**TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAYILMA ALANLARI**

1. **TÜRK LEHÇE VE ŞİVELERİNİN** *(Yakın ve uzak Lehçelerinin)* **SINIFLANDIRILMASI**

Modern Türk dili alanı, Balkanlar’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet'e kadar uzanan çok **geniş bir alandır**. Türk dilinin tarihî gelişim süreci içinde birtakım iç ve dış faktörlerle çeşitli **kollara, lehçelere** (diyalektlere) ayrıldığını daha önce ifade etmiştik.

Günümüzde Türk lehçelerinin büyük bir kısmı devlet dili, yazı dili, edebî dil, edebiyat dili, vb. statüsünde kullanılmaktadır: Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, **Kırgızistan Cumhuriyetleri;** Rusya Federasyonu içinde Tataristan, Başkurdistan**, Çuvaşistan, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes**, Dağıstan, Tuva, Saha (Yakut), Altay, **Hakasya Cumhuriyetleri’nde**, bu cumhuriyetlerin adıyla aynı adı taşıyan Türk lehçeleri bu sayılan cumhuriyet, bağımsız cumhuriyet ve/veya muhtar cumhuriyetlerde belirtilen statüye sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkleri, kendi yazı dillerini **kullanmaktadırlar.**

19. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Rusya bilim çevrelerinde önemi gittikçe artan **Türkoloji çalışmaları neticesinde,** çeşitli Türkologlar tarafından Türk lehçelerinin dil bilimi kriterlerine göre sınıflandırılması başlı başına bir mesele halini almıştı. Çeşitli Türk boyları tarafından konuşulmakta olan Türkçenin pek çok lehçe ve şiveye ayrılıyor olması, bu lehçe ve şiveler arasında göze çarpan birçok ses farklılıklarının ve gramer yapılarının bulunması Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında farklı görüşlere yol açmıştır. Avrupalı ve Rus Türkologlar kendi görüşlerine göre Türk lehçe ve şivelerinin sınıflandırılmasında değişik yollara başvurmuşlar ve farklı sonuçlara ulaşmışlardır.

Türk lehçelerinin sınıflandırılması meselesi ile ilk uğraşan araştırmacının 11. yüzyılda Divanu Lugat-it-Türk’ü yazan Kaşgarlı Mahmud olduğu anlaşılmaktadır. Eserinde kendi çağında yaşayan Türk boylarını doğu ve batı olmak üzere kabaca iki gruba ayıran Kaşgarlı Mahmud; Hakaniye adını verdiği doğu grubuyla **Karahanlılar, Kaşgar** ve **Balasagun** civarındaki yazı dilini kastederken **Karluk, Çigil, Yağma, Tohsı** ve **Uygur** lehçelerini de buna dâhil etmiştir. Kaşgarlı Mahmud’a göre batı grubuna bütün **Oğuz lehçeleri, Kırgız, Kıpçak, Peçenek** ve **Bulgar lehçeleri** girmektedir.

Çağdaş Türk lehçelerinin tasnif denemeleri 19.yüzyıl başlarından beri devam etmektedir. Bu tasnif denemelerinden **Berezin, Radloff, Ramstedt, Samoyloviç, L. Ligeti, S. E. Malov, Reşid Rahmeti Arat, Johannes Benzing, Karl Heinrich Menges, Talat Tekin, Claus Schönig** gibi Türkologların tasnif denemeleri önemlidir.

150 yılı aşkın bir süredir devam eden Türk lehçelerinin sınıflandırılması çalışmaları Türkoloji araştırmalarının gelişip yaygınlaşmasıyla yeni verilere ve bilgilere ulaşmış, bunun neticesinde Türk lehçelerinin yeni bir sınıflandırılmasının yapılması gerekli olmuştur. Günümüzdeki bilgilerimizle Türk lehçelerini 6 ölçüt çerçevesinde 12 gruba ayırmak mümkündür. Bu ölçütler şunlardır:

1. *r~z, l~ş* ses denklikleri.
2. Kelime başındaki *h* sesinin durumu.
3. Eski Türkçe söz içi ve sonundaki *d* sesinin durumu.
4. Çok heceli kelimelerin sonundaki -*ıġ* ses grubunun durumu.
5. İlk hecedeki -*aġ* ses grubunun durumu.
6. Kelime başındaki *t*- ünsüzünün durumu

**Bu ölçütlere** göre Türk lehçe ve şiveleri 12 gruba ayrılabilir:

1. *r/l* grubu

Tek temsilcisi Çuvaşçadır.

1. Kelime başındaki *h* sesini koruyan grup

Tek temsilcisi Orta İran’da konuşulan Halaççadır.

1. *ataḫ* grubu

Tek temsilcisi (Dolgan diyalekti ile birlikte) Yakutçadır.

1. *adak* grubu

Karagas diyalekti ile birlikte Tuva Türkçesi bu gruba girer.

1. *azak* grubu

Yazı dili olarak Hakasçayı (Abakan diyalekti) ve Sarı Uygurcayı bu grup içerisinde değerlendirebiliriz.

1. *taġlıġ* grubu

Kuzey Altay diyalektleri, aşağı Tuba, aşağı Çulım, Kumandu lehçeleri bu gruba girer.

1. *tūlu* grubu

Güney Altay diyalektleri (Telengit, Televüt) bu gruba girer.

1. *tōlū* grubu

Kırgızca bu gruba girer.

1. *taġlık* (Çağatay) grubu

Özbekçe ve Yeni Uygurca bu gruba girer.

1. *tavlı* (Kıpçak) grubu

Kazan Tatarcası, Başkurtça, Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, Kumukça, Karaçay-Balkarca, Karayca, Baraba Tatarcası, Kırım Tatarcası bu gruba girer.

1. *taġlı* grubu

Çin’de konuşulan Salar Türkçesi bu gruba girer.

1. *dağlı* (Oğuz) grubu

Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi (Kaşkay-Aynallu, Kerkük ve Erbil diyalektleri ile birlikte), Türkmence, Horasan Türkçesi, Özbekçenin Harezm-Oğuz diyalekti bu gruba girer.

1. **TÜRK DİLİNİN YAYILMA ALANLARI**

Türk dili bugün batıda Balkanların uçlarından, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar uzanan çok geniş bir alanda dağınık olarak konuşulmaktadır.

Türk dili; tarihî gelişim seyri içinde dilin kendi doğal yapısından kaynaklanan değişmeler yanında çeşitli coğrafî dağılımlar, farklı sosyo-kültürel çevrelerle ilişki gibi dış faktörlerle bütün dillerde olduğu gibi bir yandan değişmiş, bir yandan da kollara, lehçelere (diyalektlere) ayrılmıştır.

Günümüzde modern Türk dili alanı coğrafî ve lingusitik esaslarda 6 gruba ayırarak incelenebilir:

1. Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri
2. Güney-Doğu (Çağatay / Uygur - Karluk) Türk Lehçeleri
3. Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri
4. Kuzey-Doğu (Sibirya) Türk Lehçeleri
5. Çuvaşça
6. Halaçça
7. Güney-Batı Türk (Oğuz) Lehçeleri

1. Türkiye Türkçesi

2. Azerbaycan Türkçesi

3. Gagavuz Türkçesi

4. Türkmen Türkçesi

5. Horasan Türkçesi

Yukarıdaki beş lehçeyi *Oğuz grubu* Türk lehçeleri olarak kabul ediyoruz. Bu lehçeler içinde **Horasan Türkçesinin** yazı dili yoktur. Diğer Türk lehçeleri birer yazı dilidir. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi birbirine çok yakın lehçelerdir. Türkmen Türkçesi, Oğuz grubu içinde özellikli bir yere sahiptir ve Oğuz coğrafyasının en doğusunda yer alır. Dolayısıyla Doğu Türkçesine yakın ve temas hâlindedir.

***Türkiye Türkçesi****,* Oğuz grubu içinde konuşur sayısı ve **konuşurlarının dağılımlı coğrafyası** bakımından en büyük lehçedir. Türkiye Türkçesi; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, **Balkan ülkeleri olan** Yunanistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Romanya’da, **Batı Avrupa ülkeleri** ile Avustralya ve Amerika kıtalarında konuşulmaktadır. Türkiye Türkçesi yazı dili İstanbul ağzı temelinde şekillenmiştir. Türkiye Türkçesi Anadolu ve Rumeli ağızları olmak üzere **zengin bir alt diyalekt alanına** sahiptir.

***Gagavuz Türkçesi****,* Oğuz grubunun en küçük kolunu oluşturur. Oğuzcanın en batıda kalan bu kolunu konuşanların büyük bir kısmı bugün Moldova’nın güneyinde ve Ukrayna’nın güneybatısında yaşarlar. Ayrıca Bulgaristan, **Dobruca** ve Kafkaslarda da yaşayan Gagavuz toplulukları vardır. Gagauzlar Hristiyan Türklerdir. 20 Ağustos 1990’da Moldova’da **Gagavuz Yeri** adlı özerk bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin başkenti **Komrat**’tır. Devletlerinin resmî konuşma dilleri; Gagavuzca, Romence ve Rusçadır. Gagavuz Türkçesi aslında dil bilimsel açıdan baktığımızda Türkiye Türkçesinin bir ağzıdır. 1957’de Sovyetler Birliği içinde yazı dili olarak resmî statüsünü kazanmıştır, 1996’ya kadar Kiril harfleriyle yazılmıştır. Bugün Slavcanın yoğun etkisi altındadır.

***Azerbaycan Türkçesi***, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan ve en kalabalık olarak İran’da konuşulmaktadır (Tebriz ağzı, **Kaşkay-Eynallu** ağızları). Irak’ta konuşulan Kerkük Türkçesi de Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı olarak kabul edilmektedir.

19. yüzyılın ikinci yarısında Rus işgaliyle ikiye bölünen Azerbaycan’ın tarihinde Türkmençayı Antlaşması (1828) ile yeni bir dönem başlamıştır. Kuzey Azerbaycan, Rus hâkimiyetine girerken Güney Azerbaycan da İran hâkimiyeti altına girmiş, dolayısıyla Azerbaycan Türklüğü iki farklı fikrî, kültürel ve dinî çevrede yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır.İran’a bağlı olan Güney Azerbaycanlılar bölgenin resmî dili olan Farsçanın kuvvetli tesiri altında, İran kültürüyle iç içe yaşamaktadırlar.

***Türkmen Türkçesi*** yoğunlukla Türkmenistan’da, sonrasında ise **İran** ve **Afganistan’da** konuşulmaktadır. Türkmen Türkçesinin bir ağzı olan **Truhmen** Kafkasya’da, **Stavropol’dan Astrahan’a** kadar olan yörelerde konuşulmaktadır. Oğuz grubu içinde eski Oğuz Türkçesinin özelliklerini en iyi korumuş olan lehçe Türkmencedir. 11. yüzyıl Türk kaynaklarından itibaren “Türkmen”, **etnonimine** (etnik isimlendirme) kaynaklarda rastlanmaktadır. 1917’den itibaren Sovyetler Birliği içinde yer alan Türkmenistan, 1991’de birliğin dağılmasıyla 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanmıştır. Başkenti **Aşkabat** olan Türkmenistan bugün bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biridir. Azerbaycan Türkleri gibi Türkmenler de bugün Latin yazısını kullanmaktadırlar.

***Horasan Türkçesi***; İran’ın kuzey doğusunda, Horasan bölgesinde konuşulur. Yakın zamana kadar bu lehçenin Türkmencenin bir ağzı olduğu düşünülüyordu. Ancak Alman Türkolog G. **Doerfer’in** alanda yaptığı önemli çalışmalarla (1969) Horasan Türkçesinin de Oğuz grubu içinde diğer lehçeler gibi eş değerde özelliklere sahip bir lehçe olduğu ortaya konmuştur. Horasan Türkçesi, yazı dili olarak kullanılmamaktadır.

1. Güney-Doğu (Çağatay / Uygur-Karluk) Türk Lehçeleri

1. Özbekçe

2. Uygurca

3. Sarı Uygurca

4. Salarca

Bu gruba giren bu dört Türk lehçesinden özellikle **Özbek Türkçesi** ile **Yeni Uygur Türkçesi** doğrudan Çağatay Türkçesinin modern alandaki temsilcileridir.

***Özbek Türkçesi***, bugün büyük çoğunlukla Özbekistan’da, Kazakistan’ın güneyinde, Kuzey Afganistan’da, Tacikistan’da, Türkmenistan’da ve Çin’de konuşulmaktadır. Modern Özbek Türkçesi Çağataycanın devamıdır.

Çağatay yazı dilinde Özbekçe unsurlar, özellikle Çağataycanın son döneminde, Şeybani Hanlar Dönemi’nde, 18. yüzyıldan başlayarak görülmeye başlamıştır. 27 Ekim 1924’te SSCB içinde kurulan Özbekistan, 9 Eylül 1991’de bağımsızlığına kavuşmuştur. Özbekistan’ın başkenti **Taşkent**’tir.

***Yeni Uygur Türkçesi***; günümüzde Çin Halk Cumhuriyet’ine bağlı Şincan Özerk Bölgesi’nde (**Doğu Türkistan)** yaşayan Uygurlar tarafından konuşulmaktadır. Çin’in dışında Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da **Uygurlar yaşamaktadır.**

Uygurlar, Türk kültürünün **en parlak devrini yaşatan** Eski Uygur Türklerinin torunlarıdır. Uygurca ile Özbekçe birbirine oldukça yakındır. **Uygurca da** Özbekçe gibi Çağataycanın bir devamıdır. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar günümüzde **Arap alfabesini** kullanmaktadırlar.

***Sarı Uygurca****;* Çin sınırları içinde konuşulan, Güney-Doğu Türk lehçeleri grubuna dâhil edilen bir başka Türk lehçesidir. Sarı Uygurlar Çin’in **Kansu eyaletinde yaşarlar.** Dil özellikleri bakımından, Kuzey-Doğu Türk lehçelerinden olan **Hakasçayla** ve **Şorcayla** benzer özellikler gösterir. Sarı Uygurlar, bugün Türk dünyasında **dil kaybı**, **dil ölümüyle** karşı karşıya kalan Türk topluluklarından biridir. Gün geçtikçe pek çok iç ve dış etkenden dolayı Sarı Uygurlar arasında ana dil kaybı artmaktadır. Sarı Uygurların bir kısmı Moğollaşmış olup Moğolca konuşurlar ve kendilerini “**Şira Yugur”** diye adlandırırlar. Türkçe konuşan Sarı Uygurlar kendilerini “**Hara Yugur**” olarak adlandırırlar. Sarı Uygurların yazı dilleri yoktur. Bugün Sarı Uygurca; Çincenin, Moğolcanın ve Tibetçenin etkisi altındadır. Eski Türkçenin arkaik bazı özelliklerini taşıdığı için **Sarı Uygurca**, Türk dil tarihi çalışmaları içinde özel bir yere sahiptir. Eski Türk inancının etkisiyle Şamanist uygulamaları devam ettirenlerin yanında Sarı Uygurların büyük çoğunluğu **Budisttir**.

*Salar Türkçesi*; Çin’de **Xunhua-Salar** özerk ilçesinde, **Şincan’**da, **Kansu**’nun çeşitli yerlerinde yaşayan Salarlar tarafından konuşulur. Kendilerine ait bir yazı dilleri yoktur. Salarca, Oğuzca ile Kıpçakçaya has özellikleri bir arada bulunduran bir geçiş Türkçesidir. Müslüman olan Salarlar bugün yaşadıkları bölgelere 14. yüzyılda Semerkant’tan göç ederek gelmişlerdir. 2000 yılı nüfus verilerine göre Çin’de 104.503 Salar Türkü yaşamaktadır.

1. Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri

1. Tatarca

2. Başkurtça

3. Kırgızca

4. Kazakça

5. Karakalpakça

6. Nogayca

7. Karaçay-Balkarca

8. Kumukça

9. Karayca

10. Kırım Tatarcası

Çağdaş Türk dünyası içinde en kalabalık grup Kıpçak grubudur. Kıpçak Türkleri; coğrafî, kültürel ve sosyal açıdan birçok ortak unsuru bir arada bulundururlar. Bu Türk boylarının birçoğu tek bir boydan ayrılarak oluşmuştur. Yine bütün bu boyların Kıpçak boyları olarak değerlendirilmesinde coğrafya, tarih ve dil birliğinin mühim rolü olmuştur.

Modern Türk dili alanında oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Kıpçak lehçelerini coğrafî esasta üçe ayırabiliriz:

**İdil-Ural bölgesinde** konuşulan lehçeler, **Aral Gölü-Hazar Denizi** arasında konuşulan lehçeler ile **Hazar ve Karadeniz** arasında (Kafkaslarda) konuşulan lehçeler.

***Tatar Türkçesi****;* en çok Tataristan’da, sonra Başkurdistan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Çin, Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan, ABD, Tacikistan ve bazı Avrupa ülkelerinde, oldukça geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Rusya dışında kalan Tatarlar oldukça geniş bir alana yayılmış ve büyük bir diaspora oluşturmuşlardır. Tatarların çoğu günümüzde Rusya Federasyonu’na bağlı bir özerk cumhuriyet olan **Tataristan Cumhuriyeti**’nde yaşamaktadır. Bu özerk devletin merkezi **Kazan**’dır.

***Başkurt Türkçesi****,* Tatarcaya çok yakındır ve büyük çoğunlukla Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir devlet olan **Başkurdistan**’da konuşulur. **Başkurdistan’ın** başkenti **Ufa**’dır.

***Kazak Türkçesi;*** Kazakistan’da, Afganistan’da, Çin’de, Moğolistan’da, Türkmenistan’da ve Özbekistan’da konuşulmaktadır. 26 Ağustos 1920’de SSCB’ye bağlı olarak kurulan Kazakistan, birliğin dağılmasından sonra, 14 Aralık 1991’de bağımsız Türk cumhuriyetlerden biri olmuştur.

***Karakalpak Türkçesi,*** Sovyet Devrimi’nden (1917) sonra yazı dili olmuştur. Bugün çoğunlukla Özbekistan’a bağlı **Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti’**nde ve Kazakistan’da konuşulmaktadır. Karakalpak Türkçesi, Kazakçaya çok yakındır.

***Nogay Türkçesi****;* **Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’**nde, özellikle **Stavropol** vilayetinde, Dağıstan Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde konuşulmaktadır. Ayrıca Romanya’da ve Türkiye’de de küçük bir Nogay topluluğu bulunmaktadır.

***Kırgız Türkçesi****;* büyük çoğunlukla **Kırgızistan**’da sonrasında Özbekistan’da, Tacikistan’da ve Çin’de konuşulmaktadır. Kırgızlar, **adları Orhun yazıtlarında sık geçen** eski Türk boylarından biridir. Kırgızistan, 31 Ağustos 1991’de bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biri olmuştur; başkenti **Bişkek’**tir.

16. yüzyıla kadar Altaylarda yaşayan Kırgızlar, bu yüzyıldan sonra bugün yaşadıkları yerlere, **Issık Göl** civarına gelmişlerdir. **Kuzey-Doğu** grubundan Altayca ile yakın benzerlikleri olan **Kırgızca,** Kıpçak grubu lehçeleri arasında dil özellikleri bakımından ayrı bir yere sahiptir. Kırgızcanın en önemli özelliği, kuvvetli **dudak çekimine bağlı** (labial attraction) **yuvarlaklaşmadır.** Aynı özelliği Altay dilinde de görmek mümkündür.

Örnek:

***koyon*** “koyun”

***boyok*** “boya”

***töşök***“döşek”

***koldon-*** “kullan-”

***coldoş*** “yoldaş”

**döbö** “tepe”

**köldö** “gölde”

**tülkü** “tilki” gibi.

Dudak ünsüzlerindeki değişim örnekleri:

baypak>***paypak*** b>p değişimi (çorap)

balban>***palvan*** *b>p; b>v değişimi* (pehlivan)

bıçak>***pıçak*** b>p değişimi(bıçak)

bala>***pala*** b>p değişimi(çocuk)\*

\**Çelik, Fatih, Kırgızca ve Güney Sibirya Türk Lehçelerinde Ses Uyumunun Tipolojisi, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi (IJHE), Cilt:6, Sayı:14, Sayfa 470-490.*

***Kumuk Türkçesi****,* Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti sınırları içinde, başkent Mahaçkale’de konuşulur. **Kumukça** Sovyet Devrimi’nden (1917) sonra yazı dili olmuştur. Azerbaycan Türklerinden sonra Kafkasya’da yaşayan en kalabalık Türk topluluğu Kumuklardır. Bir Kıpçak lehçesi olan Kumukçada Oğuzcanın etkileri görülür.

***Karaçay-Balkar Türkçesi****;* Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde, Kuban Nehri yakınlarında ve Balkar-Kabartay Cumhuriyeti’nde konuşulur. Bu iki boy kaynaklarda ayrı zikredilmekle birlikte dil, tarih ve kültür bakımından bir bütünlük gösterir ve birlikte değerlendirilmesi gerekir. Rusya dışında Türkiye’ye göç eden Karaçaylılar da vardır. Karaçay-Balkar Türkçesi Sovyet Devrimi’nden sonra yazı dili olmuştur.

***Kırım Tatarcası****,* Kırım’da yaşayan Kıpçak kökenli (Tatar, Nogay) Tatarların diline verilen addır. Kırım Tatarcası aynı zamanda **Kırımçak** adı verilen **Kırım Yahudilerinin** de dilidir. Romanya’da Köstence’nin kuzeyindekonuşulan **Dobruca Nogaycası** ile aynı kentin güneyinde konuşulan **Dobruca Tatarcası** da **Kırım Tatarcasının ağızlarıdır.** II. Dünya Savaşı sonlarına kadar Kırım’da 200.000 kadar Tatar yaşıyordu. Savaş sonrasında bazı politik nedenlerle bütün **Kırım Tatarları** Özbekistan’a ve Sibirya’ya sürgün edildiler ve uzun yıllar orada yaşadılar. Sonraki süreçte bir kısmı Türkiye’ye göç etti. Kırım Tatarlarının anayurtlarına, Kırım’a dönmelerine ancak son yıllarda izin verilmiştir. Bu süreç günümüzde sekteye uğramıştır. Çünkü Ukrayna’ya bağlı **otonom** bir cumhuriyet olan **Kırım**, 18 Mart 2014 tarihinde Rusya tarafından hukuksuz bir şekilde ilhak edildi.

***Karay Türkçesi****,* Kıpçak grubunun en batısında konuşulan lehçelerinden biridir. Karay Türkçesi yerine **Karayimce** (*Karayim çoğuldur*) adlandırması da kullanılmaktadır. Bunlar **Musevî Türkler**dir. Köken bakımından yine Musevi olan Hazar Türklerine bağlanırlar. Karay Türkçesi; **Litvanya’da**, Batı Ukrayna’da, Kırım’da, Polonya’da konuşulur. Bugün Karay Türkçesi **dil ölümü, dil kaybı tehlikesi** ile karşı karşıya kalan Türk lehçelerinden biridir. Karaylar dillerini 1930’lu yıllara kadar **İbrani, Latin** ve **Kiril** alfabeleri ile yazmışlar. Karaylara ait eski pek çok dinî elyazması metin, doğal olarak İbranî yazısıyla yazılmıştır.

İstanbul’daki **Karaköy** ismi de Karaylardan gelmektedir.

1. Kuzey-Doğu (Sibirya) Türk Lehçeleri

1. Yakutça (Sahaca)

2. Tuvaca

3. Hakasça

4. Altayca

***Yakut Türkçesi****,* Türk dünyasının en kuzey-doğu ucunda Rusya Federasyonuna bağlı Saha-Yakut (**Yakutistan)** Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan Yakutlar tarafından konuşulur. Yakutistan’ın başkenti **Yakutsk** şehridir. Kendi cumhuriyetleri dışında Rusya’nın **Magadan** Bölgesi ile **Sahalin Adası**’nda da yaşayan küçük Yakut toplulukları vardır. Yakutlar kendilerini Saha (< yaka) olarak adlandırırlar. Yakut ismi onlara yabancı literatürde verilen isimdir. XIX. yüzyılın başlarına kadar Yakutçanın Türkçe olmadığı araştırmacılar arasında genel kabul gören bir görüştü.

Ancak 19. yüzyıl sonlarında bilim adamları tarafından alanda yapılan dil araştırmalarıyla Yakutçanın **Türk dilinin üst lehçelerinden biri** olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Yakutça birçok **arkaik özelliği ile** Türk dilleri içinde önemli bir yer tutar. Türk dili tarihi araştırmaları içinde de önemli bir yeri vardır. Yakutistan’dan daha uzak bir bölgede, **Taymır Yarımadası’**nda konuşulan, Yakutçanın ağzı olan **Dolgan diyalekti** Yakutçadan daha arkaik özellikler taşımaktadır. Yakutça Türk dilleri içinde en çok Tuvacaya yakındır. Ancak bununla birlikte iki lehçe arasındaki anlaşabilirlik ölçüsü fazla değildir.

Genel Türk dilinin gelişim sürecinden oldukça erken ayrıldığı, coğrafî bakımdan genel Türk dünyasından ayrı düştüğü için bugünkü Türk lehçelerine oldukça uzaktır. Moğol ve Fin-Ugor dilleriyle olan münasebetinden dolayı dilde yabancılaşma oranı da oldukça yüksektir. Yakutların resmi dini **Hristiyanlık** olsa da eski dinleri olan **Şamanizmi** aralarında yaşatmaktadırlar.

***Tuva Türkçesi***, ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu’na bağlı **Tuva Cumhuriyeti**’nde konuşulur. Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl’dır. Ayrıca Moğolistan Halk Cumhuriyeti’ne bağlı **Buryat Özerk Cumhuriyeti**’nde ve Çin’e bağlı **Şincan-Uygur Özerk Bölgesi**’nde de küçük Tuva toplulukları vardır. Tuvalar kendilerini **Tıva kiji** ya da **Tıvalar** olarak adlandırırlar. Bilimsel literatürde **Uryanhay, Soyot** veya **Soyon o**larak da geçerler. Tuva adı, tarihteki **T’opa** adıyla ilişkili olmalıdır. Doğu Hun Federasyonu’na bağlı olan **T’opalar,** Kuzey Çin’de 200 yıl süren **T’opa-Wei Devleti’ni** kurmuşlardır (4-6.yy). Tuvaların Tibet Budizmi (**Lamaizm**) ve **Şamanizm ile karışmış** yapıda bir dinleri vardır. Tuvaca, Eski Türkçenin arkaik özelliklerini taşıyan **özellikli bir Türk lehçesidir**. Tuvacanın **Karagas (Tofa)** ağzı da özellikli bir diyalekttir.

***Hakas Türkçesi***, Rusya Federasyonu’na bağlı **Hakasya Cumhuriyeti**’nde Yenisey, Abakan ve **Çulım** ırmaklarının orta mecraında yaşayan Türk boylarının konuştuğu Türk lehçesidir. Hakasya Cumhuriyeti’nin başkenti **Abakan**’dır. Hakasça konuşan Türklerin asıl çoğunluğunu **Sagay, Beltir, Kaç, Koybal, Kızıl** ve **Şor** grupları oluşturur. Hakas Türkçesi yazı dili, bu bölgelerde 1944 yılına kadar bir yazı dili olan **Şor Türkçesinin** yerini almıştır.

***Altay Türkçesi*** *(Altayca)*, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Cumhuriyeti’nde konuşulur. Altay Cumhuriyeti’nin başkenti **Gorno-Altaysk** **(Dağlık Altay)’tır.** Altaycanın güney ağızları **Oyrot, Telengit, Teleüt** ve kuzey ağızları **Tuba, Kumandı, Çalkandı**’dır. Altayca, Sovyet Dönemi’nde 1922’de yazı dili olmuştur. Altayca 1948’e kadar **Oyrot Türkçesi** (**Oyrotça)** olarak adlandırılmıştır.

1. Çuvaşça

Türk dilinin tasnifinde kendi başına bir grup oluşturan lehçe, ***Çuvaş Türkçesi***dir. Daha önce de belirttiğimiz gibi genel Türk dili ile Çuvaşçanın gelişimi birbirinden tamamen ayrı kollarda olmuştur. Ana Türkçenin kardeşi, Ana Bulgarcanın devamı olan Çuvaşça bir r / l Türkçesidir. Çuvaşça bir r / l dili olarak, z / ş Türkçesini oluşturan lehçelerden farklı özellikler taşır.

Çuvaşça **Eski Bulgar Türkçesinin** bugünkü mirasçısı olarak kabul edilir. Çuvaşlar, **İdil-Ural Türklüğü** içinde sayılmaktadır. Çuvaşlar günümüzde ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu’na bağlı **Çuvaşistan’da** yaşarlar. Çuvaşistan’ın başkenti **Şupakşar** (**Çebok-sarı**)’dır. Tataristan ve **Başkurdistan’da da** yaşayan Çuvaş Türkleri vardır. Çuvaşlar, **Ortodoks Hristiyanlar**dır. Çuvaşların yaşadıkları bu bölgelerde çok eski çağlardan itibaren **Fin-Ugor halklarıyla** münasebetleri olmuştur. **Çuvaş adına** ilk olarak 16. yüzyılda yazılmış bir Rus kaynağında rastlanmıştır. **Önce Müslüman olan Çuvaşlar,** Rusların misyonerlik faaliyetleri sonucunda **Hristiyanlaştırılmıştır.**

Çuvaşça gerek **Moğolcaya** yakınlığı gerekse **Fin-Ugor** dilleriyle olan münasebeti bakımından Türk dilleri içinde ayrı bir yer tutar. Bugün Çuvaşçanın oldukça farklılaşan yapısı yüzünden, Çuvaşça ile diğer Türk lehçeleri arasında **anlaşabilirlik oranı** oldukça düşüktür. Çuvaşçanın Türk dilinin bir lehçesi olduğunun kabul edilmesi bilim çevrelerinde uzun tartışmalardan sonra gerçekleşmiştir. XIX. yüzyıl sonunda birçok araştırmacı **Çuvaşçayı** bir Fin-Ugor dili olarak saymıştır. Ancak XX. yüzyıl başında gelişen modern dil araştırmaları sonucunda Çuvaşçanın Türkçenin bir lehçesi olduğu ispatlanmıştır. Çuvaşça bugün Türk dilleri arasında **bir üst-lehçe konumundadır** ve lehçe tasnifinde ayrı bir grupta değerlendirilmelidir.

1. Halaçça

Orta İran’da konuşulan bir Türk lehçesi olan **Halaçça** yakın tarihte Alman Türkolog G. **Doerfer** tarafından keşfedilmiştir (1968). Eski Türkçenin birçok arkaik özelliğini taşıyan özellikli bir Türk lehçesi olan Halaçça sahip olduğu dil özellikleri açısından modern Türk lehçeleri içinde müstakil bir grup içinde yer alır. Halaççanın bir yazı dili yoktur.

**Halaç Türkçesi**, günümüzde son nüfus verilerine göre İran’da yaşayan 28.000 Halaç Türkü tarafından konuşulmaktadır.

Halaçça, İran’da İran dillerinin ve **Oğuz Türkçesinin** (Horasanca) tesiri altında, bünyesinde **arkaik özellikleri taşıyan** ve varlığını sürdüren bir Türk lehçesidir. Halaçların ataları olan **Argular,** ilk olarak merkezî Asya’da (759-780 tarihli) Mani kaynaklarında zikrediliyor. VIII. ve XI. yy arasında **Argular**, Halaç adını kendilerine kazandıran **Oğuz Halaçlarıyla** yakın yaşıyorlardı. Moğol akınlarıyla İran’a geldiler. İran’da kaynaklarda ilk 1370’te zikredilirler. Bunların bir kısmı Kaşkay’da kaldı, ancak onlar asimile oldular.

1. TÜRKOLOJİ NEDİR?

**Türkoloji;** (=Osm. Türkiyat, Fr. Turcologie, Alm. Turkologie, İng. Turkology; **Türklük Bilimi, Türklük Bilgisi**) Türklerin tarihini, dilini, edebiyatını, etnogtafyasını inceleyen bilim dalıdır (Akar, 2005: 40).

Türkoloji "**Türklük bilimi**" demektir. Bu bilim dalı içine "Türk dili, edebiyatı, folkloru (halk bilimi), Karagöz, orta oyunu, halk oyunları, halk edebiyatı, etnografya, tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar, resim, minyatür, nakış ve Türk musikisi" girer. Bu tür çalışmalar yapan bilim adamları ve araştırmacılara "**Türkolog**" adı verilir (Gülensoy, 1998: 213).

**Türkoloji’nin ilk eseri**, Karahanlı Dönemi’nde yazılmış olan dil, edebiyat, tarih, coğrafya ve etnografya gibi alanlarda verdiği bilgilerle Türklük bilgisinin karşılaştırmalı ve tarihî çalışmalarına birinci derecede kaynaklık eden **Dîvânu Lügâti’t Türk’tür.** İlk Türkolog da bu eseri hazırlayan **Kaşgarlı Mahmud** olarak kabul edilmektedir.

Türkoloji’nin Batı’daki tarihi ise Türklerin Avrupalılarla ilk temasına kadar dayandırılabilir. Avrupalılar, Hunların Avrupa’da siyasî hâkimiyet kurmalarından sonra yeni tanıdıkları bu halkın dilini, kültürünü öğrenmek amacıyla bu alanda çalışmalar yapmışlardır. Bu konudaki eserleri tüccarlar ve din adamları yazmaya başlamışlardır. XIV. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin **Codex Cumanicus** Türk yurtlarını ziyaret edecek Batılılara Türkleri tanıtan ilk kitap olarak bilinmektedir.

Niğbolu Savaşı’nda (1396) Osmanlı ordusuna esir düşen Alman **Hans Schiltberger**’in hazırladığı **Reisebuch** adlı eser 1460’ta yayımlanmıştır. Bu eser Codex Cumanicus’tan sonra Avrupa’da basılan ilk Türkçe eserdir.

Türklere esir düşen İtalyan **Pietro Ferroguto**’nun yazdığı **Grammatica Turca** (= Türk Grameri) [1611] Türk dilinin ilk sistemli gramer kitaplarından biri sayılır. Ayrıca Çin, Arap, Fars, Bizans kaynakları ve tarih boyunca **Türklerin etkileşime geçtiği** diğer milletlerin tarihî kaynaklarında da Türkler hakkında bilgilere rastlanır.

**Dünyada ilk Türkoloji kürsüsü** 1795’te Paris’te **Ecole des Langues Orientales Vivantes**’te kurulmuştur. Ayrıca **Strahlanberg**, Vilhelm **Thomsen**, Wilhelm **Radloff,** **Ramstedt,** Ligeti, **Yadrintsev,** **Klementz,** Otto Donner, Aurel Stein, **Albert von le Coq,** Annamarie von **Gabain**, Janos **Eckmann**, Martti Rasanen, **Gerhard Clauson**, Gerhard Doerfer, Lars Joahnson, **Louis Bazin**, **Andreas Tietze** ve **Armin Vambery** gibi Türkoloji’ye katkıda bulunmuş birçok yabancı Türkolog vardır.

Türklerle ilgili bilgi kaynaklarının çoğalması ve bu konularla ilgilenenlerin artmasıyla, Türklük Bilimi çalışmaları XVIII. – XIX. yy.da hız kazanmaya başlamıştır. Bizde Türkoloji’nin XIX. yüzyıldan sonraki önemli temsilcileri şunlardır: Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Fuat Paşa, Ali Suavi, Şemseddin Sami, Veled Çelebi, Bursalı Tahir, Ahmet Mithat Efendi, Abdurrahman Fevzi Efendi, Necip Asım, Ziya Gökalp vs.

Türkiye’de Atatürk’ün direktifiyle 1924’te Mehmet Fuat Köprülü tarafından **Türkiyat Enstitüsü’**nün kurulması ile Türkoloji araştırmalarının merkezi Türkiye olmaya başlamıştır. [Atatürk](https://www.bilgicik.com/yazi/ataturk/)‘ün, özellikle Türk dili, tarihi ve coğrafyası üzerinde araştırmalar yapılması için **Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi**, **Türk Dil Kurumu** ve **Türk Tarih Kurumunu** kurması, Türkoloji ile ilgili çalışmalara çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca günümüzde tüm bu kurumlara ek olarak **Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü**, Türkoloji ile ilgili **araştırma merkezleri**, pek çok **üniversitemizin** Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri Türkoloji çalışmalarına katkı sunmaktadır.

Türkoloji alanında ülkemizde Ahmet Caferoğlu, Reşit Rahmeti Arat, Sadettin Buluç, Tahsin Banguoğlu, Ahmet Cevat Emre, MecdutMansuroğlu, Saadet Çağatay, Hasan Eren, Ahmet Temir, Zeynep Kormaz, Necmettin Hacıeminoğlu, Faruk Kadri Timurtaş, Hüseyin Nihal Atsız, Sadri Maksudi Arsal, Zeki Velidi Togan, Muharrem Ergin, Şinasi Tekin, Mustafa Canpolat, Talat Tekin, Ahmet Bican Ercilasun, Osman Nedim Tuna, Osman Fikri Sertkaya, Kemal Eraslan, Semih Tezcan, Nuri Yüce, Mertol Tulum, Hamza Zülfikar gibi birçok araştırmacının önemli çalışmaları vardır.