Dünya Savaşından Alman Felsefesi mi Sorumlu?

 Amerikalı filozof ve eğitim kuramcısı John Dewey’in *Dünya Savaşından Alman Felsefesi mi Sorumlu?* isimli çalışması Ketebe Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. M. Murtaza Özeren’in çevirisiyle ilk kez Türk okuruna ulaşan eser, Alman felsefesi ve siyaseti keşfetmek isteyenler için bir başyapıt.

 20. yüzyılın en önemli filozof ve eğitimcilerinden biri olarak kabul edilen John Dewey (1859-1952), pragmatizm akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Deneyim, düşünme ve öğrenme ilişkisini merkeze alan eğitim anlayışını savunmuş fikirleri, dünya çapında eğitim ve sosyal reform alanında etkili olmuştur. 1884'ten 1930'a kadar üniversitelerde ders veren Dewey, Amerikan Psikoloji Derneği ve Amerikan Felsefe Topluluğu’nun başkanlıklarını da yürütmüştür. Akademik bir filozof ve eğitim reformunun savunucusu olarak hayatı boyunca felsefe üzerine çalışmış olsa da yazdıkları psikolojide, pedagojide ve sosyolojide önemli bir yer tutmaktadır.

 Birinci Dünya Savaşı’nın ardından tüm dünyanın aklını kurcalayan bir soru vardı: Bu felaketten yalnızca siyasî çıkarlar mı, yoksa bir milletin düşünce biçimi mi sorumluydu? Alman felsefesinin, özellikle de Kant’tan Hegel’e uzanan idealist geleneklerin savaşın entelektüel zeminini hazırladığı iddiası, dönemin en hararetli tartışmalarından biriydi.

 John Dewey’in 1915’te Kuzey Carolina Üniversitesi’nde verdiği üç konferanstan oluşan bu kitapta söz konusu tartışmayı derinlemesine ele alıyor. Dewey, Alman felsefesinin Alman siyasetine etkilerini inceleyerek Almanya’nın savaşa nasıl girdiğini anlamaya çalışıyor. Luther’den 20. yüzyılın başlarına kadar Alman felsefesi ve siyasetine kapsamlı bir genel bakış sunan Dewey, etkileyici üslup ve çarpıcı tespitlerle bir dizi kritik soruya yanıt arıyor.

 Alman felsefesinin özgürlük ve ahlâk anlayışı nasıl oldu da devlete mutlak itaat fikrine dönüştü? Kant’ın iki dünyası, Alman siyasetinin yapısını ve disiplin anlayışını nasıl etkiledi? Felsefi idealizm, nasıl bir ulusal kader duygusuna ve “kültür misyonu” anlayışına kaynaklık etti?

 Dewey’in savaşın ortasında kaleme aldığı bu metin, dönem polemiği olmasının yanında, düşüncelerin nasıl tarihsel güçlere dönüşebildiğini gösteren çarpıcı bir analiz sunuyor.