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12-13.
İmzasız, “Dağıstan”, (Dağıstan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Latin harflerini kullanmaya başladıklarını hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.
İmzasız, “Efgan Meselesi”, (Afganistan hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 12.
İmzasız, “Gazi Paşa’nın Teşrifleri”, (Mustafa Kemal’in İstanbul’a ziyareti hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1.
İmzasız, “Gazi Paşa’nın Teşrifleri”, (Mustafa Kemal’in İstanbul’a ziyareti hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1.
İmzasız, “Gence’de”, (Gence Hakkında Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7.
İmzasız, “Gençleri Reddetmişler”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 15.
İmzasız, “Gürcistan’da”, (Gürcistan’a ait iktisadi bir haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s14.
İmzasız, “Harp İhtimali Zaif İserde”, (Haber), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5.
İmzasız, “İdaremize Gelen eserler”, (İdareye gelen mecmuaların kısa tanıtımları), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 16.
İmzasız, “İdareye Mektupt”, (Azeri Türk’e gönderilen bir mektup), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 8.
İmzasız, “İkinci Enternasyonalde Azerbaycan”, (Enternasyonalde verilen Azerbaycan konferansı hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (İkinci Teşrin-i evvel1928), s. 11-12.
İmzasız, “İkinci Yılbaşında”, (Azeri Türk mecmuasının iki yaşına girmesi münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1.
İmzasız, “İntikam Almak İçin Öldürüyorlar”, (Haber), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “İran Ahvali”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 14-15.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler ), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-isi 1928), s. 15.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 14-15.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 14.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 13-14.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 13-14.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 15-16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 16.
İmzasız, “İran Haberleri”, (İran’a ait haberler), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 12-13.
İmzasız, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Sovyetlerin İranlı tüccarlarını kandırdığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.
İmzasız, “İran Ve Yaylak”, ( şiir), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6.
İmzasız, “İran’da Azeri Türk”, (Tahran’da yayınlanan Hisar-ı Adl gazetesinde çıkan bir makale hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 5.
İmzasız, “İrevanda Türkleri Tazyik”, (göç eden ecnebilerin yerli Türkleri rahatsız ettiği hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 7-8.
İmzasız, “İstanbul ve mülhikatında mukim şimalı Kafkasya mültecilerinin protestosu”, (Kafkasya milletlerine bağımsızlık konusunda hitap eden bir yazı), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6-7.
İmzasız, “İtalyan Matbuatı Ve Kafkasya”, (İtalyan gazetelerinde Kafkasya hakkında haberler, makaleler çktiği hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.
İmzasız, “İtizar”, (Avrupa Ve Sovyet adlı makalenin devamının yayınlanılacağına dair duyuru), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.
İmzasız, “İzmir Felaketi”, (İzmir’de meydana gelen bir felaket üzerine geçmiş olsun yazısi), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1.
İmzasız, “Kafkasya Haberleri”, (Kafkasya milletlerine ait haberler), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 6-7.
İmzasız, “Kafkasya Milletleri Ve Kafkasya Meselesi”, (Kafkasya’nın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 10-11.
İmzasız, “Kerbela-i Şah Viren (Vefatname)” (Kerbalai Şah Viren’in şehit haberi), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 15.
İmzasız, “Kitabiyat” (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 32.
İmzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Kitabiyat”, (Kitap tanıtımı), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Kitabiyat”, (Türkistan Mecmuası ve Ayende Meceleleri’nin tanıtımı ), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Kitabiyat-Gazinin Hayatı”, (Atatürk’ün hayatını konu edinen bir kitabın tanıtımı), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s.16.
İmzasız, “Komünist Rejiminin Buhranı”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kıtlık sebebiyle halkın rejim aleyhine dönmeye başladığı hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 1-3.
İmzasız, “Komünistler Arasında”, ( Kıtlık sebebiyle komünistler arasındaki muhalefetin arttığı hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.
İmzasız, “Kral Amanullah Han Afganistan’da nasıl İstikbal Edildi”, (Kral için hazırlanan karşılama töreni hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14.
İmzasız, “Matbuata-Azeri Türk”, (Teşekkür), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Matem Merasimi”, (Azeri Türk’nün idarehanesinde düzenlenen matem merasimi hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7-8.
İmzasız, “Mecmuamız Dava Edildi”, (Önceki sayıda çıkan bir yazı yüzünden mecmuanın mahkemeye verilmesi ve mahkemenin sonucu hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 7-8.
İmzasız, “Muhit”, (Mecmua reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Mustakil Kağkasya”, (Mecmua reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.
İmzasız, “Paris’te Azerbaycan Cemiyet-i Hayriyesi Teşkili”, (Cemiyet’in faaliyetleri hakkında ), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 21.
İmzasız, “Rus Ahvali”, (Rusya Hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.
İmzasız, “Rusya Haberleri”, (Rusya hakkında Haberler), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 8.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Belinde çıkan sosyalist bir mecmuanın muhabirinin Moskova’dan bir komünist ile yaptığı mülakat), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’da Vaziyet”, (Rusya’ya ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 14-15.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 14, (15 Ağustos 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Rusya’ya ait haberler), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 22.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Sovyet Rusya köylerinin durumu hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 15.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Sovyet Rusya’sına ait haberler), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 16.
İmzasız, “Rusya’dan Vaziyet”, (Sovyet Rusyasına ait bir haber), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 14-16.
İmzasız, “Rusya’ya Karşı İktisadi Cephe”, (Almanya’nın Rusya ile olan ticari faaliyetlerinde yenilikler yaptığı hakkında), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12.
İmzasız, “Rusya’ya Karşı Vahit Cephe” (Rusya’nın borçlu olduğu devlet ve şahısların Rusya’ya karşı birlik oluşturduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 18-19.
İmzasız, “Rusya’yı Abluka mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 8.
İmzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli milletlere ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli milletlere ait haberler), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 15-16.
İmzasız, “Son Haberler Kısmı”, (Çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 16.

İmzasız, “Sultan Dağ”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 12.

İmzasız, “Shaşmamalı”, (Kirill Vladiimiroviç’in Kafkas milletlerinin bağımsızlığını tanıdığına dair çıkan haberleri yalanladığına ilişkin haber), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.

İmzasız, “Şimali Kafkasya Mahafilinde”, (Kafkasya Halk Fırkası hakkında), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 7.

İmzasız, “Tarihi istiklal Mücadelesinden bir sahne”, (Bakü’nün işgalinden nasıl kurtulduğu hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 2-3.

İmzasız, “Taziyet Telgrafları”, (Çeşitli kişiler tarafından işgalin yıl dönümü nünasebetiyle dergiye gönderilen telgraflar), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 9-11.

İmzasız, “Toroşki Nerede?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 8.

İmzasız, “Toroşki Kaçırıldı mı?”, (Haber), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 8.

İmzasız, “Türk Münevverlerine Karşı Sefer”, (Komünist Fırkasının Türk gençlere karşı faaliyetleri), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 9-11.


İmzasız, “Türkistan Hayati”, (Türk Dünyasına ait haberler), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 13-14.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı, “Anadolu kelimelerini derlemek için heyet oluşturduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 11.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Doktor Halil Fikret Bey’in Vakit gazetesinde yayımlanan makalesi hakkında), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 11-12.
İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey’in Cenevre’de katıldığı bir komisyonada ileri sürdüğü fikir ve bu fikrin yankıları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 10-11.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Lozan Sulhunun imzalanmasının yıldönümü münasebetiyle ve Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 11-12.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türk Ocağının kuruluşunun on birinci senesini ve Anadolu Halk Bilgisi Derneği hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s11.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’de yakalanan komünistler hakkında bir haber), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel1928), s. 9.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait çeşitli haberler), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 14.


İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’ye ait siyasi ve ekonomi içerikli haberler), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 10-11.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkaranacak olan inkılâbın sanayi inkılâbı olduğu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 11-12.

İmzasız, “Türkiye Hayat Ve Matbuatı”, (Yeni Türk alfabesinin tanıtımı), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 12-15.
İmzasız, “Türkiye Hayatı”, (TBMM’nin yaz tatili dönüşü açılışı hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 4.


İmzasız, “Yakın Geçmişten”, (Ermeni zülümleri ile mart faciası hakkında bir makale), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s7-9.

İmzasız, “Yeni Türkistan”, (Mecmua Reklâmi), Azeri Türk, nr. 28-29, (ikinci Teşrin 1929), s. 16.

İmzasız“Azerbaycan Mazlumları”(Rusya’ya esir olmuş bir Azeri’nin hayatı hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 5-8.

İmzasız“Rusya Ahvali”, (Rusya’nın içinde bulunduğu kıtlık hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 7.

İmzasız“Rusya’da Vaziyet”, (Rus Komiserler Şurasının yabancılarla kapitülsasyon tamınması hakkında aldığı kararı), Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel1928), s. 13-14.

İmzasız“Azerbaycan Mazlumları”(Rusya hakkında haberler), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 14-15.

İskender Azeri, “Avrupa Ve Sovyetler”, (Harb-ı umumi sonrası dünyanın vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 3-4.


Kemal, “15 Eylül Ve Mefküreci”, (Azerbaycan’ın düşman işgalinden kurtuluşu hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 4-5.


Kemal, “Hayatın Kuvveti”, (Yaşamın zorlukları hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 2-3.

Kırımli Çağfer Seyid Ahmed, “Kırım’dak Neler Oluyor?”, (Kırım’in vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 9-10.
Kırımli Çağfer Seyid Ahmed, “Kırım’da Yahudi İskânına Dair”, (Yazarın Veli İbrahimof’un yazısından alınılarla, Kırım’da Yahudi iskâni hakkında yazdığı bir yazı), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 11-16.

M. Sadık, “Perde-Perde”, (M. Sadık’ın Mirza Bala’ya hitaben yazdığı mektup), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 5-6.

M. Sisyanlı, “İstiklal Davası Ve Gençlik”, (Azeri gençlerinin bağımsızlık mücadelesi hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 2-4.

M.A, “[Bakü] nün İktisadi Vaziyeti Ve İnkişaf Tarihi”, (“Bakü’nün petrolü hakkında yazılımsız yazılar” konulu yazı dizisinin ilk yazısı), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 4-5.


Mehmedzâde Mirza Bala, “Sekiz Yıl”, (Azerbaycan işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 5-6.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Bakü Ve Azerbaycan”, (Rusların Bakü Rus’tur iddiası hakkında), Azeri Türk, nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 5-9.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Milli Hars Ve Milli Hâkimiyet”, (Bakü Sovyetlerinin pişmanlığı hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 1-4.

Mehmedzâde Mirza Bala, “Siyasi Fırkalarımız”, (Azerbaycan Mebusan meclisinde bulunan partiler hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 4-12.

Mehmedzade Mirza Bala, “Yeni Türk Alfabeleri Münasebetiyle”, (Harf İnkılâbi hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 3-5.


Mehmet Sadık, “Bakü Ve Sovyetler”, (Rusya’nın Bakü petrolü konusunda endişeleri hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 1-3.

Mehmet Sadık, “Kafkasya Meselesi”, (Kafkas milletlerinin vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 1-3.


Mehmet Sadık, “Millet Mektepleri”, (Türkiye’dede hızla açılan okullar hakkında), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 3-4.
Mehmet Sadık, “Paydos Efendiler Paydos”, (Şefi ve Resulzade Mehmet Emin’ın vatan haini olduklarını hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 6-9.


Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Ayın Kazım’ın Türk Yurdu’ndaki makalesine binaen), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 4-6.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Avrupa Nazarında Rusya”, (Avrupalıların Rusya’ya nasıl baktıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 1-3.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Azerbaycan Köylüsü”, (Komünizmin İktisadi, içtimai ve hukuki kökünden sonra Azerbaycan köylüsünün yeni bir düzen kurduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 4-7.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Azerbaycan’ın İktisadi ve Vaziyeti”, (Azerbaycan’ın iktisadi vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 9-11.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Mart Faciası”, (Komünist rejiminin prensipleri tezat teşkil eden bir konumda olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 5-7.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansı), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 5-8.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının devamı), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 9-12.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Destanlarımızı Dair”, (Mirza Bala Bey’in destanlar konulu konferansının son kısmı), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 16-20.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Önceki sayıda yayınlanan yazının devamı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 6-9.

Mehmetzâde Mirza Bala, “Milli Harsımız Hakkında”, (Önceki sayıda yayınlanan yazının devamı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 6-9.

(Mim) (Be), “Rusya’da Son Havadisler Münasebetiyle, (Komünist rejiminin prensiplerine tezat teşkil eden bir konumda olduğu hakkında), Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 1-5.

(Mim) (Be), “Sovyet Azerbaycan’ın İktisadiyeti” (Sovyet rejimi yüzünden Azerbaycan’ın gelirinin Rusya’ya aktığı hakkında), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 9-13.


Mim) (Be), “İran’da Siyasi Tehlike”, (İran’ın komşuları ile olan münasebeti hakkında), Azeri Türk, nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 8-11.

(Mim) (Be), “Rusya Ve İran”, (Rusya’nın İran’da yürüttüğü komünistlik faaliyetleri hakkında), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 22-24.

(Mim) (Elif), “Bir Beyannname Münasebetiyle”, (Geçen sayıda yayınlanan beyannameye karşı verilen cevap), Azeri Türk, nr. 20, (15 Teşrin-i sani 1928), s. 3-4.

Mim, “Varşova’dı İstiklal Bayramı”, (Varşova’da bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 8-10.

Mim, “Varşova’dı İstiklal Bayramı”, (Varşova’da bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları hakkında), Azeri Türk, nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 8-10.


Mır, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 6-9.

Mır, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda geçen aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 5-8.

Mır, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 3-4.
Mir, “Beynelmilel Siyasette Petrol”, (Önceki sayıda yayınlanan aynı başlıklı yazının devamı), Azeri Türk, Nr. 19, (1 Teşrin-i Sani 1928), s. 2-5.


Mirza Bala, “Harsi Nümayişlerin Manası”, (Rusya’nın Mirza Fethali Ahundof’un ölümününelli yılda anmasının gizli bir maksadı olduğunu hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 1-4.

Mirza Bala, “Doktor Hasan Bey”, (Hasan Bey’in Ermeni Teröristlerce öldürülmesi hakkında), Azeri Türk, Nr. 13, (1 Ağustos 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Fethali Han Hoyski”, (Fethali Bey’in ölümünün sekizinci yılından münasebetiyle), Azeri Türk, Nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Fethali Han Hoyski”, (Fethali Bey’in ölümünün sekizinci yılından münasebetiyle), Azeri Türk, Nr. 10, (15 Haziran 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Milli Mücadelemizin Kuvveti”, (Zulme uğrayan istiklal için çabalan Azeriler hakkında), Azeri Türk, Nr. 14, (15 Ağustos 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Milli Zaferimizin Onuncu Yıldönümü”, (Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, Nr. 16, (15 Eylül 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Nep’den Kolhoz’a”, (Nep ve Kolhoz kavramları üzerine), Azeri Türk, Nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Sosyalizimden Kapitalizme”, (Lenin’in Rusya’nın gelişimi için Kapitalizmi kullanmanın zaruri olduğunu söylemesi hakkında), Azeri Türk, Nr. 17, (1 Teşrin-i Evvel 1928), s. 1-3.

Mirza Bala, “Yeni Harp Tehlikesi”, (Moskova’da düzenlenen enternasyonaldaki kapitalist devletlerin Rusya’ya karşı savaş hazırlığı içinde olduklarının gündeme gelmesi hakkında), Azeri Türk, Nr. 15, (1 Eylül 1928), s. 2-5.

Mustafa, “Beynelmilel Sahada Azerbaycan”, (Azerbaycan’ın bağımsızlığı esnasında diğer milletlerle olan ilişkisi hakkında), Azeri Türk, Nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 30-32.


Mustafa, “İktisadi Abluka Altında”, (Avrupa’nın Rusya’ya karşı cephe aldığı hakkında), Azeri Türk, Nr. 20, (15 Teşrin-i Sani 1928), s. 4-6.
Mustafa, “Mağlup Kimdir?”, (Azerbaycan’ın işgalinin yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 3-5.

Özdemir, “Dönmeyeceğim”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 22, (16 Kanunu Sani 1929), s. 3.

P.Kotsef, “Yakın Tarihten Sahifeler”, (Azerbaycan’ın 1918 senesindeki vaziyeti hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2-4.

R.Amircanlı, “Rusça Bir Küfür”, (Azeri Türk Gençler Birliği aleyhinde çıkan propagandalara cevap), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 4-5.

R.Coşkun, “Yurduma”, (Mensur şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 6.


Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Emin Bey’in bir konferansı), nr. 3, (1 Mart 1928), s. 6-10.

Resulzâde Mehmet Emin, “Salofki’deki Günlerimiz Hakkında”, (Emin Bey’in Rus hapisherindeki vahşeti anlatan bir Hintli ile görüşmesi), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 4-5.

Resulzâde Mehmet Emin, “On Senelik Azim Ve Cihad”, (Azerbaycan’ı tekrar bağımsızlaştırılmak için on yıllar verilen mücadele hakkında), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2-6.


Resulzâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektupları-4 Almanya’da Seçkiler”, (Almanya’da yapılan seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 3-7.

Resulzâde Mehmet Emin, “Beynelmilel Şark Bayramı”, (Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle), Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 1-2.


Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasini Geleceği”, (Mehmet Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 2-6.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasini Geleceği”, (Mehmet Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 4, (15 Mart 1928), s. 2-6.

Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Emin Bey’in bir konferansı), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 3-6.
Resulzâde Mehmet Emin, “Demokrasinin Geleceği”, (Resulzâde Mehmet Emin Bey’in demokrasi hakkında verdiği bir konferans), Azeri Türk, nr. 2, (15 Şubat 1928), s. 7-9.

Resulzâde Mehmet Emin, “Harf inkılâbı Muvacehesinde “, (Türkiye’de yapılan harf inkılâbının önemi hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s. 1-3.


Resulzâde Mehmet Emin, “Rusya’da Vaziyet”, (Bolşevik ihtilalinin 30. yıldönümünde çıkılan olaylar hakkında Mehmet Emin Bey’in yorumları), Azeri Türk, nr. 3, (1 Mart 1928), s. 1-4.

Resulzâde Mehmet Emin, “Tuttuğumuz Yol”, (Mecmuanın hangi fikirlere hizmet için çıkarıldığı hakkında), Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 1-2.

Resulzâde Mehmet Emin”Fransa’da Seçkiler”(Fransa’daki seçimler hakkında), Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. Azeri Türk, nr. 8, (15 Mayıs 1928), s. 4-8.

Resulzâde Mehmet Emin, “Avrupa Mektuplar-1 Rusya’da Milliyet Meselesi”, (Emin Bey’in Rusya’da milliyet meselesi hakkında Paris’ten gönderdiği mektup), Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 3-5.

S. “Türkiye İnkılâbi”, (Avrupa’nın Türk İnkılâplarını kabul etmek zorunda kaldıkları hakkında), Azeri Türk, nr. 21, (16 Kanunu evvel 1928), s. 3-5.

S. “Dürüst Siyaset”, (Tarihte yaşananların tekrarlanmaması için dürüst siyaset yapmanın gereği hakkında), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 3-4.

S. “İran’da Türk Şairleri 2-Mehmet Bakır Halhali”, (Bilinmeyen Azeri şairlerden Mehmet Bakır Halhali ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 5-7.

S. Tekin, “Çekil Vatanımdan”, (şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.

Sadıkzade Emin, “Uyan sevgilim”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 7.

Sadıkzade Emin, “Yurduma”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3.

Sanan, “15 Eylül”, (İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü hakkında), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 3-4.

Sanan, “Azeri Saz Şairleri”, (Azeri saz şairlerinden Âşık Abdullah hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 10-11.
Sanan, “Cidal’den Bir Parça”, (Şiir), Azeri Türk, (28 Mayıs 1929), nr. 25, s. 4.
Sanan, “Hınç”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 30, (Şubat 1930), s. 4.
Sanan, “İran’da Türk Şairleri- Şûkûhi”, (Şûkûhi mahalı bilinmeyen bir Azeri şair ve eserleri hakkında), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 5-6.
Sanan, “Solgun Çiçekler”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 23, (16 Şubat 1929), s. 4-5.
Senan, “Asri Türkiye Hayatı”, (Türkiye’de Öz Türkçe kelimelerin derlenerek kitaplaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 3-4.
Sinan, “Nisan”, (şiir), Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 7.
Süleyman, “Bir İzah”, (Azeri Türk Gençler Birliği’ne yazılan bir mektuba cevap), Azeri Türk, nr. 26, (3 Ağustos 1929), s. 8.
Tahran, “İran Haberleri”, (İran’daki Bolşevikler hakkında), Azeri Türk, nr. 18, (15 Teşrin-i evvel 1928), s.13-14.
Tebriz Seyfettin, “İran Ve Sovyet Ticareti”, (Soyyetlerin İranlı tüccarları mağdurları hakkında), Azeri Türk, nr. 24, (18 Mart 1929), s. 8.
Temurhan Şura M. “Dağistan’dan” (Soyyet ülkesinde yaşayan bir Türk’ün zor durumunu anlatmak için mecmuaya yolladığı mektubu), Azeri Türk, nr. 27, (Eylül 1929), s. 7.
Ümit, “İhtilal”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 28-29, (İkinci Teşrin 1929), s. 2.
(Ye) Ali, “Azerbaycan’da Edebiyat Meselesi”, (Azeri sosyalistlerin Azeri edebiyatını yerine Rus edebiyatını getirme çalışmaları hakkında), Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 8-10.
(Ye) (Kaf), “Araz”, (Şiir), Azeri Türk, nr. 11, (1 Temmuz 1928), s. 7.
(Ye) Ali, “Azerbaycan’da Edebi Hayat”, (Bolşevizmin Azeri edebiyatına tesiri ve proleter edebiyatı hakkında), Azeri Türk, nr. 17, (1 Teşrin-i evvel 1928), s. 4-5.
Yusufbeyli Nasib, “Azerbaycan Vatandaşlarına”, (Devletin kuruluşunun birinci yılı münasebetiyle vatandaşlara yapılan hitap), Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 6.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER

TUTTUĞUMUZ YOL

Mecmuamızı bundan dört, beş sene evvel ve başka şerait dâhilinde çıkarmış olsaydık, tuttuğumuz yolun kâfi surette izah edebilmek için belki daha ziyade tafsîlât vermek ihtiyaçını hissederdik. Fakat, şimdi bizden evvel vuku bulan neşriyat ve bu neşriyat sayesinde ihzâr olunan bir muhiti nazara alarak, tuttuğumuz yolun pek kısa cümlelerle de izah olunabileceğini ümit ediyoruz.

Gideceğimiz yol eski zaman şairlerinin iftihar ettikleri gibi reh-i nâ- refte değil. Bilakis, bu yol, çok müskül ve dişenli olmakla beraber, sâirleri tarafından gidilmiş şanlı bir yoludur.

Bir yol ki Avrupa onu on sekiz ve bilhassa on dokuzuncu asırda gitmiş, bir yol ki muasır şark hâlihazırda öyle sahık olmuştur. Bir yol ki sâbık Rusya imparatorluğu dâhilinde yaşayan mahkûm milletler dahi öyle girmişlerdir. Bir yol ki süvarisi millet ve hedefi istiklâldir!

“Azeri Türk” harb-i umuminin neticesinde bilfiil istiklâl mücadelelerine atulan ve senelerden beri büyük bir aşk ve hararetle özlediği cumhuriyet gayesine ermiş bulunan, fakat milli istiklâlî tekrar sekteye uğrayan bir Türk ilinin, Azeri Türk halkın, daha mustalih ismi ile “Azerbaycan Cumhuriyeti”nin hayat ve mukadderatı ile alakadar bir mecmuadır.

Bu sahifelerde Türklüğün pek mühim bir kısmını, şanlı ırkın güzide bir ilini teşkil eden bir memleketin bulunduğu vaziyet, yaşadığı esaret tasvir olunacak ve bu elim vaziyet içerisinde, muhalif anâsira rağmen, sevk-i tâbi ile inkişaf eden millî hayat ve bu hayatın ibraz ettiği halas ve necat hamleleri tesbit olunacaktır.

Mensup olduğu aile-i fikriyenin siyasi ve içtimai mutakadat nokta-i nazaranın “Azeri Türk” sahifelerinde atideki umdeler terviç olunacaktır:


O, bir taraftan halkın zevkini fen ve sanattan anlayacak bir raddeye getirmeye sa
edecek, diğer taraftan da fen ile sanatı halkın zevkini okşamak yolunda istihdam etmek fikrini terviç edecektir.

Medeni istikameti bu olan Azerbaycan Türkçülüğünün siyasi cephesi ise, Azer Türkçülüğünü diğer Türk illerinden uzaklaştırmanın her türlü tedbire karşı koymak, harsi Türk irtibatını tahripkâr tesirden muhafaza etmektir.


Fakat bütün bu umdelerin Azeri Türk muhitinde tatbik edilebilmesi için Azerbaycan istiklalinin iadesi elzemdir. Bunun için “Azeri Türk”ün takip edeceği en büyük ve en aktül umde istiklal umdeshidir!

İstiklal, işte günün en mukaddes bir şiârî!

Bu şiârîn kuvveden faale gelmesi ve faale geldikten sonra ebediyen payidar olmasi için, yalnız Şarkî Kafkasya’dan ibaret Azerbaycan’ın değil, bütün Kafkasya’nın da aynı şiârîn tahkiki yolunda müttêhid ve müttêfîk olarak hareket etmesi şarttır.

Haiz olduğu coğrafi, konumu ve bilhassa iktisadi ehemmiyetle Azerbaycan’inda dâhil olduğu müstakil bir Kafkasya konfederasyonunun şark ve
garp da pek mühim bir âmil-i sulh ve salah olaçağı her yerden ziyade Türkiye ile İran’da takdir olunur zannındayız.

Ana hatlarını yukarıda kaydettiğimiz bu yol, milliyet ve demokrasi hürriyet ve istiklal uğrunda her dem mütezayid bir muvaffakiyetle ilerleyen bu gündü şarkın yoludur. Bu yolun şanlı başçısı Türk illerini ağabeyisi, şark milletlerinin asrileşmekteki büyük rehberi Cumhuriyet Türkiye’sidir.

Misafirperverliğinden istifade ettğimiz Türkiye Cumhuriyetinin yürüttüğü şanlı milliyet, medeniyet ve istiklal yolunda zaferden zafere koşarak muvaffakiyetle ilerlemesini can u göndelen temenni ederiz. Bu temenniyi yaparken – kemal-i samimiyetle kayd ederiz ki- çıktığımız istiklal yolunda ilerlememiz namına dahi bir muvaffakiyet temennisinde bulunduğumuza kaniyiz!

Resulzade Mehmet Emin
Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 1-2.
İSLAMI TÜRK SANAYİ-I NEFİSE TARİHİ NOKTA-İ NAZARINDAN
AZERBAYCAN’IN EHEMMİYETİ


sanayileri bir de, Yunanistan’dan doğmuş, güya cihanın kısm-ı mühimini istila etmiş (?) Helenizm esaslar, üzerine müesses olduğu kayıt ediliyordu ve el-yevm bile edilmektedir. Bu son kayıt neticesindedir ki garp müdekkıkliler Helenizmin hâkim olduğu coğrafi saha haricinde göcüleri bir hayat iptıdası geçiren Türklerde İslam sanayi-i nefisesinde bir mevkvi verilmiyor ve bunların faaliyet-i sanayileri inkar olunuyor. Yine bu hümanist nokta-i nazarındandır ki İran’ın siyasi hudutları dâhilinde olan Türk ülkesi Azerbaycan’da, on birinci asrın iptidalarından itibaren –yani Türklerin burayı iskân etmelerinden sonra- vücuda getirilen eser-i sanayi hep İran- İslam sanayi-i nefisesi kalpaği altında mütalaa ediliyor.

Fi- l- väki gerek vazi din Arapların, gerek Sasanilerin devrinden muazzam bir medeniyyet-i milliyye malik olan İranilerin İslam sanayi-i nefisesi namı tahtında anladığımız “külli” de büyük rolleri olmamış değildir. Fakat bu “küll” ü de yalnız bu iki Müslüman milletin inhisarına vermek pek fahiş bir hatadır. Türklerin İslam sanayi-i nefisesinde işgal ettikleri mevki mimari, minyatürcülük, halicilik, çinicilik gibi faaliyeti ve bilhassa İslam sanayi-i nefisesine ilave ettikleri milli Türk sanat anasırlarını tetkik ve tetbi ederek bu “küll” ü de yalnız bu iki Müslüman milletin inhisarına vermek pek fahiş bir hatadır. Onun içinde burada yalnız İslami Türk sanayi-i mimarisi ait bir misal ile iktifa edeceğiz:

Türklerin Memalik-i İslamiye’ye hicreleri neticesinde yakın şarkın büyük bir kısmını kendilerine vatan edindiklerinden sonra İslam sanayi mimarisi ait muayyen bir bina enmüzecine tesadüf edilmektedir. Bu abide enmüzeci İran’ın Horasan vilayetinden, Azerbaycan da dâhil olduğu halde, Anadolu’nun Konya şehrine kadar vüslâtlı bir arazinin hemen bütün mühim merkezlerinde bulunduğumuz ve Türk tarihi yayılışının haricinde kalan diğer İslam memalikinde misline tesadüf etmediğimiz türbe binasıdır. Ale-l-umum künbed-i tesmiye bu türbe binaları şekil itibarıyla Ngọc chikişık edilmesi lazımlı gelen ilmi pek mühim bir meseledir. Onun içinde burada yalnız İslami Türk sanayi-i mimarisi ait bir misal ile iktifa edeceğiz:

İran’ın Horasan vilayetinden, Azerbaycan da dâhil olduğu halde, Anadolu’nun Konya şehrine kadar vüslâtlı bir arazinin hemen bütün mühim merkezlerinde bulunduğumuz ve Türk tarihi yayılışının haricinde kalan diğer İslam memalikinde misline tesadüf etmediğimiz türbe binasıdır. Ale-l-umum künbed-i tesmiye bu türbe binaları şekil itibaryla Ngọc chikişık edilmesi lazımlı gelen ilmi pek mühim bir meseledir. Onun içinde burada yalnız İslami Türk sanayi-i mimarisi ait bir misal ile iktifa edeceğiz:
etmektedir. Bu bina enmûzecilerinin menşei meselesini başka bir yerde tefsîlâtı ile makale edecekliğimizden dolayı buradan yalnız bu kadarla iktifa ediyoruz ve Azerbaycan’ın mûhim merakiz-i tarihiyesinden olan Nahçivan şehrindeki maruf bir kümbetden bahsetmek istiyoruz:


Altinci asır-ı mecrannın kısımsız ahirinde inşa edilen bu binanın fi-l váki çadırla müsterek hiçbir ciheti yoktur. Fakat ilk defa Horasan vilayetinde vücuda gelen abideler ile Mümine Hatun kümbeti ve misali arasında takriben bir asırlık inkışaf zamanı olduğu bir taraftan, diğer taraftan da çadırdaki ağaç ve mensucane mahsus çeklin tuğla binalarda kâbî-i idame olamayacağı ve herhangi bir sanat şubesinde olduğu gibi mimaride dahi tahayyül ve tebeddûle ugrayacakları nazar-ı itibara alınsa, o zaman bu adem müşahbetin bina enmûzecinin şekîl-i aslisi hakkındaki

fikir üzerinden hiçbir tesir olamaz. Takriben aynı tarihlerde Anadolu’nun Kayseri şehri kırdında fakat yontma taştan inşa edilmiş ve düz kümbet demekle maruf Şah Cihan Hatun türbesinde çadıra mahnis satan anasırları pek bariz bir surette nazara çarpmaktadır. Eğer tuğladan inşa edilen Mümune Hatun türbesinde bu gibi anasırlara tesadüf edilmemektedir, bu sebepin ise malzeme-i inşaiyede aramak icap eder, çünkü taşa hak ve yontma-i inşaiyede aramak icap eder, çünkü taşa hak ve yontmakla istenilen şekili vermek, bütün müşkülata rağmen kabildir, fakat tuğla oyle değildir.


(Elif). (Mim)

Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 7-8.

---

2 Halil Âdem. Kayseri şehri. (Sad): 106, levha 12 (İstanbul; 1334).
3 Makalemizin bahsi maallesef bu hususta daha fazla mütala görev ye inkân vermiyor.
4 JR. Sarre, Denkmaier persischer Baukunst 1. P, 15
5 4.Haill Edhem, Einige Islamicche Delikmaler Kleinaslens. [ J. Strzygowski’s Festsch rift] s. 279 Taf. XXVIII.
MİLLİ HARSA KARŞI BOLŞEVİK SEFERİ


Sovyet Azerbaycan’ın bu günkü maarif komiseri Ruhullah Ahundof 1927 senesi teşrini sani nihayetlerinde in’ikad eden Azerbaycan Komünist Fırkasının sekizinci kongresinde Azerbaycan maarif heyetine ait tafsilat verirken Azerbaycan “lisan meselesi” üzerinde dayanmıştır.

(Ayın) Nazım gibi o da “Osmanlı” tesirinin Azerbaycan Türkçesi ve edebiyati üzerinde “aksi ve muzır” tesirler icrasından bahisle “edebi Azeri Türkçesi” teşkilatının yalnız Sovyet Azerbaycan’ına nasip olacağını söylüyor ve “sosyalist iktisadiyatin inkişaf ettiği Sovyet hükümeti onuncu sene-i tesişin arkasında Gence’nin başka Kürdistan’in başka ve hatta (Buzuvna ) gibi ayrı ayrı köylerinde başka başka şivelerde konuşmasına tahammül edilemez” diye vahit bir lisan-ı edebiyenin tesiş için eczümüle büyük bir Azerbaycan lügatinin yazılması teklif ediyor.

Lügatin muhtelif şiveler miyanından birisini icap etmek suretiyle edebi dillerin tamimi hususunda göstereceği tesir ile dil birliği hakkında oynayacağı müsebbib rol malumdur. Fakat vahit ve edebi lisanın tesişinde lügat kitabından zaiyade iktisadı, siyasi ve harsi müesseseler müessir değil midir?

Hâlbuki Ahundoğ’un bu müesseseler hakkındaki düşünceleri, edebi Azeri Türkçesinin tamim ve muvaffakiyeti nokta-i nazaranından, tamamıyla menfidir.

İktisadiyat sahasında o, misal, Azerbaycan neft madenlerini tamamıyla millileştirmek istemiyor. Çünkü “burada Türklerden başka Ruslar vesair milletlere mensup arkadaşlarda çalışıyorlar” mış. Çünkü burada çalışmak için Türkçe bilmek zaruriyeti hâsil olursa, o zaman “Rus amelesi de Türkçe öğrenmeye icbar etmek
veyahut hizmete almak” lazım gelir, ki bunların hiç birisini Sovyet idaresi tatbik edemezmiş.

Sanayi müesseselerin millileştirilmesi, şu suretle mümkün olduktan sonra, bu müesseselerle sıki bir irtibatta bulunan bin türlü iktisadi, milli, kredi ve hükümet müesseselerini de millileştirmekte mana yok. Onun için de Sovyet Azerbaycan’ında, bilhassa Bakü’de, idareleri millileşirme siyaseti kuru sözden ibaret olup kalıyor.


Bu basit hakikati, bir türlü anlatamayan adamın “Türkçeye hürmet etmek isteyenler Rusça öğrenmelidir” gibi “mürekkep bir hakikati” anlatmaya篡kındaki mudhik vaziyeti tasavvur ediniz!

“Yarım müsavatçılar” ve hatta “çarpık müsavatçılar” varmış ki Rusçanın aleyhinde imişler. Anlaşılıyordu mimilli hars esaslarıны müdafaa ediyorsa, Ahundof ve arkadaşlarının nazara müsavatçıdır.


Böyle bir muhakemeye karşı sularında duracağını zanneden mudhik bir adam tavr ile “münevver Azeri sınıfnın memleket işlerinde çalışabilmesi için mutlaka Rusça tahsil görmesinin bir zaruriyet olduğunu” söyleyen Ahundof “Rusça aleyhinde olanların ya hayalci ve ya hain” olduğunu dahi ilan ediyor. Çünkü her şeyden sarf-i nazar, Rusça “müsavatçılar kendisini alay da etseler- mukaddes Oktober ile hazret Lenin’in lisanıdır!”
Bolşevizm’in mukaddes lisani hakim olan bir muhitte, Lenin’in mensup olduğu “mukaddes millet” efradının, müessese ve idarelere bile olsun, Türkçe okumak ve söylemeye icbar edilemediği bir memlekte milli edebi bir lisanın muzafferiyet kazanacağının kim iddia edebilir?!. Bu büyük maksat sade bir lügat yazmakla hâsıl olur mu? O da ne lügat; öyle bir lügat ki mevcut bütün şiveleri yan yana koyarak mahal telafluzlarını da tesbit ediyor.¹


Karayef Moskova kürsüsünden “kendisine karşı zuhur edecek birçok itirazlara bakmamak” milli cumhuriyetlerdeki maarif müesseselerini “istila eden” Türk milliyetçilere karşı harp ilan ediyor. Dağıstan cumhuriyetinde basılan mektep kitaplarının “ Osmanlıca ve Türk zabıtları tarafından yazıldığını, yana yakıla söylüyor; aynı hadislenin Özbekistan ve Türkistan cumhuriyetlerinde de müşahide edildiğini kaydediyor. Hala Azerbaycan’da hükümet tarafından neşrolunan bir ders kitabında Türk şairi Mehmet Emin Bey’ın:

“Ben bir Türk’üm; dinim cinsim uludur
Sinem özüm ateş ile doludur”

Misrasıyla başlayan manzumesinin yer bulduğu, komünizm vicedanı namına kizzarak tesbit ediyor.

(Karayef) bu çıkışı ile adeta bütün Sovyetler ittihadi mukayesesinde büyük bir provokasyon vazifesi der-uhde etmişe benziyor. Şöyle ki sade “müsavatçılıkla

¹ Komünist, gazetesine göre Ahundof’un işaret ettiği lügat öyle telif olunuyormuş.
malul” milliyetçilere değil, aynı zamanda hars meselelerinde bile afv edemiyor. Pek de alakadar olması lazım gelmeyen “Tataristan” işlerine de burnunu sokuyor. Komünist olmasına rağmen, Kazan muharrırlarından Alemcan İbrahimof “Türkoloji kongresi” münasebetiyle neşr eyledigi risalesinde Latin harflerinin tabi bir ugrunda sarf olunan mücadeleyi “eski Çarizmin İslâmizme karşı mücadelelerinin bir nevi tetimmesi gibi” telakki ediyor. Lenin’in takdir ettiği ve ulema kongresinde teyit eyledigi büyük bir islahatı, Alemcan gibi birisi çıkıp ta terzil ettiği halde “kendisine komünist demek cesaretinde bulunuyor!..”


Bundan maada, Karayef, din ulemasının resmen merdud olduğu ve dinin tamamıyla devletin etmeğindeki gọn relations, dini telakkerle din ulemasının nüfuzunun her tarafta kendisini sezdirmekte olduğundan şikâyet ediyor. Hatta hükümet hesabına neşrolunan ders kitaplarında bile “Besmele” ile başlayan fiasollardan bahsi sahip olan cahiliyeti ileri gelen peygamber’in tercüme-i halenden bahsi sahifeler, Cenabı Allah’ın mevcudiyetini ispat eden fikralar varmış.


Karayef’in boşboğazlığı bu kadaardan kalsaydı, biz ondan belki de bahsetmedik. Bu bahsi de bu vakto kadar söyledi dilig semagogça nutuklardan biri gibi telakki ederek, ona yalnız o nispete bir krımyet verirdik. Fakat şimdi, bu nutku ve bu makaleyi milli
Türk harsına karşı açılan seferde en ciddi bir manevra gibi telakki etmek mecburüyetindeyiz. Çünkü Karayef yalnız tenkitle kalmıyor: O, milli Türk cumhuriyetlerinde Komünizm mefkûreciliğine karşı şiddetli bir mukavemet gösteren ve bazen taarruza bile geçen milliyetçilik ve Türkçülüğe karşı yerli komünistlerin bilzet aciz olduklarını da itiraf ediyor; “bizde amele ve köylü Sovyet münevver kısmını yoktur” diyor.


“Sovyetler ittihadi” konfederasyonunda muhafaza ettikleri “istiklal” lerinden bilhassa hats ve maarif sahasında geniş bir salahiyetle istifade ettiklerini söyleyen komünistler, şimdi Karayef’in ağzıyla, bu haklarının da vazgeçmemeleri; yeyahut, daha doğrusu, Moskova diktatörleri, Karayef’in ağzı ile, milli cumhuriyetlerdeki milli hars hususundaki azıcık muhtariyeti dahi ilga ile Moskova santralizmini daha ziyade kuvvetlendiriyorlar!..

Her halde, Ahundof’un Bakü’de söylediği nutukla, Karayef’in Moskova’da terviç ettiği bu fikir arasında sıkı bir rabita vardır. Bu iki nutukta çıkan yegane mana, Sovyetler ittihadında Türk cumhuriyetlerine karşı Moskova tarafından yeni bir taarruz hazırlandığını ifade eder.

(Ayın) Nazım gibi Leningrad mahsulü muharrirler Türk hars ve irfanının Moskova tesiriyle daha ziyade hayatileştiklerine kani olsalar da, biz, bu kanaatin
milli hayatla hem ağyar bir gafletin eseri olduğunda bütün mevcudiyetimizle musırzız!...

Resulzade Mehmed Emin
Azeri Türk, nr. 1, (1 Şubat 1928), s. 7-8.

BÜYÜK YALAN

Azerbaycan halkı bir ay sonra büyük bir hakikati hatırayacak, 28 Mayıs ilan-ı istiklal gününün on senelik yıl dönümünü tespit edecektir. Bu halkın kanlı düşmanı, Kıızıl Sovyet istilası ise, bu gün büyük bir yalanın yıl dönümünü tespit etmekteidir.

“Büyük yalan” diyorum, çünkü istilayı istiklal diye takdim etmekten daha büyük bir yalan tasavvur edilemez! Dünyaya cennet vaat eden Bolşevizmin, musallat olduğu memleketlerde, vücudu getirdiği cehennem manendidinde ispat olunan tarihi yalanın en büyük numunesini, şüphesiz, 27 Nisan vakası teşkil eder.

Bakü’de intihar eden komünist gazeteleri, satılık kelimelerle yazılan makalelerinde, Azerbaycan’ın hakiki istiklale ancak bu gün nail olduğunu “ispat” edecek, fitraten esir ve köle olarak yaşamak için yaratılan kara kalpli bazı natıklar da aynı nakaratı tekrarlayacaklardır.


Bir kelime ile, “büyük yalan”ın azamet ve ihtişamını tekmil edecek tedbirler görülmekte zerre kadar kusur gösterilmeyecektir.

Fakat bütün bu tedbirlerle rağmen, gözü açık Azerbaycan halkını bu günün “istiklal” değil, bir “istila” gününü olduğunu görmekten kimse mani edemez. Sekiz sene evvel indirilen üç boyalı milli Azerbaycan bayrağını bir “istila” ve “mahkûmiyet”, hâlihazırda sabık Rusya imparatorluğu istilasında bulunan memleketlerin kısım-ı mühimi üzerine gerilen kızıl parçanın bir “istiklal” değil ve “hâkimiyet-i milliye” bayrağı olduklarını - veya hain olmadıkça- hiçbir Azerbaycanlıının kabul edeceğini aklı yerinde bir adam katiyen tasavvur edemez!
Bu nasıl istıklaldir ki, yabancı Rus ordusunun süngüsü ile kaimdir? Bu nasıl istıklaldir ki, Bakü’nün Rus ordusu tarafından işgalini mutabık Moskova’dan ilan olunuyor? Bu nasıl istıklaldir ki, kendisini ilan eden heyet Moskova’dan geliyor ve ancak Kızıl Rus neferlerini süngüleri arasından geçmek suretiyle mevki’ini işgal edebiliyor?

Cihan tarihinde, istiklallerini kazanmış milletler arasında, bir tek misal yoktur ki orada istiklalı olan millet efradı kendi memleketinde esir ve mahkûm bir vaziyette bulunsun.

27 Nisan “istiklali” nin ferdasında teşkil olunan “talanhaftaları”nda namus ve ismetinin, saldat çizmeleri altında pây-mâıl olduğunu gören bir Azerbaycanlı – komünist olsa bile- kendisinin pek büyük bir yalan karşısında bulunduğunu derr etmeye bilemezdi. Bu idrakin tesiri ile idi ki Azerbaycan’ın ilk komiserler reisi Neriman “ yabancı kuvvetler” aleyhindeki o maruf makalesi ile muhalefete geçmiş, sahne olarak milletine karşı ettiği cananın, kısmen olsun, sa’y etmek istemiş, fakat buna muaffak olamamıştı. O kadar ki, etrafında ki hakkında yazdığı raporu bile Moskova’lı efendiler nezdinde ispat edememiştir ve neticede Moskova’ya celib olunmuş, orada “ faciaten” vefat etmiştir. Ondan sonra Azerbaycan komünist firkası miyanında zaman zaman zühur eden “mu’tezile”nin daima dİline doladığı şiar-ı nerimanın muvaffakiyetle müdafaa ededendi bu şiarıdır. O şiar ki, onu ahiren Troçkiciler dahi Stalincile karşı müdafaa ediyor; Moskova, Rusdan olmayan milletleri istismar ve memleketlerini istismar ediyor, diyordular.

“Milli komünistler, in bile, kısmen beklinde samimi, ekseriyetle üst kavgasının bir teği olmak üzere, his ve idrak ettikleri bu kırmızı yalan istila rejimi yüzüne çarpan bir kuvvet ve idrak ki, onun mevcudiyetiyle biz yalançı 27 Nisan perdesinin Azerbaycan üzerinden- sair, geç- bertaraf edileceğine kaniyiz.

Bu kuvvet, istiklalci Azerbaycan kesidir. O nesil ki, yabancı istila kuvvetine karşı var kuvvetiyle mücadele ederek gayri müsavi mücadelede çok büyük kurbanlar vermekle beraber azminden dönmüyor, halkın gözünü açmak, ruhumu yükseltmek ve istihlâs gününü bekleyen ümidini kuvvetlendirmek için bütün mevcudiyetini feda ediyor. Onlardan bu yolda şehit olanlara bizden binlerce rahmet! Şehit olmayıp ta ölümden daha beter bir hayat içinde, Sibirya’nın soğuk menafalarında (Salofki) ve
(Kem) gibi öldürücü zindanlarda mahrumiyetler ve sefaletlerle türlü muhacirat ve gurbet ellerde yaşayan hakiki mücahitlere binlerce şan ve şeref! Çünkü kızıl emperyalizmin zorla tatbik ettiği istila rejimine karşı pasif surette mukavemet eden halkın arzu ve emellerini aktif surette ifade eden zümre bu mert zümredir. Çünkü milletin Sovyetizm’e karşı koptuğu Demokratizm Rusizm’e karşı koptuğu Türkizm, işgale karşı koptuğu istiklal şairini iştirac ve müdafa eden mefkûre ordu bu kahraman ordudur. Bunun içinde ki, düşman bütün hiddetini, bütün şiddetini ve bütün nefretini bu zümreye, bu orduya tevcih etmiştir.

Fakat tarihte emsaline şahit olmadığımız bütün mezalımlere rağmen, Azerbaycan halkının bu rejime karşı mukavemeti artıyor. 27 Nisan yalanına aldananların sayısı sıfıra iniyor. Sovyet federalizminin kuru bir laftan ibaret olduğunu, bu boş bir laftan ibaret yalancı Sovyet perdesi arkasında en menfur bir istila, istismar ve istimar rejimi gizlendiğini artık görmeye yoktur. Bu bir hakikattır. Bu hakikat, bizce, yakından on seneliğini tespit edeceğimiz 28 Mayıs hakikatinin, sekiz senelik şeametini büyük bir kalp sızısı ile derk ettikimiz 27 Nisan yalanına galebe çalacağını temin eden büyük bir âmildir. Bu âmil mevcut oldukça, Bolşevikler bile, ne kadar büyük yalanlarla mueczez olsalar da, büyük hakikatin bir an evvel muzaffer olacağını mani edemezler. Biz buna eminiz!

- Defolsun yalan, yani istila!
- Yaşasın hakikat, yani istiklal!

Resulzade Mehmet Emin
Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 1-2.
MİLLİ DESTANLARIMIZA DAİR

[ 6 Nisan 1928 de, Azeri Türk Gençler Birliği içinde Mehmet zade Mirza Bala tarafından verilmiş bir konferans]

1

Milletlerin İntibahında Destanlar


Fin milleti de aynı yol ile yükselebildi.

sınıflar köylü tarafından muhafaza olan Fin diline hor bakar, onu Finceyi “kaba köylü lisanı” adediyordu. Siyasi hâkimiyete malık olmayan, hâkim sınıfları ecnebilemiş, edebi lisandan ve milli edebiyattan mahrum bulunan Fin milletinin köylüleri ise saf Fin dilini, Fin edebiyatını, Fin anane ve harsını muhafaza etmişlerdi.

İste, on dokuzuncu asırda bütün bunları bulup meydana çıkarmaya azim eden ve bu faaliyet etrafında ilk evvel edebi bilahare siyasi hayatı tesis etmeye müistik olan mûdekkiklerden (Lönnort) işini- gücünü bırakarak adı bir köylü elbisesinde köyleri dolaşmaya ve halk edebi parçalarını toplamaya başladı, Lönnort’un diğer edebi parçalar arasında “”Ronya” dedikleri şiirleri nazarı dikkati daha çokセル ediyordu. Mezkûr Ronyalar; muhtelif yerlerde, muhtelif tarzlarla söylenmiş ve muhtelif kahramanların maceralarını hikâye eden şiirleriydi. Fin halk kitesi bu ronyalara diğer şiir parçalarından daha çok hürmet besliyordu… Lönnrot talebe olduğu zaman halk içerisinde ronyaların mevcut olduğunu haberdardı; fakat herkes gibi o da bu ronyaları biri biriyle alakadır bir şekilde, bir kûll halinde destan teşkil ettiğini düşünmüştü. ronyaları topladıktan sonra ise Lönnrot ronyaların milli büyük bir destan hisseleri olduğunu keşfetti. ve inandı ki bu zaman ronyaların bir araya toplanırsa, Şehname, İlyada ve Odesa gibi büyük milli bir destan meydana gelecek. İşte bu iman Lönnrot’ta uyandıktan sonra o işe girdi, topladığı eserleri, edebi parçaları tanzim ve teshih etti ve neticede 1835 senesinde (Kalevela) destanını yarattı…

Fin milletinin milli şuuru, milli gururu, Fin milli vahdeti, dahilinde ve hariçte Fin milletinin zindelik itibarı. Demek oluyor ki Kalevala’nın neşrinden sonra başlamıştır. Çünkü (Kalevala) dilsiz addedilen edebiyatsız bir milletin büyük bir destan yaratacak kadar geniş ve zengin bir dili, destanlara mevzuu teşkil edecek parlaq bir mazisi, bu destanı yaratacak bir iktidar ve istidadi mevcut olduğunu gösterdi. Kalevala bütün dünya alimleri tarafından büyük bir taktirle karşılandı ve Lönnrot (Homer) unvanı kazandı...

Fin milletinde, gençliğinde, Fin münevverlerinde kendilerine iman, milli lisanlarına, milli edebiyat ve hayatlarına muhabbet bundan sonra başlıyor ve milli şuur, milli mefkûre bu devirden sonra geliyordu.

On üçüncü asrın iptidiasından itibaren yabancı milletin askeri, siyasi, ıktisadi, dini ve medeni nüfuzu altında yaşayan (Eston) milletinin hayatında da aynı hadiseler vaki’ oluyordu. Bütün bütün ecnebilemiş olan (Eston) ulemasına, münevver,
müttefekkir, aristokrasi ve burjuvazi sınıflarına karşı milli harşı ve milli dili muhafaza edip yaşatan eston köylüsüydü. Burada da halk içerisinde icra edilen tetkikat neticesinde..., 40 Eston manileri, ..., 10 hikaye ve masallar, ... , 40 bilmecesi, ..., 20 muhtelif edebi parçalar ve şiirler toplamaya Muaffak olmuştu. bu karışık ve perihan parçaları karışırtıp milli destan vücuda getirdi. Milli-kahramani bir destan olan bu eser (Kalevala)ye mukabil (Kalevi )adlandırılmıştı...

Edebi, lisani, içtimai, ahlaki, siyasi – mefkurevi hayatta destanların oynadıkları rollerle, nasıl vücuda getirildiklerini, milletin intibah ve yükselmesi için hangi menbaa ve ne gibi yollarla gidildiğini gördük, elimize aynı altın açarı (anahtarı) alarak medeni milletlerin gitmiş olduklarını yollarla gidecek olursak, bir halkın saltanat sürdüğü “ Atın Şehrin” kilitleri paslanmış kapılara duruldu. O açar ile biz halk saltanatının kapılarını ve hazinelerini açarken karsımızda insanların asırlardan beri aradıkları “abıhayat” yulaklarını* ve nenelerimizin masallarda söyledikleri “Can Şişe” lerini göreceğiz…

İhtiyarlaşmış milletlerin gençleşme ilacı o halk dünyasında akan “abıhayat” yulağında olduğu gibi ölmüş zannedilen milletlerin yeniden dirilme dermanları da o halk hazinesinde hifz olunan “Can Şişe” lerindendir.


*Kastamonu ağzında Hamam anlamı vardır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Tdk Türkiye Türkçesi Ağz Araştırmaları Sözlüğü.
Nice, Dede Korkut’un, Kerem’in, Aşık Garip’in Köroğlu’nun, Aşık Abbas’ın** hakiki insan, fert- kahraman olduklarını ispat etmeye kalkışmak bu şahsiyetler etrafında yaratılmış eserlerin mahiyeti üzerine hiçbir şeyi artırmaz. Zamanımızda gördüğümüz ve müşahide ettiği hadiseler gösteriyor ki, masal ve destan kahramanları mevcut olmayabilir, millet onu kendi mahilesinde yaratacaktır, mevcut olsa da millet o kahramanı kendi arzusuna, zevk ve ruhuna göre değişerek başkalaştıracaktır.

“Kaçak Nebi” hikayesini herkes bilir. Bu manzum ve kahramanı, mücadelevi hikaye Azeri halkını ne kadar meşgul etmektedir.


Burada “Nebi” diğer gayrı şahi kahramanlar gibi milletin bütün arzu, heyecan ve zevklerini temsil ettiği için kıymetlidir. Daha doğrusu millet Nebi’nin şahsında kendi arzu ve heyecanlarını izhar etmişdir. Dünyanın bütün büyük destanları, şehname, İlyada, Odesa, Nibelungen, Kalevala, Kalevi Yuyag Vesaireleri gayrı şahi ve timsali kahramanlara malık oldukları için alem-şümül ve daimi olmuşturlar. Binaenaleyh milleti alakadar etmeyen, muhitin, kitlenin, cemiyetin müşterek arzularını, müşterek heyecanlarını, müşterek duyguları ve zevklerini ifade etmeyen, milletin ruhunu okşayamayan suni destanlar, halkın alınmayan destanlar, onların

*16. yüzyıl Azeri halk şairi.
kahramanları daimi değil, mevkutidir. Böyle destanlar milletlerin hayatında rol oynamadan ölürler.

[Bitmedi]

**Mehmetzade Mirza Bala**
Azeri Türk, nr. 6, (15 Nisan 1928), s. 5-8.

**ŞAMHOR**

On sene evvel ait bir hârta


“Şamhor” bir defa Azerbaycan tarihinin muhiti mezarı bir defa da muhiti tulu’ olmuştur.

“Şamhor” un Azerbaycan tarihine girmesi 102 sene bundan evvelsine aittir. Şimalden cennuba doğru, ne olursa olsun tevessü hudut gayesini istihdâf eden Rusya, Gürcistan’ın zayıflığından bila istifade, Kafkası’nın tam merkezi olan Gürcistan’ı, kara kuvveti ile İşgal etmiş ve hem-civâr Türk hanlıklarını tehdit etmeye başlamıştı. Nîm müstakil ufak hanlık idaresi hariçten gelecek her bir kuvvetin istilasına gayet müsaıdı. Teçhizat askeriyeleri noksân, rabit-ı zabitten mahrum, dâhili keşmekeşler, oldukça hanları yormuştu. Yeni istilaya gelen kuvvet ise bilakis zamanına göre


Bilumum Azerbaycan’ım her muhitinde koşup taşarak vücuda gelen bu tarihi hareket 1918 senesinin yarattığı belki en şaheserdi.


(SEKİZ YIL)

Of! … Ne kadar uzun bir müddet olduğu bu karanlık esaret ve mahkumiyet devri!. Sanki sekiz yıl değil, sekiz asırlık bir Ergenekon hayatı!..

Nesiller, nesilleri, analar babaları, evlatlar anaları, analar neneleri takıp ederek geçtiler… Ne kadar insan geçti!.. ne kadar kurban verildi!.. ne kadar kanlar aktı!..


Gence’nin on binlerle insan boğan, kurban kanlı isyanı daha akıllardadır. Karabağ’in mağrur dağlarından kopan hayat ve kurtuluş hamlesi nadide başı duvanlı dağlarda şimşek gibi kılculmalar, yıldırım gibi gürültüler muhafaza etmektedir. Moglan hür ve serbest evladının gösterdiği reşadet, verdiği kurban, ettiği mücadele etmek istemeyen Azerbaycan’ın zinde ve pür hayat olduğunu gösteren isyanlarından biriydi… Leşkeranın geçilmeyen dağlıklarında, ormanlarında yıllarla devam eden kanlı mücadele canlı, pür hayat, Azerbaycan’ın yaşamakta olduğuna bir
delildir. Zakatal, Gökçay, Kuba, Kordemir isyanları vahşi kartalların her “parçalamasından” sonra ibraz edilen Kurtuluş ve Yaşayış alametleridir.

Fakat kartal parçalamakta devam ediyor. Kafile kafile Sibiryalara, tundralara, Rusya’nın o “gider gelmez bucaklarına” sürülen Azeri gençleri vahşi kartalın her hayat cümlesinden sonra kopardığı ciğer parçalarıdır.


On yıl evvel Azerbaycan halkının münferit vişenalarının birleşmesi, bu büyük içtimai ameliye tamam olmuştur. Ve bu birleşmiş vişenaların mahsûlû olan müşterek milli ruh Azerbaycan istiklalı gibi milli mefkûre şeklinde zâhir etmiş, Azerbaycan halkına işikli, mesut ve medeni bir hayat yaşamıştır… Bu hadise-i menkibelere , destan ve efsanelere mevzu teşkil eden “Promote”nin yurdunda göğsünden ateş getirdiği, mesut ettiği ve nihayet zincir-bend bulunduğu Azerbaycan’da vaki’ oluyordu.

Menkibeler, destanlar, efsaneler, bir defa yaşanmış bir hayatın, tarihlerin karanlık, bulutlu, dar geçitlerinden, tufan ve fırtınalarından geçirken kendisine bir çok kenar anasırlar katmış, bulut gibi hayallerle, revişlerle karışmış olan son aldığı


Mirza Bala

Azeri Türk, nr. 7, (27 Nisan 1928), s. 5-6.
MART FACİASI


Varlığını, yoğunu “medeni vahşiler” elinde bırakarak çöllere, dağlara firar eden Şimahı ahali milli ve medeni merkezi olan Bakü’ye doğru akıyordu. Fakat Hacıkabul ile Nevahi istasyonlarında iken zavallı muhacirler Bakü’nün daha müthiş bir felaket geçirmekte olduğunu öğrenmişlerdi. Bakü yanında.

Bakü’den firara firsat bulan çocuk çocuk, ihtiyar ve kadınlar Bakü’nün geçirmekte olduğu felaket geçirmekte olduğunu ifade etmişlerdi.

-Mahvoluyor. Her şey mahvoluyor! Demekle facianın bütün dehşetini anlatmak istiyorlardı. Her taraf kan ve ateş içerisindeydi.

Azerbaycan ile Gürcistan’da Sovyet hükümetinin tesisine Ermeni Taşnak-sütyun fırkası manen ve madden yardımı ta’ahhüd ediyordu.

hükümranlık ederken beş-on Azeri askerlerine tahammül edilememiş, Bakü “Şaomyan hükümeti” Azeri müsellah kuvvetlerini terk-i silah etmeye teşebbûs etmişti. Ve gârîptir ki bu haksız ve mantıksız hareket arzu ettikleri vecihle netice lendikten sonra Türklerle karşı harp ilan etmiştir.


Azerbaycan mesul meselelerinin karşısında duran en canlı mesele Rus ordusunun Kafkasya’yı terk etmesi ve Azerbaycan’a emniyet ve asayiş temin edebilecek milli askeri kuvvetin hazırlanması ve tibbiyetinden ibaretti. Bu maksatla hususî heyetler Kafkasya cephesinden avdet eden Rus askerî kitâlara müsâbay’a ediyor, demiryolundan selamet ötûp gitmesini temine memurlar tayin ediyor, Rus katarlarına mani olan mahalli çetelere mani oluyor, bir sözle Azeri milli idareleri var kuvvetleri ile Rus kuvvetinden hülasa ve mahali milli kuvvetler yetiştirmeye çalışıyordu. Böyle bir şerait içinde harp ve katliam teşebbûsünün her halde Azerilerde olmayacağı ve buna madden imkân dahi mevcut olmadığı aşikârdır.

Hadisatın cererayı, bu hareketin yalnız bir siyasi partiyi veya bir zengin sınıfına karşı değil bir-umum Azeri Türklerine karşı bir kat olduğunu göstermiştir. Rus-Ermeni kuvvetleri salahtan sonra icra ettikleri yağma, ve tahribattan mutazarrîr olan yalnız millî kuvvetler değil, Azeri fukarastyla maruf Azeri Marksistleri de mahvoluyordu. Sınıfî bir mana verdikleri bu katlde yalnız Türkler mahvolmuş, yalnız Türkler mahsus cariler, mahalleler ve milli medeni müesseseler bombardman edilmiştir. Azerilere mahsus matbalar, gazete idareleri, siyasi ve idari müesseselerinin merkezi olan o muhteşem İsmaliye yandırılmış, mağazalar, kütüphaneler, mektep binaları, tiyatrolar ve evler yağma edilerek ateşe verilmiştir. Bitaraf bir zat olan ve hiç de Türk ve İslam olmayan (Kolfe) nın tasvir ettiği göre:

“Münhasıran Müslüman ahali tarafından iskan olunan mahallelere girip ahaliyi öldüriyor, şişmişlerle parçalıyor, süngülerle delik deşik ediyor, evlere ateş veriyor,
çocukları bu ateşe atarak diри dirı yakıyor, üç-dört günlük süt emer çocukları ise süngülerine takıyorlardı...”

“Hadisatı muteakip toprağa gömülmüş 57 İslam naşı bulundu. Bunların kulakları, burunları koparılmış, karılarını yırtmıştı, azaları kesilmişti.”

“Öldürmedikleri kadınlarının saçlarını yekdiğerleri bağlayarak uryan bir halde sokaklarla sevk ve kendilerini tufenk dipçikleriyle darp ediyorlardı.” “kimseye rah edilmiyordu, çocuklara rahm edilmediği gibi ihtiyaçlara da rahm edilmiyordu. Misalen Alizade Hacı Emir’in evinde 80 yaşlı annesi 60 ve 70 yaşlı kadınları öldürüyordu ve 20 yaşındaki taze gelini diiri diiri duvara çivilenmişti...”

(Kolfe) Efendi duvara çivilenmiş yavrularla köpekler tarafından kemirilmekte bulunan çocuk çocuk, çocuğunun emzirir bir vaziyette serilen zavallı naaşlarının, daha birçok facia-i manzaralar teşkil eden cinayetlerin fotoğraflarla tesbit olunmuş can-ı hıraş vakalarından da bahsediyor... Bütün bu kanlı faciayı on sene evvel vahşetleri niçin hatırlıyoruz? Milletimizin geçirdiği acı felaketlerini, istırapları, elem ve kederleri, acaba az mı ki, bu məhkûmiyyet ve esaret devrinde, milletimizin yaralarını tazeliyoruz?

Evet bu kanlı facia hiçbir zaman unutulmamalıdır. 1918 senesinde 31 Mart facia-i elimiyesini takip eden 28 Mayıs ve 15 Eylül zaferlerinin büyüklüğünü anlamak ve yaşamak için 31 Mart daima hatırlanmalıdır. İlan-ı istiklal ve o istiklal için icra edilen kanlı mücadeleenin parlak ve şanlı zaferleri Azeri Türkiye’ne ne gibi kurbanlara, fedakârlıklara ve felaketlere mal olmuştu? Bunu idrak için 31 Mart gibi sade bir sözün ifade ettiği manayı kavramak lazımdır.

31 Martta Bakü’nün o muhtesem saraylarını, Azeri Türkünün ilim ve irfan, sanat ve medeniyet müesseselerini, cami ve mekteplerini neden od vurularak imha ediliyordu? Asırlardan beri bin bir milletin akınına karşı duran ve Azerbaycan’a bir çok mütefekkir ve alimler vermekle milli tarihimize beşeyen o güzel Şimahi niçin yer ile yeksan ediliyordu?

Bu sorguların cevasları açıkardır:

Azeri Türkünü kurtarmak, hüriyet ve istiklal hayatına nail olmak imkanını vermemek için!.. Bu maksatla idi ki, cihana hüriyet vermek iddiasında bulunan kızıl empedralistler, velikorus siyasetinin daimi aleti olan Ermeni Taşnak-sütyün fırkasıyla müsresen 31 Martta mazlum Azeri yavrularını, süt emer çocuklarını süngüle takıyor, alaylar halinde esir ederek götürükleri Azeri kızlarının irz ve

Şimahı ile Bakü’nün on yıl evvel vaki olan bu kanlı faciasını, bu milli felaketi tekrar gördükse de, istikbalde bir daha görmemek için, milletimizin ve yurdumuzun sineğinde açılan ve izleri hiçbiri zaman unutulmayacak olan derin yaraları, o yaraların tevli edtiğimiz acı ıstırapları canlandıran 31 Mart günü, o günün ifade ettiği kanlı facianın bütün tefferruatını ve o cinayeti irtikab eden katilleri, o katillerin kurbanı 31 Mart şehitlerini daima hatırlamalıdır. Çünkü bu felaket ve ıstırapları takip eden ve takip edecek milli hareketin ve milli istiklalin büyüklüğünü anlamak için acı ve kara günler unutulmamalıdır! Onlar tamamen hatırlanmalıdır ki, milli mevcudiyetimizin, milli hürriyet ve istiklalimizin, güzel ve sevimli Azerbaycan’ımızın amansız ve tarihi düşmanlarına karşı beslediğimiz kin ve intikam duygularımız daimi ve ebedi olsun…

Mehmetzade Mirza Bala
Azeri Türk, nr. 5, (31 Mart 1928), s. 5-7.

ON SENELİK AZİM VE CİHAD

Türk ve İslam âleminde. İlk cumhuriyet- işte Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeni šark tarihinde mevkiini tayin eden bir cümle!

1918-1928- işte bu tarihi hadisenin en şanlı devrini tayin eden iki hudut! Bu hudut arasına sıkışan on senelik bir hayat; işte istiklalci Azerbaycan neslini medeni milletlerin gittiği yolda yürümek için terbiye eden bir mektep!

Bu gün yüz türlü demokrasinin ilk zaferlerini teyit ediyor, İslam dünyasında teşkil eden ilk Türk cumhuriyetinin ilan olunduğu günü hatırlıyoruz.

Bundan tam on sene evvel, Mayısın 25’inde Azerbaycan şura-yı milliyesi, mümessili bulunduğu halkın öteden beri mukaddes bir ideal olarak kalbinde en samimi derinliklerde, memnuni bir aşk gibi sakladığı büyük duyguya tercüman olarak meşhur istiklal beyannamesini neşr eyledi.

Bu beyanname Azerbaycan Türk halkının hayatını iki bariz safhaya ayıran bir had-ı fasıldır. Mefkürenin doğup büyümesine sarf olunan teşkil ve hazırlık devri
hattın ötesinde, artık doğmuş bulunan bu mefkûrenin kuvveden faale tatbiki için başlanan mücadele devride birisindedir.


Evet 28 Mayıs, Azerbaycan halkının milliyet devrinden millet devrine geçtiği, tespit eden bir tarihtir. Bu tarihten itibaren Azeri Türk halkı öteden beri beslediği milli mefkûreyi, tamamıyla tebellür ettirmiş, her ne pahaya olsa da kendi hayatıyla yaşayama ve ancak kendine tabi olmaya azim etmiştir. Milli hayatla yaşamak, milli hâkimiyete tabi olmak, işte 28 Mayıs’ın manası, işte istiklal!

İstiklal, işte karanhlık semamızda parlayan bir yıldızdır! Bir Tan yıldızı! Öyle bir yıldız ki Çarızmin milli timimi tahkik ile beşeri hukukumuza ret eden karanhlık idaresini, vatani haklarımızı inkâr ile insani duyugularımızı men eden menfur rejimini arkada bırakarak, gözlerimizi doğan hürriyet güneşinin zerrin şalelerine, milli hayatın ışıklı günlerine doğru tevcih ediyor.

Evet, aziz kardeşler, bu gün büyük mefkurenin doğduğu mübcecel günün şerefli yıl dönümünü tes’lad ediyoruz. Fakat bu, aynı zamanda yalnız mefkurenin doğduğu itibarı ile değil, onun uğurundan başlayan Şanlı mücadeelenin de muazzzez bir yıl dönümüdür.


diğer taraftan da hezimetler ve felaketlerle doludur. Fakat zaferlerinde olduğu gibi hezimetlerinde de, saadetlerinde olduğu gibi felaketlerinde de müşterek bir haslet vardır: Mücadele; istiklal mücadelelesi! Mefkûre ve mefkûrecileri, mübariz ve şehitleri mevcut bir mücadele! Bir mefkûre ki medeni milletlerin mefkûresidir. Bir mefkûreciler ki asri demokrasilerce makbul mukaddes umdelere itikat etmiş, halktan yetişmiş ve halka güvenmişlerdir. Bir mübarizler ki şanlı mümessilleri şimali buzlu tundralarından donarak Rusya’nın ücra köşelerinde vaki menfâlarda sürünmeyi, “Çeka”’nin karanlık bodrumlarında çürümeyi, muhaceret ve gurbetin ağır şeraiti içinde her türlü mahrumiyete katlanmayı vicdanını satmaya veya susturamaya tercih eylemişlerdir. Bir mübarizler ki:

“O büyük Türk ilinin oğlu ölür, Çiğnenir kendisi, vicdanı onun çiğnenemez!”

Diyen mahpus şairlerin ağızı ile “ belki ben mahvolurum, sarsılmaz vicedanım!” diyolarlar. Bir şehitler ki Azerbaycan’ın her tarafında ve bilhassa Hazar’ın kanlı dalgaları ile, “öldüm adası” şöhretini kazanan (Nargin) adasında saye gelmez mezarları vardır. Zahiri alameti yok mezarlar!

İşte mefkure ve mücadelenin tesid ettiği bu on senelik yıl dönümünde aziz hattaları huzurunda büyük huşu u huşu ile diz çökmek mecburiyetini hissettiğimiz büyük şehitler, büyük mazlumlar! Size bizlerden bin rahmet, size bizlerden bin selam!

Fakat tesid ettiği mücaadele devrinin şayan-ı dikkat hususiyetlerinden birisi de devirde yetişen istiklalci nesildir. Bu devirde ki nesilden düşmanın şeytani bir şekilde teşkil ettiği fitne ve yalan sistemi neticesinde gayrı milli milli talimatla zehirlenen bir kısmı yanında, hayatın tabii iktizaları ile sistem gayrı tabiliği arasındaki tezat afaki mefkûre sahibi istiklalcilerin enfesi tesirleri ile yetişen diğer bir kısmı da vardır ki bütün istikbal umidi onadır. Bu kısmı, ve kolonizatörlüğün sarf ettiği bütün imkânlarına ve icra ettiği her türlü şeytani tedbirlerine rağmen, doğru yolda yüreıyor, 28 Mayıs beyannamesinde mukayyet büyük umdelerin birer mürevvic ve partizan olarak yetişiyor. Gayrı müsavi mücadelede bi’z-zârûre şunf
harbinden çıkarılan aziz mefkûrecilerimizin, kahraman mücahitlerimizin ve mukaddes şehitlerimizin yerlerini tutan idealistler kadrosunu teşkil eden nesil de budur.


İstiklalımızın on senelik yılı dönümünü muhaceretde, garip ülkelerde tesid etmek gibi elim bir vaiziyette bulunmamızı bizi meyus etmesin. Büyük mefkurenin şanlı remizini teşkil eden “mavi, kırmızı, yeşil”, boyalı bayrağını memleket ufuklarında ihtişaz etmek imkanı bize fütur vermesin. Bu aziz şairde ahdlerimizi tecdid edelim, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin istiklalını yeni baştan kazanmak için elimizden geleni esirgemeyelim! Bilelim ki verdiğiımız kurbanları telafi edecek bir şey varsa o da istiklalımızın iadesidir!

On senelik yıl dönümü demek, on senelik istiklal mücadelesi demektir ki, diğer tabirle bu, iadesi mukarrir ve mevud bulunan istiklalımızı on sene daha yaklaştığımızı ifade eder!

Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın istiklal! Yaşasın 28 Mayıs!

Resulzade Mehmet Emin
Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 2-6.
çekinmeyen ve buna can u dilden çalışan Azerbaycan komünistleri, şimdiye rıasıyla Azeri halkının uzun asırların mütevali tazyik ve mahrumiyetlerine göğüs gererek vücuda getirmiş olduğu milli hars ve medeniyeti değil inkişaftan mahrum, tamamıyla imhaya çalışıyorlar ve Azerbaycan’a proleter edebiyatını dolayısıyla Rus edebiyatını getirmeye gayret ediyorlar.

Azerbaycan milli harsına karşı açılmış bu cidalın sureti cereyanını kariler, “Azeri Türk” sahifelerinde gördükleri için, biz bunun üzerinde değil, son zamanlarda Azerbaycan’da neşir edilen mecmuaların birinde dereç edilmiş bir makale üzerinde tevفهم yapmışlardır.

“İnkılap ve Medeniyet”¹ nam bir edebi mecmuada “Proleter Edebiyatına Doğru” makalesinde sabik maruf komiseri Mustafa Koliyef diyor ki:

“Yeni Türk şiiri Blok, Mayakovski gibi şairlerin, Bezimenskilerin Rus proleter edebiyatının tesir ve nüfuzu altında bulunmaya başılıyor.”

Makale sahibi yekidgerini mütevalı sayıp durduğu “prolete edibleri” meyanında ahiren arza tecavüz yüzünden mahkûm edilmiş “Proleter Yazıcıları Cemiyeti” nin heyet-i idare azalardan (Altshuller), (Anohin), (Yaroşenko) gibi “proleter şairlerini” ismini kaydettim memtah yerde bahsetmemiştir. Yukarıda ismi geçen Rus edip ve şairlerinin birer birer şahsiyetini tahli ile edecik olmaz, yalnız şuun söylemeye mecburuz ki bu zevatın kısm-i ızamı Taharri Polis İdaresi, Çekov buna mümasil müesseselerde bir müddet hizmetten sonra nedense(?) edebiyat mesleğine intisas etmiş ve kendi aralarında Proleter Edebiyat Cemiyetini tesis etmiş adamlardır.

Koliyef’in makalesinden aldığımız salıf-ül zikir parçası okuyanlar ilk nazarda Azerbaycan’da yeni milli bir Türk edebiyatının mevcudiyetine ve bu Rus şairlerinin, edebiyatın asıl manastıyla şair olduklarına; nihayet başka bir milletin edebiyatı üzerinde tesir ve nüfuz içra edebilecek derecede muayyen bir meslek-i edebi vücuda getirmiş olduklarına zahib olabilirler. Fakat Azeri edebiyatının “proleterleşmiş” son edebi mahsulleri tetkik edilecek olursa bunun hiç de böyle olmadığı görülecektir.

¹ “İnkılap ve Medeniyet” sayı 4 Nisan 1928.
Azerbaycan Rus istilasına dolayısıyla Ruslaştırma siyasetine maruz kaldığı günden itibaren milli Türk edebiyatının inkişafına muhtelif meselelerle mani olmuş ve bu edebiyatin tamam ve intisharının önü alınmıştır.

Mekteplerde Türk edebiyatı tedrisine, matbuatta milli Türk şiir ve hikâyelerine ateş püsküren komünistlerin ve onların emsali Koliyef’in bu günkü edebiyata Türk edebiyatı dediği zaman biz o halkın içtimai hayat, tarzı- mâişet ve içerisinde yaşadığı muhitin makesinden ibaret ve o cemiyetin milli ruh ve siması tercüman olmakla aynı zamanda hissiyatını terennüme hadim bir edebiyat tasavvur ediyoruz. Hâlbuki Bolşeviklerin Türk edebiyatı namını verdikleri edebiyat Azeri halkının hayatından doğmuş bir edebiyat değil, belki mazisi boş, hali berbat ve istikbali hayalden ibaret Türk muhitinde Rus proletere edebiyatıdır. Ruhunu soguk yüzüعطي ülkelerden suje ve mefkûresi çürük komünizm âleminden alan bu edebiyat olduğu gibi Rusçadan alınıyor ve tercüme suretiyle vücuda getiriliyor. İşte yukarıda Koliyef’in derin bir vecde kaydettiği tesir ve nüfuz ifadesinin tazmin ettiği mana görüyoruz ki, her milletin edebi hayatında olduğu gibi edebiyatını eskilikten kurtarmak ve ona ihtiyacı nispetinde asri bir şekil vermek niyetiyle kendisinden daha yüksek bir edebiyat ve sanata malik bulunan bir milletten kendi milli ruh ve simasını muhafaza etmek şartıyla, daha doğruzu alacağı yabancı anasını benimsemek suretiyle yalnız metoda-teknik cihetlerini almak değil, bilakis Rusya’da mevcut edebiyatı olduğu gibi kopya ve iktibas etmektedir. Bu ameliyenin tabii neticesi olarak elyevm Azerbaycan’da mevcut Türkçe Bolşevik edebiyatı ruh, hayat, suje ve mefkure itibariyle Azeri halkının ruhuna yabancı bir Rus edebiyatı şeklini intisab etmiştir.

Koliyef, serd ettiği bir makaleti müteteap Rusya ihtilalinden müteessir olmayan bil-umum Azerbaycan münevver zümresi, bilhassa edebiyat müntesiplerini iki gruba ayırıyor ve kaydediyor ki:

“Yeni hayatın bu rahatlarından korkan kuvvetsiz ve iradesiz ziyalılar (münevverler) ya bedbinliğe kapılır veyahut estetik geçişler çerçevesi içerisine girip orada kalırlar.” Edebiyati adı bir Bolşevik propogani zanneden Koliyef, bunu söylemekle Bolşevizmin edebiyatı nasıl tasvir ettiği ve kendisinin edebiyattan ne kadar anladığı göstermiş oluyor. Bolşevik Koliyef’e göre ihtilali, Rusluğu, Lenin’i mehtemeteyen, Bolşevik edebiyatınaistrate arzusunu göstermek için herhangi bir edip,

Epletizmde ari bir edebiyatın, edebiyat olamayacağını anlamayacak kadar cehelet eseri gösteren Koliyef bununla ıktifa etmiyor, tabii sevgi ve tarihi geçmişten bahseden eserlere karşı ateş püskürüyor. Koliyef’in edebiyat hakkında bu telakkisi
yukarıda bil-vesile bahsettiğimiz Rus şair ve edebiyatının mahiyeti hakkında söylediklerimizi teyit ediyoruz. Estetizme bu derece husumet besleyen Koliyev’e sorarız: acaba, cihan edebiyat tacını süsleyen, uzun asırlardan beri zamanımıza kadar devam eden ve kıymetinden bir zerre bile kaybetmeyen bedii mahsuller ve şaheserler kendi kendilerinde sanat ve bediiyatın büyük bir kısım sakladıkları için değil midir ki kendilerine herhangi bir milletin edebiyatında layemut bir mevki kazanmak şerefini kесb etmiş ve edebiyata namzet olmuşlardır.


19uncu asrın maruf ve meşhur ediplerinden addedilen (Henri Heine) komünizm cehennemini ve mevki-i iktidara gelecek komünistlerin hakim bulundukları memleketlerde içtimai, iktisadi, milli sahaları olduğu gibi edebiyat ve
sanat vadisinde de yapacakları tahrip ve rezaleti, neticede husule gelecek vaziyeti daha bir asır evvel tahmin etmiş ve:

“Şu Allahsızların mevki-i ıktidara gelecek zamanı büyük bir vahşet ve dehşetle düşünüyorum. Onlar kendi nâsırları elleyle acımadan güzellikin mermer heykelini, kalbimin aziz ve mahrem heykelini kıracak ve her şahsın bahsus şair ve edibin sevebileceği güzel ince sanat parçalarını ve süslerini tahrip edeceklerdir. Benim çiçekli bahçem tarumar edecek ve yerine patates ekeceklerdir. Hiç kimse tarafından ekip beslenilmemesine rağmen yine son derece güzel karanfiller koparılacak ve kesilecek.


Şüphe yok ki bunu söylemekle (Heine) hars ve medeniyet hasımı Bolşeviklere has karakteristik bir nokta ve hakikati canlı bir şekilde tasvir etmiştir. Daha bir asır evvel vaziyeti tahmin etmiş (Heine) nin söylediğini bu gün her adımda şahit oluyoruz. Rus Bulşevizm’i, halkın tabii bir ihtiyaç neticesinde vücuda getirmiş olduğu milli harsı imha ve Azeri halkını bu milli harsın bahşettiği istiklal feyzinden mahrum kılmak için bütün mevcudiyetyle çalışıyor. Fakat bütün bu manasız ve sığ gayrete rağmen milli maksat ve istiklalı uğrunda mücadeleler yapmış, kurbanlar vermiş ve hala da bu mücadeleyi devam ettiren Azeri halkı üç renklı bayrağını yalnız kendi hukukunu mudaafa ve muhabaza eden bir cemiyetin sembollü değil; vatanın şanlı tarihini edebiyatını, müzikisini, şairlerini, adet ve ananatını, hasıî milli mukaddesatını temsil ettiği için onu yaşatmaya ve memlekетini istila etmiş müstevli kuvvetin kanlı kemikleri üzerinde bir an evvel rekz etmeye can atıyor.

(Ye) Ali
Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 8-10.
BEYNELMİLEL SAHADA AZERBAYCAN

Müslümanlar bir zaman adet etmişlerdi: her türlü dertleri ancak gözyaşılı ile teskine çalışiyorlardı. Dünya beş gündür beşi de kara, her belaya tahammül etmek, ağlamak ve yine ağlamak… Fakat dert artık geçiyor.

-Felaketlerden Kurtulmak için her millet hak-ı hukukunu kan pahasına talep etmelidir- şiarı şimdi bizler için de destur olmuştur. Şark Müslüman milletleri de nihayet anlıyorlar ki:

- Yaşamak isteyen bir millet ölmeyi de bilmelidir! Bunun en güzel en canlı misali- yeni Türkiye’dir: Epey uzun süren devir-i esaretten kurtulmak için Azerbaycan büyük fedakarlıklar yaparak on sene evvel bu gün tekrar bütün dünyaya istiklalini ilan etti. Belki tarih Azerileri biraz acele imtihana çekti…

Fakat onlar birçok objektif mahrumiyetlere rağmen az zamanda müstakil bir devlet olarak yaşamaya büyük bir liyakat ve kabiliyet göstererek asri milletler arasında kendilerine beyenmîlîlî bir mevkii kazandılar. Dün esir olan Azerbaycan, cumhuriyet ve demokratizm prensipleri üzerine asri bir hükümet kurdu.


Tarihinin o en gayrimûsait ve dar devrinde Azerbaycan’ın Anadolu milli mücadelelesine alakasını gösteren diğer “vakalardan” da şimdilik bahsetmeyelim…
Evet, 1919’da Avrupa payitahtlarına Bakü’den Azerbaycan hakkında bir çok raporlar, muhtıralar yağmaya başladı. Aynı zamanda Azerbaycan hükümeti de hariçle doğrudan doğruya tesis-i münasebete başlayarak Versay Sulh Konferansına ayrıca bir heyet murahhasa …….. etti ve ilk seflerini kardeş ve komşu Türkiye ve İran hükümetleri nezdine gönderdi.

Biraz sonra Versay Sulh Konferansı Azerbaycan Cumhuriyetini müstakil bir devlet olarak tanıdı. Bununla Azerbaycan’ın beynelmilel vaziyeti tespit ve ehemmiyeti takdir olundu.

Bu günkü beynelmilel sahada da Azerbaycan meselesinin ayrıca bir ehemmiyet ve mevkişi vardır. Lehlilerin milli bayrağı iki renklidir: Beyaz ve kırmızı. Anlattıklarına göre bayrağın yarısı göz yaşarı, yarısı da kandır!

Azerbaycan Türkünlüğünün bu günkü “Kerbelası” istiklälleri uğrunda analarının göz yaşa kadar oğullarının aktığı kanlar bütün medeni milletlerin nazari-ı dikkatini bu “ateş ılkesine” delbettiştir.


Diyorlar ki bütün dünya siyaseti bu “petrol kollarının” büyük tesiri altındadır.

Hatta diplomasi “müverrihleri” şimdi yazıyorlar ki Cenevre Konferanslarından Bolșeviklerin eli boş dönmelerinde “standart oil” ve (shell) kumpanyalarının dahi parmağı varmış.
Bu gün harb-ı umumi arifesindeki gibi karmakarışık ve “barutla dolu” olan dünya siyasetinin gözünün bir ucu Bakü’dedir…

Bunu yani yine bilmeyen var mı?...

Sonra bakü şarkla garbin en mühim ticaret kapılarından biridir. Eğer bahr-ı hazar bir Türk Müslüman deryasıysa Bakü onun başıdır. Buradan Türkistan, İran ve belki daha uzaklar gözüküyor…

Bir de herkes biliyor ki Azerbaycan Bakü Türk Müslüman aleminin oldukça ehemmiyetli bir noktasıdır. Be her bir cihetçe…

Müslüman şarkının bu taraftan kilidi Bakü’dür. Bilmem şimdiki halde bu düşüncelerle en fazla kafasını yoran kimdir – garp mı yoksa şark mı?

Varşova 10 Mayıs 1928

Mustafa

Azeri Türk, nr. 9, (27 Mayıs 1928), s. 30-32.

KA FKASYA MİLLETLERİ VE KAFKASYA MESESLESI

İtalya’nın en maruf nim-resmi siyasi mecmuanından “Politika” nam haftalık mecmuânın Nisan nüshasında (Frank Lamberti) fevk-eli diğer ser-levha ile mühim bir makale neşretmiştir. Makale sahibi diyor ki:

“Henüz halledilememiş olan Kafkasya meselesi, kolaylıkla bir tarafta atılıp ihmal edilecek meselelerden değildir. Bu mesele, tez veya geç, daha doğruşu geç değil yakını bir zamanda, bütün ağrılığıyla beynelmilel meselelerin üzerinde duracaktır. İki dünya arasında tabii bir köprü olan Kafkasya dünyanın en mühim stratejik noktalarından birini teşkil eder, beynelmilel vaziyetin büyük tebedülülatı zamanı gafil avlanmak istemeyen milletlerin mühim bir merkez olan Kafkasya’ya büyük ehemmiyet vermeleri lazımdır.

Tabiatça, iklim ve servetçe pek zengin olan bu memlektede kendi istiklalleri için mücadele eden sekiz milyon miktarında kahraman milletler yaşamaktadır. Bu milletlerin istiklal mücadelesini takviye etmek kendi menafinden olan Avrupa’nın ihmalkaranе seyirciliği yüzünden bu milletler, bu gün misali tarihte görülmemiştir ve bu milletlerle hiç bir münasebeti olmayan yabancı bir millet tarafından getirilmiş bir terör ve tahakküm rejimine mağlup olmuşlardır.

Muharrir Muharrir Gürcistan’ın etno-grafik- coğrafi vaziyetini Bolşeviklerin istillasına kadar olan tarihini kaydetmişken sonra Azerbaycan’a geçiyor, etno-grafik, coğrafi ve tarihi malumat verdikten sonra diyor ki:


Ermenistan üzerinde durarak, muharrir Ermenilerin siyasetini Rusûfilik addediyor, fakat Kafkasya’nın halasından sonra Ermenilerin bil-mecburiye Rusya’ya değil Kafkasya’ya merbut olacağını umit etmektedir.

Şimalı Kafkasya milletlerinin coğrafi ve tarihi vaziyetlerini tenevvür ve milli istiklal mücadelerini tasvir ettikten sonra muharrir diyor ki:


Büyük Petro’nun Estonya ve Livonya, büyük Katerina’nın Kırm, Kuban ve Lehistan’ı Birinci Aleksandr’ın Gürcistan’ı ve Beserabya’yı zapt etmeleri ve diğer zapt istilası buna aşıkar sübutlardır.

Diğer taraftan Bulgaristan ve Romanya gibi müstakil devletlerin vücüda gelmesi, Avrupa’nın tehlkiye hissettiği ve Rusya istihhasına karşı tedbir ithaz ettiği göstermektedir.
176

Kafkasya’yı istila eden Çarların planında burası, Fars halicine, Hint muhitine ve Anadolu ile Akdeniz’e olarak hareket istinad-gahı gibi tasvir edilmişti.

Daima İstanbul’u zapt etmek fikriyle yaşayan Ruslar hayallerinde ihtilal hiçbir tebdilat yapmadı. Bu gün düşman Bolşevizm’dir. Cinsen sırf Rus malı olan bir zehirli nebatın Avrupa’dan getirilmiş tohumu ibtidai Rus muhitinde kendisine müsait bir toprak buldu (Velikoruslara mahsus “usulü”).


Bu münasebetle Kafkasya beynelmile ehemmiyet-i haizdir… Kafkasya yeni bir İsviçre olmalıdır. Avrupa ile dost ve bitaraf, sulh ve emniyet zâmanı bir devlet şekline gelmelidir…


İmzasız

Azeri Türk, (15 Temmuz 1928), nr. 12, s. 10-11.
AZERBAYCAN’DA EDEBİ HAYAT

Son Asrın Azeri Edebiyatına Kısa Bir Nazar- Bolşeviklerin Sanat ve Edebiyat Telakkisi- Azerbaycan Proleter Şairleri- Matbaacılık- Sahne Edebiyatı- Netice

1

Son Asrın Azeri Edebiyatına Kısa Bir Nazar

“Azerbaycan’da edebi hayat” unvanı altında biz esasen Bolşeviklerin ali-el umum sanat ve edebiyat telakkisini, Rusların Azerbaycan’da yaratmak istediğinizleri proleter edebiyatı ve bu edebiyat zümresine dâhil bulunan şairlerin bu güne kadar vücuda getirmiş oldukları eserlerin ruh ve mahiyetini tenevüre çalışacağız. Suni ve vesaitle yaratmak istenen bu edebiyatın ruh, duyuş, görüş ve hayat itibarıyla Azeri muhit ve halkına ne derece de yabancı olduğu hususunda karılere daha aydın bir fıkir vermek maksadıyla son asr Azeri edebiyatının tarihi ruhsatı ve belli başlı tekâmül merhalelerini kısa bir nazarda hülasa etmeyi faydasız bulmadığımız için ilk bahsi bu mevzua tahsis ettik.

Bir milletin içtimai, iktisadi, siyasi hayatını, hayatı telakki ve kabiliyetini, bedii zevkini tetkik ve mütalaa için en emin ve zengin vesait ve malzemelerden biri ve belki biricisi, söz götürmez ki, o milletin hayatı müddetince vücuda getirmiş olduğu edebiyattır. Maruf tabiriyle ifade edebiliriz ki edebiyat hayatın barometresidir. Ve böyle de olmalıdır. İşte bu nokta-i nazardan bakılırsa 19uncu asıra kadar bir takım ivicâc yollar takip ederek dem adevelmiş Türk edebiyatı bazı tarihi esbab-i mucibe ve asırın felsefi telakki icabı olarak yukarıda tadad ettiğimiz umdelerden mahrum ve uzak bulunmuşdur.

Hayat, halktan ve muhitten ayrı bir ana çizgi üzerinde inkişaf etmiş bulunan bu edebiyat, kibar sınıfa ve saray âlemenin mutantan hayatından mühim güzidelere ait bulunmuş, ekser evkat Farisi şivesine bazı zamanlar da bilzat Farisi ve garp lisanına tabii mutasannı bir divan edebiyatından öteye gidememiştir. Vakia, sanat ve lirizm vadisinde kühünhe varılamayacak derecede ileri gittiği olmuş, fakat itiraf edelim ki, fıkir hususunda pek iptidai ve pek fakir kalmıştır.
Ali-el umum Türk edebiyatının ser-inkişafı bu şekilde olduğu gibi Azerbaycan’da da 19uncu asrın ortalarına doğru devam edegelen edebiyat, tabir-i diğerle Mirza Fethali’yı tekaddüm eden devir edebiyatı marazi bir hal kesbetmiş divancılıktan ileri gidememiştir.


Hicri 1160’dan Nadir Şah’ın katlımdan sonra Horasan, Irak’ta olduğu gibi Azerbaycan’a da zuhur eden ihtilal hareketleri neticesinde hükümet hâkimlerinin
yerli ahaliden tayin edilmiş muavinleri kendilerini Han ilan etmiş ve bu suretle hanlık ve feodal hakimiyetini vücuda getirmişlerdi. Hanlık ve feodallık devrinde, asırlardan beri devam eden ahlaklardan mutazarrır ve hasarete uğramış halk kendi aralarından çıkmış hanlıklarla bir parça huzur refah içerisinde geçinmek niyetiyle ister istemez tabi olmuşlardır. Teşkilat ve idare hususlarında pek zayıf olmakla beraber mahalli hakimiyeti devam ettirmek isteyen bu hanlıklar kendi bünyelerinde uzlaşamıyor ve şedit bir rekabet hissi ile meşru bulunuyorlardı. İşte yek-diğerini çekemeyen hanlıklar hakimiyeti kendi ellerinde bulundurmak ve kendilerini düşmanın tarizinden muhafaza ve mukafa için halka yaklaşmak ve halkla hesaplaşma lüzumu hissettirmişlerdi. Bir taraftan hanlıkların bu vaziyeti diğer taraftan vuku bulabileceği herhangi bir muharebe neticesinde katl ve yağmaya uğrayacağını düşünen ve bu yüzden endişe eden halki belmecürü ve mesruttude bulunan hanlık muhafaza ve mümkün mertebe fazla yardımıda bulunmaya gayret ediyorlardı. Sırf menfaat üzerine müesses bu mütekabıl ihtiyaç mevkiti olsa bile hakim ile hukuksal yek-diğerine yaklaştırılmıştı.

Şüphesiz tahaddüs etmiş bu siyasi içtimai vaziyetin ifa edeceğini tesirlerden zamanın edebiyatı ve şairleri masun kalamazdı. Zira bir edebi hareket içtimai ve siyasi bir takım amillerin mevludi ve her hâlinde bir edebi tecdide siyasi tebdil ve tahavvülâtın pek mühim bir tesiri mevcuttur: Nitekim yukarıda belirttiğimiz devrin şairleri kurun-ı vüstâi iskolası çemberinden çıkmamakla beraber cemiyetin bünyesinde husule gelmiş vaziyet icbâli olarak halka yaklaşmış bulunuyordu. Bu suretle hanlık devrinin yitirilmiş olduğu Vâkif, Vedadi ve daha sonra Zakir’in eserlerinde tesadüf ettiği hâlçılık ruhu ve mahallicilik zihniyeti bu devrin tabii bir mahsusudur. Fakat bu şairlerden müşahide ettiği hâlçılık, hayat ve muhitle irtibat-ı suni ve gayrimesur olduğu vücuda getirdikleri eserler, hayatın muhtelif vebiçelerini, zamanın saf ve içtimai bünyesini hakkıyla tasvir ve ihtiyaç etmekten aciz ve uzaktadır. Sanat ve lisaniyat nokta-i nazarından kıymet ve önemine şüphe edilemeyen bu gibi edebi ve vesikalı hayat ve muhiti tasvir hususlarında pek iptidai bir malzemeden başka bir şey değildir.

(Ye) Ali

Azeri Türk, nr. 17, (1Teşrin-i evvel1928), s. 4-5.
AZERBAYCAN'DA EDEBİ HAYAT

Son Asır Azeri Edebiyatına Kısa Bir Nazar

On dördüncü asır evvelinde Rus istilasıyla, Azeri cemiyetinin içtimai bünyesinde vuku bulan bir tebdil ve bu tebdilin tabii bir neticesi olarak yaşanan Avrupai münasebat ve asrileşme hareketi, halkın içtimai hayatında büyük inkılaplar vücuda getirdiği için; halkı, yeni tarz-ı maişet şekillerine alışmak, iktisadi içtimai vaziyetini doğrultmak, hâsîn yeni içtimai kurulusa devlet sistemine intibak etmek gibi emrîvakiğer karşısında bulundurmuştur. Uzun müddet devam eden bu geçiş devrinde, içtimai hayat sağlam bir yola girmediğinden edebiyat da kendi inhitat devrini geçmiştir. Kurûn-ı vüstâi telakki ve suni bir halkçılık gibi ana çizgi üzerinde inkışaf etmiş olan ve hemen hemen muayyên klişe manzumelerden ibaret bulunan divan edebiyatı da devam edip duruyordu. Şûphesiz, cemiyetin tekâmulü nokta-i nazardin gayritabii olan bu hal bunun devam edemezdi. Tabii olarak, o yeni bir sahâya girmeli ve edebiyatta yeni cemiyetin asıl simasını kendisinde göstermeliydi. Nitekim biz ancak on dokuzuncu asrın ortalarından sonrardık ki Azeri ufkunda feyzi bir güneş gibi beliren ve yeni çığın teşir eden ilk muaşşirle karşılaşıyoruz. muaşşir Mirza Fethali’ydi. Bu âdem de kendi muasırları gibi İslami bir terbiye görmüş ve tahsil hayatını iskolaştık müesseseler de geçmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen ufak bir geldiği yeni muhitin ve asri bir cemiyetin esası kurmuş ve yabancı bir harsa karşı, hayat içtimilâlî zaruret ve ihtiyacına tekâbul eden asri bir görüş, zihniyeti ihtiyacını duymuş ve bu umdeyi halka da duynmak istemiştir. Şûphesiz bu gayenin istihsali için her şeyden evvel halkın yabancı hars tazyikinden kurtulması ve içtimai hayatını sağlam esaslar üzerine kurmak için medeni hayat yolunda ki tekâmul ve terki çekile manî teşkil eden tufeyli anasılardan halas olması lâzımdı. Nitekim Mirza Fethali işe bunandan başladı. Ve halka uzak namûnenahi hayâl âlemlerinin peşinden koşmaktan ve tevekelle yaşamaktansa bir kere kendi devrini tetkik ve nazarnı kendisine itaf etmek yolunu gösterdi. İçtimai rolünü bu suretle yapmak isteyen Mirza Fethali, uzun müddet almış olduğu İslami terbiye ve eski muhitinin üzerinde ika ettiği tesirler dolayıştıyla, lisanda eskilikten kurtulmamakla
beraber bir halk psikoloğu gibi Azeri halkın ruh ve hayatına, içtimai hastalıklarını; kuvvetli muhayyilesi, teşhis kabiliyeti ile hulul ve nüfuz etmiş ve bunları kendine mahsus bir eda ile göstermeye çalışmıştır. İşte bu kuvvetli tahlil ve teşhis sayesindedir ki mevzunu halk hayatından aldığı eserlerinde lisanda vuzûh ve sarahat gayesini istihdaef ederek halka halk lisanıyla hitap etmiştir. Yine bu saikledir ki efkar u imalin tamim ve canlı olmasını yardım eden temsil-i nevini intihabla avamın aklı gözündedir tarif-i meşhuruna ma-sadak vaka ve hadisatın cereyanını halkın gözü önünde görmesi için eserlerinde tiyatro tarzını tercih etmiştir. Mirza Fethali bu tarz ihtibar etmekle Türk edebiyatında bu vakite kadar hiç de tesadüf etmediğimiz hakiki "tip" mefhumunu yaratmıştır ki bunlardan bir kısmına Azeri muhit ve hayatına has olduğu milli tip diğer kısmına da beşeri evsaf ve hasleti taşıdığı için beşeri tip gibi bakılabilir. 

Sonra Mirza Fethali’nin hemmîyiyet ve takdirle kaydedilebilecek bir hususiyeti ve muvaффâkiyeti de var ki o da eserlerinde Azeri kadınlığa büyük mevki tahsis etmesidir. Henüz iptidai bir aile kuruluşu, mutaassip bir cemiyet içinde bin bir hakaret ve tezyifle hakâr görüldüğü bir zamanda Mirza Fethali kadınlığın hak, hayat ve hürriyetini terviç etmekle beraber Azeri kadının muhit ve ikliminde ikfa etmiş olduğu tesir neticesinde kâşb ettiği kömür gibi hasleti ve hasleti taşıdığı tipleri yaratmaya muvaффâk olmuş ki bu günkü Azeri kadınlığı medeni hayat yolunda ki muvaффâkiyetlerini kâşbetti ve olsa da Azeri kadınların tıplerine medyundur dersmek mümkün olmayız. 

Bütün dediklerimizi hülasa edecek olursak diyebiliriz ki Mira Fethali öteden beri mevcut kurûn-i västî zihniyet ve telakkilere yeni asri duygular aşılamış, eski edebi nevi ve yerine ınstradının müsaadesi nispetinde yeni şekil ve nevilere ruh vermek suretiyle yabancı bir hars västâi tazyiki altında hakiki hüviyet ve ruhlu kîsmılış Azeri edibi hayatında büyük bir hemmîyeti ve takdirle kavet edilebilecek teedit ve islahat vücuda getirmişdir. İşte buna göre de o bir reformatör realist, görüştülü, halkçi ruhlu ilk Türk dramatörüdür.

Şimdi yeri gelmişken Mirza Fethali’nin şahsiyeti ve eserleri hakkında serd edilmiş bir mütalaâ üzerinde durmak lüzumunu hissediyoruz. Bu mütalaâ Mirza Fethali’nin İran harası mümemsili ve Şehnameden mühem olduğunu ileri süren nokta-
i nazardan¹ bizce bu gibi ali-acele serd edilen hükümler Azeri cemiyetini kâfi derece de tetkik etmemekten ileri gelse gerekird.

Bu iddiaya göre Mirza Fethali kendisinden hattı asırlarca evvel bile halk içerisinde yaşamış ve yaşamakta bulunan Dede Korkut, Köroğlu gibi halk eserlerinden istifade suretinde onları ihya ve bu suretle Türk harsına hizmete bulunmaları ve bu sahada çalısmalarıdır. Bizce Mirza Fethali’den bu işi beklemek yanlış bir nokta-i nazardır. İzah edelim: Esasen milli harsı ihya için sarf-ı gayret eden cemiyetin hiç olmazsa az çok milliyetini meşur ve müdrik olması zorundadır. Milliyetini müdrik bir cemiyet ise milli harsın ihyası için muntazam ve sistematik talim ve terbiye müesseselerine, muhtelif ilim ve irfan memurlarına malik olduğundan sonra bir milli harsın ihyası yolunda hayırlı ve meşkîr hizmetlerde bulunabilir ve yaratmış olduğu muhit ve şerait tahtında bu sahada kendisini gösterebilecek kıyımetli şahsiyetler yetiştirmiş olur. Yoksas, Mirza Fethali’nin zamanında olduğu gibi iskolası bir zihniyetle yaşayış ve henüz hiçbir milli mektep ve irfan müesseselerine malik olmayın Azeri cemiyeti gibi bir cemiyet ilk işini ve teşebbüsünü bu sahaya hasr edemez; etmiş olsa bile muhit ve halkın ihtiyaçına teklabılı etmediği için hayırlı bir netice elde edemezdi. İşte Mirza Fethali’yi bu tahmin ettiği için ilk kademe olmak üzere halkın zihniyetiyle ve yabancı İran hars ve felsefesiyle mücadele yolunu trebuie etti ve halka o vakte kadar hiç de görmemiş ana lisanında hayatı eser verdi. Bu eserleri tetkik edenlerce görülecektir ki o, ilhamını Şehname’nin hayali ve mutaassip mevzularında değil; tamamıyla kendi muhit ve halkının hayatından; içtimai hastalıklarından alınmış ve bu hastalıkların tedavisi çalışmakla hayata, yaşadığı asırın tekmüml ve terfi felsefesiyle bakımştir. Cemiyetin tasfiyesine ve halkın şurulu bir halk kitlesi haline gelmesine hizmet eden bu eserler İran felsefesi, İran hars ve hayatını tasvir ve terviç etmediği için tamamıyla Türk milli harsına dâhil bulunabilir, çünkü milli harsı ihya, milli harsa hizmet yalnız halk destanlarını toplamak demek değildir.

(Ye) Ali
Azeri Türk, nr. 18, (15Teşrin-i evvel 1928), s. 9-11.

¹“Türklerde Hars Buhrani” Zeki Velidi. Türk Yurdu cilt 4 sayı 24
AZERBAYCAN'DA EDEBİ HAYAT

1
Son Asır Azeri Edebiyatına Kısa Bir Nazar

Azeri cemiyetinin fikri ve edebi hayatında pek hayırlı ve müühim inkılaplar vücuda getirmek suretiyle, Azeri edebiyatında büyük ve şerefli mevki ihraz etmiş Mirza Fethali’nin, muhit ve halk hayatının hakiki bir makesi, aynı zamanda tecdid ruhlulu eserleri ve buna muvâzi olarak Azeri halkının terfi ve inkişafı neticesine yabancı hars ve edebiyatın esasları sarsılmış, kurân-ı vüstâi kurun ve… zihniyetinin hayatına hâtem verilmiş bulunuyordu. Şüphesiz iflas arifesinde bulunan iskolastik zihniyet ve telakkinin yerine kaim olabilecek asri hayat ve zihniyeti takviye aynı zamanda salim bir yola rabit etmek ihtiyacı vardı.

Bunun için de sade nazariyat ve teşvikten değil, ameliyattan istifade daha makul bir yoldu. Çünkü karşı da gün geçtikçe ticaret ve sanayi sahasında ecnebi anasırlarla rekabet edebilecek derecede ilerleyen ve istikrar peyda etmeye başlayan yerli Türk halkının talim ve terbiye, maarif gibi içtimai ve hayatı iânı meseleleri bulunuyordu. İşte bütün meselelerin halı ve ihtiyaçların telafisi için, büyük bir gayret sarf etmek suretiyle muhtelif maarif meseleleri, asri mektepler tesis etmek ve geniş halk kâtlesi için matbuat vücuda getirmekle memleketin ilmi ve edebi hayatını ihya ve takviye etmek lazım geliyordu.

Fakat alelumum irfan hayatının inkişaf ve tealiyesinde ön ayak münevver zümre olduğu için, o zaman birçok afaki şerait dolayısıyla ihtiyaç açığına edebilecek nispette münevver zümreden mahrum bulunan Azerbaycan halkı için bu ihtiyaci reфî rüşûl ve rüşûl oldugu kadar da imkânsızdı. İhtiyaç hıssedilen bu münevver zümrenin fıkdatı ve buna intizam eden Çarlığın tazyik ve Ruslaştırma siyaseti gibi iki mühim inkişaf mahzurunun mevcudiyetine rağmen, mevcut münevver zümre, cemiyetin menafine hizmet vazifesi kendilerine terkiptiği müdürük bulunduklarından azami bir kudret sarfıyla gayelerini ameli bir faaliyetle rabit etmek uğurunda çalışıyorlardı. İşte biz de bu hayırlı teşebbüs ve gayenin 1875’de “Ekinci” gazetesinin neşriyle tahkik ettiği şahit oluyoruz. Hasan Bey Zerdabi gibi kıymetli ve salahiyetdar bir şahsiyet tarafından ilk defa Türkçe olmak üzere neşredilen bu
gazetenin intişarı, ehemmiyet ve rolü citten takdir edilecek bir hadiseydi. Çünkü artık memleketin ve halkın terfi ve irfani için halk kitesine telkin edilecek içtimai, ilmi, ahlaki, idari meselelerin tamam ve tenevürüne hizmet edecek büyük ve değerli bir vasıta elde edilmiş bulunuyordu.

“Ekinci” gazetesi faaliyetini yalnız bu sahaya hasr etmeyerek memleketin münevver zümrəsini etrafına toplamak suretiyle bir irfan zümresini vücuda getirmekle muvaffak olmuştur ki, bunların içerisinde bilahare mensup olduğu cemiyetin faal ve değerli bir ferdi evsafını haiz şahsîyetler tebaruz etmiştir. “Ekinci” gazetesi aile-i fıkriyesine dâhil bulunan şahsîyetlerden “Seyid Azim” ve “Necif Bey” zikir edilebilir ki, bunlardan birincisi eski iskolastik medreselerine, vaktiyle “Usûli Cedit” namı altında yad edilen asrî mekteplerin tesisinde mühim rol oynamış, ikincisi de kendi şahsîyetini edebiyat sahasına teşmid ederek bir çok tiyatro eserleri vücuda getirmiştir. İşte bu suretle faaliyetine germi vermekle, memleketin fikri be edebi hayatında ikinci bir inkişaf merhalesinin husulüne sebep olan bu zümre, kendisinden sonra ki nesil için uzun mütędet bir örnek olmuştur.


Gerek Mirza Fethali ve gerek Mirza Fethali’nin yolunda hareket eden salîfî’-î diğer muharrirler edebî faaliyetleriyle, Azeri cemiyetinin edebî ve fîkî hayattaki halkçılık gibi mühim bir prensibin vazi ve köklesmesinde büyük bir amîl olmakla
beraber, edebiyata tam ve kâmil bir şekiller vermeye muvaffak olamamışlardı. Bu
neslin edebi faaliyeti ile tiyatro nevi edebiyesi çok ilerlemiş bulunmakla beraber, 
nazım ve edebiyesi tamamıyla boş, hikâye vesair edebi neviler zayıf hatta yok
denilebilecek kadar azdı. Eserleri mevzuu, mazmûn, şekill ve ruh itibariyla yeğ-
nesak, lisan daha işlenmemiş ve edebi bir şekiller iktisab etmemiş bir vaziyette 
bulunuyordu. Edebi zevk ve bedii hususiyetler daha tebar ve tayin etmiş değildir.
Şûphesiz bununda sebebini, hariçle muhtelif mûnasebat neticesinde muhtelif fikri 
cereyanların, edebi mektep ve mesleklerin cemiyet içerisine henüz dâhil 
olmamasında aramalıdır.

20inci asıra, artık az çok muntazam ve içtimai bir kuruluﬂ ve tebar etmiş bir
mefkûre ile giren Azeri cemiyeti, iktisadi vaziyetiyle beraber medeni ve harsi
hayatını doğrultarak ilerliyor ve yeni sima arz ediyordu. Bir taraftan muhtelif 
memleketlerde tahsilde bulunan ve asır amillerle mûcehhez mûnevver zûmrenin
genden gün Çoğalması, diğer taraftan hariçten gelen siyasi ve fikri cereyanların
fükirlerde yer bularaq kaynâmaşı halkın ihtiyacını bir kat daha artırmış ve bu sahada
faaliyeti mevcub olmuştur. Faktat zaman geçtikçe büyük bir terfi ve intihahl eseri
 gösteren Türk halkının bu inkişafından urûken Çarlık, mümkün mertebe bu inkişafın
önünü almaya ve verilmiş hak-ı hürriyeti tehdit etmân ediyordu. Bu tehdit ve
tazyikler Azeri halkında o vakte kadar daha pasif bir halde bulunan milliyetçilik ve
Türkçülük ruhunu İslami bir kısve altında olsa da canlandırmıştır. Fakat bu tazyik
uzun mûnet devam etmedi. Rusya dâhilinde baş veren kargaçılık ve bunu mûtaqip
1905 ihtilali zahir edince artık Rusya, vaziyetinin pek de emin olmadığını sezmiş
olmalıdır ki ufak milletlerin hak-ı hayat ve hürriyetlerini daha fazla genişletmek gibi
mûsama sahiyetini mûnasip gördû. Bu mûsamaçar kanûne düşen bir Azeri halkı faaliyet sahasını biraz daha tevi ederek birikmiş mûnevver zûmrenin
gayretleriyle yeni medeni ve harsi teşekhabasîre ikdam etmeyde başlattı. İşte bu yeni
ve kısmen serbest kuvvetin hareketi zaman›nda dâhil edilen Azeri edebiyatı yeni devreye
Hüseyinzade taraﬁndan nesr ve “fûyuzat” nâmâyla yaâd edilen bu mecmua ile yaâyan
edebi cereyan kendi kuvvet ve ilhamını o zaman Türkiye’de Mevcut dini klasik
edebiyat cereyanına karşı vûcuda getirilmiş “Servet-i Fûnun” un asrî cereyanından
alındırdı ki bu da Mirza Fethali’den itibaren başlayan halkçılık ve realizm umdelerini
tervîc eden cereyan dan tamamıyla başka bir mahiyetteydi. Malum olduğu vecihle
Türkiye’de “Servet-i Fünun” nesli garbin yeni edebi meslek ve cerayranlarını, sanat ve bediyyatını almış fakat hayatını tamamıyla başka bir istikamete çevirmişti. Bu nesil müessilleri bir takım felsefi mesleklerin tesiri altında hak, fazilet gibi fikirlerin aynı zamanda beşeri ve insani hislerin müdafi bulundukları için bir parça kozmopolitliğe mütemayildiler.


eserler vucuda getiren Hadi zamanının ve Azeri edebiyatının çok değerli romantik ve idealist bir şairi olmuştur. “Hüseyin Cavit” üzerinde ileride bilvesile duracağımız için onu sonraya bırakacağız.

Füyuzat edebiyatının hizmet ve ehemmiyetine gelince, fikrimizi bu suretle formüle edebiliriz. Füyuzat edebiyatı, Azeri edebiyatına asri şiir numunelerini, vezin, ahenk, muhtelif muhtelif edebi nevi ve meslekler getirmekle onu şekil, mevzuu, ruh ve çeşni itibarıyla yeknesaklıktan kurtarmıştır. Garb-ı hayat irfani ve edebiyatının şaheserlerinden numuneler takdim etmekle zamanının edebi zevk ve bediiyat nazariyatını hayatileştirek kendisinden sonra ki nesil üzerinde bu güne kadar müessir olmuştur.

Füyuzat edebiyatı muharrirlerinin kullandıkları Edebiyat-ı Cedide lisanı bu güne kadar bir çok istihale geçirmek suretiyle vücuda gelmiş bu günkü Azeri edebi lisanının teşkil ve tamiminde büyük bir amil, daha doğruysu bir esas vazifesi görmüş ki bu günkü edebi Azeri dili kendi mevcudiyetini ona medyundur.

(Ye) Ali
Azeri Türk, nr. 19, (1 Teşrin-i sani 1928), s. 6-8.
SONUÇ

28 Mayıs 1928 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 27 Nisan 1920’de Bolşevikler tarafından işgal edilmesi üzerine ülkede bulunan yönetim kadrosu ve aydınlar ülke dışına çıkmak zorunda kalmışlardır.

Türkiye’ye gelen Azeri aydınlar, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Şura Başkanı Mehmet Emin Resulzade etrafında toplanmış ve muhacere etmek istiklal mücadelesini devam ettirmiştirler. Bu mücadelede daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla yayın hayatı faaliyetlerinde bulunmuştur.

Muhacere matbuatı şeklinde adlandırılan bu faaliyetler çerçevesinde “Yeni Kafkasya, Azeri Türk, Yeşil Yaprak, Odlu Yurt” mecmuaları yayınlanmıştır. Çalışmanın konusu, bu yayınların ikincisi olan Azeri Türk mecmuası oluşturmaktadır.

Çalışmazda Azeri Türk mecmuasının çıkışı hazırlayan siyasi, tarihi ve kültürel arka zeminine değinildikten sonra mecmuanın genel özellikleri incelemiştir ve seçilen metinler Latin alfabesine aktarılmıştır.
KAYNAKÇA


BAYKARA, Hüseyin; Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, İstanbul, 1975.


YAGUBLU, Nesiman; Müsavat Partiyasının Tarihi, Baki, 1997.
ÖZ GEÇMİŞ