III. TÜRK TIP TARİHİ
KONGRESİ

Kongreye Sunulan Bildiriler

İSTANBUL, 20-23 EYLÜL 1993
KARL AMBROS BERNARD’IN
MEKTEB-İ TIBBIYE-İ ŞAHANE’NİN KURUCUSU OLDUĞU
MESELERİ VE GÖREVİ HAKKINDA

Doç. Dr. AYTEŞ ALTINTAŞ

Viyana’dan İstanbul’a getirilip Mekteb-i Tibbiye-i Şahane’de altı sene görev yapan Doktor Karl Ambros Bernard hakkında tıp tarihçilerimiz tarafından birçok makale yazılmıştır. Gerek direkt Bernard’dan bahseden 20’ye yakın yazıda ve gerek bu kaynaklar kullanılarak yazılan 60 civarında makalede Bernard’ın İstanbul’a getirilisi ve görevi hakkında yazılanlar hayli ilginçtır. Mezartaş dahil “Mekteb-i Tibbiyenin kurucusu ve ilk müdür” yazıldığı gibi, makalenlerde de şunları görüyoruz: Tibbiyemizi Garb metodları esaslarına göre kurmak üzere getirilen, Tibbiyeyi kuracak ve yönetecik birinin bulunması için Sultan II. Mahmud’un Avusturya sarayına başvurarak, Bernard’ın getirilisi, Viyana Tıp Mektebi Muallimlerinden, Viyana Tıp Fakültesi muallimimi... ve buradan gelen misafir hoca, Bernard’ın Sarayla yaptığı özel antlaşma “hiçbir taraftan müdahale olunmamak şartı ve herbir hareketinde müstakil olmak” şartı ile bu vazifenin kabul ettiği, Mektebi Tibbiyenin Nazırı ve Mekteb-i Tibbiyenin Dekani, Mekteb-i Tibbiyenin yöneticisi ve nihayet Mekteb-i Tibbiyenin ruhu olduğu yazılmaktadır. Durum böyle mi idi belgeler işığında görelim:

1 Bernard’ın mezarı hakkında bahıiz: Semavi Eyyice, Mekteb-i Tibbiyenin ilk Müdürü Dr. Bernard’un Mezarı, İ.Ü. Edebİyat Fak. Tarih Dergisi c.1, Sayı 3, 1952, sah. 89-96.; A. Sühely Ünver, 1899 de Dr. Bernard’un memleketi, Gebze, İ.Ü. Tıp Fakültesi Meemusası, No 3-4, 1956, sah. 508.


4 Rıza Tahsin, Miratsı Mekteb-i Tibbiye, Tıp Fakültesi Tarihçesi cilt I, II ekleme hazırlayan Prof. Dr. Aykut Kazancıgil İst. 1991 sah. 9, Dr. A.S. Ünver, Dr. Metine Belger, Tam Bir Asr Evvel İstanbul Tibbiye Mektebinde Avusturyalı bir Muallim Evvel Dr. C.A. Bernard, Tıp Fak. Meem., Yılı 3, sayı 11, 1940, sah. 1420.


7 Kemal Özbaş, Türk asker Hekimliği Tarihii, cilt II. İstanbul 1976 sah. 221.

8 Arslan Terzioğlu, Bağlantıda Orient kurumu kadar Türk Avusturya Tibbi İlişkilerine Kısa bir bakış, Türk Avusturya Tibbi İlişkileri İstanbul 1987 sah. 22 ve. 23. Manfred Skopec,
Bernard'in İstanbul'a Gelişşi: Mesele Sultan II. Mahmud'un Paris Sefiri Ahmet Fethi Paşadan; Viyanadan İstanbul'da sarayda kullanılmak üzere iki hekim talebinde bulunmasıyla başlar. Bilindiği gibi bu istek, yanı bu dan hekim getirilmesi talebi ne ilk ne de sonuncusudur. Viyana'dan getirilmesi istenen iki hekimle ilgili elimizde birçok belge var. Bu belgelerin varlıkları ilk defa Prof. Dr. Erçument Kuran tarafından Prof. Dr. Süheyl Ünver'e bildirilmiş ve Süheyl Ünver'de Başbakanlık Arşivindeki bu belgeleri inceleyerek 1957 yılında belgeleri de tek tek vererek bir makale yazımıştı. Bu defa bu belgelerin ası ve Başbakanlık Arşivinde bulunduğumuz bu konu ile ilgili diğer belgelerle meseleyi inceledik.


Galatasaray'daki Mektebi Tibbiye-i Şahaninin Yaracısı ve Ruhu Karl Ambros Bernard'in Hayatı ve Eserlerine Dair, Türk Avusturya Tibbi ilişkileri İstanbul 1987, sah. 100.


Padişahın ve sarayın hekimi olarak bu iki doktorun seçimi önemlidir. "...Bu gibi tubhanelerden tababat tahsil ederek çıkan hekimlerin ekserisine bu gibi diplomatlar verilirside asıl lazım olan sonraki tecrübe ile pratikte malumat iktisap etmek elzem olacağını şayet bu zevat hakkında şahadet edilen taraflar kendilerinde çıkmaz ve kendileride muafık gelmeler ise ile-ride düşürtülmeleri hususuna yol bırakmak için ve bazı lazım şartları tadıl ve izah-ı keyfiyeti tekrar Baron Ottenfels ile müzakere olundu, tarafından bir senet sureti hazırlandı." diyerek memnun kalınmazsa geriye gönderilmeleri için açık kapı bırakılmıştır. İş bununla da tamamlanmamış Viyana sefiri bu doktorları tekrar imtahan ettirmiştir, şöyle yazar: "...biran önce intihap ve lazım gelen yol harçlığı ve mahzul senet yapılması ve tazim edilen dişlikleriزمة göre gönderilmeleri istermiş ise de hemen resmi senet yapılarak gönderilmelerine cesaret olunamamış...bu hekimlerin üstahlıkları Viyana Türk Sefaretı hekiminden de sorulmuş, o şahıs da bunları çağırarak diploma ve ihtisas vesikalara bakım, kendileriyle bir ilmi konuştu yapmış verilen cevap üzerine imtiyazlarının muaffak olduğu ve kendilerinin yüksekte derecede malumat sahibi olduklarını ifade edilmiş" diyerek durumu saraya arz ediyor.

Üçüncü adımı Viyana Sefiri Mehmet Rifat Efendinin 7. XI 1838 tarihli mektubundan öğreniyoruz: "...Avusturya Devleti tarafından matlub-u ali bu-yurulan hekimlerin eski mukavele vech ile senetleri yapılmış ve Hariciye Müsteşarı Baron Ottenfels ile Viyana Sefiri Rifat Bey tarafından imzalanmış...Bu hekimlere 1600 florin yol harçlığı verilmiş, Tuna’dan vapurla gelmeleri (mevşimden dolayı) mümkün olamayacağını karadan Trieste’ye ve oradan İstanbul’a gelecekler, hekimlerin bugünlere Viyana’da hareket edecekleri, Ramazan-ı serifi’nin ortalarına doğru İstanbul’a gelmeleri tahmin ediliyor...İstanbul’a vardıklarında hemen işe başlamanı ve izinsiz hariç bir yere gitmemeleri ve lazım olan umurda güzel hareket ve dikkat etmeleri diğer tawsiyelerle birlikte kendilerine tenbih olunmuştur" denilmektedir.12

Görüşlüğü gibi Dr. Bernard ve Dr. Neuner’ın seçimleri birkaç basamaklı olup herhalükarda memnun kalınmazsageri gönderileceği bildirilerek mukavele yapılmıştır. Elimizde bu Mukavele şartları var. Bu belgelerin ilk Avusturya Devleti tarafından verilen beş maddelik ön mukavele senedi ter-cümesidir.13 Avusturya Devleti Umur-ı Ecnebiyesi tarafından ortaya konulan bu beş maddelik şartlar tamamen maddi isteklerden ibaretir. Yalnız şartların dördüncü maddesinde: hekimlerin bilgilerinin gelişmesi amaçıyla sa-

raydan başka hastalara da gitme izni ister, burada bir çıkmaya yapılarak "iş bu mezuniyete Saray-ı İmператорhanede bulunan etiba dahi naïldir" denil-mektedir. Yani istenen şart diğer saray hekimlerinin sahip olduğu ayardıklarır.

Bu ön şartnameden sonra mesele görüşülmüş ve esas mukavele yapılmıştır. Taraftar arasında yapılan esas mukavelenin bir nüshası S. Ünver tarafından yayınlanmıştır (Resim 1) 14. Terzioglu'nun bu konu ile ilgili iki makale-sinde mukavele senedi olarak gösterdiği belgeler mukavele metni değildir. Esas mukavelenin bir başka nüshası da taraflımdan bulunmuştur. (Resim 2) 15. Bulduğumuz bu belge Bernard'in hizmetini 5 sene doldurduktan sonra 5 Eylül 1844'de yapılan mukavelenin uzatılması için hazırlanmıştır. Bu yenilenme yazarının üstünde Bernard gelirken yapılan mukavelenin asıl yeralmaktadır. S.Ünver ve bizim bulduğumuz her iki mukavele senedi de esasda aynı olup on maddeliktor. Mukavele özelte şöyledir. 1. maddede, iki hekimin ve bir ispençayarın Vinyan'dan Dersaadete gelmeleri için ödenecek paranın verilmesi; 2. maddede, padişaha hizmet e decekleri için heyet ve alamat tahsis ve ihşanı; 3. maddede, iskanlarına mahsus bir konak tahsisi, 4. maddede, Devlet-i Aliyede başhekim olacak Neuner nam tabibe 1000 adet ve şerikine (Dr. Bernard) 800 adet Macar altını verilecek denmektedir (ön şartnamede 1200 Macar altını istemişti); 5. maddede, Saraya Hümayundan ve Tibhaneden mü-sade ile hareçe bazı hastalara gitme ve diğer tabletlerle istişarede bulunulmasına izin verilmesi; 6. maddede, hizmetlerini beğenilir ise beş sene çalışacakları, hizmetlerinin uzatılması murad edildir ise müzakere edilmesi; 7. maddede, beş sene hizmetten sonra veya on, onbeş sene hizmetten sonra geri dönelerse alacakları para miktarı; 8. maddede, üç sene hizmetten sonra ölüm olursa tazminatın ne olacağı; 9. maddede, dört beş sene içinde sakatkılı olursa tazmi-natin ne olacağı; 10. maddede, ispençayarın tertip e deceği eczanın parasını Devlet-i Aliiye tarafından karşılaması ayrıntılı olarak yazılmıştır. Maddelerin altında" B safedilen hususlar bu şekilde aramızda mukavele senedi olarak iş bu mazbata 1254 sene-i hirciyesi Şaban aynın 13. günü, miladi senenin 1838 senesi Teşrinisani aynın ilk günü mührur ve imza ile değiş tokuş yapılmıştır”


16 Bizim tarafından bulunan esas mukavele, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Maarif No. 8221 dedir. Bu dosaya Bernard’in ölümü üzerine karşılan tazminat alabilmesi için yazılan iki takrir ve bir mukavele senedi vardır. Bu mukavele senedi 1 Kasım 1838’de Bernard’la yapılan ilk mukavele ve bunun altında beş sene sonra 5 Eylül 1844 tarihinde yapılan mukavele yenido-mesi yer almaktadır.
denilmiştir ve "Mehmet Rifat sadık sefiri kebir Devlet-i Aliye-yi Osmaniye" ve "Avusturya Devleti İmparatoru'nun Umur-i Ecnebiye Müsteşarı" denilerek imzalanmıştır.

Bernard'ın İstanbul'a gelişine özelenecek olursa: 21 Temmuz 1938 tarihli Paris Sefiri Ahmet Fethi Paşanın mektubunda Saray için istenen iki hekimin tedarik edildiği, 1 Ağustos 1838 tarihli Vijana Sefiri Mehmet Rifat Efendinin mektubunda seçilen hekimlerin tekrar imtihan edildikleri ve neticesi alınmıştır, 1 Kasım 1838'de esas mukavele imzalanmış, Ramazan-ı Şerifi'nin ortalarına doğru (aralığın ortasında) gelecekleri bildirmiş olmakla beraber 3 Aralık 1838 de İstanbul'a gelmişlerdi. Yurarda kısaça özelendığı gibi Dr. Bernard Dr. Neuner ve Ecz. Hoffmanla beraber İstanbul'a gelmişlerdi. İki doktorun ve eczacının getirilme sebebi "Saray-ı Hümayun" içindedi. İki hekim de Josephinum'dan mezun olup Vijana Üniversitesi ve öğretim görevliliği ile bir alakalan yoktu. Yapılan anlaşmada Dr. Bernardin hiçbir taraftan müdahale olunmamak'ı şart ile getirildiğine dair hiçbir madde yoktur. Maddi isteklerin dışında istenen yeğane şart Sarayda görevli diğer hekimlerin de sahip olduğu, dışarıdan başka hastaya da gitme mücedesidir.

Bernard İstanbul'a Geldiğinde Mektebi Tibbiyeyin Durumu


17 Arslan Terzioglu, Türk Avusturya Tibbi İlişkileri, İst. 1987, sah. 21.


---

22 Mekteb-i Tibbı Cedit-i Amire talebesinden olup bu defa Şaban aynun başlangıcından itibaren bastahanelerle irsal olunan 83 adet şairdinin listesi ve alacakları maas gösterir belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Maarrif No. 7441. Şaban 1254 (Ekim 1838) tarihli.
24 Galatasaray Enderun Mektebinin tibhane binası olarak ilave ve tamiri için keşif defteri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Sıhhiye No. 534, evrak no. 3 (alin belge), son belgedeki tarih 6 RA 1253 (12 Mayıs 1837).
Mekteb-i Tibbiyenin Eğitim Kadrosu


25 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevedet Şehiye No. 918, Ramazan 1254 (Kasım 1838) ait liste.
26 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevedet Şehiye No. 918, Ramazan 1254 (Kasım 1838) ait liste.
27 Mekteb-i Tibbi Cedid Nazırlığına Osman Saib Efendinin Cemaziyeelahir 1254 guresinden (22 Ağustos 1838) iibaren andadığını gösterir belge. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevedet Maarif No. 2217 Eylül 1838 tarihli belge.
28 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevedet Şehiye No. 996, 27. Ş, 1255 (5 Kasım 1839).
29 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevedet Şehiye No. 499. M. 1257 (Mart 1840) ait Mekteb-i Tibbiyenin hoca öğrenci ve diğerlerini ve maaslarını gösterir liste, sadeleştirilmiş Liste için bakınız A. Aluntaş 14 Mart Tıp Bayramı sah. 183.


SONUÇ

Dr. K. Bernard'in Mekteb-i Tibbiyeye gelisi ve buradaki görevi hakkında bu araştırma; Mekteb-i Tibbiyede alı sene görev yapan bu hekim hakkında son senelerde gittikçe artan hataları düzeltmek için. Bu hata Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tip eğitimini bir bütün olarak görmeyip sa-

30 1840 yıl yaz mevsimine mahsusun Mekteb-i Tibbiyeye verilecek yazılık kayafet için mektebin kadrosu, 35 ders nazırı hoca ve muallim vessaire ve 234 talebeyi zikreden belge. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Maarif No. 5178, s. 1256 (Nisan 1840) ve Temmuz 1840 ayna ait mektebi Tibbiyeye verilen sebze bedeli için mektebin kadrosu B.O.A. Cevdet Maarif 5444.
32 B.O.A. Cevdet Maarif No. 8221 takrir nNo. 2; 24. M. 1261 (3.2.1845) tarihili.
LEVHALAR