**TEZER TAŞKIRAN**

Tezer Taşkıran Cumhuriyetin kuruluş yıllarının unutulmaz öğretmeni ve yöneticisi olarak biliniyor. Tezer Taşkıran 1907 yılında Bakü Karabağ’da dünyaya geldi. Babası Ahmet ve annesi Sitare hanımla birlikte aile 1909 yılında Azerbaycan’dan İstanbul’a göç etti. Türk fikir ve siyaset dünyasının ünlü siması Ahmet Ağaoğlu’nun kızı olması nedeniyle dönemin aydınlarıyla çocukluk yıllarında tanışıyor ve pek çoğuna amca diye hitap ediyordu. Tezer Taşkıran uysal yapısıyla dikkati çekerken ablası Süreyya kabına sığamıyordu. Babası Ahmet Beyin Malta’ya sürülmesi ve İstanbul’un işgali ailede derin yaralar açtı. Sonradan Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu ‘Bir ömür böyle geçti.’ adlı kitabında o dönemi ve kardeşi Tezer Taşkıran’ı şöyle anlatıyor; ‘bir gün bir Fransız askeri Tezer’e sataşmak istedi kardeşim askerin elindeki kamçıyı kaptığı gibi adama vurdu şaşılacak bir şeydir asker hiçbir şey yapmadı ve çekti gitti. 1921 yılında babası Ahmet Ağaoğlu sürgün olduğu Malta’dan döndü aile sevinç içindeydi.

Tezer Taşkıran felsefe öğrenimine başlamıştı. Ankaradaydılar ve bir gece sabaha kadar Keçiören dağlarında İzmir’in alınması haberini beklediler, beklenen haber gelmişti. Aynı sevinci Cumhuriyetin ilanında da yaşadılar. 1925 yılında Darülfünunun Edebiyat Şubesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Liseler için bir mantık kitabı yazan Tezer Taşkıran, Ankara Muallim Mektebi’nde Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenlik yaptı; bir erkek okuluna tayin edilen ilk kadın öğretmen oldu. Öğrencileri onun için ülkemizin geleceği demekti. Ağırbaşlı ve çalışkan kişiliğiyle yaptığı araştırmalarıyla beğeni topluyordu. Tezer bilge kişiliğiyle çevresini etkiliyordu. Yakın dostlarının gözünde avukat olan ablası Süreyya tuttuğunu koparan dinamik yapısıyla bir alem, Tezer ise soğukkanlılığı ve çalışkanlığıyla bir alimdi. Cumhuriyet Türkiyesinin iki örnek genç kızıydılar. Doktor nimet taşkıranla önemli bir tarihte 30 ağustos 1930 Zafer bayramında hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Suna ve Mete adında 2 çocukları oldu. Tezer Taşkıran İstanbul da felsefe öğretmenliği yapıyor, öğrencileriyle sıcak bir arkadaşlık ilişkisi kurabilmeyi başarıyordu. Tezer taşkıran 1933-1936 yılları arasında Çapa kız öğretmen okulunun ilk kadın müdürü oldu.

Çapa kız öğretmen okulu eğitim seferberliğine kalkışan genç cumhuriyetin öncü kadınlarını yetiştirme yolunda başarılar kaydettiyse bunda Tezer Taşkıran’ın büyük payı vardır. 1933 yılında annesi Sitare hanımı kollarının arasında kaybetti. İkinci büyük ve farklı acıyı Atatürk’ü kaybettiği zaman yaşadı.19 Mayıs 1939 sabahında Tezer Taşkıran kardeşleriyle birlikte ağır hasta olan babasının yatağının başucundaydı. Tezer hıçkırarak ağlıyordu babası Ahmet bey ‘ağlama kızım insan şuurlu bir makinedir o da duracak elbet’ diyordu. Bir müddet sonra doktor Hasan Feri Bey’in deyimiyle Ahmet Ağaoğlu bu dünyanın kapısını kendi elleriyle kapatıp gitmişti. Belki de Tezer Taşkıranın siyasete atılmasında bu dünyanın kapısı henüz açıkken ülke için en iyi hizmeti verebilme isteğinin de rolü vardı. Tıpkı babası gibi 40lı yıllarda Kastamonu ve Kars Milletvekili olarak görev yaptı. Bir dönem Milletvekili maaşlarının artırılmasına karşı çıktı ve arttırılan maaşında farkını almadı. Milletvekilliği yaptığı süreçte Türk kadınının haklarının alınması için mücadele etti bir öğretmen olduğunu hiç unutmadan.

Kurtuluş savaşının cephelerinde özgürlük savaşı veren kadınların ülkesinde yaratılmak istenen çağdaş Türk kadınının meclisteki sesi olmak istiyordu. Tezer taşkıran bir yandan korunmaya muhtaç ve sakat çocuklar için çalışıyor öte yandan başarılı çocukların desteklenmesine ön ayak oluyordu. Harika çocuklar kanununu destekliyor eşini kaybeden kadınların geleceğini garanti altına alabilmek için dul, yetim maaşlarının kanunun çıkarılması için çaba sarf ediyordu. Milletvekilliğinden ayrılınca yaygın eğitim için çalışmaya başladı. Kadınlara okuma yazma öğretiyordu. Araştırmalar yapıyor durmadan yazıyordu. Eşi nimet Taşkıran onun en büyük ve güvenilir yardımcısıydı. Dede korkut hikayelerini çocukların anlayabileceği bir dille yazmaya başladı. Tezer taşkıranın çocuklarla ilgisi sadece masallarla kalmadı. Unesco’nun kuruluş döneminde profesör doktor Tevfik sağlamla birlikte çalıştı. Üniversiteli kadınlar derneğinin çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yardımseverler derneğinin kurucuları arasında yerini aldı.

Türkçe dışında hakkıyla konuşulabildiği 3 dilde Uluslararası konferanslarda Türkiye’yi temsil etti. 1975 yılında eşi doktor Nimet Taşkıran’ın hastalığı nedeniyle ablası Süreyya Ağaoğlu ile birlikte Londra’ya gittiler. Nimet beyin ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Ama affetmeyen hastalığı onu bir yıl sonra eşi Tezer hanımdan ve çocuklarından ayırdı. Tezer taşkıran için zor günler başlamıştı. Kadın hakları üzerine Sovyetler birliğinde düzenlenen bir konferanstan sağlığı bozuk döndü. İnançları sağlığından daha önemliydi onun gözünde belki de bu nedenle 1979 yılında aramızdan ayrılırken yorgun değildi.

Tezer Taşkıran’ın yayınladığı kitaplar arasında en önemli eseri, 1973’te yayımlanan ‘ Cumhuriyetin 50. yılında Türk Kadınının Hakları’ adlı kitaptır.