**Sovyet Baskısına Karşı Direnişin Sembolü: Bekir Çobanzade’nin Bilimsel Mirası ve Türk Dünyasında Entelektüel Bir Köprü Olarak Rolü**

**Nükhet ELTUT KALENDER[[1]](#footnote-1)**

**Aynur NAZAROVA[[2]](#footnote-2)**

Çobanzade, Türk filolojisi, dil politikaları ve kültürel kimlik inşası alanlarındaki öncü çalışmalarıyla hem Azerbaycan hem de Türk dünyasında ortak bir bilimsel-manevi mirasın temsilcisidir. Bu çalışma, Sovyet döneminin baskıcı siyasi koşulları altında **Bekir Çobanzade**’nin (1893-1937) yaşamını, bilimsel üretkenliğini ve Türkoloji’ye olan disipliner katkılarını analiz ederek, onun **millî kimlik mücadelesi, dil-kültür koruma stratejileri**ve**Türk halklarının entelektüel birliği** vizyonunu modern Türkoloji bağlamında yeniden değerlendirmeyi hedeflemektedir. Araştırmada, Çobanzade’nin Sovyet totalitarizmiyle çatışan entelektüel direnişi, Latin alfabesi reformu, terminoloji standartlaştırma çabaları ve 1926 Bakü Türkoloji Kongresi gibi somut örneklerden yararlanılması planlanmıştır. Çobanzade’nin **1926 Bakü Türkoloji Kongresi**’ndeki müdahaleleri, Türk halkları arasında bilimsel iş birliği ve ortak akademik projelerin gerekliliğini vurgulayan vizyonunu yansıtması bakımından önemlidir. Zira, günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ve ortak alfabe girişimleri, Çobanzade’nin entegrasyon idealinin somut devamı niteliğindedir.

Söz konusu çalışma için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi araştırma yöntemi olarak benimsenmiştir. Başta Azerbaycan Türkçesi olmak üzere Türk dillerinde ve Rusça yayımlanmış çeşitli basın materyalleri, tarihi arşiv belgeleri, kitaplar ve makaleler incelenerek ilgili literatür taraması yapılmıştır. İçerik olarak araştırma, **dil reformları ve entegrasyon, millî kimlik ve direniş, disipliner miras çerçevesinde** Çobanzade’nin  **Türkoloji’ye katkıları olmak üzere** üç ana eksende kurgulanmıştır.

**Buradan hareketle söz konusu çalışmada interdisipliner sonuçlar elde edilmesi öngörülmektedir. Böylelikle, tarihsel bağlamda**Çobanzade’nin bilimsel ve toplumsal faaliyetlerini Sovyet baskılarıyla ilişkilendirmek mümkün olacaktır, d**isipliner açıdan** Çobanzade’nin Türkoloji’ye metodolojik katkıları modern akademiyle ilişkilendirilebilecektir, **ideolojik boyutta** Türk birliği vizyonunun günümüz entegrasyon politikalarındaki izlerini analiz etme fırsatı doğacaktır, **kültürel direniş** örneği olarak, bilimin siyasi tahakküm altında bile nasıl bir kimlik koruma aracına dönüşebileceği görülebilecektir. Farklı boyutlarda sonuçlar elde edileceği düşünülen çalışmanın, Türkoloji’yi Çobanzade’nin mirası olarak “kültürel direniş” ve “bilimsel özerklik” perspektifinden okumanın akademik ve stratejik önemini ortaya koyacağına inanılmaktadır.

 **Anahtar Sözcükler:** Sovyet Azerbaycan, repressiya, Bekir Çobanzade, Türkoloji, bilimsel miras.

**A Symbol of Resistance Against Soviet Repression: Bekir Çobanzade’s Scientific Legacy and its Role as an Intellectual Bridge in the Turkic World**

**Çobanzade is the representative of a common scientific-spiritual heritage in both Azerbaijan and the Turkic world with his pioneering works in Turkish philology, language policies and cultural identity construction. By analyzing the life, scientific productivity and disciplinary contributions of Bekir Çobanzade (1893-1937) to Turkology under the repressive political conditions of the Soviet period, this study aims to re-evaluate his struggle for national identity, language-culture preservation strategies and vision of intellectual unity of Turkic peoples in the context of modern Turkology. In this research, concrete examples will be utilized, such as Çobanzade's intellectual resistance to Soviet totalitarianism, the reform of the Latin alphabet, efforts to standardize terminology, and the 1926 Baku Turkology Congress. Çobanzade's contributions at the 1926 Baku Turkology Congress are significant as they reflect his vision of emphasizing the need for scientific cooperation and collaborative academic projects among Turkic peoples. Today, the Organization of Turkic States and common alphabet initiatives represent a concrete continuation of Çobanzade's vision for integration.**

**For this study, document analysis, a qualitative research method, was chosen. Various press materials, historical archive documents, and books and articles in Turkish, especially in Azerbaijani language, and also in Russian were utilized. In terms of content, the research is organized around three main themes: language reforms and integration, national identity and resistance, and Çobanzade's contributions to Turkology within the context of disciplinary heritage.**

**This study aims to achieve interdisciplinary results. Historically, it will relate Çobanzade's scientific and social activities to Soviet repression. From a disciplinary perspective, it will connect Çobanzade's methodological contributions to Turkology with modern academia. Ideologically, it will analyze how the vision of Turkic unity influences today’s integration policies. Additionally, it will illustrate how science can serve as a means of identity protection, even under political domination, as an example of cultural resistance. It is believed that this study will produce results across various dimensions, highlighting the academic and strategic significance of approaching Turkology through the lens of "cultural resistance" and "scientific autonomy," by Çobanzade's legacy.**

**Keywords: Soviet Azerbaijan, repression, Bekir Çobanzade, Turkology, scientific heritage.**

1. Dr. Öğr.Üyesi, VAN YYÜ, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı (Bilim Dalı), Tarih Bölümü (Birimi), Van/Türkiye, <https://orcid.org/0000-0003-4344-4931>, nukhetkalender@yyu.edu.tr . [↑](#footnote-ref-1)
2. Başuzman, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü, Bakü/Azerbaycan, <https://orcid.org/0000-0002-9735-3149>. [↑](#footnote-ref-2)