

Дорогие друзья,

Прилагается статья ведущего греческого историка **Феофаниса Малкидиса,** специалиста и борца за признание Геноцида греков Востока, **«Спустя сто лет после Малоазийской катастрофы, «Нюрнберг» и признание Геноцида греков сейчас!»** (статья на греческом и в переводе -google translation- на русском языках).

****

**Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.**

**Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακ.αδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών**

**Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,  «Νυρεμβέργη» και αναγνώριση της  Γενοκτονίας των  Ελλήνων  τώρα !**

Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες, όλοι οι λαοί που υπέστησαν  τη μαζική σφαγή, τη Γενοκτονία ευελπιστούσαν και περίμεναν  την τιμωρία των Τούρκων αξιωματούχων που ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του εγκλήματος.

Οι νέες όμως πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων, η εμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης και η άνοδος του Κεμάλ στο οθωμανικό εσωτερικό δεν επέτρεψαν να υπάρξει έστω και η στοιχειώδη καταδικαστική πράξη για τους πρωταίτιους της Γενοκτονίας.

Οι ελάχιστες δίκες έγιναν πριν  στην Κωνσταντινούπολη, βάσει των άρθρων 45 και 170 του οθωμανικού Ποινικού Κώδικα για τους υπουργούς  και μέλη  του κόμματος της Ένωσης και Πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχιτεκτόνων της γενοκτονίας, Tαλαάτ και Ενβέρ πασά, οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην. Παρότι  καταδικάστηκαν δε εξέτισαν ποτέ την ποινή τους αφού με Γερμανική συνδρομή είχαν διαφύγει…

Παρόλα αυτά, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να διαψευστούν οι Ελληνικές και οι  Αρμενικές προσδοκίες από τους Συμμάχους σχετικά με την ουσιαστική  τιμωρία υπευθύνων. Οι εμπνευστές και οι εκτελεστές της Γενοκτονίας , αλλάζοντας τα ονόματά τους και το σημαντικότερο μένοντας ατιμώρητοι, τράπηκαν σε φυγή βρίσκοντας καταφύγιο αρκετοί από αυτούς στη  Γερμανία, όπου εμφανιζόταν ο Χίτλερ και οι Ναζί .

Οι Αρμένιοι αποφάσισαν να δράσουν, γνωρίζοντας ότι τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων δεν ταυτιζόταν με τα δικά τους: Η ετυμηγορία της τιμωρίας των υπεύθυνων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, δόθηκε από το 9ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας  που οργανώθηκε το φθινόπωρο του 1919.

Οι εκτελέσεις, τις οποίες το 10ο  Παγκόσμιο Συμβούλιο της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας αποκάλεσε «Ειδική Επιχείρηση»,  ξεκίνησαν με αυτήν του Ταλαάτ Πασά, του  υπεύθυνου της Γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων, όταν  έπεφτε νεκρός στο πεζοδρόμιο με μια σφαίρα  από το όπλο του Τεχλιριάν, ο οποίος   στη δίκη που θα γίνει  τον Ιούνιο του 1921 θα αθωωθεί. Ακολούθησαν οι εκτελέσεις των  Τζιβανσίρ, Σαϊντ Χαλίμ Πασά, Μπεαχεντίν Σακίρ, Τζεμάλ Αζμί, Τζεμάλ Πασά και Ενβέρ Πασά στο διάστημα 1921-1922.

Έχει ενδιαφέρον ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα για τον Ταλαάτ, αφού οι μέθοδοι των Νεότουρκων και των Κεμαλικών αποτέλεσαν την έμπνευσή τους και για τα δικά τους εγκλήματα. Το «ποιος θυμάται τους Αρμένιους » που αναφώνησε ο Χίτλερ και  η θέση του ότι  «ο Κεμάλ είναι δάσκαλός μου και εγώ ο μαθητής του» είναι δύο  ακόμη αποδείξεις για τη σχέση του Νεοτουρκισμού- Κεμαλισμού με τον Ναζισμό.

Η  επιχείρηση εξολόθρευσης των υπευθύνων της Γενοκτονίας ονομάστηκε πολύ εύστοχα από τον Σιμόν Βρατσιάν ως η «Νυρεμβέργη των Αρμενίων».

Για τους Ναζί εγκληματίες η τιμωρία ήρθε από τη δίκη τους στη Νυρεμβέργη, δεν έγινε όμως το ίδιο και τους ενόχους της Γενοκτονίας των  Αρμενίων και των Ελλήνων….

Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το αίτημα της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διμερείς και διεθνείς συναντήσεις με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Τουρκία, θα πρέπει να είναι ένα :  Δικαιοσύνη, Καταδίκη της Τουρκίας, Αναγνώριση της Γενοκτονίας τώρα !



**Феофанис Малкидис – профессор Университета Пантион (г.Афины)**

**Феофанис Малкидис.**

**Доктор Университета Пантион. Член Международной ассоциации ученых по изучению геноцида.**

**Спустя сто лет после малоазийской катастрофы, «Нюрнберг» и признание Геноцида греков сейчас!**

С окончанием Первой мировой войны греки, все народы, подвергшиеся резне, Геноциду, надеялись и ждали наказания турецких чиновников, ответственных за планирование преступления.

Однако новая политика великих держав, появление Советского Союза и возвышение Кемаля во внутренних районах Османской империи не допускали даже самого элементарного осуждения руководителей Геноцида.

В Стамбуле уже состоялись несколько судебных процессов по статьям 45 и 170 Уголовного кодекса Османской империи в отношении министров и членов партии «Единение и прогресс», в том числе организаторов геноцида Талаата и Энвер -паши, которых судили заочно. Несмотря на то, что они были осуждены, они так и не отбыли свои сроки после побега с помощью Германии

. Виновники и виновники Геноцида, меняя имена и, главное, оставаясь безнаказанными, бежали, найдя убежище у многих из них в Германии, где появились Гитлер и нацисты. Армяне решили действовать, зная, что интересы великих держав не совпадают с их собственными: Вердикт о

наказании виновных в Геноциде армян вынес 9-й Всемирный совет Армянской революционной федерации . Совет Армянской революционной федерации назвал «Спецоперацию», начавшуюся с убийства Талаат -паши, руководителя армяно-греческого геноцида, на тротуаре от пули из ружья Тейлири . июня 1921 года будет оправдан. Последовали казни Дживаншира , Саида . Халим -паша, Бехадин Шакир , Джемаль Азми , Джемаль -паша и Энвер -паша в период 1921-1922 гг.

Интересно, что Гитлер и нацисты направили Талаату послания с соболезнованиями , поскольку методы неотюрков и кемалистов также были источником вдохновения для их собственных преступлений. Высказанные Гитлером «кто помнит армян» и его позиция о том, что « Кемаль — мой учитель, а я его ученик» — еще два доказательства связи неотюркизма- кемализма и нацизма.

Операцию по уничтожению виновных в Геноциде Симон Врацян очень метко назвал «Нюрнбергом армян».

Для нацистских преступников наказание пришло от суда над ними в Нюрнберге, но этого не произошло с виновниками Геноцида армян и греков….

Через сто лет после малоазийской катастрофы запрос Греческой Республики на двусторонних и международных встречах с США, ЕС, Турцией должен быть одним: Справедливость, Осуждение Турции, Признание Геноцида сейчас!





 Αγαπητοί φίλοι,

Παρατίθεται άρθρο του διακεκριμένου  Έλληνα ιστορικού **Θεοφάνη Μαλκίδη**, γνωστού μαχητή για το ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, **«Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,  «Νυρεμβέργη» και αναγνώριση της  Γενοκτονίας των  Ελλήνων  τώρα !».**



**Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.**

**Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών**

**Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,  «Νυρεμβέργη» και αναγνώριση της  Γενοκτονίας των  Ελλήνων  τώρα !**

Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες, όλοι οι λαοί που υπέστησαν  τη μαζική σφαγή, τη Γενοκτονία ευελπιστούσαν και περίμεναν  την τιμωρία των Τούρκων αξιωματούχων που ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του εγκλήματος.

Οι νέες όμως πολιτικές των Μεγάλων Δυνάμεων, η εμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης και η άνοδος του Κεμάλ στο οθωμανικό εσωτερικό δεν επέτρεψαν να υπάρξει έστω και η στοιχειώδη καταδικαστική πράξη για τους πρωταίτιους της Γενοκτονίας.

Οι ελάχιστες δίκες έγιναν πριν  στην Κωνσταντινούπολη, βάσει των άρθρων 45 και 170 του οθωμανικού Ποινικού Κώδικα για τους υπουργούς  και μέλη  του κόμματος της Ένωσης και Πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχιτεκτόνων της γενοκτονίας, Tαλαάτ και Ενβέρ πασά, οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην. Παρότι  καταδικάστηκαν δε εξέτισαν ποτέ την ποινή τους αφού με Γερμανική συνδρομή είχαν διαφύγει…

Παρόλα αυτά, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να διαψευστούν οι Ελληνικές και οι  Αρμενικές προσδοκίες από τους Συμμάχους σχετικά με την ουσιαστική  τιμωρία υπευθύνων. Οι εμπνευστές και οι εκτελεστές της Γενοκτονίας , αλλάζοντας τα ονόματά τους και το σημαντικότερο μένοντας ατιμώρητοι, τράπηκαν σε φυγή βρίσκοντας καταφύγιο αρκετοί από αυτούς στη  Γερμανία, όπου εμφανιζόταν ο Χίτλερ και οι Ναζί .

Οι Αρμένιοι αποφάσισαν να δράσουν, γνωρίζοντας ότι τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων δεν ταυτιζόταν με τα δικά τους: Η ετυμηγορία της τιμωρίας των υπεύθυνων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, δόθηκε από το 9ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας  που οργανώθηκε το φθινόπωρο του 1919.

Οι εκτελέσεις, τις οποίες το 10ο  Παγκόσμιο Συμβούλιο της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας αποκάλεσε «Ειδική Επιχείρηση»,  ξεκίνησαν με αυτήν του Ταλαάτ Πασά, του  υπεύθυνου της Γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων, όταν  έπεφτε νεκρός στο πεζοδρόμιο με μια σφαίρα  από το όπλο του Τεχλιριάν, ο οποίος   στη δίκη που θα γίνει  τον Ιούνιο του 1921 θα αθωωθεί. Ακολούθησαν οι εκτελέσεις των  Τζιβανσίρ, Σαϊντ Χαλίμ Πασά, Μπεαχεντίν Σακίρ, Τζεμάλ Αζμί, Τζεμάλ Πασά και Ενβέρ Πασά στο διάστημα 1921-1922.

Έχει ενδιαφέρον ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα για τον Ταλαάτ, αφού οι μέθοδοι των Νεότουρκων και των Κεμαλικών αποτέλεσαν την έμπνευσή τους και για τα δικά τους εγκλήματα. Το «ποιος θυμάται τους Αρμένιους » που αναφώνησε ο Χίτλερ και  η θέση του ότι  «ο Κεμάλ είναι δάσκαλός μου και εγώ ο μαθητής του» είναι δύο  ακόμη αποδείξεις για τη σχέση του Νεοτουρκισμού- Κεμαλισμού με τον Ναζισμό.

Η  επιχείρηση εξολόθρευσης των υπευθύνων της Γενοκτονίας ονομάστηκε πολύ εύστοχα από τον Σιμόν Βρατσιάν ως η «Νυρεμβέργη των Αρμενίων».

Για τους Ναζί εγκληματίες η τιμωρία ήρθε από τη δίκη τους στη Νυρεμβέργη, δεν έγινε όμως το ίδιο και τους ενόχους της Γενοκτονίας των  Αρμενίων και των Ελλήνων….

Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το αίτημα της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διμερείς και διεθνείς συναντήσεις με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Τουρκία, θα πρέπει να είναι ένα :  Δικαιοσύνη, Καταδίκη της Τουρκίας, Αναγνώριση της Γενοκτονίας τώρα !

