18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜŞÜNCESİNDEKİ YENİLEŞMENİN KODLARI

Prof. Dr. İbrahim Maraş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

**ÖZET**

**Türk düşüncesinde son iki üç asırdır gerçekleştirilmeye çalışılan yenileşme, ceditçilik ve ıslahat hareketleri, bize iki şey öğretmektedir. Birincisi, Türk düşüncesi neden ve nasıl mevcut haline evrilmiştir? İkincisi Türkleri bugünkü dünya karşısında yenik kılan unsurlar nelerdir? Bu ve benzeri soruları cevaplamak hem şimdiki durumumuzun sebeplerini hem de bundan kurtulma çarelerini gündeme getirmiştir. Türk ve İslam dünyası çoktandır bu soruları kendisine sormaktadır. Ancak gerek siyasal ve sosyal gerekse ilmi sebepler yüzünden bugün hâlâ emekleme çağını yaşamaktadır ve bundan kurtulma yollarını aramaktadır. Tebliğimiz, bir taraftan kısaca mevcut durumumuzun zihinsel sebeplerini bütün Türk dünyasından bazı örneklerle sunarken, diğer taraftan da neler yapılması gerektiği konusunda bazı tespitler ve öneriler ortaya koyacaktır.**

**Anahtar Kelimeler: Türk Düşüncesi, Islah, İhya, Yenileşme, Ceditçilik**

***“Hayvanların tabiatı bile duyusal cehalete karşıdır. Cehaleti istemez, haz ve elemin, kendisini yaşatacak ve ortadan kaldıracak şeylerin farkına varırlar.”*** **Maturidi**, ***Kitabu't-Tevhid***Formun Üstü

Türkler, İslam öncesi dönemlerden başlayarak akılcı ve sezgici düşünceyi birleştirmiş, metafizik temelli bir dünya algısını ortaya koymuşlardır. Türk düşüncesine göre; evren, Yüce Tanrı’nın yarattığı özde iyi, adalet ve inayet temeline dayalı olan bir varlığı temsil etmekte ve insanın görevi de bu nizamı yaşanan hayatta devam ettirmek üzerine kurulu bulunmaktadır. Türkler, tarih boyu bu düşünceyi, kurdukları devletlerde yansıtmaya çalışmışlar ve büyük oranda başarılı olmuşlardır. Ancak zamanla hem bu dengeyi kaybetmişler hem de bilim ve medeniyetten uzaklaşmışlardır. Bu uzaklaşmanın şüphesiz birçok sebepleri vardır. Bilhassa iktisadi, siyasal ve sosyal sebepleri bizim bu tebliğimizin konusu değildir. Biz, burada bu gerilemenin ilmi sebeplerini kısaca açıkladıktan sonra Lale devrinden günümüze bütün Türk dünyasında ortaya çıkan yenileşme hareketlerinin zihinsel temel kodlarını ortaya koymaya çalışacağız.

Çağdaş Türk düşüncesinin Osmanlı, İdil boyu, Kafkaslar, Türkistan ve Mısır coğrafyalarında 18. Asırdan başlayarak günümüze kadar gelen yenileşme/uyanış/modernleşme ve ıslah hareketlerinin zihni arka planına inildiğinde önce şu soruları sormamız gereklidir:

1. Neden bu haldeyiz?
2. Nasıl bu hale geldik?
3. Niçin bu durumdan kurtulamıyoruz?
4. Ne yapmamız ve nasıl yapmamız gereklidir?

Bu soruların cevabı arandığında, genel anlamda Türk düşüncesinin ne zamandan bu yana birtakım sorunlar yaşadığı meselesi tartışılmalıdır. Bu sorular bizi ister istemez üç yüz yıllık bocalama ve yenileşememe veyahut da sözde yenileşme maceramızın muhasebesini yapmamızı sağlayacağı gibi, bizi hem geçmiş birikimimizi inceleme ve anlamaya götürecek hem de bugünle geçmiş arasında irtibat kurmamızı sağlayacaktır. Bugüne kadar yukarıdaki sorularla ilgili yapılmış çok sayıda araştırma bize bazı bilgiler vermektedir. Buna göre; siyasi hayatta ilk kez sosyal çözülmeden, dinî ve ahlâki değerlerin yozlaşmasından, ehliyet ve liyakatle ilgili sorunların ortaya çıkmasından ve ilmiye sınıfıyla ilgili problemlerden bahsedilmesine paralel olarak 16. asrın ortalarını başlangıç noktası yapabiliriz. Önce Lütfi Paşa (ö. 1564)’nın *Asafnâme*’si ile başlayan şikâyetler[[1]](#footnote-1), başka ıslahatname ve nasihatnamelerle veya layihalarla devam eder. Bazı yazarlar bunları çok teorik ve sıradan eserler olarak değerlendirmekle[[2]](#footnote-2) birlikte, meselâ yine önemli örneklerden birisi olan Koçi Bey (ö. 1650)’in 17. asrın ortalarındaki şikâyetleri, ilk bakışta sıradan bir şikayetmiş gibi görünse de, gerçekçidir[[3]](#footnote-3). Aslında biz, çok daha öncesinde 15. Asrın sonlarında idam edilen Molla Lütfi (ö. 1494)’nin çeşitli yazma risalelerinin başlarına yazdığı cümleler ve mizahi eleştiri tarzında Türkçe kaleme aldığı *Risale fi Uslu Şuca’ (Harnâme)* adlı eserden benzer şikâyetleri öğrenmekteyiz. Özellikle bazı ilmi sorunlar; başta fenarizadelik, yani beşik ulemalığı, asistanlık sisteminin bozulması ve müderrislerin tayininde iltimas yapılması olmak üzere, Molla Lütfi’nin şikâyet ettiği hususlar arasındadır. Molla Lütfi’nin belki zihniyete işaret eden en önemli yanı, matematiğe dair kaleme aldığı ve hendese bilmeyen kadı’nın fetva veremeyeceğine dair yorumlarda bulunduğu *Taz’îfü’l-Mezbah* adlı risalesidir[[4]](#footnote-4). Ancak bu sonuncusunun dışında onun şikayet ettiklerinin hemen hepsi daha çok somut hususlarla ilgilidir.

Olayı zihniyet açısından değerlendirdiğimizde, esasında bu sorunların başlangıcını, büyük kırılmaların, sufilere yönelik bazı baskıların ve Batıni tehlikesinin ortaya çıktığı, mezhep kavgalarının patlak verdiği, ardından Haçlı seferleri ve Moğol istilasının yaşandığı 11.-13. yüzyıllarda aramamız gereklidir. Bu çerçevede, Nizamiye medreselerinin kurulması; bir taraftan yavaş yavaş Eşari zihniyetin bu medreseler yoluyla hâkim olmasını, sufiliğin zaferini ve felsefi düşüncenin, bir taraftan Kelam içerisinde meşrulaşırken, diğer taraftan geri plana itilmesini veya bir başka ifadeyle Kelâm’a büyük etkide bulunmasına rağmen onun dini egemenliği altına girmesini sağlarken, diğer yandan da bağımsız bir şekilde devam eden medreselerin doğrudan devlet tarafından finanse edilmesine sebep oldu. Bu dönemde felsefi metafizik ve fiziki ilimlerdeki üretim, her ne kadar kısmen 15. Yüzyıla kadar bilhassa Türkistan’da bütün zenginliği ile devam etse de, genel anlamda bir azalmaya doğru gitti. Aslında Kelam—felsefe etkileşimi ve bilhassa Kelam’ın felsefeleşmesi Gazali’den önce başlamıştı ve sağlıklı bir şekilde ilerliyordu. Bahsettiğimiz Selçuklu döneminde siyasi etki ve Eşariliğin ön plana çıkarılması sonucu felsefenin aleyhine bir tutum ortaya çıkmış oldu.

1. Coşkun Yılmaz**, “**Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları ile İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler”, *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*[*Türk Siyaset Tarihi* (*Tanzimat’a Kadar*) *Sayısı*], İstanbul, 2003., I. cilt, 2. sayı, s. 299-338. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, “Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı”, *Türkler*, Ankara 2002, c. XI [↑](#footnote-ref-2)
3. Bkz. Fatma Odabaşı “Koçi Bey Risalesi’nin Sosyolojik Analizi”, *Toplum Bilimleri Dergisi*, Ankara 2013, VII. cilt, 14. sayı, s. 233-272. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bkz. İbrahim Maraş, *Molla Lütfi’nin Felsefi ve Kelami Görüşleri*, AÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1992. [↑](#footnote-ref-4)