1. **Kurtarıcı Beklentisi: Kalki**

Kalki, “günahı yok eden ve kötülüğe son veren” anlamına gelir. Hindu inancına göre Tanrı, ahir zamanda Kalki olarak yeryüzüne inecektir. Kutsal metinlerdeki anlatılar esas alındığında kurtarıcının geleceği devrin öne çıkan özellikleri şunlardır:

* Yeryüzünde adalet, refah ve dinî değerler gün geçtikçe azalacak; sahtecilik, yalancı şahitlik ve dolandırıcılık artacaktır.
* İnsanlar maddi imkânlarına ve giydikleri elbiselerin kalitesine göre saygı göreceklerdir.
* Liyakat, bilgi ve kabiliyet göz ardı edilecek; maddi gücü olanlar önemli konumlara getirilecektir.
* Karı-koca arasındaki sevgi ve sadakat bağı zayıflayacak; evlilikler daha çok maddi beklentiler üzerine kurulacaktır.
* İnsanlar doğruyu söylemekten ve haklının yanında olmaktan korkar hâle geleceklerdir.

Hint dini, siyasi ve sosyal yaşantısında meydana gelen çöküntüler Hindular arasında kurtarıcı fikrinin canlanmasında etkili olmuştur. Nitekim onlar kendi içlerinden çıkacak bir liderin, dinî değerlerini yeniden canlandıracağına ve yabancı akımların etkisini kıracağına inanmışlardır. Bunun bir sonucu olarak toplum içinde önemli görülen birtakım şahsiyetler, bazı kesimlerce beklenen kurtarıcı olarak görülmüştür.

1. **Kast Sistemi**

Hinduizm’in en belirgin özelliklerinden biri kast anlayışıdır. Bunu ifade etmek için “renk” anlamına gelen *varna* tabiri kullanılır. Buna göre toplum;

* Brahminler (din adamları)
* Kşatriyalar(yönetici ve asker)
* Vaisyalar (tüccar, esnaf ve çiftçi)
* Sudralar (hizmetçiler) olmak üzere dört sınıfa ayrılır.

Hint toplumunda çeşitli nedenlerle kast dışına itilmiş ve bugün sayıları bir hayli fazla olan Paryalar (dokunulmazlar) da bulunur.

Kast sisteminin ortaya çıkışı, Ariler ile yerli halk arasındaki mücadelelere dayandırılır. Ariler, üstünlüklerini ve ırksal saflıklarını korumak için bir takım sosyal düzenlemelere gitmişlerdir. Bu algı o dönemde derlenen kutsal metinlere de yansımıştır. Nitekim Vedalarda her bir kastın, insan biçiminde tasavvur edilen Tanrı’nın çeşitli yerlerinden yaratıldığı belirtilir. Buna göre Brahminler; Tanrı’nın “ağzından”, Kşatriyalar; “kollarından”, Vaisyalar; “midesinden”, Sudralar da “ayaklarından” yaratılmıştır (Rigveda, 10.90.12).

Hindulara göre kast dini bir inançtır. Bu esasında bireylerin pisikoljik ve sosyolojik yapılarıyla alakalı bir tasniftir. Yani bireyler sahip oldukları karekterleri itibariyle farklı görev ve sorumlulukları yerine getirmeye daha yatkındır. Bu açıdan kastın toplumsal sahada iş bölümünü ve düzeni tesis eden bir yönü bulunmaktadır. Her birey üzerine düşen vazifesini eksiksiz bir biçimde yerine getirmek zorundadır. Ancak bu şekilde yeniden dünyaya gelişlerinde daha iyi bir kastta doğabilme ve böylece kurtuluşa bir basamak daha yaklaşabilme fırsatı yakabilir.

Kast sistemi toplumda çeşitli adaletsizliklere ve huzursuzluklara yol açtığı için zaman zaman tenkit edilmiştir. Erken dönemlerde Buda ve Mahavira’nın çıkışı buna örnek verilebilir. Orta Çağ döneminde ise Kebir ve Nanak gibi önderler bu uygulamaya itiraz etmişlerdir. Onların böyle bir çıkışta bulunmalarına etki eden unsurlardan biri de İslam’ın eşitlik ilkesinden etkilenmiş olmalarıdır. Modern dönemde dikkat çeken isim ise Gandi’dir. Gandi özellikle toplumdan tecrit edilen *parya*lara sahip çıkmıştır. Değerli olduklarını vurgulamak adına onlara, “Tanrı’nın çocukları” anlamında *harican* adını vermiştir.

Kast sistemi Hindistan’ın özellikle kırsal kesimlerinde hala varlığını devam ettirmektedir. Üst kasta mensup bir Hindu kendisinden daha alt kastta bulunan bir kimsenin yaşadığı sokağa girmemeye, onunla temas kurmamaya ve aynı evde misafir olarak dahi kalmamaya özen göstermektedir. Kast sistemi, evlilik çağına gelmiş bireylerin yaşamlarında da önemli bir rol oynamaktadır. Evleneceklerin mensup oldukları kast itibariyle birbirine uygun olması gerekmektedir. Bu kuralı çiğneyerek evlenen bireyler, sosyal baskıya maruz kalmakta, bazen de çeşitli cezalara çarptırılmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kastların Görevleri** | |
| **Brahmin** | “Sakinlik, kendini kontrol, sade bir yaşam, temiz olma, bağışlama, bilgelik, farkındalık ve inanç Brahmin’in görevleridir. Bu özellikler onun doğasında vardır.” (Bhagavadgita, 18. 42) |
| **Kşatriya** | “Cesaret, dayanıklılık, savaşta el çabukluğu, cömertlik ve liderlik Kşatriya’nın görevleridir. Bu özellikler onun doğasında vardır.” (Bhagavadgita, 18.43) |
| **Vaisya** | “Tarım, hayvancılık ve ticaret Vaisya’nın görevleridir. (Bhagavadgita, 18.44) |
| **Sudra** | “Sudra’nın hizmet etme özelliği vardır.” (Bhagavadgita, 18.44) |