**İbraniceyi tarihin tozlu raflarından çıkarıp Yahudilerin ortak dili yapan adam;**

**Dil ve İşgal**

**Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu**

**Taha Kılınç’ın kaleme aldığı Dil ve İşgal: Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Dini anlayışları nedeniyle sadece ilahi metinlerde kullanılan İbraniceyi, Yahudiler arasında konuşma ve günlük iletişim dili hâline getirmeye ömrünü adayan Eliezer Ben-Yehuda’nın hayatını anlatan kitap, İsrail’in kuruluşuna giden sürecin kültürel ve duygusal altyapısının nasıl hazırlandığını da gözler önüne seriyor. İbranicenin Ben-Yehuda eliyle sahneye çıkarılmasının Filistin topraklarının Siyonistler tarafından işgalinde hayati bir etki yaptığını işaret eden yazar, tarihin gayret eden herkese hakkını teslim ettiğini söylüyor.**

Taha Kılınç 1980 yılında Mersin’de doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra başladığı gazetecilik mesleğini sürdüren yazar, çalışmalarını Ortadoğu ve İslam dünyası üzerine yoğunlaştırdı. Halen Yeni Şafak gazetesinde, sıklıkla seyahat ettiği İslam coğrafyasının gündemine dair köşe yazıları yazan Taha Kılınç, aylık Derin Tarih dergisi ve gzt.com/mecra sitesinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor. Yazarın Ortadoğu ve İslam coğrafyası üzerine yazdığı kitaplar Ketebe Yayınları tarafından Taha Kılınç Kitaplığı’nda toplanıyor.

Taha Kılınç’ın son kitabı **Dil ve İşgal: Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu**, ele aldığı konu ve Eliezer Ben-Yehuda’nın ilham veren hayat hikâyesiyle öne çıkıyor. Kitabın girişinde, bugün bir çıkmaz sokakta olan Filistin meselesinin temelinde yatan şeyin Siyonistlerin ortak dil kullanmaya başlamaları olduğunu vurgulayan Kılınç, bu durumu şöyle aktarıyor: *“Eliezer Ben-Yehuda ile ilgili okumalarımı ve araştırmalarımı derinleştirdikçe, arka planda çok çarpıcı ayrıntılara da rastladım. Her şeyden öte, kadîm Filistin topraklarının Siyonistlerce işgal sürecinde, İbranicenin Yahudiler arasında konuşma ve iletişim dili hâline getirilmesi projesinin ne kadar kritik bir rol oynadığını gördüm. Dil birliği, işgale zemin hazırlamıştı. İbranicenin yaygınlaşmasıyla işgal arasında inkâr edilemez bir bağ vardı. Dolayısıyla Filistin çalışan ve İsrail’in nasıl kurulduğunu anlamak isteyen herkes, modern İbranicenin doğuşunu kavramak zorundaydı.”*

İbraniceyi tozlu raflardan indirip hayatın içine katmak için durmadan çalışan Eliezer Ben-Yehuda’ya başlarda en büyük engel dindar Yahudiler oluyor. Yüzyıllar boyunca İbraniceyi sadece dini metinlerde kullanan Yahudilerin bu anlayışı ise oldukça eskilere dayanıyor:

*“MS 70’de Romalı komutan Titus ve ordusunun Kudüs’ü harabeye çevirmesinden sonra, Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Zaman içinde ana dilleri İbraniceyi unutarak farklı kültürlere ve coğrafyalara adapte olan Yahudiler, İbraniceyi sadece ibadet dili olarak kullanıyordu. Böylece İbranice, dinî ve kültürel açıdan köklere bağlılığın tek vesilesine dönüştü ve Tanrı’nın kendilerini İbranice vasıtasıyla koruyup muhafaza ettiği inancı, Yahudiler arasında yerleşti. Zaman içinde adeta “ilahî” bir nitelik kazanan İbranicenin gündelik “süflî” işlerde, içinde yalan ve diğer günahların bolca yer aldığı günlük konuşmalarda kullanılmasına yönelik duygusal bir direniş ortaya çıktı.”*

Yahudileri ikna edip İbraniceyi ayağa kaldıran, gece gündüz demeden çalışıp gerekince dilde bulunmayan kelimeleri icat eden Eliezer Ben-Yehuda’nın hayat hikâyesini okurken, fonda Siyonizmin kuruluşunu, Osmanlı’nın Filistin topraklarındaki varlığını, bir zamanlar Kudüs’teki kültürel çeşitliliği, Yahudiler arasında farklı dönemlerde ortaya çıkan eğilimleri, göçlerle şekillenen Kudüs’te İbranice’nin nasıl yavaş yavaş ortak dil hâline geldiğini görüyorsunuz. Bir adanmışlık ve başarı hikâyesi olarak da okunabilecek **Dil ve İşgal**, bugün Filistin’de yaşanan insanlık dramı karşısında Müslümanların nasıl bir ciddiyet ve disiplinle çalışması gerektiğinin altını çiziyor.

*“Dünyada şu anda yaklaşık 20 milyon insanın konuştuğu bir dili tarihin tozlu sayfalarının arasından çekip çıkaran Eliezer Ben-Yehuda için, İngiliz Yahudi tarihçi Cecil Roth yıllar sonra şöyle diyecekti: “Ben-Yehuda’dan önce Yahudilerin İbraniceyi konuşma ihtimalleri vardı ama ondan sonra konuşmaya başladılar.”*