## iSMAYIL BZY QASPIRALI:

"HวR DIL QəLวM Və ӘDIBLəRIN KAMALI ILӘ TəRəQQi EDコR"


4 Dil problemi İsmayıl bəy Qaspiralı yaradıcilığında mühüm yer tutur; bu mövzu onun yaradıcılığının mayası, qida mənbəyi, tomali idi. Problema müxtalif aspektlardan yanaşan va kompleks halda dəyərləndiran l. Qaspiralı dili millatin "ən böyük və an birinci sarmayasi" kimi qiymatlandirmişdir.

XIX
asrin ikinciyarsinda car Rusiyasinda bas vean mühüu ictimal-siyasi dayisisiklikler, tohkimçilyin lağvi, dekabristlar üsyanı, xalqçllig horzkati, ardi-arasi kesilmayan müharibalar, sanayenin suratli inkisati, kapitalizm münasibatlarinin bargarar olmasi hamin dovr rus publisistikasinin formalasmasina, onun comiyyt tarafindən real güc, doyüskan qüva kimi qabul olunmasina tasir edirdi Maraqu, ham da utancvericidir ki, XIX asr möhtaşam rus publisistikasi bütün aspektlardan tahlil edilib-dayorlandirilsa də. hamin imperiyanin tarkibinda çiçklənən, I.Caspiral yaradicliğ̣, timsalinda ham mövzu-problem, ham sanatkarlic baximindan ondan geri qalmayan, hatta bazi xüsusiyyatlarina göra onu kölgadə qoyan müsəlman-türk publisistikası diqqatdən kenarda qalmısdir.
Halbuki, bưtōv bir dörrùn, bōyük bir toplumun yükünü çiyinlarində çakan L.Oaspiralinin - bu quudrati qalam ustasinin publisistikasi tak ela sanatkarliq saridan deyil, sarhad tanimayan mövzu baximindan da diqqat çakir:
-tahsil, elm, madaniyyat, maarifçilik, xeyriyyəcilik problemlari;

- rus-türk-müsalman xalqları arasındakı alaqalar: - Rusiya-Şərq, Rusiya-Qarb ölkalari arasındakı münasibatlər;
- qadın azadıı̆!;
- Islam dini va Avropa sivilizasiyası problemlari;
- Rusiyanin islam siyasati;
- adabi-tanqidi problemlar, sanat va sanatkarlıq masalalari
- matbuat - onun problemlari va vazifalari;
- müsalman xalqlarının ümumi problemlari va onların halli yollar;
- ortaq türk dili problemi;
- xarici olkalar ahalisinin - Qarb va Sarq xalqlarinin həyat, təfəkkür tərzləri.
Göründüyü kimi, böyük publisistin toxunduğu bir çox masəalar bu gün da aktuallığını itirmamişdir.
Dil masalasi müallifin irsinda çoxplanlidır: tanqid dili;; qazet dili; tarcüma dili; rasmi dil; elm dili; din dill; dilin sadaliyi, anlaşıqlığı, tasirliliyi; dilin obrazulığ!; dil va imla dil va masuliyyat.

4. Helo "Tarcüman" naşra başlamazdan bir müddat avval (1880-1881) qalama aldığı "Baxçasaray maktubları" va "Rusiya müsalmanları" adlı asarlarində I.Oaspiralı Rusiya müsalmanlarımın həyat tarzi, tahsili, maşğuliyyati, rus xalqı va iqtidarı ila münasibatlari haqda fikir va düşüncalərini bayan edir, yeri galdikca hamin masalalari kitab, mütalia, maktab, tahsil va dil problemlari ila alaqalandirirdi.

Böyük ziyalının "Tarcüman" qəzetində darc olunmuş (1886-897-ci illər arzinda) "Qadim türk dili", "Türk dili şivalari", "Istanbul qazetlari", "Hizmat qazeti", "Mülahizz", "Dil sadaliyi", "Dil masalasi", "Osmanlı qəzetlarindan", "Imla bahsi", "Osmanlı dövlatinin maş̧ət" maqaalarində türk dili, onun qolları, elaca da dövlatin adı ila formalaşan Osmanlı dili, onun mövcud durumu, problemləri, xüsusila ərəb, fars sözləri ila ağırlaşdırlması, Osmanlı dövlati ərazisinda naşr edilan qəzetlarin dil baxımından tahlili, dayarlandirilmasi böyük maraq doğurur. Müallif "Osmanlı şivasini qövmü bir dil yox, divanxanalar va mamurlar sivasi" adlandirir va hesab edir ki, bu dil Kaşarlı bir tatar üçün nə qadər çatin və anlaşımmazdırsa, bir anadolulu üçün də balkə,
qadar çatindir. Odur ki, bu dillarin cilalanmasina va ortaq bir dila ehtiyac vardır ("Türk dili şivalari")
Otan asrin awallarinda (1906-1911) çap etdirdiyi "Dil, dil, dil", "Bizim matbuat", "Dil bahsi", "Can alib can veracak masala", "Azad" rafiqimiza açıq maktub", "Dil ili", "Rafiqlarima açıq maktub", "Rossiya" qəzetina cavab", "Bizlardə dil va ümumi maslak ola bilərmi, ya yox?", "əfəndilar, dil garak, dill" maqalalarinda ortaq türk dili, bu problemin "Tarcüman" va digar matbu orqanlarda müzakirasi, müxtalif mühərrirlarin, qazetlarin mövqeyi, ortaq dilin formalaşmasına mane olan faktorlar ortaq dilun ümumtürk düşüncasina, ümummilli taragaiva ta siri, ahəmiyyati barada l.Qaspiralı bu gün da aktual saslanan, halli vacib mövzularla bağlı maraqul fikirlar irali sürmüşdür.
Dinin, dilin va elmin aziz va müqaddas olduğunu sọylayan Qaspiralı bunlar barada "na qədər yazilsa, na qadar danışilsa - yena azdir" - deyir, bu problemin çox ciddi, hartarafli müza kiraya möhtac olduğunu vurğulayir va yazır: "Din birliyi neca muqaddas bir işdirsa, adabi dili birlaşdirmak da taraqqi üçün bir o qadar mühümdür". İndiyadak bu yolda, bu magsad üçur çalışdı̆ıını, mübariza apardığını yazan Qaspiralı bundan sonra da sözü keçib-keçmasə də, ömrü yetib-yetmasə da bu ideya uğrunda mücadilə edəcəyini bayan edirdi.

1. Qaspiralı ortaq dil masalasina bigana yanaşanlara, doğma dila qarşı laqeyd münasibat baslayən yazıçilara, millat vakillarina qarşı da amansız idi "Heç kim bilmasa da, sevgil müharrir dostlarım bilməmis deyildir ki, adı olmayanın özü da olmaz" - söyləyən, slavyanlar rus, kazak, xaxol olduğu kimi


türklar da "Kazan türkləri", "Krım va Qafqaz türklari", "Anadolu türklari", "Sibir türkləri", "Kaşqar türklari' dir - deyilsa va yazilsa olmazmı, deya sual edan I.Oaspiralı türk dilində danışan xalqlarin lüğatlarindan sitatlar gatirarak, onlarin, aslində eyni kökdan olduğunu açıq-aydin sübut edir, magalasini millatlarin taraqqisinin, ad-san çixarmasinin ədabiyyat, adəbi dil sayasinda mümkün olduğu fikri ila tamamlayir ("Rafiqlarimə açiq maktub")

Har dafa dil problemina müxtalif aspektlardan, üslub-forma baxımindan da farqli toxunan I. Qaspiralı eyni mövzu ila ham oxucunun diqqatini çakmaya, ham problemi gündalikda saxlamağa, ham da onun hallinin vacibliyini bir daha vurğulamağa nail olur. "Dilsiz adam nadirsa, adabi va ümumi dili olmayan millat da tamamila odur" - "Can, ya da dil masalasi" adlı magaləsini bu mülahiza ila başlayan müallif millatin gala-
cayinin təminatc|sinin da mal-pul yox, məhz ədəbi dilin oldugu qanaatindədir. $\mathbf{0}$, yunanlar!, danimarkaliları, norveçilari örnak gatirir va onlarin bir millat kimi mövcudluğunda adəbi dilin böyük rol oynadığını qeyd edir.
Mətbuatda va ziyalliar arasında ortaq dilin formalaşması ilə bağlı gedan mübahisələrə toxunan müallif "har tərəfdə zühur edən qəzetlarimizin har birinin bir dil ila meydana çıxdiğını, Peterburqda "Nur", Uralskda "Fikir", Kazanda "Müxbir", Bakıda "Hayat"ın öz şivaləri ila naşra başladığını, tədriclə "ümumtürkcaya çevrildiklarini" yazır. Tahsil proqramlarında da islahatlar aparılması yolu ila ortaq dilin formalaşmasına yardim edilmalidir. Yazı I.Qaspiralinin oxuculara müraciatila bitir: "Dil birliyi, adəbi dil üçün çalışaq, çalışaq, çalışaq". "Can va hayat masalasi", "Kitab va dil masalasi", "Zfandilar, dil garak, dil" kimi maqalalərinda da tahsilin "ana dilində - türk dilinda" aparilmasının, qəzet, jurnal və kitab nəşrlərinin də bu doğma dilda hayata keçirilmasinin vacibliyi qeyd olunur.
i.Qaspiralının hayatı, foaliyyati, yaradıcilığı bütün türk-islam dünyası ila sıx bağlı olsa da, bu sırada Baxçasaray önda galir. Onun adəbi, madəni, matbu, hatta şəxsi tarcümeyi-halındaku ikinci yer isə Bakı, Azərbaycan! Bu baxımdan I.Qaspiralının Azarbaycan matbuatı ila da bağlı fikirləri, qənaatləri çox yerinda va tabii görünür. "Calal əfandinin "Kaşkül" macmuəsi", "Təassüf", "Tiflisda yeni qəzet", "Lisan masəlasi", "Açıq maktub", "Dil haqqında", "Dil atrafında", "Yena dil atrafinda", "Masalalar - qazetlar", "Xoşbaxt ekizlar", "Molla Nasraddin" kimi magalalarinda I.Qaspiralı "Zkinçi", "Kəşkül", "Ziya", "ZiyayiQafqaziyya", "Şərqi-Rus", "Hayat", "ilqbal", "Molla Nasraddin", "Maktəb" kimi matbu orqanlardan, onlarin naşir, redaktor və amakdaşlarından, qazet va jurnallarin toxunduqları problemlardən, materiallarin dil-üslub, sənətkarlıq məsəlalərindən, bu naşllarin Rusiya müsalmanlarınin tarixinda va taleyində oynadığı mühüm roldan gen-bol bahs etmişdir.
Hala yaradiciliğının ilk dövrlarinda - 1880-1881-ci illarda qələmə aldiğı "Baxçasaray maktubları", "Rusiya müsəlmanla„I' magaləlarində yeri galdikcə və xüsusila matbuatin cəmiyyatdə oynadığı əvəzsiz roldan bahs edarkan Qafqaz türklarinin madəni həyatına toxunan I.Qaspiralı Tiflisdə Ünsizada qardaşları tarafindən "Ziyayi-Qafqaziyya" adlı qəzetin neşr olunduğunu döna-döna mamnunluq hissila vurğulayir, qəzetin xalqa çox böyük fayda verdiyini dila gatirir.

1901-ciilda yazdı̆̆ı "Rusiya müsalmanlarının madanilasmasinin başlanğıč" adlı risaləsinda H.Zərdabi tərafindan buraxilan "Akinçini "donmuş va buz bağlamış fikirlara ildirım tak ziya veran" qəzet kimi təqdir edir, "Zamanın tarixçəsi" "Tarcüman", № 2, 1 fevral 1908) məqalasində Məhəmməd Ağa Şahtaxtunin "Şarqi-Rus" qazetinin naşra başlamasını Qafqaz müsalmanlarinın çoxdankı arzu va sayinin bahrasi kimi dayarlandirir.
"Tiflisdə yeni qəzet" adı maqalada l.Qaspiralı Qafqazda türk dilinda bir qazeta böyük ehtiyac olduğunu va bunun nasri üçưn dafalarla taşabbüs edildiyini, nahayat, M.A.Şahtaxtının redaktorluğu va naşirliyila "Şarqi-Rus" qəzetinin nəşra başla-
dığını böyük sevinc hissila oxucularına çatdırır. 0 , "Sərai-Rus" "Tarcüman" in rafiqi hesab edir və ümidvar olduğunu bildirir ki, onlar maslak, ideal cahatdan da eyni maqsada xidmət edacaklar. Lakin o, "Şərqi-Rus"da M.A.Şahtaxtunın alifba islah tı aparmaq barada taşabbüsüna kəskin etirazını bildirir bun "çox yanlış fikir" adlandırır, masalaya dair oz mülahizalanu irali sürür
Ötan asrin awallarində ortaq dil problemi geniş diskus siyaya sabab olmuşdu: münasibatlar farqli, mövgelər müba hisali, baxışlar ziddiyyatli idi. I.Qaspiralının fikri isa birmanalı va gati idi: "cümla türk millati üçün ümumi bir adabi dilin vücud lapacağına tam qənaətimiz var" ("Lisan məsələsi"). Türk millatinin bütün problemlarinin onun ortaq dila sahib olmadığından yarandığını yazan l.Qaspiralı "ortaq dil"a sahib olmaq uğrunda çalışdığını, "bu etiqadla ömür sürdüyünü, bu etiqadla da mazara gedacayini" yazır, "ümumi dila ehtiyacımızın olduğu" fikrinin formalaşmasını illər boyu faaliyyətinin samərəsi kimi dəyərlandirirdi. Tacrübali publisist "Hayat"a tövsiyalarini da verir har na yazsan, qalamini üç qəpiklik qara mürakkəba batırma urayina batırıb qanın ila yaz. Belə olsa, sözün keçar, vicdanlara yetər, aks halda samərasiz gəlar, keçər gedər!
"Dil haqqında", "Dil atrafında", "Yena dil atrafında" adlı meqalalar da hem I. Qaspiralının Azarbaycan matbuatına böyük önəm vermasi, ham də ortaq dil problemi uğrunda inadla, israrla, ardıcıl sakildə mücadilə apardığının göstaricisi kimi diqqati çakir.

Elmi-texniki tarəqqi bir yana - heç, hissi, ruhi, romantik psixoloji bir hekayə yazmağa, hatta tərcüma etməyə bela qa dir dilimizin olmadığı halda "bir arşın tərəqqi eda bilməyəcə yik" - qənaətində olan i. Qaspiralı "Tarcüman" da daxil olmaqla "Hayat", "İrşad" (Baki), "Ülfat" (Peterburq), "Vakit" (Orenburq) kimi qazetləri, bütün ziyalıları ədabi dil uğrunda çalıșmağa davat edir. Şübhasiz ki, I.Qaspiralının ideyası hamı tarafindən birmanalı qarşılanmırdı. Ogar ilminski kimi missionerlar Pobedonostsev kimi mamurlar bu ideyada imperiya üçün ciddi əəlükə görürdüsə, cahil va nadanlar bu ideyanın mahiyyatini dark edib-anlamırdılarsa, bir qisim ziyalılarin fikir va əqidəsina göra bu ideya - ortaq dil - ümumiyyətla, türk dillarinin ay-rı-ayrilıqda inkişafına angal ola bilar. Masalan, "lqbal"nn (Bakı) fikrincə, turk dillərinin ayri-ayriliqda inkişafı daha məqsədəuyğundur va bu, nainki "türk dilina bir nöqsan vermaz, aksinə onun daha da genişlanməsina xidmat edar"
Mövzunu "Dil atrafinda" va "Masalalar - qazetlar" adlı maqalalarinda da davam etdiran müallif şiva, yerli dil tarəfdarlarına, yerlicilik marəzina mübtala olanlara xitaban bildirir ki, seyx, amir, sülala partizanları əbədi olmadığı kımi, onlar da keçilməz sədd deyildir, dilimiz bir tarafdan sadalaşib-türklaşacak, digar tərafdənsə adabilaşib-ümumilaşacakdir. I.Qaspiralı M. FAxundovun asarlarinin, "Okinçi", "Ziyayi-Qafqaziyya" qazetlarinin timsalında hamin dövrün dili ila "Hayat", "Irşad" va "ligbal"ın
timsalında son dövrün dilini müqayisə edir va dilin inkisafinı nümuna kimi göstarir
Biz I.Qaspiralının "Okinçi", "Ziyayi-Qafqaziyya", "Kaşkül" "Şrqi-Rus", "Hayat", "İşsad", "Iqbal" in naşri, faaliyyati, cəmiyyat hayatındakı rolu barada yeri galdikca bahs etdiyini qeyd etmisik. O , Rusiya müsalmanlarinin maktab, matbu orqan, xeyriyya camiyyati, teatr, kitab naşrila bağlı kiçik bir addımı nı bela sevgi va sevincla qarşilamıs, ümumi taraqqiya xidmat kimi dəyarləndirmişdir. Bu baxımdan müallifin Bakıda "Basirat", Daşkəndda "Türkistan", Hokantda "Sədayi Farqana" qəzetlarinin zühurunu alqıșlayır, "matbuat meydanina tasriflarini xoşbaxtlik" adlandirir ("Xoṣbaxt akizlar"). Qaspirlinı calb va xoşhal edan bu üç qazetin dilidir. O, şübha etmir ki, qazetin redaktorları oxucuların gözlarini, fikirlarini açacaq, onlar galacaya hazırlayacaqlar. 0, "Basirat' in çox ruhlu bir qəzet kimi faaliyyzti üçün onun müharrirlari arasında qeyratli, çalısgan Mammadəmin Rasulzadanin olmasının kifayat edacayini bildirir. Qafqaz üçün, Türkistan üçün 3-4 qazeti az hesab edan 1. Qaspiralı ahalini bu qəzetlari qorumağa açağıır.
"Molla Nasraddin" adlı yazısında I..Qaspiralı bu jurnalı "matbuatımız arasında balli bir mövqe" tutan, "latifasi arxasinda acı bir haqiqat gizlanan" orqan kimi taqdim edir. Jurnalın felyetonlarinı çibanı deşib içindaki irini axıdan tabib neştarina banzadir; bu neştar bir az incidir, lakin yaranın böyümasinin qarşısını alır. "Molla Nasraddin"in rasmlarini da "çox mənalı" deya taqdir edan müalif onlarin har birinin bir hekaya qadar malumatll, duyğulu, düşündürücü olduğunu qeyd edir, qadın azadlığından bahs edan bir karikaturanı isa "yazulısa, yüz sahifalik bir kitab olar" - deya dayərlandirir. Jurnah "çox maqbul, çox motabar" adlandiran l. Qaspiralı onu oxumağı har kasa tovsiya edir. Müallif maqalani maraqlı sonluqla bitirir: "Hazır sırasi galmişkən, Bakıda üç ildən bari nəşr olunan "Maktab" jurnaht ila bağlı oxucularımızdan soruşuruq: Dzizlarim! Siz bu jurnalı heç aldinizmı? Uşaqlariniza oxutdunuzmu? "Yox" - de saniz, niyasini soruşarıq, çünki "Maktab" jurnalı uşaqlar üçün on faydalı bir jurnaldir. I.Qaspiralı ədəbi-badii, publisistik irsinda, "Tarcüman" inda Qafqaz türklarinin, Azərbaycanın, onun müxtalif bölgalarinin hayatına, M.F.Axundov, H.Malikov, H.Malikova, S.Z. Şirvani, Calal, Said və Kamal Ünsizadə qardaslan, Ә.Ağaoğlu, Ә.Hüseynzada, Ә.M.Topçubaşov, M.Ә.Rasulzada M.C.Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Nariman Nərimanov, Orucov qardaşları, Sultan Məcid Qənizada, Hașım bay Vazirov, Xalilbay Xasmammadov, Hüseynqulu xan, Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, Samsi Zsadullayev kimi tarixi simaların faaliyyatina diqqati çakmiş, yeri galdikca onlardan bahs etmiş, o nasrlarinda türk xalqlarimı birlik va hamrayliya çağıırdı. İndi da öz aktuallığını qoruyub saxlayan "Dildə, fikirdə, işda birlik!" şũan ila türk xalqları arasındakı birliyin əsas istiqamatlarini müayyanlaşdirmişdir. *

Abid Tahirli,
filologiya elmlori doktoru

