Aksam Çayı
AKŞAM ÇAYI

Ali DEMİREL
AKŞAM ÇAYI

Copyright © İşık Yayınları, 2005
Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamının ya da bir kısmının, kitabın yayınlanan şirketin önceden yazılı izni olmak üzere elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltıması, yayılanması ve depolanması yasaktır.

Editör
Ali BUDAK

Kapak
Engin ÇİFTÇİ

Mizanpaj
Necmi TOPAL

ISBN
975-278-162-4

Yayın Numarası
413

Basım Yeri ve Yılı
Çağlayan Matbaası / İZMİR Tel: (0232) 252 20 96
Aralık 2005

Genel Dağıtım
Gökkuşağı Pazarlama ve Dağıtım
Alayköşkü Cad. No: 12 Çağaloğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 519 39 33 Faks: (0212) 519 39 01

İşik Yayınları
Emniyet Mahallesi Hüzur Sokak No: 5
34676 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 318 42 88 Faks: (0216) 318 52 20
www.isikyayinları.com
Hayatımın pek çok ilkini yaşamama vesile olan kaymetli ağabeyim Akif Akay Beyefendi’ye...
İÇİNDEKİLER

TAKDİM ........................................................................................................................................11
GİRİŞ .............................................................................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

KULLUK ŞUURU

KULLUK ŞUURU ..........................................................................................................................19
Ahlâkî erozyondan korunmak için neler yapmalıyız? .................................................................19
Allah, kulunun tevbesinden sevinç duyar .................................................................................21
Meşru olmayan zevklere aldanmalıyız ......................................................................................23
İnsanı uçurumlara sürükleyen bir virüs: Fuhuş .......................................................................23
Gözlerimizi haram manzaralardan koruyalım .........................................................................25
Şeytanı iyi tanıyalım ....................................................................................................................26
Günahlar, önce hayalde belirir daha sonra eyleme dönüşür .....................................................27
Ah şu giybet, tam bir illet! ...........................................................................................................31
Kardeşlik Müslümanları birbirine kenetleyen vidadır ..................................................................33
Birbirimize karşı selamı esirgemeylelim .................................................................................35
Kur’ân’ın beden yıkılmaya yüz tutmuş bir ev gibidir ..............................................................37
Tefsiryle beraber Kur’ân okuma seferberliği başlatalım ...........................................................39
Sıla-i rahim toplumu bir aileye çevrir .......................................................................................40
Sadece dilimizle değil, hareketlerimizle de “kalbim temiz” demeliyiz .................................42
Hastalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim .......................................................................44
Duamız olmasa ne önemimiz var! .............................................................................................46
Gecelerimizi teheccüde nurlandıralım .....................................................................................48
Birbirimize eksik yönlerimizi söyleyebilmeliyiz .....................................................................50
Dünyaya nasıl bakmalıyız? ..........................................................................................................51
Dünyamız kadar ahiretimiz için de çalışmalıyız .....................................................................53
Kulluk Allah’ın emirlerine teslim olmaktır ..........................................................55
Risale-i Nur’u anlayarak nasıl okuyabiliriz? ..........................................................57
Tatilde sadece bedenimiz değil, ruhumuz da dinlenmeli........................................59

İKİNCİ BÖLÜM

İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU

İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU ........................................................................65
Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabiliriz? ..........................................................65
Salat ve selam, Hz. Peygamber’in duasına amin demektir ................................66
Efendimiz’in savaş stratejisi gönüllerin fethine yönelikti ................................70
Allah Rasulü, problemleri çözmede eşsiz bir insandı ........................................74
O, insanların en cömert olanıydı ........................................................................75
Sen şahit ol, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir ................................................77
Ezan, kâinatı huzura çağırır .............................................................................79
Buyurun maklubeye! .........................................................................................81
En güzel diyet, sünnete riayet ............................................................................82
Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandan mı? ...................................................85
Efendimiz’in çigerparesi Hz. Fatima .................................................................87
Hz. Fatma hal ve tavırlaryla babasını andırdı ...................................................88
Oğlunu Efendimiz’e vakfeden hanım sahabi: Ümmü Süleym .......................89

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİN VE HAYAT

DİN VE HAYAT ......................................................................................................95
Tanrı ile Mert’in anne-babası geliyor .................................................................95
İslâmiyet hoşgörü, müsamaha, tolerans dinidir ................................................96
Allah çömert olanları sever ............................................................................102
İnfak et, çömert davran ve daima etrafına dağıt .............................................104
Çocuklar dini eğitme alımasa ne olur? .............................................................106
Çocuklarımızıza güzel isimler verelim ...............................................................111
Doğru vakitte uyuyalım ömrümüz bereketlensin .............................................114
Düşünce ve aksiyon insanları ...........................................................................116
Din duygusu insanlarıahlâklı yapar ..................................................................124
Asırlık bir Osmanlı çiçeri İsmiaz Nine bize hayat dersleri veriyor ...........126
Büyüklerimiz huzurevi tesellileriyle yalnızlığa terk edilmemeli ...............129
Cuma günü dualarını kabul olduğu vakit .......................................................132
Lokman Hekim’in tavsiyelerine kulak verelim ..............................................134

Akşam Çayı

Kulluk Allah’ın emirlerine teslim olmaktır ..........................................................55
Risale-i Nur’u anlayarak nasıl okuyabiliriz? ..........................................................57
Tatilde sadece bedenimiz değil, ruhumuz da dinlenmeli........................................59

İKİNCİ BÖLÜM

İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU

İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU ........................................................................65
Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabiliriz? ..........................................................65
Salat ve selam, Hz. Peygamber’in duasına amin demektir ................................66
Efendimiz’in savaş stratejisi gönüllerin fethine yönelikti ................................70
Allah Rasulü, problemleri çözmede eşsiz bir insandı ........................................74
O, insanların en cömert olanıydı ........................................................................75
Sen şahit ol, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir ................................................77
Ezan, kâinatı huzura çağırır .............................................................................79
Buyurun maklubeye! .........................................................................................81
En güzel diyet, sünnete riayet ............................................................................82
Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandan mı? ...................................................85
Efendimiz’in çigerparesi Hz. Fatima .................................................................87
Hz. Fatma hal ve tavırlaryla babasını andırdı ...................................................88
Oğlunu Efendimiz’e vakfeden hanım sahabi: Ümmü Süleym .......................89

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİN VE HAYAT

DİN VE HAYAT ......................................................................................................95
Tanrı ile Mert’in anne-babası geliyor .................................................................95
İslâmiyet hoşgörü, müsamaha, tolerans dinidir ................................................96
Allah çömert olanları sever ............................................................................102
İnfak et, çömert davran ve daima etrafına dağıt .............................................104
Çocuklar dini eğitme alımasa ne olur? .............................................................106
Çocuklarımızıza güzel isimler verelim ...............................................................111
Doğru vakitte uyuyalım ömrümüz bereketlensin .............................................114
Düşünce ve aksiyon insanları ...........................................................................116
Din duygusu insanlarıahlâklı yapar ..................................................................124
Asırlık bir Osmanlı çiçeri İsmiaz Nine bize hayat dersleri veriyor ...........126
Büyüklerimiz huzurevi tesellileriyle yalnızlığa terk edilmemeli ...............129
Cuma günü dualarını kabul olduğu vakit .......................................................132
Lokman Hekim’in tavsiyelerine kulak verelim ..............................................134

Akşam Çayı
Vali Hz. Muaz’dan günümüze mesaj var........................................................136
Hastalýk bir imtihandýr ....................................................................................138
Kazancýmýz helal, gönlümüz huzurlu olsun....................................................140
İslam’da mum yakma ve çaput bağlama diye bir şey yoktur.........................144

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EN HAYÂTÎ KULLUK BORCUMUZ NAMAZ

EN HAYÂTÎ KULLUK BORCUMUZ NAMAZ..............................................149
Namaz Rabb’in Davetine Ýcabettir .................................................................149
Yirmidört altýnlýk sermayeyi iyi değerlemeleem ...........................................150
Namazlardaki ihmal tesbihata ihalle başlar .................................................151
Sünnet, Efendimiz’le irtibata geçmenin adý ...............................................153
İbadetlerde esas olan devamlılıktýr .................................................................154
Namazın üç mertebesi.....................................................................................156
Ölüm yataðýnda “Namaz vakti geçiyor” denince Hz. Ömer ayaða fýrlamýþtý ...157
Sübhâneke ile kulluðumuzu arz ederiz ...........................................................159
Tahiyyat bize Mirac’ı anlatýr...........................................................................161
Hayat nimetine þükür ......................................................................................161
Cafer Bey’i aðlatan özürlü kumaþlar ..............................................................162
Namazlarýnýzý veda namazý kýlýyor gibi kýlýn .................................................164
Nafile namazlarımızý öðrenelim .....................................................................165

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

ZAMANIN ALTIN DÝLÝMLERÝ

ZAMANIN ALTIN DÝLÝMLERÝ.................................................................171
Bereket dolu üç ay bizi bekliyor ......................................................................171
Rabbimiz çok şefkatlidir ....................................................................................175
Ramazan için hazırlıklar tamam mı? ..............................................................176
Allah Rasulü teravihi teþvik ediyordu ............................................................178
Gizli lütuflarýn tecelliði: Ýftar ........................................................................179
Ramazan’ın unutulan bir sünneti: Ýtikaf ...........................................................181
Mukâbelenin anlami ........................................................................................182
Kur’ân’ın kitap haline getirilmesi.................................................................183
Efendimiz bayramlarda neler yapardi? .............................................................183
On geceye yemin olsun ki. ...........................................................................185
Bu günleri nasîl değerlendirelim? .................................................................186
Hacca gidemiyorum ama ..............................................................................188
Akşam Çayı

Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsun .......................................................189
Yarım elma, gönül alma!.................................................................190
DİPNOTLAR............................................................................................193
BİBLİYOGRAFYA ............................................................................................199
TAKDİM


Can Bahadır YÜCE
"Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan.
İnsanı arif yapan, fesi, hırkası değil.

Önce doğru iman et, haramdan el etek çek
Ruha gidadır sohbet, herkes bulası değil!"

der sohbet insanı Yunus Emre. Sohbet, duyguları ve düşüncelerini karşısında müzakere ederek bu duyguları ve düşüncelerde derinleşmeyi hedef alan insanların kurdukları bir nevi arkadaşlık tür. İnsan kimleye arkadaşlık yaparsa, kimlerle oturur kalkarsa, ister istemez onların ahlakından, huy ve tabiatlarından etkilenir. Bu manada sohbet, birbirinden etkilenmenin adıdır. Nitekim insanlara peygamber gönderilmesinin temelinde, yaratılmış olduğu etkilenme özelliği yatıyor mu? İşte asırlara ışık saçan Sahabe nesli, en hayırlı nesil olma lütfuna İnsanlığın İftihar Tablosu'yla birlikte olmakla ve O'nun sohbetinde bulunmakla ulaştı mı?

Peygamber Efendimiz, ashabını öncelikle Dâru'l-Erkam'da yapmış olduğu sohbetlerle yetiştirmiş ve onları geleceğe hazırlamıştı. Daha sonra da bu sohbetlerini hayatının sonuna kadar devam ettirmiştir. Kur'an-ı Kerim, Allah Rasulü'nün cemaatini ele alırken,
sohbet kelimesiyle aynı kökten gelen "Ashab" kelimesini kullanmış. Zaten Efendimiz de her biri ayrı bir yıldız olan bu devasa kametlere "Ashabım" demiştir.


Zikir, fikir, tefekkür güzel sohbetlerin önemli bir derinliğidir. İşte bu kitap, mana kökü itibariyle tâ Darü'l-Erkamlara dayanan bir evde kalan beş gencin sohbetleri konusudur.


Üniversiteyi kazanmasına en az oğlu kadar sevinebileceği, ilk iş olarak oğluna İstanbul'da kalacak bir yer ayarlamayı düşünür.


Günler böyle huzurlu ve neşeli bir şekilde birbirini kovalarken bir gün Bahadır, akşam yemeğinde Ali İhsan'a şöyle bir teklife bulunur:

- İhsan abi! Zaman su gibi akıp geçiyor. Eğer uygun görünse, sizden daha fazla istifade edebilmemiz için her akşam çay saatinde bize sohbet etseniz...
Akşam Çayı


Ali DEMİREL
İstanbul, Ekim 2005
Birinci Bölüm

KULLUK ŞUURU
Ahlâkî erozyondan korunmak için neler yapmalıyız?
O akşam Bahadır biraz düşünceliydi.
- Hayîrdür Bahadîr, seni bu gün düşünceli görüyorum dedi İhsan. Bahadır biraz içini dökmek istiyordu:
Bu noktada size bir soru sormak istiyorum İhsan abi. Boyle kaygan ve kaypak bir zeminde ayaklarımızın kaymaması için neler yapmalıyız?


Dışarıya çıkmadan evvel his ve duygularımızı durultacak, beraber hale getirecek ve his dünyamızda tersi edeceğiz carelere başvurulmalıdır. Bu, birçok okuma, seyretme veya dinleme olabileceğini gibi, bir iç muhasebesi yapmak da olabilir. Boyle bir metafizik gerilime geçmeden sokağa çıkmamalıdır.

Kesinlikle tek başına kalınamamalıdır. Dikkatlerimizi kontrol edeceğiz ve nasihatıyla ruh dünyamızı ayakta tutacak bir arkadaş edinmeli ve mümkün mertebe dışarıya onunla beraber çıkmaya çalışmalıyız.

Giderken-gelirken ve gideceğimiz yerlerde imkan ölçüsünde hayatımızda münasebeti olan ve bizi ikâz edici, havasını koruyucu bir melek gibi üzerimize olan etmeyen materyalleri de yanımızda götürmeliyiz. Mesela yanımızda bir walkman alarak içine bizi hayra çağırılan bir kaset koyup dinleyebiliriz. Günahlara karşı birer perde olacak bu tür materyaller bizim iç kontrollüme vesile olacaktır ki, Boyle bir iç kontrol ile dolup taşan bir insanın günahe girmesi ender vakalardandır.

Mert,

- Nasıl yani. Allah nasıl kulun tevbesinden sevinç duyar? Biraz açabilir misiniz?

**Allah, kulunun tevbesinden sevinç duyar**


Nasıl tevbe edeceğiz?

Mert,

- İhsan abi. Bir sorum daha olacak; nasıl tevbe edeceğiz?

- İşlediğimiz günahlara karşı nasıl tevbe etmемiz gerektiğini Allah Rasulü bize şöyle öğretiyor:

“Estağfirullah el‘azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâhû tevbete ab- din zâlimin layemlikü linefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ - Tevbe ve istişfar ediyorum. Öyle bir kul, bir köle, bir tasmalının tevbesi gibi tevbe ediyorum ki, kendi kendine, ne dirilebilir, ne öle- bilir, ne hareket edebilir, ne yatabilir; ne kalkabilir. İşte ben böyle acizlerden aciz bir zavallî; Sana günah ve zulümlerimden dolayı tevbe ediyorum.”

Allah Rasulü’nden gelen bir hadiste, tevbe ve istişfardan önce iki rekat namaz kılmaktan ve sonra da tevbe edenin başını yer eleyerek, tam konsantr olup, Rabb’in rahmetiyle münasebete geçeceği ana kadar secedede, “Ya Hayyu ya Kayyûm, bi rahmetike esteðizü eslihli þe’ni külleh velâ tekilni ilâ nefsi tarfete ayn - Ey Hayy u Kayyum, ben- nim her halimi Ýslah eyle, Sen beni göz açýp kapayýncaya kadar nef- simle baþ baþa býrakma”4 gibi dualardan da bahsedilmektedir.


Bunu yaparken şu husus da gözden kaçırılmamalıdır: Tevbe, vicdanın duyduğu pişmanlık ve bu pişmanlıklka insanın iki büklüm olmasıdır. Tevbeyi dil ile yapmak, sadece böyle iki büklüm oluş- luğa sözlu bir katılım ve tercümanlıktr.
Tevbe ederken nelere dikkat edelim?

Bir de şeyni ifade edeyim. Tevbe ederken şu üç hususa özellikle dikkat etmek gerekir.

1. İşlenen günah kul hakkıyla alakalı ise evvela o, hak sahibine verilmeli ve ondan helallik dilenilmeli.

2. Bir daha aynı günaha dönmemek üzere ciddi ve kesin bir kararlılık içinde olunmalıdır.

3. O günahla tevbe arasında ikinci bir günah işlemeye vakit bırakmamalı, yani elden geldiğince günahlar beş dakika bile tevbesiz kalmamalı.

Meşru olmayan zevklere aldanychamamalı

Furkan, İhsan’ın konuşması bitikten sonra söze girdi ve şöyle bir soru sordu:

- Bahadır’ın değerlendirmesine katılımamak mümkün değil. Hakkaten gençler olarak işimiz çok zor. Her taraf günah manzaralıyla dopdolu. Bağışlayın, fuuş günümüzde tam bir sektör haline gelmiş. İnsanımızı bu bataktan korumak için neler yapmak gerekir. Bu konuda ne dersiniz İhsan abî?


İnsanı uçurumlara sürükleyen bir virüs: Fuş

Günümüzde fuuş, maalesef bir hayli revaç bulmuş durumdadır. Halbuki o, her yönü, her şekli ve her müessesesiyle insanı uçurumlara sürükleyen bir virüstür. Gerek yazılı, gerekse görsel med-
ya ve özellikle de internet vasitasıyla özellikle gençlerin, şehvet duyguları tahrik edici fotoğraflar ve yazılarla adeta fuçuş bombardmanı altında kalıp akılları ve zihinleri ifsat edilmektedir.

Fuşça karşı İslâm’ın ortaya koyduğu bir kısm esaslar vardır. İnanan insanlar bu düstürlerle başvurduğu sürecede, inşaallah, fuşça girdabına kapılmayacak ve fuşça cерeyanları önünde sürüklenip helâk olmayacaklardır. İslâm esaslarına ve Kur’ân düстürlerine riayet edilmediği zaman insanlar, kütükler gibi bu fuşça sellerine kapılıp sürüklenmeleri muhakkaktır. Böyle bir netice ise, Müslüman olarak bizim en çok endişe etmemiz gereken bir meseledir.


Bir kısm yanlış iddia sahiplerine göre, fuşsun önünü almak için erkek ve kadının bir arada bulunması lazımdır. Böylece, her iki taraf birbirine alışacak ve ortada bir tehlike kalmayacaktır. Bu aslında korkunç bir iddiadır. İnsanların şehvetini tahrik ederek bu duyguyu sündürmeye çalışmak, deniz suyuyla insanlarının susuzluğunu giderme teşebbüsü gibi çok ters bir müdahaledir. Üstelik sadece kadın değil, İslâm ölçülere uyayan her türlü çarpıklık, genç nesillerde bu türden arzuları uyaracaktır. Müstehcen sözleri duya duya, hayâlinden silinemeyen açık-saçık vücutları düşüne düşüne erkeklik hormonu üreten ve her gün şehvânî duyguların bakışıları altında giren bir sürü genç, maalesef kanunlarla da yasak edilmediği için, cinsi sapıklıkta doğru sürüklendip gitmekte ve toplumumuzun yüz karası haline gelmektedir.

**Nesli fuşştan koruyabilmek için...**

Netice olarak diyebiliriz ki, fuşsun önünü alıp nesli korumak adına iki çare ve vazîfe vardır:
Birincisi; ferdin kendisine düşmektedir ki, evlenmek, oruç tutmak veya başka dinamikleri kullanmak süretiyle fuhşa düşmekten korunmaktadır.

İkincisi; bütün bir millet ve devlete aittir ki, o da toplumu fuhşa teşvik eden her türlü faaliyeti durdurmak ve kurutmaktır. Cenâb-ı Hak, “Mü’mînler arasında fuhşun yayılmasını arzu eden için dünya ve âhirette can yakıcı bir azab vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”6 mealindeki âyet ile böylesi karanlık güçlere dikkat çekmektedir.

**Gözlerimizi haram manzaralardan koruyalım**

Tarık,
- Bir soru da ben sorayım, demişti ama İhsan,
- Saat on iki bucuk olmuş. Geç olmadı mı? Arkadaşlarınızın sabrını zorlamayılm, dedi.

Bahadır,
- Abi yarın tatil. Olsun; biraz daha geç yatsak bir şey olmaz. Hem Tarık’ın ne soracağını da çok merak ettik, dedi.

Tarık’ın sorusu şöyleydi:
- Evet Tarık, İmam Gazali’den İmam Rabbani’ye, İmam Şafi’den Üstad Bediüzzaman’a kadar pek çok alim, hafızaya tesir eden etkenlerden birisinin de haram manzaralara bakmak olduğunu ifade ediyorlar. Az önce de bahsettik. Günümüzde televizyon ekranları, gazete sayfaları ve internet siteleri şehevî duyguları kamçılayan görüntülerle dopdolu. Bu tür görüntülere israrî bakışlar insanda çok ciddi ve köklü bir unutkanlığa sebebiyet verdiği gibi aynı zamanda onun...

Bakın size bir örnek vereyim. İmam Şafi Hazretleri, hafızasının zaafından dolayı hocası, İmam Azam’ın talebelerinden Veki İbn Cerrah’a şikayette bulunur.

İmam Şafi’i bu durumu şu mısralara ifade eder.


Rabb’imiz Nur Suresi’nin otuzuncu ayetinde gözlerimizi haram manzaraları bakmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu sebeple bu konuda azami dikkat göstermeli ve kendimizi korumalıyız. Vazife ve mesuliyetimizin gereği olarak yer yer karşımıza bu tür görüntüler çıkırsa da dinimizin bu konudaki emrine hassasiyet göstermeli ve bu nu bir ahlak haline getirmeliyiz. Bir hadis bu yolda biz aşık tutmamı:

“Üç kişi vardır ki, gözləri, kıyâmet günü cehennem ateşi görmez: Bunlar:
1. Allah korkusundan ağılayan göz.
2. Allah yolunda nöbet tutan göz.
3. Allah’ın haram kıldığı şeylere bakmaktan sakınan göz.”

Şeytanı iyi tanıyalım

İkinci demlik gelmişti. İhsan, kendisine bir bardak çay daha koydu. Bu arada arkadaşlarının da duyacağı şekilde bir şeyler fisildiyordu:

“İç, iç, bir yudumdan bir şey olmaz...”
“Sadece bir kere elinden tuttum, ne var bunda...”
“Bir lokmadan bir şey çıkmaz. Sen ye! Günahı varsa benim boy numa...”
“Sadece bir nefes çek. Merak etme ölmezsin...”
“Bir vakt namazdan bir şey olmaz. Kaza edersin olur biter...”

Furkan,

- Hayırdir İhsan abi, dedi. Diğer arkadaşları da bu manaya gelen bakıslarla İhsan’ın yüzüne bakıyorlardı.


Günahlar, önce hayalde belirir daha sonra eyleme dönüşür

Bahadır fakülte çıkışı okulundaki bir grup arkadaşıyla Osman Hoca’nın sohbetine gittiği. Osman Hoca’yı İhsan da tanıyor ve çok seviyordu. Sohbete katılan Bahadır eve biraz geç gelmişti. Geldiğinde çay sohbeti başlamıştı bile. İhsan, Bahadır’in geldiğini görünce,
Biz de seni bekliyorduk. Osman Hoca neler anlattı, bizimle paylaşır mısın, dedi. Bahadır,

Benden böyle bir istekte bulanağızını tahmin ettüyim için sohbeti ses kayıtı cihazına kaydettim. İsterseniz beraber dinleyelim.

Çok iyi akıl etmişsin. Haydi dinleyelim.

Tamam açıyorum. Önce şuını söleyeyim. Osman Hoca’nın hemen karşısında koltuğta oturan bir genç, asrımızdaki bütün gençlerin ortak bir derdi olan şu soru sormuştu:

Hocam! Günümüzde çarşı-pazar, televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet siteleri bizi günaha davet eden tablolarla dopdolu. Bu tür manzaralardan etkilenmemek için ne yapmalıyız? Şimdi play tuşuna basıyorum. Osman hoca bu soruya verdiği cevabı beraberce dinleyelim:

Kıymetli arkadaşlarınız! İnsan, bir bakışta, bir duyuşta öyle hayallerde dalar ki; o ilk adım, pratiğin zeminini de hazırlar. Şeytanın hayâle attığı her sahnecik, her bir karecik, hayal kamerasında bir film halini alır; günah zakkumlarına sebebiyet verir. Hele bir de insan nefsin kölesi haline geldi mi, zihne yer eden sahnelerin fiili durumu dönüşmesi, sıradan bir şey halini alır. Bütün günahlar önce hayalde belirir ve daha sonra niyete, karara, pratiğe taşınır. Oyleyse, hayali bulunduracak her düşünceyi bir yılan, zihinde günah sahneleri hasıl edecek her suret ve fikri de bir akrep bilip, bu sinsi düşmanlarınagna düşmemeye, düşmüsse kurtulmaya çalışmak samimi bir kulun hedefi olmalıdır.

İnsan neyin atmosferinde, neyin tesirinde ve neyin manyetik sahası içindeyse, onun hayâlinde canlanacak resimler de, daha ziyade o türden olurlar. Sinemada veya televizyon karşısında, nefsin hoşuna giden ve onu şehvete çağrılan müstehcen manzaları seyreden bir kimsenin; o anda ve o ruh halettyle kaldıği süre zarfında insanların imanını düşünmesi, Allah Rasulü’nün yüce adını mahrum görünürre duyarma yolları araması mümkün değildir.

Müstehcen manzaralarla kalbimizi yaralamayalım!
Bahadır, burada durdurma tuşuna basarak şunları söyledi:
Bu açıklamalar, bizleri çok etkilemişti. Çünkü bize, içinde bulunduğuımız atmosferi anlatıyordu. Osman Hoca hislenmişti. Bu arada gözünden damlayan yaşlara engel olamamıştı. Daha sonra konuşmasına devam etti:

- Sabah-akşam gayr-ı meşru sahneler gören, meşgülüyetlerinin çokluğundan şikayet edip hayırlı işlere vakit bulamadığındanyclopedia halde saatlerce internet sitelerinin kir fırtınasına razı olan, kafa ve kalbini onlarla yaralayan ve o yaraları göz yaşlarıyla pansuman etmeyi düşünmeyen bir insan, mü'min de olsa, imanın lezzetini duyamayacak, o lezzeti başkalarına da duyurma bahtiyarlığını yakalayamayacaktır.


**Rabbımız бизden nasıl bir genç olmamızı istiyor?**

Bahadır tekrar durdurma tuşuna basmış ve şunları söylenmişti:

- Bu sırada başka bir arkadaş sözü girerek, “Hocam! Rabbımız bizden nasıl bir genç olmamızı istiyor?” diye bir soru sordu. Osman Hoca, “Ben de şimdi oraya geliyordum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

nefsin isteklerine karşı içindeki arzu ve meyle hakim olan bir genç pek beğenmekte ve ondan hoşnut olmaktadır.”9 Bir kudsi hadis-i şerifte, “Nazar (bakış) şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim onu Benim korkumdan dolayı terk ederse, kalbine öyle bir iman tadıatarım ki, onun zevkini gönlünün derinliklerinde duyar.”10 denmektedir


Öyleyse, Allah’ın sevgisine mazhar bir genç, bilgisayar ya da televizyon ekranından gazete sayfalarına kadar, gözünün ilişebileceği her türlü çirkin sahne ve görüntüye karşı tetikte olmalı, iradesiy-le onlara bakmamalı, “bir kereden, bu kadarcıktan birşey olmaz” şeklinde şeytan hırsızlarına kanmamalıdır.

Harama göz kapama insana sevap kazandırır

Bahadir,

- Sözün burasında Osman Hoca, “Pekâlâ, çarş-pazardaki, okul ve işyerindeki durumumuz ne olacak?” diye bir soru sordu ve bu sorunun cevabını şöyle izah etti:


“Ah şu şeytan yok mu⁈”

Bahadır,
Bu ifadeler bizi biraz rahatlatmıştı. Bu arada Osman Hoca, “Ah şu şeytan yok mu!” deyip derin “of” çekti ve sözlerini şöyle noktaladı:
- Şeytan daha çok miskinlik, tembellik ve meşguliyetsizliğimizden istifade eder; insanlığa hizmet adına dolup boşalmamızдан hoşlanmaz ve boş durduğumuz sürecede içimize uygun olmayan düşünceler, kuruntular atar; o sıradan hayırlı işlerle meşgul olmayan hayalimi zendi namına meşgul eder ve çirkin şeyler düşündürüp günah işlemeye zorlar. Öyleyse biz de, daima meşguliyete, aksiyonla, faaliyet, hizmet ve işrad yolunda terlemekle şeytanın girebileceği boşlukları doldurmalıyız ki, o da bizde umduğunu bulamasın.

Ses kaydı burada bitmişti. İhsan,
- Allah razı olsun Bahadır, Osman Hoca’nın sohbetinden bizi de ettimiş oldun. Bu akşamki sohbet vaktimizi de böyle değiştirilmiştir, diyerek arkadaşlarını namaza davet etti.

Ah şu gıybet, tam bir illet!

O akşam İhsan, çay saatine diz üstü bilgisayarını da getirmişti.
- Arkadaşlar! Bu akşam size bir büyüümüzün yapmış olduğu sohbetten kısa bir pasaj dinletmek istiyorum, dedi. Ses kayıda şu sözleri dinlediler:
- Problemleri çözme neyse ama onların intikalinde gıybetlere girme yok mu, İşte onlar beni mahvediyor. İmanlı sinelerde, imanlı dillerde

Sohbet daha devam ediyordu ama İhsan, sözün burasında devre diye girdi ve şunlarını söyledi:


**Yüzüne karşı da söylerim!**


Bir diğer ifade kalıbı: “Ben arkasından konuşuyorum ki! Şimdi burada olsa yüzüne karşı da söylerim.” Bu da ayrı bir gıybet lafız. Aslında iftiraf etmek gerekir ki, o kişi o anda orada olsa söylediği şeyler yüzüne karşı söylemesi mümkün değildir.
Giybet olur diye söylemiyorum!


Falanca grup var ya!

Son olarak da birden fazla topluluklar ile ilgili yapılan giybet lafızları var. Mesela, “Falan grubun adamları var ya İşte onlar şöyle söyle şöyle...” Bu da çok ağır bir giybetdir. Çünkü bir cemaati giybet eden aynı zamanda o cemaatin bütün fertlerini giybet etmiş sayılır. Ve o fertlerin büününün haklarını helal ettirmesi gerekmektedir ki, bu da çok zor hatta imkansız gibi görüılmektedir. Giybet günahından temizlenmek için önce tevbe-istiğfar edilmeli, giybet yapılan kişinin helallik istenmeli ve o kişiye dua edilmelidir.

İhsan’ın sözleri bitmişti. Mert,


Kardeşlik Müslümanları birbirine kenetleyen vidadır

Bu sırada Furkan söz isteyip şunları söyledi:


**Yüreğin toplu attığı bir kardeşlik için**

Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) o güzel insanları şöyle anlatıyor: “Allah’in kullarından bir takım insanlar vardır ki; enbiya değiller, şüheda da değiller; ama kıyamet gününde Allah’a yakınlıklarından ve O’nun katındaki makamlarından dolayı onlara şehitler ve hatta nebiler bile gipta edeceklerdir.” Orada bulunan bir kimse, dizleri üzerinde doğrularak dedi ki:

“Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır ya Rasulallah? Bize bildir de; biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim!” Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) cevaben:

“Onlar öyle bir topluluktur ki, aralarında ne akrabalık, ne ticaret ve ne de herhangi bir iş ilişkisi olmaksızın, sırf Allah için dost-kardeş olur ve sadece Allah için birbirini severler. Vallah onların yüzleri nûrânıdır ve kendileri de nurdan birer minber üzerinden dizler. İnsanların korktukları ve mahzun oldukları bir hengamede onlara ne bir korku ve ne de bir tasa vardır” buyurdular ve hemen akabinde de Yunus Suresi 62. ayet-i kerimeyi okudular: “Dikkat edin! Muhakkak ki Allah’in dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır!”

Evet, yüreklere toplu attığı bir kardeşlik için Efendimiz’in hadiste geçen ölçüleri mihrabымız olmalıdır. Aynı duygu ve düşünceyi paylaştığımız kardeşimizle karşı kim duymak, öfke beslemek, mü’mine yakışır şeylerden değilir. Bu tür duygular, mü’min kardeşimize değil, ruhlarımızı saran düşmanlık düşüncelerine, kine, nefrete ve inançsız düşünceye karşı kullanılamalı...

Birbirimize karşı selamı esrigemeyelim

- İhsan abi dikkatimi çekti. “Kardeşlik müslümanları penetleyen bir vidadır” ifadesini kullandı. Bu vidaların bir tanesi de selamlaşma olabilir mi diye bir soru sordu Tarık.


**Allah Rasulü selamlaşmaya çok önem veriyor**

Selam vermek sünnet, almak vacip hükümündedir. Çünkü ayet- te, “Size selâm verilince, ona ondan daha güzeli ile veya aynı ile karşılık verin” buyurularak, selam alma emir sigası ile ifade olunmuştur. Diğer yandan Allah’ın Rasulü, müslümanın müslüman üze- rindeki haklarını sayarken, ilkinin verilen selamı almak olduğunu belirtmiştir.¹⁶

İki müslümanın karşılaştığı zaman birbirlerine selam vermesi, kardeşlik hukukunun gereklерindenidir. Aynı zamanda Allahu Teâlâ’nın kullarına manevî bir ikramıdır. Selam, selam verdiğimiz sahsin huzurunu, sükünetini temennî etmek, bizden ona bir fenalık dokunmayacağı hususunda güven vermektir, mubahambızı aynı inancı, aynı dünya görüşünü paylaştığımızda dair bir işaret ve en mühimi; selam vermek Allah Rasulü’nün titizlikle tabık ettiği, en ince teferruatına kadar bizlere öğrettiği bir Sünnet-i Seniyye’dir.

Selam, müslümanlar arasında karşılıklı dualaşmayı ve mubahbe- ti temin eden, samimiyeti artıran güzel bir vasıtasıdır. Bütün dünya Müslümanların müştereken kullanageldiği selam şekli, “Selamun aleyküm”dür. Bu selam ifadesi, “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi...
Üzerinize olsun; Allah, dünya ve ahirette sizi selamette kilsin, lütufuna erdirsin, selamet yurdu olan cennete koysun” anlamına gelmektedir. Allah-u Teâlâ, Hz. Adem (a.s.)’yi yarattığı günden bu yana insanlar için bu selam şeklini tercih etmiştir.


Peygamber Efendimiz bir hadislerinde selamı ilk önce verenin Allah’a daha yakın olacaðýný, O’nun rızasýný kazanacaðýný, nimet ve hayýrlara nail olacaðýný müjdelemektedir.17 Allah Rasulü selam konusuna çok önem vermiþ, tatbîkini ve yaygınlaþtýrýlmasýný teþvik etmiþtir. Çünkü insan ruhu üzerinde selamın tesiri büyüktür. Selamlaşma; tanıþmamýza, kaynaþmamýza vesile olmakta; aramýzdaki kýrgýnlýk ve dargýnlýklarý kaldýrarak, birbiriimize yaklaþmamýzý saðlamaktadý.

Bu akşamlýk bu kadar yetsin arkadaşlar, yarýn devam ederiz.

**Kur’ân’ızîs beden yükülmaya yüz tutmuş bir ev gibidir**

- Bu akşamki sorular benden, diyerek sözlerine başladý Bahadýr.
- Íhsan abi. Bu sabah Kur’ân okurken Neml Sûresindeki “Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’ân okumam emredildi.”18 ayeti açabilir misiniz?


İyi Müslüman olma, Kur’ân okumaya bağlıdır

- O zaman, “İyi Müslüman olma, Kur’ân okumaya bağlıdır” diyebiliriz.


mana ve ferdin hayatı Kur’ân ölçülerine göre ayarlanmamışsa, aile Kur’ân’a uymuyorsa bütün bunlar harap ev gibidirler. Öyle insanlar, öyle aileler ve öyle cemiyetlerin bir gün mutlaka şeytanın ve şeytanlaştırmış insanların çelme ve oyunlarıyla yıkılmaları kuvvetle muhtemeldir.


Tefsiriyle beraber Kur’ân okuma seferberliği başlatalım


Son iki asır itibariyla ise, Kur’ân kültürune âkif insan sayısı maalesef yok denecek kadar azdır. Bununla beraber günümüzde Allah’a âkılar olsun Kur’ân’a ciddi bir yönelişin var olduğunu
müşahede ediyoruz. Daha önceleri yaşanmış mahrumiyetin verdiği derin hasret duyguyuyla insanımızın, büyük bir heyecan ve coşkuyla Kur’ân rühuna ve Kur’ân kültürüne yöneliyorlar. Şimdiyle dünyamız, dört bir yana dağılan ışık erlerinin saçmış olduklarını tohumlarla, adeta renk renk açmış çiçeklerle dolu bir bahçeye biziıyor.


Sıla-i rahim toplumu bir aileye çevirir

Bu akşam çay yapma sırası Bahadır’daydı. Bahadır, bir yandan çayları doldururken öte yandan da bir “of!” çekiyordu. Bu “of”un arkasını gelecekti belki. Nitekim de öyle olduğu ve Bahadır konuşmaya başladı:

- Arkadaşlar! Söyle bir etrafıma bakıyorum da insanlar, her geçen gün daha da yalnızlaşıyor ve kendilerini sınırlı bir dünya içine adeta hapsediyorlar. İnsanlar arası ilişkilerimiz giderek zayıflıyor ve etraflarında olup bitenleri umursamıyorlar. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” sözü bu halimizi çok güzel bir şekilde resmiediyor. Aynı apartmanda yan yana oturan dairelerdeki insanlar bile birbirlerini tanımayorlar. Akrabalar arası ilişkiler ise neredeyse kopma noktasında. İhsan abi, bu konuda ne dersiniz? Nereye doğru gidiyoruz?


**Akrabalık bağılarını koparmayalım!**


Ayet-i kerimden açıkça anlaşılacağı gibi Allah, bizden akrabalık bağılarını sık tutmamızı istiyor. Ayette geçen “erham”, “rahim” (akraba) kelimesinin çoğunluk etmek ve akrabalık bağılarını koparmaktan sakınmasının.21


- Peki İhsan abi. Syla-i rahim yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Akrabalarımıza ve yakınlarımızı karşı güler yüzlü ve tatlı sözülü olmalıyız. Onlarla her karşılaştığımızda selam vermeli, hal ve hatırlarını sırmalı ve iyi dileklerde bulunmalıyız. Plan ve prog-
ramlarımız içine akraba ve yakınlarımızı ziyaret etmeye de alarak müsaât zamanlarımızda onları ziyaret etmeliyiz. Ziyarete giderken mümkünse bir hediye götürmek çok güzel bir davranış olacaktır. Günümüzdeki çalışma koşulları ve ekonomik endişelerden dolayı bizzat ziyaret etmek zor görünüyor, en azından telefon ve e-mail gibi teknolojinin bize sunduğu imkanlarla ilişkileri devamlı sıcak tutmalıyz.


Sadece dilimizle değil, hareketlerimizle de “kalbim temiz” demeliyiz

İhsan’ın sözleri bitmişti. Mert, söz isteyerek şunları söyledi:
- İhsan abi ben konuyu değiştirdim farklı bir şey sormak istiyorum. İman ve amel mevzuu. İman ve amel terimleri arasında nasıl bir ilişki var. Bir insan, “Benim kalbim temiz” deyip ibadet etmekte bilir mi?
- Kelime manası itibariyle, bir şeyesi tereddüt etmeden etmeden inanmak, kesin ve samimi olarak bağlanmak, hakkı kabul ve tasdik etmek gibi manalara gelen iman; İslam âlimleri tarafından en genel manasıyla, “Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olduğu ve vahyile Allah’tan alıp insanlara bildirdiği her şeyin hak ve doğru olduğuna hiç şüphe etmeden reddetsiz inanmak ve tasdik etmek” şeklinde tarif edilmiştir.

Amel, imanın eylem halinde pratik hayata yansıtılmamıştır. Bu yöнюle pratiğe dökülecek olan esaslar, teorik olarak inanılacak şeylerin destekleyicisi konumundadır. Dolayısıyla eylemle desteklenmeden, bir fikrin, bir inancın sadece teorik olarak ayakta durması zordur. İnsanın, kalbinin sonsuz iklimlerine açılıp, hakiki imana
doğru kanatlanması ancak iman-amel bütünüyle mümkündür. Bu yüzden insan, inandiği istikamette yaşamak ve ayrıca ameliyle de inancına payanda vurmak zorundadır.

**İman ile amel bir birbirini desteklemeli**


**“Benim kalbim temiz!”**

Az önce de ifade edildiği gibi salih ameller, imanı koruyan ve inkişaf ettiren fakülteler mahiyetindedir. Günümüzde yaygın olan,

Netice itibariyla iman ve amel bir bütünün ayrılmaz iki parçası gibidir. İnsan, iman ve amel bütünü içinde ruhî yönünü geliştirecek, varlığın hedef ve gayesini sezip eşyanın perde arkasına şahit olacak ve cennete ehil hale gelecektir ki, kulluğun gerçek mânâsı budur.


**Hastalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim**

Furkan’ın dün akşam sormayacağını düşündüğü bir soru vardı. Bu akşam ilk soru hakkında ondaydı.

- İhsan abi. Malum olduğu üzere hayatımızın her anı değişik imtihanlarla dolu. Bu imtihanlar sabır ve azimle başarılıldığında takdirde bizi olgunlaştırıyor ve niyetimize göre Rabbimize yaklaştırıyor. Her insanın hayatının değişik karelerinde yaşadığı ve insana sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu öğreten bir imtihanımız var: Hastalık... Sorum meselenin imtihan yönüyle alakalı değil. Bu akşam hasta ziyaretleri üzerinde duralım diyorum. Hasta ziyaretlerimiz nasıl olmalı, ziyaretlerde nelere dikkat etmeliyiz?

Bu, meselenin hastaya bakan yönü. Bir de işin ziyaretçiye bakan yönü var. Yakınlarımızın iyi günlerinde olduğumuz gibi hastalık günlerinde de yanlarında olmamız insanın ve aşkın bir gereği. Bu şekilde hasta olup olup inim inim inleyen insanlara bakarak halimize ne kadar çok şükür etmemiz gerektiğini de anlamış oluyoruz.

Hasta ziyaretinin Müslüman’ın Müslüman üzerindeki beş hakkında biri olduğunu ifade eden Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün Müslümanlara hasta ziyaretini tavsiye ettiği görüyorum. Kendileri de Müslüman veya gayr-i müslim ayırt etmeden hasta olan bütün insanların ziyaretine gidiyor.

“Hasta bir mü’mini ziyaret eden kişi hem hastaya moral verir, hem de kendisi sevap kazanır.” buyurarak hasta ziyaretinin çift taraflı bir kazanç olduğuunu ifade eden Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), ziyaret ettiği hasta şöyle davranıldığı görüyorum: O, hastaları ziyaret ettiği elini hastanın alınca koyuyor, hastanın elini kendi eli içine alarak hal ve hatıranın ardından sonra, “Geçmiş olsun, inşallah hastalığın günahlarını temizler.” buyuruyor.

- Peki hasta ziyaretlerinde nelere dikkat etmek lazımdır?

- Ziyaretçinin bütün amacı hastayı yalnız olmadığına inandırmak, onu ümitlendirmek ve ona moral ve yaşam sevinci vermek olmalı. Hastanın hastalığı sebebiyle can sıkıp alamadığı ve yiyemediği şeyler olabilmesi ihtimaline binaen can sıkıcı şeylerden ve ya onun ihtiyac olabilecek hediye götürmek güzel bir davranışıtır.


Hastalar, hastalık psikolojisi gereği ziyaretçilerine hastalıkları hakkında uzun uzun bilgiler verebilirler. Onları sabırla dinlemeli, her firsatta iyileşecelerine dair morallerini yükseltici ifadelerde bulunmalıyız.

Duamız olmasa ne önemiz var!

Mert,

-Dua dediniz de İhsan abi, aklıma geldi. Ne zamandır sorayım diyordum. Bir mümin nasıl dua etmeli? Dua ederken dikkat etmekte nelerin gereken kurallar ne, diye bir soru sordu.

-Dua, Rabb’imize arz ettigimiz bir dilekçeye benzer Mert. Bu dilekçe ile gönlümüzü her şeyi yaratırken, mutlak güç ve kudret sahibi Yaratıcımıza açarız. Nasıl ki günlük hayatımızda yazdığımız dilekçelerde bazı kabul şartları istenir. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk’a yaptığımız dualarımızda da âdâb yönünden bazı esaslar vardır. Şimdi isterseniz bunların neler olduğunu ifade etmeye çalıșayım:


Rabbimize hamd ettikten sonra ikinci olarak Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) “essalâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahibî ecmaîn” diyerek salât u selâmda bulunmalıdır. Bir Hak dostunun ifadesiyle bu, âdeta, bir kapının önüne duran, o kapının kilit ve anahtarlarını elinde tutan Zât’a selâm vermek gibidir. Gönülden gelerek getirilen böyle bir salat o kapının açılmasına vesile olacaktır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir kişinin yaptığı duayi duyar ve “Bu adam acele etti.” der. Sonra da onu yanına çağırıp şöyle buyurur: “Biriniz namaz kılıp arkasından dua için ellerini akşam çayı
kaldırdığında, Allah’a hamd ve sena ile başlasın, sonra Peygamber’e salât ve selam okusun, ondan sonra istediğini duayı yapın.”30


Duâımızı yine salât ve selâmla bitirmeliyiz. Bu şekilde yaptığımız duayı adeta iki salawat arasında alarak takdim etmiş olacağız.


Sadece ihtiyaç ve sıkıntı anında değil, genişlik ve rahatlık içinde bulunduğumuz zamanlarda da dua etmeliyiz.

**Dua için en uygun vakitler**
- Peki dua için en uygun vakitler hangi vakitlerdir?
- Hadis-i şeriflerde duanın kabul edilmesine en elverişli vakitler olarak şu zaman dilimlerinden bahsedilir:

**Duası kabul olan kimseler**

Bir de duası kabul olan kimseler var. Bir kaç cümleyle onlardan da bahsedeceğim. Değişik hadislerde şu kimselerin yaptığı duaların reddolunmayacağı haber veriliyor:


**Gecelerimizi teheccüde nurlandıralım**

Bu akşam kimsenin aklına bir soru gelmiyordu. Bunun farkına varan İhsan,

- Her akşam soracaksınız diye bir şart yok elbette. Bu akşam ben size teheccüden bahsedeceğim, diyerek sözlerine başladı:

Gecenin zifiri karanlığı, kabrin dehşeti karşısında insanın bütün ümitlerinin kesildiği, ses ve solununun tükendiği, el, kol ve ayaklarının bağlılığı bir anla birlikte bütün kainatın yıkılacağı zamanı hatırlatır. Kabrin bu dehşeti karşısında insan, üzerine kâbus çökmiş gibi olur; konuşmak ister fakat konuşamaz, elini-ayağını hareket ettiremez, başırtır; fakat kimseye sesini duyuramaz. İşte tam bu vakitte onun kalkıp namaz kılmış, gecenin karanlıklarına bir âhla birlikte iki damla göz yaşışını bırakması ve bütün hayatı nurlandırması, karanlık gecesini aydınlatması için ne kadar nurlu, ne kadar feyizli ve bereketli bir hareket olduğunu ancak insan olan anlayabilir.

Kur’ân, israrla gece ibadeti üzerinde durmakta ve Efendimiz’e hitaben; “Ey örtüsüne bününen Rasulüm! Geceleyin kalk da, az bir

**Şükreden bir kul olmayayım mı?**


Gece namazı, mümünin şerefidir; mümün onunla şeref kazanır. Herkesin sevdiðine kavuþtuðu bir anda, kalkıp huzura gelme ve O’nunla sohbet etme, insana öyle bir değer kazandırır ki, hiçbir güzellik onunla boy ölçüsemem. Bunun büyük bir vazife olarak hissedilmesi ve yapılıp yerine getirilmesi için öncelikle Rabb’e dayana, O’nun rahmetine sighma şarttır. Sultanın güç ve kudretine dayanıp çahaları dahi esir eden neferler gibi biz de her türlü problemlimizi O’na yönelmemizle halledeceğiz.

hasilalar çemberi içinde uykusunu terk edip fecirde Rabb’isine el açıp el-pençe divan durmakla, sinesinde bir yara gibi kendisini hissettiren bu ağırlıktan kurtulmuş olur.


**Birbirimize eksi̇k yönlerimizi söyleyebilmeliyiz**


uzun uzun ikazlarda bulunarak Harun Reşit’in yanlışlarını anlatır. Hadisenin gerisini, Harun Reşit’in sarayında bulunan bir şahıs bize şöyle naklediyor:


**Allah’ın bir insana en büyük lütfu!**


**Dünyaya nasıl bakmalıyız?**

- İhsan abi bu akşam sorular benden, diyen Tarık sorusunu şöyle sordu:
  - Bugün okuduğum bir kitapta Allah’ın Kur’an-ı Kerim’den başka bir de kâinat kitabı olduğundan bahsediliyordu. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Kâinat kitabının bir parçası olması itibariyle dünya, insanların üzerinde yaşadığı anlamlı ve İlahi sanatlarla süslü bir eserdir. Allah (celle celâluhû), isimlerine tecelligah yaptığı bu eseri, kullarının istifadesi için yaratmış ve onu, bu eserde tasarrufa yetkili halife olarak yaratmıştır. İnsanı yaratıp hıafet vazifesiyyle dünyaya gönderen Allah’ın (celle celâluhû), onu dünya ile bu denli irtibatlı görmesi yanında mü’mininin, dünyadan elini-eteğini çekip bir kenarda oturması elbette düşünülmez. Bilakis o, dünya adına önüne serilen her türlü imkanı, meşru dairede olmak kaydıyla değerlendirecek ve dünyayı imar etme yollarını arayacaktır. Fezânın derinliklerine dalacak, semanın anladığını Allah’ın azametini görüp acziyetini idrakle kul-Rabb dengesini bulma imkanına çavuşacak; denizin derinliklerinde seyahat edecek ve enginliğiyle birlikte koskoca bir alem, insan olarak bize fısıldadıklarına şahit olarak enfüsi (iç) ve afaki (dış) teffekkürüne ayrı derinlikler kazandıracaktır.

**Dünya icraat ve tohum atma yeridir**

Mü’mün, ahireti burada kazanır ve kulluk adına yapılması gereken her şeyin yeri dünya hayatıdır. Hayat ölümle noktalandıktan sonra, kulluk adına yapılacak hiçbir şey kalmamış demektir. Aynı zamanda dünya, bin bir tecellisiyle nazıarlarımızı arz edilen Esma-i İlahinin, çok yönlü temaşa yeridir. Biz, onların fısıldadıklarıyla O’nu daha bir derin duyuvar ve mananın atmosferine girebilmenin huzurunu iliklerimize kadar hissetmekte çalışıyoruz.

Mü’müminin, her şeyi olması gerektiğini kadar kıymet ve değer verip, Rabbin o noktadaki değerlendirmesi nisbetinde hareket tarzını ayarlaması, ona ayrı bir değer kazandırmaktadır. Bu noktada

Dünya hayatında saadet içinde yaşamayı da huzursuzlığa kay-mayı da dört şeyle anlatan Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Üç şey kişinin saadetindendir: Salih bir hayat arkadaşa, geniş ev ve emniyetli binek. Üç şey de insanların talihsizliği- dir: Kötü bir hayat arkadaşa, dar bir ev ve emin olmayan binek.”

**Ahiretimiz adına ciddi yatırımlar yapmalıyız**


Bunun manası, eldeki imkanları sonuna kadar denerlerip dünyaya sahip olmakla birlikte yeri ve zamanı geldiğinde bunların hepsini Allah’ın rızası istikametinde sarf etme bahtiyarlığını göster-me, bunu yaparken de kalbinde zerre kadar tereddüt ve meyl hissetmemeli.

**Dünyamız kadar ahiretimiz için de çalışmalıyız**

- O zaman dünyamız kadar ahiretimiz için de çalışmalıyız diyebiliriz.
- Ben de şimdi o konuya geliyordum Tarık. İnsan, çok garip bir varlık. Sence de öyle değil mi? Bir misafir olarak gönderildiği bu dünyada sanki devamlı surette kalacakmış gibi hareket ediyor. Dört elle sarılıp bir an önce dünyasını mamur edebilmek, günümüzdeki argo ifadesiyle köşeyi dönebilmek için var gücünle çalışıp çaballıyor. Hatta bunun için çoğu zaman sabırsızlık gösterip acele ederek


Esasen bunun altında ailedeki kötü örnekler, tembel ve işini er-teleyen kimselerle arkadaşlık etme, irade zaafi, Allah’ın azabından emin olmak, ölmü unutup hiç ölmeyecek gibi dünyevi hesaplar peşinde koşmak, Allah’ın afv ve mağfiretine güven, başkaları taraf-fından eksikliklerinin hatırlatılmaması, günah ve isyana dalma gibi sebepler yatýyor. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor, bu hastalığı nas-ıl tedavi edebiliriz?

Henüz hayata ilk başlamadanýn yeri olan âile ortamında anne-ba-ba kendi hayatlarına dikkat etmelidirler. Çocuğun aileden çıkıp ar-kadaş ortamına atldığı zaman da aile, büyük bir titizlik göstermeli, çocuğun gideceği mekânlar ve arkadaşlık edeceği kimseler hususunda gerekli ikazlar yapılmalıdır.

İnsan, kendi nefsine hâkim olup, nefsine değil, onu kendi irade-sine tâbi kılmalý; zaman zaman kendini hesaba çekip, savsaklamanný dünyaý ve uhrevi olumsuz neticelerini de düşünerek, bunun kurtu-lunması gerekli bir hastalýk olduğunu kendisine kabul etirmelidir.

Hiçbir zaman ölüm unutulmamalý, dolayısıyla ölmeeyecekmiş gi-bi bir tutuma girilmemelidir.
Faydalı hiçbir iş yapmaksızın sadece Allah’ın rahmetine güvenen birtakım kimseler gibi boş bir hayal ve kuruntu içerisinde olmamalıdır. Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetinin yanında aynı zamanda azabının da varlığı düşünülüp ona göre hareket edilmelidir.

Herkes, kendisine eksikliklerini hatırlatacak hayırlıh bir arkadaş tespit etmelidir.

Günah konusunda dikkatli davranılmalıdır, küçüktür diye günah hafife alınmamalıdır.

İnsana manevi bir kuvvet veren duayı elden bırakmamalı, sălih kimselerle birlikte olunmalı, Kur’ân ve Sünnet ölçüleri içerisinde bir hayat yaşamaya gayret edilmelidir.

Peygamberlerin ve onu takip edenlerin hayatları hikâye olarak değil, ibretle okunmalı ve onlardan ibretler, dersler ve öğütler alınmalıdır.

**Kulluk Allah’ın emirlerine teslim olmaktır**

Bahadir,

- Mesele dönüp dolaşıyor ve yine kulluğa varıyor. Öyle değil mi İhsan abi? Rabbim bizi kendine hakiki manada kul eylesin.


İbadet ü taatte, Rabb’le münasebetin güçlü olması nispetinde, O’ndan insana akıp gelen feyzler de artacak ve vıdanlar ferah- feza bir iklimde kavuşacaktır. Kuldan O’na yükselen şeyler ise, ayette, “Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi; güzel bir sö- zü, kökü (yerde) sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).”40
buyurulduğu gibi, kalbden çıkan tertemiz, bulanıksız ve bulaşık-sız; kendi sadece Allah rızası kastedilen birer kelime halinde O’na yükselecektir. Arkasında başka düşünceler olan her söz ve hareket ise, insanın baş aşağı uçurumlara yuvarlanmasına sebep olacaktır.

“Yalan söylüyorsun!”


Buradan da anlaşılmaktadır ki, kulun ibadet adına yaptığı şeylerde, yer yer niyetini yoklaması ve sabit tutması gerekmektedir. Zira bütün ibadetler, Rabb’in rızası istikametinde yapıldığı oranda bir ağırlık ve derinlik kazanır.
“Ey insanlar! Rabb’înize kul olun”


Risale-i Nur’u anlayarak nasıl okuyabiliriz?

- İhsan abi ben Risale-i Nur okumaya yeni başladım. Çok zorlanıyorum. Bana neler tavsiye edersiniz? Bu soruyu Mert sormuştü. İhsan, Mert’in sorusunu şöyle cevaplandırdı:


Öncelikle Risale-i Nur’dan kitap seçimi önemlidir. Bu sebeple ilk defa okumaya başlayanların Sözler ve Asa-yi Musa’dan başlaması faydalı olacaktır. Çünkü bu iki eser, yeni başlayanlar için daha akıcı ve kolay anlaşılabilir.

Önce sözlüksüz okuyalım

Âsâ-yi Musa’dan başladığınızı düşünürsek, ilk kitabı sözlük-süz okumanız daha iyi olacaktır. Çünkü sözlüğe bakmak zaman
kaybettirir ve bu yüzden canınızı sıkabilir. İlk kitap size usluba alışmanızı sağlayacaktır.


İkinci kitabı bitirdikten sonra, bu kitapların hangi makamda ve hangi şartlarda ve kimler için yazıldığı ve uğrana neler feda edildiğini anlamak için Tarihçe-i Hayat okunmalıdır. Bu çalışma diğer kitaplardaki bazı kavramların ve ifadelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.


Günlük hayatınızda karşılaştığınız hadiselerle okuduğunuz konular arasında ilgi kurmaya çalışın. İlk önce baştan bir bağlantılı

Arkadaşlarınızla müthalaa edelim


Az da olsa, mutlaka her gün okumak gerekir. Çünkü Risale-i Nur’u iyi anlamak devamlı okumaya gerektirir. Bediüzzaman Hazretleri’nin, bir sayfa dahi okumaya vakit bulamiyorumuz diyenlere “kitabin kapağını açıp kapatın” dediğini unutmayalım.

Bu maddeleri çoğaltmak elbette mümkün. Ama hepsinden önemli olan sağlam bir irade... İradelerimizdeki potansiyel kuvveti harekete geçirebilir bu iman derslerini anlayarak okumayı başarabiliriz.

Tatilde sadece bedenınız değil, ruhumuz da dinlenmeli

- Vallahi İhsan abi ne diyeyim. O kadar güzel izah ettiniz ki. Bu günenden tezi yok, hemen tavsiyelerinizi uygulamaya çalışacağım.
Bu arada Bahadır söze girerek şunları söyledi:

- Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla, bir yerle- re gidip tatil yapma düşüncesi hemen her yerde seslendirilmeye başları. Uzun ve yorucu bir seneden ardından güzel bir yerde hem bedeni hem de ruhu dinlendirilecek huzurlu bir tatil yapmak herkesin hayallerini sıslar. Kimine göre tatil memleket ziyareti, kimine göre deniz kenarı ya da kaplica...


Çoğunuzun ezbere bildiği İnşirah Sûresi’nde de Rabb’imiz bu mesele üzerinde duruyor: “O halde bir işi bitirince, hemen başka bir işe giriş, onunla uğraş.”43 Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, tatil günlerini birer fırsat günleri olarak görmeli, diğer zamanlarda aksayan ve ihmal edilen işlerimizi bu dönemlerde telaşı etme yoluna gitmeliyiz. Peki o zaman bizim tatil anlayışımız nasıl olmalı ve tatilimizi nasıl değerlendirilmeliyiz?

Akraba ziyaretinde bulunabiliriz


Kitap okuma alışkanlığı kazanabiliriz


Tatil deyince akla lüks oteller gelmesin

Ülkemizde tatil anlayışının sosyo-ekonomik yapısında ve refah düzeyinin gelişmesine paralel olarak Batı toplumlarındaki benzemeye başladığını görüyoruz. Artık tatil deyince; lüks oteller, deniz, sahil, müzik, dans, çılgın eğlenceler, açık büfe yemek gibi tamamen tüketime ve gaflete dönük bir anlayış, her geçen yıl gelişip artıyor. İş hayatının vermiş olduğu yoğun stres ve yorgunluktan kurtulmak için bu tür yerlere giden insanlar, her ne kadar bedenlerini dinlendirirler bile farkında olsunlar veya olmaması kadar gaflet ve tenperverliğe de kapı arasılmış olmaktadır. Halbuki insan sadece bedenden ibaret bir varlık değildir. Onun bir de ruhu vardır. Bu sebeple tatil maksatlı gittiğimiz yerde bedenimizin hakkı verdiğimiz kadar ruhumuzun hakkını da ihmal etmemeliyiz.


İkinci Bölüm

İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU
İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU

Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabiliriz?

Tatil bitmiş ve yeni eğitim-öğretim yılı için tekrar evlerine geri dönmüşlerdi. Bu akşam okul dönüşü İhsan, bir çiçekçiye uğraşmış ve oradan dört tane gül almıştı. Eve geldiğinde kapıyı Bahadır açmıştı. Bahadır, İhsan’ın elindeki gülleri görüneceğine şaşın şaşın bakmış ve,

- Hayırdır İhsan abi, diyebilmişti. İhsan da,

- Arkadaşlar da gelsin akşam çay içerken bu güllerin sahibini söyleyeceğim, diyerek Bahadır’in merakının ikiye katlanmasına sebep olmuştu. Neyse ki, akşam olmuş ve çay sohbeti saatı gelmişti. İhsan yan odadaki güllerini getirip tek tek arkadaşlarına dağıttıktan sonra şunları söyledi:

- Evet arkadaşlar! Bu güller sizin. Önümüzdeki pazartesi Kutlu Doğum Haftası başlayacak. Pazartesi gününden itibaren hafta boyunca insanlığı içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü kutlayacağız.
- Vayı be! Ne kadar da vefasızmısız. Allah razi olsun Îhsan abi. Efendimizin dünyaya teşriflerinin yılıdönümünü bize hatırlattığınız için teşekkürler dedi Mert. Bu arada Furkan söze girerek,

- Îhsan abi, günlerı nasıl değerlendirelim, neler yapalım, ne tavsiye edersiniz, dedi.


Sonra yaşadığımız yerde Allah Rasulü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hatırlatan ne varsa oraları ziyaret edip hayalen asr-ı saadete gidip teşefküre dalabiliriz.

Benim yaptığım gibi bir Gül satın alarak yanında da Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatan bir kitapla beraber akraba veya dost ziyaretlerinde bulunabilir, onlarla beraber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yörüngeli sohbetler yapabiliriz.


Son olarak özellikle bu günlerde Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) bol bol salavat getirebiliriz. Bu salavat mevzuunu isterseniz bir-raz daha açalım.

**Salat ve selam, Hz. Peygamber’in duasına amin demektir**

İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem), bize, hem bu dünya hem de öte dünya saadeti veren dinimiz İslam’ın yanılımz ve yanıltmaz rehberidir. O’na çok şey borçluyuz.
Bu borçluluğun bir ifadesi olarak Efendimiz’i her zaman hayırla yâd etmek ve O’na salât ü selam getirmek her Müslüman için ihmal edilmemesi gerekli olan müehim bir vazifedir.


Salât ü selam getirmeyi bir ibadet edasıyla yapmalıyız

Esasen hayatý boyunca ümmeti üzerine titreyen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) adý zikredildiðinde bu işi hafife almadan, salât ü selam getirmeyi bir ibadet havasý içinde yerine getirmeliyiz. Her ne kadar alimlerimiz müstehap olarak görse de O’nün isminin söylendiği veya yazılı olduğu her yerde ihmal göstermeden salât ü selam getirmeyi bir vazife olarak görmeliyiz. Nitekim geçmişe baktýðýmýzda Allah Rasulü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) en iyi tanıyan sahabinin ve onların arkasından gelen ilim ve irfan sahibi kimselerin sözleriyle, hal ve tavırlarıyla O’na çok engin bir saygı gösterdiklerini ve Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) adý ne kadar çok anılırsa anılsın, her anıldıkça, “sallallahu aleyhi ve sellem” dediklerini görüyoruz.


Salât ü selâm neden önemli?

Efendimiz’e salât ve selâm getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis-i şerif rivâyet edilmiştir. Bu hadisleri okudüğunuzda Allah Rasûlü’ne salât ü selam getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayınca belki de çok şaşıracaksınız. Şimdi önemine binaen bu hadislerden bazılarını söyleyeyim:

1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.”48
2. “Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetim selâmın (anında) bana ulaştırırlar.”49
3. “Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allâh da ona on defa salât eder.”50

A k ş a m  Ç a yı
salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkesi de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?”⁵²


Efendimiz’e nasıl salavat getirelim?
Bu sırada Mert, - Efendimiz’e nasıl salavat getirelim? diye bir soru sordu. Íhsan bu soruyu şöyle cevaplandırdı:
- Pek çok salavat ifadeleri vardır Mert. Onlardan birkaç tanesini söyleyeceğim:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede ma fî il-millâhi salaten daîmeten bidevâmi müllÎâhi.
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi biadedi ilmike ve biadedi ma’lûmâtike.
Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihî’l-ukadu ve tenfericu bihî’l-kürabu ve tugdâ bihî’l-havâicu ve tünâlû bihî’r-reğâibu ve hüsnü’l-havâtımı ve yüsteneska’l-ğamâmû bivechihi’l-kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fi külli lehmatin ve nefesin biadedi külli ma’lûmin leke.

Şimdilik bu kadarlıkla ıktifa edelim. Zaten bu hafta hep Efendimiz’den bahsedeceğiz.

**Efendimiz’in savaş stratejisi gönülerin fethine yönelikti**

Bu akşam ilk soruyu Furkan sormuştu:

- İhsan abi. Bu gün okulda tarih hocamız, Efendimiz’in de yapmış olduğu savaşlarla kan döküttüğünü, İslam’ı kan dökerek yaydığıını söyledi. Bu akşam konumuz bu olsun mu?


Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke döneminde kesinlikle maddi mukabele ve mücadelede bulunmadığını görüyoruz. O, etrafındaki insanlara hep sükünet, temkin ve sabır tavsiye ediyordu.

---

**A k ş a m  Ç a y ı**

Akşam Çayı


Şimdilik bu kadarlıkla ıktifa edelim. Zaten bu hafta hep Efendimiz’den bahsedeceğiz.

**Efendimiz’in savaş stratejisi gönülerin fethine yönelikti**

Bu akşam ilk soruyu Furkan sormuştu:

- İhsan abi. Bu gün okulda tarih hocamız, Efendimiz’in de yapmış olduğu savaşlarla kan döküttüğünü, İslam’ı kan dökerek yaydığıını söyledi. Bu akşam konumuz bu olsun mu?

- Olsun Furkan. Öncelikle şunu ifade edeyim. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatını adeta bir dantela gibi hep sulh ve hoşgörü üzerine örgülüydiğini görüyoruz. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) misyonu dini anlatmaktadır ve O, hayatı boyunca hiçbir şahıs farkı gözetmeksizin dini herkese tebliğ etmiştir. O sulh insanı, etrafındaki insanlara hep engin bir sevgi ve muhabbetle yaklaşıyordu, savaş ortamında bile düşmanlarına karşı merhametle muamele etmiştir.


Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke döneminde kesinlikle maddi mukabele ve mücadelede bulunmadığını görüyoruz. O, etrafındaki insanlara hep sükünet, temkin ve sabır tavsiye ediyordu.

---
Seriyyeler, güven verdi


Bu seriyyeler vesilesiyle çevre kabileler Müslümanlığın varlığı hissediyorlar, onların ellerinde güç olmasına rağmen etraflarına huzur ve adalet yaydıkları, çevre Arap kabilelerinden insanlar grup grup İslam’a giriyorlardı. Yollar artık emniyet alta alınmış, İslâm güç ve kuvvetini göstermiş, hak temsil edilirken, ihtiyaç duyulan güç ortaya çıkmış ve herkes şimdi biraz daha farklı düşünüyordu.


Medine’de Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) önderliğinde Müslümanlar için yeni bir hayat başlamıştı. Onlar, İslam’ın emirlerini yapıyorlar ve etraflarındaki iemandan henüz nasibini alamanmış insanlara da örnek oluyordardı.
Efendimiz’in Bedir esirlerine muamelesi

- Meseleyi hiç böyle düşünmemisti dedi Furkan. Aman İhsan abi, sen anlatmaya devam et. Çayını ben doldururum.

- Allah Rasûlû (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu şekilde her geçen gün sevgi halkasını genişletirken Mekkeli müşrikler en ağır silahlarını donarak bu sevgi atmosferini dağıtmak için Bedir önlerine geliyorlardı.


Kendilerince Bedir’in öcünü alabilmek için Mekkeli müşrikler bu sefer daha güçlü bir ordu ile Medine önlerine gelmişlerdi. Allah Rasûlû (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir defa daha kendisini ve Müslümanları korumak için savaşmak zorunda kalmıştı. Uhud’da karşılaşılan
iki orduda önce Müslümanlar galip gelmişler ve daha sonra kısa bir mağlubiyet yaşandıktan sonra tekrar üstünlüğü Müslümanlar ele geçmişmiştir. Uhad, Müslümanlar için içinde alınacak pek çok ders olan bir savaş olmuştur. Daha sonra meydana gelecek olan Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına kaoılan hendecker müşrik ordusunun planlarını alt üst etmişti ve gerisin geriye dönmek zorunda kalmışlardı. Hendek’ten sonra artık dengeler değişmiş ve Müslümanlar ağırlıklarını iyice hissettirmişlerdi.

**Hudeybiye ile kalblerin kapıları aralandı**

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bin altı yüz kişilik sahabi grubuyla Kâbe’yi tavaf etmek amacıyla Mekke’ye gitmeye karar vermişlerdi. Ashabin elinde sadece kılıçlar vardı. Çünkü savaşa gitmiyorlardı. Mekke’ye doğru ilerleyen bu ordu, yol boyunca hiç kimseye zarar vermemiştir, kimsenin bağına, bahçesine dokunulmamıştı. Mekke yakınlarına gelindiğinde burada Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile Mekkeliler arasında bir anlaşma yapılmıştı. Her ne kadar anlaşma Müslümanlarınaleyhine gibi görünse de zamanla lehine dönmüştü. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), on bin kişilik bir ordunun karşısında silah olarak sadece kılıç bulunan bin altı yüz kişi ile kan dökmeden böyle bir zafer elde ediyordu: Kendini herkese kabul ettirme ve kalblerin kapılarını aralama zaferi.

**Mekke, savaşılamanın nasıl fethedildi?**

Kureyş’e bağlı Benî Bekr kabilesi, Müslümanlara bağlı Benî Huzâa’ya saldırı katliamda bulununca, Hudeybiye Anlaşması ihlal edilmiş ve anlaşma maddeleri hükümüs hale gelmiş outlook. Ancak Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yine de çok hassas davranıyordu. Hassasiyeti her iki cephe için de geçerliydi. Ne kendi askerlerinden ne de Mekkelilerden zâyiat verilmesini istemiyordu. Savaş naraları atan bir komutanı Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu tavrından dolaylı azlediyordu, yerine başkasını attırdı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tam on bin askerle gelmişti. İki sene evvel bin altı yüz kişiyle gelip geriye döndüğü Mekke’ye şimdi on bin insanla girecekti. Ancak O, bu gücü, onların içlerindeki gerçek kuvvet ölçüsünde değerlendirilmiş ve


Efendimiz, kan dökmeden daha önce götürülleri fethettiği koca bir şehri askeri açıdan da fethediyordu.


**Allah Rasulû, problemleri çözmede eşsiz bir insandı**

- Evet Furkan. Rasûl-i Ekrem’in çözmediği hiçbir müşkül yoktur. O, ferdi ve âilevi hangi meseleye karşı karşıya gelmişse, yine
bir Batılının ifadesiyle, tereyaðýndan kîl çeker gibi, gâyet rahatlık-la o meseleyi halledivermiştir. İsterseniz birkaç misal vereyim:


Bir delikanlî gelir Rasûlullah’ýn huzûruna; arzularýnýn ve beþerî duygu-ularýnýn baskýsý altýnda; yorgun, argýn, bitkin bir delikanlî... Zi-naya ruhsat istemektedir. Allah Rasûlü onu karþýsýna oturtur ve sorar: 
Böyle bir şeyin annene yapılmamasını ister misin?
Hayîr, Ya Rasûlallah!
Kız kardeþine yapılmamasını ister misin?
Hayîr, Ya Rasûlallah!
Halana ister misin?
Hayîr, Ya Rasûlallah!

Delikanlî kalkar gider. Sahâbî diyor ki: “Aklı kalbiyle beraber öy-le ikna olmuþtu ki, aramızda ona iffet âbidesi nazarrýyla bakardik.”55

O, insanlarîn en cömert olanýydi

Mert,
- Ýhsan abi. Allah Rasulü’nün aynî zamanda çok cömert bir in-san olduðunu biliyoruz. Biraz da bu yönünden bahseder misiniz?
- Bahsedelim. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), her alanda olduðu gibi, kerem ve cömertlikte de zirveyi temsil etmektedir. Nasîl olmasýn ki, O’nu insanlî¤e rehber olarak gönderen Zat-ı Zülcelal Hazretleri (celle celâluhû), bütün nimetleriyle kainatî insânın
önüne s rêve istifadesine sunmuş ve karşılık olarak, sadece kulluk istemektedir. Kainat kitabı, insana cömert davranmayı emretmekte, onun tercümanı olan Kur’an da aynı hakikate parmak basmaktadır. Durum böyle iken, her iki kitabin şarih ve mübelliğinin farklı davranışına düşünulemezdi.

İbn Abbas (radıyallahu anh)”ın tasviri içinde, insanların en cömerti, Rasûlullah’tı. O’nun en cömert olduğu zaman da, Ramazan’da Cebrail ile karşılaştığı andı. Ramazan’ın her geceinde Cebrail O’na gelir ve beraber Kur’an okurları. Hiç şüphesiz ki Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cebrail’le karşılaştığında hayır adına, önüne katıldığı her şeyi dağıttan şiddetli rüzgardan daha cömertti.56

Hz. Enes anlatıyor:


O (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisinden bir şey istendığinde, varsa verir, olmadığı takdirde de vaat ederdi. Bazen üzerine giydiği tek elbisesini bile isteyen olur, O da hiç çekinmeden hemen verirdi.

Bir bedevi gelip O’ndan bir şey istemiş ve Allah Rasûlü de ona istediğini vermiştir. Adam, bir kere daha istemiş O yine vermişti. Üçüncü defa istediğinde, verecek bir şey bulamayan Allah Rasûlü, olduğunda, yeni mal eline geçtiği ilk fırsatta vermeyi vaat etmişti. Bu durum, Hz. Ömer’i fevkalade üzmuş, Rasûlû

76
Ekrem’in bu derece rahatsız edilişinden rahatsız oldu. Dizleri üzerine doşuldu ve:


Ancak bu sözler, Allah Rasûlü’nün hiç hoşuna gitmemiştir. Kaşların hafif çatıldığı gören Abdullah İbn Huzafetü’s-Sehmî ayağa kalkmış ve:

“İnfak et yâ Rasûlallah! Sakın Allah’ın seni fakir bırakacağını ve senden nimetlerini kesivereceğini zannetme!” diyerek tesellide bulununca Rasûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) , bir müddet sükut buyurduktan sonra;

“İşte ben de bununla emrolundum.” cevabını verdi.

Nebiler Sultanı’nın, her alanda olduğu gibi cömertlikte de eşi ve benzeri olamazdı. O, tekti. Bu seviyedeki bir cömertlik de ancak, peygamberlikle izah edilebildiirdi.

Hem eğer cömertlik, Allah’a yaklaştıran bir huy ise, Allah Rasûlü nasıl cömert olmaz ki? Nitekim O, Allah’a yakınlıkta, Cibril’i bile geride bırakmıştı...

Sen şahit ol, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir

- Îhsan abi, vakit geç oldu biliyorum ama müsaade ederseniz beni çok etkileyen bir hadiseyi nakletmek istiyorum, dedi Bahadır. Ve sözlerine şöyle devam etti:


Bir gün sokağa çıktığında, yağmurlu bir havada kendisinin süratle kiliseye doğru gittiğini görüdüm. Koltuğunda bir şemsiye vardı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu; ama onun bu olup bitenlerden haberi yoktu. Çok dalgındı. Dopdoluydu. Gökteki bulutata meydana okuyordu gözyaşları. Yanına sokuldum, farkına varma-
di. Biraz beraber yürüktilik, sonradan havasını bozdum. “Galiba far-
kında değiliniz! Yağmur yağıyor.” deyince ancak kendine gelebil-
di. Koltuğunun altında şemsiyeyi açtı, başına tuttu. Şemsiyenin altında beraber yürürken dedim ki:

- Asrımızda dinsizlik moda haline geldi. Ama görüyorum ki, siz ilim dünyasında bir ufuk ve kutup olmanızın rağmen hala kiliseye gidiyorsunuz?

- Bu soruya şu heyecanlı halimle cevap veremem, yarın evime gel sana bir çay ikram edeyim, orada uzun boylu konuşalım, dedi.

Böylesine coşkun bir insanla konuşmak, onun içinin şerh edilmesini duymak, dinlemek, onun duyduğu şeylerle kaybolmak Allah adına çok tatlı şeydir. Ertesi gün vakit geçirmeden hemen yanına gittim.


Nebülalardan bahsetti; bu geniş âlemde nasıl bir iradeye râm olduklarını, mekânın genişlemesini, Allah’ın bütün bu olup bitenlerdeki tasarflarını izah etti. Bu şekilde kâh büyük âlemdeki (makrokosmos), kâh küçük âlemdeki (mikrokosmos) hakikatleri anlatırken, sanki, “İleride onlara dış âlemde ve kendi nefislerinde ayetlerimizi peyderpey göstereceğiz. O zaman hak ve hakikatin ne demek olduğunu anlayacaklar.”59 âyetinin manâsını tecelli etmiştir.

Dolmuştu ve sözlerini şöyle tamamlamıştı:

- Hayret ediyorum! İlim bu kadar gelişmesine rağmen, ilim irfan yuvalarında inkârin hükümran olmasına hayret ediyorum, diyordu.

Ben tam taşı gediğine koyacağım zamanı yakalamıştım. Şöyle dedim:
- Şu tatlı sözlerini bir dakika kesersen sana tatlı bir şey anlatacağım.

Durdu, sükunetle beni dinliyordu. Ben içimden gelebileceğim şekilde Kur’ân’ın bir âyetini okumaya çalıştım. Dedim ki;

- Hz. Muhammed (sallâhu aleyhi ve sellem)’e vahyedilen Kur’ân-ı Kerim’de bir ayet var. Allah şöyle ferman ediyor: “İnnema yahşalahe min ibadihilulema - Allah’tan hakkıyla korkan, O’na karşı kalbi saygî dolu insanlar, ancak alimlerdir.”60 Ben bunu dediğim an irkildi, birdenbire:

- Bunu Muhammed mi söylüyor?
- Hz. Muhammed söylüyor ya. Söylüyor; ama söz onun değil.
- Eğer bunu o diyorsa sen şahid ol. Muhammed evvelki Allah’ın elçileri gibi bir elçidir, diyordu.

Bahadır’ın anlattığı bu hadisę İhsan’ı duygulandırmıştı.


**Ezan, kâınıtı huzura çağırır**

O akşam çay yapma sırası Mert’teydi. Mert bir yandan çayları doldururken diğer yandan da şöyle diyordu:

- Ben daha önceleri hiç çay içmeyi sevmezdim. Bu evde kalma Địa sonra çayı çok sevdim. Şimdi de çaysız yapamıyorum. Nedense buradaki çayın tadını başka bir yerde de bulamıyorum. Bu sırada yatsız ezanı okunmaya başladı. İhsan,

- Ezanı dinleyelim dedi ve ezan bittikten sonra şunları anlattı:

- Ezan, huzur ve saadete çağırır. Bu çağrıya kulak verenler ve gereğini yerine getirenler hem bu dünya hem de öte dünya saadetinin kapısını aralamış demektir. Ezandan önce namaza çağrı için börü öttürme, çan çalma gibi şeyler teklif edilmişse de, Allah Rasulü (sallâhu aleyhi ve sellem) onları kabul etmemişti. Çünkü madem nama-za çağrı yapılacak, o halde bu çağırma işi, namazın ruh ve özünü ifade edebilecek bir kısm kelimelerle yapılmalı ve insanlar onu
duyduğu zaman ürpermelii, yüce bir huzura çıkacaklarını anlamalıydılar. Öyle ise bunlar herhangi bir sözle değil, yine Allah’ın ilham edeceğini mübarek kelimelerle olmalıydı.

Neticede Allah (celle celâluhû), ilham ettiği lafızlarla da ezan-1 Muhammedi’yi ayrı bir güzelliğe ulaştırmıştır. Bu yüzden alimler, ezanın kelimelerine, onun rükünleri nazaryyla bakmışlardır. Yani bir iftitah tekibi, bir kıyam, bir kıyâat nasıl ki namazın rüknü ve onun bir parçasıdır, onlar olmadan namaz olmaz; ezanın kelimeleri de onun rükünlерidir, onlardan biri olmazsa ezan olmaz.

**Allahu Ekber, Allahu Ekber**


- Ezan duasını okuyabilir misin Ýhsan abi dedi Furkan.
- Bu arada Ýhsan, hafif gülümseyerek,
- Arkadaþlar yarım akþam size bir sürprizim var: Maklube, dedi. Furkan hemen söze atılırak,
- Makbule mi, dedi.
- Hayîr, makbule değil, maklube. Sabredin yarýn akþam görürsünüz.
- Buyurun maklubeye!

Eyber akþam olduğunda Ýhsan, mutfaþa girmiş ve mutfaılmya meyk için hazırlîk yapıyor. Arkadaþları maklubenin bir çêtib meyk olduğunu anlayıp vermişlerdi. Furkan daha fazla dayanamamış ve meyk’nin kapısını açmak istemiş ama Ýhsan’ýn engellemesiyle karşılaþmýþtý. Herkes büyük bir merak içindeydi.

Yemek hazır olduğunda Ýhsan, arkadaşlarını davet etmişti. Mutfaþa girdiklerinde bir de ne görsünler! Büyük bir tepsi içinde muhteþem görünümülü bir tûr pilav yemeği. Zaten karýnlarý da çok açtý. Hemen tepsinin başına oturup afiyetle maklubeyi bir güzel yediler. Yemek bittikten sonra Furkan,


- Eh artık Furkan, tarifini aldığına göre en kısa zamanda senden bir maklube bekliyoruz, dedi.

**En güzel diyet, sânnete riayet**

Tarık, elleriyle karnımı göstererek,


- Vallahi Tarık sen de biliyorsun ki günümüzde tedavisi için uğraş verilen pek çok sağlık problemler var. Bunlardan bir tanesi de şişmanlık. Özellikle gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkelerde şisman insan sayısı her geçen gün daha da artıyor. Doktorlar şismanlığı artık en önemli sağlık problemlerini sıralamasına alıyor ve şismanlığın sebep olduğu hastalıklara karşı insanların dikkatlerini çekmeye çalışıyorlar. Şismanlık vücudumuzu sadece estetik açıdan
bozmakla kalmayıp, aynı zamanda çabuk yorulma, nefes darlığı, eklem ağrılıarı, şeker hastalığı, damar sertliği gibi beraberinde çeşitli ölümcül rahatsızlıklarla da zemin hazırlıyor.

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), asırlar öncesinden, “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler: Göbek bağlamak, çok uykulu, tembellik ve yakının (iman) azlığıdır.”63 buyurarakushima tehlikesine dikkatleri çekiyor ve ümmetini uyarıyor. Göbek bağlamak; hadisteki ifadesiyle “kiberu’l-batn” kendini gaflete salıp çok yiyen ve tabir çizze yemek için yaşayan ve tabii bunun neticesi olarak da olabildiğine şımarak olan insan demektir ki bu, Allah Rasulu’nün dünya ve ahiret hayatları adına endişe duyduğu insanların birinci özelliğidir.

Niçin şımaraklıyorsunuz?
Uzmanlar, bel çevresi erkekte 94 santimetreden büyükse risk, 102 santimetreden büyük ise yüksek risk; kadında 80 santimetreden büyük ise risk, 88 santimetreden büyük ise, yüksek risk belirleyicişi olduğunu söylüyorlar.
Hareketsiz ve monoton bir yaşam tarzı, beraberinde şımaraklık illetini getiriyor. Modern hayat, kişilere hazır, lezzetli, çeşitli, ucuz fakat yüksek enerjili yiyecekler sunuyor, buna karşılık fiziksel aktiviteler düştürüyor. Özel otomobiller, toplu ulaşım araçlarının yaygınluğu, binardaki asansörler, televizyon bağımlılığı gibi daha pek çok sebepten dolayı bedenimizin ihtiyacı olan fiziksel hareketlerden uzak kaldıyorsunuz.

Ne kadar yemek yemeli?
- Peki o zaman ne kadar yemek yememiz lazımdedi Tarık.
Mide ve bağışıklarımız esneyen ve büzülen organlardır. Uzmanlar, midemizin toplam kapasitesinin 1.000-1.500 mililitre olduğunu söylüyorlar. Buna göre yukarıdaki hadis ışığında bir öğünde alınması gereken yemek miktarları anatomik yapıya göre 333-500 mililitredir. Kaba ölçümle mide hacmi büyük olan bir kişi yaklaşık 2,5 su bardağı geçmeyecek kadar yemek yemelidir (Ekmeğin, yemek, çorba, meyve ve 1/3 su ilave edilirse, içilen su ile birlikte 666-1.000 cc arasında bir miktar bir öğünde yenilecek miktarıdır.) Bu da, çapı 4-5 santimetre, uzunluğu 20-25 santimetre olan ve onikiparmak bağırışığın hacmine (700-1570 cm³) yaklaştık olarak eşittir.

Kilo almakta uzak durmak için tavsiyelerim şunlar olabilir:

1. Kalorisi, yağ oranı fazla besinlerin alınımını azaltmalı, fizikî aktivite artırılmalı.
2. Bol yağ, karbonhidrat ve kalori içeren gıdalar yerine, vitamin ve lif bakımından zengin, yağca fakir sebze ve meyveler yenilmeli.
3. Bol şekerli ve asitli içeceklerden kaçınılmalı, bol su içilmeli.
4. Fast-food türünde yemek, kola ve gazoz içilmesi, kraker, cips ve bisküvi gibi gıdaların tüketilmesi azaltılmalı.
5. Sabahları düzenli olarak sağlıklı kahvaltı yapılmalıdır.

**Sünnete riayet eden şışmanlamaz**


Kur’ân ve sünneti çok iyi anlayan ve buunu hayatlarına yansıtıp çevrelerini nurlandıran manalarının sultanları az yemekle alakalı pek çok altın söz söylemişler. O sözlerden aklımda kalanlardan birkaç tanesini size söyleyeyim:

İlim ve amel, az yemekte, kalb temizliği az uyumakta, hikmet az konuşmaktadır.

Az yemek ustalık, çok yemek hastalıktır.
Çok yiyen çok uyur, herkesten tembel olur.
Çok yemek heder, çok uyumak kederdir.
Çok yemek zihni çalıştırılmaz, çok uyumak menzile ulaştırılmaz.
Az yiyenin kalb gözü kırlar, açlıkla hastalık birleşmez.
Az yemek tembellikten uzaklaştırılır, bilgi kazanmayı kolaylaştırır.

Az yiyenin kalbinde hikmet kapıları açıklar, ağzından inci mercan saçırlar.
Çok yiyen çok uyur, çok uyuyan çok konuşur, çok konuşan nimetten mahrum olur.
Çok yemek, organları çok çalıştırıp yıpratar, tedavi için doktor arar.
Çok yiyenin az olur ibadeti, kaçırır ebedi saadeti.
Çok yemek tohumudur her derdin, az yemek ilaçdır her ferdin.
Az ye, az uyu, az söyle, nimetle kavuşulur böyle.
Az yemek, meyveli bir ağac, hasta kalblere ilaçtır.
Az yemek, nefsanî arzuları öldürür, kalbe ferahlık verir, ahirette güldürür.

Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandan mı?
Bu sıradada Bahadır hapşırdı ve ardından “elhamdülillah” dedi. Bunun üzerine arkadaşları “yehdina ve yehdikümullah” dediler. Bahadır da cevaben “yehdina ve yehdikümullah” dedi ve ardından şöyle bir soru sordu:

- İhsan abi! “Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandan” şeklinde bir hadis okuduğumu hatırlıyorum. Bu hadisi nasıl anlamamız lazım?


Hadisten anlaşıldığına göre aksıran kişinin “elhamdülillah” demesi sünnettir. Ancak burada hemen şuun ifade edelim ki, bu ifadenin yerine Fatiha suresini sonuna kadar okumanın sünnete yer olmadığı gibi hapsırdıktan sonra Kelime-i Şehadet getirip arkasından hamdetmek de mekruh sayılmıştır. Aksırdıktan sonra “elhamdülillah” diyen kişinin yanında bulunanların “yerhamükelâh”, yani “Allah sana rahmetiyle muamele etsin” demesi gerekir. Bunun karşılığında ise aksıran kişinin “yehdînâ ve yehdîkümûllah, Allah bizi ve sizi doğru yola iletсин” veya “yağfirullahu lenâ ve leküm - Allah bizi de sizi de bağışlasın” demesi sünnettir.66

bu gaflet halinden kurtulmaya çalışmalıdır. Bu sayılan şeyler, İslâmî edebin gereğidir.

**Efendimiz’in cigerparesi Hz. Fatima**

- Kutlu doğum haftası münasebetiyle her akşam Efendimiz’den bahsediyoruz. Her tarafta Allah Rasulü’nün gül kokusu duyuyor. Ne güzel... Keşke kutlu doğum haftasını, kutlu doğum aynına çevr-seler, dedi Furkan. Bahadır,

  - Neden olmasın. Çok güzel bir fikir, dedi. Furkan,

  - İhsan abi, biz Efendimiz’in yanından hiçbir zaman ayrılmayan, O’nunla beraber her türlü sıkıntıları göğüsleyen kişiler olarak hep erkek sahabileri biliyoruz. Aslında hanım sahabiler de var, öyle değil mi? Mesela Efendimiz’in kızı Hz. Fatima validemiz, demişti ki İhsan hemen şöyle girdi:


  Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’ye gitmiş ve orada bulunanlara İslâm’ı anlatıyordu. Orada bulunan müşrik grubu, bu nurlu sesi boğmak için toplanmış ve Allah Rasulü’ne her türlü hakareti yaparak O’nun tartaklıyorlardı. Babasının bu hazin görüntüsü süni bir kenardan gözyaşları içinde izleyen Hz. Fatima, oradaki ta-lihsizler guruhunun dağılmamasından sonra kanlar içindeki babasını alıp eve götürüyor ve yaralarını sarıyordu.
Yine bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’ye gidiyor ve namaza duruyordu. Secdeye vardıklarında, müşrikler bir deve işkencesini üzerine atıyorlardı. Müşrikler bu tabloyu kahkahalar atarak seyredırken, çilekeþ kız Hz. Fâtima, babasının üzerine bulaþan pislikleri kendi elleriyle temizliyor ve babasını teskin ediyordu.67

Hz. Fatima hal ve tavırlarıyla babasını andıryordu

Evet, Hz. Fatima ile Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında çok güçlü bir sevgi bağdı vardı. Babasının terbiyesi altında yetiþen Hz. Fatima, O’na çok benziyordu. Haya ve edebi, konuşma tarzı, oturup kalkması ve yaşantısıyla babasını andıryordu. Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) de kendi pâk neslini devam ettirecek olan kızını çok seviyordu, kızı yanna geldiðinde onu ayakta karşıyor, elini tutup “Hoþ geldin kýzým” diyor ve ona iltifatlar edip yanına veya kendi yerine oturtuyordu.68

ağzından kan boşaldığını görüyor hemen yanına koşmuştu. Baba-sını dişi kırılmıştı. O, elleriyle babasının kana bulanan yüzünü temizlemeye çalışıyor, kanın dinmediğini görüyor de bir hasır parçasını yakıp külkerleri Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüzüne bastıarak akan kanı durdurdu.70

Babasına çok düşkün olan Hz. Fatima, Efendimiz’in vefat anlarında yanına gelir ve babası kızının kulağına bir şeyler fısıldar. Bu nun üzerine ağlamaya başlayan Hz. Fâtima, Allah Rasulü’nün kulağına eğilip tekrar bir şeyler söylemesiyle ağlamayı bırakır ve bu defa tebessüm etmeye başlar. Daha sonra bu olayın nedenini anlatan Hz. Fâtima, Hz. Peygamber’in, yakaladığı hastalıktan kurtulmayarak vefât edeceğini söylediğini ve kendini tutamayarak ağladığı; ancak daha sonra ehl-i beytinden kendisine ilk kavuşacak kişinin kendisi olduğunu müjdelediğini söyler.71

Bu müjdeyi alan Hz. Fatima anamız, Allah Rasulü vefat ettikten sonra onun acısına fazla dayanamamış ve yaklaştığı beş buçuk ay sonra vefat ederek yine babasına kavuşmuştu. Onun analık yaptığı türlü nurlu nesil ise, bulundukları her asr aydınlatmış ve aydınlatmaya da devam etmektedir. Ne mutlu o nesle ve o nesle tâbî olan kutlulara...

Oğlunu Efendimiz’e vakfeden hanım sahabi: Ümmü Süleym
- Ümmü Süleym diye bir sahabi hanım daha hatırlıyor İhsan abi.


içinde bir hayat sürmektedir. Ancak o da diğer müminler gibi Efendi
diz’in Medine’yı teşriflerini dört gözle beklemektedir. Beklenen
gün gelip çatar. Efendimiz, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olarak kalır. Medineliler bu aziz misafirlerine ‘hoş geldin’ de
mek ve bu arada yanlarında getirdikleri hediyelerini takdim etmek
icin sıraya geçerler. Ümmü Süleym çok buruktur. Çünkü elinde
avucunda Allah Rasulü’ne verecek hiçbir şeyi yoktur. Neden sonra
aklına oğlu Enes gelir. Enes’i elinden tutarak huzura getirir ve “Ey
Allah’in Rasulü, bu oğlumdan başka hiçbir şeyi olmayan annenin bu baş döndü-
rückü hediyesi karşısında çok hislenir. Hediyesini kabul eder. Mal ve
çoçuğunun çoğalması, ömrünün uzun olması için Ümmü Süleym’e
da eder.

“Ben senden para değil, Müslüman olmanı istiyorum!”

Allah Rasulü’nün bu duasına mazhar olan Ümmü Süleym’e
kendisine, henüz Müslüman olmamış Ebu Talha evlenme teklifinde
bulunur. Bu teklif üzerine Ümmü Süleym şunları söyler: “Senin gi-
bisi reddolunmaz. Fakat sen müşriksin. Seninle evlenirsem bana
tabi olarak iman mı edersin, yoksa küfrünü gizleyerek mi yaşarsın?
Zira ben, Allah’a ve Rasulü’ne iman etmiş bir kimseyim.”

Ebu Talha, düşünmek için süre ister. Birkaç gün sonra tekrar
Ümmü Süleym’in yanına gelir.

Aslında o, İslam’ı kabul edecektir; ama Ümmü Süleym’le ev-
lenmek için ona verecek mehri yoktur. Bu onu çok düşündürmekte-
dir. Ümmü Süleym ise Ebu Talha’nın içinde bulunduğu sıkıntıyı
çok iyi anlar ve ona şunları söyler:

“Ey Ebu Talha! Ben senden para değil, Müslüman olmanı isti-
yorum. Senin ilah diye taptığın putun ateşe tutacak olsun yanıp kül
olacağını bilmez misin? Eğer Allah’tan başka ilah bulunmadiğına
ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğuna şehadet edersen ben
bunu mehir kabul edecek ve senden başka bir şey istemeyeceğim.”
İşte bu sözler Ebu Talha’yı değiştiren son cümleler olur. Yüzünde
iman alametleri belirir ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman
olur.


Üçüncü Bölüm

DİN VE HAYAT
Tarık ile Mert'in anne-babası geliyor

O gün evde farklı bir telaş vardı. Çünkü Tarık ile Mert'in anne ve babası ziyaret için evlerine geleceklerdi. Önce Tarık'ın anne ve babası gelmişti. Başı İhsan ve Tarık olmak üzere evin diğer sakinleri de Tarık'ın anne ve babasinin ellerini öptüler. Bekar evi olmasına rağmen ev, çok temiz ve düzenliydi. Bu durum Tarık'ın anne ve babasının gözünden kaçmamıştı. Doğrusu çok şaşırmışlardı. Hele annesi, oturdukları misafir odasının temizliğinden sorumlu kişinin kendi oğullarını olduğunu öğrenince şaşkınlığı bir kat daha artmış ve şöyle demişti:

- Vay be, bizim öğrencim bак! Evde çoraplarınızı bile toplamayan Tarık, burada tam bir tertip ve düzenINSı haline gelmiş.

Bu sıradı Mert'in de anne ve babası gelimişti. Eve girdiklerinde adeta büyülenmişlerdi. Evin tertip düzeni, kokusu, temizliği, ev sakinlerinin ahlak ve terbiyeleri onları çok etkilemişti. Hatta Mert'in annesi bir bahaneyle banyo ve tuvalete gitti. Oranın da pıırıl pıırıl olduğunu görme hayranlığı bir kat daha arttı. Bu sıradı çıksıta İhsan'ın kendisine havlu tuttuğunu görme içinden,
- Bunlar genç, değil melek olmalı. Bu zamanda böyle gençlerin olması.. hayret doğrusu. Mert’in böyle bir evde üniversite hayatını geçirecek olması çok büyük bir şans, dedi.


İslâmiyet hoşgörü, müsamaha, tolerans dinidir

Bir sonraki akşam Mert, çok üzgün görünyordu. Onun bu durumu İhsan’in gözünden kaçmamıştı.

- Hayır Mert çok üzgün görüyorsun. Bir derdin mi var?

Once şuunu ifade edeyim: İslâm; kelime olarak güven, selâmete erdirmek, esenliğe çıkarmak ve karşılıklı emniyet ve barış tesis etmek gibi manalarının yanında, hoşgörü ile doğrudan alakalı olarak sulh, barış, anlama, uzlaşma gibi anlamları da ihtiva ediyor.

İslâmiyet hoşgörü, müsamaha ve tolerans dinidir. Çünkü her vesile ile yumuşaklığı, affetmeyi, iyiliği, hüsün-ü zannı, merhameti, kardeşliği, muhabbeti ve benzeri her türlü güzel ahlâk emredip tavsiye eden bir dini; hoşgörü, müsamaha gibi vastflardan başka şeylerle vastflandırmak mümkün değildir. Họşgörü ve diyaloğu destekleyen başta Kur’ân olmak üzere Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatında pek çok örnek tablo vardır. Kaynak Kur’ân ve yaşayan Kur’ân olan Efendimiz’in sözleri olduğu için, bu konuda farklı düşünemeyiz. Bu açıdan hoşgörü, Müslüman’ın tabii ahlâktır.
İslam, insana ayrı bir kıymet vermiştir


Allah’ın has kulları boş, mànâsız ve cırık söz ve davranışlarıyla karşılaştırıklarında katiyen yakışıklık sözler sarf etmez ve vakur bir edayla oradan geçip giderler. Nitekim “…Herkes, kendi karakterinin gereğini sergiler…”78 Hoşgörü kahramanlarının karakteri ise yumuşaklık, müsamaha ve toleranstır.

Peygamber inkârcı birinin ayağına gider mi?

Başka bir ayette Cenab-ı Hak, Hz. Musa (as) ve Hz. Harun’u (as) Firavun gibi ilahîk iddiasında bulunan birine gönderirken söz ve tavır itibariyle hoşgörüli davranarak yumuşak söz söylemelerini emrediyor. Alimlerimiz bu ayeti şöyle anlamlar: Muhatabınız, size ve milletinize yıllarca kan kusturan Firavun bile olsa, kendinizi yumuşak söz ve tatlı dille ifade etmelisiniz. Çünkü maksat, intikam almak değil, insanları doğruya irşad etmek ve Kurtuluşa çağrılmaktır. Nitekim Efendimiz, Ebu Leheb, Ebu Cehil ve Taif halkı gibi İslam’a ve kendisine düşmanlık yapmış insanların yanına pek çok defa gitmiştir. O halde, muhatap kim olursa olsun, bir şeyler anlatabil-
mek için yumuşaklık ve müsâmaha vazgeçilmez şartlardır. Demek ki, Müslüman daima yumuşak tavır, yumuşak hal, yumuşak kalb, yumuşak vicdan, yumuşak söz insanı olmak mecburiyetindedir ki, gerçek bir irşad insanı olabilsin.

Asr-ı Saadet’e baktığımızda hoşgörü ve yumuşak huyluğun, Efendimiz’in İslâm’ı tebliğinde en mühsim köşe taşlarından birisi olduğunu görüyoruz. İnsanlara devamlı hoşgörü ve diyalogla yaklaşıarak dâvâsını anlatan Efendimiz’in yaptığı işin doğruluğu ve mükemmelliğini ifade mânasına Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Şayet sen, kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz insanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.”79 Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini diþini kıranlara, başını yaranlara karşı bile müsamahalı davranmış, Mekke’nin fethinden sonra durumların ne olacağını merakla bekleyen Mekkelileri, kendisini yurdundan yuvasından mahzun ve yaşlı gözlerle çıkarmış olmalarına rağmen serbest bırakmış, düşmanlık yapan pek çok kimseyi affederek baþra basmış, hep hoşgörü ve diyalog eksenli bir hayattı yaşamış ve bize de böyle bir hayatı tavsiye etmiştir.

Öncelikle yakın çevremize hoşgörü

Hoşgörüde esas olan kendi içimizde meydana gelen problemleri anlayışla karşılamak ve dışarıya karşı göstermiş olduğumuz hoşgörüyü evvela yakın çevremize, dost, akraba ve diþer bütün kardeþlerimize göstermekti ki bu, gerçek hoşgörü kahraman olmanın temel vasfıdır. Efendimiz, hayatı boyunca kendisine eziyet eden Ebu Süfyan’a bile müsamaha ile davranmış, Mekke fethedildiği sıradada onu affetmekle kalmamış, evini de emniyet ve sığınma yeri ilan etmiştir. Hz. Hamza’nın katili Vahşi’yi ve İslâm’a çok büyük düşmanlık yapan Ebû Cehil’in oğlu İkrime’yi de affetmiştir.

Allah Rasûlû’nün hayatına bakışımızda O’nun sadece yakınlarına değil, Hristiyan, Yahudi, müşrik demeden hemen her insana hoşgörü ve diyalogla yaklaştığını görüyoruz. Bir defasında Allah Rasulû, yoldan bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkar. O esnada yanında bulunan bir Sahabi, “Ya Rasûlallah, o Yahudidir” der. Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç tavrını bozmadan şu cevabı verir: “Ama o da bir insan!”80 O en engin müsâmaha insanı,
Abdullah ibn Übey b. Selûl gibi ömür boyu kendisine düşmanlık içinde bulunan birine bile öldüğünde gömlegenini kefen olarak vermiş ve “Beni men edecek vahiy gelmediği sürece cenazesine katılırım.”

**Kur’ân, Ehl-i kitapla diyalog hakkında ne diyor?**

- Peki Kur’ân-ı Kerim’de ehl-i kitapla diyalog adına ayetler var mı?


Allah Rasulü, Ehl-i Kitab’ın davetlerine katılmıştır


Bir uzlaşma vesikası: Medine Sözleşmesi

Efendimiz Medine’de, kardeşliği ve hoşgörülüyü yaymak için Hristiyan, Yahudi ve Müşrikler gibi farklı ırk, din ve inançlara sahip olan insanların bir arada huzur içinde yaşayabilmeleri için onlarla “Medine Vesikası” ismini taşıyan bir sözleşme imzalamıştır. Allah Rasulü bu sözleşme yoluya her fırsatta birbirlerine saldıran, düşmanca duygular besleyen ve uzlaşamayan toplulukların arasındaki çatışmaların son bulabileceği, anlaşarak bir arada yaşayabileceklerini göstermiştir. Medine Sözleşmesi’ndeki maddelerin özetini şuyledir:


Paranoyalara karşı dikkatli olunmalı


Bu sırada İhsan, raftan bir kitap alarak konuşmasına devam etti:

- Günümüzde hoşgörüş ve diyalog süreçinin önderlerinden Fethullah Gülen Hocaefendi bu konuya alakalı ülkemizde yapılan çalışmaların yanlış anlaşılmaması için şunları söylüyor: “Hükümler muhtemeller üzerine kurulmamalıdır. Eğer hükümler muhtemeller üzerine kurulacak olursa, o takdirde, su-i zanna gidilmiyor ve günaha girilmiyor olur. Hükümler vukuâta, yani olup bitmiş hadiselere göre verilir. Ortada bir işaret ve delil olmadığı müddetçe, beraat-ı zimmet, yani kişilerin masumiyeti esastır. Bu, bir hukuki disiplindir. O açıdan, bazılıının, siz hoşgörü diyerek millet ve maneviyat aleyhinde her şeyi dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gi diyorsunuz gibi dayanaksız ve günaha girilmiş olur. Hükümler vukuâta, yani olup bitmiş hadiselere göre verilir. Ortada bir işaret ve delil olmadığı müddetçe, beraat-ı zimmet, yani kişilerin masumiyeti esastır. Bu, bir hukuki disiplindir. O açıdan, bazılıının, siz hoşgörü diyerek millet ve maneviyat aleyhinde her şeyi dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen su-i zanna dayanan suçlamları, nasıl bir bıhtıthan öteye geçmiş ve herkesle işletteki dini dinamitliyorsunuz ve bazılarının dünyada suyu altında gid

Diyalog dinimize sık sıkına bağlandıktan sonra olmalı

Mevlânâ’ya atfedilen şöyle bir söz var: “Bir ayağım merkezde dinî esaslarla bağlı, diğer ayağım da yetmiş küsr milletle bera-ber..” Hoşgörüş ve diyalog çalışmaları şöyle düşünülebilir. Herkesle iyi geçimine, herkesle diyalog içinde olma ve herkesle şartların elverdiği ölçüde münasebet ve bağlaştı kurma... Elbette, herkesle diyalog içinde olmanın bir ölçüsü olacaktır. İnsan, ayağını İslâmî prensiplere bağlılık içinde sağlam basıyorsa, yani insanın bir ayağı Mevlânâ’nın ifadesiyle, hep dinî zemine sağlam basıyorsa, bu diyaloglar faydalıdır. Aksine, insanın hayatı Sünnet...

**Hoşgörü, başkalarının tesirine girmek değildir**


- Allah razi olsun İhsan abii. Keşke o arkadaşlar da burada olsaydı ve anladıklarınızı onlar da dinleseydi.

**Allah cömert olanları sever**

- Arkadaşlar! Yarın bir grup esnafa sohbet etmeye gideceğim. Orada cömertlik mevzuu üzerinde durmak istiyorum. Müsade ederseniz bu akşam cömertlikten bahsedelim. Hem de ben pratik yapmış olurum dedi İhsan ve sözlerine şöyle devam etti:

- Sahabe-i Kırâm efendilerimizin hareketlerine baktığımızda, onların, Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in emir, tavr ve hatta işaretlerini bile yerine getirmeye olabildiğince hassas olduklarını görmekteyiz. O’nun bir işarettiyle insanlar harekete geçiyor ve her bir sözü, toplumda makes buluyordu.

Cömertlik cennetle irtibata geçmektedir

Allah (celle celâluhû), bize İslam’la ihsanda bulunmuştur. Öyleyse O’nun bu ihsanına karşı mukabelemiz, çömertlik ve güzel ahlâkla olmalıdır. Zira çömertlik aynı zamanda cennetle irtibata geçmenin adıdır. Cömert iseniz, cennette münasebet kurmuşsunuz demektir. Şu hadis bu hakikati dile getirmektedir:


Gerek Kur’ân’ın bu noktadaki emir ve tavsiyelerinden gerekse hadislerde yerini bulan ifadelerden hareketle, Sahabe-i Kiram’ın her biri bir çömertlik yarışına girmişçesine ve hayecanla başkalarının imdadına koşmuşlar ve daha fazla hayırda bulunabilmenin mücadelelerini vermişlerdir. Zaten içlerinde tutuşan iman mesalesiyle önleri aydınlanan bu gönül insanların, farklı bir uygulama da beklenemez. Şayet bugün biz de, sosyal hayatımızda hayır adına bir hareketlenme bekliyorsak, her alanda olduğu gibi bu meselede de sahabeyi örnek almamız ve onlar gibi verme yolunda kahramanlar yetiştirilmemiz. Bugün için, farklı yer ve zamanlarda oluşan himmetlerde bunun misallerini görüyor olmamız, istikbalımız adına umit kaynağı olmaktadır. İnsanlığa örnek olabilecek numune misallerini kendi içinde çikarmada muvaffak olan milletlerin, istikbal adına varacağı noktayı kestirmek çok zor olmasa gerek.

İnfak et, çömert davran ve daima etrafına dağıt...

- O zaman mü’min devamlı verici insan olmalı. Öyle değil mi İhsan abi dedi Mert.

- Evet Mert, mü’min, Allah ahlakıyla donanmasının bir gereği olarak daima verici olmalıdır. Sosyal meselelerde olduğu gibi bu vericilik, onun maddi alemine de yansımalı ve o, başkalarının yüzüne dükkanında yaşayabilməsi için elindeki imkanları rahatlıkla ve bütünüyle seferber edebilmelidir.


Kötü mal, iyi diye verilmemeli!

Ayrýca insan, vermemiði düşünüdüğü malýn, aynı durumda olup kendisine verildiðini düşünerek tavrýný kontrol alta almalı, kendiinden kabulmetmeyeceði kalite veya miktardaki bir ðeyi başkasýna vermemelidir. Kur’ân, bu noktada bize şöyle tembihle bulunuyor:

“Ey iman edenler! Kazandýklarýnýzýn iyilerinden ve rýzýk olarak yerden size çýkardýklarýmýzdan hayra harcayýn. Size verilse, gözüñüzü yummadan alamayacaðınız kötü malý, hayýr diye vermeye kalkışmayýn. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye láyiktir.”93
Buradan da anlaşıyor ki Müslüman, gözünü açacak ve malının içine, Allah’ın yasak ettiği çirkinlikleri karşıtır männıp, malının ancak kendisinin de kabul edebileceğini teremiz kısmından infakta bulunarak burada da denge insan olduğunu gösterecektir.


Demek ki şu fani alemde sermaye olarak kullanılan malın, baki aleme ait bir sermaye haline getirilmesi mümkündür ve bunun yolu da, ihtiyaç sahiplerine verilen mallardır. Malını Allah yolunda infak eden insan, sosyal hayatta itibar ve saygılı kazanırken diğer yanda, hem canı hem de malı itibariyle bir korunmanın altına girmektedir. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadeleri içinde, her gün veryüzüne iki melek inmekte ve onlardan biri, infak edenler için hayır duada bulunup infakta bulunanların mallarını artırmasını talep ederken, diğeri de, cimrilik yapıp kısanların mallarını telef etmesini istemektedirler. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hafsa validemize söylediği şu sözleri de dikkat çekicidir:

“İn fazet et, cömert davran ve daima etrafına dağıt. Sakın ola ki, malı elinde tutup saklama ve elinde bulunan fazlalığı cimrilikle saklama, yoksa Allah da sana karşı kirar ve verme hususunda böyle davranır.”

Çocuklar dini eğitim almazsa ne olur?

Bu akşamki sohbet için ilk sözü Bahadır aldı. Ve önce bir değerlendirme yaparak şöyle bir soru sordu İhsan’a:

- İnsan, hayat kanunlarına karşı tamamen cahil ve her şeyi öğrenmeye muhtaç bir halde dünyaya geliyor. Daha sonra en başta aile olmak üzere çevre ve okul ortamı, duruma göre ya ferdin kendini bulması, ruhuyla bütünleşmesi ve toplumsal bir hüviyet kazanarak topluma yararlı bir insan haline gelmesine, veyahut da tam terpsi nefsani ve şehevi arzularının peşine takılıp bu fani zevklerin insafsız dişlileri arasında eriyip gitmesine sebebiyet veriyor.

Özellikle günümüzde iyi bir dini terbiye alamamış ve çevresini bozuk olan kişiler arasında yığın yığın yabancı ve zararlı fikirlerin kol gezdiği, sapık ve çarşık ideolojilerin yaygınlaştığı görülüyor. Bu durumdan hem şahsın kendisi, hem ailesi, hem de bütün toplum olumsuz olarak etkileniyor. Bunun önüne geçebilmek için çocuklara verilmesi gerekli olan sağlıklı bir dini eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Çocuklara dini eğitim nasıl verilmeli?


İşte aslında bizi ayakta ve bir millet olarak tutan bu rüyadır. Bugün Türk babaları ve anneleri, havası toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu bu semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına ezanlar okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş ebeveyn ve dede ni- neler gördüler.” ifadeleriyle Yahya Kemal bu duyuğu ve düşünceyi çok güzel bir şekilde anlatıyor.

Çocuklar ne zaman öğrenmeye hazır olur?

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Çocuklar ne zaman öğrenmeye hazır olur? Çocuklara din eğitimi verilirken uygun zaman ve uygun fırsatların değerlendirilmesi de çok önemlidir. Çocukların dikkatlerinin en yoğun olduğu ve alıma en müsait oldukları zamanlar seçilmelidir. Özellikle çocukların soru sordukları, dikkatlerini bir şey üzerine yoğunlaştırdıkları zamanları iyi değerlendirilmelidir. Çünkü onlara merak ettikleri konuları öğrenmeye daha müsait tirler. Çocuklar 2-3 yaşlarında itibaren soru sormaya ve etrafındaki şeylerı tanımaya, sorgulamaya başlarlar. 4 yaşında ise sorgulama en ileri düzeyeye ulaşır. Çocuğun soruları; “nasıl ve niçin” şeklinde olur.

Bahadır:
- Çocuklara öğretilecek ilk bilgi ne olmalı?
- Eğitim hangi yaşlarda ve nasıl verilmeli?


Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Bu konuda bazı hikayeler anlatılabilir veya etrafımızda gördüğümüz, hayran olduğumuz şeyler örnek olarak gösterilip üzerinde düşünmeleri sağlanabilir.

**Çocuğa Allah sevgisini nasıl anatabiliriz?**

- Çocuğa Allah sevgisini nasıl vermek lazım?

- Özellikle anne ve babaların konuşmalarında ve tavırlarında Al- lah’a karşı saygılarını fark eden çocuklarda bu hususta kendiliğin- den bir davranış geliştiği görmek mümkündür. Özellikle dua
ederken, namaz kılarken sergilenen tavırlar bu konuda önemli bir etkiye sahiptir.

Öncelikle bazı kalıp ifadelerin ezberletilmesi ve sık sık tekrar ettilirmesi yardımcı olur. Daha sonra çocuk ezberlediği şeyler üzerinde düşünücek, bunları sorup araştıracaktır. Allah inancıyla ilgili ezberletilebilecek ifadeler şunlar olabilir:

La ilahe illallah
Allah vardır ve birdir.
Allah en büyüktür.
Her şeyi Allah yaratmıştır.
Allah her şeyi bilir ve görür.

Ayrıca bu konuda uygun şiirler ezberletilebilir. Bu da çocuğa Allah inancının yerleşmesi ve Allah sevgisinin oluşmasında etkili olabilir. Buna örnek bir şiir şu olabilir:

Yüce Allah’ım
Sevginle dolu yüreğim
Her şeyi Sen yaratın
Yoktan var ettin
Yalnız Sana inanırım
Senden yardım isterim
Her yerde Sen varsin
Her şeyi sen görüşün
Korursun ve bağışlarsın
Beni Müslüman yaratın
Sana hamd olsun

Bu örneklerde olduğu gibi kolay ifadeler, kısa cümleler olmalıdır. Çocuk bunları daha rahat anlar ve aklında kalır. Çocuğa ezberletilecek bazı dualar ise, Allah sevgisinin oluşmasında ve Allah inancına ait bazı ilkelerin öğrenilmesinde yardımcı olur. Allah’a dua eden çocuk, Allah’ın bizim ihtiyaç ve isteklerimize cevap verdiği, O’nun bizi duyup gördüğünü ve O’nun her şeye gücünün yettiğini anlayacaktır. Bu konuda örnek bir dua şu olabilir:
Ey bizi, bu güzel ve leziz nimetleriyle sevindiren Rabb'ımız!

Çocuklara nası nehdanimiz güzel isimler verelim

- İhsan abi, konuya doğru alakası yok ama bir de çocuklara isim verme mevzu var. Etrafımızda bakıyoruz, çocuklara çok garip isimlerin verildiğini görüyoruz. Dinimiz bu konuda ne diyor diye bir soru sordu Tarık.


Bu hadisten anlaşıldığına göre Efendimiz’in çocuklara güzel isimler verilmesini tavsiye ettiği ve çirkin isimleri ise istemediği anlaşıyor. Nebiler Serveri’nin hayatına bakışımızda çevresinde bulunan ve isimleri güzel olmayan kişilerin isimlerini değiştirdiğini görüyoruz. Mesela “Âsiye” (isyân eden) veya savaş ve düşmanlık ifade eden isimleri kaldırp yerine “Cemile” (güzel) ismini koymuş-tur. (Müslim, Âdâb, 14; Ebu Davud, Edeb, 66) Mesela hepimizin ismini çok

İsmin Kur’ân’da geçmesi şart mı?
- Peki ismin Kur’ân’da geçmesi şart mıdır?

Çocuða isim ağır gelir mi?
- Bir de ismin ağır gelmesi meselesi var. Çocuða isim ağır geldi diyorlar.
Yeni doğan bir çocuğa nasıl isim verilir?


Çocuğun isim koyacak kişinin kucağına verilir. Kişi abdestli bir şekilde kıbleye döner, önce sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kaşimet okur ve üç kere çocuğun sağ ve sol kulaklarına ismini tekrar eder.


İsimleri bozarak kullanmak doğru değil

Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Halkımız arasında isimler mevzuunda yapılan yanlış bir hareket daha var. İsimleri kısaltacağız diye bozuyor ve anlamsız isimlerle birbirimizi birbirimize sesleniyoruz. Mesela Abdullah’a Apo, İbrahim’e İbo, Zeynep’e Zeyno, Mustafa’ya Musti, Canan’a Cano gibi... Bu da esasen doğru olmayan bir isimlendirmedir.


- Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ne zamanır aklımda sorumuz. İhsan abı uyu dedi de aklıma geldi. Müsaade ederseniz bir sorum var. İhsan abı onu da cevaplandırırın öyle yatalım. Kaylule
uykusunuzu duymuşum da geçenlerde bir de gaylule ve feylule diye bir uyu çeşidi daha duyдум. Bunları açıklayabilir misin İhsan abi?

Doğru vakitte uyuyalım ömrümüz bereketlensin


Uyku ihtiyacımız zaman açısından günün sonunda yani gece gi-deririz. Bazı durumlarda da gün içinde de uyumak ve dinlenmek iste-riz. Burada aklımıza şöyle bir soru takılabilir: Acaba bir gün içe-risinde gece uykusunu dışında istediğim her vakti uyuyabilir mi-yiz? Bunun dinî açıdan bir mahzuru var mı?

Alimlerimiz hangi vakitlerde uyunulması gerektiği hususuna çok önem vermişler ve bazı vakitlerde uykuyla dalmanın mahzuru olduğunu söylemişlerdir. İşte bu alimlerimizden Bediüzzaman Said Nursi, uyku uyunan vakitler açısından üç kategoride değerlendiriyor.

Gaylûle uykusu


Kaylûle uykusu


Feylûle uykusu


Uyku stratejimiz ne olmalı?

Bütün bunlardan sonra “Bizim uyku stratejimiz ne olmalı?” diþorsanız size konuyla alakalý araþtýrmalar yapan Muhammed Bozdağ’ın, hadisler ýþýðýnda doðru uyku stratejisi hakkında yaptığı şu tavsiyelerini önerebilirim:

1. Günde 6-7 saatten fazla uyumamalýyiz.
2. Öðlen 30 dakika süreyle (11.00-13.30 arasýnda) ve gece 23.00-05.30 arasý (1 saatlik kayma olabilir) uyuyor olmalýyiz.
3. Sabah erken kalkmalı ve öglen vaktine kadar bir daha uyumamalýyiz.
4. Tok uyumamalý, yemeðimizi uykudan 2,5 saat önce yemeliyiz.
5. Akþama yakýn vaktte uyumamalýyiz.
6. Uyku öncesinde vücut adalelerimizi gevþetmeliyiz.
7. Gürültülü, kötü kokulu, çok yumuþak veya tümsekli zeminde uyumamalýyiz.

Haydi şimdi uykuya, tabii namazdan sonra...

**Düşünce ve aksiyon insanları**

- Hayatlarınıyla bize örnek olmuş, yazmış olduklarını eserlerden istifade edebileceğimiz, kültür dünyamızı aydınlatan düşünceler ve aksiyon insanları hakkında bilgi verebilir misiniz?


- Arkadaşlar bu akşam size bu kitaptan bir makale okuyacaktım. Aslında Bahadır’ın sorusunun cevabını bu kitabin bir makalesinde mevcut. İsterseniz, hem o makaleyi okuyalım hem de Bahadır’ın sorusunu cevaplandırmalım olalım.

Makale’nin başlığı düşünceler ve aksiyon insanları. Giriş bölümünü geçerek yazarın kültür ve irfan dünyamızın yıldızları olarak öne çıkardığı kametleri tek tek okuyalım.

**Filibeli Ahmed Hilmi**

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde doğmuş bir sefir çocuğu.. maârifle ve çağıyla tanışması Galatasaray Sultanısı’nde başlıyor.. sonra, İzmir’de ikamet.. Beyrut’ta memuriyet.. bu arada Jön Türkler’le temas ve bu yüzden Fîzan’a nefiy.. Ve Meşrûtiyet’i müteakip İstanbul’a avdet.. derken “İttihad-ı İslam” düşünsesi bayraktarlığı.. ve bu düşünceye tercümce olabilecek aynı isimdeki gazetelerin çıkarması.. ardından, günlük Hikmet gazetesı ve bu gazetede İttihad ve Terakki Cemiyetiyle savası.. arkasından başka gazeteler, başka mecmualar.. ve bir ara, Dârulfünûnünde felsefe muallimliği.. derken,
genç sayılabilecek bir yaşta muhtemelen ebedi hasımları masonlar tarafından zehirlenerek öldürülmesi...

Hayatına kuş bakışı bir göz attığımız bu müstesna düşünce ve aksiyon adımı, arkada bıraktığı onca eserleriyle üzerinde akademisyenlerin araştırmalarını bekliyor.

**Ferit Kam**

İstanbul’un irfan hayatına çok erken uyanmış bu nâdide düşünce, zevk ve beyan insanının hayat-ı sergüzeþtisi de şöyle: Fransızca muallimliği.. felsefe merakı.. bu merakla gelen muvakkat bunalım.. ilâhî inâyetin kolları arasında tasavvufa sigınma.. yeniden duygu ve düşünce istikameti.. ardından “Sîrât-ı Müstakîm” ve “Sebilürreþad” mecnavıarda duygularını neþretme.. bir ara, Dârulfünûn ve Süleymanıye Medreselerinde müderrislik.. Dâru’l-Hikmet’l-İslâmiyeye intisâb.. arkaşından aziller, vazifeye iâdeler.. ardı arkaş kesilmeyen çileler, mahrumiyetler.. nihayet her düşünür ve aksiyon adami gibi, yürüyüp Rabbine ulaşacağı âna kadar ukbâ bu dualı rengârenk bir hayat.. bu mübeccel hayatı koca bir mücelletle anlatmak bile mümkün deðildir. Hakkýnda söylenip-yazılanlar esas alınarak, asırın bu aydın siması da varidât enginlikleriyle mutlaka günümüzün nesillerine anlatılmalıdır.

**Mustafa Sabri Bey**

Bu ternetimiz Anadolu evlâdi, tam mânasıyla bir mücadele insanıdır. Mûderrislikten saray kütüphâneciliğine, milletvekilliğinden “Beyânü’l-Hakk” başyazarlığına, ondan da Hürriyet ve İtilâf Fırkası üyeliğine; mâlum Bâbîalî Baskınıyla ülkesini terk edeceði âna kadar hep bir aksiyon ve mücadele insani olarak görürüz bu Osmanlı şeyhüislâmını. Yurt içinde havalar sertleşince, başka bir İslam ülkesinde hizmet vermeye deneyen, fısart bulunca yeniden yurduna dönüp, mücadelesini burada sürdüren bu hareket insani, imkân yakalayınca, “Dâru’l-Hikmet’l-İslâmiye” âzâlığı ve “Şeyhüislâm”lık mansıbıyla bir kere daha ülkesini hizmetle kucaklar ve 1922 yılında son kez Türkiye’den ayrılır; Romanya, Ýskeçe derken Misir’a gider ve 1954 yılında vefat edeceði âna kadar ömrünü kızıl kıymet bir mücadele içinde geçirir. Bir hayli çileli ve çokça işlili-
A k ş a m  Ç a y i

çıkışlı bir hayat yaşayan bu vatan evlâdının da mübarek hayatları birkaç doktoraya esas teşkil edecek kadar zengindir.

**Babanzâde Ahmed Nâim**

Bağdad doğulmuş ve bir паşazâde... emsâli gibi İstanbul maârifiyle beslendi... duyu ve düşüncede dünyası itibarıyla engin ve zengin bu ufuk insan, Galatasaray Sultanısı... Mülkiye Mektebi... ardından Hâriciyeye Nezâreti Tercüme Kaleminden memuriyet... Maarif Nezâreti Tedrisât Müdurlüğü... arka-arın Tercüme Dairesi azâliği... Dârûlfünnün Edebiyat Fakültesi müderrisliği.. ve muvakkat bir rektörlük, onun sergûzest-i hayatî içinden sadece bazı kesitler.

Ahmed Nâim de, son dönem Türk toplumunu, fikren ve rûhen besleyen önemli kaynaklardan biridir... ve ilim, irfan hayatımız adına gelecek nesillere dünya kadar miras bırakmıştır.

**Mehmed Âkif**


Sahabî gibi zâhitçe yaşamış ve ukbâya da fakirce yürümüş bu tok sesli vatan evlâdî için, şimdiye kadar yapılan meşkûr hizmetler mahfuz, düşüncede, aksiyon ve sanat cephelerinin, akademisyenlerce daha ciddî ele alıncağı vefâ tüten günleri bekliyoruz.

- Bahadîr isterse devamını da sen oku.
- Sesim biraz kısık ama okumaya çalışıyorum.
Muhammed Hamdi Yazır

Âlemin mâlumu bir kâmet-i bâlâ.. ilk tahsilini küçük bir Anadolu kasabası olan Elmalı’dan aldiktan sonra, o da eskilerin ifadesiyle “ikmâl-i nüsah” etmek için päyitahtın yolunu tutuyor. Husûsî hocalardan ders.. ruûs imtihamı.. Mekteb-i Nüvvâb’da ve Medresetü’l-Vâizîn’de müderrislik.. dersiâmlýk.. İkinci Meşrûtiyet’ten sonra mebûsluk.. bir içtihat hatası olarak Abdülhamid’in hal’ fetvâsına imza koyma.. Dârul-Hikmeti’l-İslâmîye azalýðý.. Evkaf Nâzîrlîğı.. Cumhuriyet sonrası İstanbul Mahkemelerinin gazabına uğraması.. ve kılıpayı kurtulduğu bu gâileden sonra upuzun bir inzivâ dönemi.. ve o muhteşem tefsirin vücud bulması, kaba hatlarıyla onun hayatından sadece birkaç çizgi.

Düşünce ve aksiyon hayatımız adına allâme Hamdi Yazır da o müstesna mevkiiyle üzerinde durulmasý gereken önemli simâlardan biridir.

Necip Fazıl Kısakürek

Maraşlı; ama İstanbul’dan doğmuş büyümûs bir İstanbul efendisi. Amerikan Koleji, Bahriye Mektebi o müthiş istidâda bağırmı açan kuvve-i inbâtiye nev’inden iki sakso dolusu toprak ve kendine sıçramannın minik rampaları.. Dârulfünûnun felsefe bölümü de muvakkat konakladığı menzillerden biri.. Paris’in Sorbon’u, batıya nazar etti-ği ilk küçük menfez.. banka müfettişliği, içine sindiremediði gelip geçtişi işportacılık.. Devlet Konservatuari ve Güzel Sanatlar Akademisi, sanat ruhunu istidâhi-istidatlız her sineye üflediði ilk ocak.. Büyük Doğu ekolü ve aynı ânvanla çıktığı kadar kapanan, kapandı-ği kadar da çıkan; ama arkasındaki müthiş iradeyle çıkamamazlık edemeyip, kapanırken dahi gidip çıkma programı üzerine kapanan bir büyük mecmuânın bânisi, mimârî ve çilek sahibi.. son dönemin en onde gelen şiir ve nesir üstâdi ve geleceğin fikir mimarlarinden biri.. tasavvufi düşündedeki engiligi, metafizik derinliği, ömrü boyunca Mutlak Hakikat’e karşı duydugu engin saygısı.. Rûh-u Seyyidi’l-Enâma karşı olan olağanüstü ihtiram ve temkini, onun pek çok sahadaki deryalar gibi engilğinden sadece birkaç damla.. boly- le birkaç küçük damla ile işaret edilip geçen bun dev insanın, de-ğişik yanlarıyla tahlih edilip Türk gençliği ve dünyaya tanıtılmış;
hatta bir Necip Fazıl Enstitüsü kurulması kadırasınlığımızın sesi ve kadırasıslardan temennimiz.

**Süleyman Hilmi Tunahan**

Silistre’de soylu bir ailenin çocuğu.. hoca oğlu hoca.. rûhî zenginliğini İstanbul âfâkýnýn irfanýyla kývamýna getirince ciddî bir ve-fa hissiyle maskat-ý re’si olan beldeyi müderrislikle kucaklar. Onunla alâkâlı derin bir bekleni içinde bulunan aile fertleri, etrafi-ni saran talebe, dost ve kardeşlerinin sadâkat ve vefâsýnda onun misyonunu ve yarınlarını görür, tâli’lerine tebessümler yağdırırlar.

Süleyman Efendi, aksiyonu önde, eșine ender rastlanır yorulma bilmeyen bir mücadele insanıdır. Hayatý boyunca, ehl-i sünnet ve’l-cemaat düşünçesinin sadık ve kararlý bir müdafii olarak yaşamış.. dinî duyguyu ve dinî düşüncenin üst te sarsıntılar yaşadığı bir dönemde “sath-ý mücadele” demiş; dinî düşünce ve tarih şuurnunu bir kaneviçe gibi kullanarak, ruhumuzun dantelâsýný örmüş.. bir baştan bir başa ülkenin her yanında açtığı kurslar, yurtlar ve pansiyonlarla gönüllemimize varılmışın esaslarını duyurmayı çalışmış.. ruhların ve ruhânilerin tayerân ettiði âleme yürüyeceği âna kadar da bu misyonunu edadan geri durmamıştır..

Ben, şu birkaç satýrla bu büyük hareket adamını anlatma iddiasında değilim; olamam da. Bu kadar az bir zaman içinde, Edirne’den Ardahan’a kadar, ülkenin her yanýný, hem de engellemelere rağmen, ilim ve irfanla bezeyen bir ruh ve mânî insaný anlatmak, değil birkaç paragraf, mücelletleri bile aşan bir mevzudur.

Biz, şimdilik bu önemli şahsiyetin, misyonunu, aksiyonunu, yorumunu, hizmet felsefesini tahlinini, arastýrmacı ve mânâya açık akademisyenlerin incelemesine havale ediyor ve bir kapı araalamasý sayılan bu küçük hatırlatmanın, kapýý sonuna kadar açacak çalışmalarına dönüþmesini diliyoruz.

Yirmicin asrýn son yarısındaki aydınları düşünürken, temiz Anadolu evládi, velûd dimað - temel kriterlerimize ters bir kism mûtalâalarýn hesabý kendine ait - âsk ve heyecan insaný Nureddin Topçu’yu hatırlamamak; çãğin müstesna dimaði engin düşünc.. kuluçka sabriyla civciv bekleyen, mercan gibi sessiz fakat sancîlî
Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

...Ve hele imanı, düşüncesi ve baş döndüren aksiyonuyla küfür ve ilhad dünyasının bütün planlarını alt üst eden Bediüzzaman’ı hatırlamamak mümkün mü?

Bugüne kadar onun için pek çok şey yazıldı ve söylendi. Şimdi lerde dünya onu konuşuyor... ve o hemen her dildeki eserleriyle çağrın en çok okunan insanlarından biri. Bu açıdan da onun hakkında uzun konuşmaya gerek yok. İşte bu mülahazayla burada, ona ait bir kitaba önsöz olmuş, küçük bir mutâalanın, küçük bir bölümünü aktarmayı yeterli buluyoruz:


Bediüzzaman’ın, yüksek mefkûresi, yaşamduğu çağın düşünüp söylemesi, sadeliği, insânî enginliği, vefâsi, dostlarına bağlılığı, ifetti, tevâzuu, mahviyeti ve istiğnâsi üzerine şimdide kadar pek çok şey yazıldı ve söylendi. Aslında, her biri başlı başına birer kitaba mevzu teşkil edecek olan yukarıdaki vasıflar, onun kitaplarında da kısaça üzerinde durduğu konularıdır. Ayrıca, hâlâ aramızda, hayatta iken onun yakında bulunma bahtiyarlığına ermiş ve onu, rûhî enginliği,
fikri zenginliği ile tanımlı dünya kadar insan var ki, bunlar da canlı birer kitap gibi bu konunun en sadık şahitleri.

Diş görünüş itibariyle sade ve basit görünen Bediüzzaman, gerek düşünce hayatında, gerek aksiyonunda hemen her zaman başkalardan- da bulunmayan engin bir karakter sergilemiştir. Onun, insanlık için en hayatı meselelerde bütün insanlı’kucaklayışı, küfür, zulüm ve dalâlete karşı tıksinti düşüşu, her yerde istibdâltâla savaş, hatta bu uğurda hayattı istihkâr edercesine vefası ve civanmertliği ve ölümü gülerek karşılaması, onun için normal davranıslardır. O engin bir his insanı olmanın yanında, misyonuyla alâkâli meselelerde, hep kitap-sünnet yörüngeli; muhâkeme ve mantık televvûnlü yaşamıştı. O hem her zaman, davranışları itibarıyla mâsum bir ikili görünüm sergilerdi: Biri, engin bir vıcdan eri, derin bir aşık ve heyecan timsâli ve olabildiğince mert bir insan görünümü; diğeri de fevkalâde dengeli, çağdaşların çok onde ilerî görünüşü, büyük plan ve projeler üretbilen sağlam bir kafa yapısına sahip mütefekkir görünümü. Bediüzzaman ve onun davasına bu zaviyeden yaklaşmak, onun, İslam büyüklerinin bir devami olarak, içinde bulunduğumuz için ifade ettiği mânayı anlamamız bakımından çok önemlidir.

Bazı kimseler görmemezlikten gelseler de gerçek şu ki; Bediüzzaman çağdaşlarına, kendi kuşağıının en ciddî düşünsürtü ve yazarı kabul edilmiş; kitelerle hem bir sözcu hem de önder olabildi; ama kat’i’yen kendini beğenmemiş, gösteriße girmemiş ve hep âlâyisten uzak kalmaya çalışmıştır. “Þöhret ayn-ý riyâdýr ve kalbi öldüren ze-hirli bir baldýr...” sözü, onun bu konudaki altın beyanlarından sadece bir tanesi. O, yirmiçü asırdan İslâm dünyasında, şimdilerde dünyanın dört bir yanında, her zaman listenin başında birkaç yazardan bili olarak tanınımsız, her kesimce sevilerek okunmuş ve zamanın eskîmedîğı simâlardan biri olarak da tarihe mâl olmuştur.

Bediüzzaman’ın hemen bütün eserleri, içinde doğmuş olduğu çağ zaviyesinden, yorumlanmaya açık bazı meseleleri yorumlama açısından o uğurda harcanmış ciddî bir gayretin sonucudur. Onun eserlerinde önce Anadolu, sonra da bütün İslâm dünyanın hem âh u efgânı, hem de ümit ve şeyv u târâbîny duyup dinlemek mümkün. Gerçi o, doğunun ücrâ bir kasabasında doğmuştur ama, kendini hep bir Anadolu olarak hissetmiş, bizim duygularımızı
bir İstanbul efendisi gibi soluklamış ve her zaman topyekün bir ülkeyi engin bir şefkat ve.dupdur bir samimiyetle kucaklamıştır.


Evet, bütün insanların fen ve felsefe alet edilerek ilhâda sürüklediği, komünizmle beyinlerin yıkandığı, “dur” diyenlerin memleket memleket sürgüne gönderilmişti, ülkenin her köşesinde en utandırcı tehcerrilerin yaşadığı ve daha garibi de bütün bunların medeniyet ve çağdaşlaşma hesabına yapıldığı, hatta nihilizmin, asrın en yaygın büyü güzelle getirildiği o kapkara günlerde, Bediüzzaman, hâzır bir hekim edâsıyla hepimizin, kültürümüzdeki zindanları, ruhlarımızdaki çeşitli cezürleri, mahkûmiyetleri, kendi cinâyetlerimizi ve kendi kendimize esaretlerimizi hatırlattı. Ruh dünyalarımızda ve vicdân hayatlarımızda uyuşuyan insâni yanlarımızı harekete geçirerek, maâliyâta müstak gönüllerimize üst üst nefesler aldırıd, ötelerle alakaßen derinliklerimizi gözler önüne serdi, tekye, zâviye, mektep ve medresenin bütün vâridâtını birden başımda boşalttı.

Evet, Bediüzzaman milletin fikri seviyesizliklerle sürüm sürüm yaşadığı ve içtimâî dertlerin birer buharın hâlini aldığı, ülkenin hemen her yanında ürperten yüzlerce hâdise ile yüz yüze kalındığı, her tarafa İslâmî ve millî değerlerin enkaz enkaz üstüne yıklıp gittiği
ifritten bir dönemin, düşünen, çareler arayan, teşhis ve teşpiterde bulunan sonra da bu rahatsızlıklarla reçeteler sunan bir hekimi olmuştu. O, upuzun ve karanlık yılların hazırlayıp sahneye sürdüğü dünya kadar felâket altında didinip duran talihsiz nesillerin, îmansızlık, dalâlet ve şişpe vadilerinde bocaladığı, kurtulmak istediğçe daha derin buhranlara gömüldüğü için, gören, hissedip hissettiklerini vicdanının derinliklerinde duyan bir insan olarak, ilk günden itibaren hep mütehəyyicidir. Sürekli düşündü.. devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti.. ve bu şanlı fakat talihsiz millete, muhteşem fakat bahtsız ülkeye eski enginlik ve zenginliğini duyurmaya çalışmıştı.

- Sıkıldınız mı arkadaşlar? Bu kadarlıkla ıktifa edelim ister misiniz. Ama yazının devamını mutlaka okuyun olur mu?

**Din duygusu insanları ahlâkı yapar**

Tarık, söz alarak şunları söyledi:


Ne dersiniz İhsan abi?


Her yönüyle ahlaksızlık, dinsizlik kaynağından fişkıran bir zift ve her çesidiyle anarşi de dinsizlik vadilerinin sevimsiz zakkumlarındır. Ahlak halinde yaşanmeyan din, şekil ve slogana, şuur haline gelmeyen insan ise iddia ve inatçılığa mahkum olur. Bu bakımdan toplumu ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri ahlaktır.


İslam, toplumu tek vücut haline getirmiþtir

Bir örnek olmasý açýsýndan burada Efendimiz’in dizinin dibinde yetiþen nadide insanlardan Hz. Ömer'i anlatmak istiyorum. Hz. Ömer, bir halifedir ve devletin başındadır. Fakat onlardan biri hatta sıradan biri gibi yaþardý. O, yaþadýðý sürece yatýyor-kalkýyor ümmetin derdi ile iki büklüm oluyordu. Cemiyet ile o kadar bütünleþmiþti ki, dünya adına bütün lezzetleri unutur, her şeyiyle rûhunda onları yaþardý.

Bu devir, mü’minlerin en mutlu olduðu, fert ile topluman tek vücut haline geldiði Îslâm tarihinin altın devirlerinden biridir. Hz. Ömer halký ile iç içe yaþaðý, onlarla oturup kalkmýþ, onların dert ve kederleri ile bütünleþmiþ bir insandý.


O günlerde Hz. Ömer, üzentüden dolayı yemekten içmekten kesilmiþtir. Zaten yediði çok bir şey de yoktur. Ev halkın şehâde-ti ve itirafları ile, Hz. Ömer bilhassa o kıtlık döneminde günde bir
defa olmak üzere kuru bir parça arpa veya yulaf ekmeğini, bazen zeytinyağına bazen de sirkeye batırdı ve yemektedir.


İşte, toplumsal dayanışmanın, inanmış gönüllerde oturaklaştığıni gösteren yüzlerce örnekten sadece bir tek misal! Günümüzde toplumun her kesiminde böyleleri gönüllerine çok ihtiyacı var...

**Asırlık bir Osmanlı çınarı İsminaz Nine bize hayat dersleri veriyor**

Müsaade ederseniz bir misal daha vermek istiyorum. Bakın bir kadının dininden almış olduğu ahlak ve terbiye ile bir ışık olup da nasıl etrafını aydınlattığı anlatayım size.


zor şartları göğüsleyerek çocuklarını okutmuş. Çocuklarının bazıı öğretmen, bazıı hemşire, bazıı ebe, bazıı da tekniker olmuş.


İsminaz öğrenci yurdu!


Kur’ân öğrenimine ayrı bir önem veriyor

Onun mektebinde yetiştiren torunlarından birisiyle tanıştım. O İsminaz ninenin Kur’ân öğrenimine verdiği önemi şöyle anlatıyordu:


Büyüklerimiz huzurevi tesellileriyle yalnızlığa terk edilmemeli

Bahadır,
saç-bağlı dağınık bir vaziyette yanına gelirken O’nun ayağına kalkması gereken kadırgın insan Nebiler Serveri (sallâhu aleyhi ve sellem), dört yaşına kadar kendisine süt vermiş bu süt annesini tanıyp, yerinden adeta bir ok gibi fırlayarak, ona karşı içinde beslenmiş olduğu derin saygı ve hürmetin bir işaret olarak mübarek cübbesini onun altında sermiş ve üzerine oturtmuştur. Evet İslam’ın anne ve babaya verdiği değer çok büyüktür. Fakat asrımızda yıkıp giden birçok değer gibi anne ve babaya karşı saygı ve hürmetin de yıkıp gittiğini görüyoruz.

Allah (celle celâluhû), anne ve babaya önemli haklar vermiştir. Onlara Allah’ın verdiği hakları teslim etmek, her şeyden önce Allah’ın takdirine rızâ ve Allah’ın “hak” dediği meseleye saygınn ifadesidir. Dolaysıyla meseleye öncelikle bu zaviyeden bakılmalı ve Cenab-ı Hakk’ın “hak” dediği hususlara karşı saygılı olunmalıdır.

En fazla hak sahibi annemiz

Bir hadis-i şerifte, “Ey Allah’ın Rasulü! İyi davranıp hoş sohbette bulunmama en fazla hak sahibi olan kimdir?” diye soran ve bu soruyu dört defa tekrar eden sahabiye Nebiler Serveri (sallâhu aleyhi ve sellem), ilk üç soruya, “Annen” sonuncusuna ise “Baban” diye cevap vermiştir.104 Allah Rasulü (sallâhu aleyhi ve sellem)’in, bu hadis-i şerifteki “Ey Allah’ın Rasulü! İyi davranıp hoş sohbette bulunmama en fazla hak sahibi olan kimdir?” sorusuna üst üste üç kez “Annen” cevabını vermesinin şu hikmetleri olabilir:

1. Annenin, yavrusunu dokuz ay karnında taşımada ve bu süre zarfında çektiği sıkıntılardan dolayı bir önceliği vardır.

2. Çocuğun doğumundan sonra onun kanını doyurmaktan altını temizlemeye ve gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye kadar gösterdiği fedakarlıklardan dolayı evladına pek çok hakkı geçmektedir.

3. Toplumdaki umumî denge açısından annenin evlat üzerindeki hakkı adeta bir toplum hakkı ve Allah hakkıdır.

4. Babanın da evlat üzerinde çok hakkı vardır. Ama baba, erkek olduğu için dışarıya çıkıp arkadaşlarının yanında teselli bulmasına rağmen işlerinden dolayı dört duvar arasına hapsolmuş annenin


Burada bu mevzuyla alakalı rivayet edilen hadislerin bütününü arz edecek değilim. Zaten buna gücüm de yetmez. Ancak onlardan birkaç misal vererek, günümüzde mü’minler tarafından dahi ihmal ve çatlakın düşüncede mimarisine Câmara tarafından müthiş bir iç heyecanı denilebilecek seviyede hassasiyetle üzerinde durulan hayatı bir kere daha işaret ediyim istedim.

Anne-baba bereket sebebidir


Evet anne ve baba, hayatlarının son demlerinde bunasalar ve onlardan yaşlılıklarını sebebiyle göze ve gönle hoş gelmeyen değişik hal

Netice itibariyle, ayaklar altında çığnenen anne-baba hakkına İslâm’ın verdiği yüce değer ölçüsünde riayet edilmeli ve hayatlarının en fazla ilgi ve iltilfata muhtaç olduklarını ihtiyaçlarların dönemlerinde evlat ve torun sevgisinden uzak huzurevi tesellileriyle yalnızlığa terk edilmelidirler. Hayatları boyunca çocukların karşı vefalı olan bu insanlara vefada kusur edilmemeli, onlardan meydana gelebilecek hıddet ve şiddetler tipkî meteorlari sinesinde eriten atmosfer gibî yumuşaklık, af ve müsamaha iklimiyle eritilerek, daha onlar hayatta iken Allah’ın rızası ve Rasulullah’ın hoşnutluğu kazanılmaya çalışmalıdır.

Sahi bu vesileyle anne ve babamı arayayım, hal ve hatırlarını sorayım. İsterseniz siz de arayın ve dualarını alın. Namazımızı sonra kılarsınız.

**Cuma günü duaların kabul olduğu vakit**

- İhsan abi, yarın cuma. Bir sohbette cuma günü duaların kabul olduğu bir vaktin olduğunu dinlemiştim. Bu, bilgi doğru mu?


Bununla birlikte, tipki Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın içinde dönüp durduğu gibi, o an da Cumay içinde gezip durmaktadır. Dolayısıyla o dakikayi yaşayabilmek, Cuma gününü bir bütün olarak yaşayıp Allah’a tam bir teveccühle yönelmeye bağlıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu günü ashabıyla birlikte şuurlu olarak ve adeta bir mirac yapıyor gibi geçirmiştir.


Bunun üzerine Aleyhissalâtu Vesselim ellerini kaldırdı. Biz gökte bir bulut göremiyorduk. Allah’a yemin olsun, daha ellerini geri çekmeden, semada dağılar gibi bulutlar oluşuvo verdi. Derken daha minberden inmemişti ki, mübarek sakalından yağmur damlaları dökülmeye başladı. O gün, ertesi gün kadar yağmur yağdı. Daha sonraki gün de yağdı, onu takip eden günde de yağdı, hatta Cumaya...

Evet, Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ellerini kaldırmış, Allah da yükselen bu isteğe icabet buyurmuştur. O halde, bizler de Cuma günündeki bu icabet saatini yakalamaya çalışmalıyız. Bu günü diğer günler nazaran aynı bir hassasiyet içinde dua ve ibadetlerle geçirmeliyiz.

**Lokman Hekim’in tavsiyelerine kulak verelim**

- Bir soru da ben sorayım dedi Furkan; ve şöyle devam etti:

- Ben, Hz. Lokman’ın peygamber olduğunu biliyordum.AMA geçenenlerde bir arkadaşı peygamber olup olmadığını kesin değil dedi. Ne dersiniz?


- Bir de çok hikmetli sözler söylediğini biliyorum. O sözlerden biraz bahsedebilir misiniz?

Allah’ın ortak koşma!

“Evladım! Sakın Allah’ın ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.”112 “Evladım! Yapılan iş; bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasiında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habibirdir (ilmi gizliliklere kolay bir tarzda nüfuz eder).”113

Sıkıntılara karşı sabret!

“Evladım! Namaz hakkıyla ifa et, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret! Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.”114 “Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beşenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”115

Konuşmaya dikkat!

“Yürürken ölçülü, mûtedil yürü! Konuşurken sesini ayarla, bırçok konuşma! Unutma ki seslerin en çirkini, avazıy çıktığında birçok eşeklerin sesidir.”116

Sen takvayı seç!

Eğer kârlı bir alış-veriş yapmak istiyorsan takvayı seç, onu elde etmeye çalış ki, herhangi bir mal ve eşya satın almadan da kazançlı çıkmış olasin. Dünya öyle engin bir denizdir ki, pek çok kimse orada boğulmuştur. Öyleyse sen o deniz için, iç malzemesi iman, yelkenleri de tevekkülden ibaret olan takva gemisini hazırla ki boğulmaktan kurtulabilmesin.

Tevbeyi erteleme!

Yalan söyleme!

Yalan söylemekten sakın! Çünkü yalan, dinini ifsat eder, insanların yanında mürüvvetini noksanlaştırır ve bu durumda da utanma duygun yok olur; değerin düşer, makam ve mevkin elden gider; küçümsenirsin, konuştuğun zaman sözün dinlenmez, söylediğine itibar edilemez. Bu duruma düşüldüğünde de yaşamanın zevki kalmaz!

İlim meclislerini ihmal etme!


Vali Hz. Muaz’dan günümüze mesaj var


Bir gün borçlanmıştı. Íhtimal borçlandığı kimseler daha çok Yahudiler arasındandı. Alacaklýlar tarafından sıkıştırıldığında, iki büyük, çaresiz olarak Rasûlü Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna geldi ve alacaklýların kapıya dayandığını, verecek parasının da bulunmadığını ifade etti. Bir tarla veya bahçesinden başka da hérhangi bir mala sahip olmadığını, onun da satılıp-satılmayacağını,
satılsa bile borcunu ödevip-ödevemeyeceğini bilemediğini söyledi. Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), alacaklıkları çâğrîdî ve, “Muaz, benim sevdiğim bir insandır, borcunuuzu indirmenizi istiyorum. Mehil veriniz ve alacağınızın bir kısmını alıp, Muaz’ı bağışlayınız.” istendiğinde bulundular. Onların, son kuruşa kadar alacaklarını ve böyle bir kolaylıkta bulunanmayacaklarımı ifade etmeleri karşısında, Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çaresiz Hz. Muaz’in elinde tarla veya bahçe cinsinden ne varsa satmasını ve böylelikle borçlarını ödemesini söyledi.117


“ALLAH SANA BİR KAPĬ AÇAR”


Herkes gibi o da Hz. Ebu Bekir’e biat etti. Derken Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir’in kâşına giderek Hz. Muaz’ın, orada mal-mülk elde ettiği, ancak bunların, halktan toplananlarla karşıbileceği ve en azından orada bulunduğu sürede kazanmış olmasını, zihinlerde
farklı şeyler çağrıtıracağını ileri sürerek, ana sermayesinin devlete ait olduğunu ve elinden alınması gerektiğini söyledi. İşte insan Hz. Ebu Bekir, “Ben Rasûlullah’ın vali tayin ettiği birisini zor duruma düştürmek istemem. Zira O’nu oraya Allah Rasûlü gönderdi.” cevabını verdi. Hz. Ömer (radıyallahu anh), gidip bu durumu kendisine söyleyecedi ve ikaz edeceğidirین yöründeki görüşlerini ortaya koyarak oradan ayrıldı. Çok geçmeden Hz. Muaz’a endişelerini dile getirmeye başladı:


İste sahabe-i kiram bu kadar hassas bir hayat yaşamışlardı. Onlar yaşamış olduklarını bir hayatla hem kendi asırlarını aydınlatmışlar, hem de kıyamete kadar bütün asırlara aydınlik mesajları göndermişlerdi.

Hastalık bir imtiyandır

Bu akşamın son sorusu Tarık’tan geldi:


- Hayatımızın her ânı değişik imtiyandır. Bu imtiyânlar sabır ve azimle başarılması takdirde bizi oğulnaştırmıyor ve niyetimizde göre Rabb’imize yaklaştırıyor. Her insanın hayatının değişik karelerinde yaşadığı ve insana sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu öğreten bir imtiyânimiz var: Hastalık.
Hastalık bir imtihanıdır. Hastalıkın hikmetini bilen ve ona göre hareket edebilen insanlar, bu imtihanı başarıyla vermiş olurlar. Häpimiz mutlaka hasta olmuşuzdur. Hastalıklardan kaçip kurtulmak mümkün olmadığına göre, imanlı bir insannın hastalıklar karşısında nasıl davranması gerektiğini ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hastalar Risalesi’nde çok güzel nükteler veriyor:

İmanlı bir gözle bakıldığında hastalık bir çeşit ibadet vasfü kazanır. Namaz ve oruç gibi hastalık da ibadettir. Hastalık, sabredip şükreden hastalar için her bir ömür dakikasına, bir saat ibadet değeri kazandırır.


**Hastalıklar insanın yüzünü ebedi dünyaya çevirir**


Her şey ziddiyle bilindiği için hastalıklar da sihhatin değerini hatırlatıp insanı mazhar olduğu sağlık nimeti için sükre sevdirirler.

Ölüm gizli olduğu ve her zaman gelebileceğinin için hastalıklar insana ölümünün unutturmayıp hatırlattığından, onlara üzülmemek değil aksine memnun olmak gerekir.

Hastalık sosyal hayatı ayakta tutan hürmet, merhamet gibi duygular daha da canlandırır. Hastalık gibi durumu düşünmek değil haste ve zayıfları kendisine nispet ederek onların yardımına daha bir canla başla koşar.

Hastalığın hafiflemesini isteyen kişi endişe etmemeye çalışmalı. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçecğini düşünüp endişelenmemeli ve bu şekilde hastalığını yenme adına neve olarak da kendi değerini güçlendirmeliidir.

**Kazancımız helal, gönlümüz huzuru olsun**


- Allah Rasulü asrılara önce insanlara böyle kötü işlerden uzak durmalarını öğretmişti. Bu insanlar kendilerine yapılan öğretleri ne çabuk unutup veriyorlar. Hani dürüstlük, doğruluk, samimiyet, işine hile karıştırmak nerede kaldı?

Evet, Akif Bey’in de ifade ettiği gibi dinimizin ve onun biricik elçisi Seygili Peygamberimizin öğretmiş olduğu ahlaki öğretileri unutuyoruz. Asr-ı saadete baktığımızda Allah Rasulü’nün alışveriş hususunda çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hassasiyetini bize şu ifadelerle anlatıyor: “Müminlerin en faziletlişi o insandır ki, alışveriş yaptığı zaman müstənaha ile,
toleransla, insanlık hissiyle, meveddetle, müruvvetle yapar. Sattığı zaman öyle yapar, aldığı zaman öyle yapar. Hüküm verdiği zaman öyle hüküm verir. Hakkında hüküm verildiği zaman da meseleyi öyle karşılardı.”¹¹⁹

“Bizi aldatan bizden değildir”

- Efendimiz “Aldatan bizden değildir” diyordu değil mi İhsan abi?


   Dükkan sahibine seslendi:

   - Bu malının hali nedir böyle?

   Satıcı:


141
Satıcı, malın kusurunu gizlememeli

Satıcı, müşteriye malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayn- bümü ve kusurunu gizlememelidir. Efendimiz, bir keresinde tüccar- ları şöyle uyarmıştır: “Ey tüccarlar! Şurası muhakkak ki, kıyamet günü tüccarlar, fâcirler (haddi aşan, Allah’a âsi olan kişiler) olarak diriltile-cekler, ancak Allah’tan korkanlarla, dürüst olanlar ve malın özellik- lerini belirterken doğru söyleyenler hariç.”123


Ölçü ve tartıda hile yapılmamalı

Kur’ân-ı Kerim’de, eski milletleri helâk eden musibetlerden bi- ri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Sözgelimi, Hz. Şu- sayb’ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyeince helâk edilmişlerdir.128 Mutaaffîfin Süresi, “Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun!” diye ağır bir tehditle başlar ve böyle yapmalarının âhirete inanma ile asla bağışlamadığını ifade ve âhirette karşılâsa- cakları azabın heşetini anlatan ayeterlerle devam eder.129 Efendimiz ölçü ve tartı kullanmakla şöyle bir uyarda bulunmaktadı: “Sizlere, sizden önceki ümmetleri helâk eden iki şey emânet edilmişdir: Öl- çek ve terazi.”130

Satıcı, müşteri lehine, satılan malı tartıda biraz ağır kılmalıdır. Bu maksatla Allah Rasûlû, bir tartıcıya, “Tart ve (terazinin kefesini müşteri lehine)
ağır kıll.” diye emretmiştir. Bu sebeple, satıcı terazi kullanırken, satılan malı müşterilerine lehine biraz ağırlaştırarak tartmalıdır.


**Alışverişlerde pazarlık yapılmalı**


**Alışverişler yazılıarak kayda alınmalı**

Âlimlerimiz, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) alışverişleri yazıp, üzerinde anlaşılan şartları kaydettiğini gösteren rivayetlerden ha-reketle, bunun uygulanması gereken bir edep olduğunu belirtirler. Borçlanmalarda az da olsa çok da olsa yazma, zaten Kur’ân’ın bir emridir.

Çok kazanma hırsıyla, zamanı hep ticari mesguliyetlere ayırarak, bu yüzden de Allah’a, kendimize, ailemiz fertlerine, komşu ve akrabalara karşı vazifelerimizi, çocuklarımızı olan terbiye ve ilgiyi ihmal etmek doğru değildir. Hadislerde, överimizde bu çeşitli vazifelerin de bulunduğu hatırlatıldıkları sonra, “Her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğine dikkat çekilir.”

İslam’da mum yakma ve çaput bağlama diye bir şey yoktur
Tarık,
- Doğru söylüyorsun Tarık. Günümüzde halk arasında inanan ve uygulanan yaygın hurafeler dolaşıktadır. Türbelerin, yatırların önüne mum, şeker satanlarla dolu. Halbuki İslam’da ne böyle bir şey var ne de çeşme açmakla kismetin açılacağı bilgisi var. Halkımız arasında hurafe inanç ve adetlerin çok değişik şekillerini, hemen her köymüz ve kentimizde yaygın olarak görmemiz mümkündür. Bunlar arasında fal açırmak, türbe penceresine ve mezar taşlarına mum yakmak, ağaçlara çaput bağlamak... gibi hurafeleri sayabiliriz. Şimdi bunlardan halkımız arasında en çok inanılan ve uygulanan hurafeleri söylemeye çalışıyorum.

Çaput bağlamak
Günümüzde çaput bağlama hurafesini daha ziyade kadınlar uygulamaktadır. Bu yerlere gidenler, kutsal olduğu inanılan ağaç ya da türbelere çaput bağlayarak hamile kalacaklarına veya müptaşa olduklarını hastalıklardan kurtulacaklarına inanmaktadır.

**Mum yakmak**


Ayrıca halkımız arasında yaygın olan bir yanlış inanç da cenaze çıkan odada 40 gün ışık yakılmasıdır. Güya ölü çıkan odada 40 gün ışık yakılrsa, ölenin ruhu geldiği zaman karanlıktan kalmaz, evini ve odasını daha çabuk bulmuş... Bu da halkımız arasında inanılan batılı inançlardan birisidir.

**Kurşun dökmek**


**Nazardan korunmak için**

Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Madem nazar haktır. O zaman İslam’a göre nazardan korunma çareleri nelerdir? Allah Rasu- lü (sallâhu aleyhi ve sellem) nazar değişmesine karşı, Ayetü’l-Kürsi, Îhlâs,
Felak ve Nas sûrelerini okumuş, ahlabına da bunları okumalarını tavsiye etmiştir.¹³⁹

Ayrıca İslâm alimleri, nazaran etkisinden korunmak veya nazar isabet etmiş ise kurtulmak için Kalem Sûresi’nin 51. ve 52. âyetlerinin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Kalem Sûresi’nde adı geçen âyetlerin okunuşu ve anlamı şöyle- dir:

“Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semiu’z-zikre veyekûlûne innehü lemecnun. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-âlemin.”¹⁴⁰

“O kâfirler zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman az kalsın seni gözle- riyle yıkacaklardı. Halbuki O (Kur’ân) âlemler için şereften (öğütten) başka bir şey değildir.”¹⁴⁰

Ayrıca bir insanın, hoşuna giden bir şeye baktığı zaman nazarı değmesin diye “Maşâallah, La kuvvete illâ billah” demesi tavsiye edilmiştir.
Dördüncü Bölüm

EN HAYÂTİ KULLUK
BORCUMUZ: NAMAZ
EN HAYÂTÎ KULLUK BORCUMUZ: NAMAZ

Namaz, Rabb’ın davetine icabettir

O gün çay yapma sırası Bahadır’daydı. Bahadır çayı demlemiş ve tepsi içinde salona getirmişti. Mert ve Furkan diğer odadaydı. İhsan’la Tarık aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Bu sırada Mert ve Furkan da salona geldiler. Çünkü çay sohbeti saati gelmişti. Furkan,

- Hayırdır Tarık, İhsan abiyle ne konuşuyorsunuz böyle, dedi.
- İhsan abiye bir soru sordum da, onu cevaplıyordu.
- İstersen sorunu tekrar sor. Biz de istifade edelim.
- Bugün okumuş olduğum bir kitapta, “namaz en hayati kulluk borcumuz” diye bir ifade güzüme çarpmıştı. İhsan abiden bu ifadeyi açmasını istemiştim.
- İhsan abi, isterseniz bu akşamki konumuz bu olsun.

Bu sırada çay demlenmiş, Bahadır çayları doldurmaya başlamıştı. Herkes bardağını aldı. İhsan, çayından bir yudum alarak sözlerine başladı:

- Arkadaşlar bu, çok önemli bir mevzu. Nereden başlayacağını bilmiyorum. Ama isterseniz şöyle başlayayım:

Yirmidört altıncı sermayeyi iyi değerlendirelim
Bu sırada Furkan söze girerek şunları söyledi:
- Ben bir kitapta okummuşum. Orada bir hikaye anlatılıyordu. Hikayede padişahla askeri arasında geçen bir diyalogtan bahsediyor. İhsan,
- Yirmidört altın meselesi mi, dedi. Mert,
- Yirmidört altın mı? Hiç duymadım. Yoksa bu bir define hikayesi mi, dedi.
Furkan, İhsan’a,
- İhsan abi isterseniz siz anlatın. Siz benden daha iyi anlatırsınız, dedi.
İhsan,
- Estağfirullah diyerek anlatmaya başladı:
- Zamanın birinde padişahnın biri, iki askerini alışveriş yapmaları için sarayından dışarı gönderir. İkisinin de eline yirmidörder altın verir ve, “Bunları çok iyi değerlendirin, size söyledigim işlerde kullanın,


Saat epey ilerlemişti. Yarın okula gideceklerdi. İhsan,

- Bu akşamlık bu kadar yeter. İsterseniz namazımızı kilalım. Sonra isteyen istirahata çekilir. Yarın akşam kaldığımız yerden devam ederiz, dedi.
Namazlardaki ihmal tesbihata ihmalle başlar

Ertesi akşam olmuştu. Bu akşam çay yapma sırası Mert’teydi. İhsan, okul dönüşü kuryemisalmıştı. Çaylarının yanına kuryemisler de konarak koyu bir sohbet için ön hazırlıklar tamamlanmıştı. Bahadır,


- Arkadaşlar! Ülfet, günlük hayatın verdiği yoğunluk, geçim sıkıntısı, aktüalite içine girip boğulma gibi pek çok sebeplerden dolayı dini hayatımız adına canlılık ve zindeliğimiz, şeyv ve heyecanımız zamanla pörsüyebiliyor. Çoğu zaman bunun farkında bile olamıyoruz ve zamanla verdğimiz tavizlerin altında kalıp ezilebiliyoruz.

Tarık,
- Taviz, tavizi doğuruyor yani, dedi.


1. Büyük günahları terk etmek
2. Beş vakit namaz kılmak
3. Tesbihat

Evet, insandaki canlılığın asıl merkezi, insanın içidir, gönlüdür. Namazlardan sonra yaptığımız tesbihat, bu canlılığı koruma adına çok önemlidir. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde bunun önemini şu ifadelerle dile getiriyor:
“Ben size, sizi geçenlere erişebileceğiniz, sizden sonrasını geride bırakacağınız ve sizin yaptığınızı yapandan başka hiçbir kimsenin sizden daha üstün olamayacağın bir şeyi öğreteyim mi?” diye buyurur.

Bunun üzerine askalar:


Başka bir hadis-i therifte ise bu mesele şöyle ifade ediliyor: “Kim her namazın peşinden otuz üç defa Allah’ı tesbih eder, otuz üç defa Allah’a hamd eder ve otuz üç defa da Allah’ı tekbir eder, yüzü tamamlamak için de: ‘Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ þerike leh, lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadîr’ derse, deniz köpüğü kadar hata ve günahı olsa bile bağışlanır.”


Sünnet, Efendimiz’le irtibata geçmenin adıdır

- O zaman, tesbihat ne de olsa sünnet, yapmasak da olur demek çok tehlikeli. Allah korusun bu ilk taviz insanı namazsızlığa kadar götürebilir, dedi Tarîk. İhsan, tasdik manasına bağıntısı sallayarak sözlerine devam etti:

İbadetlerde esas olan devamlılıktır

Bu arada Îhsan’ın çayını bitmişti. Bardağını doldurdu. Bir yandan çayın karştırırken diğeri yandan sözlerine devam ediyordu:

- Rabb’imizin yaratığı mahlukat içinde seçkin bir yeri olan, akıl, fikir ve üstün yeteneklerle donatılan insanın yaratılışında elbette ki bir hikmet vardır. İnsan olarak yaratılışımızın, dünyaya gelişimizin hikmetini Cenab-ý Hak bize şu ifadelerle bildiriyor: “Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp Bana ibadet etsinler diye yarattım.”

İnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Bedenimizin maddi gidaya ihtiyaci olduğu gibi ruhumuzun da manevi gidaya ihtiyaç vardır. Ruhun en önemli gıdağı sağlamak iman ve ihlasla yapılan ibadettir. Rabb’imizin Yüce Kelam’ında kendisine ibadet yapmamızla alakalı pek çok âyet-i kerime var. Burada bu âyetlerden birkaçını hatırlatıp dikkatlerinizi âyetlerde geçen bir hakikate çekmek istiyorum:

“Sana ölüm gelip çatınca kadar Rabb’ine ibadet et!”

“Namazlara, hele salât-ı vustaya (ikindiye) devam edin ve kalkıp huşu ile Allah’ın huzurunda durun.”

“Ailene ve ümmetine namaz kırmalarını emret, kendin de namaza devam et.”

Devamlı yapamamız gerekli olan ibadetlerden birisi ve en önemlisi namazdır. Aslında namaz bütün ibadetlerin fihristesidir. Dolayısıyla bütün ibadetlerin manasını ruhunda taşır ve hepsinden kendi üzerinde bir çizgi bulundurur.

- Nasıl yani, dedi Furkan.


O halde, günlük beş vakit namazımızı aksamadan kılmalı ve her firsatta Rabb’imizle irtibatımızı kuvvetlendirme yolunun...
aramalıyız. Çünkü burada edeceğimiz her namaz, ötede karsımıza çıkacak ve imdadımıza koşacak. Cenab-ı Hak, yardımına muhtaç olduğumuz o gününde, lütuf ve keremiyle yardımımızın olsun; küçük hayırlarımızı büyük yapın ve kusurlarımızdan ötürü bizleri cezalandırmasın.

Hep beraber bu duaya beraberçe “amin” dediler. Bu sırada Mert’in telefonu çalıyordu. İhsan,

- Mert telefonuna bakın. Ardından size namazın üç mertebesinden bahsedeceğim. Daha sonra sohbetimizi noktalarız, dedi. Mert, telefonuna baktı. Konuşması bittikten sonra,
- Namazın üç mertebesinden bahsedecektiniz İhsan abı, dedi.

**Namazın üç mertebesi**


İkincisi insani kötülüklerden koruyan namaz: Namaz, insanları dinin çirkin gördüğü bütün kötülüklerden korur. Cenab-ı Hak, namaza böyle bir hususi yet vermiştir. Ne var ki, namazdan bu ölçüde istifade edebilmek, gerçek namaz ruhunu yakalamakla mümkün olur. Şuurlu edilmiş her namaz, sahibini, koruyucu bir atmosfer gibi kuşatır ve çirkinliklerin yol bulup ona ulaşmasına mani olur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazdaki bu özelliği, kapısının önünden geçen nehirde, her gün beş defa yıkanan insanın kirlerden temizlenmesi benzetmesiyle anlatır. Zaten namazdaki bu hususiyet mevcut ki, sel olup üzerine gelen çirkinliklerden bizleri koruyup muhafaza etmektedir.

Miraç buudlu namaz

Üçüncüüsü ise miraç buudlu namaz: Yani Efendimiz’in ve O’nun sadık aşıklarının kıldığı namaz.

Arzu ederseniz yarın o aşıklardan Hz. Ömer’in namazından bahsedeyim size. Her dakikasını seneler kazandıran bir namaz, miraç buudlu namazdır. Böyle bir namazı yakalamak çok zordur ve ancak seçkin ruhlara mahsus tutur; ama yine de mümkün. Madem mümkün, herkes gayret etmeli ve hiç olmazsa hayatında belirli dönemlerinde böyle bir namazı yakalamaya çalışmalıdır.

Burada şu hatırlatmayı yapmakta da fayda var: Namaz her şeyden evvel bir mükellefiyet; dolayısıyla da istenen seviye ve keyfiyet eda edilmese bile, mutlaka kılınmalıdır. Çünkü münimin, az önce de ifade ettğiniz gibi ötede evvela namazdan hesaba çekilecektir.

İsterseniz bu akşamlık bu kadar yeter. Yarın devam ederiz.

Tamam o zaman dedi İhsan ve anlatmaya başladı:

Ölüm yatağında “Namaz vakti geçiyor” denince

Hz. Ömer ayağa fırlamıştı
- Hz. Ömer (radyallahu anh) münminlerin halifesidir. O hayatı boyunca Allah Rasulü’nün nice iştifatlarına mazhar olmuş, “Hak ile
batıłę birbirinden ayıran” manasına “Faruk” ismi bizzat Allah Rasulü tarafından verilmiştir ona. İki Cihan Serveri onun için: “Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu.”


**İşte benim derdim buydu!**


Bir ara daldı. Başucunda duran oğlu Abdullah, gözlerini babaşından bir an ayırınmıyordu. Hz. Ömer gözlerini açarak umitsiz bir


Haydi şimdi biz de yatsımızı kılalım ve bu akşamki sohbete noktayı koyalım.

Sübhâneke ile kulluğumuzu arz ederiz

Ertesi akşam olmuş ve yine çay sohbeti saati gelmişti. Furkan söz alarak şunları söyledi:

- Arkadaşa size bug gün başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyyorum. Benim beş vakit namaz kıldığı bir vakt bug gün bana her namazda okudüğümüz “sübhâneke” duasının anlamı sordu. “Sen namaz kılmıyorsun mutlaka bilirsin” dedi. Biraz kem küm yaptım; maalesef anlamını veremedim. Ona dedim ki,


Evet İhsan abı aynen böyle oldu. Ocağına düştüm. N’olursun bu akşam sohbet konumuz bu olursun. Sübhâneke’nin manasını anlatabilir misin?
İhsan,

- Tabi anlatırım, dedi ve hemen sözlerine başladı:


  Ve lâ ilâhe gayruk ise, “Başkasına nasıl dönebilibirim ki; Sen’den başka bir Mabud ve Ýlah yoktur” demektir.

  Evet, namazda Allahu ekber’den başlayıp selam verene kadar hep böyle tevbe yörünge bir yöneliş ve yakarış söz konuşudur ve İşte bu yöneliş zamanla kulu, adim adim Allah’ın rizasına doğru gö-türür.

  - Sübhâneke’yı her namazsında okuyordum ama açıkçası bu manaya geldiğini bilmiyordum dedi Bahadır. Allah razi olsun İhsan
abi. Biraz sıklıklar soracağım ama bir de tahiyyat duasının anlamı verebilir misiniz?

**Tahiyyat bize Mirac’ı anlatır**

- Elbette Bahadır... Bildiğiniz gibi tahiyyat, namazda kulun yük-selmesi için çabalaması ve kendi gücünüzü gayret sarf edip sonucu bitip tükenmesinin ifadesidir. Kul, vücudunda ne kadar enerjisi, diğinda ne kadar duyarlılığı, ruhunda ne kadar heyecan ve hisleri uyansırsa, bütününü Rabbine yaklaştırmak için kullanır, sonra da tahiyyata oturur. Zira tahiyyatta mirac; yani Rasulü Ekrem’e, halkın yüz çevirmesine karşılık, gök kapılarının açılıp, sema ehlinin tebessüm ettiği ve Allah‘ın “buyur ey kulum!” diye iltifatta bulunduğu kutlu yolculuk destanılmaktadır.

Her mümin, kendi çapına ve kalbinin enginliğine göre namazıni inişli zikzaklarıyla eda ettikten sonra, ister kendisini hesabını ağırlığı altında ayağa kalkamayacak şekilde tasavvur etsin ve otursun, isterse her şeyden uzak, nimetleri elde etmenin havası ve sevinci içinde; başka bir ifadeyle, ister cennetin koltukları üzerine otursun, isterse Necm Suresi’nde anlatılan155 Rabbin huzuruna çıkma, karşılıklı olarak Rabbiyle konuşama makamında otursun, bütün maddi ağırlık ve külfetiyle namazı eda ettikten sonra kalbinin enginliğine ve duyugularının saflığına göre miracın destanını okur.

Bahadır,

- O zaman tahiyyat bize mirac hadisesini anlatıyor, dedi.

**Hayat nimetine şükür**

Bunun manası; günahlarımızla Cenab-ı Hakk’ın huzuruna giderken Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında saf bağlama ve bu tatlı mülakatta konuşulan şeylerle kulak kesilme, ne demişti anlamaya çalıșmadır. Evet tahiyyât, Efendimizin Mirac cesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Bu selamlaşma şöyle cereyan etmiştir:

Orada önce Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Et-tahiyyatu lilla-hi ve’s-salâvatu ve’t-tayyibâtu - Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur”, yani; bedenimizle yaptığımız bütün ibadetler, kazanıp topladığımız maldan sarf ettığımız şeyler Sanadır ve Senin rızan içindeki Allah’ım! Ben, böyle sine ahdimi ve sadakatımı dile getirmek için huzuruna geliyor, bu sözlerle Seni selamlıyorum” der ve Allah’a (cellecelâluhu) selam verir.


Bütün bu konuşmalar, aklın almayacağı, mekanın var mı, yok mu idrak edilemeyeceği bir makamda cereyan ederken Efendimiz: “Es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi’llahi’s-salihin - Selam бизim üzerinde ve Allah’in salih kullarına üzerine de olsun” der.

En sonunda melekler dahil orada bulunan herkes, bu hadiseye tatlı bir hava ve bir ahenk katar, her yeri çınlatacak şekilde, “Eşhe-du en là ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh - Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed, Allah’ın Rasulü’dür” derler; Allah’ın, tek mabud olduğunu; Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, şanı yüce bir nebi olduğunu bütün yer ve gök ehline haykırırlar.

İşte tahiyyat, miraçta bu serencamenin tasavvurundan, kulun kurulu sayesinde Allah’a karşı yükselmesinin destanlaştırılmasından ibarettir.

**Cafer Bey’i ağlatan özürülü kumaşlar**

İhsan, tahiyyat duasının manasını da vermişti. Bu sırada Tarık söz alarak şunları söyledi:

162

**Akşam Çayı**
- Arkadaşlar! Konumuz madem namaz; müsaade ederseniz size babamın bir esnaf arkadaşını, yani Cafer Bey’i anlatmak istiyorum. Bence o, tam bir namaz insanı. Anlatayım, zannediyorum siz deavana hak vereceksiniz:


Cafer Bey, bir gün dükkanında otururken yanına birkaç gün önce bir top kumaş sattığı Mustafa Bey gelir. Mustafa Bey’in simasında biraz kızgınlıkla karışık bir şokçu bir şaşıntılık vardır. Selam verip içeri girer. Hal ve hatradan sonra Cafer Bey’e,

- Geçenlerde sizden aldığım kumaş topu içinde özürler vardır. Bana kusurlu mal satmışsınız, der.

Cafer Bey, bu duruma çok şoktur. Çünkü onun en çok dikkat ettiği husus müşterisini aldatmamaktır. Hemen yanına müşteri temsilcilerini çağırır ve onlardan birisinin yanlışlıkla özürülü kumaş topunu Mustafa Bey’e verdiği ortaya çıkar. Cafer Bey, özür dileyerek Mustafa Bey’e kumaş topunu yenisiyle değiştireceğini söyler.

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra birden Cafer Bey’in gözleri dolu dolu olur ve ağlamaya başlar. Mustafa Bey, bu ağlamalara kendisinin sebeb olduğunu düşünerek,


Ancak Cafer Bey’in ağzından orada bulunan herkesi şaşırtan şu sözler dökülür:

- “Ben ona ağlayıyorum. Aklım ereli biri namaz kılyorum. Ya bu arızalı ve kusurlu kumaş parçaları gibi, onlar da eksik ve kusur- lu gerekçesiyle öte âlemde yüzüme çarpı rsa ne olur benim halim! Ben ona ağlayıyorum.”
Bu hadiseyi dinleyen İhsan’ın gözleri dolmuştu. Şöyledir degerlendirmede bulundu:


Namazlarınızı veda namazı kıylor gibi kıln


Veda namazı, ne olur ne olmaz belki bir daha kılamam, şu namazı sağlam bir eda edeyim de Rabbime karşı son armağanım olsun anlayışı içinde kılanam namazdır. Diyelim öğleyi kıylıyoruz ve bize ikindi namazımı kılmadan gel diyecekler. Emanetin kabzına memur melek, ikindiden evvel ruhumuzu alacak. Öyleyse öğle namazı bizim son namazımız olacaktır. Elbette o namazı, özenip bezenerek kıllarız.
Abdest alta bir başka türlü olur, namaza duruşta bir başka türlü davranır ve Cüneyd-i Bağdadi’nin dediği gibi şu mülahaza ile Allah huzuruna gitmek isteriz: “Hayatım zayı oldu, hayatında ciddi bir namaz kılamanın. Duya-duya Rabbimin karşısında eğilemedim. Şu kılacağım namaz ise son namazım olacak. Allah’ım! Şimdi özenerek bir namaz kılacak istiyorum. Huzuruna gelince kamurlu belimde sadece bir namazım; veda namazı yaptığım bir öğle namazım var.”


Geç oldu, yarın kaldığımız yerden devam ederiz.

**Nafile namazlarımızı öğrenelim**

Bir sonraki akşam, Mert’in herkese bir sürprizi vardı. Pastaneden güzel bir pasta almıştı. Furkan,

- Hayırdır Mert, neyi kutluyoruz, demişti. Mert,
- İçimden geldi. Bir pasta alayım ve arkadaşlarla beraber yiyelim diye düşündüm dedi. Bu arada çay da demlenmişti. Mert pastayı dilimlerken Furkan, İhsan’a şöyle bir soru sordu:
- İhsan abi geçtiğimiz günlerde nafile ibadetlerden bahsetmiştiınız. Bu ibadetlerden neler oldu? Mert pastayı dilimlerken Furkan, İhsan’a şöyle bir soru sordu:
- Tabii, zaten ben de bu akşam bu konu üzerinde durmayı düşünmüştüm. Farz ve vacip olan namazların dışında daha fazla sevap kazanmak ve Allah Rasulü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan sevgi ve bağlılığı pekiştirmek için kılınan ilave namazlara “nafile namazlar”

165
denilmektedir. Bunların bir kısımı günlük beş vakit namaza bağlı olarak kılınır ki, bunlar sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son sünnetleri, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının sünnetleridir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çeşitli hadislerinde, bu nafileler üzerinde durur ve onların önemini uzun uzadıya anlatır.


Bir de bunların dışında beş vakta bağlı olmayan nafile namazlar vardır. Şimdi o namazların en önemlilerinin neler olduğunu bakalım:

**Teheccüd namazı**

Kelime manası olarak “uyumak, uyanmak” manalarına gelen teheccüt, terim manası olarak “gecenin bir vaktinde uyanıp namaz kılınak” demektir. Hadis kaynaklarında Allah Rasulü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yatsı namazını kıldktan sonra vitir namazını kıldından sonra uyuşturucu, daha sonra ise gece kalkıp teheccüt ve vitir namazını kıldığı zikredilmektedir.159

**Kuşluk namazı**

Diğer adı da “duhâ namazı” olan bu namazı Efendimiz, kuşluk vaktinde kılmiş ve ümmetine de kılmanını tavsiye etmiştir.160 Kuşluk namazı güneşin doğması üzerinden yaklaşık 45-50 dakika geçmesinden sonra iki, dört, sekiz veya on iki rekat olarak kılınabilir.

**Evvâbin namazı**

Tahiyyetü’l-mescid namazı


Hâcet namazı

Dünya veya ahiretle alakalı herhangi bir haceti veya dileği olan birisinin bu dileğinin yerine gelmesi maksadıyla kıldığı namaza denilmektedir. Dört veya on iki rekat olarak kılınabilen hacet namazı, dört rekat kıldığındaki birincı rekatında Fatiha’dan sonra üç ayete’l-kürsi, diğer üç rekatında ise Fatiha’dan sonra birer kere Îhlas, Felak ve Nas sûreleri okunarak kılınır. Namazdan sonra ise hacet duası okunarak arzu edilen dilek Allah’a dua halinde iletilir.163

İstihâre namazı

“Hayırlı olanı istemek” anlamına gelen istihare, kendisi için önemli bir karar aşamasında olan bir kimsenin hakkında hangi kararın daha hayırlı olacağını öğrenmek maksadıyla kıldığı namaza denilmektedir. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir iş yapmaya niyetlenen bir mü’min için önce iki rekat namaz kılmasını daha sonra ise istihare duasını okumasını tavsiye etmiştir.164

Tesbih namazı

Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya en azından ömürde bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir.165 Dört rekat olarak kılınan bu namazda, sübhanekeden sonra 15 kere “Sübhânallahî velhamdülillahi vela ilâhe illallahu vallahu ekber” denilir, Fatiha ve bir sûre okunduktan sonra ise 10 kere daha aynı dua tekrar edilir ve bu tesbih ikincı rekata kalkınca-ya kadar namazın her rüknünde yapılır. Geri kalan kısım ise aynen birinci rekat gibi kılınarak namaz tamamlanır.

Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya en azından ömürde bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir.166 Dört rekat olarak kılınan bu namazda, sübhanekeden
sonra 15 kere “Sübhânallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” denilir, Fatiha ve bir süre okunduktan sonra ise 10 kere daha aynı dua tekrar edilir ve bu tesbih ikinci rekata kalkıncaya kadar namazın her rüknünde yapılır. Geri kalan kısımda aynı şekilde birinci rekat gibi kılınarak namaz tamamlanır.

Beşinci Bölüm

ZAMANIN ALTIN DİLİMLERİ
ZAMANIN ALTIN DİLİMLERİ

Bereket dolu üç ay bizi bekliyor

Bu günlerde evde ayı bir heyecan vardır. Çünkü üç ayların gelmesine sadece bir hafta kalmıştı. Doğal olarak akşam çayının konusu üç aylardı. Bahadır kendisini daha fazla tutamayıp,

- İhsan abi! Malum üç aylar geliyor. Önümüzdeki hafta sonu Recep ayının ilk günü, diyerek mevzuعراضي aç̀verdi. Bunun üzerine İhsan, şunları söyledi:

- Evet arkadaşlar! Gündelik hayatımızın akışı içinde farkında olalım veya olmeyalım hayatın temel değerleri konusunda farklı yön ve hedeflere doğru kayıt gidiyoruz. İçinden geçtiğimiz şu netameli ve kaygan zaman diliminde çoğu defa sahte ve sentetik gündemlerin bombardımanı altında adeta kendimizi kaybediyoruz. Sözünü ettigimiz bu yapay gündemler, çoğu zaman bize dünyaya asıl geliş gayemizi unutturuyor. Halbuki bizler, bizi asıl gayemizden uzaklaştıracak bu türlü gündemlere karşı sürekli uyanık halde ve gerilim içinde olmalıyız ve bunların yol bulup ruhlarımızı kendi ağlarına almasına fırsat vermemeliyiz.

Aslında biraz gönl uyanıklığı, dikkat ve samimiyetle bu günlerin ve gecelerin feyzinden yararlanabilirsek manevi yolunda çok eksiğini telafi edebilir ve kamil insan olma yolunda mesafeler kat edebiliriz.

Bu sırada Mert,

- Peki ne yapalım? Bu fırsat aylarını dolu dolu nasıl değerlendirelim? deyiverdi. Bunun üzerine İhsan şu tavsiyelerde bulundu:

**Nefis muhasebesi yapmalıyız**

Öncelikle ciddi bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Günümüzde öz eleştiri dedikleri nefis muhasebesi aslında insanın bulunduğu noktayı belirlemesi açısından çok önemlidir.


ise günlük işlerin arasında bir yolunu bulup tesbihatı yapmalı ve bu konuda boşluk oluşmasına izin vermemelidirler.

Bu günlerde Allah Rasulü’nün diğer günlere nazaran daha çok oruç tuttuğunu ve devamlı hayır yapma peşinde olduğunu görüyoruz. Biz de tutabildiğimiz kadar oruç tutmalı ve elimizdeki imkanlar nispetinde muhtac olan insanlara maddi yardımlarda bulunarak onları sevindirmeliyz.


Herhangi bir vakit namazı kılmak için büyük bir camiye gidebiliriz. Bu, kulluk şuurumuzu çoğturacaktır. Bu şekilde Allah’a kul olmanın engin hazzını iliklerimize kadar hissetmiş olacağız.

Bu tavsiyeler ev halkının çok hoşuna gitmişti. Hatta Bahadır bunları bir kenara not almıştı. Furkan,

- Recep, Şaban ve Ramazan ne demek İhsan abi, dedi. İhsan bu soruyu şöyle cevaplandırdı:

**Recep ayı, hazırlanma ayı**


Şaban, hayır ayı

Ramazan, bereket ayı

**Rabbimiz çok şefkatlidir**

İhsan sözlerini bitirmişti. Bahadır,

- İhsan abi! Her sene bu mübarek günlere eriştiğimizde aklına bir vaazda dinlediğim Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde yaşanan şu hadise geliyor:


- “Şu kadını görüyor musunuz?” der. Sahabe cevap verir: “Evet ya Rasulallah!” Allah Rasûl (sallallâhu aleyhi ve sellem) tekrar:

- “Bu kadın şu kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı?” diye sorar. Sahabe “Hayır ya Rasulallah!” karşılığını verir. Ve işte bunun üzerine İki Cihan Serveri şu hikmet dolu sözleri söyler:

- “Allah o kadını daha şefkatlidir, kullarını cehenneme atmak istemez.”

Bu sırada Bahadır’ın gözleri dolmuştu. İhsan’ın ise yanaklarından iki damla gözasyı süzülüyordu. Bahadır sözlerine şöyle devam etti:

- İşte bu ölçüde çok şefkatli ve merhametli olan Rabbimiz, sene içinde biz kulları için gönlü dünyalarında adeta bir manevi hamle
yapmaları adına böyle bir özel gün ve geceler yaratmış. O’na binlerce hamd ü sena olsun. Bizim de bu günleri bir fırsat bilerek çok iyi değerlendirmemiz gerekir.

İhsan,


Bu arada size bir teklifim var. Yarın sabah namazı için Eyüp Sultan Camii’ne gitmeye ne dersiniz? Bahadır,

- Çok iyi olur abi. Zaten ne zamandır biz de gitmek istiyorduk. Mert ve Tarık daha önce Eyüp Sultan Camii’ne hiç gitmemişler, dedi. Bunun üzerine İhsan,

- Tamam o zaman namazımızı kıllı hemen yatalım. Sabah erken kalkacağız, dedi.


İçleri huzurla dolmuştu. İhsan,

- Buranın simitleri meşhurdur. Bu simitlerle evde kahvaltı yaparız, diyerek caminin avlusundaki simitçiden birkaç simit satınaldi ve hep beraber evlerine doğru yola koyuldular.

**Ramazan için hazırlıklar tamam mı?**


İhsan soru beklemeden direkt sözlerine başladı:

Onbir Ayn Sultanı Ramazan, Cenab-ý Hakk’ýn nimet ve lütuflarının sağanak sağanak yağdığı zamanın en kıymetli dilimi. Allah, vıcandanlarımızın uyuması, kalblerimizin metafizik gerilime geçmesi ve duygularımızın köpürerek coşması adına bu günleri bir fırsat olarak önümüzde koyuyor.

Mert,

- Peki İhsan abi, bütün benliğımızle bu ufku yakalama ve ruh dünyamızı Ramazan’a hazırlama adına neler yapabiliriz? dedi. İhsan sözlerine şöyle devam etti:

**Bu günler öz dönme günleri**


Namazlardan sonra yaptığımız tesbihati ve okuduğumuz cevşenleri sesli olarak okuyabiliriz. Bu şekildeki bir okuma, maneviyat dünyamızda kivrîclmalar oluşturacak ve bizi coşturacaktır.

Sahur için kalktığımız gecelerde saatı yarım saat daha önceye kurarak gecemizi nurlandırma adına teheccûd namazı kılabiliriz.

Dua en önemli sığnağımız


Allah Rasulü teravihi teşvik ediyordu

- Bir soru da ben sormak istiyorum, dedi Tarık.
- Az önce camide ilk teravih namazımızı kıldık. Teravih ne demek? Allah Rasulü bu namazı kılmış mı?
  İhsan,
- Elbette kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir, diyerek konuşmasına devam etti:

Esasen teravih, rahatlamak, dinlendirmek manasına gelen “teraviha” kelimesinin çocuğudur. Ramazan ayına mahsus olan ve yatsı namazından sonra yirmi rekat olarak edilen bu ibadetin, her dört rekatın sonunda istirahat için oturulmasına teraviha denmiş, sonraları bu kelimenin çocuğulu olan teravih kelimesi Ramazan’da yatsı namazından sonra ve vitirden önce kilnın nafıl namazın adı olmuştur. Esfendimiz bu namazı başlangıçta ashabına bizzat cemaate kıldırmış, sonraları ise teravih namazının farz kılınabilir ve Müslümanların çogunuğu da bunu hakkıyla yerine getirememebilir
endişesinden dolayı tek başına kılmaya devam etmiştir.171 Daha sonra bu namaz Hz. Ömer devrinden itibaren cemaatle kılmıtır.


**Teravih kıllarken tadil-i erkana dikkat edilmeli**

Şu bir gerçek ki ülkemizde kıllınan teravih namazları adeta sürat yarışı şeklinde edilmeye çalışılıyor. Halbuki ne okuduğu ve ne yaptığı anlaşılmayacak biçimde teravih namazı kılmaya müsaade edildiğiğine dair herhangi bir kaynak mevcut değil. Bu meselede de orta yol takip etmekte fayda var. Namazın süresi, ne cemaate bik- kınlik verecek şekilde uzun olmalı, ne de tadil-i erkana uyulmaya- cak şekilde kısa olmalıdır.

İnsan, teheccüd, kuşluk, tahiyyetü’l-mescid, istihare, hacet, tes- biih ve Ramazan ayı boyunca kıllınan teravih namazı gibi eda ettiği nafilelerle Allah’a yaklaşırlar ve O’nun sevgisine mazhar olur.

Kısacası Allah’ın sevgisine mazhar olmak nafile namazlara de- vamdan geçiyor. Biz de bire bin verildiği bu kazançlı günlerde te- ravih namazlarınıoma önemli vererek, onu hakkıyla eda etmeliyiz.

“Bu gün çok konuştuk” dedi İhsan ve “İsterseniz yarın devam ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.

**Gizli lütufların tecelligâhi: İftar**

Teravihten sonra İhsan, arkadaşları adına Osman Bey’e teşekkür edip evlerine doğru yola koyuldular. O gün çay yapma sırası İhsan’daydı. Çay hazırlanmıştı. İhsan çayları doldurmaya başladı. Bu sıradada Mert,

- İhsan abi iftar hakkında bilgi verebilir misin? İftar nedir? Peygamber Efendimiz’in iftar hakkında söylediğini sözler nelerdir? diye bir soru sordu. İhsan şunları söyledi:


- Bir de iftar duası var. Ben bir türlü ezberleyemedim o duayı. Hatırlatabilir misin İhsan abi, dedi Mert. İhsan, iftar duasını şöyle tarif etti:


**Ramazan’ın unutulan bir sünneti: İtikaf**

Furkan,


- İtikaf Ramazan’ın son on gününü camide veya başka bir ibadet mahallinde inzivaya çekilerek devamlı ibadetle meşgul olmak tı dörd İhsan ve sözlerine şöyle devam eti:


Günümüz meşgalelerı içinde insan çoğu zaman dünyaya gönderilmesinin asıl gayesini unutmaktadır. Esasında her müminin hayatının anlam ve gayesini düşünmeye ihtiyacı vardır. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın son on gününde yapılacak olan itikaf, bu tefekkür için iyi bir fırsattır. Ayrıca Kur’ân’ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de Ramazan’ın son on günü
içinde gizli olması itikafın önemini daha da artırmaktadır. Her ne kadar bu güzel âdet, son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da öteden beri müminler tarafından uygulanmış, her beldede mutlaka bir kaç kişi camilerde itikafa girmişlerdir.


Tarık,

- Elbette, dedi İhsan ve bu sorulara tek tek cevap verdi:

- Kur’ân, Cenab-ý Hakk’ın Cebrâil (as) vâsâtıyla Efendimiz’e yirmi üç senede Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk nâzil olduğu şekilde tevâtürle, yani yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasılı insanların bildirmeleri ile gelen ve mushaflarda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getiremediği ve getiremeyeceği son ilâhî kitaptır.

Mukâbelenin anlamı

Ramazanlarda Efendimiz, Cebrail (as) ile o zamana kadar mevcut vahiy metinlerini karşıtlıklı okuyorlar, yani mukabele ediyorlardı. Efendimiz, son Ramazan’ında ise Cebrail’le (as) Kur’ân’ı iki defa mukâbele etmişlerdi. O zamandan beri Ramazan aylarında Kur’ân, mukâbele halinde (karşılıklı olarak okunmaktadır.


**Kur’ân’ın kitap haline getirilmesi**


Ooo saat 12 olmuş arkadaşlar. Hemen yataalım. Gece sahura da kalkacağız dedi İhsan ve herkes odasına çekildi.

**Efendimiz bayramlarda neler yapardı?**

Günler çok çabuk geçmişti ve artık bayrama sadece üç gün kalmıştı. Bahadır şöyle bir soru sordu:

- İhsan abi, malum olduğu üzere üç gün sonra inşallah bayrama kavuşacağız. Peygamber Efendimiz bayramı nasıl geçirirdi, bayramlarda neler yapardı. Anlatır mısınız?

O, bayram namazını “musalla” adı verilen geniş bir alanda kıydırdı. Bu geniş meydanda ashabıyla bayramlaşan Efendimiz'in, bayramların kalabalık ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği biliyoruz. Bu sebeple Allah Rasulü’nün kaynaklarda zikredildiğine göre silahlarla yapılan folklorik gösterilere izin verdiği, mescid-i nebevi'nin toprak zemini üzerinde bir grup Habeşli’nin oynadığı mizrak-kalkan oyunlarını eşi Hz Aïse Valide-miz’le birlikte seyretttiği, bu gösteriye karşı Hz. Ömer’in yaptığı müdahaleyi ise doğru bulmadığı bilinmektedir. Yine bir bayram günü kendisi seyretmemekle birlikte Allah Rasulü, Hz. Aïse’nin yanında kız çocuklarının def çalıp oynamalarına da izin vermişti.


Bu arada şunu da ifade etmekte fayda vardır ki, az önce de ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz’in Ramazan bayramlarında musallaya çıktığında önce hurma yeme adeti bir sünet kabul edilmiş ve bu âdet, zamanla bayramlarda tatlı ikramı geleneğini doğurmıştır.

Bununla beraber bize bayram nimetini yaşatan Rabbimizi zikrederek O’na şükretemeliyiz.

**On geceye yemin olsun ki...**

Furkan,

- İhsan abi! Müsaade ederseniz bir soru da ben sormak istiyorum, dedi:


- Furkan, bu soruyu cevaplandırdan önce bir husus üzerinde kısaça durmak istiyorum. Oradan bağıntı yapıp on gece meselesi-ne geçeriz, dedi İhsan ve sözlerine şöyle devam etti:


Bahsini ettiğimiz bu kulluk performansını yakalama ve yaşama adına Rabb’imiz bize sene içinde rahmet denizinin coştuğu bir fırsatlar zinciri lutfediyor. Geçtiğimiz zaman zarında bu fırsatların Recep, Şaban, Ramazan, Regaib, Miraç, Berat, Kadir zincirlerini yaşadık. İşte bu günleri iyi değerlendirememiyip zanlalara Cenab-ı Hak önemzdeki günlerde yeni bir fırsat daha lutfedecektir: Arabi ayı lardan Zilhicce aynın ilk 10 günü...

Ay takvimine göre ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, dinimizin beş esasından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. İşte bu mübarek aynı yukarıda da ifade ettigimiz 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “leyâl-i aşere” yani 10 mübarek gecedir. 10’unçu gün ise Kurban Bayramı’nın ilk günudur. Bu günlerin ne kadar bereketli olduğunu Sevgili Peygamberimiz şu ifadelerle anlatıyor: “Günlerden hiçbir yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce’nin ilk gününde yapılan işten daha fazileti ve yüce, Allah’a daha sevgili olsun...”

Hadislerde on gece nasıl anlatılıyor?

Şimdi ister seniz bu gece hakkında Efendimiz’den gelen beyanlara bakalım:

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir geceyi etmek de Kadir gecesini etmeye bedeldir.”

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.”

“Allah yanında Zilhiccenin ilk gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidı, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” Tesbih, Sübhanallah; Tahmid, Elhamdülillah; Tehlil, Lâ ilâhe illallah; Tekbir ise Allahu ekber demektir.

Bu günleri nasıl değerlendirilelim?

- Peki bu günleri nasıl değerlendirmek gerekir İhsan abi dedi Furkan.

- Ayet ve hadislerle övgülere mazhar olan bu ikram günlerini, günahların boğucu kliminden fecre uyanmak, gönül dünyamızı çeperçevre saran karanlık bulutları fecir ışıklarıyla aydınlatmak için bir fırsat bilip değerlendirmeliyiz.
Halk arasında Kurban Bayramı’ndan evvel 9 gün oruç tutup, 10’uncu günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyerek; o gün ilk yenilen gıdanın, kurban eti olmasına özen göstermenin bir külter olarak yaşandığını görüyoruz. Bizler de en azından bu on gün içindeki pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutarak değerlendirebiliriz.

Günahlarla kirlenmiş bedenimizi temizleyip özümüze dönmeye adına tevbe ve istişfarda bulunabilir, günahlarımızın affı adına tevbeleri kabul eden rahmeti sonsuz Rabb’imize yana yakla tevbe edebiliriz.

Her ne kadar biz hacca gidemedikse de niyetlerimizle kalben onlarla beraber olabiliriz. Ve onların o mübarek topaklarda yaşadıkları his yoğunluğunu biz de çevreminize yaşamabiliriz. Bunun için günün değişik anlarında, “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lá şerike leke lebbeyk. Ýnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke lá şerike leke” diyerek hacılarla bir duygulu birliği içinde olabiliriz. Bu muhteşem ruhani birliği kurma adına sol sol salavatlı şerifler de getirebiliriz.


Bu günlerde nafile namazları kılmma seferberliği başlatabiliriz. Malum olduğu üzere farz ve vacıp olan namazların dışında daha fazla sevap kazanmak ve Allah Rasulü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan sevgi ve bağlılığı pekiştirmek için kılan ilave namazlara “nafile namazlar” deniliyor. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerimizde bu konu üzerinde durduk. Farz ibadetlerle birlikte yapacağımız nafilerle Rabb’imize yakınılaşır ve O’nun rızasını kazanabiliriz. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazları istediğini ve ümmetine de tavsiye ettiği biliyoruz.

Namazlarımızı kılarken daha dikkatli, huşu içinde kılmaya çalışmalıyız. Unutmayalım ki ötede ilk önce hesap vereceğimiz husus


Cd, kaset veya vcd’ler izleyebiliriz.

Gönül dünyamızı coşturucu, bizi imani duyguya ve düşünceye göstercek kitaplar okuyabilir, cd veya kasetler dinleyebilir ve vcd’ler izleyebiliriz.

Peki, bu mübarek zaman dilimlerini en iyi şekilde değerlendirerek, fécr sûresi’nin sondakı, “Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabb’inden razı, O senden razı olarak dön Rabb’ine! Sen de katılır has kullarıma içine, gir cennetime!” ayetlerin müjdesine mazhar olan talihlilerden olmaya ne dersiniz?

Hacca gidemiyorum ama..


- İhsan abi siz az önce dediniz ki, her ne kadar biz hacca gideceğiz, niyetlerimizle kalben onlarla beraber olabiliriz. Bu, nasıl olacak?

- Şöyle ifade edeyim Mert. İnsan, kullanak yaparsa Cenab-1 Hak’la münasebeti devam eder. Kullukla Rabb’ın arasına giren her manus, bu münasebeti kesici mahiyetindedir. Bu sebeple mümin, ibadetlerini büyük bir neşe, huzur ve heyecan içinde yerine getirmek için fırsatlar peşinde koşup durmalıdır. Biz, bunun en bariz örneklerini, hac ibadetinin yapıldığı Kâbe’de müşahede ediyoruz. Orada müminler, büyük bir ziyafet iceriği ediyor gibi koşar, “İbadetimi kaçıracağım” endişesiyle adımlarını bir pergel gibi açar ve hedeflerine doğru
hızla yol alırlar. Gayeleri, kendilerini bir an önce Kâbe’ye atarak Allah’ın huzuruna varmak ve kulluklarını yerine getirmektir.

Bir mana büyüdüğü bir sohbetinde bu hakikatı şöyle dene getiriyor: “Kulluk şuurunun derin bir manasını iliklerime kadar bütün ruhumla insanların Râvza-i Tâhire’ye koçuşturmalardırında hissettim. Omuzlarında seccadesi, ellerinde ayakkabları, abdest almış; fakat henüz kollarını indirmemiş, saçını sakalını taramaya vakit bulamamış, sağındaki solundaki insanları görmeden O’na doğru büyük bir heyecanla koçuklarını görüyor, kendini kendime duygulandım ve, “Bu insanlar hep Sana koçuuyorlar ya Rasulallah! Bu ne mübarek bir çekim gücüdür ki, mübarek başının ucunda oturup selamlarını takım etmek ve kabrinin yanında durarak yerin en mukaddes toprağı üzerinde Rabblerine kullukta bulunmak, Senin vasıtanla Rabb’e yönelmek için hep Sana koçuuyorlar!” dedim.”


Necip Fazıl, “Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride!” diyor. Dolayısıyla o mübarek mekanlara gidemeyip de yüreği yanandan ne kazandığını bilemiyoruz. Kim bilir bu duygusu ve düşüncenin hasil ettiği yüre kurkmanduyla yapılan dualar ne kadar kıymetlidir. Biz de bu hasretle birlikte dualarımızı birleştirerek hacdaki kârdeşlerimizle aynı atmosferi paylaşıabilir ve onların yaşadığı manevi ziyafetten istifade edebiliriz.

Hediyeleştin ki birbirinize sevginiz artsın

Bu sırada Bahadır yan odaya gidip oradan bir hediye paketi getirdi ve İhsan’a şunları söyledi:


Ülkemizden eğitim amacıyla Amerika’ya giden bir öğrenci orada bir dil kursuna kayıt yaptırıyor. Kurs öğretmenlerinden biri bu öğrenciyi çabuklaştırdığı ve efendiliğinden dolayı çok seviyor. Öğrenci de Amerikalı öğretmeninini çok seviyor. Bu sevgisinin bir ifadesi olarak da öğretmenin çok sevdiği ve düşüncelerini hayat düstürü yaptığı hocasının İngilizceye çevrilmüş kitaplarını hediye ediyor. Öğretmen, bu kitaplardan çok etkileniyor ve kitabın yazarına hediyeler gönderiyor. Tabii hoca da bu hediyelerin mukabilinde öğretmenin hediyeler gönderiyor ve ona hediye kaynaklı bir atmosferi çıkıyor. Bu sevgi atmosferi daha sonra Amerikalı öğretmenin hidayet sahillere kadar götürüyor...

**Yarım elma, gönül alma!**

Evet, pek çok hayırlara sebep olan ve potansiyel güc içinde barındıran bu güzel geleneğimize gerektiği ölçüde önem verebiliyor muyuz size? Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hediyeleştirmenin insanlar arasındaki saygı ve dostluğu geliştirdiğini, kıskançlık, bencillik ve cimrilik gibi kötü duyguları giderdiğini ve rızkin genişlemesine vesile olduğunu ifade ederek hediyeleştirmeyi teşvik ediyor.192 Biz de bu geleneğimizi devam ettirmeliyiz. Hediye olarak verilen bir çiçek, kalem veya kitap karşılıtarahta hatırlanmanın...


<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Author/Book</th>
<th>Reference</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Zümer</td>
<td>39/54</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Buhari, Da’avat</td>
<td>4; Müslim 3; Tirmizi, Kiyâmet, 50.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>İbn Mace, Zühd</td>
<td>29.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tirmizi, Daavat</td>
<td>99.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Nahli</td>
<td>16/90.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Nur</td>
<td>24/19.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Tirmizi, Fedailu’l-Cihad</td>
<td>12; Camiü’s-Sağır, 2/878.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Nur</td>
<td>24/21.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kenzü’l-Ummal</td>
<td>5/329.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Ebu Davud, Nikah</td>
<td>43; Darimî, Edeb, 28; Rikak, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/351, 357.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Buhari, Mezalim</td>
<td>22, İsti’zan, 2; Müslim, Libas, 114; Ebu Davud, Edeb, 12.</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Hâkim, Müstedrek</td>
<td>4/70</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Müslim, İman</td>
<td>93, 94.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Nisa, 4/86.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Buhârî, Cenâiz</td>
<td>2; Müslim, Selâm, 4-6.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ebû Davûd, Edeb</td>
<td>133.</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Nemli, 27/91-92.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Müslim, Müsâfirin</td>
<td>139.</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân</td>
<td>18; Dârimî, Fedailu’l-Kur’ân, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/223.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Nisâ, 4/1.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Buhari, Edeb</td>
<td>15.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Tirmizi, Edeb</td>
<td>1; Nesei, Cenâiz, 52; İbn Mace, Cenâiz, 1.</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Buhârî, Cenâiz</td>
<td>2; Müslim, Libâs, 114.</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Tirmizi, Edeb</td>
<td>45; Nesâi, Cenâiz, 53.</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Buhârî, Tevhid</td>
<td>31.</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Tirmizi, Cenâiz</td>
<td>4; Ebû Dâvud, Trb, 17.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Ebû Davud, Salât</td>
<td>358; Tirmizi, Daavat, 65.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Akşam Çayı

31 Müslim, İlm, 16; Ebû Davud, Sünnet, 6; Tirmizi, İlm, 15.
32 Ebû Davud, Salat, 172.
33 Müüzemnil, 73/1-4.
34 Müüzemnil, 73/6-7.
35 İsra, 17/79.
36 Buhari, Tefsir, 6; Müslim, Sefa’t-u-Munafikin, 81.
37 Kasas, 28/77.
38 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/168.
39 Enbiya, 21/37.
40 İbrahim, 14/24.
41 Müslim, İmâret, 152; Tirmizi, Zühd, 48; Nesâî, Zekat, 1.
42 Bakara, 2/21.
43 İnşîrah, 94/7.
44 Nisâ, 4/1.
45 Tirmizi, Tefsir, 57.
46 Ahzab, 33/56.
47 Mâide, 5/35.
48 Nesei, Sehv, 55.
49 Nesei, Sehv, 46.
50 Ebû Davud, Vitr, 26; Dârimî, Rikâk, 58.
51 Tirmizi, Daavât, 110.
52 Nesei, Sehv, 55.
53 Heysemî, Mechmeu’z-Zevâid, 10/164.
56 Buhari, Bed’ü’l-Vahy, 5, 6; Müslim, Fezâil, 48, 50.
58 İbn Kesir, el-Bidaye, 6/63.
59 Fussilet, 41/53.
60 Fatr, 35/28.
61 Müminun, 23/1, 2.
62 Buhari, Ezan, 8; Ebû Davud, Salat, 28.
63 Feyzü’l-Kadir, 1/278.
64 Tirmizi, Zühd, 23.
65 Buhâri, Edeb, 165, 166; Müslim, Zühd, 54; Tirmizi, Edeb, 1, 4; Nesâî, Cenâiz, 52.
66 Ebû Davud, Edeb, 90.
67 Buhari, Vudu, 69; Müslim, Cihad, 107-110.
68 Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 98; Ebû Davud, Edeb, 143, 144.
69 Buhari, Fezailu Ashabi’n-Nebi, 12, 29.
70 Müslim, Cihad, 101.
71 Buhari, Fezailu Ashabi’n-Nebi, 12; Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 97-99.
72 Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 106.
73 İsra, 17/70.

194
Dipnotlar

74  Bkz. Mâide, 5/32.
75  Furkân, 25/63.
76  Furkân, 25/72.
77  Kasas, 28/55.
78  isrâ, 17/84.
79  Âl-i İmran, 3/159,
80  Nesâî, Cenâiz, 47.
81  Buhari, Cenâiz, 85; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 25, Sfifatu’l-Mûnâfîkin, 3.
82  Âl-i İmrân, 3/64.
83  Mümtehine, 60/8.
84  Nahî, 16/125.
85  Bkz. Âl-i İmran, 3/113-115; Mâide, 5/5; Mâide, 5/82; Ankebut, 29/46.
86  M. Fethullah Gülen, İnsanın Özündeki Sevgi, s. 76.
87  Bkz. Tirmizi, Birr 40.
88  Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 6/571.
89  Maide, 5/3.
90  Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 6/571.
91  Âli İmran, 3/92.
92  Müslim, Zekat, 42, 43.
93  Bakara, 2/267.
94  Ebu Davud, Zekat, 17.
95  Müslim, Zühd, 3; Tirmizi, Zühd, 31.
97  Tirmizi, Zühd, 17; Ahmed b. Hanbel, Müslend, 4/231.
98  İsra, 17/111.
100  İbn Mâce, Savm, 22.
101  Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8.
102  Müslim, Mûsafîrin, 139.
103  Tirmizi, Zühd, 23.
104  Bkz. Buhari, Edep, 2; Müslim, Birr, 1.
105  Bkz. İbn Mâce, Edeb, 1.
106  Tirmizi, Birr 3.
107  Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, 3/345; Mûnavî, Feyzü’l-Kadîr, 5/432.
109  Ahmed b. Hanbel, Mûsned, 3/266
110  Buhari, Ezan 30, Cum’a 2; Müslim, Salât, 272.
111  Buhari, İstîskâ 6, 7, Menâkîb 25; Müslim, İstîskâ, 9.
112  Lokman, 31/13.
113  Lokman, 31/16.
114  Lokman, 31/17.
115  Lokman, 31/18.
116  Lokman, 31/19.
Dipnotlar

159 Müslim, Salatü’l-Müsaferin, 26.
160 Tirmizi, Vitir, 15.
161 Tirmizi, Salat, 202.
162 Müslim, Salatü’l-Müsaferin, 11.
163 Tirmizi, Salat, 140, 348.
164 Buhari, Teheccüd, 25; Tirmizi, Vitir, 15.
165 Ebu Davud, Tatavvu, 14, Salat, 303; Tirmizi, Salat, 350, Vitir, 19.
166 Ebu Davud, Tatavvu, 14, Salat, 303; Tirmizi, Salat, 350, Vitir, 19.
167 Buhari, Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 4.
168 Mü’min, 40/60.
169 Furkan, 25/77.
170 Buhari, Salatü’l-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsaferin, 174.
171 Buhari, Salatü’l-Teravih, 2; Müslüman, Salatü’l-Müsaferin, 178
172 Tirmizi, Savm 82; Kenzü’l-Ummâl, 8/477.
173 Buhârî, Savm, 45; Müslüman, Siyâm, 48.
174 İbn Mâce, Siyâm, 48; İbn Kayyim, Zâdû’l-Meâd, 2/52.
175 Bakara, 2/187.
176 Buhari, İtikaf, 1, 6; Müslüman, İtikaf, 2, 7; Tirmizi, Savm, 71
177 Buhari, İdeyn, 4; Tirmizi, Salat, 390; Ebu Davud, Salat, 254.
178 Buhari, İdeyn, 3; Müslüman, Edahi, 7.
179 Müslüman, İdeyn, 11, 12, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 84, 85; Darimi, Salat, 223.
180 Buhari, İdeyn, 2; Müslüman, Salatü’l-İdeyn, 22; Nesai, Salatü’l-İdeyn, 34, 35
181 Buhari, İdeyn, 3; Müslüman, Salatü’l-İdeyn, 16-20.
182 Buhari, İdeyn, 3; Müslüman, Salatü’l-İdeyn, 16.
183 Ebu Davud, Savm, 49; Tirmizi, Savm, 59; Nesai, Menâsik, 195.
184 Fecr, 89/2.
185 Tirmizi, Savm, 52; Darimi, Savm, 52.
186 Tirmizi, Savm, 52; İbn Mâce, Siyâm, 39.
187 Tirmizi, Savm, 52.
188 Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257
189 Tirmizi, Salat, 305; Nesai, Salat, 9.
190 Fecr, 89/2730.
191 Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 16.
192 Muvatta, Hüsnü’l-huluk, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/405; Tirmizi, Vela, 6.
193 Buhari, Hibe, 17.
BİBLİYOGRAFYA


Buharî, Ebû Abdullah Muhammed İbn İsmail, el-Camiü’s-Sahih, 1-4, Matbaa-i Âmire, Beyrut, 1329.


İbn Kesir, Ebû’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 1-14, Beyrut, Mektebetü’l-Maarif, 1981.


Müslim, Ebû’l-Hüseyn Müslim ibnu’l-Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiü’s-Sahih, 1-8, Beyrut.
A k ş a m  Ç a y i


Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed İbn Abdullah, Sünen, 1-3, Mıır, 1934.