Küresel Şiddet ve Terör: İnsan Olma Onuruna Vurulan Darbe

Hasan ONAT*

ABSTRACT

Global Violence and Terror: A Blow Struck at the Human Honour. Recently, a campaign towards the fact that violence and terror are connected with religion in general and with Islam in particular, and that Islamic culture has produced violence and terror has been intensively carried out. Although, the assuming of violence and terror a global dimension is directly related to "existential emptiness" which hopeless people fell down as a result of loss of sense, this loss of sense has been tried to be rooted and spread by means of identification of these two terms with Islam. In the world, none of religion does support directly the violence and terror, the most clear sign of senselessness. Violence and terror can be found in Islamic culture as much as everywhere mankind lives. Islamic culture in itself neither is a culture producing violence and terror, nor Muslims are terrorists. In this case, the main point to be questioned is not whether Islamic culture is inclined to produce violence and terror or not, rather is the fact that how the dominant values of Western civilisation such as democracy supremacy of law, human rights, which make this civilisation center of attraction, have been devastated by those claiming that they are representatives of this civilisation. In this article, it has been delt with that the fundamental paradigm bringing Western civilisation into existence should be inquired, starting from the fact that violence and terror, gaining a global currency, threaten the future of mankind, and in this process Western dominant values are ruined by Westerners themselves.

KEY WORDS: Islam, Western Civilisation, Violence and Terror, Existential Emptiness


* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. www.hasanonat.com
I


2 R. Garaudy, aynı eser, 11.
4 E. Renan'ın "İslam ve İlim" başlıklı yazıya ünlü konuşmasında bu hususla ilgili ifadeler şöyleledir: "Çağımızın olaylarından biraz bilgisi olan herkes, Müslüman ülkelerin bugünkü gerilgini, İslam ile öne çıkan değerlerin çöküşünü, kültür ve eğitimi biraz bir bu dîne dayanıran ilkleri fısıli bakımından sırf olduklarını açık olarak görür. Doğuda veya Afrika'da bulunmuş herkes, ister istemesin, her zaman bir millîmin azlının karşısında, kafasının her çeşit démarchelerle sarıldığı; bu çemberi içinde olan kafanın ilme kapalı olduğunu; bir şey öğrenmek ve yeni bir fıkre açılmak kabiiletkenin ma'rûf bulunduğuna hayretle görür". Renan Müdafaanemesi, 68.
5 Bu konuda, Amerikan Müslüman'la ilgili politikasının mimarlarından olan Daniel Pipes'ın, www.jewishworldreview.com isimli sitesi yer alan "Identifying Muslim Moderates" isminde yazısi oldukça dikkat çekici bir örnekler. Bu yazida, "militan İslam'ın sorun, tüm İslam'ın" çözüm olduğu belirtmekte ve kimin "İlmi İslami" dan, kimin "militan İslam'dan yana olduğunu belirlemek için, şiddet, modernite, sekillerim, İslami coğulculuk, özleştiri, militan İslam'a karsi çıkmak, Batı'daki hedefler gibi konularla çeşitli sorular sorulmaktadır.


Değişimin kaçınılmaz olduğunu açık bir gerçektir; ancak, birleri izlediği için değil, kendi iradesizde, daha iyi olmak için kendimizi değiştirmemiz zaman değişim gelişmeyi içinde barındıramak sağlığlı bir anlam kazanabilir. Değişime karşı çıkmanın elbette mümkün değildir; fakat kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi değişim adına düşümelik; kendimize saygımlarını yitirmek yok olmakla eş anlamlıdır. Bunun için de yapılması gereken husus, öncelikle olay ve olguları doğru gibi, doğru olarak anlamak ve değerlendirme etmek. Müslüman kültüründe de şiddet ve terör, insanın olduğu yerde olduğu kadar vardır. Müslüman kültürün özgün haliyle şiddet ve terör tarihin bir kültür olmasından birilerini ve Müslümanlar da terörist değildir. Müslümanlar, Batı’nın gayri meşru çocuğunu olan “küresel şiddet ve terör”ü kucaklarkında bulmuşlardır. Daha ileri giderek şu gerçeğin vurgulanmasıında fayda vardır: İslam dini, insan hakları, hukuku üstünüğü, temel hak ve özgürlükler gibi yüksek değerlerin gelişmesini ve içselleştirilmesini öngören bir dindir; Müslümanların ya- ratmış olduğu uygarlık da, her ne kadar kök hürrelerin üzerinde kabuk bağlı olsa da, bu gerçeğin izlerini hala bağrında barındıran bir uygarlık.
Öyle zannediyorum ki, Müslümanların yaratığı uygarlığın kök hücreleri tekrar çoğalmaya başladıgı zaman, bütün insanlık insan onurunun el üstünde tutulduğu, şiddetin ve terörün yerine imkanı bulamayacağı yeni bir uygarlıkla tanışacaktır. Bu uygarlığın beşliğinin Türkiye olmasası için hiçbir sebep yoktur.

II

İnsanlık, içinde yaşadığızm zaman diliminde, tarihte hiç olmadığı kadar şiddet ve terörden bunalımtır. Artık, şiddet ve terör lokal olmaktan çıkmış; bütün insanlık etki çemberi altına almıştır. Felluce'de, 8-9 yaşlarındaki minibir kız çocuğunun, koluna Amerikalı askerler tarafından kelepçe takılıırken yüzünde donup kalan korku, sonsuza dek, bütün insanlığa rahatsız edecektir. Elinde sapanları taş atmaya çalışan, İsraili askerlerin açtığı ateş sonucu vücudunu parmaçar olarak bir arkaadaşının ölümü, ölümün anlamlı en uzak olduğu bir yılsa algılamaya çalışan küçük bir Filistinli çocuğun gözbebeklerinde birikip kalan korku, kin ve nefret, belki de İsrail'in kendi ile birlikte bütün insanlığa felaketle sürüklenmesinde etkini olanak unsurların başında gelecektir. Şiddet ve terörün küresel boyut kazanması, öncelikle, şu anda kendilerini bütün dünyanın efendisi olarak gören Batı uygarlığının temsilcilerinin, farkında olmadan bındaki gibi dağılmışın doğal bir sonucudur. Irak'ta akan oluk oluk kan, Batı uygarlığının demokrasisi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi bu uygarlığı cazibe merkezi haline getiren başka değerlerin, yine bu uygarlığın temsilcisi olduğunu iddia eden insanlar tarafından nasıl tahrir edildiğini açık kanıtı olarak tarihe geçmiştir. Bir müddet sonra, Batılı masum/sağduyunu kaybetmemiş insanlar da, yapılanların insanlıkla hiç başa çıkmadığını, devasa boyuttaki yanlış bilgilerin ve çalışmalarına rağmen, açıkça anlayabileceklerdir.

Şiddetin ve terörün küresel bir boyut kazanması ve insanlığın geleceğine tehdit eder hale gelmesi, bir yerlerde çok ciddi yanlışlıkların mevcut olduğunu göstermektedir. Şu anda şiddet ve terörün kaynağı olarak "ilmi" ifadende "Gelişmekte Olan Ülkeler" gösterilmektedir. Nitekim Amerika, Afganistan'a ve Irak'a girerken, "terör bataklığını kurutmak" ve "demokrasi getirmek" amacıyla hareket ettiğini söylemiştir. Bu ifadelerin neredeyse eş anlamlandırılan hâlifizalarını yoklamadığını zaman kolayca bulabiliriz. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda gibi devletler, somürge haline getirdikleri halkı Müslüman olan bölgeleri giderken, "uygarlık" göçtüklerini iddia ediyordu. Sovyetler Birliği'nin 70 yılda neler yaptığı muhtemelen daha kolay hatırlanabilir. Batılar, ayak bastıkları her yeri "şiddet ve terör bataklığına dönüştürme" konusunda gerçekte ustalaşmışlardır. Bunun en son ve çarpıcı örneği Irak'tır. Eğer ihtiyaç dünyazda, evrenin düzeni bozuluncaya kadar insanca yaşamak gibi bir niyetimiz varsa, öncelikle, "Dünyayı Kyamate Zorlamak"tan vazgeçmek zorundayız. Boyle giderse, kyamet gerek kalmadan, insanlar kendili kyametlerini kendileri hazırlayacaklardır. Artık, insan onurunun benliğinin derinlerinde hisseden sahibi insanların, üzerinden yansambilicek başka bir dünya olmaması hatıralamaları gerekt-


Hiç kuskusuz insanla ilgili hiçbir olay ve olgu, hiçbir zaman tek bir sebebe indirgenemez. Ancak, eğer şişet, terör ve din ilişkisinden söz edilecekse, Batılıların ayak bastıkları her yerin, şişet ve terör için uygun yerler olarak


Şiddet, karşı görüşte olan insanları, ikna etme yerine, kaba kuşverme ve zor kullanarak bir şeyler yapmaya veya belli bir fikri kabul etmeye zorlamak anlamına gelmektedir. Terörün ise, korkutma, yıldırma, tedhîs; cana kıyma ve malı mülkü yakıp yıkma, insanları kıskırtma gibi anlamları vardır. Terör, şiddetin daha çok siyasi bir amaçla gerçekleştirilebilecek bir sistemli olarak kullanılmaktadır. Terörde örgütülüktü ve devamlılık söz konusudur. Terör olarak nitelenen şiddetin kuralı da yoktur.


İnsan, hem kendi gücünün, hem de diğer insanların gücünün farkındadır. Kendi gücünün artırmak isterken; kendiinden daha güçlü olanlardan korunmak için de birtakım çareler düşünmek zorundadır. Güçlü olan ve güçlü olduğu bilişen bir insan, bu gücün fark edilmesini, güçlü olduğuğun bilinmesi istemektedirler. Öte yandan, birlerinin kendiinden daha güçlü olduğunu
bilen insanlar da, ya yeni güç kaynakları arama yoluna gitmekte; ya da güç-lü olanın zayif taraflarını keşfetmek için çaba sarf etmektedirler.

“İnsanın kendisi güçlerini yaratıcı bir şekilde kullanma yeteneği onun güç-lü olduğunu; kullanamaması ise güçsüzüğü gösterir. İnsan, aklı gücü ile olayların iç yüzünü kavrayabilir ve öznünü anlayabilir. Sevme gücü ile bir insani ötekinden ayıran duvarı aşabilir. Hayal gücü ile hentiz var olmayan şeylerı gözünün önünde canlandırabilir; planlar kurabilir ve böylece yaratmaya başlar. Güçlüğün bulunmadığı durumlarda, insanın dış dünyaya ile olan ilişkisi bozulmuştur ve başka insanlara, sanki nesnelerden başka bir şey de-ğillermiş gibi egemen olmak, kendi gücünü onlara söz geçirmek için kullanmak isteğine dönüştüştür. Başkalarına egemen olma ya da söz geçirmme ölüml-le, güçlüğü ise hayata birlikte gider” 8

İnsanlık tarihi, bir yönyyle de “güz”ün ve bu “güz”ü elde edebilme ve güçlüüğün sürekli kabılabilme mücadelesinin tarihîdir. İnsan, gücünü arturabil-mek için “alet” yapmayı başarmıştır. Bugün bilim ve teknolojinin insana sağ-
ladiği güç, hem göz kamaştırmış, hem de baş döndürüğünü niteliktendirdi. Ancak, bu “güz”ın sadece yüksek teknolojiye dayalı “fiziki” bir güç olduğu geçirge-


İnsan kontroll etmeye başlayan güç, artık insan için fayda yerine zarar getir-


Gerek güç, insanın kendisini kontrol edebilmesi gücündür.

Şiddet ve terör, sonradan öğrenilmiştedir; hiçbir insan doğuştan şiddet yanlış, doğuştan terörist değildir.

IV


8 Eric From, Erdem ve Mutluluk, çev. A. Yörük, 110.


mensup insanlar arasında su sızmazm duvarlar oluşturur; bir arada yaşamayı mümkün kilacak ulaşşı kültürünün yaratılabilceğini ortamın asıl gerçekeştirilemez. Öte yandan, İslam'ın, insanı hayat veren, yüksek güven kültürünün yaratılmasını, insanın yaratıcı yeteneklerinin önünün açılmasını sağlamacak olan “anlam” boyutu, teksisel tavırların gölgesinde kalmaya mahkum olur.


Şiddet ve terörün küresel bir boyut kazanarak insanlığın geleceğini tehdit etmesi, bu süreçte Batılı başta değerlerin Batılılar tarafından tahrip edilmesi, Batı uygurlığında vücut veren temel paradigmanın sorgulanması zamanın geldiğini göstermektedir. İnsanlığın deha insani bir insan, tabiat, bilim ve teknoloji anlayışına ihtiyanı vardır. Bilim ve teknoloji alandındaki göz kamaştırıcı bazılarla rağmen, insanların büyük çoğunuğu açık sınırlar altında yaşamaktadır. Ihtiyar dünyayız, her an patlamanaya hazır barut fışçısına dönmuştur; silahlama yarışı bütün hızyla devam etmektedir. Yüksek teknolojiye sahip olan tükeler, içat ettiğileri modern ölüm makineleri ile övinebilmektedir. “Güven” konusunda ciddi bir anlam kayması yaşanıldığı için, bir türlü “yüksek güven kültürü” yaratılmamakta; ya da güvenliğin sadece yasalarla, poliside tedbirlerle sağlanacağı zannedilmekte; insanlar her geçen gün daha tedirgin, daha güvensiz ve korku dolu hale gelmektedirler. Öyleyse, küresel şiddet ve terör, küresel çılgınlık çözüm aramaktan başka çıkar yol yoktur. Bunun için de, bir şekilde “yüksek güven kültürü’nün yaratılması, dünya olçeğinde yaygınlaştırılması ve samimiyle içselleştirilmesi gerekmemektedir.

İnsanın insaca yaşayabilmesi için gerekli olan “yüksek güven kültürü”, aynı zamanda, insanın yaratıcı yeteneklerinin etkin kılınmasına da olmasa olmaz koşuludur. İnsan insan yapan böylesi değerlerle yükü bir kültürün yaratılmasındaki; sevgiden kadar onun ortamları, insanların şiddet ve terörü yatkın hale getirebilir. Sevgi ve saygı yaşayarak ögrenemeyenler, doğal olarak kini, nefreti ve şiddetle daha kolay öğrenemeklere. Yaratıcılığın engellenmesi, güvensizlik, kaybedecek hiçbir şeyi olmamak, yoklukluk şiddet ve terörün tetikleyicilerinin başında gelmektedir. İçin içinde güçlü motivasyon kaynağı olan bir takım “ödüler” de varsa, köklü bir anlam kayması yaşanır ve şiddet ve terör, doğal, sıradan bir olay olarak algılanabilir. Engellenme duyusu ve
ödül birlikte olduğu zaman, şiddetin terörün genişliği ve derinliği daima artacaktır.

İnsanların insanca yaşayabilmesi, yüksek güven kültür müratadaki bağımlarına bağlıdır. Bu ise, ancak içinde bulunulan ortamin insanın yapan yüksek evrensel değerlere duyarlı; sevgi ve saygının içselleştirildiği; dürtüslüğün, adaletin yaşam biçimi haline geldiği; hukukun üstünlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin genel kabul gördüğü bir ortama olmasına bağlıdır. Bütün dinlerin, bir şekilde "adalet"i önpına çıkartması üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Çünkү, acalet olmadan, ne yüksek güven kültür yaratılabilir; ne de insannın yaratıcı yeteneklerinin önu açılabilir. Daha da ötesi, acalet olmadan hiçbir şey olmaz. Kant'ın dediği gibi, "Tanrı'nın tüm gücü adaletin yanında yer alır".

Eğer, insanliğin geleceği tehdit edilen küresel şiddet ve terör önlenmek istenyorsa, insan yaşamı, insan özgürlüğü evrensel olckte güvence altına alınmalıdır. Bütün canlılar gibi insanların da en temel çabaşı, hayatta kalabilme aruzusunda düşünülenler. Yaşam tehlikeye girdiği zaman, her türlü ölçü devre dışı kalır. Her insan, her ne pahasına olursa olsun, yaşamak ister. Bu demektir ki, insanın varlığı söz konusu olunca, şiddet de, terör de, kolayca akla uygun hale getirilebilir; varlıklar tehlilinde olan insanlar, hayatta kalabilmek için, akla gelebilecek her yolu denerler. Küreselleşme, tehdit algılaması da, güven algılaması da küresel boyuta taşımıştır. Dünyamız ise, zamanlağıımızı, 

V

Şiddet ve terör, belki de insanların madde üzerinde tasarruf güçü olduğunu fark ettiği andan beri mevcuttur. Ancak, tarihın hiçbir döneminde küresel bir boyut kazanmamıştır. Şiddet ve terörün küresel boyut kazanması ve insaının geleceği tehdit etmesi, bize, bilim ve teknolojinin gücünü arkasına alan insanoğlunun hırsının ve açgözlülüğünün ne boyutlara ulaşabileceği de göstermektedir. Modernitenin ve aşırı sekülerleşmenin beraberinde gelen "varoluşal boşluk", insanların Nihilizme ve anamsızlığa sürümklemektedir. Batı uygularının küresel olckte yapılmış, ya da dünyanın Batı uygularının temsilcisi olduğunu iddia eden devletlerin egemenlige mahkum olmasına, bütün insanların ciddi bir anlam kayması yaşamasına sebep olmaktadır. İnsanlar, hayatın anlam konusunda çok ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Şiddet ve terörün küresel olckte etkin olmasının en önemli sebeplerinden birisi bu anlam kaybı ve anlam kaymasıdır. Kanaatimizce, İslam’ın şiddet ve terörle özdeşleştirilmeye çalışılması da, bu anlam kaybının kökeştirilmeye ve yayanlaştırmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. Burada, “madem ki ölüyorum; öyleyse benimle birlikte her şey de yok olmalı” şeklinde kötüt bir düşünce biçiminin giizi olduğu da akla geliyor değişidir...

Küresel şiddet ve terör, her ne kadar simüllik Gelişmiş Ülkelerin çıkarlarını hizmet eder görünüyor da, asında insanların "insan olma onuru"nu yok etmektedir. Öyleyse, şiddet ve terörle yapılacak mücadele, insanların "onur"
mücadelesinden başka bir şey değildir. İnsanı olu “onur”unu kurtaracaksa, bu ancak, doğru, güvenilebilir, sağlam bilgi ile sağlanabilir. Kısaca, bize bu sorundan çıkar yolunu, yine bilim gösterecektir. Ancak bu bilim, doğma haline getirilmiş olan bilim değil; insan ürünü olan, bilgi üretim yöntemi/metodolojisi açık seçik olan, olay ve olguları anlaşılabilir ve açıklanabilir hale getiren, daha insan bir bilim olacak. Böyle bir bilimin sağlıklı bir şekilde etkin olabilmesi için dinle işibiliği yapması gerektiğini de unutamamak gerekir. Çünkü, tek başına, değerlerden yoksun bir bilim ve teknoloji, çoğu zaman tahrif edici olmaktadır.

Şiddet ve terörü dinle iritatlatdırmaz hiç kuşkusuz yansıtır; ancak, insanlığı bu beladan kurtarabilmek içininden yardım almakta başka çıkarak yol yok gibidir. Çünkü, insanlığı, dini dışlığı zaman, hayatın anlamı yakalama imkanını da kaybetmiş olmaktadır. Anlaamsızlık şiddet ve terörü beslediğine göre, dinin insan hayatına anlam kazandırılan boyutunun ön çıkması, ciddi bir çöküm getirebilir.

İşin gerçeği, din, insanlık tarihi boyunca, insanlığın doğal aksında da etkin olmuş; hatta bu aksa ciddi olarak damgasını vurmuştur. Yapılan arastırmalar, tarihde, bütün türde dinden uzak bir toplumun mevcut olmadığını; toplumun olduğu her yerde, mutlaka din olgusunun kendiliğinden varoluşunu ortaya koymustur. Bugünün genelinde, dinin yeniden ön plana çıkmış olması, din olgusunu dışlayarak, ya da görmeliğten gelerek herhangi bir şey yapmanın pek mümkün olamayacağını göstermektedir. Daha da ötesi, insanlık, daha insan bir uygurul arayışına için girmiştir.

İnsanoğlu, "anlam arayışı"na cevap verecek; inanma ihtiyacı karşılayacak; hısrını dizginleyecek; açgözlülüğün zararlarını hiçbir olmazsa en aza indirecek; insan onuru koruyacak; insanca yaşamabileceğini çevreyi ve ortamı oluşturmamasına katkıda bulunacak, sevgini, saygısını ve hoşgörünün yaşam tarzı olarak algılandığı bir "dîn"in özlemi ile yanıp tutuşmaktadır. Bu kutsal arayışa cevap verebilecek yegane "dîn" İslâm'dır. Ancak, bunun, gelenekde bütünleşmiş, Kur'ân'ın temelleri görülemez hale gelmiş bir din anlayışı ile sağlanabileceğini söyleyebilirsek pek mümkün değildir. Günküımız koşulları Müslümanları, İslâm’ı "Vahy"i merkeze alarak yeniden anlamanak gibi, ciddi ve anlamli bir sorumlulukla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesi, belki de insanlığın muhtac olduğu yeni bir uygurul anlamına gelecektir. Bu yeni İslam anlayışının, küresel boyut kazanan şiddet ve terör için ilaç niteliği taşıyacağına inançımızı belirtekte yebar vardır.