**ZAHÎREDDÎN MUHAMMED BÂBUR** **–** [***BABÜRNÂME***](https://tr.wikipedia.org/wiki/Bab%C3%BCrn%C3%A2me)

Özbek kökenli Zahîreddîn Muhammed Bâbur  14 Şubat 1483 yılında şimdiki Özbekistan’da bulunan Andican şehrinde doğdu.

Tarihte Büyük Türk-Hint Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak bilinen Zahîreddîn Muhammed Bâbur 26 Aralık 1530 yılında Hindistan’ın Agra şehrinde  47 yaşında vefat etmiştir. Onu önce  Agra şehrinde, daha sonralar 1539 yılında Bâbur’un kendi vasiyeti üzerine mezarı Kabil şehrinde bulunan Bâbur Bağlarına nakledilmiştir *(şimdiki Afganistan İslam Cumhuriyeti başkentine).* 1646 yılında torunu Sultan Cihan Şah tarafından Bâbur’un mezarı üzerinde türbe yapıldı.

Bâbur baba tarafından Timur sülalesinden, anne tarafındansa Çengiz Han sülalesindendir. Bâbur’un babası Emir Timur’un torunu Ömer Şeyh Mirza Barlas’tı. Bâbur’un annesiyse Çengiz sülalesinden olan Yunus Hanın kızı Kutluk Nigar Hanımdı.

Bâbur’un Çağatay Türkçesinde yazdığı ve hayatını kronoloji olarak anlattığı Bâburname eseri Türk edebiyatı tarihinde önemli yere sahiptir. *Hattı Bâbur* denilen yazı-alfabe sistemini mükemmelleştiren Bâbur hem de Çağatay Türkçesinde yazılmış edebiyatın Alişir Nevai’den sonra en büyük şairi hesap olunur

Zahîreddîn Muhammed Bâbur sanatında “Bâburname” eseri önemli yer almaktadır. Türk ve İslam edebiyatında anı türünde yazılmış ilk eser olan “Bâburname” 1494-1529’lu yıllar arasında Orta Asya’da, Afganistan’da ve Hindistan’da görülen bütün olayları, şairin hayatını, o dönem bütün politika adamlarını, bilim ve edebiyat temsilcilerini anlatmaktadır. Eserin 10’dan fazla elyazma nüshası vardır. *Bâburname* daha şairin sağlığında büyük yankılama yapmıştı. Yalnız Ekber Şahın sarayında üç defe Farsçaya çevrilmiştir.

*Bâburname* üç bölmeden oluşmaktadır. *Fergane* adlanan birinci bölmede Bâbur’un tahta çıktığı 10 Haziran 1494 yıldan 14 Haziran 1504 yılına kadar olan olaylar yansımaktadır. Bu on yıl içinde Bâbur hayatın bazı ağır sınavlarından geçmiş, baba mülkünü defalarca kaybetmiş ve geri kazanmış, sonunda tekrar kaybederek çaresizlik içinde Horasan’a gitmek üzere vatanını terk etmiştir.

 *Bâburname’*nin 2.bölümü *Kabil* adlanır. 14 Haziran 1504 yılından 12 Aralık 1520 yılında kadarki 15 buçuk yılık dönemi kapsayan bu hissede büyük devlet adamı ve komutan saysız savaşlara katışmış, sonunda belirli bir coğrafya üzerinde saltanatını kurabilmiştir.

*Bâburname*’nin *Hindistan* adlanan bölümü 8 Ekim 1526 yılından 5 Eylül 1529 yılına kadar olan dönem olaylarını kapsamaktadır. Oysa Bâbur’un Hindistan serüveni daha 1519 yılında başlamıştır. O, dönemden sonra Hindistan’a beş defe yürüyüş etmiş, Pencap’ı (1519/20), Kandahar’ı (1522), Lahor’u (1523), Delhi’yi ve Akran’ı (1526) ele geçirmiş, Afganistan’ı, Belucistan’ı ve şimali Hindistan’ı yönetim altına alarak Büyük Moğol İmparatorluğun temelini koymuştur.

Bâbur bütün olayları bizzat not etmiş, özel günlük yazmıştır. Bâbur’un dilinin düzlüğü, renkliliği, izlenimlerinin zarifliği, sıra dışılığı, şaşaadan uzak tahkiye tarzı, içtenliği insanı hayran bırakıyor. Bâbur her şey hakkında objektif ve kesin bilgi vermiştir. Bu anlamda *Bâburname* kendi döneminin bir tür ansiklopedisi sayılabilir.