# **Konuşan Paragraflar**

# [**Ünıte 5: Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik**](https://opentext.ku.edu/konusanparagraflar/chapter/dinleme-5/)

**Text version of video at** [**https://www.youtube.com/watch?v=AwktKehKGFY**](https://www.youtube.com/watch?v=AwktKehKGFY)

**Original content is copyrighted by the DW Türkçe Youtube Channel. All rights reserved.**

# **Mezopotamya’nın kadim halkı: Süryaniler**

-- Zengin bir kültürün mirasçıları olan kadim bir halk. Asurlular, Keldaniler, Babiller, Sümerler ve Aramilerin devamı olan bir medeniyet. Hristiyanlık inancını benimseyen ilk kavim. Mezopotamya’nın solmakta olan rengi: Süryaniler. Dünya genelinde nüfusları 5 milyon civarında tahmin ediyorlar. Günümüzde anayurtları olan Orta Doğu coğrafyasından başta batılı ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumdalar. Göçlerle sayıları her gün azalan Türkiye’deki Süryanilerin günümüzdeki nüfusu ise 25 bin civarında. Bir dönem Türkiye’de en kalabalık Hristiyan cemaatini oluşturuyordu. İstanbul başta olmak üzere Midyat, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Adıyaman ve Ankara’da yaşayan Süryaniler için Tur Abdin bölgesi ise ayrı bir anlam taşıyor. Tanrıya iman edenlerin dağı anlamına gelen Tur Abdin, Süryaniler için kutsal topraklar olarak görülüyor. Mardin, Midyat, Batman, Cizre ve Nusaybin arasında kalan Tur Abdin bölgesinde yaşayan Süryaniler kendi inanç ve kültürlerini yaşatabilmek için büyük mücadele veriyor. Bunlardan biri de Süryani din insanı Midyat Mor Barsavmo Kilisesi papazı İshak Ergün. 14 yıldır papazlık yapan Ergün, Ortadoğu’daki Süryani nüfusunun her geçen gün azalmasından dert yanıyor.

-- İlk Hristiyanlığı kabul eden milletiz. Konuştuğumuz dil Süryanice. İsa mesihin konuştuğu dil ve havarilerin konuştuğu dildir. En eski dil diyebiliriz. Süryaniler olarak Tur Abdin bölgesinde, Tur Abdin yerleşkesinde ve bu bölgede çok azaldık eskiye göre. Bölgede yaşanan sıkıntılardan etkilenmedik diyemeyiz, etkileniyoruz. Bazı sıkıntılar olunca işte yani Ortadoğu’da göç oluyor. Yani buradan olsun, Suriye, Irak, Lübnan yani bu Ortadoğu’da. Onun için birçok kültürümüz tabii kayboldu yani bizim cemaatin azalmasıyla, milletin azalmasıyla kültürde. Ama inancımızı yaşıyoruz. Dilimizi öğretiyoruz kendi imkanlarımızla kiliselerde, medreselerimizde, manastırlarımızda. Biz de bütün halklar gibi yani biz azınlık olarak Türkiye’de azınlık haklarından yararlanmak istiyoruz dolayısıyla. Lozan Antlaşmasında azınlık bir halk olarak kabul edildik. Onun için azınlık haklarından yararlanmak isteriz elbette.

-- Mezopotamya’nın kadim halklarından olan Süryanilerin tarihi yaklaşık 6000 yıl öncesine dayanıyor. Günümüze kültür mirası olarak bıraktığı birçok şehir ve eser bulunuyor. Süryani kültürünü ayakta tutmak için çalışmalar yürüten Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan Süryanilerin köklü tarihini anlatıyor.

-- Süryani ismi 2010 yılına kadar hep Hristiyanlıkla beraber kullanılan bir isim olarak biliniyordu ama 2010 yılında Adana Çileköy’de yapılan kazılarda bir tablette 2800 yıl öncesine inen bir isim oldu. 2800 yıl öncesinde Süryani ismi, Suriye ismi eşittir Asur’dan gelmedir. Süryaniler, Asurluların, Keldanilerin, Babillerin, Sümerlerin, Aramilerin devamıdır. Yani bu dönem dönem geçirdiği evrim ve medeniyetler diyebiliriz. Süryaniler kültür açısından iki dönüm noktaları vardır, iki parçaya ayırabiliriz: Hristiyanlık öncesi, Hristiyanlık sonrası. Hristiyanlık öncesi çok tanrılı dinde çok farklı bir kültüre sahipken, tek tanrılı dinle tanışmalarıyla beraber Hristiyanlık kültürüyle, Hristiyanlık inancıyla yoğrulmuş yeni bir kültür oluştu. Onun için Hristiyanlık öncesi ve sonrası diyebiliriz. Süryaniler Hristiyanlığı kabul eden ilk halktır. Ve bugün dünya mirası listesinde bulunan birçok şehrin kurucularıdır. Yani Süryaniler bu şehirleri örnek olarak Diyarbakır’ı, Urfa’yı, Mardin’i, Midyat’ı, tüm Suriye’yi, Lübnan’ı, Irak’ı. Bunlar hep Süryani halkının yani 6000 küsur yıl öncesinde bugüne kadar kurdukları, yaşadıkları kültürlerin hatta dünyaya bıraktıkları miraslardır.