**Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi**

Bazı insanlar, inandıkları dinin dışında başka dinlerin bulunduğunu kabul etmek istemezler. Yeryüzünde var olan diğer inanç biçimlerini batıl veya bozulmuş olarak değerlendirip bu inanç biçimleri hakkında bilgi edinmeyi gereksiz görürler. Bu yüzden, bütün dinleri aynı kategoriye koyup inceleme konusu yapan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’ne olumlu bakmazlar. Batı’da ilk Karşılaştırmalı Dinler Tarihi çalışmaları başladığı zaman bazı Hıristiyan din adamları Hıristiyanlığı savunan bir ilahiyat bilimi olmadığı için bu bilimin İlahiyat fakültelerinde okutulmasına karşı çıkmışlardır. Meşhur Protestan ilahiyatçı Karl Barth'dan etkilenen bu teologlar, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’ne daima şüpheyle bakmışlardır. Çünkü onlar, Hıristiyanlık dışı dinlerin varlığını ve dinsel değerlerinin önemini kabul etmenin Hıristiyanlığın mutlak gerçekliğine zarar vereceğine inanıyorlardı. Daha sonra, Hıristiyan olmayan dünya ile yüz yüze gelinmesi üzerine bu Hıristiyan ilahiyatçılar, diğer dinleri öğrenmenin Hıristiyanlık açısından önemini fark ettiler ve bu alanda çalışmalara başladılar. Kilise de bunu teşvik etti. Hıristiyan ilahiyatçıların diğer dinler üzerindeki çalışmalarının en büyük amacı, Hıristiyanlığı bu dinlere inananlar arasında yayabilmenin yollarını tespit etmekti. Hıristiyan ilahiyatçılar günümüzde Karşılaştırmalı Dinler Tarihi çalışmalarını daha ciddi sürdürmektedirler.

Başlangıçta bazı Hıristiyan ilahiyatçıların yaptığı gibi, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’ne karşı Müslümanların tavır almasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Hıristiyan ilahiyatçıların duyduğu endişe, Müslümanlar için yersizdir. Çünkü İslâm, ortaya çıktığı ilk dönemde diğer dinlerle karşılaşmıştır. Kur’anıkerim’de, Allah katında tek geçerli dinin İslâm olduğu belirtilmekle birlikte diğer dinlerin bir olgu olarak varlığı inkar edilmemiştir. Kâfirun suresinde Allah Hz. Muhammed’e, Mekkeli müşriklere, “Sizin dininiz size, benim dinim bana” demesini öğütlemiştir. Ayrıca Kur’anıkerim’de, diğer dinlere mensup insanların güzel davranışları övülmüş, kötü davranışları da yerilmiştir. Diğer dinlere mensup insanların da bir takım doğru ve güzel davranışlara sahip oldukları Kur’an’da belirtilmiştir. Dolayısıyla, İslâm’la diğer dinlerin karşılaştırılması neticesinde bu dinlerde de bir takım doğruların, güzelliklerin bulunduğunun ortaya çıkması İslâm’ın evrenselliğine zarar verecek değildir. Çünkü, bu dinlerin bir çoğu asılları bakımından vahiy kaynaklıdır. Bunların bir kısmı Kur’anıkerim’de bildirilmiş, bir kısmı da bildirilmemiştir.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi sayesinde diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmanın İslâm açısından hiçbir zararı bulunmadığı gibi bir çok faydası da vardır. Ebul Hasen En-Nedvî, “El-Erkânu’l-Erbaa” isimli karşılaştırmalı ibadet tarihini ele alan kitabında, diğer dinleri bilmenin İslâm açısından faydası konusunda Hz. Ömer’den bir söz nakletmektedir. Hz. Ömer bu sözünde, İslâm öncesi cahiliye adetlerini bilmeyen bir kimsenin İslâm’a zarar vermesinden korktuğunu belirtmektedir. Hz. Ömer’in bu sözünün anlamı şudur: Diğer dinleri öğrendiğimiz zaman, kendi dinimizin değerini takdir edebiliriz. Kur’anıkerim’de diğer din mensuplarının eleştirilen davranışlarının bizde de bulunup bulunmadığını anlayabiliriz.

Diğer dinleri öğrenmenin İslâm açısından başka bir faydası, İslâm literatüründe “İsrailiyat” olarak bilinen konuyla ilgilidir. Bilindiği gibi İslâm, on dört asırlık zaman içerisinde değişik dinler ve kültürlerle karşılaşmıştır. İslâm’a giren insanlar, eski kültürlerinden bazı unsurları yeni dinlerine, yani İslâm’a taşımışlardır. Zamanla bu yabancı unsurlar, İslâm’ın esaslarıyla karışmıştır. Diğer dinleri bilmek, İslâm’ın yapısına karışmış bu unsurların tanınmasını sağlayabilir.

Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak, ülkemizde yoğun bir şekilde devam eden misyonerlik faaliyetleri açısından da önem arz etmektedir. Son yıllarda, çeşitli Hıristiyan gruplara ve yeni dinî hareketlere mensup misyonerler ülkemizde misyonerlik çalışmaları yapmaktadırlar. Kendilerini Mesih İnanlılar olarak tanıtan Hıristiyan gruplarla, Mormonlar, Yahova Şahitleri ve Bahaîler gibi yeni dinî hareketlerin mensupları bunların başında gelmektedir. Bu grupların propagandalarına cevap verebilmek için, önce onları tanımak gerekmektedir.

 Son yıllarda, dinler arası diyalog konusu da zaman zaman Türkiye’nin de gündemini oluşturmaktadır. Ülkemizde bu konuyla ilgili çeşitli toplantılar düzenlenmekte, basın yayın organlarında yayınlar yapılmaktadır. Dinler arası diyalogun ne olduğunu bilebilmek ve bu diyalog toplantılarına katılabilmek için yine diğer dinleri tanımak gerekmektedir.

 Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmanın din hizmetleri açısından da önemi büyüktür. Din hizmetleri veren kişi, aynı zamanda bir önder ve aydınlatıcıdır. İnsanlar, diğer dinlerle ilgili olarak gazetelerden ve televizyon programlarından edindikleri bilgiler hakkında din hizmetleri veren kişilere sorular sormaktadırlar. Bu sorulara doğru ve mantıklı cevap verebilmek için İslâm’ın dışındaki dinleri bilmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, cemaata İslâm’ı doğru olarak anlatabilmek, İslâm’ın diğer dinlerden farkının ne olduğu ve Müslüman olmanın ne anlama geldiği konusunda cemaatı aydınlatabilmek için yine dinler tarihi bilgilerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmanın günümüz açısından başka bir önemi daha vardır. Gittikçe globelleşen dünyamızda, ülkeler ve kültürler arasındaki sınırlar kalkmaktadır. İktisadî, ticarî, eğitim, spor ve turizm faaliyetleri gibi değişik faaliyetler çerçevesinde insanlar, bilerek veya bilmeyerek, farklı din ve kültürlerden insanlarla bir arada yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bundan dolayı günümüzde, her aydın kişinin genel kültürü içinde dinler tarihi kültürüne ihtiyaç gittikçe kendini daha çok hissettirmektedir. Aydın kesim içerisinde yer alması gereken din hizmetleri veren kişilerin bu kültüre daha fazla ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle, dünyada önemli bir yer edinmek ve söz sahibi olmak isteyen Müslüman aydınlar diğer dinleri bilmek ve hatta bu dinlerle ilgili akademik çalışmalar yapmak zorundadırlar.

O hâlde, diğer dinleri bilmek;

1. Genel kültür açısından,
2. Diğer din mensuplarıyla sağlıklı bir iletişim kurma açısından,
3. Misyonerlik faaliyetlerini tanıma ve tedbir alma açısından,
4. İslâm’ı diğer din mensuplarına daha iyi anlatabilmek açısından,
5. İslâm’a karışmış hurafeleri tanıyıp tespit edebilmek açısından,
6. Eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı tanımak açısından,
7. İslâm’ı günümüz şartlarında daha iyi yorumlamak ve yaşanılır bir din haline getirmek açısından,
8. Din hizmetlerini daha verimli hale getirmek açısından önemlidir.

**Türkiye'de Dinler Tarihi'nin Tarihçesi**

Kur’anıkerim’de ve hadislerde diğer dinlere inanan insanlardan bahsedilmektedir. Bunlar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Sâbiîler, Mecusîler ve putperestlerdir. Kur’anıkerim’de ve hadislerde bunlardan bahsedilmesi, ilk dönemlerden itibaren bazı Müslüman bilginlerin merakını uyandırmıştır. Bu insanlarla karşılaşılması ve çeşitli konularda tartışmalara girilmesi, onların inançlarının incelenmesini gerekli hâle getirmiştir. Çünkü, tartışmalarda başarılı olabilmek için karşıdaki muhatabın inancının tam olarak bilinmesi gerekiyordu. Ayrıca, diğer din ve inançlara bağlı iken sonradan İslâm’a giren bazı insanların önceki inançlarından bazılarını yeni dinlerine, yani İslâm’a taşımaları Müslümanlar arasında önemli tartışmaların doğmasına sebep olmuştur. İşte bu gibi nedenlerle Müslüman bilginler, İslâm’ın dışındaki dinleri araştırıp öğrenmenin önemini anlamışlardır.

 Hicrî ilk asırdan itibaren başlayan dinler tarihi çalışmalarının çoğu, diğer dinleri eleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu tür çalışmalar, bugünkü modern Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin amaç ve metotlarına aykırılık taşımaktadır. Bununla birlikte, diğer dinleri tarafsız olarak inceleyen çalışmalar da yapılmıştır. Ebu’l-Meali Muhammed b. Ubeydullah’n (Ölümü: H. 485/M. 1092) “Beyân’ul-Edyân” ile Birunî’nin (Ölümü: H.440/M.1048) “El-Âsâr’ul-Bâkiye” ve “Kitâbu’t-Tahkîk Mâ li’l-Hind” isimli eserleri bu tür çalışmaların örneklerinden sayılır. Özellikle Birunî’nin adı geçen eserleri modern Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimi açısından İslâm dünyasının yüz akıdır. Bu bakımdan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi çalışmalarının İslâm dünyasında Hıristiyan dünyasından çok daha önce başladığını söylemek kuru bir iddia değildir. Ancak, sonraki dönemlerde bu çalışmalar gelişerek devam etmemiş ve XVIII. Yüzyıldan itibaren bu alandaki üstünlük Hıristiyan Batı dünyasına geçmiştir. Böylece Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, modern bir din bilimi olarak Batı üniversitelerinde gelişmeye başlamıştır.

Batıdaki bu gelişmelerle birlikte ülkemizde de Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında bir hareketlilik başlamıştır. İslâm dünyasında daha önce yazılmış eserlerden ve Batı’da yapılmış çalışmalardan faydalanılarak Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında “Tarih-i Edyân” adı altında bazı kitaplar yayınlanmıştır.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, değişik isimler altında, eğitim kurumlarında da ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Darulfünun Edebiyat Fakültesi’nin 1874 yılı ders programına Tarih-i Umûmî ve Din-i Esâtîril-Evvelîn adlı bir ders konmuştur. II. Meşrutiyet’ten sonra “ulûm-ı şeriyye” ders programında 6 saat “Tarih-i Din-i İslâm” ve “Tarih-i Edyân” dersleri birlikte yer almıştır. Daha sonraki düzenlemelerde bu derse programlarda yer verilmeye devam edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan İlahiyat Fakültesi’nde Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersi “Tarih-i Edyân” adı altında okutulmuştur. 1933’de bu fakültenin kapatılmasından sonra kurulan İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde “Umûmî Dinler Tarihi” adı altında bu dersin okutulmasına devam edilmiştir. 1949’da Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi’nde, daha sonra açılan İmam-Hatip Liselerinde ve Yüksek İslâm Enstitülerinde de bu ders Dinler Tarihi adı altında okutulmuştur. 1982 yılında Yüksek İslâm Enstitüleri’nin ilahiyat fakültelerine dönüştürülmesi ve yeni ilahiyat fakültelerinin kurulmasıyla bugün bu fakültelerin sayısı yirmiyi geçmiştir. Bu fakültelerde Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne bağlı olan bir Dinler Tarihi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalı, Dinler Tarihi, Mukayeseli Dinler ve Din Fenomenolojisi bilim dallarından oluşmaktadır. Lisans seviyesinde Dinler Tarihi ve seçmeli olarak Günümüzde Dinler Arası İlişkiler dersi ile Mukayeseli Halk İnançları dersi okutulmaktadır. Lisansüstü programlarda ise daha özel konulu değişik dersler görülmektedir.

 Osmanlının son döneminden itibaren şimdiye kadar, dinler tarihi alanında yetişmiş bilim adamlarının yanında değişik kesimlerden araştırmacıların yazmış olduğu Karşılaştırmalı Dinler tarihi ile ilgili belli başlı kitaplar şunlardır:

1. Ahmet Mithat Efendi, Tarih-i Edyan, 1911.
2. Mahmud Es'ad b. Emin Seydişehri, Tarih-i Edyan, 1912-1915.
3. Es'ad, Tarih-i Edyan, 1912.
4. Şemsettin Günaltay, Tarih-i Edyan, 1922.
5. H. Ömer Budda, Dinler Tarihi, 1935.
6. Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzünde Dinler Tarihi, 1947.
7. Annamarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, 1955.
8. Mehmet Taplamacıoğlu, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, 1966.
9. Hüseyin G. Yurdaydın-Mehmet Dağ, Dinler Tarihi, 1978.
10. Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi, 1984.
11. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarih, 1983.
12. Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 1997.
13. Şaban Kuzgun, Dinler Tarihi, Kayseri 1998.
14. Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş.