Dergiye abone olmak için aşağıdaki belirtilen abonelik bedelini İletişim Yayınları’nın ilgili banka veya PTT posta çeki hesabına yatırmanız ve dekontu (veya fotokopisini) şu adrese göndermeniz yeterlidir:

İletişim Yayınları
Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han, No: 7/2
Çağaloğlu, Eminönü 34122 İstanbul
Tel. 0212 516 22 60 Faks 0212 516 12 58
e-mail: tarihloplum@iletisim.com.tr

Adınız, adresinizi, posta kodunuzu ve aboneliğinizin hangi sayıdan başlamasını istediğiniz lütfen belirtiniz.

Abonelik Bedelleri
Yurtiçi: 25,00 TL
Avrupa-Ortadoğu: 25 Euro
Amerika-Avustralya: 30 Dolar

Hesap Numaraları:
İş Bankası Çağaloğlu Şubesi (Şube Kodu: 1095)
TL Hesap No : TR81 0006 4000 0011 0950 3692 43
Dolar Hesap No : TR13 0006 4000 0021 0953 1769 63
Euro Hesap No : TR33 0006 4000 0021 0950 0314 75
Posta Çeki Hesap No : 255 661
İçindekiler

5-6 Sunuş

7-36 Osmanlı mahkemelerinde şüpheli zehirlenme vakaları, adli tıp pratikleri ve tıbbi deliller
EBRU AYKUT

37-69 Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman emperyyalizminin kültürel tezahürleri: Emperyal projeyi tahkim eden tablolar
FUNDA BERKSOY

71-128 Cumhuriyet’in kuruluş dönemi Türk milliyetçiliği karşısında Anadolu Mecmuası
METE ÇETİK

129-154 Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde kamu sağlığı siyaseti ve öjenik
MURAT ARPACI

157-174 Profesyonellinin erken çağında sıradışı bir fabrika takımı: Adalet (1946-1965)
SEYECEN TUNÇ
BELGE / BAĞLAM

175-199 Karamanlıca Aktis gazetesi örneğinde Balkan Savaşı'nda Osmanlı Rum basınında mezialim propagandası
STEFO BENLİSOY

TARTIŞMA / ELEŞTİRİ

201-221 “Sefaletten ihyaya”: Türkiye işçi sınıfı tarihi ve E.P. Thompson
Y. DOĞAN ÇETINKAYA

223-226 Özetler

227-230 Abstracts
Giriş

Nüfusun eş zamanlı olarak hem siyasetin hem de tıbbın bir nesnesi haline gelmesi, modern siyasayı ve toplulukların geçirdiği modernleşme biçimlerini anlamak açısından tartışılması gereken bir noktadır. Nüfusun ve yurtaşların bedenlerinin siyasal birer birim olarak kavramdığı ve toplumda bireylerin artık bir tür olarak siyasal stratejiler içinde yer almaya başladığı süreçte yakından bakmak aynı zamanda modern kurumların (devlet, bürokrasi, bilim, eğitim vs.) birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu kurumların o toplumdaki bireylerle temas biçimlerini de yeni bir düzlemde (siyasetin eklemıldığı bir düzlem) tartışmak anlamına gelmektedir. Modern toplumlarda nüfusun ve bedenin siyasallaşması hem mikro (normalleştirici söylemeler, tip, aile vs.) hem de makro (devlet ve kurumlar) zeminlerde işleyen süreçlerin iç içe geçmişmesiyle gerçekleştirmişdir. Nüfusun tıbbı bir bakış içinde kavramması ve bedenin faaliyetlerinin (cinsellik, üreme vs.) sürekli olarak müdahaleci bir siyasal alan içerisinde konumlandırılmasında bu kurumların etkisi büyütür. Nüfusun kendi başına değer ve zenginlik kaynağı olarak görülmesi ve bürokratik bir gövdeye yaslanan ulus devletin inşası, toplumsal bedeni siyasetin başlıca nesnesi haline gelmiştir. Homojen bir toplum yaratma arzusu, nüfusun biyolojik varlığın yöneltik politikaları çoğaltmış (kamu sağlığı, kamusal hij-

(*) 1923-46 arasında yayımlanmış birincil kaynaklardan yapılan alıntılarla yer alan yazım hataları düzeltilememiştir.

yen, beden terbiyesi vs.); ulus devletler kendine özgü nüfus ve beden politikaları üretmiş ve uygulamıştır.


**Kamu sağlığı siyaseti, sosyal hijyen ve milli çıkár**

Modern temizlik siyaseti; suların kontrol alma alınmasından, kamusal ve özel alanlardaki hijyene kadar ciddi bir denetimin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ruth Rogaski bu süreci "hijyenik modernite" olarak tanımlar. Temizlik anlayışının kültürel tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Georges Vigareollo ise 19. yüzyıldan itibaren gelişen bu hijyenist söylemin yeni beden imgeleri ürettiğini ve "derinin bütününe daha derli toplu ve daha duyarlı bir baksı" verdiğini belirir. 19. yüzyılda kadar banyo gibi sıradan bir temizlik faaliyetinin bile bede-


Türkiye'de hijyen ve kamu sağlığı söyleminin iç içe geçmesi, ilkin "hifzîssizlîhâ" kavramı içerisinde anlaşılabilir. "Hifzîssizlîhâ" kavram olarak, hifz (koruma) ve sîhhat (sağlık) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve hem hijyen hem de sağlık bilgisi anlamalarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Kavram genel itibariyle "sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin bütünü" gibi kapsayıcı bir tamlama kullanılmaktadır ve tüm bu anlamalarıyla cumhuriyetin biyopolitikasının önemli bir bileşenidir. Öncesinde Osmanlı Devleti'nde, özellikle 1880 ve 1890'ların, hifzîssizlîhâ mesesi konusunda ciddi bir bilincin gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. 1913 tarihli il-köşketim programına "hifzîssizlîhâ" dersinin girmesi bu konuda dikkat çekici bir gelişmedir.

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde ise hijyen, bedensel sağlık ve genel olarak hifzîssizlîhâ mecesesinin Türklük ve milli çıkar vurgusuyla diyalog halinde olduğunu görür. Kendine özen gösterme eyleminin vatandaşlık görevinin önemli bir parçası olmasi, beden ve ruh hijyeninin temel bir ahlaki yükümlülük haline gelmesi ve devletlerin vatandaşlık normunun önemli bir parametresidir. 1925 tarihinde yayınlanmış olan Kız ve Erkek Çocuklar İçin Dârstur-ül Ahlâk isimli anonim bir kitapçık bu görevi kısa ve öz

13 Corbin, Alain, a.g.e., s. 168.
19 Üstel, Füsun, Makbûl Vatanlaşmın Peşinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.75-78.
ni zayfaltığına dair inanc yavaş yavaş değişir. Modern insan bir yöntle kendini “kirden, atktan, pişlikten tıksınme” duygusu üzerinden tanlar; kişili ve öğrenc olmadan ayrılmak özelliğinin bir parçası haline gelir. Norbert Elias uygurılık sürecinin davranışsalardaki karşığını anlattığını çalışmalarında, temiz-kirlili bir arımı vurgu yapır bir anlayışın sofra adabı gibi gündelik alışkanlıklara sizdikini anlar.6 İlgrenç olanın yadsımmasını gündelik hayatın ve modern bireyin kimliğinin sıradan bir parçası haline gelir. Arınma hem bireysel, hem toplumsal, hem de politik olarak öz gösterilmesi gerekten bir konudur ve kötükokuların giderilmesi hava akımlarını gözlemlemeyi ve denetlemeyi bir uğraş haline getirir.7 Bedenin arınması ve su ile temizlenmesi, sağlamlığın bir göstergesi olarak sağlık bilgisi ve halk sağlık metinlerinde yer edinir. Suyun kullanımı ve hijyen bilgisi, sağlıkın korunması açısından halkın eğitimline yönelik araçlardan biri olur.8 Hijyen zorunlulukları ve ahkahl kayıqları arasında kurulan bağlar, bakireliğin doyal ve saf kokular yayıldığında9 dair gelişen “temizlik” vurgulu söylem; modern hijyen söyleminin kimlik, cinselligi ve ahkahlı özelliğinin inşasına nasıl sizdikini önemli göstergelerdir.

Hijyenist söylemin gelişimi mekânlara, mahremiyete ve beden bakım dönüşümüne eklemlenerek ilerler. Modernite, hijyen ile kamu sağlığı alanları arasındaki geçişlerin hızlı gerçekleştiği ve bu kavramların sıklıkla aynı anlamına gelecek bir biçimde kullanıldığı bir paradigmaşr yerleştirmiştir. Vigarello’nun belirttiği üzere, “hijyen artık sağlığı niteleyen bir sıfat (kavram Grekçede sağlıklı olan anlamındaki hygenos’tan gelir) olmaktan çıkmış, sağlığın bakımını kolaylaştırın düzeyek ve bilgilerin toplama verilen ad olmuştur”.11 Hijyen kamu sağlığı açısından kritik önemdedir ve gidecek merkezi politikaların bir parçası haline getirilir. Ev ve kent düzeni bedene gösteren modern hassasiyetin bir parçası olarak gözden geçirilir.12 Hij-

---


9 Corbin, Alain, a.g.e., s. 213.

10 Corbin, Alain, a.g.e., s. 243.


12 Vigarello, Georges, a.g.e., s. 307.
Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde kamu sağlığı siyaseti ve öjenik (1923-1946)


20 “Kız ve Erkek Çocuklar için Düstur-ül Ahlak”, İstanbul, 1925, s. 4.
23 Annelere Nasihat, s. 3.
24 Reşit Galip, Çocuk Bakımı Öğüleri, Maarif Vekaleti, 1929, s.19-20.
25 Reşit Galip, a.g.e., s.4.
nin hayati bir unsurу; çok çocuk doğurmak ve sağlıklı büyümek ise saygıyla hak etmenin bir koşuludur. Reşit Galip, kitabımda şu ifadelerle bitirir: “Yarattı-
lanın sınırlı olduğu veya gebelikle mani hastalığı olmadığını halde çocuk edinemek-
ten kaçınan kadın saygısı layık değildir. Vatanın şenlenmesini, yükselsesi-
ni ve kuvvetlenmesini istiyen Türk kızları ve delikanlıkların büyük günlerinde
biri birine, biri babanın yerini tutacak, üçüncüüsü muharebelerde millet için
şansını en üst binlerce vatan evlatlarının bırakıldığı boşluğu dolduracak, dö-
düğünden de Türk milletinin sayısunun artıracaktır.”26 Benzer bir biçimde, Be-
sim Ömer Nüfus Siyasetinde Çocuk Yetiştirme başlıklı eserinin başında, “yas-
mak isteyen milletler çok ve sağlam çocuk sahibi olmak istiyorlar”27 dedik-
lenen sonra, ideal çocuğun “ne olmaması” gerektiğini ögütler: “İstiklal çocuku,
Cumhuriyet evladi iğri bachak, çirk karnlı, boş kafalı olmamalıdır.”28 Şevket Süreyya da Kadro dergisinde yazdığı; ilk, doğurganlık, nüfus artırı-
mnın öneminin ilişkili olarak kompoze ettiği makalesinde şu sözleri nakle-
der: “...Anadolu Türkü mütereddi bir ilk değildir ve Türk kadın çocuk doğu-
ran ve doğurmayı seven bir kuvvet.29 Aydemir’e göre zaten Türk millet-
inin irsaldır bir niteliği olan doğurganlık, milli bir mesele olarak devlet siyas-
etiyle birleşirse ortaya “şen ve kalabalık bir Türk milleti” çıkacaktır. Yaz-
ara göre, mutlu bir milletin üremesi ancak uygun devlet politikaları ile mümkün-
dır: “...Türk çocuğunun korunusu ve bu suretle Türk milletinin zinde, 
şen ve kalabalık bir hale gelşi, şeye bir milli davadr kı, bu dava ancak, bütün
millet işlerinin, milli bir devlet ve siyaset sisteminin, içinde ve onlarla ber-
aber küll halinde alınabilir.”30

Nüfus siyasetinin sadece bir bollaştırma değil, “ideal” ve “kaliteli” nesiller
yaratacak şekilde bir bollaştırma olarak düşünülüğünü söylemek mümkün.
Sıhhat bilgisi, hijyen ve teribi her açından kaliteli bireylere yetiştirerek için
elzemdir. Dönemin önemli siyasi figürlerinden Selim Sırrı Tarcan’ın çocuk
terbiyesine bakışını tam da bu bağlam oluşturur. Beden sağlığının en önemli
yolu temiz ve açık havadır diyen Tarcan, bunu şöyle açıklar: “Açık hava
çoçukları gurbuz yapar. Temiz hava derimize renk verir, bize yarar... Kapa-
lı yerlerde büyütlen çocukların renkleri solar.”31 Tarcan bu Giriş polikten
sonra hijyenin, iyi beslenmenin, boy ve ağırlığı sürekli ölçülen ideal stan-

26 Reşit Galip, a.g.e., s.51.
27 Besim Ömer, Nüfus Siyasetinde Çocuk Yetiştirme, Ahmet Ihsan Matbaası, İstanbul, 1930, s. 5.
28 Besim Ömer, a.g.e., s.7.
30 Süreyya, Şevket, a.g.e., s.31.
31 Tarcan, Selim Sırrı, Çocuklara Sağlık Öğüleri, İstanbul, 1935, s.3.
Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde kamu sağlıklı siyaseti ve öjenik (1923-1946)


Hizsizsinhanın yalnızca tıbbi bir mesele değil, toplumsal, kültürel ve politik kaygıların bir parçası olduğu Sihhat Yolu isimli kitapta görülebilir. Teşrihin tip bilimi açısından önemi, hastalıklara yakalanma sebepleri, hastalıklardan konunun yollan gibi konuları işleyen Sihhat Yolu’nun yazar Refet, kitabında hizsizsinha meselesine geniş bir bölüm ayırır. Refet, hizsizsinhayı “in-

32 Tarcan, a.g.e., s.27.
33 Ünver, Süheyl A., a.g.e., s.6.
34 Ünver, Süheyl A., a.g.e., s.6.
35 Ünver, Süheyl A., a.g.e., s.8.
36 Ünver, Süheyl A., a.g.e., s.8.

Erken Cumhuriyet döneminde kamu sağlığı ve kamusal hijyen siyaseti açısından önemli bir dönemece "Umumi Hizfissihha Kanunu" nın kabul edilmesidir. 1930 tarihinde kabul edilen, 309 maddeden oluşan ve hizfissihha meselesinin merkezi politikaların somut bir bileşeni haline getirilmesi açısından kritik bir ómene sahip olan "Umumi Hizfissihha Kanunu" 42 erken Cumhuriyet döneminin en kapsamlı kanunlarından biri olarak uygulamaya konulmuştur. Kanun, nüfusun bütün kesimlerini içine alacak biçimde

---


38 Refet, a.g.e., s. 209.

39 Refet, a.g.e., s. 209.

40 Refet, a.g.e., s. 224.

41 Refet, a.g.e., s. 224.

42 "Umumi Hizfissihha Kanunu", Kanun No: 1593, Resmi Gazete, sayı: 1489, 6 Mayıs 1930.
topyekün bir sıhhat ve hijyen öngörerek detaylı bir şekilde hazırlanmıştır ve mekansal olarak (şehirler, kazalar, mahalleler, simrlar, sahiller, gemiler, demiryolları, maden suları, kaplıcalar, mecralar, mezarlıklar, evler, hanlar, oteller, okullar, iş yerleri, genelevler, hapishaneler) o denli kapsayıcıdır ki devlet sıhhi normlarıyla toplumun bütününü denetlemeyi tasarlamaktadır. "Umumi Hızıssıhha Kanunu" nun 1. maddesi şu şekildedir: “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzir amillerle mücadele etmek ve.mustakbel neslin sıhhatlı olarak yetişmesini temin ve halkı tibbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.” 43 Bu madde de gördüğümuz üzere kanun hastalıklar karşısında milleti bir bütün olarak tahayyül etmekte (“milletin sıhhatine zarar veren”) , gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesini devlet politikasının bir parçası haline getirmekte (“mustakbel neslin sıhhatlı olarak yetişmesini temin”) ve bir bütün olarak toplumun sağlığını güvence altında almayı devlet hizmeti olarak görmektedir.


Bu dönemde kamu sağlığı; devletin iskân, tabiiyet, emek ve eğitim politikasının önemli bir parametresi haline gelir. 1934 tarihinde çıkarılan “İskân Kanunu”nda, tipki askerlik, iktisat, kültür ve siyaset gibi, “sıhhat” da bir bölgenin devlet tarafından boşaltulmasına sebep olabilecek nedenlerden biri ola-

43 “Umumi Hızıssıhha Kanunu”, maddé 1.
44 Bzk. Üçüncü Bap; “umumi kadınlar hakkında ahkam” ve Onüncü Bap; “mezarlıklar, ölülerin define, mezardan çıkarılması ve nakli”.

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar • Sayı 17 • Bahar 2014 • 137

Üremenin siyasallaşması, müstakbel neslin hifzîssihhasi ve öjenik

Cumhuriyet kamu sağlığı konusunda adımlar atarken, bu konudaki ulusalrarası gelişmeleri de başından itibaren yakından takip etmiştir.\(^{50}\) 1930’lar sa-

\(^{45}\) “İşkan Kanunu”, madde 2, Kanun no:2510, Resmi Gazete, 21 Haziran 1934.

\(^{46}\) “Ecnebilerin Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun”, madde 10, Kanun no:3529, Resmi Gazete, 16 Temmuz 1938.


\(^{48}\) Talebe Klavyuzu, Marifet Basimevi, İzmir, 1939, s. 40.

\(^{49}\) Frik, Feridun, Türkiye Cumhuriyetinde Tıp ve Hifzîssihha Hareketleri 1923-1938, Leverkusen, 1938, s. 5-6.

dece “Umumi Hıfzisıhha Kanunu” gibi kanunlarla kamu sağlığı ve hijyenist söylemin kurumsallaşması anlamında değil, nitelikli nüfus tartışmalarının da ciddi bir biçimde yükseldiği yıllardır. Öncelikle, bu dönemde nüfus konusuna değinen hem çevirileri 51 hem de telif eserlerde bir patlama yaşanmışımı söyleyebiliriz. İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yapılan çevirilerin ana teması nüfusun devlet ve ulus açısından önemli, nüfusu artırma yolları, nüfusun ve irkın nasıl korunacağı, nüfus kuramları, dünyadaki nüfus hareketlilikleri, savaşın nüfusa etkisi, nüfus politikaları açısından istatistigi önem ile iktidar politikaları gibi başlıklar oluşturumaktadır. Hem 1930’larda Batı’daaki nüfus tartışmalarının hem de bunun cumhuriyet bürokrasisi underindeki etkilerini anlamak açısından, bu dönemde çeviri için tercih edilen metinlerin içeriğine kısaca bakmakta yarar var.


52 Boverat, Fernand, Avrupa Nüfusunun İstikbalı, Hapikimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1932, s. 9

53 Würzbürger, E., Umumi Harbin Nüfus Hareketlere Tesirleri, Hapikimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1932, s. 3-4.

Eski Yunancada anlama “işi tut” 59 olan öjenik (eugenics) tartışması, Platon’a kadar götürülebilir. Platon, Devlet kitabıında evlilik üzerine olan diyaloglarının yer aldığı bir pasajda hayvan cinslerinin “en iyilerini” çiftletir-
me yönteminin insanlarda da uygulanmasını gerektirmesi ifade eder ve diyolo-
gün devamında insanların evliliği konusunda şu sözleri söyler: “Üzerinde
anal ragazımız ilkelere göre, her iki cinsinde en iyilerinin en fazla, en kötı-
lerinin de en az çiflesmeleri gerekir. Ayrıca en kötülerin de, en iyilerin-
çocuklarını büyük milyarlar ki, sürünün cinsi bozulmasın.”60 Modern anlamda
ise ilk kez Francis Galton (1822-1911)61 tarafından kullanılmış olan, milli-
yetçili-irkçılı hareketlerin etkisiyle yükselişe geçen62 ve anlam olarak “bir po-
pülasyonun karakterini iyileştirmeye yönelik metotlar”;63 ifade eder biçimde
kullanılan öjenik, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ilk yarısında64 uygulanan
nüfus politikalarına önemli bir temel teşkil etmiştir. Devlet aygıtı modern
biyopolitik manzuğ ve bu aygıtı hakim olan rasyonalite, 20. yüzyılın ilk ya-
rısında kurulan ulus devletlerin irkçılı politikalarına kaynaklıktır etmiştir. Biy-
opolitikayı öjenik arasındaki ilişki; bir topluluk biyolojik olarak yaşamaya
 Pozitif öjenizm65 yönelik politikalar ve başka bir topluluk biyolojik olarak
yok etmeye (negatif öjenizm)66 yönelik söylemlerin, bu yönetim zihniyetinin
bireylerin biyolojik varlıklarını hedef aldığı işaret eden politikalarla eklem-
lendiği zeminde okunabilir.

İrk “kalitesi”ni bedensel ve zihinsel sağlıklı, ahlaki karakter ve siyasal, kültürel, ekonomik başarıyla ilişkilendiren67 öjenik söylem, ulus devletin başa-
rısını mevcut nüfusun öjenik ilkelere etrafında yeniden ürünmesinde arar.

62 Aydin, Suavi, a.g.e., s. 348.
63 Neyret, Laurent, “İnsanlığa Karşı Suçların Dönüşümü”, İnsanlığa Karşı Suç, çev. Berna Akol, İleti-
şim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 79.
64 Özellikle 1910’lardan itibaren, öjenik milli siyasetin bir parçası olarak değerlendirilen metinlerde-
ratio, Eugenics As a Factor in the Prevention of Mental Disease, New York, 1921.
65 Pozitif öjenizm, bazı genetik özellikleri dolayısıyla üstün odedilen bireyler yaratılmasının amacı-
lanmosyla ilişkilidir. Bu öjenizm bazı bireyleri “üst-insanlık” kategorisinde kabul ederek, bu birey-
lerin fiziksel ve entelektüel performanslarını artırma yönelik politikaları öngörür. Neyret, Laurent, a.g.e., s. 80.
66 Negatif öjenizm, “alt-insanlık” kategorisinde kabul edilen bireylerin genetik varlıklarını yok etme-
ye yönelik politikaları öngörmektedir. Negatif öjenizm, “alt-insanlık“ kategorisinde kabul edilen ve-
ağır hastalıklara yatkın kişilerin bazı işlerde çalışmasını ya da yaşam sağlamanın faydalonmas-
in önune geçmesi gibi doyayı politikalarla isleyebilir. Neyret, Laurent, a.g.e., s. 80. Bu anlamda-
hem pozitif hem de negatif öjenizm politikalarının, özellikle gen teknolojisinin bugünkü kadar
gelişmediği 1920, 1930 ve 1940’lı yıllarda, bireylerin bedenleri üzerinden işlediğine dikkat çekmek
gerek.
67 lynn, a.g.e., önsöz.
Genetik sağlığı, zeka ve karakter arasında kurduğu ilişkiden hareketle irklar arası belirli bir hiyerarşî tarif eden öjenik, salt bilimsel bir bilgi olarak var olmamış, devlet politikalarına (siyasi kararlar, hukuk, eğitim ve kültür politikaları) eklemlenerek işlevsel bir yere sahip olmuştur. Öjenik; nüfus üzerinde inceltilmiş denetimlere, mekân planlarına, beden terbiyesi kurum ve pratiklerine, tbbi tekniklere ve psikolojik muayenelere, irksal haritayı çıkarma-ya yönelik bedensel ölçümlere, hakim kimlik mak istenen irkin fizisvel ve kültürel egemenliğini yayacak hukuksal ve siyasal düzenlemelere kadar çeşitli zeminlere sahiptir. Özellikle, yaşam üzerinde uygulanılan detaylı operasyonlara yol açar. Ama aynı zamanda bütüncül kaygılardan hareketle oluşan kitle- sel önlemlere, istatistik varsayımlara, toplumsal bedenin tümümü ya da bütün içindeki bazı grupları ilgilendiren makro müdahalelere de (iskân gibi) “bilimsel” meşruiyet sağlar. Dolayışıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta, öjenik söylemin salt biyolojik bir sorunsalştırma değil, siyasal ve kültürel irkçılıkla kuruduğu geçmişlenliğinin tespit edilmesidir. 20. yüzyılın ilk yarısında ve özellikle 1930lar ve Ikinci Dünya Savaşı süresince, başta Almanya olmak üzere, Avrupa birçok devletin politikalarına etki eden öjenik söylem, Türkiye'de de erken Cumhuriyet döneminin nüfusa yönelik politikalarında etkil olarak yere sahip olmuştur.

İkinci dünya savaşının altında, Batılı birçok ülkede öjenik tartışmalara ve uygulamalarına rastlanır, ancak öjenik çalışmalar ve kampanyaların her ülkede aynı biçimde yaşadığı söylenemez. 1933 yılında Almanya'da yürütülge giren Sterilizasyon Kanunu büyük bir yankı uyandırmış ve Nazi iktidarının "saf irk" yaratma politikalarına, çeşitli negatif ve pozitif öjenik uygulamaların gerçekleşmesine sahne olmuştur. Diğer ülkelerdeki öjenik tartışmalarını zeminini, ülkelerin o dönemdeki toplumsal ve siyasal durumları belirlemiştir demek mümkündür. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlara öjenik içerisinde devşirilen "çözüm vaadi", yürütülen kampanyaların en önemli dayanakını oluşturuyordu. Orneğin 1930'larda İngiltere'de öjenik tartışmalar, kütüphaneların roleği genel superficiel konuları yürütülüşyordu. İşsizlerin toplumun kontrol teknikleriyle engelleme talepleri ve "ariza-lı" olarak görülen kişiselde yönelik kısırlaştırıma kampanyalarının motivasyonunu bir ekonomik sorunlar belirliyordu. Ayni dönemde, Romanya'da-ki öjenik propagandalarının, Çingenelere ilişkin siyasal hesaplar üzerinden yürütülüğüne göre. 1930'ların sonunda, ülkedeki öjenistler Çingene-

---


142 • Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar • Sayı 17 • Bahar 2014
lerin Romanya’ya karşı en büyük irkşal tehdit olarak ilan edip, bu tartışmayı Čingene sorunu üzerinden yürütmüşler ve Čingenelerin kısırlaştırılmalarını ya da tamamen ortadan kaldırılmalarını savunmuşlardı. Güvenlik birimleri ve sağlık görevlileri göçebe Čingenelerin ulusal sağlığa karşı tehdit oluşturduklarını tartışırlar, onların Romanya içerisinde çalışma kamplarına yerleştirilmelerinde beraber rol oynamışlardır.70 Amerika’daki öjenik tartışmalarında ise ideolojik ittifak, liberaller ve din adamları arasında yaşanmıştır. Ortak tutum alan liberaller ve din adamları öjenik faydalı bir tutum ve tavır olarak okuyorlardı. Onlara göre öjenik, fakirlik ve zekâ geriligi gibi zorlu konulara çözüm vaadinde bulunurken, tanrının kralliğinin fiziksel olarak yeryüzünde gerçekleşmesine giden yolu açıyordu.71

Türkiye’de öjenik kayılların nüvelerini sosyal Darwinizm tartışmalarında görmek mümkündür. Toplumsal anlamda, “tür” üyelerinin yaşama mücadelesinden güçlü olanların ayakta kalacağı, diğerlerinin ise yok olacağı varyasyonu hareket eden sosyal Darwinizm, pozitivizmle birlikte İtihat ve Terakki dönemi aylarını üzerinde de etkili olduğunu biliyoruz.72 Hayat mücadeleinden güçlü olanın galip ayrılacağı ve bu gücün de irkan sağlığı ve bedenin sağlığının korunması ve işlevlendirilmesi (öjenik) mümkün olacağını dair inanç, çökmeke olan devleti kurarma politikalarının geliştirilmesinde önemsenmesi gereken bir husus olarak, özellikle II. Meşrutiyet döneminde tartışılmiştir. Örneğin bu dönemde, İtihat ve Terakki Cemiyeti’nin İstanbul temsilcisi Riza Tevfik, Herbert Spencer’in “sağlam ka- fa sağlam vucutta bulunur” ilkesini73 milli bir fikir olarak yaymaya çalışmıştır. Bu tartışma, 1920’lerden sonra öğüstüsü, aydınlar ve Cumhuriyeti yöntelen kadrolar üzerinde etkisini sürdürmüştür. Doğu’dan öjenik tartışmaların baskınlığı 1930’ların sonunu işaret etse de bu tartışmanın daha erken bir tarihte başladığı görmekteyiz. Örneğin, Münefer Mazhar 1920’de Tedrisat Mecmuası’nda Öjenik (Irkin İlahi İlimi)74 başlıklı bir makale yazmış ve öjenik önemine çok erken tarihlerde dikkat çekmeye çalışmıştır. Ayni konuda, 1923’te de Islah-ı Irk75 başlıklı başka bir metnin de çevrilidğini görüyoruz.

72 Doğan, Atila, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, Küre Yayınları, İstanbul, 2012, s. 177-184.
74 Mazhar, Münefer, “Öjenik (Irkin İlahi İlimi)”, Tedrisat Mecmuası, cilt 12, sayısı 57, İstanbul, 1920, s. 852-857.

Türkiye’deki öjenistlerin tartışmalarındaki motivasyonu, milli dava olarak görullen ve ilerleme için vazgeçilmez bir mesele olarak ele alınan sağlıklı nüfus yetiştirme kaygısı sağlanmıştır. Yurttaşların üreme faaliyetlerinin nasıl


82 “Milliyetlerde Atletizm: Neden Her Millet Ayni Derecede Atlet Yetiştirebiliyor? Atletizm İlkme, Irka Göre Değişir mi?”, Spor Alemi, sayı 3, İstanbul, 1924, s. 4-7.

83 Remzi, Tavş, “Türk İrkının Hıfzıssıhhası ve Milli Sürü”, Hayat Mecmuası, cilt 3, sayı 75, İstanbul, 1928, s. 463.


86 “Umumi Hifzissihha Kanunu”, Kanun No:1593, Resmi Gazete, sayi:1489, 6 Mayıs 1930.
89 Alemdaroğlu, Aycurso, a.g.m., s. 68.
90 İdil, Kamil, Cinsiyet Hıfızıssıhhası ve Öğretimindeki Önem, Kızılay Gençlik Kurumu, 1941, s. 4.
olurlar”. 91 Refik Saydam Merkez Hifzisşihha Direktörülüğü görevinde bulunan ve kamu sağlık konusunda eserler vermiş olan Prof. Dr. Server Kamil Tokgöz’e göre ise, suçlu çocuklar “sihhatli” olmayan birliklerin ürünüdür ve bu yüzden “sağlıklı” bir toplum için çocukların önce bazatihi üremenin oluştuğu koşulların netlenmesi gerekmektedir. Öjenik bir söyleme yasal olan Tokgöz, “birleşmek isteyen çiftler sihhatli olmalı; ve kendilerinde ne iyi ne de kisbit (sonradan kazanılmış, y.n.) hiçbir hastalık eseri bulunmamalıdır. Boyle çiftlerden dünyaya gelecek çocuklar sihhi bilgiler takip edilerek yetiştirilirse cemiyete elverişli, en menfaatli uygurlar kazandırılmış olur” 92 dEye belirtmiştir. Tokgöz’ün bu ifadelerinin yer aldığı Mücrim (suçlu, y.n.) Çocuklar Hakkında Sihti Tedbirler başlıklı kitap, hifzisşihhanın sıradası bir kamu sağlığı politikası ya da yalnızca sağlık yaşam için alınan ubbi önlemleri ifade etmediğini açıkça göstermesi bakımından da önemlidir. Tokgöz, suçlu hifzisşihha açısından ele alınır ve sosyolojiyi tıpla ve hukukla diyalogu sokar. Suçun nedenlerini tıbbileşireni Tokgöz, “ideal nesi” yaratırken alınması gereken önlemleri tartışır. Tokgöz’e göre çocuk suçluğunun hifzisşihha bakımından sebepleri marazi (hastalıktı), irsi ve sosyal olabilir. Ayrıca, kalmışsal olarak yada sonradan edinilmiş “akli karşılık” ve sebebi belli olmayan asabi haller, suçça eğilim “marazi” nedenleridir. Tokgöz, frenjili, ayaş ve nevropatik ailelerden gelen çocukların irsi bakımından suça yetkin olduğunu savunur. Çocuklarda suç potansiyel hale getiren bir diğer sebep sosyal kaynaklardır. Yanlış bakulan, “ahlaki hifzisşihhasında kusur” olan, lükse ve oyuna düşkün ebeveynlerin yetiştirildiği çocukları da sosyal açıdan suça yetkin- dir. 93 Bu tespitlerden sonra Tokgöz, suçlu çocuk konusunda yapılması gereken sosyal hifzisşihha uygulamalarının şu başlıklar altında sıralar: a) Çocuk mahkemeleri, b) Müşahede (gözvetim, y.n.) mektepleri, c) Mediko-pedagojik kliniklerle akıl hifzisşihhası disanserleri, d) Terbiye müesseseleri ve mücrim çocukların münasip ailelere yerleştirilmesi meselesi, e) Ziyaretçi hemsireler teşkilatı, f) Mücrim çocuklar hakkında muhtelif memleketlerdeki teşkilatlanmalar. 94 Tokgöz’ün metni; sosyal sorunlarda ubbi bir bakış içerisinde analiz edilmesi, bedenin (urksal ve sağlık parametrelerile) ve toplumsal yaşama dair parametrelerin hangi çerçevede tıbbileşirildiğini göstermesi açısından oldukça dikkat çeker. 95

91 İdil, Kamil, a.g.e., s. 15.
92 Tokgöz, Server Kamil, Mücrim Çocuklar Hakkında Sihti Tedbirler, Ankara, 1937, s. 3.
93 Tokgöz, Server Kamil, a.g.e., s. 4-5.
94 Tokgöz, Server Kamil, a.g.e., s. 8.
95 Benzer bir yaklaşım dönemin önde gelen doktorlarından Fahrettin Kerim Gökay’da da görülür. Gökay’a göre, beden ve ruhen sağlıklı bir nesil yetiştirmek için “fikir hifzisşihhası sistemi”ni takip

146 • Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar • Sayı 17 • Bahar 2014
Erken Cumhuriyet döneminde milletvekililiği yapmış olan ve tep alanında çalışmalarıyla bilinen Dr. Sadi Konuk, Cumhuriyet'in nüfus siyasetini "sosyal ve biyolojik bakımından" tartışarak, iktidar ile yurttaşların biyolojik varlıklarını arasındaki pratik "mesafenin" alabildiğine daraltılması gerektiğini ima eder. Konuk'a göre, kamu sağlığına devletin gösterdiği özen, toplumun biyolojik iyileştirilmesinin bir parçasıdır ve "Cumhuriyet idaremizın ön planda ele almış gereken baş işlemlerinden birisi de varlığınıza sağlıklı ve yüksektecik vasıflarla bezenmiş Türk neslinin artımı işidir".  

Hastalıklar, "millet bünyesini hem maddetten ve hem de manen kemirerek yiprandırır ve yokluğa götürür". Bu tespitini sosyal Darwinist bir söyleme bağlı olan Konuk'a göre, sağlıklı olmak bir var olma sorunudur ve "kuvvetli ve zayıf olan her zaman, her yerde, her içinde zebun (gözçüz, aciz, y.n.) ve mahkumdur". Konuk, "cinsiyete göre fenni esaslarla nizamlanmış spor ve spor hareketleri le bedeni kabiliyetini düzenlemek ve sağlam bûnyeyle yetişeceek sağlam société ve kültüre besleyerek sportif bir terbiye içe milli kitlenin birliğini kurmak ve yaşatmak Türk kadının ve erkeğin üzerinde diktelele ele alacagımız bir durumdur" der. Konuk, Millet Bünnesinin Hayati Meseleleri kitabında, öne niki "pasif ve aktif seleksiyon" başlıklarında ele alır. Konuk'a göre pasif seleksiyon, yani "kabiliyetsizlerin, ıris fhuşus ve cinayete muteşmaylı asosiyal fertlerin çoşalmasına engel olmak" için üç yol vardır: Bu kişilerin evlenme reini engellemesi, bu kişileri belirli alanlara kapatma ve kırsal sınırma. Konuk'a göre evliliği engellemek kesin olarak olmaktan uzaklaştır, kapatma uygulanması ise çok masraflı olduğunu için uygulanması zordur. Kırsal sınırma ise kişilerin seçmeleri "doğru" yapıldığı sürece Konuk tarafından önerilir. Aktif seleksiyon ise, yani "cemiyet için kıymetli olanların" çoşalmasını sağlamak, "kabiliyetsizleri" de çoşalma riskini barındırdığı için sorunlardır. Konuk'a göre mesele önemli pedagojiktır ve "en mühim nokta, veraset ve içtimai biyolojinin milletlerin teşriki ve istifasına dair bulduğu hakikatların munevver bir kîle arasında yapılmasınıdır. Bu bilgiler herkesi bu büyük milli meseleler etrafında düşünmeye sevk edecek."  

Dönemin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Mazhar Osman

96 Konuk, Sadi, Sosyal ve Biyolojik Bakımdan Nüfus İşlerimiz, Ankara, 1939, s. 5.
97 Konuk, Sadi, a.g.e., s. 11.
98 Konuk, Sadi, a.g.e., s. 11.
99 Konuk, Sadi, a.g.e., s. 22.
100 Konuk, Sadi, Millet Bünnesinin Hayati Meseleleri, Ulusal Matbaa, Ankara, 1941, s. 85-87.
101 Konuk, a.g.e., s. 88.


Uzman'a göre, öjenik kapsamına giren politikaların ceza olarak niteleyemeceğimiz yöntemleri vardır. Uzman, konuşmasının devamında kastrasyon ve sterilizasyon uygulamalarının kimlere uygulandığını (bu kesimlerin başında şunlar gelmektedir; kalıtsal hastalığı olanlar, frengililer, alkolikler, sakatlar, akıl hastası olarak tanımlanlar) ve nasıl uygulandığını anlatır. Uzman'a göre, "kesilen kafa yerine konamayaçağı gibi çıkanlar husye de (er bezi, y.n.) yinece konamaz", bu nedenle alınan kastrasyon kararının yanlış alınması durumunda geri dönüş olmayan bir yola girilmiş olunur. Kastrasyona karşı çıkan Uzman, çözümunu şu sözlerle açıklar: "Ne yapalım? Nesi bozulsun mu, soyluuzlar mutsuz artmış mı, insanların bunların iktisadi, içtimai kahırlarını şehvetler ve yarıştırmalar mı? Hali hazıra yapılacak öjenik teribi, herkesin lağvına çifte seçilmede yardım etmek, çocuk yapmanın usullerini öğretmek, eyi gebe kalma, eyi çocuk doğurma yollarını göstermek, hele eyi bir muhit içinde yaşamak ve temiz bir muhit yaratma çalışmak, nihayet izdivaca ehliyet şehadetnamesi almak ve bu şehadeti her iki tarafın doktor-
lari tahriri ve mufassal raporla bildirmek en muvafıkıdır." 105 Uzman, "ideal çocuk" yetiştirmeye dayalı öjenik terbiyeyi asıl yöntem olarak sunsa da, detaylı tibbi konsultasyon yapılması koşuluyla sterilizasyonun yapılabileceğini belirtir. 106
   
   Uzmanın, eş seçiminden gebe kalmaya, iyi çocuk yetiştirme huyện evliliğin tibbi denetimine dek uzanan çözüm önerisi üremenin her aşamada siyasallaştığının açık bir göstergesidir. Peki, "iyi çocuk" kimdir ve öjenik terbiye nasıl yapılır? Uzman, bu sorulara Sihit Vekaletinin emriyle radyoda yaptığı Siniri Sağlık Çocuk Yetiştirme konferansında cevap verir. Uzman, konuşmasında Cumhuriyetin bu konudaki zihniyet ilklimi özetleyen bir konuşmayı başlar: "...en büyük vatanperverlik vatamı sağlam evlatlarla kuvvetlenmiştirmeye yardım etmektir. Vatamı muhafaza edecek, bu topıkları şenlendirecek, kırlardan, fabrikalarından, köylerinde, şehirlerinde çalışacak, daha sonra kendi gibi ev yetişirecek gürbüz ve zinde evlatlarla, vürdü kavrın, ruhu temiz evlatların vatan kuvvetlenir. " 107 Uzman'a göre, medeniyet şimdiye kadar salgın hastalıklarla mücadele etti, nüfusu çoğıltmak için politikalar üretti, "her kol memleketin semayesi sayıldı, her el, her kafa vatana servet ve refah getirdi. " 108 Bu tespiti yaptktan sonra "lakin" diyor Uzman, "tam yirmi sene evvel dikkat ettiller ki, insanlar çoşiyor amma içinde ise yaramiyacaklar da, hatta zarar verecekler de artıyor. (...) Lakin görülü ki yalnız bir kimsa, fertile çoatiomak değil, keyfiyetçe (nitelik, y.n.) düzeltmek lazım... Abtallarla, sakat kafalarla, çarpık hastanelerle dünyayı doldurmaktan ne kadın? Halbuki bu çeşitli kurularla akıl hijyeni denilen bilgi bilinmemesinden, halk arasında yarılmasasından o kadar çokahyordu ki... Timarhaneler, darrılacezler, islahaneler, nihayet mapusaneler bunları alamaz oldu." 109 Uzman tüm bu kurumlarda yer alan insanın öjenik terbiye ve akıl hijyeni bilginin eksikliğinden kaynaklandığını belirtirer "sade doğurmak değil, eyi doğurma demek olan Eugenic bilgi"nın halka yaygınlaştırılması sayesinde bunun önüne geçileceğini belirtir. Dolayısıyla öjenik; bir bilgi, baksı açısı ve bunun yaygınlaştırılması sorunudur, her anne baba çocuğunu üzerinde uygulayabilir. Uzman'a göre işin bağı eş seçiminde ("erkeğin evleneceği ka-

---

105 Uzman, Mazhar Osman, a.g.e., s. 34.
106 Uzman, Mazhar Osman, a.g.e., s. 34.
107 Uzman, Mazhar Osman, "Siniri Sağlık Çocuk Yetiştirme", Eugenic, s. 35.-36.
108 Uzman, Mazhar Osman, a.g.e., s. 36.
109 Uzman, Mazhar Osman, a.g.e., s. 36.

Öjenik tartışmalarının en yoğun yapıldığı yer 1938 yılında yapılan “Yedinci Milli Türk Tic Kurultayı” ve 1939’daki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kon-

Tiner'e göre bu yaralanmanın nedeni “bir halkı teşkil eden fertlerin ruhi ve bedeni kuvvet ve küttürelere”nin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Tiner, tabbun ilerlemeside bu yaralanmanın azaldığını belirtir. Tiner'in verdiği örnek göre, akıl hastaları eskiden aynınlaymaya daha fazla maruz kalırken bugün ciddi bir kısmı hastanelerde şifai bularak sosyal yaşamına devam etmektedir. Tiner, bu gerekli iyileşmenin yozlaşmayi artıran bir faktör olduğuna dikkat çekter. Tiner'e göre, “akıl hastalarının bimaranelere kapatılması ırk hizisahlhası bakımından daha iyidir. Çocuk yapamazlar.”

Tiner, tam iyileşme olmadan ya da hastalık tam ortaya çıkarken yapılan evliliklerin yozlaşmayı artırdığı ve bunun toplum için tehlike teşkil ettiği belirtir: “Bir cemiyette müterratedilerin (soysuzlaşmış, y.n.) eklenen muayyen haddin üstüne çikarsa o cemiyetin şirazesini bozulur. İnsani ve şuurlu bir istifa ile bunu berta-rat etmek kabildir.”

Tiner'e göre cemiyetin şirazesini bozan soysuzlaşmış bireylerin bilinçli bir yaralanmaya tabi tutulması gerekmektedir. “Nesil hizisahlhası ile ugraşanlar irsın intikal eden hastalık istidatları ile mesgul olmya mecburdurlar” diyen Tiner, öjenik açısından üzerinde durulması gereken başka hastıkları; verem, alkolsizm, akıl hastıkları, belsoğukluğu ve frenki olarak sıralar. Yüksek tahsil görenler ve düşünürler geç evlendikleri için bu hastıklara yakalanmaya daha yakınlardır diyen Tiner, “bekarlarda psikopati evlilerden” fazladır teşpitinde bulunur. Tiner'e göre, ikizi tehdit eden hastıklar ve savaşların çöküşünü bu konuya gerekli önem verilmesini gerektir-

116 Tiner, Şükrü Hazım, “Eugenik Bahnse Umumi Bir Bakış”, Yedinci Milli Türk Tb Kurultayı, İstanbul Kader Mafbaası, Ankara, 1938, s. 3.
117 Tiner, Şükrü Hazım, a.g.m., s. 5-6.
118 Tiner, Şükrü Hazım, a.g.m., s. 9.
119 Tiner, Şükrü Hazım, a.g.m., s. 11.
120 Tiner, Şükrü Hazım, a.g.m., s. 15.
121 Tiner, Şükrü Hazım, a.g.m., s. 49.
mektedir ve “eugenik bir firka programı değil, bir milli kalkınma vasıtası olarak kabul edilmelidir”.  

Bu aynı zamanda, nüfus siyasetinin olması gereken bir parçasıdır: “Pratik nesil hızzissihhasının asıl sahası değerli ve küdretli nüfusun çoğalmmasını kolaylaştırmak çarelerini araştırmak olmalıdır. Hasta ve ileri derecede mütterredi olanların zararından cemiyeti korumak için de tedbir aramak icab eder böyle irsen hasta, ileri derecede mütterredni insanlardan doğacak çocuk malul olacağı için ne aileye bir saedad, ne memlekete bir kuvvet, ne de cemiyeti bir kazanır.”  


Tiner, kısırlaştırmamayı önerdikten sonra öjenik in sa-

122 Tiner, Sükrü Hazım, a.m., s. 31.  
123 Tiner, Sükrü Hazım, a.m., s. 60.  
124 Tiner, Sükrü Hazım, a.m., s. 33.  
126 Tiner, Sükrü Hazım, a.m., s. 65.  
128 Tiner, Sükrü Hazım, a.m., s. 68.
dece biyolojik yaşamın düzenlenmesinde değil göç politikaları içinde kullanılabileceğini belirtir ve Amerika'yı örnek olarak gösterir: "Amerika muhacir mes'eleşini eugenik düşüncelerle idare ediyor. 1917'de neşrettiği bir kanunla idiot, abdal, sar'alu, deli, değeriz, alkolik, verem, tiksindirici ve geçici hastalı¤ olanların Amerika'ya hicretini menetti. (...) Amerikalılar bir adım daha ararak yalnız irsi ve sarı hastalığı olanları(debug) urklarına yabancı olanları da kabul etmemeye başladılar. 1882 kanunu ile Çinlilerin muhaceri menedilmiştir. 1917 kanunu ile Hintiler de menedildi." 129 Tiner, Amerika'nın bu politikaları "irk huşusiyetini muhafaza" kaygısı ile yaptığı, zira göçmen akınlarının bu "huşusiyeti" tehdit ettiği belirtir.

Kongreye Öjenik Esasi Üzerine Veraset İlimi Prensipleri başlıklı bir bildiri sunan dönemün Merkez Hizisssîhha Birinci Direktörü Prof. Dr. Emil Gotschlich'de hizisssîha biliminin sınırlarının genişlemesi gerektiğini belirtir: "Ferdi ve sosyal hizisssîha yanında bunlardan daha mühim bir mevkî işgal eden irk hizisssîhasıdır ki burada hizisssîhannın hudutlarını yeni bir düşüncede ile genişletmek lazımdır." 130 Bu bilim, "irkin tekamül ve iştiraha gayret" 131 eden öjeniktir. Öjenin köşe taşlarını sağlıklı yaşam, jinnastik ve hizisssîha olarak belirleyen Gotschlich'e göre, bazı hastalıklar iyileştirilirse de o hastalıklara yakalanılarl from doğan çocuklar neslin hayırına olmaz. Gotschlich şu örneğini verir: "Mesela göğüs dar ve tüberkülозa müsait bir shahsiyyet varsa, jinnastik ve hizisssîha kaidelerine riyetle bu vaziyeti İslah edebildiği halde bu şahsın hanedanı nesle bir faydası olmaz ve çocuklarının sadırlarını yine aynı vaziyette olabilir." 132 Gotschlich, tüberkülöz gibi diyabet, gut ve akıl hastalardan doğan çocuklar içinde aynı durumun geçerli olduğunu belirtir. Bu durumda "şahsi hizisssîha" yani sadece o hastalığa yakalanılanlarla sağlıklarının düzeltmesinin bir işe yaramayacağını belirtti. Gotschlich'ın önerisi, öjenik kanunlarla "ana ve babada mevcut hastalıkların ve malüyetlerin nesle intikal etmemesi çarelerini temin etmek"ti. 133 Mazhar Osman Uzman ile Şükür Hazım Tiner, büyük oranda sterilizasyon gibi üremeyi engelleyen negatif öjenik politikaları önendikleri halde, Gotschlich bunların yanında pozitif öjenik politikalarının da var olduğunu belirtir. Gotschlich'e göre, soyaçık yok olup yalnızca "irkal kalitesizlik" değil

129 Tiner, Şükür Hazım, a.g.m., s. 77.
131 Gotschlich, a.g.m., s. 4. Benzer bir tanımlamak için bkz. Tokgöz, Server Kamil, Öjenism "irk İslah", Sümer Basimevni, Ankara, 1938, s. 3.
132 Gotschlich, a.g.e., s. 4.
133 Gotschlich, a.g.e., s. 6.
“kalite” de geçmektedir: “Son söz olarak arzedeyim ki; negatif mezurler (mesela izdivac için gayri müsait şartları bertaraf etmek ve sterilizasyon kanunu) yanında pozitif mezurler de (ölcü, y.n.) vardır ki bunlar da öjenik noktayınazaranı tamamiyle normal çiftlerin izdivaciyla olur. Şayarı şükranşıdır ki verasette, yalnız gayri muvafik kaliteler değil, aynı zaman da muvafik kaliteler de geçer.”


136 Birol, Ali Esat, a.g.m., s. 3.

137 Birol, Ali Esat, a.g.m., s. 3.

138 Birol, Ali Esat, a.g.m., s. 45.

139 Akalın, Besim Ömer, Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı-1, Ahmet İhsan Basımevi, İstanbul, 1938, s. 59.
rar verdiği” söleyerek kısırlaştırmayı mesru bir zemine çekmeye çalışır. Türkiye’nin ilk çocuk hastalıklarını uzmanlarından olan II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’e birçok kamu sağlık kurumunda görev almış olan Prof. Dr. Kadri Raşit Anday’ın da Şehirlerde Çocuk Hıfz̀issıhıası, Ictimai Çalışmalar, Nüfus Siyasetimiz başlıklı çalışmasında kısırlaştırmayı önerdikini görürüz. Anday’a göre, hastalıklı kişilerin kısırlaştırılması, yani “ıkrın ıslahı” ve “sporun fenni olarak tamam edilmesi”, gerçekleştirilmesi gereken öncelikli öjenik uygulamalardır.

Genel değerlendirmeye

Nüfusun tıbbileştirilmesi; genel bir sağlıklı ve hijyen siyasetinden toplumun yaşam süreçlerini denetlemeyi öngören strateji ve söylemlerle evrilen karmaşık bir süreçtir. Dil ve tıbbi söylem nüfus üzerinde iktidar alanını kurulmasında ve siyasetin toplumsal bedeni şekillendirmesinde etkili bir konuma sahiptir. Türkiye’de modern siyasetin örgütlenmesinin ivme kazandığı erken Cumhuriyet dönemi, nüfusun tıbbileştirilmesi açısından önemli bir bilgi birikimi ve deneyimin olustuğu bir dönemdir. Bu deneyim birkaç hat üzerinden güç kazanmıştır. Dönemin kamu sağlığı siyaseti ve “umumi hıfz̀issıh̀ha” anlayışı, tümrek belirli ilkeler etrafından siyasallaştırın ve üreme konusunda belirli bir norma işaret eden bir anlayışa zemin sağlamış denebilir. 1930’lardaki artan öjenik tartışmalarında uluslararası gelişmelerin etkisi kadar mevcut kamu sağlığı anlayışının da önemli bir etkisi vardır. Öjenik kampanyaları ortak noktalar taşıdığı kadar, ülkeden ülkeye değişen özellikler de gostermiş ve bu kampanyaların çehresi söz konusu ülkelerin toplumsal durumlarının etkisinde şekillenmiştir.

Türkiye’deki öjenistler arasında da kimi ortaklıklarla rağmen tam bir fikir birliğinden söz edilemez. İlerleme paradigmasyı, sağlıklı nüfus ve güçlü devlet kompozisyonu,.mustakbel nesil öjenik ilkelerden yararlanarak yetiştirme kaygısı vs. öjenistlerin ortak tutumlardır. Bu anlayışa göre öjenik yalanızca üreme faaliyetinin düzenlenmesinde değil çocuk yetiştirmede de (öjenik terbiye) başvurulacak bir kalıvazdır. Döneme damgasını vurmuş öjenik söyleme göre, nesilleri ve Türkçü korumak, çoğalması makbul bireyler ile olmayanlar arasında ayrı yapmak mümkündür. Öjenistlere göre; kendine özen göstermek, bedensel sağlığa dikkat etmek ve güçlenmek aynı zamanında milletin varlığını özen göstermek ve milli bünyeyi güçlendirmektir. Milli hedeflere “biyolojik bir dava”nın dâhil olması, devletin “biyolojik ışlevi-

140 Anday, Kadri Raşit, a.g.e., s. 11.
nin” olduğuna vurgu yapılmış, siyaset-üp-nüfus ilişkisinin öjenik tartışmalard etrafında örgütlenmesinin zeminini oluşturmuştur. Bu söylemlerin yalnızca bilim çevresi içerisinde gerçekleşen bir tartışma olduğunu söyleyemeyiz. Tibbi söylem ile devlet siyaseti kimi noktalarında eklemlenmiştir ancak öjenik Türkiye’de sistematik ayrımcılık ve irkçılık üreten bir devlet politikası olmadığını buna rağmen, örneklerin 1930’lardaki evlilikle ilgili nizamnamelerde öjenik etkileri açıkça görmek mümkündür. Yine Şihhat ve İctimai Muavenet Vekaleti’nin emriyle verilen öjenik temalı konferanslar, meşelenin devlet nezdinde de belirli bir karşılık bulunduğu işaret eden başka bir göstergedir.