**Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı**

**A) Genel Kavramlar**

**Tarih Nedir?**

Tarih, geçmişte meydana gelmiş olayları, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.

**Tarihi Olayların Özellikleri Nelerdir?**

Üzerinden belli bir tarihi zaman geçmesi gerekir.

İnsan topluluklarının faaliyetlerini konu edinir.

Belgelere (arşiv, buluntu vs.)ışığında incelenir.

Yer ve zaman gösterilmesi gerekir

Neden – sonuç ilişkisi olmalıdır.

Tarafsız (nesnel) olunmalıdır.

Tarihi olaylar tekrarlanamayıp, deney ve gözlem yapılamaz

Olayın yaşandığı dönemin şartlarına göre değerlendirilmelidir.

**Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Hangileridir?**

**Tarihe yardımcı olan bilim dallarının başlıcaları şunlardır**:

**Coğrafya:**

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları içerisinde belki en önemlisi Coğrafyadır. Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde, olayın olduğu coğrafyanın iklim, bitki örtüsü, arazi yapısının olay üzerindeki etkisinin bilinmesinde coğrafyadan yararlanılır.

Örnek: Mohaç Meydan savaşının yaşandığı Macaristan coğrafyasının bilinmesi

Örnek: Ticaret yollarının geçiş güzergahları

Örnek: İngiltere’nin ada devleti olması sonucu korunaklı bir jeopolitğe sahip olması

Arkeoloji:

Kazı bilimidir. Yer altı arkeolojisi ve su altı arkeolojisi olarak ikiye ayrılır. Tarih öncesi dönemde tarihçilerin en çok başvurduğu bilim dalıdır..

Örnek: Göbeklitepe’de dünyanın ilk ibadet yerinin tespit edilmesi.

Göbeklitepe ören yeri (Arkeolojik kazı alanı)

**Kronoloji (Takvim):**

Tarihi olayların geçtiği zamanın belirlenmesi ve bunların belirli bir sıraya konulmasında kullanılır.

Örnek: Her tarihi olay belirli bir zaman diliminde gerçeklemesi ve olayların birbirlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde etkilemesi.

**Etnografya:**

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları ndan diğeri Etnografya yani Kültür bilimidir. Toplumların geleneklerini, adetlerini, giyim tarzlarını, ölüm – düğün adetlerini inceler.

Örnek: Kurtuluş savaşında kullanılan kıyafetler.

Örnek: Bölgesel halk oyunları.

**Epigrafya**

(Yazıt- Kitabe Bilimi): Mermer, taş, tahta gibi sert cisimler üzerine yazılmış yazıları inceler.

Örnek: Bir tarihi çeşmedeki kitabe

**Nümizmatik**

(Meskukat – Para Bilimi): Eski paraları inceler. Paralardan yola çıkarak o devletin ekonomik gücü, kurucusu hakimiyet yılları gibi bilgiler tarih bilimine yardımcı olur.

Örnek: Osmanlı Devleti’nde ilk altın paranın Fatih Sultan Mehmet döneminde basılması.

**Nümizmatik**

biliminin konu alanı olan tarihi para örnekleri (Resim alıntıdır)

Sosyoloji (Toplum Bilimi): Toplumların ahlak özelliklerini, sosyal yapılarını , toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların etkilerini inceler.

Örnek: Osmanlı hukukunun toplum üzerindeki etkisi.

Filoloji (Dil Bilimi): Dillerin yapısını, diller arasındaki ilişkileri, diller ve kültürler arasındaki sözcük alış-verişini inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Örnek: Türklerin ilişki kurduğu devletlerin dillerinin tespiti ve bununla ilgili çalışmalar yapılması

**Antropoloji (insan Bilimi):**

Irk bilimidir. Irkların dünyada bulundukları coğrafyaları tespit eder. Bir ülkenin içerisinde bulunan ırkların tespitinde tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Kafatası ölçümleriyle milletlerin ırklarını tespit eder.

Örnek: Anadolu’da varlık gösteren ırkların tespiti.

**Kimya – Carbon 14**: Kimyada kullanılan “Karbon 14 Metodu” ile tarihi kalıntıların tarihlendirilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.

Örnek: bir kazıda bulunan altın bileziğin tarihinin tespit edilmesi.

**Paleografya** (Eski Yazı Bilimi): Eski yazı bilimidir. Toplumların kullandığı yazıları inceler. Örneğin Türklerle Çinliler arasındaki ilişkileri inceleyen bir tarihçi Çin kaynaklarına başvurur ve Çin’in yazısını paleografya bilimi ile çözer.

Örnek: Göktürk alfabesinin incelenmesi, Osmanlı Türkçesinin okunması.

**Diplomatik:** Belge bilimidir. Antlaşmaları , resmi evrak ve arşivleri inceleyen bilim dalıdır. Bu belgelerin doğruluğunun tespitinde kullanılır.

Örnek: Sahte yazılmış belgelerin tespiti.

**Sicillioğrafi (Mühürler):**Mühür bilimidir. Mühürlerin üzerindeki yazıları, isimleri sembolleri inceler.

Örnek: Osmanlı tuğrasının incelenmesi.

**Heraldlk** (Armalar): Tarihe Yardımcı Bilim Dalları ndan biri de Arma bilimidir. Armaların üzerindeki sembol ve yazıları inceler.

Örnek: Osmanlı Devlet arması

**Felsefe**: Bir tarihçiye doğru düşünmeyi, bilgiler arasındaki bağı kurmayı, olaylara farklı bakış açılarıyla bakmayı sağlar.

Örnek: tarih felsefesinden yararlanılması.

Sanat Tarihi: Toplumlara ait sanat eserlerini inceler.

Örnek: Sultan Ahmet Camiinin sanatsal özellikleri, Bir tarihi yapının hangi mimari akımla yapıldığının tespiti.

**Onomastik**: Yer isimlerini inceleyen bilimdir. Yer isimlerinin anlamlarını toplumların akraba olup olmadığını koydukları yer isimleri ile tespit etmeye yarar.

Örnek: Oğuzların 24 boyunun isminin Anadolu’da köy ve kasabalara isminin verilmesi.

Not: Bunların dışında pek çok bilim dalı ile tarih bilimi arasında bilgi alışverişi sağlanmaktadır.

**TARİHİN KONUSU**

Tarih bilimine giriş konu anlatımı dersinin en önemli konusunu tarihin konusu oluşturmaktadır.

İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sebep ve sonuçları tarihin konusunu oluşturur.

Tarih bilimi, geçmişteki olayları inceleyerek toplumların ve devletlerin zaman içerisinde siyasal, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda geçirdikleri değişiklikleri ve diğer uluslara etkilerini ortaya koyar. Böylece geçmişin tecrübe ve birikimlerinin sonraki dönemlere taşınmasını sağlar.

Ayrıca, tarihin uluslar arası ilişkileri aydınlatması, günümüzdeki sorunların çözülmesine yardımcı olmaktadır. İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

**Olay Ve Olgu Nedir?**

Tarihi Olay Ve Olgu Örnekleri Olay ve Olgu Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Olay: Belirli bir süre içinde gerçekleşen, başlangıç ve bitiş zamanı ve yeri belli olan durumlara “olay” adını veririz.

**Tarihi Olayın Özellikleri Nelerdir?**

\*Gerçekleştiği zaman veya zaman aralığı bilinmelidir.

\*Gerçekleştiği yer bilinmelidir.

\*Olayın sebepleri ve sonuçları bilinmelidir.

\*Olayın üzerinden belli bir zaman geçmelidir.

\*Belgelerle kanıtlanabilir olmalıdır.

\*Olayların belirli bir ortaya çıkış kuralı yoktur.

\*Tarihi olaylar TEKRARLANAMAZ. Bu sebepten dolayı tarihi olaylarda deney ya da gözlem yapılamaz.

“Gelin Ankara Savaşı gözlemleyelim diyemezsiniz.”

Olgu: Doğruluğu kanıtlanmış, objektif ve somut olaylara “olgu” denir. Tarihsel olguların başlangıç ve bitişleri kesin değildir. Bir süreci ifade eder. Tarihçiler tarafından belirlenmiş başlangıç ve bitişleri yoktur.

Olay ve Olgu Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Tarihi olay ve olgu arasındaki farklılıkları şöyle özetleyebiliriz;

\*Olayların gerçekleştiği zaman bellidir. Ancak tarihsel olgular zaman içerisinde gelişir, kesin bir tarihi yoktur.bir süreci ifade eder.

\*Olaylar somut gerçekler, yaşanmış durumlardır. Tarihsel olgular ise soyuttur. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Zaman içerisinde, toplumla beraber yayılarak var olmuştur, o yüzden soyut bir durumdur.

\*Olaylar tek tek meydana gelirken tarihsel olgular, olayları bütün olarak anlatmak için kullanılır.

Tarihi Olay Örnekleri

Kanuni’nin ölümü

Kadeş Savaşı

Lozan Antlaşması

Selimiye Caminin inşası

Tarihi Olgu Örnekleri

Anadolu’nun Müslümanlaşması

Türkiye’nin ekonomik gelişimi

İslamiyet’in Türkler arasında yayılması

Osmanlı Devleti’nin yükselişi

**TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR**

Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikayeler şeklinde, abartılı biçimde ele alınır. Sebep -sonuç ilişkisi yoktur. Kurucusu Herodot’tur. Esfane ve mitlere yer verilir.

**Öğretici Tarih (Pragmatik):** Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karak­terini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır. Toplumlara tarihi bilgileri öğretmek için **yazılmıştır. Thukides kurucusudur.**

**Sosyal Tarih** : Olayların duygusal yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır.

**Neden – Nasılcı (Bilimsel) Tarih**: Olaylar, sebep – sonuç ilişkisi içinde, belirli kurallara göre araştırarak inceleyen tarih yazıcılığıdır. Günümüzde kullanılan tarih yazıcılığıdır.

**Kronik Tarih**: Her yılın olayları aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden arka arkaya sıralanır.

Not: Dünyada ilk kez tarih yazıcılığı Hitit Yıllıklarıyla(anal) başlamıştır.

**TARİH ÇEŞİTLERİ**

Zamana Göre: Tarihi olayların belirli bir zaman sınırları içerisinde ele alınmasıdır.

Örnek: İlkçağ uygarlıkları, ortaçağda Avrupa…

**Mekana Göre:** Tarihi olayların bir coğrafyayı içine alacak şekilde sınırlandırılmasıdır.

Orta Asya Türk Tarihi, Türkiye Tarihi…

**Konuya Göre**: Tarihi olayların bir konuya göre sınırlandırılmasıdır.

**Örnek**: Siyasi Tarih, Kültür Tarihi, Bilim Tarihi, Sanat Tarihi, Spor Tarihi…

**TAKVİM**

2 tür takvim bulunmaktadır.

Güneş yılı esaslı: 365 gün 6 saattir. Mısırlılar bulmuştur.

Ay yılı esaslı: 354 gündür. Sümerler bulmuştur.

**TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIĞI TAKVİMLER**

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı yazımıza Türklerin tarihte kullandıkları takvimlerden devam ediyoruz.

**12 Hayvanlı Takvim**: Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Moğollar v.s. tarafından kullanılmıştır. Başlangıcı yoktur.

Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır. ilk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Hic­ret

Başlangıç kabul edilmiştir. Türkler Müslüman olduktan sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. Türklerin en uzun süre kullandığı takvimdir

**Celali Takvim:** Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah zamanında ayrıca Harzemşahlar ve Babürler tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. Ömer Hayyam tarafından icat edilmiştir.

**Rumi (Mail)** Takvim: Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Osmanlılar’ da IV. Mehmet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Sadece mali alanda kullanılmıştır.

**Miladi Takvim**: Güneş yılı esaslıdır.1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar bulmuş, Yu­nan ve Romalılar geliştirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu (Milad – 0) başlangıç kabul edilmiştir.

Not : Aklınızda daha iyi kalması açısından bu takvimlerden sadece Hicri Takvim Ay Yılı Esaslı olup, diğer takvimler güneş yılı esaslıdır.

**TARİH BİLİMİNE GİRİŞ- TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI**

**A) TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK) DEVİRLER**

**TAŞ DEVRİ**

a) Kaba taş /Eski Taş/ Paleolitik Dönem

Bu dönemin genel özellikleri:

Tarih öncesi dönem tarihin en ilkel ve en uzun dönemdir.İnsanlar taşı yontmadan gündelik hayatlarında kullanmışlardır.

Avcılık ve toplayıcılık yapılmıştır, hayvan postlarından giysiler yapmışlardır. Tamamen doğaanın verdiklerini kullanışlar hiçbir şekilde üretim aşamasına geçememişlerdir.

Göçebe yaşam hakimdir.

Dünyada paleolitik döneme ait ilk izlere İspanya’daki Altamira, mağarasında rastlanmıştır. Türkiye’de ise Antalya Karain, Beldibi ve Belbaşı, İstanbul’da Yarımburgaz mağaralarında bu döneme ait izler görülür.

taş devri, Tarih Öncesi Dönem

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları tarih bilimine giriş

Bir Mağara Yerleşkesi

b) Yontma taş /Orta Taş / Mezolitik Dönem

Bu dönemin genel özellikleri:

1.Tarih öncesi olan bu dönemde insanlar obsidyen ve mikrolit gibi taşları şekillendirerek kullanmaya başlamıştır.

2. Mağara, ağaç kovukları ve kuytu yerlerde yerleşmeler görülür.

3. Avcılık ve toplayıcılık görülmüştür. Buna binaen göçebe yaşam vardır.

4. Ateş bu dönemde bulundu.

5. Kaya resimleri, insanoğlunun ilk sanat etkinlikleri olarak kabul edilir.

6. Bu çağ insanı tüketicidir. Üretim yoktur.

7. Orta Asya’da mezolitik döneme ait en eski yerleşim yeri Güney Tacikistan’daki Kuldura bölgesidir. Türkiye’de ise Antalya Beldibi, Ankara’da Macunçay mağaralarıdır.

c) Cilalı taş/ Yeni taş / Neolitik Dönem

Bu dönemin genel özellikleri:

1. İnsanlar havaların ısınmasıyla birlikte mağaralardan çıktılar.

2. Hayvanları evcilleştirildir.

3. Yerleşik hayat başladı.

4. İlk köy yerleşimleri kuruldu. Topraktan araç ve gereçler, bitki liflerinden de ilk dokumalar yapıldı.

5. İş sınıfı ortaya çıktı.

6. Üretim fazlası sonucu ilk ticari faaliyetler başladı.

7. çanak çömlek yapımı başladı.

8.İlk anıt mezarlar bu dönemde ortaya çıktı.

9. Toprak işlenmeye başlandı.

10.Bu dönemde Diyarbakır-Çayönü ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

**MADEN DEVRİ**

Bu dönemde insanoğlu sırasıyla bakır, tunç ve demir madenlerini işlemiştir. Sıralanışın bu şekilde olmasının temel nedeni; bu madenlerin işlenmesindeki kolaylıktır. Bu durumda bakırın tunçtan, tunçun da demirden daha kolay işlendiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda doğada daha çok bulunma durumudur.

**1. BAKIR DEVRİ**

1. Kalkolitik Devir (Taş Devri’nden Maden Devri’ne geçiş) olarak da adlandırılır.

2. İnsanın doğada ilk kullandığı maden bakır olmuştur. Bu dönemde bakırın yanı sıra altın ve gümüşü de işlediği tespit edilmiştir. Ancak yapılan araç ve gereçlerin genel olarak bakırdan yapılması bu döneme Bakır Devri adının verilmesine neden olmuştur.

3. Türkiye’de bu döneme ait merkezler Çorum’da Alacahöyük, Denizli’de Beycesultan, Çanakkale’de Kumtepe ve Truva, Samsun’da İkiztepe’dir.

**2. TUNÇ DEVRİ**

1. Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşıma Tunç (bronz) denir.

2. Tunçtan(Bronz) yapılan araç ve gereçler bakıra göre daha sağlam hale gelmiştir. Daha çok savaş araç gereçlerinde kullanılmıştır.

3. Bu dönemde İlk şehir devletleri ortaya çıkmıştır.

Bunların ardından Mezopotamya’da Sümer ve Akad, Anadolu’da Hitit gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır.

4. Türkiye’de bu döneme ait en önemli merkezler Ankara Ahlatlıbel, Kayseri’de Kültepe’dir.

**3. DEMİR DEVRİ**

1. Son maden devridir. Bu dönemin sonlarında yazının icadıyla tarihi devirlere geçilmiştir. Demirin işlenmeye başlanmasıyla birlikte gerek bakır; gerekse tunçtan daha dayanıklı veya daha kullanışlı araç ve gereçler yapılmaya başlanmıştır. Savaş araç gereçleri daha da sağlam hale gelmiştir.

2. Bu aynı zamanda daha etkili silahların yapılması anlamına da gelmektedir.

3. Demirden yapılmış silahlara sahip olan toplumlar, bakır ve tunçtan yapılmış silahlara sahip olan toplumlar karşısında üstünlük sağlamışlardır.

4.Bu devirde site devletlerinin sayısı artmıştır. Site devletleri arasında mücadeleler artmıştır.

5. Türkiye’de bu döneme ait en önemli merkezler Çanakkale’de Truva, Burdur’da Haclar, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük’tür.