**DİNLER TARİHİ'NE GİRİŞ**

**Tanımı, Konusu ve Metodu**

Dinler Tarihi, dinleri benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının adı üç kelimeden oluşmaktadır. Bunlar; karşılaştırma, tarih ve din kelimeleridir. Bunlardan karşılaştırma kelimesi bu bilim dalının genel metodunu belirtir. Tarih kelimesi bu bilimin bir tarih bilimi olduğunu, din ise bu bilimin konusunun din olduğunu ifade eder.

Tarih biliminin değişik disiplinleri vardır. Konusuna göre bu disiplinler farklı isimlerle anılır. Felsefenin tarihi gelişimini inceleyen disipline Felsefe Tarihi, hukukun gelişimini konu edinen disipline Hukuk Tarihi adı verilir. İnsan hayatında özel bir yere sahip olan dinleri konu edinen tarih branşına da Karşılaştırmalı Dinler Tarihi veya sadece Dinler Tarihi denir.

Dinler Tarihi, tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinleri tarafsız olarak karşılaştırmalı bir şekilde inceleme konusu yapan bir bilim dalıdır. Bu bakımdan Dinler Tarihi, herhangi bir dinin savunmasını yapan ilahiyat bilimlerinden ayrılır. Bu bilim dalı, bütün dinleri aynı kategoride değerlendirir; dinleri üstünlük, gelişmişlik, doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz. Onları belli bir kalıba sokmaya çalışmadan oldukları gibi inceler. Birden fazla dini inceleme konusu yaptığı için bu bilim dalı, İslâm tarihi, Hıristiyanlık tarihi gibi sadece bir dinin tarihini inceleme konusu yapan bilim dallarından da ayrılır.

Her disiplinin belli bir özel konusu vardır. Dinler Tarihi'nin konusu da yeryüzünde var olmuş bütün dinlerdir. Dinler Tarihi, beşerî kültürün çeşitli halkalarında uzun zaman yaşamış ve daha sonra çeşitli nedenlerle ortadan kalkmış dinler de dahil olmak üzere bugün yeryüzünde yaşamakta olan bütün dinleri inceleme konusu yapar. Bu incelemede; dinlerin doğuşlarını, gelişmelerini, birbirleriyle etkileşimlerini, karşılaştırmalı tarihlerini, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini, dinî kurumlarını, kültlerini ve mezheplerini ele alır.

Dinler Tarihi’nin temel metodu, tarihî-karşılaştırmalı metottur. Dinler Tarihi, dinlerin doğuşu, gelişmesi, yok olması gibi konularda tarihî-karşılaştırmalı metoda baş vurur. Bu bilim dalı, Felsefe gibi zihinsel kurgularla dinî olguları yorumlamaya kalkışmaz. O, malzemesini daima tarihten, yaşanan, tecrübe edilen hayattan alır. Tarihî-karşılaştırma metodunu kullanarak bir dinin veya dinlerdeki bir fenomenin nasıl ortaya çıkıp şekillendiğini ortaya koyar. Örneğin; Hıristiyanlıktaki üçlü tanrı inancının oluşumunun tarihî sürecini, Hıristiyanlığın irtibatta bulunduğu diğer dinlerdeki tanrı anlayışıyla karşılaştırarak ortaya koyar.

Dinler Tarihi, bu tarihî-karşılaştırma metodunun dışında fenomenoloji ve hermönötik metotları da kullanır. Tarihi-karşılaştırma metoduyla derleyip yapısını oluşturduğu fenomenleri (olgular) fenomenolojik metotla tasnif edip sınıflandırır. Daha sonra hermönötik metoda başvurarak bu fenomenlerin yapısını anlayıp yorumlamaya çalışır. Dinler Tarihi, bu işlemler esnasında başka bilimlerin metotlarını da kullanır. Filoloji, antropoloji, etnoloji, arkeoloji, mitoloji, sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin verilerinden faydalanır. Özellikle Filoloji, dini metinlerin analizinde, anlaşılmasında ve sınıflandırılmasında Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’ne önemli katkılarda bulunur.

**Din Bilimleri Arasındaki Yeri**

Din Bilimleri; dinlere inceleme konusu bir nesne olarak yaklaşan bilim dallarından oluşan gruba verilen bir isimdir. Dinlerin savunmasını yapan bilimlere ilahiyat bilimleri denir. Bu bakımdan Din Bilimleri ile ilahiyât bilimlerini birbirine karıştırmamak gerekir. Almanca “religionswissenschaft” olarak isimlendirilen Din Bilimleri’nin konusu şu şekilde belirlenmiştir: Din Bilimleri, yeryüzünde var olmuş bütün dinleri, doğuşundan gelişmesine ve yok olmasına kadar her yönüyle inceleme konusu yapar. Dinlerin kaynakları, inanç, ibadet ve ahlâk sistemleri, kurumlarının oluşum süreçleri gibi bütün şekil ve tezahürler Din Bilimleri’nin ilgi alanına girer. Ayrıca, dinî değerler, tecrübeler, idealler, beklentiler, hisler, tavırlar, hayat ile din arasındaki bütün kompleks münasebetler, din ile bilim, edebiyat, felsefe, sanat, siyaset ve ahlâk arasındaki ilişkiler, dinler arası karşılıklı tesirler, hatta ateizm gibi bütün hususlar Din Bilimleri’nin inceleme alanına girmektedir.

Bu kadar geniş bir inceleme alanını, Din Bilimleri içinde yer alan alt bilim dalları kendi aralarında paylaşmış bulunmaktadır. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (diğer adıyla Dinler Tarihi) bu bilim dallarından biridir.

1. **Temel İslâm Bilimleriyle İlişkisi**

Dinler Tarihi, dini bir nesne olarak inceleme konusu yapan Din Bilimleri içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Yapısı ve uyguladığı metotlar itibarıyla değer biçici değildir, yani incelediği nesneleri doğruluk yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz. Temel İslâm Bilimleri ise, bir dinin, yani İslâm’ın savunmasını yapan ilahiyat bilimleridir. Bu bakımdan aralarında hem konu, hem metot bakımından farklılık vardır. Temel İslâm Bilimleri içerisinde yer almasa da Dinler Tarihi, metot ve malzeme bakımından bu bilim dallarıyla bire bir ilişki içinde bulunabilir. Nitekim Hıristiyan ilahiyat okullarında Dinler Tarihi ile ilahiyat bilimleri arasında bir uzlaşma sağlanmıştır. Dinler Tarihi’nin doğa ve insan bilimlerinden aldığı bazı metotları ilahiyat bilimleri de benimsemiş ve kullanmaya başlamıştır. Bilimsel tarafsızlık ve saf tarihsel araştırma, Dinler Tarihi’nin ilahiyat bilimlerine kazandırdığı metotlardır. Hıristiyan ilahiyat okullarında Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, bir bakıma doğa ve insan bilimleriyle ilahiyat bilimleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin Hıristiyan ilahiyat bilimlerinde gerçekleştirdiği rolü, Temel İslâm Bilimlerinde de gerçekleştirmesi mümkündür. Hatta Temel İslâm Bilimleri bu role Hıristiyan ilahiyat bilimlerinden daha açıktır. Şimdi, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi ile Temel İslâm Bilimleri arasında nasıl bir ilişkinin olabileceğini inceleyelim.

**Tefsirle İlişkisi**

Tefsir, Kur’anıkerim ayetlerinin doğru anlaşılmasını ve yorumlanmasını konu edinen bir bilim dalıdır. Tefsir bilimi bu amacını gerçekleştirme konusunda pek çok bilimin verilerine ihtiyaç duyar. İşte bu bilimlerden biri Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’dir.

Bilindiği gibi Tefsir’in konusu olan Kur’anıkerim, eski kavimlerden ve bu kavimlerin inançlarından bahsetmekte, fakat yer ve zaman belirlemesinde bulunmamaktadır. Tefsir bilimiyle uğraşanlar, Kur’anıkerim’in ilgili ayetlerini tefsir etmişlerdir. Fakat bu tefsirlerin çoğu, Tefsir usulünde “İsrailiyat” olarak bilinen mitolojik hikâyelerden ibarettir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin verilerinden faydalanarak tefsir kitaplarındaki bu tür hikayelerin kökenleri belirlenebilir. Ayrıca, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin sağladığı malzemeler vasıtasıyla Kur’an’daki bazı ayetler tarihî gerçeklere uygun olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde, bazı ahkam ayetlerinin anlaşılmasında da Dinler Tarihi verilerinin önemli katkısı olabilir.

**Hadisle İlişkisi**

Kur’ankerim’de olduğu gibi hadislerde de eski kavimlerden, bu kavimlerin başlarından geçen olaylardan ve inançlarından bahsedilmektedir. İnsanlık tarihinden geniş bir alanı araştırma ve inceleme konusu yapan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nden elde edilen veriler yardımıyla bu tür hadisleri daha doğru yorumlamak mümkün olur.

Dinler Tarihi’nin hadislerin sahih olup olmamasının tespit edilmesinde azımsanmayacak bir katkısı vardır. Kur’ankerim’in ruhuna ve genel olarak İslâm’ın yapısına ters düşen bazı hadislerin kaynağını Karşılaştırmalı Dinler Tarihi verileri aracılığıyla tespit edebiliriz. Örneğin, meşru bir evlilik sonucu dünyaya gelmeyen bir çocuğun cennete giremeyeceğini belirten hadis, hem Kur’ankerim’in hem İslâm’ın ruhuna aykırılık taşımaktadır. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi verilerine baktığımız zaman bu hadisin İsrailiyattan olma ihtimali yüksek görünmektedir. Muhtemelen bu hadis Yahudi kültüründen geçmiştir. Çünkü, Yahudilikte bunun benzerini bulmaktayız. Yahudiliğe göre evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen çocuk normal bir çocuk değildir. Bundan dolayı bu çocuk Yahudi olma hakkını kaybeder ve Yahudi din otoriteleri tarafından cemaattan atılır. Bu uygulama, kaynağını Tevrat’tan almaktadır. Tevrat’a göre evlilik dışı dünyaya gelen çocuk Tanrının cemaatine giremez.

Bu örnek bile bize, hadislerin sıhhatinin tespit edilmesinde Dinler Tarihi’nin önemli katkılar sağlayacağını göstermektedir.

**Fıkıhla İlişkisi**

Fıkıh; İslâm’ın kısaca şer’î-amelî olarak nitelendirilen kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Fıkıh bilimi, kendine özel metotlarla, Kur’anıkerim’den ve Hz. Muhammed’in sünnettinden çıkardığı kuralları inceler ve düzenler. Bunu yaparken, kural koyucunun amacını ortaya koymaya çalışır.

Kur’anıkerim’de bildirildiği gibi Allah, önceki topluluklara da peygamberler aracılığıyla kurallar göndermiştir. İnsanlar, bu kuralları anlamaya çalışmışlar ve bunun için yöntemler geliştirmişlerdir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi çalışmaları, önceki milletlerin geliştirdiği anlama yöntemlerini ortaya koyarak Fıkıh bilimiyle uğraşanlara yöntem geliştirmede yardımcı olur. Özellikle Yahudilerin ve Hıristiyanların bu konudaki tecrübeleri fıkıhçılara önemli katkı sağlar. Bunun dışında Dinler Tarihi, önceki milletlere gönderilen dinî kurallar hakkında bilgi vererek, fıkıhçılara benzer kurallar arasında karşılaştırma imkanı sağlar. Bu karşılaştırma sayesinde fıkıhçılar kural koyucunun amacını kavramaya, hangi kuralların değişim özelliği gösterdiğini bulmaya çalışırlar. Mirasla ilgili kurallar bu konuya önemli bir örnek olabilir. Allah’ın daha önce gönderdiği Tevrat’ta, erkeğin bulunduğu durumlarda kadına miras hakkı tanınmamıştır. Bu kuralda, Kur’anıkerim gelinceye kadar bir değişme olmamıştır. Kur’anıkerim’de ise, önemli bir değişiklik yapılarak erkeğin yanında kadına da miras hakkı tanınmıştır. Ancak, belki de Kur’anıkerim’in indiği dönemdeki toplumsal şartlar göz önüne alınarak, erkeğe, kadına oranla iki misli pay verilmesi tavsiye edilmiştir. Fıkıhçılar bu verilerden hareket ederek, günümüzdeki toplumsal şartlar çerçevesinde bire bir taksimin yapılıp yapılamayacağını tartışabilirler.

**Kelamla İlişkisi**

Kelam bilimi, İslâm’ın itikadî esaslarını Kur’ankerim çerçevesinde sağlam bir temele oturtmaya çalışan bir bilimdir. Allah’ın sıfatları, peygamberlik, vahiy, ahiret, iman, adalet gibi konular Kelam ilminin temel konularını oluşturur.

Bu konular, tarihte Yahudi ve Hıristiyanların tartıştığı temel itikadî konuları oluşturmuştur. Bu konular üzerindeki fikir ayrılıklarından dolayı tarihte bir çok Yahudi ve Hıristiyan mezhebi ortaya çıkmıştır. Kur’anıkerim’de Allah, onların bu tartışmaları hakkında bilgi vermekte ve hangi noktalarda hataya düştüklerini bildirmektedir. Müslümanları da onların durumlarından ibret almaları konusunda uyarmaktadır. Bununla birlikte Müslümanlar arasında da tarihte itikadî konularda derin tartışmalar ortaya çıkmış ve Müslümanlar mezheplere ayrılmışlardır.

Önceki ümmetlerin itikadî konulardaki yanılgılarının neler olduğu konusunda Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Kelam bilimiyle uğraşanlara bir çok malzeme sunabilir. Ayrıca diğer din ve kültürlerden geçen ve İslâm’ın yapısına uygun olmayan inançların kökeni hakkında bilgi verebilir. Kelamcılar, bu malzemelerden hareketle sağlam, işlevi olan bir itikat sistemi ortaya koyabilirler. Allah’ın sıfatları, peygamberlik ve vahiy, Allah-insan ilişkisi gibi önemli konularda çağın ihtiyaçlarına uygun yorum yapabilirler.