TURGUN ALMAS VE "UYGURLAR"

Yrd. Doç. Dr. İknil KURBAN*


İşte bu merak sonucu bu kitap bulup okudum ve yukarıda bahsettiğim sorulara cevap aradım. Gerçekten Çin hükümeti kendi milli felsefesi ve çikar açılarından kımızda çok hakkımız. Çünkü yazar tarihi sadık kalmıştır. Hayatı pahası olmasa olsabile, gerçekleri yazarak, hoşuna gitmeyen bir cümle söz için insanları dar ağaca götüren bu korkunç Çin’i karşıma alan bu cesur kişi kimdir?

Yazar ve şair olan Turgun Almas 30.10.1924 günü Kaşgar’da, yoksul bir aileden dünyaya gelir. Kaşgar ve Ürüncü’de ilk, orta ve lise tahsilini tamamlar. Çin diliyi iyi öğrenir. O ilk defa 1941’de "KAYTMAYMIZ" (Dönmeyiz) adlı şiirini yazar. 1943, Çin’i karşı propaganda faaliyetlerinde bulunduğu için hapsetilir. O hapishanedeye iken, "TUTKUN" (Tutsak), "GİRIP MOMAY" (Biçare Nine), "CEMILE", "AZATLIK MEŞELI" (Özgürlük Meş'alesi), "İKİ TAMCA YAŞ" (İki Damla Yaş) gibi şiirleri yazarak özgürlüğe olan umut ve arzularını yansıtır.


*) S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 169
Esir milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi önce kendini tamamdan yanı tarihini ve kültürüne bilmekten geçer. Bilhassa Uygurlar gibi uzun bir siyasi tarih ve köklü bir kültür sahip millet kendini tam anlamıyla tanıdığı an, o milletin Kurtuluş mücadelesi hiçbir kara güç durduramaz. Millete mal olan manevi güç hemen maddi gücü dönüştür.

**Turgun Almas'ın Yayınlanmış Eserleri:**

HUNLARNING KISKIÇE TARİH (Hunların Kısaca Tarihi)
UYGURLAR (Uygurlar)
UYGUR İDİKUT HANLIĞI (Uygur İdikut Hanlığı)
TÜRKLER (Türkler)
KİDİMKİ UYGUR EDEBIYATI (Eski Uygur Edebiyatı)

Hunların Kısaca Tarihi adlı eser Almanya'da Almanca, Eski Uygur Edebiyatı adlı eser Arabistan'da Arapça basılmıştır. (s:1-5).

Böylece yazar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, "Çin hükümeti bu kitaba neden bu kadar kızmıştır?" sorusuna cevap olabilir diye tahmin ettikim bilgi ve ifadeleri sıralamaya çalıştım:

"Jeoloji ve arkeoloji bilimlerinin ünlü bilginlerin Orta Asya'da yürüttüğü ilmi çalışmalarının sonucuna göreme, tahminen bundan 8000 yıl önce Orta Asya'nın tabiatında çok büyük değişiklikler olmuş, kuraklık afeti meydana gelmiştir. Bu sebeple ededilirmenin bir kısmı Asya'nın doğru ve batı taraflarına göc etmek zorunda kalmasıdır. İşte o zaman Orta Asya'nın doğusu olan Tarım ovasında yaşayan ededilirmenin bir kısmı Altay dağları üzerinden şimdiği Moğolistan ve Baykal gölü etrafına gelip yerleşmişlerdir. 840 yılında ise, Moğolistan'dan Shin-Cang'a (Doğu Türkistan'a) tekrar göc eden bu Doğu Uygurları, bundan 8000 yıl önce Tarım ovasından Moğolistan ve Baykal gölü etrafına göc eden ededilirmenin evlatlarıdır" (s:8).

Yukarıdaki ifadeleri kullanıktan sonra yazar, Orta Asya'nın yani Doğu Türkistan'ın da aslında Türk toprafı olduğu sonucuna varır ve bu sonucu yer-su adları ile isbat eder (s:13). "Hayır, Uygurlar gelmeden önce buralarda başka halklar (Çiniler, demek istiyorum) yaşamıyordu" diyen网络科技 Çin tarihçilerini yazar, "bu iddia tarihi kesti olarak saptırmak" (s:40) ifadesiyle ağrı bir şekilde tenkit eder.

Milattan önce 625 yılında olan Turan padişahı Alp Ertinga ile İranlılara karşı özgürlük savaşları Tümris hakkında yazar şu ifadeleri kullanmaktadır: "Orta Asya halklarının ulu anası, akılı, üretken, vatansız Türk kadınlarının ünlü simgesi olan Tümris'in Alp Ertinga'ın üçüncü kuşakta toreni olduğu itimale çok yakındır. Tümris'in adı Tömür (Demir) olup, Yunan tarihçileri tarafından Tümris diye yazılımsız" (s:56-58).

"Tutum" sözçüğü şimdi Avustralya'da yaşayan Papauşlar'ın (Avrupalılar onlarla İndiyanlar, diyorum) dilinde "onun nesli" anlamını verir. Bizim ededilirmenin kurtu kendiini için tutum yapmışlar, Hindular inanmış, Çiniler ise ejderhayı tutum yapmışlardır (s:63-64). "Uygurların, Hunların ve Türklerin etnik kökeni aynıdır" (s:75).


"Türk" sözçüğü güçlü anlamında olup, bir irkin adıdır (s: 177). "Göktürk hakaniği kurlurken, "Türk" sözçüğü sadece Altay'daki Türkleri gösteren etnik anlamını kaybe-
der. Çünkük Türk Hakanlığı devrinde Türk denilen ad Türkçe konuştanırk ve kültür bakımından bir birine benzezen veya yakın olan Uygur, Oğuz, Kırız, Kapık, Çığıl, Başmil, Türgüşle ile sonradan Türklenmiş Kitanların ve başka halkların ortak millet adı olmuştür. İşte o zamandan bu yana Türk sözcüğü Türk hanlığı topraklarında yaşayan bütün halkın milli ve siyasi bütünliğini belirtiren bir ad olmuştur" (s:179)

Çin'in tarih boyunca Türklerle karşı külana gelen tadbiri, birbirine karşı kıskırt ve parça kustur, olmuştur (s:199-200).

Çinli melikeller evlenmek Türk hanları için alıskanlık haline gelmişti. Çuluk Han Çinli melike Yeğin ile evlendi. Yeğin 621'de Çuluk Han'ı zehirleyip öldürdü (s:205).

Yazar, 630 yılında cereyan eden Çinilere karşı özgürlük mücadelesinin kahramanı Kürşad hakkında yazarken, bu tarihi gerçekten ilhamlanarak, ümit ve hayecanını hiç gizledemeden şu satırlar ile ifade etmektedir: "Yüce ruhlu, arısal yüreklü kahraman Kürşadin adı, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden ve mücadeleden etekle olanların kalbindesi edebi yaşadı ve yaşamaktadır" (s:211).

Çinilere Türklerle karşı savaşta elde ettiği zaferler, genelde askeri güç zaferi değil, politik hile zaferi idi. "Onlar Türkleri bir birine karşı kıskırtup zayıflattı ve Türklerin eliyle Türkleri yendi" (s:231).

"Uygurlar Türk halkları içinde sayıca çok ve en savaşçı bir topluluk olduğu için, Türk düşmanları onlara üstünlüklerinden yararlanmak amacıyla onları her türlü yolcuğu Türklerle karşı kıskırtmış" (s:232).

"Çin 750 yılındaki Talas savaşında yenildikten sonra, ta 1757 yılına kadar olan 1000 yıl içinde Orta Asya'ya el uzatamamıştır" (s:241).


Çin padişahlarının kendi kralını Türk hanlarına karşı olarak vermelerinin sebeplerini şu üç noktada toplayabiliriz:

1. Çin ile Türk devleti ortasında yapılacak anlaşmaları kafaletlendirmek.
2. Türk devletine gönderilen Çin melikesi aracılığı ile, o devletin iç işlerinden haber almak.
3. Çin melikesinden doğmuş şehzadeler aracılığı ile o devleti nüfuzu altında almak, şehzadeleri kıskırtıma yolu ile o devleti parçalamak (s:264-265).


Çin ve Avrupa tarihçilerinin, yamsra bizim de "İpek Yolu" diye adlandırılmış bu yol, tarihçi Turgut Almas "Uygur Yolu" diye adlandırarak ona geçmişten buyuara tarih boyunca süre gelen millî anlamanı kazandırılmaktadır.

Kırgızların isyanı sonucu Orhun Uygur hanlığı 840 yılında yıkılır. Uygurların büyük bir kısmı Pan Tekin liderliğinde batıya, Öğ Tekin liderliğindeki bir kısmı güneye güç eder, Öğ Tekin Çin başkenti Çangden'e elçiler gönderip yardımcı isteğinde bulunur. Uygurlar 756-762 yılları arasında Çin'de cereyan eden Öngök-Söyğüm isyanını

"Uygurlarda eski zamanlardan bu yana kahraman erkeklerde saygı gösterme geleneği vardır. Bu elbette bir rastlanı değil, Uygurların tarihinden kaynaklanmış bir kimdir. Çok eski zamanlardan günümüzde kadar her hangi bir halk kendi vatanını düşman saldırsından korunurken, kahraman erkeklerden tardeşerek olan bir orduya dayanışır. Uygurlar esken başka güç çok yüksek olan atlı orduya sahipti. Onlar sayca kendi liderlerinden beş hatta on hisse fazla olan düşman ordusunu üzerine irklımeden saldıryor ve onları yerle bir ederdi. 756-762 yılları arasında Cereyan eden Öngül-Söygüm isyanını bastırmada Cin’e birkaç defa yardımcı gelen Uygur ordusunun asker sayısı 5000’den çok değildi. Eski zamanlarda Uygur kılıçları kendi kavşında eş seçerken, erkeğin kahramanlığı ölçülmüştür. Bu alışkanlık şüphesiz vatan sevgisinden ileri gelmektedir" (s: 308).

Yıl 840’ta Doğu Uygurları yeni Orhun Uygurları batıya göç ederken, Orhun Uygur hakanlığının 200 yıl uzun tarihini yansıtan "Köç-Köç Destanı" myyana gelmiştir. Bu destan, 13. yüzyılda yaşamış İran tarihçisi Cuveyminin "Tarihi Çhipangüey" (Dünya istilasının tarihi) adlı eserinde kaydedilmiştir (s: 311-315). "Köç-Köç Destanı" Uygurların Orta Çağıda yaratmış olan önemli zenginliklerin en iyi olup, bu destan Uygurları dilini, tarihini ve edebiyatını öğrenmede değeri bir kaynaktır (s:319).


Okurlarımızdan, yukandaki ifadelerin son cümlesini düşünerek tekrar okuyalım: "Kendi/topicsa kendisinin sahip olduğu mutlu bir nesilden şüphesiz daha nice Yusuf Hashacipler ve daha nice Mahmut Kaşgarlılar doğmuş olurdu". Evet, Turgun Almas çok haklıdır, acıdılır, hüzünlüdürü...
"Tavgaç" sözcüğü hakkında biraz izah vermek yerinde olur. Bu söz "bağımı" anlamında olup, Çin'in Hunlar dahil kuzey komşular tarafından Çin'e verilmiş bir addır. 7. yüzyılda yaşayan Doğu Roma tarihiçisi Simokatta: "Tavgaç asında Turan'ın sözünü geçer" diye yazmıştır. Çin kendi tarihine birçok dönemeşlerinde Hunlara ve Türklerle bağlılıklar her yıli belli miktarda ipek kumaş gibi şeyler ile vergi ödemişler (s:590-591).

"Eski zamanlardan günümüze kadar olan savaş tarihinde, sayısı az ama yüksek ruhlu, cesur, intizamî ordunun, sayısı çok ama ruhsuz, intizamsız ordu üstünden galip olduğu dair kanıtlar çoktur. Bizim ulu, kahraman, akıllı ecedatlarımız az sayıdaki ordu ile düşmanın çok sayıdaki ordusun üstünden galip gelmenin şanlı örneklerini yaratmıştır. Bu gerçek Uygur tarihinde haberi var herkese belüldür" (s: 605).

Karaaham'ın devletinin tıccarları Çin'e (960-1279 yılları arasında hüküm sürmüş Sung sulalesi devrinde) 30 defa gittiği halde, Sung sulalesi zayıf bir hanlık olduğu için, yolun uzaklığını bahane ederek, doğrusu Tangutlardan korkup, Karaaham devletine bir defa bile Çinli tıccarlar gelememiştir (s: 666).


İşte Doğu Türkistan'da bugün Uygurlar hakkında biri ile çarpışan dev iki eser bulunmaktadır. Birisi ırkı, müstehemleçi Çin resmi gösteririni yansıtan uydu "Uygur Tarihi"dir. Öbürü, tarihi gerçekleri yansıtan ilmi, fakat yasaklanmış olan "Uygurlar"dir.

Yazının sonuna yaklaşırken, Turgun Almas'ı bu ilmi eseri ile candan kutlarm. İlim herkesin yapabileceği kolay bir iş değildir. İlimi gelimesinin tarihi, Ulugh Bey (1394-1449) gibi, Bronu (1548-1600) gibiulu zatların dar ağacına götürülmesinin tarihidir. İlim, hayatı pashasına olsa bile doğruyu söylemekten zevk alan üstün zekâli cesur kişilere yapabileceği insanlık aleminin en kutsal işidir. İlim, insanlığı karanlıkta aydınlat, esrilikten özgürlüğe götürilen en şerefi işidir.

İşte Turan Almas'ın yaptığını iş, bu iştar.