# Tacikistan

**Temel Bilgiler**

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe, (679.400), diğer önemli şehirleri Hucend (Leninâbâd, 155.900), Kulyab ve Kurgantepe (Gürgentepe)’dir. Yüzölçümü 143.100 km², nüfusu 7.768.385 (2012)’dir. Nüfusun yüzde 15'i Özbek, yüzde 1,1'i Rus ve yüzde 1,1'i Kırgız. Geri kalanını başta Kazak ve Uygur olmak üzere bir düzineden fazla farklı etnik gruptan oluşuyor. Dili Tacikçe, (resmi kurumlarda ve iş dünyasında kısmen Rusça geçerli), para birimi Somoni’dir. Din bakımından İslamiyet hakimdir.  Nüfusun %95’i müslüman, %5’i Rus ve Avrupalı hıristiyanlardan oluşmaktadır. Müslümanların %85’i Sünnî, %5’i Şiîdir.

Tacikistan, doğuda Çin, güneyde Afganistan batı ve kuzeybatıda Özbekistan, kuzeyde ise Kırgızistan ile komşudur.

Tacikistan coğrafyası arazi yer şekilleri bakımından farklı bölgelerden meydana gelmektedir. Yarısından fazlasını 3000 metreden yüksek dağ silsileleri oluşturur. Kuzeyde verimli Fergana vadisinin bir bölümü bulunmaktadır. Orta kesimde, Tanrı dağlarının uzantıları ile Pamir dağlarının zirveleri sıralanır. Doğuda yüksekliği 5000 metreyi aşan dağlık Bedahşan (Badakşan) bölgesinde vardır. Ülkenin en yüksek noktası İsmâil Sâmânî/Somoni zirvesidir (7495 m.) Burada 77 km. uzunluğunda Fedçenko buzulu yer almaktadır. Akarsu ve hidroelektrik potansiyeli bakımından zengindir. Bunların başlıcaşarı Kâfirnihân, Vahş (Kızılsu), Penç (Aksu) ve Zerefşân’dır. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Tacikistan’da sık sık şiddetli depremler yaşanmaktadır. Bu fiziki yapıda sert karasal iklim hüküm sürmektedir.

**Yönetim**

Tacikistan 9 Eylül 1991’deki bağımsızlığına kavuşmuştur. Yönetim şekli olarak cumhuriyeti seçmiştir. Çok partili demokratik düzene geçmişse de henüz istikrarı sağlayamamıştır. Bağımsızlığın ardından İslami Yenidendoğuş Partisi adıyla siyasi hayata giren hareket sistem tarafından dışlanmıştır. Bu hareketin köklerinin Sovyet sömürgeciliğine direnen Basmacılık hareketine dayandığı iddia edilmektedir. Bu cümleden olarak Tacikistan'da, Sovyet döneminden itibaren başka hiçbir Sovyet cumhuriyetinde görülmeyen güçlü bir İslam geleneği gelişmiştir. Bunun üzerine 1992-1997 yılları arasında iç savaş yaşamıştır. Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan’da Parlamento, Temsilciler Meclisi (alt kanat) ve Milli Meclis (üst kanat) olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır.

Cumhurbaşkanı halkoyu ile 7 yıllığına seçilmektedir. İmamali Rahmanov bu görevi 1992’den beri sürdürmektedir.

Tacikistan, BM, BDT (Bağımsız Devletler topluluğu) ve IMF (Uluslararası Para Fonu) gibi uluslararası örgütlere üyedir.

**Tarihçe**

Türkistan’da yaşayan en eski topluluklarından birisi de Taciklerdir. Bazı tarihçilere göre, Arap Tayy kabilesinin Farslılar tarafından ifade edilmiş şekli olan Tacik kelimesi, önceleri Türkistan'a gelen Araplar için kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud bu kelimeyi “tajik” olarak kaydetmekte ve Farslı anlamını vermektedir. Bunun yanında, M.S. I. yüzyılda Çinliler Araplara Tacik adını vermişlerdir. Öte yandan Arapların Türkistan'a gelmesinden bir-iki yüzyıl sonra Tacik kelimesine müslüman anlamı verilmeye başlandığını görüyoruz. XI. yüzyıldan sonra ise bu tabir sadece Farsça konuşan Türkistanlı nüfusa tahsis edilmiştir. Nitekim Tacikçenin Aryani-İrani dil ailesine mensup olduğu bilinen bir gerçektir. Ruslar ise XVI-XVII. yüzyıllarda Tacik kelimesini "Orta Asya taciri", Sart kelimesini de Tacikler için kullanmışlardır. Etnolojik bakımdan ise Tacikler, özellikle Eftalitler, Sasaniler ve Arapların hakimiyet dönemlerinde ticari veya dinî amaçlar için Türkistan'a gelen Fars unsurlarla Türklerin karışmasından oluşan bir halktır.

Taciklerin yoğun olarak yaşadıkları Pamir yaylası ve dağlık Badahşan Arapların VII. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye hakim olmalarından sonra, müslüman Sâmânîler, Karahanlılar ve Selçuklular buraları yönetimleri altında tutmuşlardır. Türk hakimiyetini XIII. yüzyılda Moğol istilası izlemiştir. XIV. yüzyılda Taciklerin yaşadıkları topraklar önce Timurlular, arkasından da Özbek Hanlığının yönetimine geçmiştir. Daha sonra uzun yüzyıllar Buhara Emirliği yönetiminde kalan Tacik şehirlerinden Ura-Tube ve Hocent 1877’de Ruslar tarafından istila edilip Türkistan Genel Valiliği’ne bağlanmıştır. 1918’de Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Tacik toprakları bu cumhuriyetin bir parçası olmuştur. Yüzyıllarca Türkistan tarihinde siyasî bir varlık gösteremeyen Tacikler, Sovyet döneminde devletlerine kavuşmuşlardır. 1924’te Türkistan’ın siyasî ve idari taksimatında yapılan yeni düzenlemede Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı “Tacikistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kurulmuş, 1929 yılında ise Özbekistan’dan ayrılarak SSCB’ne tam üye bir devleti statüsüne kavuşmuştur.

Taciklerin önemli bir kısmı Türkistan’da ilk İslamlaşan halklardandır. Zira Tacik toprakları daha VII. yüzyılın sonlarında müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Tacikler aslında Fars kültürünün etkisinde kalmakla beraber sünni mezhebi benimsemişler, dinî hayat ve anlayış bakımından bölgenin muhafazakâr toplumları arasında yer almışlardır. Yukarıda değindiğimiz gibi, daha çok dağlık bölgelerde tecrid edilmiş bir hayat sürdüren Tacikler, Türkistan’ın siyasî ve ekonomik hayatında fazla etkili olamamışlar, idari, dini ve ekonomik bakımdan bölgede hakimiyet kuran Özbeklere tâbi olmuşlardır.

Tacikistan’daki etnik yapı yeni dönemde sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Tacikistan’ın kuzeyinde nüfusun önemli bir kısmını Özbekler oluşturuyor. Özbekistan ile bağımsızlıktan bu yana sürekli çekişmeler yaşanmaktadır. Temel sebep yüzyıllarca birlikte yaşayan iki toplumun Sovyetlerce yapay şekilde birbirinden ayrılmış olmasıdır.

Tacikistan coğrafyasında kurulan medresler ve ilim merkezleri Ehl-i Sünnet mezhebinin gelişip yayılmasında önemli rol oynamıştır. Bunun yanında metametikçi Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî, filozof İbn Sînâ, Fergānî, Farsça’nın en büyük şairlarinden Rûdekî bu topraklarda yetişmiştir.

**Ekonomi**

Tacikistan'da ekonomi esas olarak tarım ve hayvancılığa dayanır. Topraklarının yalnızca % 7’lik kısmı ekilebilir durumdadır. İşgücünün yarısından çoğu tarım alanında çalışmaktadır. Tarım ürünlerinin başında pamuk, tahıl ve çeşitli meyve ve sebzeler gelir. Hayvancılık da ülke ekonomisinde önemli bir yer tutar. Bunun yanında Tacikistan'da ipekçilik te gelişmiştir.

Türkistan cumhuriyetleri arasında kişi başına düşen gelir itibariyle en yoksul olanı ülke Tacikistan’dır. Ekonomik sıkıntılar, radikal hareketlerin yayılmasında etkili olmaktadır.Ekonomi, dışarıdan aldığı petrol ve doğalgaza bağımlı durumda. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) nerdeyse yarısı yurtdışına, özellikle [Rusya](http://www.aljazeera.com.tr/makale/%C3%BClke-profili-rusya)’da çalışan göçmenlere dayanır. Güvenlik ve ekonomi alanlarında ağırlıklı olarak Rusya’dan destek almaktadır.

Sanayi alanında Tacikistan'da tekstil, halıcılık, deri ve konfeksiyon sektöründe canlılık vardır. Bua ilaveten yiyecek, içecek, ağaç işleri, kimyasal maddeler ve inşaat malzemeleri üretimi, toprak ve madeni eşya imalatı ve bazı küçük ev ve büro eşyaları üretimi bulunmaktadır. Ağır sanayisi yoktur. Aluminyum, hidroenerji ve bazı küçük fabrikalar faaliyet göstermektedir. İç savaş hem tarım, hem de sanayide üretimi olumsuz yönde etkilemiştir.

Gayri safi milli hasılası: 1 milyar 195 milyon dolar. (2002) (Yıllık safi artış: % 1.8), kişi başına düşen milli gelir: 169 dolar (2001 tah)dır.

**Kaynakça**

Zeki Velidi Togan, *Bugünkü Türkili Türkistan Yakın Tarihi,* İstanbul, 1981.

Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar, Ankara, 1999.

Shirin Akıner, *Islamic Peoples of of the Soviet Union,* London, 1986.

Halil Kurt, “Tacikistan”, DİA, XXXIX.

Ramazan Özey, Türk Dünyası Coğrafyası, Ülkeler, İnsanlar ve Sorunlar, İstanbul 2006.

Fırat Purtaş, Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara 2005