**Orta Çağ Doğu Kültüründe Doğu Peripatetikçiliğinin Yeri**

**Doç.Dr. Kamala Panahova**

Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi, Felsefe Bölüm Başkanı,

 Azerbaycan Cümhuriyyeti, BAKÜ, kamalapanahova@mail.ru

**Anahtar kelimeler:** orta çağ Doğu kültürü, doğu peripatetikçiliği.

Orta çağlarda Doğu kültür hayatında peripatetizm akımının rolü yadsınamaz. Doğu peripatetikliği, dokuzuncu yüzyılda eski Doğu felsefi bilgisinin ve antik felsefi mirasın etkisi altında ortaya çıkmıştır. İslam coğrafyasındaki akımlar arasında zamanının doğal-bilimsel düşüncesini ve sosyal düşüncesini ifade etmesi açısından ayrışmıştır.Doğulu peripatetik filozofların ontoloji, bilişsel teori, mantık, etik ve sosyal felsefe alanındaki çalışmaları, Orta çağlardaki bilimin gelişimini yansıtıyordu. İşbu akıma mensup filozofların çoğu da astronomi, matematik, geometri, tıp alanında bilgi sahibi olmuş ve bu alanlarda eserler yazmışlar.

Doğu Peripatetikçiliğinin ilk temsilcisi Yakup el-Kindi, matematik, astronomi ve felsefe bilimlerini okumuş, antik filozofların bu alanlardaki eserlerini Arapçaya çevirmiş ve yorumlamıştır, ve daha sonra kendini bir filozof olaraktan şekillendirerek ontoloji ve bilişsel teori üzerine yaptığı çalışmalarla bu felsefi okulu kurmuştur. Doğu'da ikinci öğretmen olarak bilinen Ebu Nasr el-Farabi ise Doğu peripatetik okulunu teorik olaraktan daha da geliştirdi. İdeal toplumu tanımlamak için yazmış olduğu"Erdemli Kent İnsanlarının Buluşmaları Üzerine" adlı çalışması, Doğu kültüründe sosyal felsefe alanındaki ilk çalışmalardan biriydi. Farabi'nin halefi İbn Sina, Avrupa'da daha çok hekim olarak bilinmesine rağmen, aynı zamanda Doğu Peripatetik Felsefe Okulu'na ait olmuş ve bu okulun teorik görüşlerini ifade eden eserler yazmıştır.Büyük Azerbaycanlı filozof Behmenyar'ın peripatetik bir filozof olarak oluşumunda İbn Sina paha biçilmez bir rol oynamıştır. Genel olarak, Behmenyar'dan sonra Doğu peripatetik okulunun gelişimi, Azerbaycan`dan olan filozofların isimleriyle bağlantılıdır. Siracaddin Urmavi, Nasiruddin Tusi, Asiraddin Abhari, Afzaladdin Hunasi, Racabali Tebrizi ve diğer alimler ortaçağ Doğu kültürünün gelişiminde büyük rol oynamışlar.

Nasiruddin Tusi öncülüğünde inşa edilen Marağa Gözlemevi, birçok ülkede astronominin gelişmesine ivme kazandırdı ve 13. yüzyılda Pekin Astronomik Rasathanesi ve Ulugbay Rasathanesi üzerinde bilimsel bir etki yarattı. Nasiruddin Tusi'nin Marağa Rasathanesi'ndeki faaliyetinin bir sonucu olarak astronomi ve trigonometri bilimleri gelişti.

İslam bölgesindeki kültür ve bilimin mevcut düzeyini yansıtan bu felsefi mirasın kendisi Avrupa felsefi düşüncesini etkilemiş ve Rönesans sırasında oradaki antik mirası yeniden canlandırmada önemli bir rol oynamıştır.

**The place of eastern peripateticism in medievaleastern culture**

Associate Professor. Kamala Panahova

Baku State University Faculty of Social Sciences and Psychology,

Head of Philosophy Department,

 Republic of Azerbaijan, BAKU, kamalapanahova@mail.ru

The role of peripateticism in medieval eastern culture is undeniable. The eastern peripateticism was founded in the 9th centuryunder the influence of archaic eastern philosophical knowledge and ancient philosophical heritage. It was distinguished from the movements existed in Islamic region by expressing the natural and scientific idea, social views of its period. The development of science reflected through the works of eastern peripatetic philosophers written in the fields of ontology, cognitive theory, logic, ethics, social philosophy in the Middle Ages. The majority of philosophers belonging to this movement had astronomical, mathematical, geometrical, medical knowledge and wrote a number of works in these fields.

The first representative of eastern peripateticism Yagub al-Kindi mastered mathematics, astronomy, philosophy, translated the scientific works of ancientphilosophers in these fields into Arabic and interpreted them, later he became a philosopher and founded this philosophical school with his works on ontology and cognitive theory. And Abu Nasr al-Farabi known as the second teacher in East further developed the eastern peripatetic school theoretically. His work “Feziletlisheherehalisiningorushlerinedair” (On views of virtuous people of the city) written for the purpose of describing the ideal society is one of the works written in the field of social philosophy in eastern culture. Ibn Sina, the successor of Al-Farabi, was a part of theeastern peripatetic philosophy school, wrote a number of works expressing the theoretical views of this school, although he was rather known as a doctor in Europe. Ibn Sina had an irreplaceable role in prominent Azerbaijani philosopher Bahmanyar`s becoming a great peripatetic philosopher. In general, development of the eastern peripatetic school is related to the philosophers from Azerbaijan following Bahmanyar. Scholars such as Sirajaddin Urmavi, Nasiraddin Tusi, Asiraddin Ahbari, Afzaladdin Khunasi, Rajabali Tabrizi played a major role in development of medieval eastern culture.

Maragha Observatory, which was built under the guidance of Nasiraddin Tusi stimulated the development of astronomy in numerous countries and had a scientific impact on Beijing Astronomical Observatory, as well as Ulugh Beg Observatory in the 13th century. Astronomy and trigonometry developed as a result of the scientific activities of Nasiraddin Tusi in Maragha Observatory.

This philosophical heritage reflecting the existing level of culture and science of Islamic region had an impact on European philosophical view and played a major role in revival of the ancient heritage there during the Renaissance.

**Key words:** medieval eastern culture, eastern peripateticism