**KUR’AN’DAN**

**ÖĞÜTLER**

**MESUT KAYNAK**

<www.kurandasevgi.gen.tr>

**İÇİNDEKİLER**

ÖNSÖZ

[YÜCE YARATAN İNSANLARDAN NELER İSTİYOR? 1](#_Toc531775842)

[ALLAH KATINDA EN DEĞERLİ İNSAN 5](#_Toc531775843)

[ALLAH’A İMAN 6](#_Toc531775844)

[TAKVA DA ON TEMEL İBADET 9](#_Toc531775845)

[DİNİNİZİ PARÇALAYARAK GRUPLARA AYRILMAYIN! 19](#_Toc531775846)

[KUR’AN’IN İÇERİĞİ OKULLARDA SEÇMELİ DERS OLARAK ÖĞRETİLMELİDİR. 21](#_Toc531775847)

[KUR'AN'IN ANASI OLAN MUHKEM AYETLER AÇIK BİR DİL İLE İNDİRİLMİŞTİR 25](#_Toc531775848)

[KUR'AN'DA CİHAD - KUR'AN'DA SAVAŞ 27](#_Toc531775849)

[KUR’AN DA SEVGİ 29](#_Toc531775850)

[İNSANDA SEVGİ 32](#_Toc531775851)

[AHİRET HAYATI 44](#_Toc531775852)

[1-KABİR HAYATI 44](#_Toc531775853)

[2-KIYAMET SONRASI 50](#_Toc531775854)

[KAYNAKÇA 59](#_Toc531775855)

KİTAPTAPLARIMIZI KÜTÜPHANELERİNE DAHİL EDEN ÜNİVERSİTELER

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

**ÖNSÖZ**

 Toplumumuzda aydınlatılmamış bir konu olan “Allah insanları niçin yarattı, bizlerden neler isteniyor” sorusu önem taşımaktadır. Bunun cevabı da Kuran’ı Kerim de açıkça verilmiştir. Yüce Yaratan, önce iman ederek ilahi yasalarını uygulayan bir hayat yaşamamızı kullarından istemektedir.

 Kitabımızda Kuran’ı Kerim’in temel ayetleri olan “iman” ile Allah’ın en çok sevdiği kul “takva sahipleri” hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İslamiyet’te birlik ve bütünlük temin edileceği yerde, birçok gruplar ve hizipler çıkarak Kuran’ın onaylamadığı uydurma hurafelerle dinimiz bölünmüş; kardeş kardeşi, İslam İslam’ı öldürmüştür. Mezhep, tarikat ve cemaat çatışmaları günümüze kadar devam etmiş, toplumların geri kalmalarının başlıca nedeni olmuştur. Doğru dini bilgi edinebilmek için Allah’ın ipine sarılmalı, Kuran’ı Kerim’in içeriği mutlaka öğrenilmelidir.

 İslam Dünyası’nda işlenmemiş bir mevzu olan “Kuran’da Sevgi” konusu kitabımızda yer almıştır. “Hırıstiyanlık’ta hep sevgi vardır, İslamiyet’te neden yoktur” gibi inanışlar, gerçekleri bilmeyenlerin sık sık kullandıkları sözlerdir. Oysa Kuran’da sevginin konu edildiği ayetler, diğer ilahi kitaplar da bulunanlardan çok daha fazladır. Ayrıca Ahiret Hayatı da Kur’an’ın ışığında okuyucuların bilgisine sunulmuştur.

 Yüce Rab’bim! İznin ve lütfunla çalışmamın Milletime ve bütün insanlara faydalı olmasını en içten dileklerimle niyaz ederim.

Ocak 2018

Mesut KAYNAK

YÜCE YARATAN İNSANLARDAN NELER İSTİYOR?

 Bu sorunun cevabını mutlaka bilmeliyiz. İnsanın yaratılış sırlarını düşünen kişi güçsüzlüğünü, ölümlü oluşunu düşünerek kendi kendini eleştirme ve hesaba çekme arzusu ile dolar. Bu dünyaya nereden geldik ve nereye gideceğiz? Bizi kim ve niçin yarattı? Görevlerimiz nelerdir? İnsanlar öldükten sonra tamamı ile yok mu olunuyor? Sonunda tekrar yaşam var mı?

 Hiç düşünmüyoruz ki; bize danışılmadan var edildik, bize danışılmadan doğduk, bize danışılmadan yaşıyoruz ve yine bize danışılmadan bu dünyadan ayrılacağız. Önce var ediliyoruz sonra da bir gün geri alınacağız. Acaba bu dünyaya tesadüfen mi geldik? Yoksa görevlerimiz var mı?

## BİZİ YARATAN GÜÇ NEDİR?

Kur’an-ı Kerim bunun cevabını şöyle veriyor:Öldükten sonra insanlar, GERÇEK SAHİPLERİ olan Allah’a teslim edilirler. Dikkat edin! Hüküm yalnız O’nundur. (Enam /62).

…Biz Allah’a aitiz ve elbette O’na döneceğiz.( Bakara 2/156).

Bu ayetlerden gerçek sahibimizin ALLAH olduğunu öğreniyoruz. Yüce Allah’ın ihsanı ve dilemesi ile yaratılmış olan insan, büyük bir lütuf ile en yüceliğe, Allah’ın halifelik makamına getirilmiştir. Dünyadaki bütün varlıklar insanın emrine verilmiş, onun istifadesine sunulmuştur. Kur’an şöyle buyuruyor: Muhakkak ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üzerinize bol bol saçtı…(Lokman 31/21).

##

## ALLAH, PEYGAMBERLER ARACILIĞI İLE YASALARINI BİLDİRİYOR.

 Ey insanlar! Size Rab’binizden bir öğüt, gönüldekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yunus 10/57).

 Rab’binizden size indirilene uyun. Kur’an-ı bırakıp da başka dostların peşine gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. (Araf 7/3).

 Yüce Yaratıcı’nın yasalarını insanlara bildirmekle görevlendirilmiş Allah’ın elçileri olan peygamberlerin istisnasız bütün toplumlara gönderildiğini Kur’an ayetlerinden öğrenmekteyiz. İnsanlara “ İlahî yasaları” tebliğ ederek, Yaratıcı’larını tanımalarını ve dünyadaki yaşamlarını bu esaslara göre düzenlenmesi gereğini bildirmişlerdir.

 Cenâb’ı Allah’ın muhteşem sistemini içeren “ Yaratılış Kanunları”nı Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığı ile bizlere gönderilen Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz. Rab’bimizin isteklerini çok iyi ve çelişkisiz kavramak, üzerinde derin derin düşünmek sırrı çözmenin anahtarıdır. Böylece Yüce Kudret’i bilir, hisseder ve O’na sığınırız. Bize bildirilen dinin adı “İslam” yani Allah’a teslim olmaktır.

 Evrenin de Allah’a teslim olarak ibadet halinde olduğunu Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz. İslamiyet sadece belli bir topluluğun dini değil, bütün insanların ve muhteşem düzen içindeki evrenin de Yüce Yaratıcı’sına olan hamd ve şükrünün ifadesidir.

## TÜM VARLIKLAR ALLAH’A İBADET HALİNDEDİR.

 Yedi gök, dünya ve ikisi arasında olanlar, O’nu tespih ederler. O’nu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tespihini fark edemezsiniz…**(**İsra 17/44).

**…Göklerde ve yerde olan her şey; Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan çok kimseler hep Allah’a secde ederler.** (Hac 22/18).

**De ki; hepsi varoluş programları doğrultusunda fiiller ortaya koyarlar…**(İsra 17/84).

Tespih; uzay boşluğunda yüzme, Allah’ı anma, dua ve zikir etmedir. Secde ise boyun bükme, ezilme anlamına gelir.

Yukarı da geçen ayetler, ilerleyen çağdaş bilim ile ancak yeni açıklığa kavuşmuştur. Bilindiği gibi atomun yapısını, merkezdeki pozitif yüklü atom çekirdeği ile etrafında dönen negatif yüklü elektronlar oluşturmaktadır. Atomun çekirdeği durumunda olan Güneş ile etrafında zorunlu olarak dönen Dünya’mız, Mars, Satürn, Venüs v.s. gibi yıldızlar, bizim gök adamız olan Samanyolu ekseni etrafında dönmektedir. Yaratılışları gereği zorunlu olarak mikrodan makroya kadar hareket etmekte olan bütün cisimler, ilahi yasa gereği Allah’ı tespih etmektedir. Böylece evrendeki bu hareketlerin, Kur’an-a göre zorunlu ibadet halinden başka bir şey olmadığını öğrenmekteyiz.

Mekke de Yüce Kudret’in emri ile Hz. İbrahim’e inşa ettirdiği Kabe (Allah’ın evi) İslam dünyasının manevi çekim merkezidir. Dünyanın muhtelif bölgelerinden akın eden milyonlarca insan, Kabe’nin çevresini dolaşarak Allah’a ibadet etmektedir. Tıpkı atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar gibi.

Büyük tasavvuf bilgini Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri (1207-1273) yaşadığı yıllarda ne atomun ne Güneş Sistemi’nin ve ne de gök adalarının yapısını biliyordu. Onun kurduğu Mevleviliğin sema törenlerinde dairevi dönmek suretiyle yapılan zikirli ibadet, kainattaki dönüş ile yapılan zorunlu ibadete mucizevi olarak bilinçli bir katılımdır.

## İNSANIN YARATILIŞ SEBEBİ

Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat 51/56)

De ki: Duanız olmasa, Rab’bim size ne diye değer versin? (Furkan 25/77)

Evrenin ve insanların küçük parçası olan atom, bir çekirdek ve onun etrafında dönen elektronlardan oluşur. Kur’an atomun bu hareketine zorunlu ibadet demektedir. Var oluşun şükür etme halidir ki bütün cisimler ayni kanuna tabidir. Ancak Yüce Allah bizden irademizi kullanarak şuurlu ibadete geçmemizi istemektedir. Allah’ın doğuştan verdiği bilinçle, O’nun kulu olduğu gerçeğini anlayan insan, tam bir teslimiyetle Rab’bine yönelerek ibadet etmeye başlar. Yüce Allah’ın da karşılık vermesi ile ilahi mutluluğa kavuşan kul için Kur’an şöyle buyurmaktadır:

Öğle ise siz Beni anın ki, Ben de sizi anayım… (Bakara 2/152)

Ey Muhammed! Kullarım sana Beni sorarlarsa; Ben hiç şüphesiz onlara yakınım. Bana dua ettikleri zaman dua edenin dileğine karşılık veririm… (Bakara 2/186)

ALLAH KATINDA EN DEĞERLİ İNSAN

Kur’an’ı Kerim bu sorunun cevabını açık olarak vermektedir: Takva sahipleri.

 …Muhakkak ki, Allah yanında en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır… (Hucurat 49/13)

 …Allah, takva sahiplerini sever. (Ali İmran 3/76)

 Hiç kuşkusuz ki Allah, takva sahipleri ve ihsanda bulunanlarla beraberdir. (Nahl 16/128)

 Hac vakti bilinen aylardır… Hac seferinize yetecek miktarda yanınıza azığınızı (yiyeceğinizi-paranızı) alın. Elbette en hayırlı azık da takvadır. (Bakara 2/197)

 Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek örtü ve bir de süs elbisesi indirdik. Fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. (Araf 7/26)

#####  Biliniz ki Allah’ın velilerine (dostlarına) korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip takvaya sarılmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara.

Allah’ın kelimelerinde değişme olmaz. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. (Yunus 10/62-64)

 Rab’binizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır. (Ali İmran 3/133)

 Takva; korunma, sakınma, korkma demektir. Yüce Yaratıcı’ya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın niyeti ve gayreti içine girmektir. Allah’ın rıza ve sevgisini kazanabilmek için O’na sığınarak emirlerine sımsıkı sarılmak, yasaklarından da korunmaktır. Takvada öncelikle, insanın Yaratıcı’sına karşı minnet ve şükran borcunu hissederek kul olduğunu sezme bilincine ermesidir.

 Takva, ibadetin ruhu ve özüdür. Allah’ın Resulü örnek alınarak iman da ve hareketlerde mükemmellik sergilenir. Böyle bir gayret içinde olan müminler, nefislerinin kötü sıfatlarından kurtularak kazandıkları takva özellikleri ile kemale erer.

ALLAH’A İMAN

İman, bizleri ve evrendeki bütün alemleri yaratan Yüce Alllah’ın varlığını kalben kabul etme duygusudur. Başka bir ifadeyle iman, Yüce Yaratıcı'yı minnet ve şükran duygularıyla sevmektir. İnsanlara doğuştan verilen iman sırrına, akıl çizgisinin ötesinde ancak gönül ile ulaşılabilir. Hucurat 49/7: *«…****Allah,imanı size sevdirmiş ve******onu gönüllerinizde süslemiştir***…» Her çocuk Rab’bi tarafından verilmiş iman duygusu ile doğar. Büyüdükçe Allah tarafından yaratıldığı gerçeğini öğrenen kul, zamanla şükran ve minnet hisleri daha da artarak kalbindeki iman ışığını ateşler. Yüce Yaratanın da bu sevgi cereyanına cevap vermesi ile iman nimeti tasdik edilmiş olur. Yunus 10/100: *«Allah’ın izni olmadıkça hiçbir nefsin iman etmesi mümkün değildir… »* Kul; Rab’binin imanını onaylamasıyla , başarılı ve mutlu bir hayata kavuşur.Tegabün 64/11: *«****…****Kim Allah’a inanırsa , Allah onun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar****…****»*

Yusuf 12/106 : ***«* *( Ey Resulüm) Sen çok istesen de insanların çoğu iman etmez.»*** Nefislerindeki kötü sıfatların etkisinde kalan ve şeytana uyanlar , maalesef gönüllerindeki iman ışığını ateşleyemez ve bu sebeple de iman edemezler . Zuhruf 43 / 36 – 37 : *« Kim Rahman’ın Zikrinden ( Kur’an’dan) yüz çevirirse , ona şeytanı musallat ederiz. Artık şeytan onun can yoldaşı olur . Şüphe yok ki şeytanlar onları yoldan çıkardıkları halde, kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler .»* Dünyadaki imtihanını kaybederek, yaşamları boyunca yanlış işler yapmaktan ve mutsuz bir hayat sürmekten kurtulamazlar. Bakara 2 /264 : *«… Allah, iman etmeyen bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz .»*

 ***Kur’an içtenlikle iman etmemiş toplumları da Hucurat 49/14 ayeti ile uyarmaktadır.*** *«Bedeviler ‘iman ettik’ dediler. De ki siz iman etmediniz! Ancak ‘Müslüman (teslim)’ olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah’a ve Resul’üne uyarsanız, Allah yapıp ettiklerinizden hiçbir şey eksik etmez. Çünkü Allah tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merhamet sahibidir… »*

Bazı İslam ülkelerinin büyük bölümü kalplerindeki iman ışığını yakmadığından iman edememiş, Allah’ın da kılavuzluğunu kazanamadıklarından geri kalmışlardır.

***Yüce Yaratan, ilahi yasalarına kalben iman etmiş kullarının*** özelliklerini şöyle açıklıyor: Enfal 8 / 2 : *« İnanmış olanlar o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar. »*

##

## TAKVA SAHİBİNİN ÖZELLİKLERİ

 Rab’bimiz; kullarından öncelikle **iman** etmemizi, sonra da **en çok seviği kul olan takva sahibi olmamızı** istemektedir. Takva sıfatları Kur’an’ı Kerim’in temel ayatlerinden Bakara 2/177 ile açık olarak verilmiştir. Bu özellikleri kazananlar Allah’ın lütfu ile dünyada mutlu bir hayat ve ahirette de cenneti hak etmiş olurlar.

 **... Kişinin gerçek erginliği (olgunluğu) Allah’a, ahiret gününe, meleklere, ilahi kitaplara, peygamberlere inanması; malı (ona sevgi duymasına rağmen) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, özgürlüğü ellerinden alınanlara seve seve vermesi, namazı (duayı) yerine getirmesi, zekatı ödemesidir. Onlar söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar, şiddetli zorluk ve darlıklara karşı sabırlıdırlar. İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. İşte bunlardır TAKVA sahipleri. (**Bakara 2/177)

 Yüce Allah kendi varlığından başka; ahiret gününe, meleklere, ilahi kitaplara, peygamberlere iman etmemizi buyurmaktadır. Kurtuluşumuz için (takva sıfatları olarak) ihtiyaç sahiplerine seve seve malımızdan vermemizi, namaz kılmamızı, zekat ödenmesi, verdiğimiz sözü tutmamızı, sabırlı olmamızı öğütlemektedir. Zümer 39/61: *«Allah takva sahiplerini kendi başarıları (iman ve ibadetleri) sebebiyle kurtuluşa erdirir. »* Şu halde bu ilahi özellikleri ancak kendi gayret ve çalışmamız neticesinde kazanabileceğiz.

Kul takva özelliklerine kavuşma oranında, **nefsin kötü sıfatları** olan şirk (Allah’a ortak koşmak), zulüm, küfür, yalancılık, şehvet perestlik, nefs arzusunu tanrı edinme, alaycılık, dedikoduculuk, kibir, kıskançlık vs. den kurtulmaya başlar. Kötü nitelikler, Yüce Allah’ın istediği ilahi özelliklere bürünmeden nefsi asla bırakmaz. İlahi sıfatlar kazanıldıkça kötü sıfatlar kulu bir bir terk eder.Zaten oluşun pozitif kuvvetleri olan takva sıfatları ile negatifin temsilcisi nefsin kötü nitelikleri, yaratılış kanunu gereği bir arada bağdaşamaz. Üstün gelen kuvvetler diğerlerini yok eder.

Her Müslüman takvanın özelliklerini mutlaka bilmeli, bunları ceht ve gayretle uygulamalı, diğer bir deyişle takva yaşamını kendisine temel prensip edinmeli, eğer tam uygulayamıyorsa: [ Gücünüzün yettiği ölçüde takvada bulunun… (Tegabün 64/16) ] Ayetinin belirttiği gibi Yüce Allah’ın rahmetine sığınmalıdır. Takvanın temelinde; “Hakkı sevmek, halkı sevmekle olur” ilkesi yer alır. Allah katında yücelme, ancak Yaratıcı Kudret’in tecellisi ve görüntüsü olan insanlara hizmetle mümkündür.

Takva sıfatlarını kazanabilmek için Kur’an’ı Kerim de yaklaşık on temel ibadet emri bulunduğu gözlemlenmiştir: **1)İnfak ve sevgi, 2) Namaz, 3) Zekat, 4) Af Edici ve Dileyici Olma, 5) Sabır, 6) Oruç, 7) Muhsin Olma, 8)Ahde Vefa, 9) Adalet ve Dürüstlük, 10) İlim**

TAKVA DA ON TEMEL İBADET

##### 1) İNFAK ve SEVGİ

Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da infak ederler.(Ali İmran 3/134)

Gerçekten takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadır… Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.(Zariyat 51/15, 19)

İnfak; sahip olduklarımızdan ihtiyaç sahipleri için pay ayırarak vermedir. Bu verme, insanlığa, hatta tüm canlıların yararına yöneliktir. Zengin, yoksul ayrımı yapmadan bütün iman edenler için konulmuş eğitici ve erdirici en mükemmel ibadetlerdendir. İnfak; Allah’a olan sevginin, güvenin ve teslimiyetin bir ifadesidir. Paradan, maldan yapıldığı gibi güzel söz söylemek, güler yüz göstermek de bir infaktır. Ayrıca dertli bir insanı teselli etmek, güçsüz yaşlı birine yardım etmek, hasta ziyaretleri ile moral vermekte bir infak şeklidir. Zekat, sadaka ve fitre miktarı tayin edilmiş sınırlı bir yardımdır. Oysa infak, sahip olunanlardan gönlün dilediği kadar ayırdığı sınırsız bir vermedir.

 Takva ehli, Yüce Allah’ın verdiği nimetleri, varlıkta da yoklukta da başkalarıyla paylaşırlar. Fakirlikte de zenginlikte de verme ilahi ahlakın oluşmasına vesile olur. Kur’an infakın prensibini şöyle veriyor. Bakara 2/219 : *«…Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin…»* İnfak kimlere verilmelidir :

Bakara 2/215 : *«…İnfak ettiğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizler ve yolda kalan için olmalıdır…»* Şu halde öncelik, kendi akrabamızın yoksullarına olmalı ve daire gittikçe büyütülmelidir.

 İnfak; hayır işleri, salih amel, çok çalışma ve yaratılanları sevmek’i içine alır.

 Hayır işlerinde yarışmak. Hayır, insanlara Allah rızası için karşılık beklemeden yapılan iyilik ve yardımdır. Hayır işleri de bir infak şeklidir. Ali İmran 3/114-115 : *«…Hayır işlerinde yarışırca koşarlar. Hiçbir hayır karşılıksız bırakılmaz. Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir.»* Hayır işi o kadar önemli bir ibadet şekli ki, Yüce Allah ayette “hayır işi yapınız” demiyor, bu sevabın çok daha ilerisi olan “hayır işlerinde birbirinizle yarışarak koşuşun” ifadesini kullanıyor. Şu halde Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanabilmek, hayır işlerinde yarışarak en iyisini yapmakla mümkündür

 Yapılması uygun olan hayır işleri nelerdir? Örneğin hastane, okul ve ibadet yeri sıkıntısı çekilen bölgelerde cami yaptırmak, yoksul ve yardıma muhtaç olanları giydirmek, yemek yedirmek, evlendirmek, sermaye vermek v.s. gibi hayır işleri ile Kızılay Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Eğitim Vakfı gibi hayır kurumlarının kurulmasına katkıda bulunmak veya bağış yapmak, faydalı kitaplar yazmak, insanlığa hizmete yönelik bilimsel araştırma ve buluşlar üretmek gibi çalışmalardır.

 Salih amel sergilemek. İnfak ibadeti aynı zamanda Yüce Allah’ın çok sevdiği bir kulluk görevi olan salih ameli de içerir. Salih amel, insana hizmete ve barışa yönelik bütün düşünce ve faaliyetleridir. Beyyine 98/7 : *« İman edip Salih amel işleyenler, yaratıkların en hayırlılarıdır.»*

 Para, pul, şöhret değil de insanlara faydalı olmak için çalışan, fakirden ücret almadığı gibi ilaç bile veren bir sağlık görelisi, muhakkak ki salih amel sergilemektedir. Maddi menfaat düşünmeden öğrencilerine sevgi ile yaklaşan, onların faydalı bir insan olarak yetişmeleri için özveri ve gayret gösteren bir öğretmen de, insanların hayrı ve mutluluğuna katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de çevre sorunlarına parmak basan, önlem alınması için alakalıları ve vatandaşları uyaran çevre dostu Hayrettin Karacan’ın bu hizmetleri insanların hayrı ve mutluluğu için değil midir?

 Yüce Allah; vahiyle gelen kitap sahibi olan Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında hiçbir fark gözetmeden sonsuz yaşamın yeterli şartını veriyor. Maide 5/69 : *«…İman edenler (Müslümanlar), Yahudiler… ve Hıristiyanlar’dan Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanıp, insana hizmete ve barışa yönelik (salih amel) iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaktır onlar.»*

 Ayette peygamber şartı, kitap ve dini kurallar aranmadan sonsuz yaşam için sadece 3 şart konulmuştur. 1) Allah’a iman, 2) Ahirete iman, 3) İnsana hizmete ve barışa yönelik iş (salih amel). Bu ayete göre hangi ırk ve kitap bağımlısı olursa olun, erkek veya kadın bu üç şartı yerine getirenlere kurtuluş müjdesi verilmektedir.

 Çok çalışmak. İnfak, hayır işleri ve salih amel gibi insanlara faydalı ve esenliğe yönelik hizmetler, büyük ölçüde bir yardım şeklidir. Bunları karşılamak için, takva sahiplerinin çok çalışmak ile yükümlü olacağı şüphesizdir.

 İnşirah 94/7 : *«(Resulüm) İşlerinden boşaldığın zaman, yeni bir işe başlayıp yorul.»*

 Necm 53/39-41 : *« Şu bir gerek ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir.»*

 *Nebe 78/11: « Gündüzü,geçim için çalışma zamanı yaptık »*

 Tevbe 9/105: *« İş yapıp değer üretin, yapıp ürettiğinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir…»*

 Yüce Allah; kullarından kendilerine ve insanlara faydalı olabilmeleri için çok çalışarak didinmelerini istemektedir. İslamiyette tembelliğe asla yer yoktur.

 Yaratılanları sevmek. Takva sahiplerinin bir özelliği de, kaynağını Yüce Yaratıcı’dan almış oldukları kalpleri yumuşak, gönül pencereleri açık ve sevgi ile dolu olmalarıdır. Ali İmran 3/119 : *« Ey iman edenler! Siz öyle kimselersiniz ki, inanmayanlar sizi sevmedikleri halde onları seversiniz…»* Sevgi ve hoşgörünün sembolü olan Kur’an, bu ayette tüm insanları içine alan bir tanımlama yapmaktadır. İman sahipleri; ister inanan olsun, ister inanmayan olsun, ister dost olsun, isterse düşman olsun, bütün insanları severler. İnanmayanların sevmemesine rağmen onlar, Yüce Allah’ın görüntüleri olan insanlara ve bütün yaratılanlara sevgi ile doludur. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bilip bilmediğimiz bütün varlıklar Yüce Yaratıcı’dan dolayı sevilmelidir. Bu gerçeği büyük tasavvuf şairi Yunus Emre şöyle ifade etmiştir : *«Yaratandan ötürü yaratılanları severim.»*

###### 2) NAMAZ

… Namazı kılar, zekat verir… Takva sahibi ancak onlardır. (Bakara 2/177)

Namaz, iman edenler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (Nisa 4/103)

İbadetlerin temel direği olan namaz, Allah tarafından açık ve kesin ifadelerle istendiği için farzdır ve bütün Müslümanların kılması gereklidir. Bizleri yaratan, sonsuz nimetler veren Yüce Yaratıcı’ya hamd, şükür ve teşekkür edilerek namazla ibadet etmek, her iman edenin tabii kulluk borcudur. Namaz, bedenimize sonsuz faydalar sağladığı gibi; yaşamımızı karartan sapıklıklar, kötülükler, ihtiras ve stresten de korunulur. İman gittikçe güçlendiğinden, şeytanın aldatmacası olan kuruntu ve şüpheler yerini huzura bırakır.

Allah’ı anma (zikir). Namaz Allah’ı anmak için kılınır. Taha 20/14: *«…Namazınızı Beni hatırlayıp anmak için yerine getir.»* diye buyrulmaktadır.Şu halde namaz kılmaktan maksat, Allah’ı anma yani zikir etmektir. Allah’ı anma en büyük ve etkili bir kulluk görevidir. Ankebut 29/45: *«… Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı da kıl. Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbetteki* ***Allah’ı anmak, en büyük (ibadet)tir****…»* Rab’bimizi sevmenin belirtilerinden biri de, O’nu anmayı sevmektir. Fazla zikir, sevginin açığa çıkışıdır. Araf 7/205 : *« Rab’bini benliğinin içinden yalvarıp ürpererek alçak bir sesle sabah – akşam zikret. Gafillerden olma…»*

Ali İmran 3/191: *« Onlar ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler…»* Kur’an’ı Kerim’de ayrıca şöyle buyrulmaktadır. Nur 24/37: *« Öyle kişiler vardır ki ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah’ın zikrinden alıkoyamaz.»* Böylece sesli ve sessiz yapılan devamlı zikir ile o insan her an Rab’bi ile beraber olur. Bu hal çok çalışarak Salih amel sergilemesine ve hayır işleri yapmasına mani teşkil etmez. Kulun gönlünde yanan İlahi Aşk ateşi ile Yüce Yaratan’ın cereyanına bağlanarak sonsuz mutluluğa erişir. Rad 13/28: *« …Gönüller yalnız Allah’ın zikri ile huzur bulur.»*

###### 3) ZEKAT

… Namazı kılar, zekat verir… Takva sahibi ancak onlardır. (Bakara 2/177)

Müminlerin mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. (Zariyat 51/19)

Zekat; bereket, artış ve temizleme demektir. Ekonomik durumu iyi olanlar için verilmiş bir ibadet şeklidir. Allah, mal sahiplerinin mallarında fakirlerin de hakkı olduğunu Kur’an ile bildirmiş ve bu hakkın da verilmesini emretmiştir. İşte zenginlerin malından yoksullara verilmesi gereken bu hakka zekat denir, bir yıllık kazancın kırkta biri tutarındadır. Sahip olunan maldan vermekle, nefsin isteklerine karşı bir set çekildiğinden benlik terbiye edilir ve veren-alan arasında bir sevgi bağı oluşması sağlanmış olur. Böylece zengin-fakir arasındaki zıtlaşma kırılır ve yerini dostluğa ve sevgiye bırakır. Zekat verme, mallarda eksiltme değil, ancak artışa sebep olur. Rum 30/39 : *«…Allah rızasını dileyerek verdiğiniz zekat, sevaplarınızı ve mallarınızı kat kat arttırır.»*

###### 4) AF EDİCİ VE DİLEYİCİ OLMA

O takva sahipleri ki… kızdıklarında öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler… (Ali İmran 3/134)

…Hiç kuşkusuz ki Allah, tövbeleri çok çok kabul eden, rahmeti sınırsız olandır… (Tevbe 9/118)

Af dileme, işlediği günahın af edilmesi için Allah’a yalvarma demektir. Takva ehli; insanlar arasındaki münasebetlerde, öfkelerine hakim olurlar ve kendilerine yapılan kötülüklere rağmen onları af edicidirler. Nasıl ki Yüce Allah günahlarımızı affediyorsa, biz de kendimize yapılan sebepli ve sebepsiz kusur ve kabahatleri büyük bir hoşgörü ile affetmeliyiz. Kur’an temel ilkeyi şöyle vermektedir. Araf 7/199 *: « Sen affetmeyi esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir.»* Kur’an da genellikle hoşgörüyerine affedici kavramı kullanılır.

##### 5) SABIR

…Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder… Takva sahibi ancak onlardır… (Bakara 2/177)

…Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma ile mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. (Bakara 2/155)

Sabır; acılara, zorluklara, felaketlere katlanma gücüdür. İnsanların yaşamı boyunca birçok zorluklarla karşılaşması yaratılış gereğidir. Olgunlaşarak kemale erme, bu devreleri geçirmekle mümkündür. Kur’an, bütün bu acılara sabır sırrı ile karşı koymamızı, ilahi imtihanı böylelikle kazanabileceğimizi vurgulamaktadır.

Yunus 10/109 : *« Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.»* İlahi yasaları uygulamak bir takım zahmet ve eziyetlere katlanmayı gerektirir ki, bu da nefse zor gelmektedir. Bir takım alışkanlıklardan ve isteklerden fedakarlık etmek mecburiyeti ile karşılaşılır. İşte bu zorlukları yenmenin sırrı sabırdır. Yüce Allah sonunda kul için en hayırlı kararı verecektir. Ali İmran 3/146 : *«…Şüphesiz ki Allah, sabredenleri sever.»*

Tevekkül etmek. Sabır kavramı, geniş bir alanı kapsar ve tevekkülü de içerir. Tevekkül, Allah’ı vekil etme, Allah’a dayanıp güvenmedir. Ahzab 33/2-3 : *«Rab’binden sana ne vahyolunuyorsa ona uy… Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.»* Kur’an-ı Kerim’de ki ilahi yasaları uygulayarak hayatını sürdür. Yalnız ve yalnız bütün varlıkların yaratıcısı Yüce Allah’a dayanıp güven. O iman edenlerin dostu ve vekilidir.

###### 6) ORUÇ

…Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Ta ki takva mertebesine erebilesiniz. (Bakara 2/103)

Oruç; Allah rızası için bir gün boyunca yemeden-içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan yapılan ibadet şeklidir. Böylece insanın nefisle ilgili bütün istek ve arzuları geri çevrilerek nefs terbiye edilir. Ramazan ayı müddetince devam eden oruç, İslamiyet’in beş temelinden biridir. Oruç, aç ve susuz kalarak bedenimize işkence etmek suretiyle yapılan bir ibadet şekli değil, hem Allah’a karşı kulluk borcu ödenmiş ve hem de nefsin isteklerine karşı çıkılmış olunur.

Orucun, bir ay müddetle dinlenen sindirim sistemimize, dolaşım sistemimize, sinir sistemimize mucizevi faydaları bulunduğunu da konunun uzman doktorları belirtmektedir.

###### 7) MUHSİN OLMA

Gerçekten takva sahipleri, cennetlerde ve pınar başlarındadır… Doğrusu onlar, bundan önce de iyilik ve güzellik (muhsin) sergilemekteydiler. (Zariyet 51/15-16)

…Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır… Allah muhsinleri sever. (Ali İmran 3/133-134)

Muhsin; güzel düşünüp güzel davranan, başkalarına nimet veren demektir. İhsan ise; güzel düşünüp, güzel davranmak, iyilik etmek, bağışlamaktır. Takva sahibi ayni zamanda muhsindir. Muhsin, hiç karşılık beklemeden Allah rızası için hep ihsanda bulunandır. Her işinde iyilik ve güzellik sergiler ve sevgi ile doludur. Tüm iyiliğin ve güzelliğin kaynağı Yüce Allah’ın bir ismi de Muhsin’dir. O, en güzel bir şekilde yarattığı insandan güzel düşünmesini, güzel davranmasını, iyilik ve yardım halinde bulunmasını istemektedir.

Yüce Allah melek ve cin aracılığı ile lütuf ve bağışını insanlara yaptığı gibi, muhsinlerle de ihsanını kullarına yansıtmaktadır. Rab’bimiz şöyle buyuruyor. Kasas 28/77 : *«Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsan et!... »*

###### 8) AHDE VEFA (SÖZLERİNİ YERİNE GETİRME)

…Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Takva sahibi ancak onlardır. (Bakara 2/177)

Ey İman edenler! Allah ve insanlar arasında verdiğiniz söz ve yaptığınız bağlantıları yerine getirin!... (Maide 5/1)

Ahd; söz verme, antlaşma, yemin, manalarına gelir. Ahde vefa ise sözünde durma, anlaşmaları yerine getirme, sözünde güvenilir olma demektir.

Antlaşma ve söz verme Kur’an’ın temel yasalarındandır. Antlaşma; insan ile insan, insan ile toplum arasında olduğu gibi, Allah ile insan arasındaki ilişkilerin de temelidir. Antlaşmaları yerine getirme; bireyler arasındaki ilişkilerde barış ve mutluğu getirdiği gibi, Allah ile kul arasındaki münasebetlerde de kulun imanda yücelmesini ve sonsuz kurtuluşunu sağlar. Ancak kesin söz verdiği halde onu yerine getirmeyenler, büyük zarara uğrayanlardır.

Bakara 2/124 : *«…Verdiği sözü tutmayanlar zalimdir.»*

Saff 61/2-3 : *«…Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında büyük bir günahtır.»*

###### 9) ADALET VE DÜRÜSTLÜK

Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa kininiz sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. (Maide 5/8)

Adalet; hak edene hakkını vermek, doğruluktan ayrılmamak ve Allah’ın emrini, emrettiği şekilde uygulamaktır. Adalet, takva sahibinin önemle üzerinde durması gerekli bir yaratılış yasasıdır. Herhangi bir kimseye kızmak veya onu sevmemek, adaletten sapma sebebi olmamalıdır. Milletleri ve cemiyetleri ayakta tutan, huzurun ve sükunun teminatı olan adalet ve dürüstlüktür. Hak sahibine hakkının verilmesiyle ancak sulh ve adalet sağlanabilir.

Taraflar kim olursa olsun, hakimlik ve şahitlik tarafsız bir şekilde doğruluktan ayrılmadan yapılmalıdır. Nisa 4/135 de şöyle buyrulmaktadır : *«…Kendinizin, anne-babanızın, yakınlarınızın aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak, Allah için tanıklık edenler olun… Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın!..»*

###### 10) İLİM (KUR’AN AYETLERİ)

Kulları içinde ancak ilim sahipleri, Allah’tan gereğince korkar… (Fatır 35/28)

…Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah kendisinden korkan takva sahipleriyle beraberdir.(Bakara 2/194)

Ayette, Allah’a karşı sevgi ve korku duygularını en çok taşıyan, aynı zamanda Kur’an ilminin sahibi olan takva ehlini tanımlamaktadır. Onlar, Allah’ın rızasını kazandığı, beraber olduğu ve çok sevdiği kullardır. Kötülüklerden en çok korunan ilâhî yasaları da en iyi bilendir.

Seven sevdiğini kırmaktan, darıltmaktan çekindiği için, onun isteklerini seve seve yerine getirir. İstemediklerini de yapmaktan incitip kırabileceği endişesi ile çekinerek korkar. İşte kişinin sevdiği Yüce Allah olursa, hassasiyeti o kadar büyük olur. İslâm bilginleri, takva sahibinin Allah’a karşı olan duygularını, küçük bir çocuğun anne-babasına duyduğu güven, sevgi ve korku hissine benzetmişlerdir. Çocuklar, anne ve babalarına olan sevgileri ile birlikte korku hislerini de taşırlar.

Yüce Allah; Kur’an’ı oluşturan ayetler topluluğuna ilim demiştir. Rad 13/37 : *«…Kur’an’ı bir hüküm kaynağı olarak indirdik Sana (Hz. Muhammed’e) gelen “ilim”den sonra…»* Ayette belirtilen ilim; Allah tarafından vahy ile indirildikten sonra, insanlara tebliğ edildiği zaman oluşmaktadır. Kaynağı vahy kitapları, İslâmiyet’te de Kur’an’ın içeriği olan ayetlerdir. İlim esas itibariyle ikiye ayrılır. İlâhi İlim ve Faydalı İlim.

İlâhi İlim; Allah’ın sözlerini içeren, tüm varlıkların özünde saklı sırları bildiren bir ilimdir. Alemlerin ve insanların yaratılış kanunları nelerdir? Bu dünyaya nereden geldik, vazifelerimiz nelerdir, nereye gideceğiz?, gibi suallerin cevaplarını, Allah’ın muhteşem sistemini içeren ilâhi yasaları ancak bu ilim ile öğrenebiliriz. İnsanları diriltecek, gerçekleri ve en önemlisi de Yüce Yaratıcı’yı kendi sözleriyle tanıyıp öğreneceğiz.O’nu gereğince fark edebilme mutluluğu, ancak ilim sahiplerine özgü bir yücelik olmaktadır. Kur’an’ın ilk ayeti OKU kelimesi ile başlar. Alak 96/1-5 : *«Oku! Yaratan Rab’bimin ismiyle, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rab’bin en büyük cömertliğin sahibidir. Kalem ile öğretendir.»*

Cenab’ı Allah, Kur’an’ı Kerim’i, dikkatle okuyarak yasalarını öğrenmemizi bizlerden istemektedir. Ancak orijinalinin Arapça oluşu, içeriğini anlamamızı zorlaştırmaktadır. Ülkemizde müteber birçok çeviri ve mealin varlığı bu sorunu aydınlatmıştır. Kur’an’ı okuyarak iyi anlamalı, yaşamımıza da mutlaka onun kılavuzluğunda yön vermeliyiz ki, Rab’bimizin rızasına ve sevgisine erişebilelim. Rahman 55/1-2 de şöyle buyrulmaktadır: *« O Rahman öğretti Kur’an’ı »* Şu halde Kur’an mealini okumak suretiyle ilâhî yasaların öğrenilmesi bizzat Yüce Allah’ın öğretmenliği ile gerçekleşir. Her gün ayıracağımız çok az bir zaman dilimi neticesinde ilâhî ilmi öğrenmemiz mümkün olacaktır. Bir gerçeği de açıklamak isterim ki, bendeniz Rab’bimin lütfu ile bu sistemi uygulayarak, Kur’an bilgilerine çok genç yaşta erişme imkanına kavuştum.

Allah’ı sevmek, O’nun görüntüleri olan insanları sevmektir. İnsana sevgi ise hizmetle olur ki, hizmetin en büyüğü, faydalı ilim öğrenmekle elde edilir. Tıp, Mühendislik, Fizik, Matematik, Hukuk, Çevre Bilimi, Astronomi v.s. gibi ilimler de iyi bilinmeli, bunlara sahip olanlara, faydalı ilim öğrenmek isteyenlere hak ettiği değer verilmeli ve her türlü yardım esirgenmemelidir. Peygamber Efendimiz : *« İlim, Çin’de dahi olsa, onu bulunuz.»* diye buyurmakla ilme verdiği büyük önemi vurgulamıştır.

## TAKVANIN ÖDÜLÜ: ADN CENNETLERİ

Adn Cennetleri (takva sahipleri) içindir. Oraya atalarından, eşlerinden, çocuklarından iyi (salih) olanlarla birlikte gireceklerdir. Melekler ise her kapıdan yanlarına sokulacaklar, « Selam size, sabrettiğiniz için. Ne güzeldir şu sonsuzluk yurdu.» diyeceklerdir. (Rad 13/23-24)

Yaratıcı Kudret kullarını «*Gücünüzün yettiği ölçüde takvada bulunun.»*…(Tegabun 16) ayeti ile uyarmakta, onlara atalarından , eşlerinden, çocuklarından iyi (salih) olanlarla birlikte girecekleri Adn Cennetlerini vaat etmektedir.

DİNİNİZİ PARÇALAYARAK GRUPLARA AYRILMAYIN!

 Dinlerini parça parça edip gruplara ayıranlar var ya, (Resulüm) senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır…*(Enam 6/159)*

Dinlerini parçalayan ve grup gurup bölünenlerden olmayın. Her gurup kendindeki (din anlayışı) ile sevinip övünür. *(Rum 30/32)*

Rabbinizden size ne indirilmişse ona uyun; O’nunla aranıza koyduğunuz velilere uymayın…**(***Araf 7/3 )*

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) yapışın…Çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın.Böyle olanlara çok büyük bir azap vardır*.(Ali İmran 3/103,105)*

Yukarıdaki ayetler çok önem taşımaktadır. Yüce Allah; Resul’ü Hz. Muhammed ve ilk dört halifeden sonra, egemenlik ve çıkar sağlamak maksadıyla oluşan mezhep, tarikat ve cemaatlere gönderme yaparak onları uyarmıştır. Dininizi parça parça ederek gruplara ayrılmayın!

İslamiyet'te birlik ve bütünlük temin edileceği yerde, küçük gruplar halinde yüzlerce hizip, fırka ortaya çıkmış her grup kendi dinlerinin doğru olduğu iddiasıyla kardeş kardeşi, İslam İslam'ı öldürmüşlerdir. Suriye, Mısır, Irak gibi birçok İslam ülkesinde mezhep çatışmaları zamanımıza kadar devam etmiş, o devletlerin geri kalmalarının başlıca nedeni olmuştur. Oysa Müslümanlar birbirlerinin kardeşi değil midir? Hucurat 49/10: *«Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştir. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ki, size merhamet edilebilsin. »*

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hasan ONAT, 2012 yılında İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta “Mezhep Çatışmaları” hakkında şöyle konuşmuştur:

*«****Kur'an uyarıyor****, dinde ayrılığa düşmeyin. Müslümanlar yüzlerce* ***mezhep, tarikat*** *ve* ***cemaate*** *bölündü ve bölünmeye devam ediyor. Her grup kendisini kurtuluşa eren fırka (grup) olarak görüyor. İşte* ***egemenlik*** *ve* ***çıkar*** *meseleleri etrafında ortaya çıkan bu bölünme ve parçalanmalar mezhepleri, cemaat ve tarikatları meydana getirmiştir.*

***Mezhepler din gibi algılanıyor****. Müslümanların 14 asrı aşan tarihlerinde yüzlerce mezhep çatışması yaşandı. Suriye'de, Irak'ta, Bahreyn'de, Pakistan'da ve Afganistan'da mezhep çatışmaları fiilen devam ediyor. Yüzlerce insan sırf farklı mezheplerden oldukları için hunharca öldürülüyor, buna sebep mezhepler din gibi algılanıyor. Kur'an'a rağmen Müslümanlar birbirini boğazlıyorsa, bunun adının* ***cehalet*** *olarak konulması gerekir.*

***İslam'ın, Kuran ve Hz. Peygamber'in örnek uygulamaları yerine****, mezhep, tarikat ve cemaat üzerinden öğrenilmesi ciddi bir açmazdır. Dinin geleneğin gölgesinde kalması, ya da geleneğin din haline gelmesi doğal bir sonuç olarak meydana gelir. En kötüsü de din birleştirmek, bütünleştirmek yerine, ayrıştırmaya başlıyor.*

***Enerjilerini birbirleri ile uğraşarak harcıyorlar****. Müslümanlar daha güçlü bir uygarlık yaratmak için enerjilerini birbirleriyle uğraşarak tüketti. Binlerce insan yok yere hayatını kaybetti. Muazzam kültür eserleri mezhep taassubu yüzünden yok oldu. Aynı tehlike bugün için de söz konusu.* ***Mezhep, tarikat, cemaat hiçbir şekilde islam ile özdeşleştirilemez.*** *»*

 Doğru dini bilgi için Allah’ın ipine sarılmalı ve mutlaka Kur'an’ın içeriği öğrenilmelidir. Muhammed 47/24: *«Onlar Kur'an'ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı?... »* Casiye 45/19,20: *«Allah, takvaya sarılanların velisidir.. Kur'an insanların kalp gözlerini açacak ışınlardan oluşur….»* Allah katında en değerli insan olan takva sahipleri, ilahi yasaları çok iyi bilen ve çok iyi uygulayanlardır.

KUR’AN’IN İÇERİĞİ OKULLARDA SEÇMELİ DERS OLARAK ÖĞRETİLMELİDİR.

Kur’an uyarıyor! Ali İmran 3/103-105: *«Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) yapışın. Çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlara çok büyük azap vardır. »* İslamiyette; Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ilk dört halifeden sonra birlik temin edileceği yerde, küçük gruplar halinde yüzlerce mezhep, tarikat ve cemaat ortaya çıkarak dinimiz bölünmüştür. Ancak vahyi öğrenebilmek için Allah’ın ipine sarılmalı, mutlaka Kur’an’a dönülmelidir.

İlk öğretim ve lise çağındaki tüm öğrencilerimize seçmeli ders olarak Kur’an’ı Kerim’in içeriği öğretilmelidir. Ülkemizde gurur duyacağımız çok kıymetli ilahiyatçılar yetişmiştir. Öğrencilerin yaş grubuna göre hazırlanacak Kur’an’ın anlamını içeren kitaplar, öğretenlere de fayda ve kolaylık sağlar. Böylece Rab’bimizin kılavuzluğunda ülkemize faydalı hizmetlerde bulunacak inançlı, çalışkan, bilgili bir nesil yetişecektir.

## BUNLAR KUR’AN’IN ANLAMINI İNCEDEN İNCEYE DÜŞÜNMÜYORLAR MI? (Muhammed 47/24)

Yüce Yaratan vahy ile insanları aydınlatmış, doğru dini edinmenin fevkalade önemini Kur’an’ın ilk suresi ve ilk ayetinin ilk kelimesi olan OKU emriyle vermiştir. Şu halde okumak ve öğrenmek Müslümanların birinci vazifesidir. Bu dünyada nasıl yaşamalıyız, görevlerimiz nelerdir? Öldükten sonra tekrar yaşam var mı? Gibi çok mühim soruların cevaplarını öğrenecek, evreni ve insanları yaratan Yüce Allah’ı kendi sözleriyle tanıyacağız.

Oku yaratan Rab’bin adına. O insanı sevgi ve ilgiden yarattı. Oku! Zira Rab’bin sonsuz kerem sahibidir. O insana (bilgiyi) kalemle (kaydetmeyi) öğretti. (Alak 96/1-5)

Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!(Müzemmil 73/4)

Kur’an insanları kalp gözlerini açacak ışınlardan oluşur… (Casiye 45/20)

Müslüman ülkelerin büyük bölümünün geri kalmalarının başlıca nedeni; **Kur’an’ı Kerim’in OKU emrini yerine getirmediklerinden** bilgi sahibi olamamışlar, kendilerini de geliştirememişlerdir.

İlahi yasaları Arapçadan okumanın veya dinlemenin verdiği haz mutlaka büyüktür. Ancak Kur’an’ı kendi dilinden okuyarak içeriğini öğrenmek ise bu mutluluğun çok daha ilerisindedir.

## YÜCE ALLAH İNSANLARDAN NELER İSTİYOR?

Rab’bimiz kullarından öncelikle iman ederek takva sahibi olunmasını, çok çalışarak değer üretmelerini ve insanları sevmelerini istemektedir.

**1)** Takva sahibi ol!Hucurat 49/13: *«Muhakkak ki Allah’ın yanında en değerli olanınız, takvada en ileri olanınızdır. »* Takva; korunma, sakınma, korkma anlamına gelir. Rab’bimizin emirlerine sımsıkı sarılmak, yasaklarından da korunmaktır. Takva sıfatlarını kazanabilmek için Kur’an’da yaklaşık on temel ibadet emrinin bulunduğu gözlemlenmiştir.: 1) İnfak, 2) Namaz, 3) Zekat, 4) Af Edici ve Dileyici Olma, 5) Sabır, 6) Oruç, 7) Muhsin Olma, 8) Ahde Vefa, 9) Adalet ve Dürüstlük, 10) İlim.İbadet ile ilgili diğer bir ayette de şöyle buyrulmaktadır. Zariyat 51/56: *«… Ben cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım…»*

2) Çok çalışarak değer üret!Necm 53/39-41: *«***Şu bir gerçek ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir.** *»*

İman edip salih amel (insana hizmete ve barışa yönelik fiiller) işleyenler, yaratıkların en hayırlılarındandır. **(**Beyyine 98/7)

İş yapıp değer üretin… (Tevbe 9/105)

İlim ve teknoloji öncülüğünde çok çalışarak değerli işler üretin.

Yüce Allah sevgili Peygamberine de çalışma ile ilgili şöyle buyurmuştur. İnşirah 94/7: *« (Resulüm) işlerinden boşaldığın zaman, yeni bir işe başlayıp yorul. »*

3) İnsanları sev!Ali İmran 3/119: *«Ey iman edenler! Siz öyle kimselersiniz ki, inanmayanlar sizi sevmedikleri halde onları seversiniz.»* İman sahipleri, ister dost olsun isterse düşman olsun bütün insanları severler. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bütün varlıklar Yüce Yaratan’dan dolayı sevilmelidir. Bu gerçeği büyük tasavvuf şairi Yunus Emre’de şöyle ifade etmiştir: *«Yaratandan dolayı yaratılanları severim. »*

## **YAPTIKLARINIZDAN MUTLAKA SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ** (Nahl 16/93)

Büyük bir lütuf ile bizleri Yaratan’ın misafiri olduğumuz bu Dünya hayatında yaşamımız boyunca yaptıklarımızdan imtihan edilmekteyiz. Zilzal 99/7-8: *«Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir. Her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa o da onu görecektir. »*

Azmış olan ve iğreti hayatı seçmiş olan için cehennem barınağın ta kendisidir.(Naziat 79/37-38)

Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var… Cennetin dostlarıdır onlar.(Yunus 10/26)

## KUR’AN’IN İÇERİĞİNİN ÖĞRETİLMESİYLE MÜKEMMEL BİR NESİL YETİŞECEKTİR

Dünyaya gelmelerinde sadece ana-babalarının sebep olduğunu zanneden genç öğrenciler, Kur’an’ı Kerim ile kendilerini yaratan kudretin Allah olduğunu öğrenirler. Lokman 31/14: *«…Önce Bana (Allah’a) sonra da ana-babana şükret. Dönüş ancak Bana’dır. »* Rab’bi tarafından var edildiğini öğrenen kul, yaratanına minnet ve şükran duygularıyla bağlanır. Hucurat 49/7: *«…Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir…»* Minnet hisleri zamanla daha da artan öğrenci, neticede kalbindeki iman ışığını ateşler. Yüce Allah’ın da bu sevgi cereyanına cevap vermesi ile iman nimetitasdik edilmiş olur.

…Kim Allah’a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar. (Tegabün 64/11)

…Şu bir gerçek ki, Allah iman edenleri doğru yola mutlaka ulaştıracaktır.(Hac 22/54)

Yunus 10/100: *«Allah’ın izni olmadıkça hiçbir nefsin iman etmesi mümkün değildir…»* Kul Rab’binin imanını onaylamasıyla, başarılı ve mutlu bir hayata başlar. Rab’binin kılavuzluğu ile çalışkan, bilgili, dürüst, sevgiyle doluyetişen genç öğrenci, ahiret yaşamında da Allah’ın lütfu ile cennetihak etmiş olur. Eğitim sonrası hayatında çok çalışarak değer üreten, salih amel sergileyen, hayır işleri yapan,ülkesinefaydalı hizmetlerdebulunansaygın vatandaşlar arasına girer. **Ancak Kur’an’ın yasalarını öğrenmeyen ve uygulamayanlar şeytanın can yoldaşı olmaktan kurtulamaz ve doğru yolu da bulamazlar** (Zuhruf 36-37). İşte bu çok önemli nedenlerle Kur’an’ın içeriği tüm ilk öğretim ve liselerde seçmeli ders olarak öğretilmelidir.

# KUR'AN'IN ANASI OLAN MUHKEM AYETLER AÇIK BİR DİL İLE İNDİRİLMİŞTİR

Kitab'ı sana Allah indirdi. O'nun bazı ayetleri MUHKEMdir ki, onlar Kitab'ın anasıdır, Diğerleri de MÜTEŞABİH (birbirine benzeyen, bundan dolayı çeşitli anlamlara gelebilen) dir. Kalplerinde eğrilik ve bozukluk olanlar, karışıklık çıkartmak, kendilerine göre yorumlamak için Kitab'ın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler. Oysa onun anlamını Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş kişiler « Ona inandık, hepsi Rabbi'mizin katındandır derler...»(Ali İmran3/7)

Muhkem ; manası açık kuşkuya ve tartışmaya yer bırakmayan ayatlerdir. Müteşabih ise, manası insanların tamamına veya bir çoğuna kapalı olanlardır.

Muhkem ayetler Kur'an'ın anası, esasıdır. Ancak hangi ayetler olduğu hakkında açıklayıcı bilgi verilmemiştir. İslam alimlerine göre bunlar; Kitab'ın temeli olan iman ve amel konuları, emir ve yasaklar ile geçmiş ümmetlerin hayatları olarak sıralanabilir. Kur'an'ı Kerim'de yer alan ve manası tam olarak anlaşılamayan bazı muhkem ayetler olmakla beraber, ilerdeki bölümlerde bunlar mutlaka açıklığa kavuşturulmuştur.Hud 11/1*: «…(Bu Kur’an) Ayetleri muhkem (sağlam) kılınmış, sonra da Allah tarafından birer, birer ayrıntılarıyla açıklanmış bir kitaptır…»*  Bu bakımdan Kutsal Kitap dikkatle okunarak tetkik edilmelidir.

 Müteşabih ayetler hakkında görüşler de şöyledir: 1) Kıyamet vakti, 2) Elif lâm mîm gibi harfler, 3) Manası birbirine benzer ayetler, 4) Birkaç manaya gelebilen ayetler, 5) Bazı garip kelimeler, 6) Karmaşık hukuksal hükümler gibi ayetlerdir.

Kur'an'ı Kerim kıyamete kadar insanlara yol gösterecek kutsal bir kitaptır. Zaman içinde ilmin gelişmesi ile bir çok bilinmeyenler açıklığa kavuşmuş ve kavuşacaktır. Örneğin çağımızda gelişen astronomi ilmi, takriben 40 yıl önce Güneş'in de bir yörünge etrafında hareket ettiğini bulmuştur. Yasin 36/38: *«Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu güçlü herşeyi bilen Allah'ın takdiridir.»* Evvelce müteşabih olan bu ayet bu gün muhkem olmuştur. Sonradan muhkem olan bir çok ayet örnek olarak verilebilir.

 Müteşabihler muhkemlerin ışığında ve ilmin gelişmesi ile birçok buluşlara ulaşabilecek konumundadır. Kur'an'ın ön gördüğü yol, mutlaka muhkem ayetleresas alınarak kainat ilimleri ile birlikte zamanla yeni yorumların yapılmasıdır.

**KUR’AN BÜTÜN İNSANLARA VERİLMİŞTİR**

Kur'an'ı Kerim; yalnız Arabistan'da yaşayanların değil, dünyadaki tüm insanların kurtuluşu ve mutluluğu için gönderilmiştir. Sebe 34/28 : *«... (Resulüm) Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik…»* Kur'an Arapça olarak inmiş, Kitab'ın anasını, esasını oluşturan muhkem ayetler ise açık bir dil ile indirilmiştir. Arapçayı öğrenmek suretiyle Kur'an'ı Kerim'in anlaşılmasının uzun bir zamanı alması ve zorluğu ortadadır. Muhtelif ülkelerde yaşayan insanlar, kendi lisanlarına çevrilmiş muhkem ayetleri ve Allah'ın Elçisi Hz. Peygamber'in gerçek Sünnet'ini okuyarak İslam'ı yaşayabilmelidir. Bakara 2/185 : *«...Allah sizin için kolaylık ister, O sizin için zorluk istemez… »* İnsanların kurtuluşu, kendilerini bir hiç iken var eden Yüce Allah'ın yasalarını öğrenmesi ve uygulaması ile sağlanabilir. Nisa 4/175: *«Allah kendisine inanıp sarılanları rahmetine, bol bağışına kavuşturacak, onları doğru yola kılavuzlayacaktır*. *»*

# KUR'AN'DA CİHAD - KUR'AN'DA SAVAŞ

 KUR'AN'DA CİHAD. Cihad sözcüğü "cehd" kökünden türemiş, "gayret etme" "bütün gücünü kullanma" demektir. Kur'an'da cihad ise, Allah yolunda mal ve can dahil bütün gücünle gayret sarfetmektir. Bu kelime "savaş", "öldürme" anlamına gelmez. Arapça da "savaş" manasında (kıtal, harb) sözcükleri kullanılmaktadır. Hz. Peygamber Mekke şehrindeki münafık (iki yüzlü) ve kafirlerle (inanmayanlarla) savaşmamış, onların öldürülmesini emretmemiştir. İslamiyet'in öğretilmesi ve yayılması için bütün gücüyle olağanüstü çalışarak, çabalayarak, didinerek gayret göstermiştir.*«…Dinde baskı ve zorlama yoktur…»* Bakara 2/256

Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, iki yüzlülerle CİHAD et. Onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. (Tevbe 9/73)

Kafirlere boyun eğme ve Kur'an ile onlara zorlu bir CİHAD aç.(Furkan 25/52)

İman edip de hicret eden, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda CİHAD edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptir… (Tevbe 9/20)

Bugün cihad sözcüğü, din sömürüsünün temel aldatma aracı olarak kullanılmaktadır. Emevi zorbalığının başlattığı zulüm, dini kullanarak Müslümanları bölen Saltanat Dinciliği tarafından devam ettiriliyor. "Kur'an emridir" uydurmasıyla kendi politik çıkarları doğrultusunda İslamiyet'e leke sürülmekte, bir çok masum insan da maalesef yok edilmektedir.

 KUR'AN'DA SAVAŞ. İslamiyet'te, savaş açanlara karşı savunma savaşına izin verilmiştir. Haksız yere savaş açmak ve insanları öldürmek ancak zalimlerin işidir. İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke şehrindeki kafirler (inanmayanlar) ve müşrikler (Allah'a ortak koşanlar) azınlık olan Müslümanlara zulmediyor, özellikle köle ve cariyelere vahşice işkence yapıyorlardı. Malını, mülkünü bırakarak Habeşistan'a ve Medine şehrine göç edenler canlarını zor kurtarmışlardı. Bu zulüm 13 yıl sürmüştü. Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed kendisine yapılan başarısız suikast teşebbüsünden sonra Medine'ye sığındı. Savaş izni veren ilk ayet bu göçten bir müddet sonra Yüce Yaratan'dan geldi:

Allah inananları savunur. Allah, hiçbir hain ve nankörü sevmez. Kendileriyle savaşanlara, karşı koyma izni verildi. Çünkü onlara zulmedilmiştir ve şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar, sırf "Rab'bimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar… Allah, kendisine yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah güçlüdür, üstündür. (Hac 22/38-40)

Mekke müşrik ve kafirleri 624 yılında Medine'ye hicret edenleri yok etmek için güçlü bir ordu gönderdi. Bir avuç Müslüman, tam silahlı düşmanla Bedir mevkiinde karşılaştı. Allah'ın lütfuyla kafirler tam bir yenilgiye uğratılmış, geride komutanları dahil birçok ölü ve esir bırakmışlardı. Enfal 8/17: *«…Siz öldürmediniz, Allah öldürdü onları. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. İnananları kendisinden güzel bir imtihanla denemek için yaptı bunu. Allah; işitendir, bilendir…»*

… Eğer sizi öldürmek için çarpışmaya girerlerse, siz de onları öldürün…(Bakara 2/191)

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara 2/190)

Kur'an'ı Kerim haksızca öldüren insanlar için evrensel yasasını söyle vermiştir:

…Kim bir cana kıymışsa, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürdüyse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onun (hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur… (Madie 5/32)

KUR’AN DA SEVGİ

Evrenin yaratılma nedeni olan sevgi, Kur’an’ın temel kavramlarındandır. Sevgi, Yüce Yaratıcı’nın rahmet denizinden varlıklara yansıttığı eşsiz bir duygudur. Güzelliğin ve sevginin kaynağı Cenab’ı Allah, kainatı sevgi üzerine yaratmış, insanlara da sevgi duygusunu en büyük güç ve kudret olarak vermiştir. Yavrusunu, korumak için çok daha güçlü düşmanlarına saldırarak kendini feda eden anaların ve çevresini parçalayan en vahşi hayvanların bile yavrularına olağanüstü yakınlıkları hep sevgi sırrının yansımalarıdır.

Kur’an, Cenab’ı Allah ile insan arasındaki ilişkilerin temelini hep sevginin oluşturduğunu belirtmektedir. Maide 5/54 : *«…Allah, sevdiği ve Kendisini seven…»* ayeti ile de Allah ile kul arasındaki sevgi ilişkisi vurgulanmaktadır. Cenab’ı Hakk’a yakınlaşmanın esasında korku ve menfaatin dışında ancak gerçek bir sevgi vardır. Bakara 2/165 : *«İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah’ın dışında bazılarını Allah’a eş tutarlar, onları Allah’ı sevmiş gibi severler. İman sahiplerinin ise Allah’a sevgisi her şeyden daha fazla, her şeyden daha kuvvetlidir.»* Kulun kemal mertebesindeki Allah sevgisi her sevginin üstünde Allah aşkıdır. Güzelliğin ve Sevginin Kaynağı Yüce Yaratıcı, sevginin odak noktası olmalı, diğer varlıklar ancak ikinci derecede sevilmelidir.

İman ve ibadet, Yaratan ile yaratılanın sevgi alışverişinden başka bir şey değildir. Kulun iman etmesi, gönlündeki sevgi ateşinin yanması ile başlar. Hucurat 49/7 : *«Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir…»* Sevginin Kaynağı Cenab’ı Allah; çok sevdiği kullarının dualarına, yakarışlarına onların dileklerini yerine getirerek cevap verir. Bakara 2/152 : *«Siz Beni anın ki Ben de sizi anayım.»*

 Kur’an’da sevgi; genel anlamda rahmet kelimesi ile belirtilmiştir. Rahmet, Allah’ın tavrı ve temel özelliğidir. Enam 6/54 : *« …Rab’biniz rahmeti Kendisine bir tavır olarak yazdı… »* ve Araf 7/156 : *«…Rahmetime gelince, O her şeyi topyekün sarıp kuşatmıştır. »* Cenab’ı Allah’ın rahmet kökünden türeyen rahman ve rahim sıfatları, bağış ve lütuf ile birlikte aşk, sevgi ve şefkat gibi anlamlarını da içerir. Yüce Yaratıcı’nın sonsuz sevgisi; insan, hayvan, melek-şeytan, dost-düşman diye hiçbir ayrım yapmadan bütün varlıkları kuşatmış, her yaratılanı da koruması altına almıştır. Zaten yaratılış ve devam eden oluşun var edilme sebebi de sevgi değil midir?

 Yüce Yaratıcı; kimleri merhamete layık bularak sever, hangi sıfatlara sahip olanları da sevmez? Kur’an geniş olarak Allah’ın insanlarda olmasını istediği veya olmasını istemediği özelikleri vermiştir.

####  Allah’ın Sevdikleri :

Ali İmran 3/76 : …Allah, takva sahiplerini sever.

Ali İmran 3/76 : …Allah, muhsinleri sever.

Meryem 19/96 : …İman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.

Bakara 2/222 : …Allah çok tövbe edenleri sever.

Ali İmran 3/146 : …Şüphesiz Allah, sabredenleri sever.

Ali İmran 3/159 : …Allah, tevekkül edenleri sever.

Hucurat 49/9 : …Şüphesiz ki Allah adil olanları sever.

Bakara 2/222 : …Allah, temizlikte, titizlik gösterenler sever.

**Allah’ın Sevmedikleri :**

Ali İmran 3/57 : **…Allah, zalimleri sevmez.**

Ali İmran 3/32 : **…Allah, kafirleri sevmez.**

Maide 5/64 : **…Allah, bozguncuları sevmez.**

Nahl 16/23 : **…Şüphesiz Allah, kibirlileri sevmez.**

Nisa 4/36 : **…Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez.**

Enfal 8/58 : **…Allah, hainlik edenleri sevmez.**

Enam 6/141 : **…Allah, israf edenleri sevmez.**

İNSANDA SEVGİ

Sevgi, insanın bir şeye ve kimseye karşı beslediği eşsiz bir duygudur. Her zorluğa katlanılarak ulaşılan sevgi, sonsuz mutlulukların yaşanma nedeni olur. Sevgi hissi olmadan hiçbir fedakarlık yapılamaz, bir eser meydana getirmek için hiçbir gayret sarf edilmez. Sevgi ile yüklü olan insan, cazip kılınan geçici dünya nimetlerine boş ve aldatıcı bir sevgi duyabilir. İlâhî Güzel’den belirdiği için güzeldir, bundan dolayı sevilebilir. Yunus Emre’nin söylediği gibi : *« Yaratandan ötürü, yaratılanları severim.»* Bunun için onlara karşı duyulan sevgi basamağında kalanların Dünyadaki sınavı kaybedecekleri kaçınılmaz olacaktır.

Yüce Allah’ın kulundan istediği ve ilâhî bir güç olarak verdiği sevginin, vahyin doğrultusunda oluşmasıdır. Bunun için insanlar İlâhî Kitap’larla uyarılmışlardır. Kullar, Kur’an’ın kılavuzluğu olmadan neyin sevgiye layık olduğunu bilemezler. Bakara 2/216 : *«Bir şeyi sevebilirsiniz, o şey sizin için kötüdür; bir şeyden tiksinirsiniz o şey sizin için hayırlıdır. Allah bilir siz bilmezsiniz.»* İnsandaki sevgi duygusu, Allah’a giden yolda basamak basamak çıkılarak yaşanmalı, yalnız insanlara değil bütün varlıklara gösterilmelidir. İman edenlerden başlayarak insanlar, hayvanlar, bitkiler, bilip bilmediğimiz bütün varlıklar sevilmelidir. Sevginin üst noktasını ana-baba sevgisi oluşturur. Peygamber Efendimize gönlümüzde hissettiğimiz sevgi, kulun kemale erişinin göstergesidir. Gerçek sevgiiseYüce Allah’a duyulandır.

Kur’an’ın ışığında insanda sevgi; Allah’ın sevmediği, lanet ettiği, gazabına sebep olduğu duygular Negatif Sevgi’yi; Allah’ın sevdiği, razı ve hoşnut olduğu duygular da Pozitif Sevgi’yi oluşturur. En üst basamağı Son Peygamber Sevgisi ve zirvesi de Allah Sevgisi’dir.

## NEGATİF SEVGİ

Negatif Sevgi; Kur’an’ın onay verdiklerinin dışında, başka sevgilerin insanın gönlünde taht kurmasıdır. Boş ve zararlı arzular sevgili olur ki; “insanlar veya cansız putları tanrılaştırma” “aşırı mal ve servet sevgisi”, “mevki ve şöhrete çok düşkünlük”, “nefsin olumsuz sevgisi” gibi ters duygulardır. Bunlar; insanların olgunlaşmasını önleyen zararlı oluşumlardır ki onların dünyalarını karartır, alçaltıcı bir azab ile cezalandırılmaları da hak olur.

Canlı ve cansız putları sevme. Bakara 2/165 : *«İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah’ın dışında bazılarını Allah’a eş tutarlar da onları Allah’ı sevmiş gibi severler..»* Bazı insanlar; Yüce Allah’a yönelerek İlâhi Yasa’ları uygulayacakları yerde, onlara hiçbir faydası dokunmayan canlı ve cansız putları Allah’a eş koşarak onları sevgili kılarlar. Nebileri veya velileri veya melekleri veya cinleri veya ölmüş insanların ruhlarını veya türbeleri veya şirk (Allah’a ortak koşan) ehlinin heykel putlarına tanrılık payesi vererek severler, onlar namına kurban keserler ve dini merasim yaparlar. Bunlar günahların en büyüğü şirk ve küfür (Allah’ı inkâr etme) den başka bir şey değildir. Gönülleri kararır, nefislerinin ve şeytanın esiri olurlar ki, neticede dünyadaki sınavını kaybederler.

Aşırı mal ve servet hırsı. Fecr 89/20 : *«Malı, yığmacasına aşırı bir şekilde seviyorsunuz.»* Mal ve servet normal olarak sevilmeli ve onlara dünya hayatında ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlar mal ve serveti aşırı bir şekilde seviyorsa ve onları depolayarak bekçiliğini yapıyorlarsa, nefislerine yenik düşmüş demektir. Adeta onları tanrı edinmişler. Oysa kendi ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarından fazlasını, hayır işlerinde kullanıp infak ve zekât vererek, onları Allah yolunda sarf etmeleri bir kulluk borcudur. Ahirete göç ettiklerinde, acaba depoladıkları malları onları kurtarabilir mi?

Nefsin olumsuz sevgisi. Yusuf 12/30 : *«Şehirde bazı kadınlar şöyle konuştular : “Aziz’in karısı genç uşağının (Hz. Yusuf’un) nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Sevgi, kalbinin zarına işlemiş. Öyle anlıyoruz ki, kadın tam bir çılgınlığa düşmüş.”»* Nefsin olumsuz sevgisi, insanı tamamen sarıp kuşatabilir ve her türlü çılgınlığı yaptırarak onu felakete sürükleyebilir. Bundan kurtulmanın mutlak yolu, iman ederek Yüce Yaratıcı’ya sığınmaktır.

Dünya nimetlerini aşırı sevme. İnsan 76/27 : *«Onlar, peşini (Dünya’yı) severler, önlerinde zorlu bir günü (Kıyamet’i) ihmal ederler.»* Nefislerinin bitmeyen isteklerine de boyun eğerler. Casiye 45/23 : *«İğreti arzusunu tanrı edineni gördün mü?...»* Geçici dünya nimetlerini sevme, yaşam ve neslin devamı için insanlara çekici kılınmıştır. Yaratılış yasalarına göre de uygundur. Ancak şehvet, oğullar, altın-gümüş veya para, otomobil, şan ve şöhret, yiyip-içme ve eğlenceye aşırı hırs ve sevgi göstermek suretiyle onları tanrılaştırmak; Yüce Allah’a ortak koşmak demektir. Oysa şirk, hiç affedilmeyen bir günahtır. Ali İmran3/14 : *« Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma ve güzel atlara, davarlara ve ekinlere tutkunluk sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici iğreti hayatın nimetleridir. Varılacak yerin bütün güzelliği Allah’ın yanındadır.»*

## POZİTİF SEVGİ

 Allah’ın sevdiği, razı ve hoşnut olduğu duygular Pozitif Sevgi’yi oluşturur. İman sevgisi, insan sevgisi, eş sevgisi, bilhassa ana-baba sevgisi olgunlaşmada gereklidir ve basamak basamak yaşanmalıdır. Son Peygamber Sevgisi de kemale erişin en büyük işaretidir. Ali İmran 3/31 : *«Ey Muhammed, de ki; Eğer Allah’ı seviyorsanız bana (Hz. Muhammed’e) uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.»*

 Hazırlık devresi sevgilerini yaşayan kul, takva yaşamı neticesinde ve bütün eylemlerini sevgi üzerine yapmışsa kemale erer. Cenab’ı Allah’ın dilemesiyle de İlâhî Aşk’a ulaşır. Bu eriş, insanın Dünya da ulaşabileceği makamların en yücesidir.

 Sevdiğiniz şeylerden verin. Ali İmran 3/92 : *«Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe zafer ve mutluluğa asla ulaşamazsınız.»* Yüce Allah’ın rıza ve lütfuna ulaşmanın şartlarından en önemlisi; insanın sahip olduğu ve en çok sevdiği mal, para, mevki, ilim gibi maddî ve manevî değerleri ihtiyaç sahiplerine seve seve verebilmesidir. Bu da nefsinin fedakârlığını icap ettirir ki insan böylelikle arınıp yücelebilir.

 İman sevgisi. Hucurat 49/7 : *«…Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir.»* Sevgi, akıl çizgisinin üstünde Yüce Allah’ın insanlara verdiği eşsiz bir duygudur. İman ise Yaratıcı Kudret’in varlığını hissedip tasdik ederek O’na inanmaktır. Allah kullarına imanı sevdirmiş, onlar da içtenlikle iman etmişlerdir. İman etmek için akıl yoluyla bilmek yeterli değildir, kulun mutlaka gönül ile imanı sevmesi gerekir. Şu halde din, bütünüyle bir sevgi olayıdır. Bu sevginin en üst noktasını, kemale ermiş kulun Yüce Yaratıcı’ya duyduğu aşk teşkil eder.

 İnsan sevgisi. Ali İmran 3/119 : *«Ey iman edenler! Siz öyle kimselersiniz ki inanmayanlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz.»* İman sahiplerinin en büyük özelliği, gönül pencereleri açık ve sevgi ile dolu oluşlarıdır. Kalpleri yumuşak, hep iyilik ve güzellik sergilerler. Onlar, ister inanan olsun, ister inanmayan olsun, ister dost, isterse düşman olsun, bütün insanları severler. İnanmayanların sevmemesine rağmen onlar, Yüce Allah’ın görüntüleri olan insanlara ve bütün yaratılanlara sevgi ile doludur. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bilip bilmediğimiz bütün varlıklar Yüce Allah’tan dolayı sevilmelidir. Bu gerçeği büyük tasavvuf şairi Yunus Emre söyle ifade etmiştir : *«Yaratandan ötürü yaratılanları severim.»* Mü’minin kalbi kin tutmaz, kendilerine yapılan bir kötülük dahi olsa affedici ve hoşgörülü olurlar. İnsanların birbirini sevmesi, olgunlaşma ve kemale eriş bakımından mutlaka gereklidir. Bu sevgi İlâhî Aşk’a ulaşmada basamak teşkil eder.

 Eş sevgisi. Rum 30/21 : *«…Size kendi cinsinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza sevgi ve merhamet vermiştir…»* Yüce Allah her şeyi çift yaratmış, insanları da kendi cinsinden çiftler halinde var etmiştir. Muhabbetli olmaları için mucizevî bir bağ olan sevgi ile birbirlerine bağlamıştır. İman etmiş kullar; kendilerini mutlu kılacak eşlere kavuşabilmek için, Allah’a yakarışta bulunmalıdır. Furkan 25/74 : *«…“Rab’bimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler bağışla”»*

 Eşler arasındaki cinsel aşk hayat ve oluşun devamı için mutlaka gerekli, kemale erdirici ve İlâhî Aşk’a geçiş dönemi için de bir ara yol teşkil eder. Eşler birleşmek suretiyle hayata bağlanır ve fedakârlık etmesini öğrenerek de olgunlaşırlar. Cinsel aşkın İlâhî Aşk’a hazırlayıcı özelliği önemlidir. Bundan dolayı Yüce Allah, bir dejenere ve sapıklık olan zina fiilini haram kılmıştır. İsra 17/32 : *«Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir soysuzlaşma, bir sapıklıktır. Ne kötü yoldur o.»* Zührevi hastalıklar, bilhassa AIDS’in getirdiği felaketler, zinanın insanlara verdiği ilâhî bir cezadır.

 Evlilik ve cinsel aşk, kemale erdirici olarak neslin devamı ve olgunlaşması için şarttır. Buna uymayanların hayatta gerekli tecrübeleri eksik kalmaktadır. Peygamberlerin hepsi de evlenmişler, İlâhî Aşk’a hazırlayıcı dönem olan evlilik tecrübelerini yaşayarak kazanmışlardır.

 Ana-baba ve çocuk sevgisi. İsra 17/23-24 : *«Rab’bin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza çok iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “of” bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İkisine de acıyarak, alçak gönüllü olmanın kanatlarını onlar için indir ve şöyle dua et, “Rab’bim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara öyle sevgi ve şefkat göster.”»*

 Yüce Allah, Kendisine ibadetin hemen arkasından ana-babaya saygı ve sevgiyi emretmektedir. Bizler de büyük hakları bulunan ebeveyne hürmet ve hizmet; karşılık hesabına dayanmadan kayıtsız, şartsız derin bir sevgiyle olmalıdır. Ana-babayı sevme, İlâhî Aşk’a ulaşmanın üst basamaklarıdır. Onlara gösterilen merhamet aslında Allah’a duyulan sevgiden başka bir şey değildir. Ayette, ana-babanın ihtiyarlığı ile bizim çocuklukta ki durumumuz arasında bir benzerlik vurgulanmıştır. Küçük yavrumuza sevgi ve hizmetimiz nasıl içten ve karşılıksız ise, yaşlanmış olan ana-babaya da aynı olmalıdır.

 Anne; çocuklarına olan sevgi ve fedakârlığında, çok yüce bir makama sahiptir. Evladını büyük sıkıntılara katlanarak karnında taşımış, doğumdan sonra karşılık beklemeden hep verici olmuş, içtenlikle sevmenin mutlak temsilciliğini üstlenmiştir.

 İman etmiş kullar; saygılı, çalışkan, dürüst, insanlığa faydalı olabilecek çocuklara kavuşabilmek için Yüce Allah’a yakarmalı ve rahmetine sığınmalıdır. Furkan 25/74 : *«Allah’ın iyi kulları: “Rab’bimiz, bize gözümüzü aydınlatacak… Çocuklar bağışla”…diye yakarırlar.»*

## SON PEYGAMBER SEVGİSİ

 Yüce Allah, elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

 Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız onu çok üzer, çok düşkündür size. Mü’minlere ise RAUF; şefkati bol, RAHÎM; çok merhametlidir. (Tevbe 9/128)

 Peygamber, mü’minlere (iman edenlere) kendi canlarından daha yakın ve sevgilidir. (Ahâb 33/6)

 Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiş evrensel bir peygamberdir. Bu özelliği ile insanların acılarını, sıkıntılarını içinde hissederek duyar, üzülmelerine katlanamaz. Çünkü onlara çok düşkün ve sevgi ile doludur. Yanlışlıkları varsa düzeltmelerini, doğru yola Allah’ın gösterdiği yola girmelerini ister. Mü’minlere karşı ise daha şefkatli (Rauf) ve çok merhametli (Rahîm)’dir. Yüce Allah; güzel isimlerinden Rauf ve Rahîm sıfatlarını, resullerden yalnız; Peygamber Efendimiz için kullanmıştır. Bize çok düşkün ve şefkatle dolu olan insanlığın en yüce varlığı Hz. Peygamberimizi, biz de herkesten ve hatta canımızdan çok sevmeliyiz. Allah’ın Resulüne duyulacak sevgi, kemale ermenin bir ölçüsü ve İlâhî Aşk’a da varıştır.

 Peygamberler soylar ve kullar arasından itina ile seçilmiş, örnek özelliklere donatılmış, insanların ulaşabileceği en mükemmel varlıklardır.

 Şu bir gerçek ki; Allah Adem’i, Nûh’u, İbrahim Ailesi’ni ve İmrân Ailesi’ni bir kısmı bir kısmından gelme soylar olarak, alemler üzerine seçip yüceltmiştir… (Ali İmran 3/33-34)

 Rab’bimiz; peygamberlikle görevlendirdiği kullarını, bir yaratılış yasası olarak daha önceden programlamış hazırlayıp süzerek seçmiş, onları üstün özelliklerle donatmıştır. Önce Hz. Adem’i topraktan yaratarak Hz. Havva ile birlikte Yeryüzüne indirmiş ve nesilleri çoğaltmış, sonra Hz. Nuh’u peygamber olarak görevlendirmiş, daha sonra da Hz. İbrahim Ailesi’nden birçok peygamberler gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’de süzülerek, yüceltilerek gelen peygamberlerin sonuncusu ve özüdür. Bu sebeple Yüce Allah kendisini, ilâhî kitapların en mükemmeli ve bozulmayacak olan Kur’an’ı Kerim’i insanlara ulaştırmakla görevlendirmiştir.

Peygamberler, özel olarak donatılmış, yüceltilmiş Allah’ın sevgili kullarıdır; ancak hiçbir zaman ilâh değillerdir. Bu bakımdan bir insan olarak onlar da hata yapabilirler. Yüce Allah, onların yapabileceği yanlışlıkları vahy ile düzeltmiştir. Kasas 28/56 : *«Resulüm, sen istediğin kişiyi doğru yola iletemezsin. Ama Allah dilediğine kılavuzluk eder. Hidayete erecekleri O daha iyi bilir.»* Peygamberlerin görevi sadece tebliğdir. Cin 72/23 : *«Benimkisi (Hz. Muhammed’inki) yalnız Allah’tan olanı, O’nun gönderdiklerini tebliğdir, o kadar. »*

Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O’na teslimiyetle salât ve selam getirin. (Ahzâb 33/56)

Salât; namaz, dua anlamına gelmekle beraber, Hz. Peygamberimize memnuniyet ve bağlılık için yapılan duadır. Resulünün şanını ve şerefini yüceltmek için melekleriyle ona bizzat salâvat getiren Yüce Allah, mü’minlerden de Peygamberine salât ve selâm getirmelerini emretmiştir. Allah’ın Resulüne en kısa dua şöyle yapılır : *«Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ Muhammed : (Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve onun Ehlbeyt’ine salât ve selâm et.)»* Her kılınan namaz, bu duayı da içermektedir.

Gerçekten (Resulüm) sen, yüce bir ahlâk üzeresin. (Kalem 68/4)

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı çile, sıkıntı ve fedakârlıklarla geçmiş, müşriklerden (Allah’a ortak koşanlar) gördüğü her türlü eziyeti, sonsuz sabrı ile karşılamıştır. Ayrıca bütün malını ve mülkünü de mü’minlerden ihtiyacı olanlara dağıtmış, bu dünyadan ayrıldıktan sonra da hiçbir maddi miras bırakmadığından, yakınları büyük ekonomik sıkıntı yaşamışlardır.

Allah’ın Resulü’ne karşı bazı inkârcı kişiler : “Kadınlara düşkündür, çok kadınla evlenmiştir.” gibi sözler sarf etmişlerdir. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken, dul ve iki çocuk sahibi Hz. Hatice ile evlendi. İlk iman eden ve bütün malını İslâmiyet’in yayılmasına ayıran bu yüce kadınla 25 yıl mutlu bir hayat yaşamış, 6 çocukları da olmuştu. Hz. Muhammed çok sevdiği eşini kaybettikten sonra, Allah’ın vahyi doğrultusunda dini yayma nedeniyle evlilikler yapmıştır. Hayatı boyunca fazileti, ahlâkı ve fedakârlığı ile insanlara örnek olmuş, *«Resulüm, sen gerçekten yüce bir ahlak üzeresin.»* ayeti ile de Yüce Allah’ın lütfuna ve iltifatına erişmiştir.

(Resulüm) Biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya 21/107)

Yüce Allah’ın en belirgin özelliği, evreni çepeçevre kuşatan rahmetidir. (Araf 7/156) Son ve en mükemmel İlâhi Kitab’ın temsilcisi de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O belli bir topluluğa değil, bütün insanlığın mutluluğu için gelmiş Allah’ın Elçisi’dir. Sebe 34/28 : *«Biz seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik…»*

Resulüm de ki, “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana (Hz. Muhammed’e) uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın… (Ali İmran 3/31)

Hz. Peygamberimize aynen uymak; gerçek ahlakını, ibadetlerini, sözlerini insanlarla olan ilişkilerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, İlâhî Sevgi’ye ulaşmak demektir. Bu da canlı Kur’an olan Allah’ın Elçisi’ni aynen taklit etmekle mümkündür. Ahza 33/21: *«And olsun, Allah Resulünde sizin için, Allah’ı ve Ahiret Günü’nü arzu edenlerle, Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.»* Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymak, nefsi arındırır, ilâhî sıfatlar kazandırır ve kemale erdirir. Rab’bimizin dilemesi ile de Allah Aşkı’na ulaşılır.

## ****ALLAH SEVGİSİ****

Bu önemli konu ile ilgili Kur’an’ı Kerim’den bazı ayetler:

…İman sahipleri, Allah’a sevgide çok şiddetlidirler… (Bakara 2/165)

…Allah, sevdiği ve kendisini seven… (Maide 5/54)

…Rab’bimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr 59/10)

Sizin gönül dostunuz Allah’tır… (Maide 5/55)

Yüce Allah, *“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim de Beni bilsinler diye varlıkları yarattım.”* kutsal hadisinin sırrı ile belirmiş kainatı yaratmıştır. Bütün bu oluşumun sebebi aşk’tır. Aşk, Allah’ın Zat’ına ait bir özellik, bir sırın sembolüdür. O’na korkuyla ve çıkarcılıkla değil, ancak sevgiyle ulaşılabilir. İnsanların gerçek dostu, velisi ve sevgilisi onları bu dünyaya halife olarak yaratan Yüce Allah’tır. Var oluşları gereği sevgi ile yüklü olan insanlar yaratılanları güzel bulup sevebilirler. Özellikle karşı cinse (kadın veya erkek), oğullara, servete karşı sevgi duyulabilir. Bunlar İlâhî Aşk yolculuğunun ilk hazırlığı olan mecâzî aşk (geçici aşk) devresidir. Ancak gerçek sevgi ise, Mutlak Yaratıcı’ya duyulandır. Kur’an’da, *“İman sahipleri, Allah’a sevgide çok şiddetlidirler.”* diye buyrulmaktadır. Şiddetli sevgi ise aşktır. İnsanın insanı sevmesi, gönlündeki sevgi penceresinin açık olduğunun ve imanda yücelebileceğinin işaretidir. *“Allah, sevdiği ve Kendisini seven”* ayeti; Yüce Yaratıcı ile kul arasındaki ilişkilerin esasını sevginin oluşturduğunu belirlemektedir. İnsan sevgisi, eş sevgisi, ana-baba ve çocuk sevgisi olgunlaşmanın basamaklarıdır. Peygamber sevgisi de kemale ermenin üst noktasını, Allah sevgisi de zirvesini teşkil eder.

Hazırlık devresi sevgileriyle olgunlaşan kul, ayrıldığı bütününe karşı sonsuz hasret ve özleyiş içine girer. Nefs arınıp İlâhî Sıfatlar’la yüceldikçe, ruhun sonsuz yüzdeki iletişimlerini perde perde sezmeye başlar. Muhtelif devreleri olan bu şiddetli seziş ve duyuş iki kutupta toplanır. Bir kutbunu İlâhî Sevgi ve Güzel’liğin Kaynağı Yüce Allah, diğer kutbunu ise imanda kemal mertebesine gelerek, gönlünde Allah bir nur olarak belirmiş kul teşkil eder. Sevgide ilk hareket, İlâhî Aşk’ın kaynağı Yüce Yaratıcı’dan gelir. Şura 42/13 : *«…Allah dilediğini kendine seçer…»* Sonunda sevgi akımı tamamlanarak İlâhî Aşk’a ulaşılır. Allah’a kavuşan kul, çokluk aleminden tekliğe erişmiş, var edenle var olan birleşmiştir.

İnsanlar ve yaratılanlar sevilmeden Allah sevgisine erişilemez. İnsanlar ve varlıklar, Yüce Allah’ın sonsuz isim sıfatlarının manalarının karışarak yoğunlaşmasından meydana gelmiştir. Her bir yaratılanın, Yaratıcı Kudret’ten kaynaklanan bir var oluş sebebi vardır. Oluş sırları ile donanmış bu yaratılışın en üstüne de insan oturmuştur. Rab’bimiz; dilediği Yüce Özelikleri’ni insana yansıtmış, bir bakımdan kul, Yaratıcı’nın aynası olmuştur. İnsanlar birbirine ancak sevgi ile yaklaşmalıdır. Sevgi, parçadan (insandan) bütüne (Allah’a) giden yolun kılavuzudur.

Sevgi yalnız insanlara değil, Yüce Allah’ın görüntüleri olan bütün yaratılmışlara da gösterilmelidir. İman edenlerden başlayarak bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler ve bilip bilmediğimiz bütün varlıklar sevilmelidir. Bu gerçek büyük tasavvuf şairi Yunus Emre’nin sözleriyle en güzel ifadesini bulmuştur: *“Yaratandan ötürü, yaratılanları severim.”*

İman sevilmeden Allah sevgisine ulaşılamaz. Yüce Allah; insanlara doğuştan akıl, gönül ve Rab’bini bilme özelliği vermiştir. Kullar, Allah’ı ancak gönüllerinin eşsiz duyguları ile hissederler ki buna iman diyoruz. Rab’bimiz, insanların gönüllerine uyarıda bulunarak imanı sevdirmiştir. Hucurat 49/7 : *«…Allah imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir…»* Din, kutupları Yüce Yaratıcı ile insan arasında bulunan bir sevgi olayıdır. Bakara 2/152 : *«…Siz Beni anın ki, Ben de sizi anayım…»* sevginin kaynağı Yüce Allah, çok sevdiği kullarının dualarına, onların sevgi dolu yakarışlarına hemen cevap verir, dileklerini yerine getirir. Ancak insanlar inançlarında serbest bırakıldığı için, büyük bir bölümü de nefislerinin ve şeytanın etkisiyle maalesef iman etmemişlerdir. Yusuf 12/103 : *«…İnsanların çoğu iman edici değillerdir.»*

Yüce Allah’a giden yol, iman sevgisinden geçer. İman; gönülde bir ışıkla başlar, mertebe mertebe duyularak İlâhi Aşk’a ulaşır. İnsanlar, imanı sevdikleri ölçüde yücelirler. Enfal 8/2 : *«İnanmış olanlar o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır.»*Yine Kur’an’ dinleyelim. Fetih 48/4 : *«Allah, mü’minlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman getirsinler diye mutluluk ve huzur indirdi…»* İmanı sevmenin en üst noktasını, kulun, Allah Aşkı’na ulaşması teşkil eder. Bakara 2/165: *«…İman sahipleri, Allah’a sevgide çok şiddetlidir…»* İlâhi Güzel’e ulaşma, akıl ve ilmin sınırlarının üstünde gönül penceresinden girmekle ve imanı sevmede aşk mertebesine yükselmekle mümkündür.

Son Peygamber sevilmeden Allah sevgisine ulaşılamaz. Yüce Allah, sevgisine ulaşabilmeyi ancak Resulüne uyma şartına bağlamıştır. Cenab’ı Hak’kın aynası ve canlı Kur’an olan Elçisi’nde çok güzel örnekler bulunmaktadır. Ahzab 33/21 : *«And olsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için Allah’ı ve Ahiret Günü’nü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.»* İmanı en derin olan, Hz. Resul’ü de en iyi taklit edendir. Kul, ancak kemale erişte Peygamber sevgisinin zirvesine ulaşır. Allah’ı sevmek, en mükemmel görüntüsünü sevmek ve uymakla mümkündür. Ali İmran 3/31 : *«Resulüm de ki : Eğer Allah’ı seviyorsanız bana (Hz. Muhammed’e) uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…»*

İman da kemale erişmeden Allah sevgisine ulaşılamaz. Allah sevgisi, Yaratıcı ile kul arasında bir duvar gibi duran nefs perdesinin kalkması ile mümkün olur. Nefsin kötü sıfatlarını terk ederek ilâhi sıfatlara bürünmesi sabır ve gayret gerektirir ki, bu da ancak takva yaşamı ile gerçekleşir. Dünyanın geçici nimetlerinin çekiciliğinden yavaş yavaş kurtulan nefs; ilâhi özelliklere yani sevgi, infak, namaz, tövbe, sabır, muhsin olma, ahde vefa, ilim gibi ilâhi sıfatlara bürünür. Yaratıcı Kudret’e duyulan güvenin ve sevginin esas olduğu, yaratılanlara beslenen duyguların ancak basamak teşkil etiğinin bilincine erişilir..Bir kutsal hadiste şöyle buyruluştur : *«Ben mekanlara, evrenlere sığmam ancak mü’min kulumun kalbine sığarım.»* Kulun kalbinde kor ateşi gibi yanan Allah sevgisinin gücü nisbetinde nefsin kötü sıfatları da erimeye başlar, küçülerek de kaybolur. Hz. Peygamber’imizin, *“Ölmeden evvel ölün.”* Sözünün sırrına; nefsin kötü sıfatlarının kaybolmasıyla ve İlâhi Sıfatların kazanılmasıyla erişilir. Yüce Yaratıcı’nın dilemesiyle Allah sevgisine kavuşan kul, Dünya planındaki makamların en yücesine yükselmiştir. Fecr 89/27-30 : *«Ey huzura kavuşmuş can! Dön Rab’bine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak. Gir kullarımın arasına, gir cennetime.»*

##### Sevgili Gençler! Bizleri anne-baba, eş ve evlattan da daha çok düşünen, koruyan, seven ve yaratan bir KUDRET vardır: YÜCE ALLAH. En büyük sıkıntılarımızda, ancak O’na sığınırız. Bize verdiği Kur’an’ı Kerim’i çok iyi anlamalı ve uygulamalıyız ki Dünya da mutlu bir hayat ile ahirette de cenneti hak edebilelim.

AHİRET HAYATI

**Ahiret hayatı**; ölümden sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayata denir. İnsanların ölümden sonra da yaşamlarının devam edeceğine iman etme ile dünya hayatlarında işledikleri bütün fiillerin hesabını vereceklerine inanmaktır. Ölüm; insan gibi mükemmel bir varlığın, halifelik mertebesindeki bir benliğin yok olması değil, bir boyut değiştirme ile iğreti ve geçici bedenin terk edilmesi, bir alemden diğer bir aleme göç etme olayıdır. Yüce Allah, ahiret hayatını birçok ayetlerle açıklığa kavuşturmuştur:

**…Öleni diriltme Allah üzerinde hak bir vaattir. Fakat insanların çokları bilmezler**. (Nahl 16/38)

**Biz gerçekten sizi boş yere yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?** (Müminün 23 /115)

**…Verdiği sözü, Alalh’tan daha iyi yerine getirebilecek kim vardır?** (Tevbe 9/111)

Ahiret hayatı ilkinden yani kısacık dünya hayatından daha hayırlı olacak, orada yaratılış ve oluş sırrı olarak Allah’a ibadet ve takâmül devam edecektir. Ahiret hayatı iki kısımdır. Birincisi **Kabir Hayatı**, ikincisi de **Kıyamet Sonrası**dır.

1-KABİR HAYATI

**Kabir hayatı**; ölümden sonra insan ruhunun Allah katında ayrı bir boyutta, bir nevi uyku halinde kıyamete kadar yaşadığı bir hayattır. Orada zaman mevhumu olmadığından, çok az bir müddet geçmiş gibi algılanır. İsra 17/52 : *« Sizi çağıracağı gün O’na hamd ederek derhal çağrısına uyacaksınız. Ve sadece az bir süre kaldığınızı düşüneceksiniz. »*

Kabir hayatında ödül ve ceza olduğu gibi Kıyamet Sonrası hayata geçiş için gerekli uyum sağlanacak ve tekâmül edilecektir. Kur’an’ı Kerim’de bu konuyla ilgili fazla bilgi verilmemiştir.

**DÜNYA HAYATININ SONA ERMESİ**

**Her canlı ölümü tadıcıdır. Biz sizi kötülükle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.** (Enbiya 21/35)

**Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur. Ölüm, Allah ilminde kararlaştırılmış bir yazıdır.** (Ali İmran 3/145)

Ölüm, insanlar ve bütün canlı varlıklar için Rab’bimiz tarafından tayin edilmiş bir kaderdir. Bazılarımız fazla, bir kısmımıza da daha az ömür verilmesi Allah’ın hikmetleridir. Fatr 35/11 : *«…Yaşayan bir varlığa daha çok ömür verilmesi de, onun ömründen biraz azaltılması da, mutlaka bir kitapta (İlâhî Bilgisayar’da) yazılıdır.»*

**ALLAH’A DÖNDÜRÜLME**

Ölüm, ruhun bedenden ölüm meleği vasıtasıyla alınmasıdır. Dünyadaki yaşamı sona eren insanın bedeni toprağa verilir. Canlılığı sona ermiş ölümlü beden, zamanla toprakta çürüyerek kaybolur. Kişinin bütün özelliklerini taşıyan **ölümsüz ruhu**, görevli melek vasıtasıyla **Allah’ın huzuruna** getirilir. Bu konu Kur’an’da şöyle anlatılmıştır :

**Size vekil edilen ölüm meleği ruhunuzu alır, sonra doğrudan doğruya Rab’binize döndürülürsünüz.** (Secde 32/11)

**Kaçmakta olduğunuz ölüm size mutlaka ulaşacaktır Sonra (Allah’a) döndürüleceksiniz, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir.** (Cumua 62/8)

Huzura getirilen kişi hayatı boyunca yapmış olduğu iyi veya kötü eylemleri, Yüce Allah tarafından kendisine bildirilir. Rab’bin yasalarını yerine getirmeyenler **tekrar geriye dönerek** faydalı işler yapmayı isteyecek olsalar da, artık iş işten geçmiş olur. Müminün 23/99-100 : *«Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der : “Rab’bim, beni geri döndürün ki, o arkada bıraktığın yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, bu kendine ait boş bir sözdür. Tekrar diriltecekleri güne kadar, önlerinde geriye dönmelerini önleyen bir engel vardır.»*

**KABİR HAYATINDA YAŞAM TARZI**

Kabir hayatı, bir nevi uyku yaşamıdır. Dünyadaki insanlar uyku halinde nasıl canlı ise, aynı şekilde o boyutta da canlılık devam eder. Burası basit bir bekleme yeri değil, daha üst boyutlara geçisin gerektireceği tekamülün hazırlık devresinin yaşandığı bir ortamdır. Uyku yaşamı, bizim bilmediğimiz oluşlarla seyreder. Görülecek rüyalar, yaşamın ayrı bir özelliğini sergiler. Korku verici düşler kabir azabını, mutluluk verenler de ödüllendirmeyi gerçekleştirdiğini düşünebiliriz. Mutlaka doğrusunu Yüce Allah bilir.

Kıyamete kadar devam edecek kabir hayatında milyonlarca yıl kalınacaksa da, orada az bir müddet geçmiş gibi algılanır.

**Allah onlara, “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız” buyurur. “Bir gün veya daha az kaldık, onu sayanlara sor”derler. Allah buyurur: “Pek az bir süre kaldınız, keşke bilmiş olsaydınız.”**(Müminun 23/112-114)

Allah katında Dünya’dakinden ayrı bir boyutta yaşayan ruhlar, kıyamete kadar orada kalır. Bir nevi uyku halinde ve Yüce Allah’ın denetiminde oldukları için, bulundukları alemden ayrılıp serbest dolaşamaz, Dünya’ya geri dönemezler. Ruh çağırdıklarını, onlarla konuştuğunu iddia eden bazı falcıların, insanları nasıl kandırarak çıkar sağladıkları da böylece daha iyi anlaşılmaktadır.

Kabir hayatı kıyamet sonrasına kadar devam edecek, sonra da Yüce Allah’ın çağırısıyla ruhlar uyanarak yeni bedenleriyle birleşecektir. Naziat 79/13: *«Dirilme olayı bir tek haykırıştan ibarettir. Bir anda insanlar uyanıp ortaya geliverir.»*

**KABİR HAYATINDA CEZA VE ÖDÜL**

Kabir Aleminde ceza da ödül de vardır. Orada Dünyada yapılmış olan eylemlerin hak edeceği karşılık verilir. Kötülük yapanların cehennem ateşi gibi acı içinde geçen bir ruhsal yaşamları olacağı gibi, Allah’ın rıza ve sevgisini kazananlar da ödüllendirilecektir.

**Zulmedenlere azab edeceğiz. Sonra Rab’bine döndürülecek, O’da onu görülmedik bir azaba çekecektir.** (Kehf 18/87)

**Firavunun kavmini ise azabın en kötüsü kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulacaktır. Kıyamet koptuğu gün de “Firavunun adamlarını azabın en şiddetlisine sokun” denilecektir.**(Mümin 40/46).

Bu bizim bildiğimiz bir ateş değil; ışın, radyasyon, mikro dalga türünden ruha azab veren bir etkileyici olabilir. Ancak iç yüzünü ve özelliklerini Yüce Allah bilir. Ayetin açıkladığı gibi zalim Firavun ve kodamanları kıyamete kadar Kabir Aleminde azab çekmeleri devam edecektir. Bu alemde insanların eylemleri gereği **azab** olduğu gibi **ödül** de vardır.

 **Ey güven ve huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan O senden hoşnut olarak Rab’bine dön. Haydi, cennetlik kullarımın arasına katıl, gir cennetime.** (Fecr 89/27-30).

 Ayette, ölüm döşeğindeki cennetlik bir insanın **«Rab’bine dön»** hitabına muhatap olması anlatılıyor. Allah’ın buyruklarını içtenlikle uygulayarak O’nun rıza ve sevgisini kazanmış kul, gerçek sahibi Yüce Yaratıcı’sına geri dönmüştür. Allah’ın huzurunda **“ Sen O’ndan, O senden hoşnuttur.”** hitabı ile sonsuz mutluluğa kavuşarak **Kabir Hayatı** yaşamına başlar. Ruh kıyamete kadar bu boyutta cennette yaşayacağı gibi güzellik ve mutluluk içinde kalır. Kur’an, Kabir Alemi’nin nitelikleri hakkında bir açıklama yapmadığından detaylı bilgi verilememektedir. Kıyametten sonra kazanılacak yeni beden ile gerçek cennet hayatı sonsuza kadar devam edecektir.

**KIYAMET**

 **Kıyamet**’in Kur’an’ı Kerim’de ki manası, Dünya’nın milyonlarca yıldız ile birlikte parçalanıp dağılarak, içindeki canlılarla yok olması ve sonra da yeni bir yıldızlar topluluğu ile yeni bir yer küreye dönüştürülmesi, bütün şuurlu varlıkların yeniden dirilerek, Allah’ın huzurunda hesap vermek üzere toplanmasıdır.

 Dünya’nın sonu olan kıyamet ne zaman olacaktır? Bunu Yüce Yaratıcı’dan başka kimse bilemez. Araf 7/187 : *«Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onu ancak Rab’bim bilir. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir.»*

 **(Kıyamette) Şiddetli çarpmanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde**. (Abese 80/33)

 **O beklenen müthiş olay ( kıyamet) olduğunda… Yerküre bir sarsılışla sarsıldığında, dağlar bir serpilişle serpildiğinde, hepsi havada zerreler halinde dağılırlar.** (Vakıa 56/1-6

 **Gök çatlayıp yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, denizler fışkırtıldığı zaman.** (İnfitar 82/1-3)

 Ayetler, kıyamette yalnız Dünya’nın değil, göklerdeki yıldızların da değiştirileceğini kesin bir ifade ile açıklamaktadır. Kur’an’ın Tekvir, İnfitar ve İnşilak Surelerinde kıyamet hakkında birçok kesitler vardır. Korkunç bir sesle başlayan o müthiş olayda Güneş sönecek, yıldızlar un ufak olacak yaşamakta olan canlılar da yok olacaktır.

 22.10.1997 tarihli Sabah Gazetesi; uzayda Dünya çevresinde dönen Hubble Teleskopu’nun tespit ettiği çok önemli görüntüler olan, Dünya’dan 63 milyon ışık hızı uzaklıktaki iki uzay gökadasının çarpışma anının resimlerini, Mahşerin fotoğrafı başlığı ile yayınlandı. Bu çarpışma milyonlarca yıl evvel olduğu halde, görüntüsü ancak yeni gelmiş. Son derece ayrıntılı ve çarpıcı bir şekilde belirlenen fotoğraflar, Dünyamızın geleceği için önemli bilgiler vermektedir.

 Milyonlarca gezegenden oluşan iki gökadası içindeki yıldızlar, korkunç bir patlama sesi ile birlikte birbirleriyle çarpıştıktan sonra dağılıyorlar. Çarpışma sonunda; iki gök adası tek gök adasına dönüşerek, etraflarında kilometrelerce uzayan hidrojen gazı bulutlarını meydana getiriyor. Evrenin ilk oluştuğu aşamalara ait bazı ipuçlarına da rastlandığı, çok değerli bilgiler ortaya çıktığını açıklayan gök bilimciler, yeni oluşan gök adasının son şeklini alması için uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.

 Bu müthiş görüntülerden sonra varılan sonuç şöyle özetleniyor: Güneş ve Dünya’mızın da bulunduğu Samanyolu gök adası ile başka bir gök adasının birbirleriyle çarpışması sonucunda, yeni yıldızlarla birlikte içinde cennet ve cehennemin de bulunduğu yeni yerküremiz oluşacaktır. Hubble Teleskopu ile görüntülenen bilgiler ile Kur’an’ın verileri birbirleriyle o kadar örtüşüyor ki. İşte bu gerçeği Kur’an’ı Kerim 1400 yıl önce açıklamıştır.

# ****2-KIYAMET SONRASI****

 Yüce Allah kıyamet sonrasında Dünya’mızı başka bir yerküreye dönüştürecek, eskisi gibi onu yeni baştan yaratacaktır. Ankebut 2/19 : *« Hiç görmediler mi Allah yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu tekrarlıyor. Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. »* İnsan; bedeniyle ruhu birleştirildikten sonra yeniden dirilecek, mahşerde hesap vermek üzere Allah’ın huzuruna getirilecektir. Rab’bini unutup günah işleyenler **cehenneme**, Allah’a yönelerek güzel işler yapanlar da **cennete** girecektir.

 **Ey** **insan! Sen Rab’bine varmak için çok didinecek, sonunda O’na kavuşacaksın.** (İnşikak 84/6)

 İnsanlar; kendilerini yaratan, her türlü nimetleri esirgemeyen **Yüce Yaratıcı**’larını **görmek**, O’na **kavuşmak** isteseler de bu dünya hayatında mümkün değildir. Ancak ahiret hayatı ile Rab’bimizin bizlere sunduğu olağanüstü müjde gerçekleşecektir.

 Sebe 34/1 : *«…Ahirette de hamd Allah’adır…»* Ayeti de Allah’a ibadet, ahiret hayatında da vardır. Eğitim ve tekâmül sonraki hayatta da devam etmektedir. Duha 93/4 : *« Herhalde ahret senin için dünyadan daha hayırlıdır.»*

**DÜNYA’MIZ YENİ BAŞTAN YARATILIYOR**

 Gök yarılıp parçalandığı, yıldızlar dökülüp saçıldığı, Dünya’nın zerreler halinde dağıldığını anlatan kıyamet olayı, Yüce Allah’ın insanlara yeni bir müjdesinin haberini de vermektedir. Yerküremiz ve yıldızlar, ilk yaratılışta olduğu gibi yeni baştan yaratılacaktır. Enbiya 21/104 : *« Gün olur göğü, yazı tomarlarını dürer gibi düreriz. İlk yaratılışa başladığımız gibi onu baştan yaparız. Üzerinizde bir vaat olarak Biz bunu mutlaka yapacağız.»*

 **O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle.** (İbrahim 14/48)

 **Yeryüzünü dolaşın da Allah’ın baştan nasıl yaratmış olduğuna bakın. Sonra ahiret hayatını da inşa edip yaratacaktır**. (Ankebut 29/20)

 Ayetlerden büyük bir heyecanla öğrendiğimiz gibi, üzerinde bütün insanların ve canlıların yaşayacağı **yeni** bir **yerküresi** inşa edilecektir. **Cennet, araf** ve **cehennem** mekanlarının da bulunduğu yeni Dünya’mız, her yaratılış gibi öncekinden daha mükemmel ve daha hayırlı olacaktır. Bütün canlılar eskisi gibi yeniden var edilecek, hesap vermek üzere Yüce Yaratan’ın huzuruna getirilecektir.

**YENİDEN DİRİLİŞ**

 Dünya hayatı sona eren insanın bedeni, kabirde toprağa karışarak yok olur. Kişinin bütün özelliklerini taşıyan ruhu ise, kıyamete kadar ayrı boyutta bir nevi uyku halinde kalır. Kıyamette parçalanarak un ufak hale gelen ve üzerindeki canlıları da yok olan Dünyamız, yeni bir yerküreye dönüşür. Ankebut 29/19 : *« Hiç görmediler mi Allah yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu tekrarlıyor. Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. »*

 Yüce Allah’ın ilk yaratılışta olduğu gibi, zaman içerisinde yeniden canlandıracağı dünyamızda ruh, yeni oluşan bedenle birleşerek insanın tekrar yaratılacağını, Kur’an’dan öğrenmekteyiz. Zümer 39/68: *« Sûra üflenmiştir; Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. »*

 Kur’an’ı Kerim’in dirilişle ilgili açıklamalarda bulunduğu ayetlerden birkaç örnek:

 **Saat mutlaka gelecektir. Onda şüphe yoktur. Allah, kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.** (Hac 22/7)

 **Ruhlar bedenlerle birleştiği zaman.** (Tekvir 81/7)

 **Dirilme olayı bir tek haykırıştan ibarettir. Bir anda insanlar UYANIP ortaya geliverir.** (Naziat 79/13)

 **And olsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi teker teker Bize geldiniz**… (Enam 6/94)

**DİRİLİŞ NASIL OLACAK?**

Kur’an’ı Kerim’in “Yeniden Yaratılış” için verdiği bilgilerden bazı örnekler :

**Hani bir zamanlar İbrahim: “Ey Rab’bim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. Rab’bi ona : “Yoksa inanmadın mı?” demişti. İbrahim: “Hayır inandım, fakat kalbimin yatışması için görmek istedim” dedi. Bunun üzerine Allah: “Öyleyse dört kuş yakala, onları yanına al, sonra kesip parçala, her dağın başına onlardan bir tane koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”** (Bakara 2/260)

**Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyorlar. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.** (Yasin 36/78-79)

Kur’an; öldükten sonra dirilişi inkâr edenlere cevap olarak bunun mümkün olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini, her şeyi yoktan var edenin onu ikinci defa yaşatmasının kolay olduğunu, birçok ayetlerle vurgulamıştır.

**Kış mevsiminde ölü bir durumda olan yeryüzünü ilkbaharda canlandıran Allah, insanı da diriltecektir. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah’tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.** (Fatır 35/9)

**MAHŞER**

 **Haşr**; insanların bulunduğu yerden alınarak, hesap vermek üzere Allah’ın huzuruna getirilmesidir. **Mahşer** ismi verilen bu çok büyük meydanda yaratılmış tüm şuurlu varlıklar hesaba çekilir

 Neml 27/87 : *« Sûra üfürüldüğü gün, Allah’ın dilediği dışında herkes, gökdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaklardır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O’nun huzuruna gelir.»* Dünyada yaşamış bütün insanlar mahşerde toplanır. Bir hiç iken yaratılmış, kendisine her türlü nimetler lütfedilen insanlar **gerçek sahibi** Yüce Allah’a karşı sorumludur ve bundan dolayı sorguya çekilir. Enam 6/62 : *« Öldükten sonra insanlar gerçek sahipleri olan Alaha teslim edilir.* *Dikkat edin! Hüküm yalnız O’nundur…»*

 **…İnsanları huzurumuzda toplamış, içlerinden hiç birini hesap dışı bırakmamışızdır**. (Kehf 18/47)

 **Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa, onun karşılığını görecektir. Her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa o da onu görecektir.** (Zilal 99/7-8)

 **Yaratıcı Kudret’in huzurunda Yüce Mahkemede hesap vermeden sonra asıl yaşam olan ahiret hayatı** başlar. Rab’bini unutup kötülük yapanlar **cehenneme**, günahları ile sevapları eşit olanlar **arafa**, Allah’yönelip dünyada iyi işler yapanlar da **cennete** gönderilir.

**…Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar cehennemdedir. Rab’bin dilemesi hariç olmak üzere, gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi kalacaklardır… Mutlu olanlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu bitmez tükenmez bir lütuftur.** (Hud 11/105-108)

**ŞEFAAT TÜMDEN ALLAH’INDIR**

 **Şefaat**, ahrette günahkâr müminlerin, bağışlanmaları için, peygamber gibi büyük zatların Allah ile aracılık etmeleridir.

 Kur’an’ı Kerim’e göre ise şefaat etmek, yalnız ve yalnız Allah’a mahsustur ve O hiçbir yaratılmış kulunun şefaatini kabul etmez. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

 **…O gün (mahşer günü) kimse kimsenin cezasını çekmez, kimseden şefaat kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz…** (Bakara 2/48)

 **De ki: Şefaat tümden Allah’ındır…** (Zümer 39/44)

 Müslümanların bir kısmı bazı hadislere dayanarak örneğin *«Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.»* gibi ifadelerin paralelinde, Peygamber Efendimizin ahrette şefaat edeceği görüşündedir. Ancak Yüce Allah peygamberlerine sadece tebliğ görevi vermiştir:

 **Muhammed; başka değil, sadece bir elçidir ondan önce de nice elçiler gelmiştir…** (Ali İmran 3/144)

 **(Muhammed) Deki: Benim kendime bile fayda ve zarar verecek gücüm yoktur…**(Araf 7/188)

 **…Resule düşen, açık bir tebliğden başka bir şey değildir.** (Ankebut 29/18)

 Rab’bimiz mahşerde bazı yüce zatlara şefaat değil sadece konuşma izni vermiştir. Şöyle ki, Allah’ın şefaatine razı olacağı bazı kimselerin lehine söz söyleyeceklerdir. Bunlar da peygamberler, takva sahipleri olabilir. Taha 20/109: *« O gün şefaatin faydası olmaz, Rahman’ın izin verdiği kişinin lehine söz söylenmesine razı olduğu kişi için yaptığı başka.»*

**CEHENNEM**

 Cehennem, Allah’a yönelmeyerek kötülük yapanların ve kafirlerin (inanmayanların) öldükten sonra ceza görecekleri yerdir. Kur’an’ı Kerim; cehennemin nasıl olacağına ait açıklık getirmemiş, ancak birçok benzetmeler yapılarak büyük bir sıkıntı ve eziyet çekileceğini vurgulamıştır. Cehennem ehlini anlatan ayetlerden bazı örnekler:

 **Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; onlara göklerin kapıları açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da cennete giremezler. Suçluları işte böyle cezalandırırız.** (Araf 9/490)

 **Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirlerine benzer. Kötülüğü emreder,iyiliğe engel olurlar, elleri de sıkıdır. Allah’ı unuttukları için Allah da onları unuttu. Allah iki yüzlü erkeklere (münafıklara), iki yüzlü kadınlara ve kafirlere (inanmayanlara) içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah onlara lânet etmiştir. Onlar için sürekli bir ateş vardır.** (Tevbe 9/67-68)

 Cehennem işlerine çok sert, emredileni yapan zebani olarak isimlendirilen **azab** melekleri görevlendirilmiştir. Kendi doğal ortamlarında müthiş güçleriyle, arınacak varlıkları terbiye ederler:

 **(Cehennem) Üzerinde ondokuz muhafız melek vardır… Biz cehennemin görevlilerini yalnız meleklerden yaptık…** (Müdessir 74/30-31)

 **…(Cehennem) Ateşinin başında çok katı, çok sert melekler vardır…Onlar kendilerine emir verdiği konuda Allah’a isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar.** (Tahrim 66/6)

Benliklerini bu dünyada terbiye etmeyerek suç işleyenler, cehennem azabı ile bir işleme tabi tutulur. Kişiye uygulanan ceza, aynı zamanda onu **terbiye** ederek **arındıracaktır**. Rab’bimizin sonsuz rahmeti, bütün alemlere yayıldığı gibi cehennemdekilere de ulaşır. Cezasını tamamlayan günahkarların cennete alınacağı bazı hadislerde olmakla beraber, takdir Yüce Allah’ındır.

**ARAF (ARA ALEM)**

 **Araf**, cennet ile cehennem arasında bir yerdir, sakinleri de günahları ile sevapları eşit olan müminlerdir. Onlar, cennet veya cehenneme girmeden önce arafda bir süre bekletilir. Arafın bir tarafına baktıklarında cehennemlikleri görecekler, onlarla beraber olmamayı Rab’lerinden dileyecekler, diğer tarafa baktıklarında da cennetlikleri izleyecek onlara imreneceklerdir.

 Allah katında yücelmiş, ayrıca mahşer de konuşma izni vermiş olduğu **yüce zatlar** (örneğin peygamberler, takva sahipleri) cehennemliklere günahkar olduklarını söyleyecek, cennete gideceklere de Taha 20/109 ayeti gereğince Allah’ın şefaatini tebliğ edeceklerdir:

 **…Araf’ta, yüksek yerler üzerinde de değerli şahsiyetler olur, herkesi yüzlerinden tanır, cennetliklere şöyle seslenirler : “Esenlik ve güvenlik sizinledir.” Bunlar cennete girmemiş, girme umudu taşıyanlardır. Onların gözleri cehennemliklere çevrilince şöyle derler: “Aman ya Rab’bi. Bizi şu zalimler takımıyla bir araya getirme.”**

 **Arafta, o yüksek yerlerde bulunanlar, yüzlerinden tanıdıkları bir takım adamlar da şöyle seslenirler: “Gördünüz mü sizlere ne taraftarlarınızın bir yardımı oldu ne de büyüklenmenizin.”**

 **Ey cehennemlikler “Allah onlara bir iyilikte bulunmaz” diye yemin ettikleriniz bunlar mıydı? (Ey Allah’ın ikramına kavuşanlar) sizler cennete girin. Üzerinizde ne bir korku olacak, ne de üzüleceksiniz.”** (Araf 7/46-49)

 Allah’ın rahmeti; bütün varlıklara ulaştığı gibi, araftakilere de erişecek, onları günahlarından arındırmaya tabi tutacaktır.

**CENNET**

**Cennet**; Allah’a inanan, ilahi yasaları uygulayan ve günah işlemeyenlerin öldükten sonra, içinde sonsuzluğa kadar mutlu olarak yaşayacakları ahiret yurdudur. Kur’an’ı Kerim’de cennetin nitelikleri tam olarak açıklanmamakla beraber, konu ile ilgili birçok benzetmeler yapılmıştır. Zuhruf 43/71 : *«… Orada canlarının çektiği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır…»* Cennette mutluluk verici konuşmalar işitilir ve cennet ehlinin gereken rızıkları da vardır. Meryem19/62 : *« Orada boş söz değil, ancak esenlik dolu sözler işitirler. Sabah akşam onların rızıkları da hazırdır. »* Kur’an, cennete gireceklerin bazı özelliklerini şöyle veriyor:

**İman edip barışa yönelik işler sergileyenlere gelince, kuşkusuz ki Biz güzel iş yapanların ödülünü yitirmeyeceğiz. Bunlar için altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır…**(Kehf 18/30-31)

**İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler… Allah onlara Adn Cennetlerini vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada…** (Tevbe 9/72-73)

**Adn Cennetleri (takva sahipleri) içindir. Orada atalarından, eşlerinden, çocuklarından salih (iyi) olanlarla birlikte gireceklerdir. Melekler her kapıdan yanlarına sokulacaklar : “Selâm size, sabrettiğiz için, ne güzeldir şu sonsuzlar yurdu” diyeceklerdir.** (Rad 13/23-24)

 **Biz kadınlar ile erkekleri yeniden genç ve güzel yarattık.** Vakra 56/35-38 : *« Biz (cennet ehli)kadınları da güzel bir biçimde yeniden yaratmışız, onları bakire kıldık. Kocalarına sevgi ile düşkün ve aynı yaşta, (cennet ehli) adamlar için.»* Dünya hayatındaki eylemleri neticesinde cennet ehli olan kadınlar ve erkekler, ahirette güzel bir şekilde yeniden yaratılacaktır. Çirkinliklerden, buruşukluklardan arındırılmışlar, hepsi de taze genç kızlar ve delikanlılar olmuşlar, ayni yaşta olan her iki cins de güzel ve mutlu bir yaşamı hak etmişlerdir. Cennetteki insanların, en güzel bir çağ olan 30-32 yaşında olacağı bazı hadiselerde yer almıştır. Cennet yaşamında yaşlı, ihtiyar insan olmayacaktır.

 **İş ve ibadet cennette de devam edecek.** Yasin 36/55 : *« O gün cennet halkı, bir uğraş içinde eğlenip rahatlamaktadır.»* Cennetin yalnızca yiyip, içip, oturma yeri olmadığını öğreniyoruz. Orada da tekâmül edileceğinden çalışma, iş ve uğraş sıkılmadan, eğlenceli bir uğraş içinde olacak, Allah’a ibadet ahiret hayatında da devam edecektir. Sebe 34/1 : *«…Ahirette de hamd Allah’a mahsustur…»* Cennette mutluluk dolu sözler işitirler.Meryem 19/62: *« Orada boş söz diğil, ancak esenlik dolu sözler işitirler. Sabah akşam onların rızıkları orada hazırdır. »* Onlar sonsuza dek cennettedir.Hud 11/108: *«Rab'bin dilemesi hariç olmak üzere, gökler ve yer durdukça onlar cennette ebedi kalacaktır…»*

# KAYNAKÇA

Elmalı’lı M. Hamdi Yazır

Hak Dini Kur’an Dili, Türkçe Mealli Tefsiri – 1992, 10 cilt

Prof. Dr. Süleyman Ateş

Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul, 12 cilt

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

Kur’an’ı Kerim Meali – Yeni Boyut, 1993

İslâm Nasıl Yozlaştırıldı – Yeni Boyut, İstanbul 2000

Kur’an’da ki İslâm – Yeni Boyut, İstanbul, 1993

Kur’an’ın Temel Kavramları – Yeni Boyut, 1993

Asrısaadettin Büyük Kadınları – İstanbul, 1998

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

İslâm Peygamberi, Çeviren Prof. Dr. Salih Tuğ, İstanbul, 2003/1424

Dr. Haluk Nurbaki

Nurbaki Külliyeti – İstanbul, 1986-1993

Mesut Kaynak

Kur’an’da Sevgi – İstanbul, 2000

Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dan Gözlemler – İstanbul, 2007

**MESUT KAYNAK**

1929 yılında İzmir - Çeşme'de doğdu. Sırasıyla İzmir’de Şehit Fethi Bey İlkokulu'nu, Tilkilik Ortaokulu'nu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul'da yeni ismi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi Y.Mimari Bölümünden 1956 yılında mezun oldu. İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü'nde bir müddet memuriyet yaptıktan sonra, serbest çalışarak birçok bina inşa etti. 1960 yılında evlendi ve bir kız evlada sahip oldu. Bugün iki torunu da bulunmaktadır.

Yazar olarak ilk eseri olan Allah'ın Öğütleri'ni 1992 yılında yayınladı. Kur'ân'da Sevgi’yi ise 1998 de yazdı ve kitabın 4.baskısı da yapıldı; ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildi. Radikal Gazetesi Kur'ân'da Sevgi'yi, Aralık 2000'de basarak okuyucularına Ramazan Bayramı hediyesi olarak dağıttı. Kur'ân'da Kadın 2002’de, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler Nisan 2007'de basılarak yine ücretsiz olarak okuyuculara dağıtıldı. Ayrıca bir web sitesi (www.kurandasevgi.gen.tr) açılarak internet kullanıcılarının kitaplardan faydalanması sağlandı.

Bu çalışmalar bir kısım halk kütüphanelerine, ayrıca Türkiye’deki tüm üniversitelere gönderildi. Üniversite kütüphanelerinin büyük bölümünde kitapların demirbaş kaydı yapılarak okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Yazar, 2009 yılında İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideriyle İslâmiyet ve Hıristiyanlık konusu ile ilgili diyalog kurdu; bunun neticesinde de İncil’de Sorular-Cevaplar isimli Hristiyanlığın gizli yönlerini açıklayan bir kitapçık oluşturuldu.

Yazarın birçok önemli konuları içeren son kitabı Kur’an’dan Öğütler, Mart 2011 yılında yazıldı. Kitap, öncelikli olarak ilahiyat fakültelerine gönderildi. Bu çalışma, ülkemizdeki tüm lise kütüphanelerine verilmek üzere planlanmış ve İstanbul, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki tüm lise kütüphanelerine bağış olarak sunulmuş, 2019 yılı ocak ayında da tüm millet vekillerine gönderilmiştir.

İstanbul / Ocak 2019