**14. Hafta (20.12.2017) Azerbaycan – Türkiye İlişkileri**

Konular: *İlişkilerde hayranlık dönemi (1991-1995); Karşılıklı ilişkilerde olumlu ve olumsuz olaylar; Enerji sahasında işbirliği.*

Ders notları:

Türklük bilincine sahip mutlak çoğunluk Türk dünyasının birliğinden yanadır. Soru şudur: Sovyetlerin dağılmasından sonra meydana gelen yeni durumdan gereğince yararlanabildik mi? Mevcut ilişkiler düzeyini aşıp entegrasyon düzeyine ulaşmamız mümkün olabilir miydi? Eğer tatmin edici bir seviyeye ulaşamadıysak, nedeni nedir?

Konuyu Azerbaycan-Türkiye ilişkileri örneğinde ele almağa çalışalım. İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan problemler Genel Türk entegrasyonu problemine de ışık tutabilir. Öte yandan, bizim bakışımıza göre, Türk dünyası arasında arzu edilen bütünleşmeönemli derecede Azerbaycan`la Türkiye arasındaki entegrasyona bağlıdır. Çünkü Azerbaycan:

1. Coğrafi açıdan - Türk Dünyasının merkezidir;
2. Demografik açıdan - Azerbaycan Türkleri nüfus itibariyle Türkiye Türklerinden sonra ikinci sırada yer alır;
3. Jeopolitik açıdan - Türk Dünyasının hassas bölgesindedir;
4. Ekonomik açıdan – yeni enerji projelerinde öncelikli konumdadır ve Türkistan (Orta Asya) için transit ülkedir.

Mehmet Emin Resulzade 1920 yılında şöyle yazıyordu: ”Eski Turanın göbeğinde Azerbaycan namında bir genç, igit (kahraman) delikanlı var. Yeni Turanın anahtarı ondadır. Onunla anlaşmazlık çıkarırsan, önce onun gönlünü kırıp, kendisine bir zarar verirsen, bütün çabaların boşuna, emeklerin harab, tahtın berbat olur.”

Türkiye ile Kuzey Azerbaycan, ya Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 1991’den bu yana kuruluş ve gelişme dönemini yaşadı, entegrasyon yolunda belli bir mesafe kat edildi. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ile Bakü-Erzurum doğal gaz boru hattı projeleri hayata geçirildi, Bakü-Kars demiryolunun inşası yakın aylarda tamamlana bilir. Askeri ilişkiler açısından da bazı işler gerçekleşmiş, petrol dışında ekonomik ilişkiler kurulmuş, okullar açılmıştır.

Ancak bu kadar. Aşağı-yukarı 100 yıl önce Türk birliği idealini savunan atalarımız bu durumdan, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerden memnun olurlar mıydı acaba?

Azerbaycan Cumhuriyetinin ithalat (%11,7) ve ihracatında (%0,8) Türkiye 2010 yılı itibariyle yedinci sıradadır. Türkiye`nin halk nezdinde reytingi yıldan yıla inip çıkıyor. Kültürel ilişkiler istikrarlı değil ve kurumsallaşamadı. Ayrıca Türkiye “model devlet” imajını kaybetmiştir...

Azerbaycan basınında tartışılan konular Türkiye’ye uygulanan tek-taraflı vize sistemi ve Türkiye dizilerinin Azerbaycan TV kanallarından çıkarılmasıdır. Her ikisini de anlamak zor. Önce bu dizilerin çevrilmesini uygun gördüler, daha sonra onları yasakladılar. 102 yıl önce Osmanlıda kullanılan dilden (“Osmanlıca”dan) Azerbaycandakı dile (“Türkce”ye) ‘çevirme gerekliği’ üzerine milli şairimiz Sabir *Güneş* gazetesinde (17.11.1910, N 78) şöyle demiş:

 “Osmanlıcadan tercüme Türk’e” - bunu bilmem,

 Gerçek yazıyor “Genceli”, yainki henektir;

 Mümkün iki dil bir birine tercüme, amma

 “Osmanlıcadan tercüme Türke” ne demekdir ?!

Anormal durumun başlıca nedenini böyle açıklaya biliriz;

Türkiye`nin Azerbaycan politikası yalnız iktidara yönelik oldu, halka inilmedi. Türkiye demokratik devlet özelliğini kullanıp, toplumla, özellikle milli ve demokratik gücü temsil eden muhalefetle istikrarlı ve verimli ilişkiler kuramadı. Sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler istikrarlı değil. Azerbaycan vatanseverlerinin, Türk milliyetçi kesimin isteği şu idi: Geçen bu zaman içinde ilişkiler o kadar gelişsin, toplumlar arasında o kadar yakın ilişkiler kurulsun ki, bu ilişkilerin geleceği artık iktidarlara bağımlı olmasın. Maalesef, bunu söylemek zor. Ben, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış Türklerin meselelerini çözmek için kurulduğunu düşünen insanlardan değilim. Ama dış Türklerin meseleleri çözülürse, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti daha güçlü olur düşüncesindeyim.

2011’de Türk Konseyinin oluşumu fevkalade büyük bir olay idi. İlk haber olarak ortak Türk dilinin oluşturulacağı ilan edildi. Bunun gerçekçi strateji olduğu kuşkulu. Her dilden, ağızdan 3-5 söz alıp, "ortak Türk dili oluşturmak" Esperanto yapmak gibi müspet sonucu olmayacak bir çalışmadır. Türk devletlerini ve halklarını gelecekte bir birlik altında toplamak istiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti  devleti Türk dünyasına yönelik siyasetini değiştirmelidir. Öncelikle büyükelçilikler halkla ilişki kurmalı, insanlarla çalışılmalı, kültür merkezleri, kitap mağazaları açılmalı... Özetle, Türkiye kendi varlığını halk nezdinde hızla güçlendirmelidir.

Gelelim meselenin Azerbaycan boyutuna. Yeni bağımsız Türk devletlerinin ortaya çıkması genel Türk tarihinde fevkalade büyük hadisedir. Şu an bu devletlerin bağımsızlıklarını kaybetme tehlikesi söz konusu değil. En büyük mesele veya sorun otoriter rejimlerden kurtularak demokratik devlet kurmaları ve ulus-devletlerin oluşmasıdır.

İlk önce ele almamız gereken mesele: Sovyetlerin çöküşünden sonra bu devletler neden demokrasi yolunu değil de, yeniden siyasî rejimlerin sertleşmesi yolunu tuttular? Birinci nedeni, toplumun sosyal yapısında aramak gerekir. Sovyet döneminde yaratılan idarî bürokrasinin gücünü kırmak mümkün olamadı. Bu sınıf Sovyet döneminde dominant (belirleyici) sosyal kesim idi: siyasî, iktisadî, ideolojik açıdan ona rakip olabilecek bir güç merkezi yoktu. Aydınlar 1937'de kurşuna dizildikten sonra kalanların büyük çoğunluğu zayıf, korkak, ilkesiz yığınlara dönüştürüldü, idarî bürokrasinin kölesi oldu. Sovyet rejimi özel iş ve ticari çevreleri ekonomik ve fiziksel olarak imha etti. İşçi-köylü sınıfı komünist propagandasının malzemesi olarak kullanıldı, ama kendisi eski "raiyyet" (raiya) veya "krepostnoy" (köle) denilen sosyal kesimden farklılaşmadı. Sovyetlerin çökmesinden az sonra toparlanmayı başaran bu bürokrasi, siyasî iktidarını tahkim etti. Özelleştirme ile iktisadî gücünü artıran bu kesim yeniden dominant (belirleyici) güce dönüştü. Fakat eski milli olmayan ideolojisini, kriminal-rüşvetçi karakterini değiştirmedi. Bu, şimdiki otokratik rejimlerin sosyal mahiyetini oluşturan faktördür.

Azerbaycan'ın, Türkistan'daki devletlerin demokratikleşmesi Türkiye'nin çıkarınadır. Çünkü bu ruhsuz otoriter rejimler millî değil, millî olamaz. Onlar hiç olmazsa Türkistan'da birleşemiyorlar. Türkiye ile tabiî-kardeşlik ilişkileri kuramıyor, hatta Türkiye bayrağını göklerden indire biliyorlar. Bu otoriter rejimler genel Türk entegrasyonu karşısında en önemli engeldir. "Efendim, siz genç devletsiniz, demokratik olmanız için zamana ihtiyacınız var" argümanı da doğru değil, düşüncesindeyim. Çünkü daha 93 yıl önce Azerbaycan, Türk dünyası ve İslâm âlemine demokratik, laik, müreffeh memleket ve devlet modelini önermişti. Azerbaycan'daki ve diğer Türk cumhuriyetlerindeki rejimler zaman geçtikçe daha gerici ve zorba rejimlere dönüşüyor. Bu devletlerin bağımsızlığını tehdit edecek her hangi bir durum yok. "Bu ülkelerin güvenlik sorunları var" iddiaları seslendirilmektedir, ancak gerçekte bu propagandayı yapan iktidarların iktidarda kalma sorunları var. Bazı, "Azerbaycan'ı seven dostlarımızın" sık sık "sizin demokrasi değil, millî sorunlarınızı ve Karabağ sorununu çözmeniz lazım", diye telkinleri oluyor. Yanlış. Çünkü bu güne kadar kazandığımız acı tecrübeler, dünyanın tecrübesi ve teorisi (mesela, Hans Morgentau'nun millî güç teorisi) aksini ispat ediyor. Azerbaycan'ın yükselişi ve problemlerini kendi çözebilecek duruma gelmesi milletleşmenin derinleşmesine ve devletin demokratikleşmesine bağlıdır.

Türk cumhuriyetlerinde, özellikle Kuzey Azerbaycan`da hakkı ihlal edilen, dövülen, hapislere atılan insanların büyük kısmı milliyetçi-Türkçü insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti onlara destek olamıyorsa, hiç olmazsa millet karşıtı rejimlerin pekiştirilmesinde iştirak etmesin. "Seçim" denilen zorba, haksız, adaletsiz kampanyalardan sonra Türkiye'nin devlet yetkililerinin adeta koşar adım bunlara destek vermesi kesinlikle yanlıştır. Sözde "Türk dünyasını seven" insanların bu olumsuz tutum ve davranışları Türkiye'ye puan getirmez, tam tersi utanç getirir. Bu fikre önemli bir tez de ilave etmek gerekir: Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi parti iktidarda olursa olsun, Türkiye’nin Türk dünyasına yönelik siyaseti Türkçü siyaset olmalıdır!

1990'ların başlarından duyduğum yanlış bir yaklaşımı da dile getirmekte fayda var. "Bizim derdimiz azmış gibi, bu Türkî cumhuriyetler de nereden çıktı?" gibi şikâyetler var. Bunu yalnız "Hepimiz Ermeniyiz!" diyebilen şahıslar dile getirebilir. Hatta meseleye tüccar gözü ile bakılsa bile görülür ki, dış Türkler izafî yük değil. Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlendirecek olan bir İlahî lütuftur. Bunu iyice değerlendirmek gerek. Türk cumhuriyetlerinin iktisadî, malî, insanî, coğrafî, siyasî... potansiyeli Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katabilecek faktörlerdir. Neden Türk cumhuriyetlerinde birikmiş ve mevcut iktidarların nereye harcayacağını bilmediği büyük malî kaynaklardan Türk Dünyası için ortak bankanın kurulması olasılığı müzakere edilmesin? Neden Türk Dünyasında sermayenin, insanların, bilginin serbest dolaşımı meselesi bugün tartışılmasın?

Yaklaşık 100 yıl önce Türkçülüğün önderleri bağımsız Türk illerinin birleşeceğini bildiriyorlardı. Sovyetlerin dağılması arifesinde ve sonrasında yeni beş bağımsız Türk devletinin kurulması Türk birliği fikrine yeni nefes getirmiştir: Adriyatik`den Çin Seddi`ne kadar Türk coğrafyasının birleşeceği üzerine iyimser beyanatlar verildi. Geçen zaman içinde yedi Türk Cumhuriyeti ve çeşitli Türk toplulukları arasında entegrasyon yönünde belli bir mesafe alındı. Fakat 100 yıl, hatta 20 yıl önceki iyimser ruh artık yok, bu sürecin hiç de kolay olmayacağı fikri egemen. Neden genel Türk entegrasyonu arzu ve talep edilen hızla gerçekleşmiyor?

Çeşitli nedenler arasında dünya Türkleri arasında ‘aynı kökten geldik’ beyanlarına rağmen, ortak tarih konseptinin olmaması en hassas konu. Her Türk Cumhuriyeti ve Topluluğunda milli-etnik oluşum, orta yüzyıllar ve yeni dönem tarihi üzerine çeşitli, bazen de çelişkili konseptler var.

Sovyetlerden miras kalan resmi Azerbaycan tarihi konsepti buna çarpıcı bir örnektir. Tarih kitaplarındaki Azerbaycan tarihi coğrafyaya dayalıdır. Ayrıca fazlasıyla siyasileştirilmiş, Türklüğe düşman bir konsept. Bu tarih, *İranşünaslığın* (*İranian Studies*) bir bölümü karakterindedir. Burada Azerbaycan Türkünün geçmişi tamamen tahrif edilmekte, şimdiki ‘Azerbaycanlılar’ Selçukluların işgalinden sonra dilleri değiştirilmiş eski Irandilliler (dolayısıyla Farslar), Kafkasdilliler (Lezgiler ve b.) olarak takdim edilmekte. Yani, bugünkü Azerbaycanlılar bu resmi “Azerbaycanlı” konseptine göre, devşirme kategorili bir etnisite.

Resmi tarihçiliğe göre, Azerbaycan tarihinin en gurur verici devri Safeviler dönemidir. Çünkü bu zaman ‘büyük bir imparatorluk kurulmuş.’ Eski padişahlar içinde Şah İsmail Hatai milli kahraman olarak seçilmiş ve ona Bakü’de büyük bir heykel dikilmiştir (diğer iki eski ‘kahraman’ – Babek ve Cavanşir`in ise Türk olmadığı biliniyor zaten). Sovyet döneminde de, şimdi de Şah İsmail`e özel statünün verilmesi Türk dünyasını Şiiler ve Sünniler olarak ikiye bölen, tarihi Iran devletini yeniden inşa eden, şimdiki teokratik devletin esaslarını koyan Safevi Devletinin kurucusu olmasıyla izah edile bilir.

Resmi tarihçiliğe göre, 19. yüzyılın başlarında Azerbaycan 3 alternatiften birini seçmek zorunda idi: ya feodal, geri kalmış İran, ya Osmanlı ile birleşmeli; ya da ‘gelişmiş Rusya`nın’ bir parçası olmalı. Tarihi tecrübe Azerbaycan`ın doğru ‘seçim yaptığını’ ispatlıyor: ‘Azerbaycan, Rus medeniyet alanına girerek diğer devletlere oranla çok gelişti.’

Bu tip bilim dışı tezlerin sayısını fazlasıyla artırmak mümkündür. Fakat burası tam olarak görülüyor: Şimdiki resmi Azerbaycan tarihi konsepti milli ve ilmi konsept değil: Azerbaycan Türklerinin tarihi yapay olarak genel Türk tarihinden koparılmış, sahteleştirilmiştir. Eski ve orta kuşak insanların milli bilincinde yetersizlik ve karmaşıklık doğru ve inandırıcı tarih şuuruna sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır.

Azerbaycan tarihçiliğindeki bu vahim durum aşağı yukarı tüm eski Sovyet mekânında aynıdır. Bilimsel, objektif, güvenilir ortak tarih konseptinin hazırlanması, Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarında tarih kitaplarının ana konseptine dönüşmesi günümüzün acil meselelerindendir.

Neden tarih bilinci üzerinde duruyorum? Çünkü millî bilincin iki büyük tarafı var: Geçmiş hakkında doğru, inandırıcı ortak bilinç ve gelecekle ilgili esaslandırılmış ortak konseptler. Azerbaycan'daki anti-demokratik, gayri millî rejim bunların oluşmasını istemiyor. Neden? Çünkü o zaman bütçe hesabına insanların beynine sokulması istenilen resmî propagandanın esasları yok olacak.

Türkiye ve diğer Türk Devletleri ve Topluluklarının genel Türk birliğine ihtiyacı var. Bu devlet ve topluluklar beraber olurlarsa, milli meselelerimizin çözülmesi için olumlu bir faktör elde etmiş olurlar. Bu Kıbrıs, Karabağ, diğer meseleler için de geçerlidir. Yedi bağımsız Türk devletinin her hangi şekilde birlikte hareket etmesi görüntüsü halinde bile Avrupa Birliği, Fransa’nın Türkiye`ye karşı siyaseti farklı olurdu.

Bakü’de sıklıkla söylediğim fikri burada da ifade etmek isterim. Bakü, bölünmüş Azerbaycan`ın siyasi merkezidir, Azerbaycan Cumhuriyeti aşağı yukarı 40 milyonluk Azerbaycan Türkünün biricik devletidir. Siyasi merkez olarak Bakü belli sorumluklar taşır ve ondan vazgeçmesi mümkün degil.

Ankara da Türk dünyasının siyasi merkezidir. Ankara da vazifesini unutmamalıdır.

Sovyet döneminde, Türk Dünyası için çok büyük olumsuzluklar yaşandı. Ortak Türk edebi dilinin yerine yerel diller geçti, yeni kimlikler ortaya çıkarıldı. Bu, irademiz dışında başımıza geldi. Tahammül etmek zorunda kaldık. Artık zaman değişmiştir, bağımsız yedi devlete sahibiz, çok sayıda Türk topluluğu da kendi iradesini göstermektedir. Bu zamanı iyice değerlendirerek, ondan Türk Dünyasının bütünleşmesi için istifade etmek zorundayız. Artık daha fazla zaman kaybetmeye hakkımız yok!

Temel Okumalar:

- Nesib Nesibli, *Azerbaycan-Türkiye: Nereden Nereye?* (elektron versiyonu gönderilecektir);

- Ömer Karasakal, Türkiye’nin Türk Cumhurüyetleri ile Ekonomik ve Ticari

 İlişkileri, *Avrasya Etüdleri*, Yaz 2001;

- *Türkiye ile Türk Cümhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri ile İlişkileri İhtisas*

 *Komisyonu Raporu*, Ankara, 2000 (elektron versiyonu gönderilecektir)

- *Wikipedia*’dan uygun makaleler;

- *Youtube’*dan değişik videolar.