|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Apjir/ e-ISSN: 2602-2893** |
| **Cilt:** 8, **Sayı:** 2, **ss.** ...-...**/ Volume:** 8, **Issue:** 2, **pp.** ...-... |
| *Journal homepage:* [*https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjir*](https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjir) |

**ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE**

**DAĞISTAN’DAN ÇİN’E UZANAN İLİM YOLCULUĞU:**

**ÇİN VÂİZİ DAĞISTANLI SEYYİD MEHMET TAHİR EFENDİ**

**(Hayatı, Eserleri ve İstiklal Mahkemesinde Yargılanma Süreci)**

Esra YILDIZ

Dr., İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İstanbul, PhD. Istanbul University, Department of Islamic History and Arts, Istanbul/Turkey

esra\_yildiz\_87@hotmail.com

Orcid: 0000-0002-1236-7446

# Öz

Osmanlı Devleti, miras aldığı İslam kültürünü uzak doğu ülkelerinden Çin’e kadar taşımıştır. “İttihâd-ı İslam’ı” sağlamak ve Müslüman halkı “İslam Halifesi”ne bağlamak için bu bölgelere ilim adamları göndermiştir. Osmanlı Devleti ile Uzak Doğu arasında bir nevi köprü vazifesi gören ulema, ailelerinden uzakta birçok sıkıntıya göğüs germiş ve gittikleri yerlerdeki halkın manevî destekçileri olmuşlardır. Çin’e gönderilen ilim heyeti içerisinde yer alan Ahmed Hüsameddin Dağıstânî’nin halifelerinden ve ...........

**Anahtar Kelimeler:** II. Abdülhamit, Seyyid Mehmet Tahir Efendi, Uzak Doğu, Çin, İstiklal Mahkemesi.

**SCIENCE JOURNEY FROM DAGESTAN TO CHINA:**

**DAGESTANI SAYYID MEHMET TAHIR EFENDI, THE PREACHER OF CHINA**

**(His Life, Works, and Trial Process in the Independence Tribunal)**

**Abstract**

The Ottoman State spread the Islamic culture, which was inherited, to China from the far eastern countries. The state sent scholars to these regions to ensure the Islamic Union and to connect the Muslim people to the Islamic Caliphate. The ulama, being a kind of bridge between the Ottoman State and .......

**Key Words:** Abdul Hamid II, Sayyid Mehmet Tahir Efendi, the Far East, China, Independence Tribunal.

**Atıf / Cite as:** Yıldız, Esra. Dağıstan’dan Çin’e Uzanan İlim Yolculuğu: Çin Vâizi Dağıstanlı Seyyid Mehmet Tahir Efendi (Hayatı, Eserleri ve İstiklal Mahkemesinde Yargılanma Süreci), Apjir, 7/1, 2023

**Giriş**

Son devir Osmanlı alimleri, sadece Osmanlı topraklarında değil yurtdışındaki faaliyetleriyle de isimlerinden söz ettirmişlerdir...........

Halkı irşat etmek, mazlum Müslümanların yanında olmak, maddî ve manevî yaralarını sarmak için Uzakdoğu ülkelerinden Çin’e kadarki bölgelerde ulema görevlendirilmiştir...........

Çalışmamızın birinci bölümünde Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu ve Uzakdoğu’nun halifesi olan Sultan II. Abdülhamit’in “İttihâd-ı İslâm” siyaseti ile tüm Müslümanları bir halifeye bağlamak için yaptığı faaliyetler kısaca değerlendirilmiştir.............

**1. Sultan II. Abdülhamit’in Uzak Doğu’daki İttihâd-ı İslâm Politikası**

Anadolu, Orta doğu ve Uzak doğunun da halifesi konumundaki Sultan II. Abdülhamit, iç ve dış siyasetteki problemleri çözmek ve Anadolu dışındaki Müslümanların da desteğini kazanmak için ........................ Bunun için Türkistan, Afrika, Japonya ve Çin başta olmak üzere birçok devlete heyetler gönderilmiş, gayr-i Müslim idaresi altındaki Müslümanlarla temasa geçilmiş ve tüm Müslümanların hilafete bağlanması hedeflenmiştir.[[1]](#footnote-1)

Sultan II. Abdülhamit, Kafkasya ve Günay Afrika’ya ilim heyeti gönderen II. Mahmut’un yolunu takip ederek 1901’de Singapur’a, aynı senede ve 1908’de Çin’e ilim heyeti göndermiş, bir yandan da Şiilere karşı Irak’ta ve Alevilere karşı Doğu Anadolu’da sünnî politikayı desteklemiştir.[[2]](#footnote-2)

II. Abdülhamit döneminde Çin ile siyasi ilişkiler, 1898-1901 yıllarındaki “Boxer Ayaklanması” isyanıyla başlamıştır. Ayaklanmanın şiddetlendiği esnada Osmanlı Devleti, Müslümanları sakinleştirmek için “heyet-i nâsiha” adı altında bir ulema heyetini bölgeye göndermiştir.[[3]](#footnote-3) Enver Paşa’nın öncülüğünde giden bu heyet, her ne kadar ciddi anlamda başarı kazanmamışsa da Çin’deki Müslümanlar tarafından oldukça rağbet görmüştür..........................[[4]](#footnote-4)

**Sonuç**

Sultan II. Abdülhamit, gayr-i Müslim idaresi altında bulunan Müslümanları Osmanlı halifesine bağlamak için harekete geçmiş ve Türkistan, Afrika, Japonya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye heyetler göndermiştir. Gönderilen ilmî heyetin seçiminde, ulemanın yabancı dil bilmesi, bilgin, saygın ve donanımlı olması birincil kriter olarak belirlenmiştir. Bu şartları taşıyan ve Çin’e gönderilen ulema arasında Seyyid Mehmet Tahir Efendi de yer almıştır...................................

**Kaynakça**

Akiba, Jun. “Ertuğrul Fırkateyni ile Japonya’ya Ulema Gönderme Girişimi”. *Annals of Japan Association for Middle East Studies* 29/1 (2013), 129-143.

Akpınar, Mahmut. “Emperyalizmle Mücadelede İç ve Dış Politikanın Bir Enstrümanı Olarak II. Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti”. *Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 36/2 (2012), 79-119.

Akpınar, Yavuz ve Güngör, Gözde. “Hüseyinzâde Ali Turan’ın Arşivi’ndeki Belgeler-1”. *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi* 20 (Ocak-Haziran 2011), 1-25.

Akpınar, Yavuz v.dğr.. *Mehmet Emin Resulzâde, Azerbaycan Cumhuriyeti: Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti*. İstanbul, 1990.

İBB Atatürk Kitaplığı. *Sırat-ı Müstakim* *[Sebilü'r-Reşad]* 7/ 173 İstanbul: Eşref Edib, 15 Kânûn-ı evvel 1327/28 Aralık 1911, 269-272; [6/139 (Nisan 1327/Nisan 1911)](http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?-ac=arama&betik=kafkasya), 140; SM\_01603; [(Nisan 1327/Nisan 1911)](http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?-ac=arama&betik=kafkasya), 6/139, 140.

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi. *Arz ve İrade Defterleri*. No. 2.

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi. MŞH, *THR*. 80/124.

Sırma, İhsan Süreyya. “Sultan II. Abdülhamid ve Çin Müslümanları”. *İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi* 7/3-4 (1979), 199-205.

Sırma, İhsan Süreyya.  “II. Abdülhamid'in Çin Müslümanlarını Sünnî Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dâir Bir Belge”. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi [Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı Hâtıra Sayısı]* 32 (1979), 559-562.

Tahirü’l-Mevlevî. *Matbuat Âlemindeki Hayatım İstiklal Mahkemesi Hatıraları*. Haz. Nurcan Boşdurmaz, İstanbul: Büyüyenay yayınları, 2016.

Temel, Mehmet. “Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması”. *Türkiyat Araştırmalar Dergisi* 21 (2007), 105-123.

Toros, Taha. “Çin’e Giden Nasihat Heyeti”. *Yakın Tarihimiz* 19 (Nisan 1982).

Yavuz, Hakan. “Pan-İslamizmin Yanlış Yorumlanması- Bir Değerlendirme Yazısı”. *Türkiye Günlüğü* 17 (1991).

1. İhsan Süreyya Sırma, “Sultan II. Abdülhamid ve Çin Müslümanları”, *İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi* 7/3-4 (İstanbul 1979), 199-200; İhsan Süreyya Sırma, “II. Abdülhamid'in Çin Müslümanlarını Sünnî Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dâir Bir Belge”, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi* 32 (1979), [Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı Hâtıra Sayısı], 560. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jun Akiba, “Ertuğrul Fırkateyni ile Japonya’ya Ulema Gönderme Girişimi”, *Annals of Japan Association for Middle East Studies* 29/1 (2013), 137-138. [↑](#footnote-ref-2)
3. BOA, Y.PRK., 29/407. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arzu Kılınç, “II. Abdülhamid ve Çin Müslümanları”, *Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid I* (Kayseri 2011), 269-270. [↑](#footnote-ref-4)