**MUNOZOROT**

**Azamatli baxtsiz bir qit’aning, shonli tole’siz bir davlatning, qiymatli sohibsiz bir qavmning resepti**

**yoki**

**Badiuzamonning Munozoroti**

# TAQDIM

Bu Munozorot Risolasi Hz. Ustoz Badiuzzamonning Davri Mashrutiyatda Sharqda qabilalar orasida sayohat qilarkan, ta’lif etgan bir asaridir.

Ilk marta Hijriy 1329 yilda Istanbulda Matbaa-i Abuzziyoda chop qilingan. Milodiy 1950 yil va keyingi yillarda Ispartada taksir bilan nashr qilingan Maktubot majmuasining ikkinchi jildida Xutba-i Shomiya bilan birlikda Hz. Ustozimizning munosib ko‘rishlari bilan nashr qilingan. Faqat Ustozimiz ilk matbu’ nusxani o‘z dasti xatlari bilan tasxix etganlar va 42-chi sahifasida “Dinga zarar bo‘lmasin, nima bo‘lsa bo‘lsin” savolining boshiga o‘z muborak dasti xatlari bilan “Bu yerdan boshlansin” deb ishorat qo‘yganlar. Xullas, bunga binoan taksir Maktubotda Munozorot Risolasi “Bu yerdan boshlansin” dan e’tiboran yozilgan va shunday tarzda nashr qilingan. Hz. Ustozimiz ba’zi hoshiyalar ilova etganlar va tasxixot qilganlar.

Maktubotda bo‘lgan bu Munozorotdan boshqa yana Xusrav Og‘aning xatlari bilan mustaqil tarzda 1951 yilda Hz. Ustozimiz Amirtog‘da bo‘lganlarida, Eskishaharda taksir etilib nashr qilingan “Xutba-i Shomiyaning bir zayli bilan Eski Saidning qirq besh yil avval qabilalarning savollariga bergan javoblari” nomi bilan bir Munozorot yana nashr qilingan. Keyinchalik yangi harf bilan nashr qilingan Munozorotlar Hz. Ustoz zamonlarida nashr qilingan bu nusxalarga ko‘radir. Faqat mazkur sabablarga binoan nusxa farqlari yuzaga kelgan. Kerak bo‘lsa Munozorot, kerak bo‘lsa Devoni Harbi Urfiy va boshqa butun Nur Majmua va Risolalarining nashrida Hz. Ustozimizning tasxixlari ma’haz va asos qilib olingan.

Hz. Ustozimiz, Qastamonu va Amirtog‘ Lahiqalarida Munozorot va Devoni Harbi Urfiydan gapirganlarida, tasxixot qilinishi kerakligini aytganlar, keyinchalik shaxsan o‘zlari bu tasxixotni qilganlar.

Amirtog‘ Lahiqasi qo‘l yozma nusxalarda bo‘lgan Hz. Ustozning shu jumlalari: “Xususan eski Devoni Harbi Urfiydagi mudofalari, Risola-i Nurning maslagiga to‘g‘ri kelmagan ba’zi jumlalari olib tashlansin” kabi Hz. Ustozimizning Munozorot va Devoni Harbi Urfiy kabi eski asarlari haqida bunday bayonlari bor. Hz. Ustozimiz bu asarlarini nashr qilarkan, qayta-qayta tasxixot qilganlariga bizlar shohidmiz. Eski matbu’ Munozorotdagi Hz. Ustozimizning o‘z muborak dasti xatlari bilan qilgan tasxixlari ham o‘rtada.

Biz, Nurlarning nashri bilan aloqador ba’zi qardoshlar bilan birga; avvalo Hz. Ustozimizning matbu’ nusxada qilgan tasxixlarini asos qilib va boshqa nusxalarning ham Hz. Ustozimizning ko‘rib chiqishlari va qabul qilishlari mulohazasi bilan hammasini jamlab, hozirga qadar nashr qilingan nusxalar ham diqqatga olinib Munozorot Risolasi ushbu shaklda nashr qilinmoqda.

**Hz. Ustozimizning Xizmatlarida Bo‘lgan Talabalari**

\*\*\*

**Hol aldatyapti… Aldanmanglar. Istiqbol hisobiga gapiryapti… Shunday tinglanglar.**

**[Sharqdagi qabilalarning savollariga javob o‘laroq tayyorlanib Hijriy 1329 (Milodiy 1911) yilda nashr qilingan bu asar, keyinchalik Muallif Badiuzzamon Said Nursiy tarafidan takror ko‘zdan kechirilib nashr qilingandir.]**

\*\*\*

**Qirq Besh Yil Avval**

# Eski Said Qabilalarning Savollariga Bergan Javoblarining Bir Qismidir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

**S-** Dinga zarar bo‘lmasin, nima bo‘lsa bo‘lsin?

**J-** Islomiyat Quyosh kabidir, puflamoq bilan so‘nmas. Kunduz kabidir, ko‘z yumish bilan kecha bo‘lmas. Ko‘zini yumgan, faqat o‘ziga kecha qiladi.

Hamda, mag‘lub bechora bir raisga, yoxud xushomadgo‘y ma’murlarga, va yoxud mantiqsiz bir qism zobitlarga e’timod qilinsa va dinning himoyasi ularga qoldirilsa yaxshiroqmi, bo‘lmasa millatning umumiy tushunchasining orqasidagi hissiyoti Islomiyaning ma’dani bo‘lgan va harkasning qalbidagi shafqati iymoniya bo‘lgan anvori Ilohiy yog‘dularining jamlanishlaridan va hamiyati Islomiyaning porloq uchqunlarining birlashishidan hosil bo‘lgan nuroniy ustunning va u olmos qilichning hamiyatiga qoldirilsa yaxshiroqmi? Siz muhokama qilinglar.

Ha, shu nuroniy ustun [[1]](#footnote-1)(\*) dinning himoyasini qahramonligining boshiga, nazoratining ko‘ziga, hamiyatining yelkasiga oladi. Ko‘ryapsizki: Farqli-farqli yog‘dular yarqirashni boshlagan, asta-asta o‘ziga tortish bilan birlashadi. Fanni hikmatda qaror topgandirki: Hissi diniy, xususan dini haqqi fitriyning so‘zi yanada nufuzli, hukmi yanada oliy, ta’siri yanada shiddatlidir..

Alhosil: Boshqasiga e’timod etmagan, o‘zi tashabbus qiladi. Sizga bir misol aytaman: Siz ko‘chmanchisizlar. Ko‘chmanchining moli qo‘ydir, u ishni bilasizlar. Hozir har biringiz ba’zi qo‘ylarni bir cho‘ponning zimmasiga topshirgansiz. Holbuki cho‘pon tanbal va muovini beparvo, itlari qiymatsizdir. Tamomila unga e’timod etsangiz, bemalol uylaringizda yotsangiz, bechora qo‘ylarni mustabid bo‘rilar va o‘g‘rilar va balolar ichida qoldirsangiz yaxshiroqmi; yoki uning adami kifoyatini bilish bilan navmi g‘aflatni tark etib xonasidan har biri bir qahramon kabi yugursin, qo‘ylarning atrofida halqa qurib bir cho‘ponning o‘rniga ming muhofiz bo‘lish bilan hech bir bo‘ri va o‘g‘ri jasorat etmasin yaxshiroqmi? Ajabo, Mamxuran o‘g‘rilarini tavbakor va so‘fiy etgan shu sir emasmi? Ha, ruhlari yig‘lashni istadi, biri bahona bo‘ldi, yig‘ladilar.

Ha, ha.. agar chivin vizillashini to‘xtatsa, asalari g‘uvillashini buzsa, sizning shavqingiz hech buzilmasin, hech afsuslanmanglar. Zero, koinotni ohangli ovozlari bilan raqsga keltirgan va haqiqatlarning sirlarini tebratgan musiqa-i Ilohiya hech to‘xtamaydi, doimo gum-gum qiladi. Podshohlar Podshohi bo‘lgan Sultoni Azaliy Qur’on deyilgan musiqa-i Ilohiyasi bilan umum olamni to‘ldirib, qubba-i osmonda shiddatli ovoz keltirish bilan sadafi kahf misol bo‘lgan olimlar va shayxlar va xatiblarning dimog‘, qalb va og‘izlariga urib, aks sadosi ularning lisonlaridan chiqib sayru sayalon etib turli-tuman sadolar bilan dunyoni gum-gum bilan larzaga keltirgan u sadoning jismlashish va ta’siri bilan umum Islomiy kitoblarni bir tanbur va qonunning bir tori va bir tasmasi hukmiga keltirgan va har bir tor bir navi bilan uni e’lon qilgan, u sado-i samoviy va ruhoniyni qalbning qulog‘i bilan eshitmagan yoki tinglamagan, ajabo u sadoga nisbatan chivin kabi bir amirning g‘uvillashlarini va uy chivinlari kabi bir hukumatning odamlarining g‘uvillashlarini eshitadimi?

Alhosil: Inqilobi siyosiy jihati bilan dinidan qo‘rqqan odamning dinda hissasi; bayt-ul ankabut kabi zaiflashgan jaholatdir, uni qo‘rqitadi; taqliddir, uni xavotirga soladi. Zero e’timodi nafsning fiqdani va ajzning vujudi jihati bilan, saodatini yolg‘iz hukumatning cho‘ntakidan deb o‘ylaganidan; qalbini, aqlini ham hukumatning kisasidan deb taxayyul etadi, qo‘rqadi.

**S-** Ba’zi odamlar deganingiz kabi deyishmaydi. Balki “Mahdiy kelishi kerak.” deyishadi. Zero dunyo shayxuyat e’tibori bilan mushavvashadir; Islomiyat ag‘razning tanaffusi bilan mutazalziladir.

**J-** Agar Mahdiy shoshilib kelsa; bosh ustiga, darhol kelishi kerak. Zero go‘zal bir zamin muhayyo va mumahhad bo‘ldi. O‘ylaganingiz kabi xunuk emas. Go‘zal chechaklar bahorda vujud-pazir bo‘ladi. Rahmati Ilohiy shonidanki, shu millatning safolati nihoyat-pazir bo‘lsin. Bu bilan birga, kim desa “Zamon tamoman barbod bo‘ldi”, eskisiga tamoyul ko‘rsatsa; bilmagani holda Islomiyatning muxolafatidan nash’at etgan eski sayyiotni, ba’zi ajnabiylarning o‘ylagani kabi Islomiyatga isnod etgan bo‘ladi.

**S-** Afkorni tashvishga solgan, hurriyat va mashrutiyatni taqdir etmagan kimlardir?

**J-** Jaholat og‘aning, inod afandining, g‘araz beyning, intiqom poshshoning, taqlid hazratlarining, mo‘syo‘ safsatabozning taxti rayosatlarida, inson millatidan manba-i saodatimiz bo‘lgan mashvaratni ranjitgan bir jamiyatdir.[[2]](#footnote-2)(\*)

Bani basharda unga intisob etgan; bir dirham zararini ming lira millatning manfaatiga fido etmagan; hamda Manfaatini odamlarning zararida ko‘rgan.. hamda muvozanasiz, muhokamasiz ma’no bergan.. hamda mayli intiqom va g‘arazi shaxsiysini fido qilmagani holda, mag‘rurona millatga ruhini fido qilish da’vosida bo‘lgan; hamda beylik yoki tavoifi muluk muqaddimasi bo‘lgan muxtoriyat yoki istibdodi mutlaq ma’nosidagi bir jumhuriyat kabi g‘ayri ma’qul fikrlarda bo‘lgan; hamda zulm ko‘rgan, kin bog‘lagan, hurriyat va mashrutiyatning birinchi ehsoni bo‘lgan avf va istirohati umumiyani fikri intiqomiga hazm qildirolmaganidan hammaning asablariga tegib, hayajonga kelib tarbiya ko‘rish bilan tashaffi istaganlardir.

**S-** Nima uchun bularning hammasiga yomon deyapsan? Holbuki xayrxoh bo‘gandek ko‘rinyaptilar.

**J-** Hech bir buzg‘unchi men buzg‘unchiman demaydi. Doimo surati haqdan ko‘rinadi. Yoki botilni haq ko‘radi. Ha, hech kim “ayronim achigan” deb aytmaydi. Lekin siz tekshirib ko‘rmasdan olmanglar. Zero ko‘p qiymatsiz gaplar tijoratda yuradi. Hatto mening so‘zimni ham men aytganim uchun husni zon qilib hammasini qabul qilmanglar. Balki men ham buzg‘unchiman yoki bilmaganim holda buzyapman. Unday bo‘lsa har aytilgan so‘zning qalbga kirishiga yo‘l bermanglar. Xullas, sizga aytgan so‘zlarim xayolning qo‘lida qolsin, tekshirib ko‘ringlar. Agar oltin chiqsa, qalbda saqlanglar. Mis chiqsa, ko‘p g‘iybatni ustiga va badduoni orqasiga qo‘shing, menga qaytarib yuboring.

**S-** Nima uchun husni zonimizga sui zon qilasan? Eski podshohlar va eski hukumatlar seni haqdan qaytarolmadi. Jon Turklar sizni o‘zlariga rom va mudohanachi qilolmadi. Zero seni hibs etdilar, osmoqchi edilar; sen tazallul etmading. Mardona chiqding. Ham senga katta maosh bermoqchi edilar, qabul qilmading. Demak, sen ularga tarafdorlik uchun aytmayapsan. Demak, haq tarafdorisan…

**J-** Ha, Haqni tanigan, haqning xotirini hech bir xotirga fido qilmaydi. Zero, haqning xotiri oliydir. Hech bir xotirga fido qilinmasligi kerak. Lekin bu husni zoningizni qabul qilmayman. Zero bir buzg‘unchiga, bir makkorga husni zon qilishingiz mumkin. Dalil va oqibatga qarang.

**S-** Qanday tushunamiz? Biz johilmiz, siz kabi ahli ilmni taqlid qilamiz.

**J-** Garchi johilsiz, faqat aqllisiz. Qaysi biringiz bilan zabib, ya’ni uzumni baham ko‘rsam, zakovati bilan menga hiyla qila oladi. Demak, johilligingiz bahona bo‘lolmaydi. Demak, mushtabih daraxtlarni ko‘rsatgan, samaralaridir. Shunday ekan, mening va ularning fikrlarimiz natijalariga qarang. Birida istirohat va itoat bo‘lsa, boshqasida ixtilof va zarar bor.

Sizga yana bir misol aytaman: Shu sahroda bir nor ko‘rinyapti. Men nurdir deyman; nor bo‘lsa ham, eski nordan qolgan zaif, yuqori tabaqasidir. Kelinglar, atrofiga halqa qurib tomosha qilaylik. Istifoza etib tabaqa-i noriya yirtilsin, istifoda qilaylik. Agar aytganimdek nur bo‘lsa, zotan istifoda qilamiz. Agar ular aytganlari kabi nor bo‘lsa, titkilamadikki, bizni yoqsin. Ular deydilarki: “Otash so‘zondir.” Agar nur bo‘lsa, qalb va ko‘zlarini ko‘r qiladi. Agar nor deganlari nuri saodat[[3]](#footnote-3)(\*) dunyoning qaysi tarafiga chiqqan bo‘lsa, millionlab insonning mesh kabi qoni ustiga bo‘shatilgan bo‘lsa, so‘ndirilmagan. Hatto bu ikki yildir yurtimizda ikki-uch dafa so‘ndirilishiga tashabbus etildi. Lekin so‘ndirishni istaganlar, o‘zlari so‘ndilar.[[4]](#footnote-4)(\*\*)

**S-** Sen deding otash emas, hozir otash nazari bilan qarayapsan.

**J-** Ha nur, yomonlarga nordir.

**S-** U guruhdagi ahli fazl qismiga nima deymiz? Ular yaxshi odamlar.

**J-** Ko‘p yaxshilar borki, yaxshilik o‘yi bilan yomonlik qiladilar.

**S-** Qanday qilib yaxshilikdan yomonlik keladi?

**J-** Maholni talab qilish, o‘ziga yomonlik qilishdir.

Zarroti gunohkorlardan murakkab bir hukumat, batamom ma’sum bo‘lolmaydi. Demak, nuqtai nazar, hukumatning hasanoti sayyiotiga tarajjuhidir. Bo‘lmasa sayyiasiz hukumat maholi oddiydir. Men unday odamlarga anarxist nazari bilan qarayman. Zero ulardan biri -Alloh ko‘rsatmasin- ming yil yashaydigan bo‘lsa, go‘yo mumkin hukumatning qaysi suratini ko‘rsa, xulya bilan yana rozi bo‘lmaydi. Shu xulyaning natijasi bo‘lgan mayl-ut taxrib bilan u suratni buzishga urinadi.[[5]](#footnote-5)(\*) Shu holda bundaylar yomon deb o‘ylagan Jon Turklar nazarlarida ham mal’un, anarxist va ig‘tishoshchi guruhidan sanaladilar. Maslaklari ixtilol va fasoddir.

**S-** Balki ular eski holni istaydilar?

**J-** Sizga qisqa bir so‘z aytaman. Yodlay olasizlar. Xullas, eski hol mahol, yo yangi hol yoki izmihlol.

O‘zi musulmon, millati hokimasi musulmon, ussul asosi siyosati ham shu dasturdir: Bu davlatning dini, dini Islomdir. Shu asosni viqoya etish vazifamizdir. Chunki millatimizning moya-i hayotiyasidir.

**S-** Demak, hukumat bundan keyin ham Islomiyat va din uchun xizmat qiladimi?

**J-** Bajonidil! Ba’zi aqlsiz dinsizlar mustasno bo‘lish sharti bilan, hukumatning hadafi maqsadi -garchi yashirin va uzoq bo‘lsa ham- uxuvvati iymoniya sirri bilan uch yuz millionni bir vujud qilgan va nuroniy bo‘lgan Islomiyatning silsilasini taqviya va muhofaza qilishdir. Zero nuqta-i istinod va nuqta-i istimdod yolg‘iz udir.

Yomg‘irning qataroti, nurning lamaati tarqoq va yoyilgan holda tez quriydi, tez so‘nadi. Lekin so‘nmaslik va mahv bo‘lmaslik uchun Janobi Fayyozi Mutlaq bizga لَا تَتَفَرَّقُوا va لَا تَقْنَطُوا bilan azal tomonidan nido qilyapti. Ha, shish jihatdan nag‘ma-i لَا تَقْنَطُوا aylar xurush.

Ha, zarurat va injizob va tamoyul va tajorub va tajovub va tavotur; u qatarot va lamaatni musofaha ettirib, o‘rtalaridagi masofani tayy etib bir havzi obi hayotni va dunyoni nurlantiradigan bir elektri navvorani tashkil qiladi. Zero kamolning jamoli dindir. Ham din; saodatning ziyosidir, hisning ulviyatidir, vijdonning salomatidir.[[6]](#footnote-6)(\*\*)

**S-** Hozir hurriyat bahsini so‘raymiz. Nedir shu hurriyatki, shu qadar ta’vilot unda bir-biri bilan bahslashyaptilar? Va haqida ajib-g‘arib tushlar ko‘riladi?

**J-** Yigirma yildan beri uni, hatto tushlarda ta’qib etgan va uning dardi bilan hamma narsani tark qilgan bir kishi sizga go‘zal javob berishi mumkin.

**S-** Hurriyatni bizga juda yomon tafsir qilganlar. Hatto, go‘yo hurriyatda inson har qanday safohat va razolatni qilsa, boshqasiga zarar bermaslik sharti bilan, bir narsa deyilmaydi deb bizga tushuntirganlar. Ajabo, shundaymi?

**J-** Undaylar hurriyatni emas, aksincha safohat va razolatlarini e’lon qilyaptilar va bola bahonasidek valdiryaptilar. Zero nozanin hurriyat, odobi shariat bilan adablantirilishi va bezatilishi kerak. Bo‘lmasa, safohat va razolatdagi hurriyat, hurriyat emasdir. Aksincha hayvonlikdir, shaytonning istibdodidir, nafsi ammoraga asir bo‘lishdir. Umumiy hurriyat, kishilarning hurriyatlari zarralarining natijasidir. Hurriyatning ishi shudirki, na o‘ziiga, na boshqasiga zarari tegmasin.

عَلٰى اَنَّ كَمَالَ الْحُرِّيَّةِ اَنْ لَا يَتَفَرْعَنْ وَ اَنْ لَا يَسْتَهْزِئَ بِحُرِّيَّةِ غَيْرِهٖ اِنَّ الْمُرَادَ حَقٌّ لٰكِنَّ الْمُجَاهَدَةَ لَيْسَتْ فٖى سَبٖيلِهَا [[7]](#footnote-7)(1)

**S-** Ba’zi insonlar sen kabi ma’no bermaydilar. Hamda ba’zi Jon Turklarning a’mol va atvori iflos tafsir etiladi. Chunki ba’zilari ramazonda ro‘za tutmaydi, raqi ichadi, namoz o‘qimaydi. Bunday Allohning amriga xiyonat qilgan qanday qilib millatga sadoqat qiladi?

**J-** Ha, na’am.. haqqingiz bor. Faqat hamiyat boshqa, ish boshqa. Menimcha bir qalb va vijdon, fazoili Islomiya bilan mutazayyin bo‘lmasa, undan haqiqiy hamiyat va sadoqat va adolat kutilmaydi. Lekin ish va san’at boshqa bo‘lgani uchun, fosiq bir odam go‘zal cho‘ponlik qilishi mumkin. A’yyash bir odam, a’yyash bo‘lmagan vaqtida yaxshi soat taxlashi mumkin. Xullas, hozir salohat va mahoratni, ta’biri axor bilan fazilatni va hamiyatni, nuri qalb va nuri fikrni jam’ etganlar vazoifga kifoya etishmaydi. Shunday ekan, yo mahorat yoki salohatdir. San’atda mahorat esa murajjahdir. Hamda u sarxush namozsizlar Jon Turk emaslar balki shayn Turkdirlar. Ya’ni yomon va yaramas Turkdirlar. Yosh Turklarning rofiziylaridir. Har narsaning bir rofiziysi bor. Hurriyatning rofiziysi ham sufahodir.

Ey Turklar va Kurdlar! Insof qilinglar. Bir rofiziy bir hadisga xato ma’no bersa yoki xato amal qilsa; ajabo hadisni inkor qilish lozimmi, yoki u rofiziyni taxtia etib nomusi hadisni muhofaza qilish lozimmi?

Balki hurriyat budirki: Qonuni adolat va ta’dibdan boshqa, hech kim boshqa birovga tahakkum etmasin. Hammaning huquqi mahfuz qolsin, hamma harakoti mashru’asida shohona erkin bo‘lsin. لَا يَجْعَلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ta’qiqining sirriga mazhar bo‘lsin.

**S-** [[8]](#footnote-8)(2) Demak biz eskidan beri hurriyatimizga molik edik. Hurriyatimiz tav’am o‘laroq biz bilan tug‘ilgan. Shunday ekan boshqalar rohatlansin, bizga nima?

**J-** Ha, zotan u savdo-i hurriyatki, sizni tahammulsiz mashaqqatlarga mutahammil qilgan. Va madaniyatning musha’sha bu qadar mahosinidan sizning anqa-i mashrabonangiz sizni mustag‘niy etgan. Faqat, ey ko‘chmanchilar! Sizda bo‘lgan yarim hurriyatdir, boshqa yarmi esa, boshqasining hurriyatini buzmaslikdir. Hamda o‘lmaydiganchalik kam va vahshat bilan aralash bo‘lgan hurriyat, sizning tog‘ qo‘shnilaringiz bo‘lgan hayvonlarda ham bor. Voqelik shuki, shu bechora vahshiy hayvonlarning bir lazzati va tasallisi bo‘lsa, u ham hurriyatlaridir. Ammo quyosh kabi porloq, ruhning ma’shuqasi va gavhari insoniyatning tengi o‘sha hurriyatki: Madaniyatning saodat saroyida o‘tirgan hamda ma’rifat va fazilat va Islomiyat tarbiyasi bilan va liboslari bilan bezalgan hurriyatdir.

**S-** Nima deyapsan? Shu sano etgan hurriyating haqida deyilgan:

حُرِّيَّةٌ حَرِّيَّةٌ بِالنَّارِ ۞ لِاَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْكُفَّارِ

**J-** U bechora shoir hurriyatni Bolshevizm maslagi va iboha mazhabi deb o‘ylagan. Xosho! Balki insonga qarshi hurriyat, Allohga qarshi ubudiyatni intoj etadi.

Hamda ko‘p odamlar ko‘rganman, Sulton Aldulhamidga Ahrordan ziyoda hujum qilardilar va derdilar: “Hurriyatni va Qonuni Asosiyni o‘ttiz yil avval qabul qilgani uchun yomondir.” Xullas eshit, Sulton Abdulhamid majbur bo‘lgan istibdodini hurriyat deb o‘ylagan va qonuni asosiyning musammosiz ismidan cho‘chigan odamning so‘zida qanday qiymat bo‘ladi.

Hamda yigirma yillik Islomiyatning bir fidoiysi ham degan:

[[9]](#footnote-9)(\*)حُرِّيَّةٌ عَطِيَّةُ الرَّحْمٰنِ اِذْ اَنَّهَا خَاصِّيَّةُ الْاٖيمَانِ

**S-** Qanday qilib hurriyat iymonning xususiyati bo‘ladi?

**J-** Zero, iymon rishtasi bilan Sultoni Koinotga xizmatkor bo‘lgan odam, boshqasiga xorlanish bilan pastga tushishga va boshqasining tahakkum va istibdodi ostiga kirishga u odamning izzat va iymon bergan botirligi qo‘ymagani kabi, boshqasining hurriyat va huquqiga tajovuz qilishni ham u odamning shafqati iymoniyasi qo‘ymaydi!

Ha, bir podshohning to‘g‘ri bir xizmatkori, bir cho‘ponning zo‘ravonligi ostida xorlanmaydi. Bir bechoraga zo‘ravonlikka ham u xizmatkor tanazzul qilmaydi. Demak, iymon qancha mukammal bo‘lsa, shu daraja hurriyat porlaydi. Mana Asri Saodat…

**S-** Bir ulug‘ kishi va bir valiy va bir shayx va bir katta olim oldida qanday hur bo‘lamiz. Ular ustunliklari uchun bizga zo‘ravonlik qilish haqlaridir. Biz ularning fazilatlarining asirimiz?

**J-** Valiylikning, shayxlikning, ulug‘likning ishi: tavoze va kamtarinlikdir, takabbur va zo‘ravonlik emasdir! Demak, takabbur qilgan, shayxlik da’vo qilgan boladir, siz ham ulug‘ deb bilmanglar.

**S-** Nima uchun takabbur kichiklik alomati hisoblanadi?

**J-** Zero har bir inson uchun ichida ko‘rinadigan va u bilan insonlarni tomosha qiladigan bir martaba-i haysiyat va shuxrati bor. Xullas, u martaba agar qomati iste’dodidan ko‘ra yuksak bo‘lsa, u o‘sha saviyada ko‘rinish uchun takabbur bilan unga uzanib tatovul va takabbur etadi. Agar qiymat va istihqoqi balandroq bo‘lsa, tavozu bilan taqavvus etib unga egiladi.

**S-** Juda yaxshi, qabul qildikki, hurriyat yaxshidir, go‘zaldir. Lekin shu Rum va Armanlarning hurriyati xunuk ko‘rinyapti, bizni o‘yga solyapti. Fikring nedir?

**J-** Avvalo: Ularning hurriyati, ularga zulm qilmaslik va tinch qo‘yishdir. Bu esa shar’iydir. Bundan ortig‘i; sizning yomonligingizga, devonaligingizga qarshi bir tajovuzlaridir, jaholatingizdan bir istifodalaridir.

Soniyan: Faraz qilingki, hurriyatlari bilganingiz kabi sizga yomon bo‘lsin. Lekin yana biz ahli Islom zararda emasmiz. Chunki ichimizdagi Armanlar uch million bo‘lmagani kabi, g‘ayri muslimlar ham o‘n million emas. Holbuki bizning millatimiz va abadiy qardoshlarimiz uch yuz milliondan ziyoda ekan, bular uch mudhish qaydi istibdod bilan muqayyad bo‘lib, ajnabiylarning istibdodi ma’naviylarining taxti asoratlarida eziladilar.

Xullas, hurriyatimizning bir sho‘’basi bo‘lgan g‘ayri muslimlarning hurriyati, bizning umum millatimizning hurriyatining rushvatidir. Va o‘sha mudhish istibdodi ma’naviyning dafi’idir. Va u qaydlarning kalitidir. Va ajnabiylar bizning yelkamizga qulatgan mudhish istibdodi ma’naviylarining rafi’idir.

Ha, Usmoniylarning hurriyati; ulkan Osiyo tole’ining kashshofidir, Islomiyat baxtining miftahidir, ittihodi Islom qal’asining poydevoridir.[[10]](#footnote-10)(\*)

**S-** Nedir o‘sha uch qaydki, istibdodi ma’naviy u bilan olami Islomiyatni qayd etgan?

**J-** Masalan, Rus hukumatining istibdodi, bir qayd. Rus millatining tahakkumi ham boshqa bir qayd. Odoti kufriya va zoliymonalarining tag‘allubi ham uchinchi bir qayd. Ingliz hukumati, garchi zohiran mustabid bo‘lmasa ham, millati mutahakkimadir. Odoti ham mutag‘allibadir. Mana sizga Hindiston bir burhon va Misr yarim burhon.

Shunga binoan, millatimiz yo uch yoki bir yarim qayd bilan muqayyad. Bunga muqobil, bizning g‘ayri muslimlarning oyoqlarida yolg‘iz bir yolg‘onchi qaydimiz bor edi. Unga badalan ko‘p nozlarini chekkanimiz kabi, ular naslan va sarvatan ziyodalashtilar; biz bir navi xizmatkorlik bo‘lgan ma’muriyat va askarlik jihati bilan sarvat va nasl jihatidan pastga tushdik. Fikri milliyat hurriyatning padaridir. Yana asir Akrod va Atrok edi.

Mana o‘sha yolg‘onchi qaydni uch yoki o‘n millionning oyog‘idan ochamiz. Toki uch qayd bilan muqayyad uch yuz million musulmonlarning hurriyatiga sabab bo‘lsin.[[11]](#footnote-11)(\*) Albatta a’jilan (عَاجِلًا) uchni bergan va ajilan (اٰجِلًا) uch yuzni qozongan, xasorat etmaydi.

وَسَيَاْخُذُ الْاِسْلَامُ بِيَمٖينِهٖ مِنَ الْحُجَّةِ سَيْفًا صَارِمًا جَزَّارًا مُهَنَّدًا وَ بِشِمَالِهٖ مِنَ الْحُرِّيَّةِ لِجَامَ فَرَسٍ عَرَبِىٍّ مُشْرِقِ اللَّوْنِ فَالِقًا بِفَاْسِهٖ وَقَوْسِهٖ رُؤُسَ الْاِسْتِبْدَادِ الَّذٖى بِهِ انْدَرَسَ بَسَاتٖينُنَا [[12]](#footnote-12)(\*\*)

**S-** Hayhot! Qanday hurriyatimiz umum olami Islomning hurriyatining muqaddimasi va fajri sodiqi bo‘ladi?

**J-** Ikki jihat bilan:

Birinchisi: Bizda bo‘lgan istibdod Osiyoning hurriyatiga zulmoniy bir to‘siq bo‘lgandi. Ziyo-i hurriyat u muzlim pardadan o‘tolmas ediki, ko‘zlarni ochsin, kamolotni ko‘rsatsin. Xullas, bu to‘siqning taxribi bilan, fikri hurriyat Chinga qadar yoyildi va yoyiladi. Faqat Chin ifrot etib komunist bo‘ldi. Olamdagi tarozining hurriyat pallasi og‘ir kelganidan, birdaniga tarozining narigi pallasida bo‘lgan vahshat va istibdodni olib tashladi, bora-bora yo‘qoladi. Agar siz sahifa-i afkorni o‘qisangiz, tariqi siyosatni ko‘rsangiz, xutabo-i umumiy bo‘lgan -to‘g‘ri gapirgan- jaroidni tinglasangiz, anglaysizki: Arabiston, Hindiston, Java, Misr, Kafkas, Afrika va o‘xshashlarida shu daraja fikri hurriyatning g‘alayoni bilan, olami Islomning afkorida shunday bir tahavvuli azim va inqilobi ajib va taraqqiyi fikriy va tayaqquzi tom intoj etganki, bahosiga yuz yil bersaydik, yana arzon bo‘lardi.

Zero, hurriyat milliyatni ko‘rsatdi. Milliyat sadafida bo‘lgan Islomiyatning javhari nuroniysi tajalliyni boshladi. Islomiyatning ihtizozini ixbor etdiki: Har bir Muslim, juzi fard kabi bebosh emas. Balki, har biri murakkaboti mutadohila-i mutasaidadan bir juz. Boshqa ajzolar bilan joziba-i umumiya-i Islomiya nuqtasida bir-biri bilan sila-i rahmlari bor.

Shu ixbor bir qoviy umid beradiki; nuqta-i istinod, nuqta-i istimdod g‘oyat qoviy va metin. Shu umid ya’s bilan o‘ldirilgan quvva-i ma’naviyamizni ihyo etdi. Shu hayot olami Islomdagi g‘alayon etgan fikri hurriyatdan istimdod etib umum olami Islom ustiga cho‘kkan istibdodi ma’navi-i umumiyning pardalarini parcha-parcha qiladi.[[13]](#footnote-13)(\*) عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِى الْيَاْسِ

Ikkinchi Jihat: Hozirga qadar ajnabiylar bahona qilishar edi. Millatimizni ezishar edi. Hozir esa qo‘llarida uruqi insoniyatkoronalariga yoki tomiri mutaassibonalariga yoki asobi dassosonalariga tegdiradigan, qo‘llarida sarrishta-i bahona bo‘ladigan unday nuqta topolmaydilar. Topsalar ham tutolmaydilar. Xususan, madaniyat hubbi insoniyatni tavlid etadi.

**S-** [[14]](#footnote-14)(\*\*) Hayhot! Bizga tasalli bergan shu yuksak umidni umidsizlikka inqilob ettirgan va atrofimizda hayotimizni zaharlantirish va davlatimizni parcha-parcha qilish uchun og‘izlarini ochgan o‘sha mudhish ilonlarga nima deymiz?

**J-** Qo‘rqmanglar. Madaniyat, fazilat va hurriyat olami insoniyatda g‘alaba qilishni boshlaganidan, istar-istamas tarozining narigi pallasi asta-sekin yengillashadi. Farzi mahol bo‘lib, Alloh ko‘rsatmasin, agar bizni tilka-pora qilib o‘ldirsalar; amin bo‘linglar, biz yigirmata bo‘lib o‘lamiz, uch yuzta bo‘lib tirilamiz. Boshimizdan razilliklar va ixtiloflarning g‘uborini qoqib, haqiqiy munavvar va muttahid bo‘lib karvoni bani basharga sardorlik qilamiz. Biz eng shiddatli, eng kuchli va eng boqiy hayotni keltirib chiqargan unday bir o‘limdan qo‘rqmaymiz. Biz o‘lsak ham, Islomiyat sog‘ qoladi. U millati qudsiya sog‘ bo‘lsin.[[15]](#footnote-15)(\*\*\*) فَكُلُّ اٰتٍ قَرٖيبٌ

**S-** G‘ayri muslimlar bilan qanday teng bo‘lamiz?

**J-** Tenglik esa, fazilat va sharafda emasdir, huquqdadir. Huquqda esa, shoh va gado birdir. Ajabo, bir shariat, "Chumoliga ataylab oyoq bosmanglar..." desa, azob berilishidan man etsa, qanday qilib Bani Odamning huquqini e’tiborsiz qoldiradi? Aslo... unday emas... Biz bo‘ysunmadik. Ha, Imom Alining (R.A.) oddiy bir yahudiy bilan muhokamasi va sababi iftixoringiz bo‘lgan Salohiddin Ayyubiyning miskin bir nasroniy bilan mahkamada so‘roqqa tortilishi sizning shu xatongizni to‘g‘rilaydi deb o‘ylayman.

**S-** Rum va Armanlarning hurriyati bizni tashvishga solyapti. Bir tajovuzni boshlashadi; bir “Hurriyat va mashrutiyat biznikidir, biz qildik.” deyishadi. Bizni ma’yus qilishadi?

**J-** O‘ylaymanki, tajovuzlari eskidan sizdan taxayyul etgan tajovuzlarga qarshi bir tashaffi-i g‘ayz va bundan keyin sizdan tavahhum etgan tajovuzlarga qarshi bir namoyish kabidir. Agar tamomila iymon keltirishsaki, tajovuz sizdan bo‘lmaydi, adolatga qanoat qilishadi. Agar adolatga qanoat qilishmasa, haq haqning quvvati bilan burunlarini sindirib iqno‘ ettiradi.

Hamda “Mashrutiyatni biz istihsol etdik.” bo‘lgan so‘zlari yolg‘ondir. Hurriyat va mashrutiyat; askarimizning nayzasi bilan, jamiyati milliyaning qalami bilan sahifa-i vujudga keldi. Unday harzagularning orzulari, beylik va muxtoriyatning amakivachchasi bo‘lgan adami markaziyati siyosiya edi. So‘ngra esa yuzdan to‘qsoni bizga ittibo etdilar. Beshtasi gavaza, bir necha donasi ham zavzaklik qilib eski xulyalaridan voz kechishni istamadilar.

**S-** Yahudiy va Nasoro bilan muhabbatdan Qur’onda nahiy bor: لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارٰٓى اَوْلِيَٓاءَ

Bu bilan barobar qanday do‘st bo‘ling deysiz?

**J-** Avvalo: Dalil qot’iyul-matin bo‘lgani kabi, qot’iyud-dalolat bo‘lishi kerak. Holbuki ta’vil va ehtimolning majoli bor. Zero nahyi Qur’oniy a’mm emas, mutlaqdir. Mutlaq esa taqyid qilinishi mumkin. Zamon bir buyuk mufassirdir, qaydini izhor etsa, e’tiroz qilinmaydi.

Hamda hukm boshqa so‘zdan chiqarilgan bo‘lsa, ma’hazi ishtiqoqni illati hukm ko‘rsatadi. Demak, bu nahiy Yahudiy va Nasoro bilan yahudiyat va nasroniyat bo‘lgan oynalari e’tibori bilandir.

Hamda bir odam zoti uchun sevilmaydi. Balki muhabbat sifat yoki san’ati uchundir. Shunday ekan, har bir musulmonning har bir sifati musulmon bo‘lishi lozim bo‘lmagani kabi, har bir kofirning ham butun sifat va san’atlari kofir bo‘lishi lozim bo‘lmaydi. Shunga binoan, musulmon bo‘lgan bir sifatni yoki bir san’atni istehson etish bilan iqtibos etish nimaga joiz bo‘lmasin? Ahli kitobdan bir haraming bo‘lsa, albatta yaxshi ko‘rasan.

Soniyan: Zamoni saodatda bir inqilobi azimi diniy vujudga keldi. Butun azhonni nuqta-i dinga o‘girganidan, butun muhabbat va adovatni u nuqtada to‘plab muhabbat va adovat qilishardi. Shuning uchun, g‘ayri muslimlarga bo‘lgan muhabbatdan nifoq hidi kelardi. Lekin hozir olamdagi bir inqilobi ajibi madaniy va dunyoviydir. Butun azhonni zabt va butun uqulni mashg‘ul etgan nuqta-i madaniyat, taraqqiy va dunyodir. Zotan ularning aksari dinlariga u qadar muqayyad emas. Shunga binoan, ular bilan do‘st bo‘lishimiz, madaniyat va taraqqiylarini istehson bilan iqtibos etishdir. Va har saodati dunyoviyaning asosi bo‘lgan osoyishni muhofaza qilishdir. Mana shu do‘stlik qat’iyan nahyi Qur’oniyda dohil emasdir.

**S-** Bir qism Jon Turk deydi: “Nasroniylarga ‘hey kofir’ demanglar. Zero ahli kitobdirlar.” Nima uchun kofir bo‘lganga kofir demaymiz?

**J-** Ko‘r odamga, ‘hey ko‘r’ demaganingiz kabi... Chunki aziyatdir. Aziyatdan nahiy bor:

مَنْ اٰذٰى ذِمِّيًّا ila oxir...

Soniyan: Kofirning ikki ma’nosi bor: Birisi va eng mutabadiri, dinsiz va munkiri Sone’ degani. Shu ma’no bilan ahli kitobga itloq etishga haqqimiz yo‘q. Ikkinchisi: Payg‘ambarimizni va Islomiyatni munkir degani. Shu ma’no bilan ularga itloq etish haqqimizdir. Ular ham rozilar. Lekin urfan avvalgi ma’noning taboduridan, bir kalima-i tahqir va aziyat bo‘lgan.

Hamda doira-i e’tiqodni doira-i muomalotga aralashtirishga majburiyat yo‘q. Bo‘lishi mumkin, u qism Jon Turklarning murodi bu bo‘lsin.

**S-** Juda yomon narsalarni eshityapmiz. Xususan g‘ayri muslimlar ham go‘yo bir Islom qizini olishgan. Falon yerda unday bo‘lgan, boshqa yerda bunday bo‘lgan. Bo‘lgan, bo‘lgan, bo‘lgan ila oxir...

**J-** Ha, ma’ataassuf hali yangi va g‘alayonli bir davlatda va johil va holi parishon bir millatda shunday yomon va xunuk narsalarning bo‘lishi zaruruiy kabidir. Avvallari yanada yomoni bor edi. Lekin hozir ko‘rinishni boshladi. Bir dard ko‘rinsa, davosi osondir.

Hamda katta ishlarda yolg‘iz qusurlarni ko‘rgan, jarbazalik bilan aldanadi yoki aldaydi. Jarbazaning sha’ni, bir sayyiani ko‘paytirib hasanotga g‘olib qilishdir.

Masalan, bu qabilaning har bir odami, bir kunda tupurgan balg‘amini, jarbaza bilan vahman tayyi makon etib, birdan bir shaxsda taxayyul edip boshqa odamlarni unga qiyos qilib u nazar bilan qarasa va yoxud bir yil mobaynida biridan kelgan royiha-i korihani, jarbaza bilan tayyi zamon tavahhumi bilan, birdan daqiqa-i vohidada u shaxsdan sudurini tasavvur qilsa; ajabo, qay daraja avvalgi odam mustaqzar, ikkinchi odam mutaaffin bo‘ladi? Hatto xayol ko‘zini yopsa, vahm ham burnini yopsa, g‘orlaridan qochsalar, haqlari bor. Aql ularni tavbix etmaydi.

Xullas, shu Jarbazaning ajib vaziyati; zamon va makonda boshqa-boshqa narsalarni to‘playdi, bir qiladi. O‘sha qora parda bilan hamma narsani tomosha qiladi. Haqiqatdan jarbaza, navlari bilan g‘aroyiblarning uskunasidir. Ko‘rinyaptiki, jarbaza-olud bir oshiqning nazarida, umum koinot birdaniga muhabbat bilan munjazib va raqqosona harakat qiladi va kulib o‘ynaydi. Bolasining vafoti bilan motam tutgan bir volidaning nazarida, umum koinot huzun-angizona yig‘layotgandek bo‘ladi. Hamma istagan va holatiga munosib ko‘rgan mevani uzadi.

Bu maqomda sizga bir tamsil irod etaman. Masalan, sizdan bir odam yolg‘iz bir soat tanazzuh etish uchun g‘oyat muzayyan va muzahhar bir bog‘ga kirsa; naqoisdan mubarro bo‘lish, jinoni jannatning maxsusotidan va har kamolga bir nuqsonni aralashtirish, shu olami kavnu fasodning muqtaziyotidan bo‘lish bilan, shu bog‘ning mutafarriq burchaklarida ham ba’zi iflos va murdor narsalar bo‘lgani uchun -inhirofi mizoj savqi va amri bilan- yolg‘iz u taaffunotni taxarri va u murdor narsalarga idoma-i nazar etadi. Go‘yo bog‘da faqat shular bordek. Xulyaning hukmi bilan yomon xayol tavassu’ etib, u bo‘stonni bir salxxona va mazbala suratida ko‘rsatganidan, ko‘ngli ayniydi va qusadi, kamoli nafrat bilan qochadi. Ajabo, basharning lazzati hayotini g‘ussador etgan bunday bir xayolga hikmat va manfaat ro‘yi rizo ko‘rsatadimi?

Go‘zal ko‘rgan go‘zal o‘ylaydi, go‘zal o‘lagan go‘zal tush ko‘radi. Go‘zal tush[[16]](#footnote-16)(\*) ko‘rgan, hayotidan lazzat oladi.

**S-** G‘ayri muslimning askarligi qanday qilib joiz bo‘ladi?

**J-** To‘rt vajh bilan:

Avvalo: Askarlik urush uchundir. Kechagi kun siz u dahshatli ayiq bilan yoqalashgan vaqtingiz ayollar, lo‘lilar, bolalar, itlar sizga yordam berganlari sizga ayb bo‘ldimi?

Soniyan: Payg‘ambar alayhissalotu vassalamning, Arab mushriklaridan muahid va xaliflari bor edi. Barobar urushga kirar edilar. Bular esa ahli kitobdir. Qo‘shinda to‘planmasdan tarqoq bo‘lganlaridan, bizdagi aksariyat va quvvati hissiyot, mazarroti mutavahhimaga qarshi mone bo‘ladi.

Solisan: Duvali Islomiyada garchi nodiran bo‘lsin, g‘ayri muslim askarlikda istihdom etilgan. Yanicharilar O‘chog‘i bunga shohiddir.

…

**S-** Ilgarilari musulmonlar boy, ular faqir edilar. Hozir har yerda qoziya aksidir. Hikmati nima?

**J-** Ikki sababni bilaman:

Birinchisi: لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى bo‘lgan farmoni Rabboniydan mustafad bo‘lgan mayaloni sa’y va اَلْكَاسِبُ حَبٖيبُ اللّٰهِ bo‘lgan farmoni Nabaviydan mustafad bo‘lgan shavqi kasb, ba’zi talqinot bilan u mayalon sindi va u shavq ham so‘ndi.

Zero i’loyi kalimatulloh bu zamonda moddatan taraqqiyga mutavaqqif bo‘lganini bilmagan va dunyo مِنْ حَيْثُ هِىَ مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ jihati bilan qiymatini taqdir etmagan va quruni vusto va quruni uxroning iljootini tafriq qilmagan va bir-biridan g‘oyat uzoq, biri mazmum va biri mamduh bo‘lgan tahsil va kasbda bo‘lgan qanoati bilan mahsul va ujratdagi qanoatni tamyiz etmagan va bir-biridan nihoyat darajada ba’id, hatto biri tanballikning unvoni, boshqasi haqiqiy ixlosning sadafi bo‘lgan ikki tavakkalni (biri mashiatning muqtazosi bo‘lgan sabablar orasidagi nizomga qarshi tamarrud hukmida bo‘lgan, tartibi muqaddamotdagi bir tavakkali tanbalona; boshqasi, Islomiyatning muqtazosi bo‘lgan, natija e’tibori bilan gardandoda-i tavfiq bo‘lib vazifa-i Ilohiyaga qo‘shilmaslik bilan tarattubi natijada mo‘’minona tavakkal bo‘lib) ikkovini bir-biri bilan iltibos etgan va “Ummati! Ummati!” sirrini tafarrus etmagan va خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ hikmatini anglamagan ba’zi odamlar va bilmagan bir qism voizlar, u mayalonni sindirdilar, u shavqni ham so‘ndirdilar.

Ikkinchi Sabab: Biz g‘ayri tabiiy va tanbalikka muso‘id va g‘ururni bo‘sh qo‘yib yuborgan a’morot maishatiga qo‘l urib baloimizni topdik.

**S-** Qanday qilib?

**J-** Maishat uchun tariqi tabiiy va mashru’ va zihayot; san’atdir, ziroatdir, tijoratdir. G‘ayri tabiiy esa ma’muriyat va har navi bilan a’morotdir. Menimcha a’morotni, nomi nima bo‘lsa bo‘lsin, madori maishat etganlar bir navi jarror va ajaza va saaladir. Faqat hiylaboz qismida… Menimcha ma’muriyatga yoki a’morotga kirgan, yolg‘iz hamiyat va xizmat uchun kirishi kerak. Bo‘lmasa yolg‘iz maishat va manfaat uchun kirsa, bir navi lo‘lilik qiladi[[17]](#footnote-17)(\*).

Xullas, ma’muriyat filjumla va askarlik biljumla bizda bo‘lgani uchun, sarvatimizni isrof qilib, naslimizni atrofga sochib zoye etdik. Agar shunday ketsa edi, biz ham qo‘ldan ketardik. Xullas, ularning askar bo‘lishi, zaruratga yaqin bir maslahati mursaladir. Hamda majburmiz. Masolihi mursala esa Imom Molik mazhabida bir illati shar’iya bo‘lishi mumkin.

**S-** Hozir Armanlar qaymaqom va voliy bo‘lyaptilar, qanday bo‘ladi?

**J-** Soatchi va mexanik va farrosh bo‘lganlari kabi… Zero mashrutiyat, hokimiyati millatdir. Hukumat, xizmatkordir. Mashrutiyat to‘g‘ri bo‘lsa, tuman hokimi va voliy rais emaslar, balki yo‘llanma xizmatkordirlar. G‘ayri muslim rais bo‘lolmaydi, ammo xizmatkor bo‘ladi. Faraz qiling, ma’muriyat bir navi raislik va bir og‘alikdir. G‘ayri muslimlardan uch ming odamni og‘aligimizga, raisligimizga sherik qilgan vaqtimizda, Millati Islomiyadan dunyoning har tarafida uch yuz ming odamning raisligiga yo‘l ochiladi. Birni yo‘qotib mingni qozongan zarar qilmaydi.

**S-** Shariatning ba’zi ahkomi, masalan, voliylarning vazifalariga taalluqi bor.

**J-** Bundan keyin bizzarura xilofatni tamsil etgan Mashihati Islomiya va diyonat doirasi; ham oliy, ham muqaddas, ham alohida, ham nazzora bo‘ladi. Hozir hokim shaxs emas, afkori omma bo‘lgani uchun, u navdan shaxsi ma’naviy bo‘lgan bir fatvo amini istaydi.

**S-** Eskidan beri eshtamizki: “Ba’zi JonTurklar masondirlar, dinga zarar beryaptilar.”

**J-** Istibdod o‘zini ibqo etish uchun shu talqinotni bergan.[[18]](#footnote-18)(\*\*)

Ba’zi laubalilik ham shu vahmga quvvat beradi. Faqat amin bo‘lingki, ularning masonlikka kirmagan qismining maqsadlari, dinga zarar emasdir. Balki millatning salomatini ta’min etishdir. Faqat ba’zilari dinga loyiq bo‘lmagan barid taassubga mufritona hujum qiladilar.

Demak hurriyatga va mashrutiyatga xizmatlari sabqot etgan va yoxud qabul qilganlarni Jon Turk tasmiya etyapsiz. Xullas, ularning bir qismi Islomiyat fidoiylaridir. Bir qismi salomati millat fidoiylaridir. Ularning uqda-i hayotiyalarini tashkil etgan, mason bo‘lmagan aksariyati Ittihod va Taraqqiydir. Va sizning shu qabilalaringiz qadar ulamo va mashoyix JonTurklar orasida mavjuddir.

Haqiqatdan ularda ba’zi adabsiz, juda safih masonlar ham mavjud; lekin yuzdan o‘ndir. Yuzdan to‘qsoni siz kabi mu’takid muslimlardir. (Val hukmu lil-aksar)

بِقَاعِدَةِ اَنَّ زَيْنَ عَيْنِ الرِّضَا حُسْنُ النَّظَرِ بِاللُّطْفِ وَالشَّفْقَةِ وَاَنَّ نُورَ الْفُؤَادِ بِالرِّفْقِ وَالرَّحْمَةِ وَلَقَدْ سَمٰى عَلَى الْحَقِّ بِاِقْدَامِ التَّوْفٖيقِ وَ سَعِدَ مَنِ اخْتَارَ الْاِسْتِضَاءَ بِمِصْبَاحِ (اَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدٖى بٖى) [[19]](#footnote-19)(\*)

Husni zon qiling; sui zon ham sizga, ham ularga zarar beradi.

**S-** Nima uchun sui zonimiz ularga zarar beradi?

**J-** Ularning bir qismi siz kabi tahqiqsiz, taqlid bilan Islomiyatning zavohirini biladilar. Taqlid esa tashkikot bilan yirtiladi. U holda ba’zilariga, xususan dinda sathiy, falsafa bilan mutavag‘g‘il bo‘lsa, “dinsiz” degan vaqtingiz, ehtimolki taraddudga tushib, maslagi Islomiyatdan xorij ekan degan vasvasalar bilan “Harche bod obod” deb ma’yusona, balki muannidona Islomiyatga munofiy harakotni boshlaydi.

Xullas ey be-insoflar! Ko‘rdizmi, qanday qilib ba’zi bechoralarning zalolatiga sabab bo‘lyapsiz. Yomon odamga yaxshisan yaxshisan deyilsa, yaxshilanishi va yaxshi odamga yomonsan, yomonsan degan sari yomonlashishi ko‘p sodir bo‘lgan.

**S-** Nima uchun?

**J-** Faraz qilaylik, Ba’zilarining ostida katta yomonliklari bo‘lsa ham, hujum qilinmasligi kerak. Zero ko‘p yomonlik borki; yaxshilik pardasi ostida qolguncha va parda yirtilmaguncha va undan bexabar qolguncha, chegaralangan va cheklangan qolgani kabi, sohibi ham berkinish va hayo pardasi ostida o‘zini isloh qilishga harakat qiladi. Lekin qachon parda yirtilsa, hayo tashlanadi; hujum ko‘rsatilsa, yomonlik yomon yoyiladi.

Men 31-Mart hodisasida shunga yaqin bir hol ko‘rdim. Zero Islomiyatning mashrutiyat-parvar va hamiyatli fidoiylari gavhari hayot maqomida bilganlari ne’mati mashrutiyatni shariatga tatbiq qilib, ahli hukumatni adolat namozida qiblaga irshod va to‘liq muqaddas shariatni mashrutiyat quvvati bilan yuksaltirish; v mashrutiyatni shariat quvvati bilan boqiylashtirish, va barcha o‘tmishdagi yomonliklarni shariatga muxoliflik uzra qo‘yish uchun ba’zi talqinlarda va ikkilamchi masalalarning tatbiqida bo‘ldilar. So‘ngra o‘ngini chapidan farq qilmaganlar, Alloh saqlasin, shariatni istibdodga uyg‘un deb o‘ylab, to‘ti qushlari taqlidi kabi "Shariat Istaymiz!" deyish bilan, haqiqiy maqsad o‘rtada anglashilmas bo‘ldi. Zotan rejalar tayyor edi. Xullas, o‘sha payt yolg‘on bo‘lib hamiyat niqobini osgan ba’zi ablahlar u ismi muqaddasga tajovuz qildilar.

Mana joyi ibrat qora bir nuqta!

وَلَقَدْ قَعَدَتِ الْهِمَّةُ بِتِلْكَ النُّقْطَةِ وَلَمْ تَقْتَدِرْ عَلَى النُّهُوضِ وَلَقَدْ شَوَّشَتْ طَنْطَنَةُ الْاَغْرَاضِ صَدَاءَ مُوسٖيقَةِ الْحُرِّيَّةِ.. وَلَقَدْ تَقَلَّصَتِ الْمَشْرُوطِيَّةُ مُنْحَصِرَةً اِسْمًا عَلٰى قَلٖيلٖينَ فَتَفَرَّقَتْ عَنْهَا حُمَاةُ ذِمَارِهَا [[20]](#footnote-20)(\*)

**S-** Nima uchun dinsiz deb o‘ylagan ba’zi odamlardan bizga zarar kelsin?

**J-** Xayol pardasi ustida sizga bir timsol manzarasini ko‘rsatib mazarrotini tushuntiraman:

Ushbu sahroda g‘oyat muhtasham bir bo‘ston ichida bir qasr bor. Qasrning bir burchagida sizning Bayt-ush shabob Kaplijasi kabi bir kaplija borligini taxayyul etinglar. Siz tashqarida burudatning tazyig‘i bilan, qorning ta’ziri bilan, shamolning dakkisi bilan ixtiyoran yoki izdiroran saroy ichiga kirishga majbursiz. Lekin eshikda bir-ikki ko‘r va hovuz ichida ba’zi chiploq odamlarni ko‘rgan yoki eshitgansiz. Bundan tavahhum etyapsizki, u saroy ko‘rxona yoki chiploqxonadir. Siz kirganingizda, ular kabi bo‘lish uchun toat libosini yechyapsiz va ularning avratini ko‘rmaslik uchun aqida deyilgan haqiqat ko‘zini yumayapsiz. Holbuki ular muhtasham xonalarda ko‘zlari ochiq va avratlari mastur o‘laroq mutafakkirona mashvarat va ba’zi burchaklardagi ko‘r va chiploqlarning satr va tadoviysiga xizmat qilyaptilar. Xullas sen, shu surati vahshiyona va ablahonada avrating ochiq, ko‘zing yopiq holda ichlariga kirsang; ajabo bundanda katta masxaralik va zarar bo‘lishi mumkinmi?

Haqiqatdan, mening fikrimcha musulmon naslidan kelgan bir odamning aql va fikri Islomiyatdan uzoqdashsa ham, fitrati va vijdoni hech qachon Islomiyatdan voz kecholmaydi. Eng ablah va eng safohatchi ham tayanadigan mustahkam qal’amiz bo‘lgan Islomiyatga butun borlig‘i bilan tarafdordir. Xususan, siyosatdan xabardor bo‘lganlar... Ham Zamoni Saodatdan hozirga qadar hech bir tarix bizga bildirmaydiki, bir musulmon muhokama-i aqliyasi bilan boshqa bir dinni Islomiyatdan ustun qo‘ygan bo‘lsin va dalil bilan boshqa bir dinga kirgan bo‘lsin. Dindan chiqqanlar bor. U boshqa masala. Taqlid esa, ahamiyatsizdir.

Holbuki boshqa dinlarga mansub bo‘lganlar, mutlaqo to‘da-to‘da muhokama-i aqliya bilan va burhoni qat’iy bilan doira-i Islomiyatga doxil bo‘lganlar va bo‘lyaptilar. Agar biz to‘g‘ri Islomiyatni va Islomiyatga loyiq to‘g‘rilikni va istiqomatni ko‘rsatsak, bundan keyin ulardan to‘da-to‘da doxil bo‘ladilar.

Hamda tarix bizga bildiryaptiki: Musulmonlarning madaniylashishi, haqiqati Islomiyatga ergashishlari nisbatidadir. Boshqalarning madaniylashishi esa, dinlari bilan teskari mutanosibdir. Hamda haqiqat bizga bildiryaptiki; haqiqatni tushungan bashar dinsiz bo‘lolmaydi. Xususan, uyg‘ongan, insoniyatni totgan, istiqbolga va abadga nomzod bo‘lgan odam dinsiz yashay olmaydi. Zero uyg‘ongan bir bashar koinotning hujumiga qarshi tayanadigan va hududsiz orzularini unib o‘stiradigan va madadgohi bo‘ladigan nuqtani, ya’ni dini haq bo‘lgan urug‘i haqiqatni qo‘lga kiritmasa, yashay olmaydi!.. Bu sirdandirki, harkasda dini haqni topish uchun bir qidirish mayli uyg‘ongan. Demak, istiqbolda nav’-i basharning dini fitriysi Islomiyat bo‘lishiga go‘zal alomat bor.

Ey insofsizlar! Umum olamni yutadigan, birlashtiradigan, ozuqlantiradigan, ziyolantiradigan bir iste’dotda bo‘lgan haqiqati Islomiyatni qanday qilib tor topdingizki; faqirlarga va mutaassib bir qism domlalarga xos qilib, Islomiyatning yarim ahlini tashqariga tashlashni istaysiz! Hamda umum kamolotni jamlagan va butun nav’-i basharning oliy hislarini ozuqlantiradigan moddalarni qamragan u qasri nuroniyi Islomiyatni qay jur’at bilan motam tutgan bir qora chodir kabi, bir qism faqirlarga va badaviylarga va eskichilarga xos bo‘lganini xayol qilyapsiz! Ha, hamma oynasining mushohadalariga tobedir. Demak, sizning qora va yolg‘onchi oynangiz sizga unday ko‘rsatgan.

**S-** Ifrot qilyapsan, xayolni haqiqat ko‘ryapsan, bizni ham johillik bilan tahqirlayapsan. Zamon oxirzamondir, borgancha yanada yomonlashadi.[[21]](#footnote-21)(\*)

**J-** J- Nima uchun dunyo harkasga taraqqiy dunyosi bo‘lsinda, faqat biz uchun inqiroz dunyosi bo‘lsin! Shundaymi? Men ham siz bilan gapirmayman, shu tarafga o‘girilaman. Istiqboldagi insonlar bilan gaplashaman.

Ey uch yuz yildan keyingi yuksak asrning orqasida yashiringan va jim o‘tirib Nurning so‘zini tinglagan va g‘aybiy yashirin nazar bilan bizni tomosha qilgan Saidlar, Hamzalar, Umarlar, Usmonlar, Tohirlar, Yusuflar, Ahmadlar va boshqalar! Sizlarga xitob qilyapman. Boshlarizni ko‘taringlar, "To‘g‘ri aytding" denglar. Va bunday deyish sizlarga qarz bo‘lsin. Shu asrdoshlarim borsinlar, meni tinglamasinlar. Tarix deyilgan moziy daralaridan sizning yuksak istiqbolingizga uzangan simsiz telegraf bilan siz bilan gapiryapman. Nima qilay, shoshildim, qishda keldim. Sizlar Jannat kabi bir bahorda kelasizlar. Hozir ekilgan Nur tuxumlari zaminingizda gul ochadilar. Biz xizmatimizning haqqi bo‘lib sizdan shuni kutyapmizki, moziy qit’asiga o‘tish uchun kelgan vaqtingiz, mozorimizni ziyorat qilinglar. U bahor hadyalaridan bir nechta donasini madrasamning[[22]](#footnote-22)(\*\*) mozor toshi deyilgan va suyaklarimizni mehmon qilgan va Xorxor tuprog‘ining darvozaboni bo‘lgan qal’aning boshiga qo‘yinglar. Darvozabonni ogohlantiramiz, bizni chaqiringlar. Mozorimizdan هَنٖيئًا لَكُمْ sadosini eshitasizlar.

[[23]](#footnote-23)(1) وَلَوْ مِنَ الشَّاهِدِ عَلٰى طَيْفِ الضَّيْفِ

Shu zamonning ko‘kragidan biz bilan sut emgan va ko‘zlari orqada moziyga qaragan va tasavvurotlari o‘zlari kabi haqiqatsiz va ayrilgan bo‘lgan bu bolalar borsinlar, shu kitobning [[24]](#footnote-24)(\*\*\*) haqiqatlarini xayol deb o‘ylasinlar. Zero men bilamanki, shu kitobning masalalari haqiqat bo‘lib sizda amalga oshadi.

Ey tinglovchilarim! Men ko‘p baqiryapman. Zero Asri Solisi Ashrning, ya’ni o‘n uchinchi Asrning minorasining boshida turganman, suratan madaniy va dinda loqayd va fikran moziyning eng chuqur daralarida bo‘lganlarni masjidga da’vat qilyapman.

Xullas, ey ikki hayotning ruhi hukmida bo‘lgan Islomiyatni tashlagan ikki oyoqli yuruvchi mozor bo‘lgan badbaxtlar! Kelayotgan naslning eshigida turmanglar. Mozor sizni kutyapti, chekininglar. Toki haqiqati Islomiyani haqqi bilan koinot uzra hilpiratadigan yangi nasl kelsin!!..

**S-** Eskilar bizdan a’lo yoki bizlar kabi; keladiganlar esa bizdanda yomon bo‘lib keladilar?

**J-** [[25]](#footnote-25)(\*) Ey turklar va kurdlar! Ajabo, hozir bir yig‘ilish qilsam, sizning ming yil avvalgi ajdodingizni va ikki asr keyingi avlodlaringizni shu shovqin yeri bo‘lgan asri hozir majlisiga da’vat qilsam. Ajabo, o‘ng tarafda saf tortgan eski ajdodingiz demaydilarmi: "Hoy me’rosxo‘r yaramas bolalar! Natija-i hayotimiz sizmisiz? Afsus! Bizni natijasiz bir qiyos qildingiz, bizni qisir qoldirdingiz!" Hamda chap tarafda turgan va shahristoni istiqboldan kelgan avlodlaringiz o‘ngdagi ajdolaringizni tasdiq qilib demaydilarmiki: "Ey tanbal padarlar! Sizmisiz hayotimizning sug‘ro va kubrosi? Sizmisiz shu shonli ajdodimiz bilan bizni bog‘lagan robitamizning haddi avsati? Afsus... Qanchalar haqiqatsiz va chalkashtiruvchi va aldatuvchi bir qiyos bo‘ldingiz”[[26]](#footnote-26)(\*\*)

Xullas ey badaviy ko‘chmanchilar va ey inqilob softalari![[27]](#footnote-27)(1) Manzara-i xayol[[28]](#footnote-28)(2) ustida ko‘rdingizki, shu katta yig‘ilishda ikki taraf ham sizga e’tiroz bildirdilar.

**S-** Bu qadar tahqirga mustahaq emasmiz. Biz aslafning azyalini tutish bilan barobar, axlafning tashabbusotidan ham orqa qolmaslikka so‘z beramiz. فَفَتَحْنَا السَّمْعَ لِكَلَامِكَ فَمَرْحَبًا بِهٖ

**J-** Nadomat etganingizdan vazifangiz bo‘lgan savolga avdat eta olasiz.

**S-** Ulamo-i aslaf istibdodning yomonligidan bahs qilishganmi?[[29]](#footnote-29)(\*\*\*)

**J-** Ming karra ha. Zero ag‘labi shuaro qasidalarida, ko‘p mualliflar kitoblarining debochalarida zamondan shikoyat va dahrga e’tiroz va falakka hujum qilgan va dunyoni oyoq ostiga olib toptaganlar. Agar qalb qulog‘i bilan va aql ko‘zi bilan tinglab qarasangiz ko‘rasizki, butun e’tirozot o‘qlari, moziyning muzlim pardasiga o‘ralgan istibdodning ko‘ksiga boradi. Va eshitasizki, butun vovaylolar istibdod panjasining ta’siridan keladi. Garchi istibdod ko‘rinmasdi va ismi aniq emas edi, lekin hammaning ruhi istibdodning ma’nosi bilan tasammum etardi va bir zahar otganni bilardi. Ba’zi quvvatli dohiylar nafas olgan sari a’miq va chuqur bir faryod qilardilar. Faqat aql uni go‘zal shaklda tanimasdi. Chunki qorong‘ilikda va to‘planmagan edi.

U ma’no-i istibdodni daf qilish mahol bir balo-i samoviy deb o‘ylagan vaqtlari; zamonga hujum va dahrning boshiga to‘qmoq va falakning bag‘riga o‘q otishni boshlashdi. Chunki bir qoida-i muqarraradir: Bir narsa juzi ixtiyoriyning doirasidan va juz’iyotdan chiqib kulliyat doirasiga kirsa va yoxud bihasabil a’da daf qilinishi mahol bo‘lsa, zamonga isnod qilinadi va qabohat dahrga otiladi, toshlar falakning qubbasiga uriladi. Agar yaxshi tomosha qilsang, ko‘rasanki; falakka otilgan toshlar, qaytgan vaqt bir ya’s o‘laroq qalbda tahajjur etadi.

اُنْظُرْ كَيْفَ اَطَالُوا فٖيمَا لَا يَلْزَمُ وَكُلَّمَا اَضَائَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ اَثْنَوْا عَلٰى مَنْ سَادَهُمْ وَكُلَّمَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ شَتَمُوا الزَّمَانَ [[30]](#footnote-30)(1)

**S-** Ajabo, shu zamon va dahrning shikoyatidan Sone’-i Zuljalolning san’ati badi’iga e’tiroz chiqmaydimi?

**J-** [[31]](#footnote-31)(\*) Yo‘q, aslo! Balki ma’nosi shudir: Shikoyatchi go‘yo deydiki: Istagan ishim va orzu etgan narsam va tashahhiy etgan holim esa hikmati azaliyaning dasturi bilan tanzim qilingan olamning mohiyati musta’id va inoyati azaliyaning pargari bilan naqsh qilingan falakning qonuni muso‘id va mashiati azaliyaning matbaasida chop qilingan zamonning tabiati muvofiq va masolihi umumiyani ta’sis etgan hikmati Ilohiy rozi emaslarki, shu olami imkonFayyozi Mutlaqning yadi qudratidan shu uqulimizning handasasi bilan va tahavvusimizning ishtahasi bilan istagan samarotimizni uzsin. Bersa ham ushlab turolmaydi, tushsa ham ko‘tarolmaydi.

Ha, bir shaxsning tahavvusi uchun katta bir doira-i muhitani harakati muhimmasidan to‘xtatmaydi.

**S-** Ko‘p olim va shoirlar o‘z davrida katta hokimlarni ifrot bilan sano etganlar. Nega u hokimlarning ko‘pchiligiga mustabid nazari bilan qarayapsan? Demak yaxshi qilmaganlar.

**J-** وَلَوْلَا خِلَالُ سُنَّةِ الشِّعْرِ مَا دَرٰى § بُنَاةُ الْمَعَالٖى كَيْفَ تُبْنَى الْمَكَارِمُ

qoidasicha ularning niyatlari: Umaroni sayyiotdan latif bir hiyla bilan voz kechirish va ularga hasanot orqasida musobaqa uchun g‘arib bir baxshishi shoironani o‘rtaga qo‘yish. Lekin u baxshish ulkan bir millatning orqasidan olinganidan istibdodkorona harakat qilishgan. Demak, garchi niyatda yaxshi qilishgan bo‘lsada, lekin amalda yanglish ketishgan.

**S-** Nima uchun?

**J-** Chunki qasida va ba’zi ta’liflarida buyuk bir qavmning mahosinini ma’nan talon-taroj qilib, bir mustabidga berib va undan ko‘rsatishganidan, shu nuqtadan bilmasdan istibdodni olqishlaganlar.

**S-** Biz Turklar va Kurdlar, bizda qalbimiz to‘la, balki jasadimiz malamal, balki inbisot etib shu daralarda tog‘ bo‘lib tahajjur etgan qal’amiz bo‘lgan bir shijoat bor. Va boshimiz to‘la zakovatimiz bor. Va bag‘rimizni malamal etadigan g‘ayrat bordir. Va badanimizni va a’zolarimizni to‘ldiradigan itoat bordir. Va daralarni hayotlantiradigan va tog‘larni muzayyan etadigan afrodimiz bor.[[32]](#footnote-32)(1) Nima uchun bunday safil va muflis va zalil bo‘lib, yo‘l ustida ham qoldik. Taraqqiyga minganlar bizni toptab istiqbolga qarab yugurib ketyaptilar. Qo‘shnimiz bo‘lgan millatlar bizdan oz ekan, quvvatlari bizdan ancha qisqa ekan, ustimizga tatovul etyaptilar?[[33]](#footnote-33)(2) اِنَّ رِكْسَهُمْ يَغْلِبُ طَاهِرَنَا

**J-** Hiyna, mashrutiyatda tavbaning eshigi ochiq va tavba qilganlar ko‘p. Hozirgi ruasoga tavbix va ta’nifda haqqim yo‘q. Men toshimni sobiqqa otyapman. Ba’zilarining xotiri sinsa ham, aybga buyurmasinlar. Yolg‘iz haqning xotiri sinmasin. Zero millatning xotiri ularning xotiridan yanada oliy, yanada g‘oliydir.

Xullas, o‘sha Inqirozning muhim bir sababi: Ba’zi raislar bilan haqsiz bo‘lib millatga fidokorlik da’vo qilgan soxtakor hamiyat-furushlar yoki valiylikni da’vo qilgan layoqatsiz ba’zi mutashayyixlardir. Faqat sunnati saniyaga muxolif bo‘lgan bu sunnati sayyia yana istibdodning sayyiotidandir.

**S-** Qanday qilib?

**J-** Zero har bir millat uchun o‘sha millatning jasorati milliyasini tashkil etgan va nomusi milliyasini muhofaza etgan va quvvati to‘planadigan bir ma’naviy hovuzi bor. Va saxovati milliyasini tashkil etgan va manofi’-i umumiyasini ta’min etgan va oshib qolgan mollarni tahazzun etadigan bir xazina-i ma’naviyasi bor. Xullas, u ikki qism raislar, bilib yoki bilmasdan u hovuzning va u xazinaning atrofida teshiklar ochishdi. Moya-i baqoni va modda-i hayotni tortishdi. Hovuzni quritib xazinani bo‘sh qoldirishdi. Shu ketishda, davlat milliardlab qarz ostida qolib inqirozga yuz tutadi. Qanday qilib bir odamning quvva-i g‘azabiyasi bo‘lgan dafi’asi va quvva-i shahaviya bo‘lgan jozibasi bo‘lmasa, u o‘lgan hisoblanadi va hayy ekan, mayyitdir. Hamda bir poyezdning bug‘ qozoni teshilgan bo‘lsa, achinarli holda va harakatdan mu’attal qoladi. Hamda bir tasbehning ipi uzilsa, tarqaladi. Shunga o‘xshab, bir shaxsi ma’naviy bo‘lgan bir millatning quvvat va molining hovuzi va xazinasini bo‘shatgan bashar; u millatni bebosh, parishon va mavjudiyatsiz etib fikri milliyatning ipini uzib parcha-parcha etadilar. Ha, حَقٖيقَتِ كَتْم نَمٖى كُنَمْ بَرَاىِ دِلِ عَامٖى چَنْد

ba’zi avomning xotiri uchun haqiqatning xotirini sindirmayman.

**S-** Shu maqom, nihoyat darajada tafsilga loyiq bir maqomdir. Mujmal va mubham qoldirma!

**J-** Zamoni sobiq, vahshat va jaholatingizni istihdom etib iflos bir tariq bilan va muhayyo etgan rejalari bilan, bir qism kattalar jabr quvvati bilan o‘sha manbani va o‘sha ma’danni teshib zuloli hayotni qumiston va sho‘riston sahrosiga oqitdilar. Ba’zi tanbal va jarrorlar ko‘karishdi. Hatto ular sarvati dunyodan tanfir yo‘lida panjasini kichik bir “sayd”ga (ovga) otgan bechoralarning hassos va zaif joyidan ushlashardi. Toki panjalari u sayddan ochilsin, ular o‘sha ovni qochirsinlar.

Ha, har millatning -u millatning manfaati uchun- bir miqdor moli bilan fidokorlik qilish saxovati bor. Xullas bizdagi saxovati milliya suiste’mol etildi. Boshqa millatning saxovati milliyasi zayn-ob (hovuz) kabi ichiga kiradi, millatning javfida xazina bo‘ladi. Ulum va maorif ostiga suv beradi.

Hamda zamoni sobiqda bir qancha kattalar, nomusi millatni muhofaza qilgan jasorati milliyani suiste’mol qilib ixtilof yeri bo‘lgan qumistonga otib yo‘qotdilar. Har biri u quvvatning bir zarfini boshqasining bo‘yniga urib sindirdilar va sindi. Hatto besh yuz ming qahramon bilan nomusi millatni muhofaza qilishga musta’id bo‘lgan bir quvvati azimani oralarida sarf etib ixtilofot zaminida mahv etganlaridan, o‘zlarini tarbiyaga mustahaq etardilar. Agar mashrutiyatdan va hurriyati shar’iyadan istifoda etib u teshiklarni yopib yoki zayn-ob suratiga o‘girsangiz, u qiymatli quvvatni xorijga sarf etish uchun davlatimizning qo‘liga bersangiz; bahosiga marhamat va adolat va madaniyatni qozonasiz.

-Agar istasangiz siz bilan bajoyish bo‘laman. Men so‘ray, siz javob bering.

**J-** فَاسْئَلْ وَلَا تَجِدْ بِهٖ خَبٖيرًا

**S-** Arman millati sizdan yanada jasur bo‘lishi mumkinmi?[[34]](#footnote-34)(\*)

**J-** Yo‘q, aslo! Bo‘lmagan va bo‘lolmaydi.

**S-** Nima uchun ularning bir fidoiysini yondirib parcha-parcha qilsalar, asrorini va do‘stini izhor etmasdi. Holbuki sizning bir yigitingizga bir pichoq urilsa, butun asrorini qoni bilan barobar oqizib to‘kadi. Bu shijoat jihatidan katta bir tafovutdir. Sababi nima?

**J-** Biz asl sababini tashhisetolmaymiz. Faqat bilamizki, zarrani tog‘ kabi qiladigan va arslonni tulkiga mag‘lub qildiradigan bir nuqta bor. Sening vazifangni bajara olmayapmiz. Vujudini bildik, mohiyatini sen sharh et...

**J-** Shunday ekan tinglanglar va quloqlaringizni yaxshilab ochinglar. Xullas, fikri milliyat bilan uyg‘ongan bir Armanning himmati, majmu’i millatdir. Go‘yo uning millati kichraygan, u bo‘lgan yoki uning qalbida joylashgan. Uning ruhi naqadar totli va qiymatli bo‘lsa ham, millatini yanada ziyoda totli va buyuk deb biladi. Ming ruhi ham bo‘lsa, fido qilishga iftixor etadi. Chunki o‘zicha yuksak fikrlaydi.

Holbuki hozirgilarga demayman, lekin sizning eskilardan bir yigitingiz uyg‘onmagan, nurga kirmagan, Islomiyat millatining nomusini bilmagan, yolg‘iz bir manfaat yoki bir g‘araz yoki bir odamning yoki bir qabilaning nomusini mulohaza etardi, qisqa fikrlardi. Albatta totli hayotini bunday kichik narsalarga hamma fido etmaydi. Farazan, Islomiy fikri milliyat bilan[[35]](#footnote-35)(\*) ular kabi tomosha qilsaydingiz, qahramonligingizni olamga tasdiq ettirib yuksak martabalarga chiqar edingiz. Agar Armanlar siz kabi sathiy va qisqa fikrlasaydilar, nihoyatda qo‘rqoq va safil bo‘lardilar.

Haqiqatdan sizning hayratomuz shijoatga iste’dodingiz bor. Zero bir manfaat yoki juz’iy bir obro‘y yoki e’tiboriy bir sharaf uchun yoki "Faloncha yigitdir" so‘zlarini eshitish kabi kichik ishlar uchun hayotini past ko‘rgan yoki og‘asining nomusini ko‘tarish uchun o‘zini fido qilgan kishilar, agar uyg‘onsalar, xazinalar qiymatida bo‘lgan Islomiyat milliyatiga, ya’ni uch yuz million musulmonlarning qardoshliklarini va ma’naviy yordamlarini qozontirgan Islomiyat milliyatiga, minglab ruhi ham bo‘lsa, ajabo hayotlarini past ko‘rmaydilarmi? Albatta hayotini o‘n tiyinga sotgan o‘n liraga minglab shavq bilan sotadi...

Afsuski, go‘zal narsalarimiz g‘ayri muslimlar qo‘liga o‘tgani kabi, go‘zal bo‘lgan axloqlarimizni ham yana g‘ayri muslimlar o‘g‘irlaganlar. Go‘yo bizning bir qism ijtimoiy axloqi oliyamiz yonimizda rivoj topmaganidan, bizdan ranjib ularga borgan. Va ularning bir qism razilliklari o‘zlari ichida ko‘p rivoj topmaganidan, johillimizning bozoriga keltirilgan...

Ham ulkan bir taajjub bilan ko‘rmayapsizmiki: Hozirgi taraqqiyotning eng muhim asosi va balki dini haqning taqozosi bo‘lgan "Men o‘lsam, davlatim, millatim va ahboblarim sog‘dirlar" kabi kalima-i bayzo va xislati hamroni g‘ayri muslimlar o‘g‘irlaganlar. Chunki ularning bir fidoiysi: "Men o‘lsam, millatim sog‘ bo‘lsin. Ichida bir hayoti ma’naviyam bor", deydi. Va barcha qashshoqlikning va xudbinlikning asosi bo‘lgan: "Men o‘lgandan keyin dunyo nima bo‘lsa bo‘lsin, istasa to‘fon bo‘lsin" va yoxud وَاِنْ مِتُّ عَطْشًا فَلَا نَزَلَ الْقَطْرُ bo‘lgan ahmoq so‘z va dunyoparastlik xulqi himmatimizning qo‘lini tutgan, rahbarlik qilyapti.

Xullas, eng yaxshi xislatki, dinimizning taqozosidir. Biz ruhimiz bilan, jonimiz bilan, vijdonimiz bilan, fikrimiz bilan va bor quvvatimiz bilan deyishimiz kerakki: "Biz o‘lsak, Millatimiz bo‘lgan Islomiyat hayotdir, abadga qadar boqiydir. Millatim sog‘ bo‘lsin, savobi uxroviy menga kifoyadir. Millatning hayotidagi hayoti ma’naviyam meni yashatadi, yuksak olamda meni lazzatlantiradi. وَالْمَوْتُ يَوْمُ نَوْرُوزِنَا " deb Nurning va hamiyatning nurli rahbarlarini o‘zimizga rahbar qilishimiz kerak.

**S-** Biz quvvatimizni qanday to‘plab nomusi Islomiya-i milliyani muhofaza qilamiz?

**J-** Fikri milliyat bilan millatning javfida havzi kavsar kabi bir havzi ma’rifat va muhabbat yasanglar. Ostidagi suvini tortgan teshiklarni maorif bilan yopinglar. Ichiga suv oqitgan yuqoridagi majralarni fazilati Islomiya bilan ochinglar. Katta bir chashma bor, hozirga qadar suiste’mol bilan sho‘ristonga tarqalib ba’zi saala va ajazaga nashvu namo berdi. Bu chashmaga go‘zal bir majra yasanglar, maso‘iyi shar’iya bilan shu hovuzga to‘kinglar. Keyin esa bo‘stoni kamolotingizga suv beringlar. Bu hech bitmas va tuganmas bir manbadir.[[36]](#footnote-36)(\*)

**S-** U chashma nima?

**J-** Zakot. Sizlar Hanafiy va Shofe’iysizlar.

**Savol:[[37]](#footnote-37)(\*\*)** حَبَّذَا وَنِعْمَتْ اِنْ لَمْ تَذْهَبْ غَائِضَةً بَلْ فَاضَتْ اِلٰى تِلْكَ الْخَزٖينَةِ

**Javob:** اَجَلْ اِنَّ فٖيكُمْ ذَكَاوَةً اِنَّمَا تَتَزَاهَرُ بِالزَّكَاةِ

**S-** Qanday qilib?

**J-** Agar azkiyo zakovatlarining zakotini va ag‘niyo, hech bo‘lmasa zakotning zakotini millatning manfaatiga sarf etsalar, millatimiz boshqa millatlarga yo‘lda qo‘shila oladi.

**S-** Yana boshqa nima bor?

**J-** I’onati milliya-i Islomiya deyilgan nuzur va sadaqot zakotning amakivachchalaridirlar, asabiyatini tortadilar, xizmatda yordam beradilar.

**S-** Nima uchun ko‘p odoti mustamirramizni tazyif etyapsan?[[38]](#footnote-38)(\*\*\*)

**J-** Har bir zamonning bir hukmi bor. Shu zamon ba’zi keksaygan odotning mavtiga va nasxiga hukm qiladi. Mazarrotlarining manfaatlariga bo‘lgan tarajjuhi, i’domiga fatvo beradi.

S- Hamma narsadan avval bizga lozim bo‘lgan nima?

J- To‘g‘rilik.

S- Yana.

J- Yolg‘on gapirmaslik.

S- So‘ngra.

J- Sidq, sadoqat, ixlos, sabot, hamjihatlikdir.

S- Nima uchun?

J- Kufrning mohiyati yolg‘ondir, iymonning mohiyati sidqdir. Shu burhon kifoya emasmidirki, hayotimizning baqosi, iymonning va sidqning va hamjihatlikning davomi bilandir.

S- Eng avval boshliqlarimiz isloh bo‘lishlari kerak?

J- Ha. Boshliqlaringiz molingizni cho‘ntaklariga tushirib hibs qilganlari kabi, aqllaringizni ham sizdan olganlar yoki miyangizda hibs qilganlar. Unday bo‘lsa, hozir ularning yonidagi aqllaringiz bilan gapiraman:

Ey boshliqlar va raislar! Tanballikdan chiqqan tavakkaldan saqlaninglar! Ishni bir biringizga havola qilmanglar! Qo‘lingizdagi molimiz bilan va yoningizdagi aqlimiz bilan bizga xizmat qilinglar. Chunki shu miskinlarni ishlattirish bilan haqingizni olgansiz. Xullas, xizmat vaqtidir.

فَعَلَيْكُمْ بِالتَّدَارُكِ لِمَا ضَيَّعْتُمْ فِى الصَّيْفِ

**S-** Bir-ikki yildan beri hammada bir orzuyi diyonat va mayaloni haq uyg‘ongan. Hatto bizning Kudon, Mamxuran o‘g‘rilari ham Shayx Ahmadning bir nasihati bilan so‘fiy bo‘lishgan.

وَقَدْ قَطَعَ الطَّرٖيقَ عَلَى الشَّقَاوَةِ هٰذَا الْمَيَلَانُ

**J-** Rashodat-panoh mashrutiyat va shayxi Risola-i Nur soyasidadir.[[39]](#footnote-39)(\*\*)

Zero mashrutiyati shar’iya taxti afkorga chiqdi, hablul matin-i milliyatni ihtizozga keltirdi, nuroniy urvat-ul vusqo bo‘lgan Islomiyat ihtizozga keldi. Har bir Muslim angladiki, bebosh emas. Manfaati mushtaraka bilan va hissi mujarrad bilan boshqalari bilan bog‘liqdir. Umum Islom bir qabila kabi bir-biri bilan marbutdir.

Qandayki bir qabiladan bir odam bir yaxshilik qilsa, umum qabila bu nomus bilan iftixor etadi, hissador bo‘ladi. U nomus bir bo‘lib qolmaydi. Minglab oynalarda ko‘ringan bir sham kabi ming bo‘ladi. U qabilaning robita-i hayotiyasiga nur va quvvat beradi. Agar bir odam jinoyat qilsa, butun afrodi qabila u bilan bir daraja muttaham sanaladi. Masalan, shu majlisda bo‘lgan odamlar bir-biri bilan bog‘liq bo‘ladi. Bittasi o‘zini loyga otsa, do‘stlarini yo barobar tushiradi yoki tahrik bilan ta’jiz etadi. Shunga binoan, hozir bir gunoh “bir”ligicha qolmaydi, mingga chiqadi. Bir xayr كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فٖى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ hukmiga o‘tadi.

Xullas, shu nuktadirki, yo fikran yoki ruhan uyg‘ongalarga yig‘lashga xohish bergan. Bir bahona bilan yig‘laydilar, tavbakor bo‘ladilar. Lekin minora boshida bo‘lgan aql qolibi qalb tubida bo‘lgan sababini yaxshi ko‘rolmaydi.

Alhosil: Musulmonlar uyg‘ondi va uyg‘onyapti[[40]](#footnote-40)(\*). Yomonlikni yomon, yaxshilikni yaxshi o‘laroq ko‘rdilar. Ha, shu daralar qabilalarini tavbakor qilgan mana shu sirdir. Hamda barcha musulmonlar asta-asta bu iste’dodni olyapti va kasb qilyaptilar. Ammo sizlar badaviy bo‘lganingizdan va fitrati asliyangiz anchagina buzilmagan bo‘lganidan, Islomiyatning qudsiy milliyatiga yanada yaqinsizlar.

**S- [[41]](#footnote-41)(\*\*)** Musofirparvarlik mustahsan bir odatimiz bo‘lganini bilarkan, nima uchun hech kimga musofir bo‘lmaysiz? Talabalaringizni ham nonimizni yeyishdan, hadyamizni olishdan man qilasiz. Holbuki sizga yaxshilik qilish qarzimizdir va haqqingizdir. Xullas shu odatimiz قَدْ اَكَلَ الدَّهْرُ عَلَيْهَا وَ شَرِبَ

Nima uchun shu odati mustamirrani tazyif etyapsiz?

**J-** Avvalo: Ilm azizdir, zalil etishni istamayman. Hamda sizga ko‘rsatishni istaymanki: Bir qism ahli ilm borki, dunyoga tanazzul etmaydi va san’ati ilmni madori maishat etmaydi. Talaba esa jarror va saaladan boshqadir.

Soniyan: Vazifalarida ihmol bilan qanoat ko‘rsatgan va maoshlari bilan qanoat qilmagan; xarjirohlari qo‘llarini musofirlikdan chektirmagan ba’zi ma’murlarga fe’lan nasihat qilishni istayman.

Solisan: Varidoti zulmiyalari to‘xtagan ba’zi kattalarga, zulumoti zulmga kirib juda keng ochgan masorifi eshigining berkitilishiga yo‘l ko‘rsatyapman.

Robian: Millat ichida sayohat qilganlar, ajabo millat uchunmi yoki kayf-safo uchunmi? Bir mezon ko‘rsatish bilan hiyla va hamiyatga bir o‘lchov ko‘rsatyapman.

**S-** Sen xalqning ehsoniga mone bo‘lyapsan. Ajabo, bundan saxovatning tazyifi chiqmaydimi?

**J-** Ehson ehsondir, agar navga bo‘lsa yoki muhtojga va faqirga bo‘lsa… Saxovat o‘shanda haqiqiy saxovatdir, agar millat uchun bo‘lsa yoxud millatni tazammun etgan bir fardga bo‘lsa go‘zaldir. Agar muhtoj bo‘lmagan odamga qilinsa, shaxsni tanbal qiladi, lo‘lilikka o‘rgatadi.

Alhosil: Millat boqiydir, fard foniy...

اَلْمِلَّةُ بَاقِيَةٌ وَمَا اَمَدَّهَا § وَالْفَرْدُ فَانٖى وَمَا يَتَمَثَّلُهُ

**Savol:**

مَا تَقُولُ فِى الْاِحْسَانَاتِ الشَّخْصِيَّةِ فِى السَّلَفِ اُمَنَاءِ الْاُمَّةِ وَرُشَدَاءِهَا وَسُيُوفِ الدَّوْلَةِ وَصَلَاحِهَا تَجَلَّتِ الْعُبُوسِيَّةُ بِمَكَارِمِهَا بِاِهْدَاءِ عَشَرَةِ دَنَانٖيرَ لِشِعْرٍ لَا يُوَازِنُ شَعٖيرَةً [[42]](#footnote-42)(\*)

**J-**

فٖيهِ مَا فٖيهِ… مَعَ اَنَّهَا بِالنِّهَايَةِ قَدِ انْجَرَّتْ اِلَى النَّوْعِ وَالْمِلَّةِ لِاَنَّ اللِّسَانَ الَّذٖى خَدَمَهُ الشِّعْرُ خَيْطُ الْمِلِّيَّةِ مَعَ اَنَّ هٰذَا الزَّمَانَ هُوَ الَّذٖى كَشَفَ عَنْ اِحْتِيَاجِ الْمِلِّيَّةِ وَفَتَحَ الْبَابَ لِهٰذَا الْمَقْصَدِ الْعَالٖى

**S-** Mutag‘ollib boshlar bir birlariga dushman bo‘lishdi. Zulmning eshigi ularning yuzlariga qarshi yopildi. Yiqilganlar tepilmaydi. Sakarotda bo‘lganlarni o‘z holiga qo‘y, sakarotini tugatsin.

**J-** Istaymanki: Hurriyati shar’iyaning sunnatini ularga yodlataman. Agar o‘lmagan bo‘lsalar tamassul etsinlar. Ha, yolg‘iz istibdodning quvvati bilan tarbiya bo‘lgan boshliqlar, bil-istihqoq yiqildilar. Lekin ichlarida g‘oyat hamiyatli odamlar bor, ularga tashakkur qilamiz. Ba’zi mutakasil bor, ulardan shikoyat qilamiz. Ba’zi mutahayyir, mutaraddid bor; ularni irshod etishni istaymiz. Ba’zi o‘lganlar bor, meroslarini muhofaza qilishni istaymiz. Toki yangi chiqqanlar olmasinlar.

نَعَمْ اَنَّ بَيْنَهُمْ حُمَاةً لِلْمِلِّيَّةِ فَنَشْكُرُهُمْ وَ مُتَكَاسِلٖينَ فَنَشْكُوهُمْ وَ مُتَحَيِّرٖينَ فَنُرْشِدُهُمْ وَ اَمْوَاتًا فَنُحَافِظُ عَلٰى مٖيرَاثِهِمْ لِئَلَّا يَاْخُذَهُ مَنْ …

**S-** Sen eskidan umum shayxlarga muhabbat, hatto mutashayyixlarga ham husni zon etarding. Nima uchun hozir bid’atga tushgan bir qism mutashayyixlarga hujum qilyapsan?

**J-** Ba’zan adovat shiddati muhabbatdan keladi. Ha, nafsim uchun ularni naqadar sevardim. Nafsi Islomiyat uchun ming daraja yanada ziyoda ularga oshiq edim.

وَلَقَدِ انْتَقَشَ فٖى سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمُ الطَّاهِرَةِ الصِّبْغَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَ فٖى خَلَدِهِمْ ضِيَاءُ الْحَقٖيقَةِ [[43]](#footnote-43)(\*)

نَدٖيمَانْ بَادَهَا خُورْدَنْد رَفْتَنْد § تَهٖى خُمْخَانَهَا كَرْدَنْدُ و رَفْتَنْد

Lekin ularning asli asosi maslagi, qulubning tanviri va rabti, ya’ni fazilati Islomiyada suluk.. ya’ni hamiyati Islomiya bilan tahattum.. ya’ni, Islomiyat uchun hayotda zuhd va ravhni tark.. Ya’ni ixlos uchun tarki manafi’i shaxsiy.. Ya’ni, ta’sisi muhabbati umumiyaga tavajjuh.. ya’ni ittihodi Islomga xizmat va irshod...

فَتَاَسُّفًا قَدْ اَسَاؤُا مُتَّكِئٖينَ وَتَكَاسَلُوا فٖى خِدْمَتِهِمْ فَحٖينَئِذٍ اُرٖيدُ تَحْوٖيلَ هِمَمِهِمْ اِلٰى مَجْرٰيهَا الْحَقٖيقِىِّ الْقَدٖيمِ

**S-** Doimo ittihodi Islomdan bahs etasan. Uni bizga ta’rif qilib ber?

**J-** Ikki Maktabi Musibat Shahodatnomasi nomli asarimda ta’rif etganman. Hozir oldinda u qasri mualloning bir toshini, bir naqshini ko‘rsataman. Xullas, ka’ba-i saodatimiz bo‘lgan ittihodi munavvari Islomning Hajar-ul Asvadi, Ka’ba-i Mukarramadir va durrati bayzosi, Ravza-i Mutahharadir; Makka-i Mukarramasi, Jazirat-ul Arabdir; Madina-i madaniyati munavvarasi, to‘liq hurriyati shar’iyani tatbiq etgan Davlati Usmoniyadir.

Agar Islomiyat milliyatini va ittihodi Islomning toshini va naqshini istasang, mana qara:

Hayo va hamiyatdan nash’at etgan jivonmardona hurmat (1); hurmat va marhamatdan tavallud etgan ma’sumona tabassum (2); fasohat va malahatdan hosil bo‘lgan ruhoniy halovat (3); ishqi shabobiydan, shavqi bahoriydan nash’at etgan samoviy nash’a (4); huzni g‘urubiydan, farohi sahariydan vujudga kelgan malakutiy lazzat (5); husni mujarraddan, jamoli mujallodan tajalliy etgan muqaddas ziynat (6)[[44]](#footnote-44)(Hoshiya) bir-biri bilan imtizoj etib undan chiqqan lavni nuroniy faqat u sharq va g‘arbning qobi qavsayni bo‘lgan ka’ba-i saodatining toqi muallosining qavsi kuzohining alvoni sab’asining lojivard lavnining timsoli, balki shu lavnning manzarasi bir daraja iroa etilishi mumkin.

Lekin ittihod jaholat bilan bo‘lmaydi. Ittihod, imtizoji afkordir. Imtizoji afkor ma’rifatning shua-i elektri bilan bo‘ladi.

**S-** Nima uchun ilgarilari sukut qilarding?

**J-** [[45]](#footnote-45)(\*\*) لِاَنَّ الْاِسْتِبْدَادَ كَانَ مَانِعًا لِلْاِتِّحَادِ فَكُنْتُ سَكَتُّ عَلٰى جَمْرِ الْغَضٰى

**S-** Bid’atlarga tushgan shayxlarga hujum xatodir. Ichlarida avliyo bo‘ladi.

اَلَّا تَخَافُ اَنْ تُصٖيبَهُمْ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ مِنَ النَّادِمٖينَ

**Javob:**

اِنَّ الْمَوْلٰى جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ وَسَمَ بِقُدْرَتِهٖ عَلٰى جِبَاهِهِمُ الرَّفٖيعَةِ نَقْشَ الْحَقٖيقَةِ وَمُرَادٖى اَنْ اُرْشِدَ مَنْ طَاشَ فَهْمُهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّقْشِ [[46]](#footnote-46)(1)

Ha, mening hujumim ularning alayhida emas, lahidadir. Toki ularning surati bilan o‘zini ko‘rsatgan ba’zi ahliyatsiz ularning qiymatini tanzil etmasin.

Meni tahdid bilan voz kechirolmaydilar. Azmi qat’iy bilan maqsadimning yo‘liga duch kelgan har bir maholikka kiraman. Shu hayoti dunyoviyani adno bir Arman, millati uchun fido qilgani holda; men-ki shu hayot bilan aloqam juda zaif... Xususan yetti marta shu hayot qo‘limdan ketayotgan edi, omonat o‘laroq qo‘limda qoldirilgan. Buni berishni minnat qilish haqqim emas. U ruh, qafasdan daraxtga uchish; aql ra’sdan ya’sga qochish istaganlari holda, kelajakda fido uchun ibqo etildi. Bu hayot bilan tahdid etish hechdir.

Qoldiki hayoti uxroviya bilan tahdid etishdi. Undan ham hech minnatqilmayman. Hozirgi nori taassuf bilan muhtariq bir ruh bo‘lsin, ularning badduosi bilan jahannamda yonsin; u taassuf otashini ichidan chiqarish bilan vijdon, maqsaddan bir Firdavs tazammun etgani kabi, xayol ham umiddan bir jannatni tashkil qiladi.

Umumning ma’lumi bo‘lsinki: Ikki qo‘limda ikki hayotimni tutganman, ikki xasm uchun ikki maydoni muborazada ikki harb bilan mashg‘ulman. Bir hayotli bo‘lgan odam qarshimga chiqmasin.

**S-** Hozirgi shayxlardan nima istaysan?

**J-** Doimo ularning og‘izlarini ko‘pirtirishlarining mavzusi bo‘lgan ixlosni; hamda takka deyilgan ma’naviylashgan harbiy qismlarda, tariqat deyilgan ruhoniylashgan askarlikda unga bog‘liq bo‘lganlari jihodi akbarni va tarki iltizomi nafsni; hamda ularning shiori bo‘lgan, zuhdning ma’nosi bo‘lgan shaxsiy manfaatni tarkni; hamda doimo da’vosini qilganlari va mizoji Islomiyatning tomizg‘isi bo‘lgan muhabbatni istayman. Zero ular bizni istihdom etib ujratlarini olganlar. Hozir bizga xizmat qilish qarzlaridir.

**S-** Ular nima qilishsin?

**J-** Yo ishlarini to‘xtatib chekinishsin Yoxud qaysarlik, g‘iybat va tarafdorlikni oralaridan olib tashlasinlar. Zero bir qism zalolat va bid’at firqalarining tashakkuliga ba’zi bid’atkor mutashayyixlar sababiyat berishgan.

**S-** Ular qanday qilib bir-biri bilan ittihod va ittifoq qilishadi? Holbuki birlari boshqalarini inkor qiladilar. Ularning dasturlari; inkor qilinganlar bilan muhabbat, balki unsiyat ham haromdir. Inkor masalasi muhimdir?

**J-** Shunday ekan sizga shunday deyish haqqimdir:

Ey devonalar! Eshitmadingizmi, anglamadingizmiki: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌbir nomusi Ilohiydir. Yoki ko‘rlashganmisizki, ko‘rmayapsizmiki: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخٖيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ bir dasturi Nabaviydir. Ajabo, shu sidq va kizb mobaynida mutaraddid bo‘lgan inkor masalasi, qanday qilib shu ikki asosi azim va metinga nasih bo‘la oldi? Bu inkor masalasi to‘g‘ri bo‘lsin, Allohning kalomi emaski, mansux bo‘lmasin. Xullas, zamon uni nasx etadi. Zararining foydasiga g‘alabasi, nasxiga fatvo beradi. Mansux bilan amal joiz emas.

**S-** Balki bir-birlari bilan adovatlari, bir-biridan ko‘rgan nomashru’ ba’zi af’ol uchundir?

**J-** Ajabo, qanday jihat bilan, qanday insof bilan, qanday surat bilan Subhon Tog‘i qadar og‘ir va katta bo‘lgan iymon va Islomiyat va insoniyat va jinsiyat sababi bilan hosil bo‘lgan muhabbat; shunday bolalarcha bahona bilan ba’zi nomashru’ harakot vasilasidan mutahassil bo‘lgan adovatga qarshi xafif va mag‘lub bo‘lgan?

Ha, muhabbatni iqtizo etgan Islomiyat va insoniyat, Jabali Uhud kabidir. Adovatni intoj etgan sabablar, ba’zi kichik shag‘al toshlari kabidir. Muhabbatni adovatga mag‘lub ettirgan odam, nazari haqiqatda Jabali Uhudni bir shag‘al toshidan past darajasiga tushirishdek ahmoqona harakat qilgan.

Adovat bilan muhabbat, ziyo bilan zulmat kabi ijtimo‘ etolmaydi. Adovat g‘alaba qozonsa muhabbat mumashatga inqilob etadi. Muhabbat g‘alaba qozonsa, adovat tarahhum va achinishga inqilob etadi.

Mening mazhabim; muhabbatga muhabbat etishdir, xusumatga xusumat etishdir. Ya’ni, dunyoda eng sevgan narsam muhabbat va eng ranjigan narsam ham xusumat va adovatdir.

**S-** Valiy bo‘lgan shayxning mudda’i bo‘lgan mutashayyix bilan farqlari nima?

**J-** Agar hadafi maqsadi, Islomning ziyo-i qalb va nuri fikri bilan ittihod va maslagi muhabbat va shiori tarki iltizomi nafs va mashrabi mahviyat va tariqati hamiyati Islomiya bo‘lsa, mumkindirki bir murshid va haqiqiy shayx bo‘lsin.

Lekin agar maslagi boshqalarni kamsitish bilan ustunligini izhor va boshqalarga xusumat bilan muhabbatini talqin va birlikning buzilishini lozim qilgan tarafdorlik hissi va g‘iybat maylini keltirib chiqargan o‘ziga muhabbatni, boshqalarga bo‘lgan xusumatga bog‘liq ko‘rsatilsa; u bir mutashayyixi mutaavvig‘dir, bir zibi mutag‘annimdir. Din bilan dunyoning oviga ketadi. Yo bir jirkanch lazzat yoki bir xato ijtihod uni aldatgan, u ham o‘zini yaxshi deb o‘ylab buyuk shoyxlarga va muborak zotlarga sui zon yo‘lini ochgan!

**S-**So‘zlaring yaxshi, faqat tinglagan qayerda? Maslak oliy, ittibo etganlar past.

**Javob:**  اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ § مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

اَلْمَلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰى وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

**S-** Olami Islom ulamosining o‘rtalaridagi mudhish ixtilofotga nima deysan? Ra’ying qanday?

**J-** Men olami Islomiyatga g‘ayri muntazam yoki intizomi buzilgan bir majlisi mab’usan va bir anjumani sho‘ro nazari bilan qarayman. Shariatdan eshitamizki, ra’yi jumhur budir, fatvo bunga binoan. Xullas shu, bu majlisdagi ra’yi aksariyatning nazirasidir. Ra’yi jumhurdan ma’ada bo‘lgan aqvol, agar haqiqat va mag‘izdan xoli va bo‘sh bo‘lmasa, iste’dodotning ra’ylariga qoldiriladi. Toki har bir iste’dod tarbiyasiga munosib ko‘rganini intihob etsin. Lekin bu yerda ikki nuqta-i muhimma bor:[[47]](#footnote-47)(\*)

Birinchisi: Shu iste’dodning mayaloni bilan intihob qilingan va bir daraja haqiqatni tazammun etgan va aqolliyatda qolgan qovl, nafs-ul amrda muqayyad va u iste’dod bilan maxsus bo‘lgani holda, sohibi ihmol etib mutlaq qoldirdi. Atba’ni iltizom etib ta’mim etdi. Muqallidi taassub etib u qovlning hifzi uchun muxoliflarning hadmiga urindilar. Shu nuqtadan musodama, mushag‘oba, jarh va rad, shu daraja avj oldiki, oyoqlari ostidan chiqqan chang va og‘izlaridan chiqqan tutun va lisonlaridan sachragan chaqmoqlar, yashinli va ba’zan rahmatli bir bulut, shamsi Islomiyatning tajalliysiga bir hijob tashkil etgan. Lekin ziyo-i shamsdan tafayyuz etishiga iste’dod baxsh etgan rahmatli bulut darajasida qolmadi. Yomg‘irni bermagani kabi, ziyoni ham man qilyapti.

Ikkinchisi: Aqolliyatda qolgan qovl, agar ichidagi haqiqat va mag‘iz, uni intihob etgan iste’dodlardagi havas va havo va mavrus oynaga va mizojiga g‘alaba qilmasa, u qovl bir xatari azimda qoladi. Zero iste’dod u bilan insibog‘ etib uning muqtazosiga inqilob etish lozim ekan, u uni o‘ziga o‘giradi va talqih etadi, o‘z amriga musahhar etadi. Xullas, shu nuqtada huda havoga tahavvul va mazhab ham mizojdan tasharrub etadi. Ari suv ichadi, asal beradi; ilon suv ichadi, zahar to‘kadi.

**S-** Ajabo, koinotda shu majlisi oliyi Islomni, shu sargardon kura shahrida bir intizomni yana topmaydimi?

**J-** Iymon keltiramanki, umum olami Islom millati insoniyada va Odam qavmida bir majlisi mab’usani muqaddasa hukmiga o‘tadi. Salaf va xalaf asrlar ustida bir-biriga qarab mobaynlarida bir anjumani sho‘ro tashkil qiladilar. Faqat birinchi qism keksa otalar sakitona va sitoyishkorona tinglaydilar.

**S- [[48]](#footnote-48)(\*\*)** Ta’addudi zavjot va asir va qul kabi ba’zi masoilni ba’zi ajnabiylar sarrishta etib madaniyat nuqtai nazarida shariatga ba’zi avhom va shubahotni irod etyaptilar.

**J-** Hozircha mujmalan bir qoida aytaman. Tafsilini mustaqil bir risola bilan bayon qilish fikridaman.

Xullas, Islomiyatning ahkomi ikki qismdir:

Biri: Shariat unga muassisdir, bu esa husni haqiqiy va xayri mahzdir.

Ikkinchisi: Shariat mu’addildir. Ya’ni, g‘oyat vahshiy va g‘addor bir suratdan chiqarib ahvan-ush shar va mu’addal va tabiati basharga tatbiqi mumkin va tamoman husni haqiqiyga o‘ta olish uchun zamon va zamindan olingan bir suratga ifrog‘ etgan. Chunki birdan tabiati basharda umuman hukmfarmo bo‘lgan bir amrni birdan raf’ etish, bir tabiati basharni birdan almashtirishni iqtizo etadi.

Shunga binoan, shariat vazi’i asorat emas, balki eng vahshiy suratdan tamoman hurriyatga yo‘l ochadigan va o‘ta oladigan suratga tushirgan, ta’dil etgan.

Hamda to‘rtga qadar taaddudi zavjot tabiatga, aqlga, hikmatga muvofiq bo‘lish bilan barobar, shariat bir donadan to‘rtga chiqarmagan, balki sakkiz-to‘qqizdan to‘rtga tushirgandir. Xususan, taaddudda shunday shartlar qo‘yganki, unga muro‘at etish bilan hech bir mazarrotga muaddibo‘lmaydi. Ba’zi nuqtada shar bo‘lsa ham, ahvan-ush shardir. Ahvan-ush shar esa bir adolati izofiyadir. Hayhot!.. Olamning har holida xayri mahz bo‘lolmaydi.

…

Ma’ataassuf sui tasodif bilan hukumatga e’tiroz qilgan ahli ifrot va ahli tafritga to‘qnashdim. Ahli ifrotning bir qismi Arabdan so‘ngra Islomiyatning tayanchi bo‘lgan Atrokni tadlil etdilar. Hatto bir qismi shu daraja tajovuz etdiki, ahli qonunni takfir etdi. O‘ttiz yil avval bo‘lgan qonuni asosiyni va hurriyatning e’lonini takfirga dalil ko‘rsatdi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ ila oxir hujjat qildi. Bechora bilmaydiki: مَنْ لَمْ يَحْكُمْ bi’mano مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ dir. Ajabo, sobiq istibdodni hurriyat deb o‘ylagan va qonuni asosiyga e’tiroz qilgan odamlarga qanday e’tiroz qilmayin? Ular hukumatga e’tiroz qilishsa ham, istibdodning yanada dahshatlisini xohladilar. Shuning uchun ularni rad qildim. Xullas, hozir ahli hurriyatni tadlil etgan shu qismdandir.

Ikkinchi qism bo‘lgan ahli tafritni ko‘rdim. Dinni bilmaydilar, ahli Islomga insofsiz shaklda e’tiroz bildirib, taassubni dalil ko‘rsatayotgan edilar. Xullas, hozir Usmoniyga mansublikdan tajarrud etib tamoman Ovrupaga tamassul etish fikrida bo‘lganlar shu qismdandir.

Ayyuhal avom! Hozir Allohga omonat qildik. Siz to‘xtang, xoslar bilan gaplashadigan bir da’vom bor. Hukumat va ashraf va Ittihod-Taraqqiyga (mason bo‘lmagan qismiga) qarshi bir muhim masalam bor.

Ey xoslar tabaqasi! Biz avom va ahli madrasa sizdan haqqimizni istaymiz.

**S-** Nimani xohlaysan?

**J-** So‘zingizni ishingiz tasdiq etishini, boshqa kishining qusurini o‘zingizga uzr ko‘rsatmaslikni, ishni bir-biriga tashlamaslikni, ustingizda vojib bo‘lgan xizmatimizda takosul etmaslikni, sizning vositangiz bilan zoye bo‘lgan mafatni talofiy etishingizni, ahvolimizni tinglashingizni, hojotimiz bilan istishora etishingizni, biroz rohatingizni tark etishingizni va bizning holimizni so‘rashingizni istaymiz.

Alhosil: Viloyoti Sharqiya va ulamosining istiqbolini ta’min etishni istaymiz. Ittihod va taraqqiy ma’nosidagi hissamizni istaymiz. Zimmangizdagi yengil, bizning nazdimizda juda azim bir narsa istaymiz.

**S-** Maqsadingni mubham qoldirma, nimani xohlaysan?

**J-** Jome’-ul Azharning singlisi bo‘lgan, Madrasat-uz Zahro nomi bilan dor-ul fununni mutazammin juda oliy bir madrasaning, Kurdistonning markazi hukmida bo‘lgan Bitlisda va ikki rafiqasi bilan Bitlisning ikki janohi bo‘lgan Van va Diyorbakrda ta’sisini istaymiz. Xotirjam bo‘ling, biz Kurdlar boshqalarga o‘xshamaymiz. Yaqiynan bilamizki, ijtimoiy hayotimiz Turklarning hayot va saodatidan nash’at etadi.

**S-** Qanday? Nima kabi? Nima uchun?

**J-** Unga ba’zi sharoit va voridot va samarot bor.

**S-** Sharoiti qanday?

**J-** Sakkizdir.

Birinchisi: Madrasa nom ma’luf va ma’nus va jozibadir va shavq-angiz e’tiboriy bo‘lib, buyuk bir haqiqatni tazammun etgani uchun, rag‘obatni uyg‘otgan u muborak madrasa ismi bilan tasmiya.

Ikkinchisi: Fununi jadidani ulumi madoris bilan mazj va darj va lisoni Arabiyni vojib, Kurdiyni joiz, Turkiyni lozim qilish.

**S-** Shu mazjda qanday hikmat borki, bunchalik tarafdorsan, doim aytyapsan?

**J-** To‘rt qiyosi fosid[[49]](#footnote-49)(\*) bilan hosil bo‘lgan safsataning zulmidan muhokama-i zehniyani xalos etish, malaka-i faylasufonaning taqlidi tufaylonaga qilgan mug‘olatasini izola etish.

**S-** Qanday qilib?

**J-** Vijdonning ziyosi, ulumi diniyadir. Aqlning nuri, fununi madaniyadir. Ikkisining imtizoji bilan haqiqat tajalliy etadi. Bu ikki janoh bilan talabaning himmati parvoz etadi. Iftiroq etgan vaqtlari birinchisida taassub, ikkinchisida hiyla, shubha tavallud etadi.

Uchinchi shart: Zuljanohayn va Kurdlarning va Turklarning mo‘’tamadi bo‘lgan Akrod ulamosidan yoki istinos etish uchun lisoni mahalliyga oshino bo‘lganlarni mudarris qilib intihob etishdir.

To‘rtinchisi: Akrodning iste’dodlari bilan istishora etish, ularning sabovat va basotatlarini nazarga olishdir. Zero ko‘p libos borki; bir qomatda go‘zal, boshqasida xunuk turadi. Bolalarning ta’limi yo jabr bilan, yo havasotlarini erkalash bilan bo‘ladi.

Beshinchi shart: Taqsim-ul a’mol qoidasini bitamomiha tatbiq etish.. toki sho‘’balar bir-biriga madxal va maxraj bo‘lish bilan barobar, har bir sho‘’badan mutaxassis chiqa olsin.

Oltinchi shart: Bir maxraj topish va mudavimlarning tafayyuzini ta’min etish hamda makotibi oliya-i rasmiyaga musoviy tutish va imtihonlarni, ularning imtihonlari kabi muntij qilish, aqiym qoldirmaslikdir.

Yettinchi shart: Dor-ul muallimiynni muvaqqatan shu dor-ul fununning doirasida markaz qilish, mazj etishdir. Toki intizom va tafayyuz undan bunga o‘tsin va fazilat va diyonat bundan unga o‘tsin; tabodul bilan har biri narigisiga bir qanot berib zuljanohayn bo‘lsin.

…

**S-** Voridoti nedir?

**J-** Hamiyat va g‘ayrat.

**S-** Keyinchi?

**J-** Shu madrasa urug‘ kabi bilquvva bir shajara-i tuboni tazammun etadi. Agar hamiyat va g‘ayrat bilan ko‘karsa, tabiati bilan modda-i hayotini jazb bilan sizning bo‘sh cho‘ntagingizdan istig‘no etadi.

**S-** Qaysi jihat bilan?

**J-** Ko‘p jihatlar bilan.

Birinchisi: Avqof butun ma’nosi bilan intizomga kirsa, shu hovuzga tavhidi madoris tariqi bilan bir muhim chashmani oqizadi.

Ikkinchisi: Zakotdir. Zero biz ham Hanafiy, ham Shofe’iymiz. Bir muddatdan keyin Madrasat-uz Zahro Islomiyatga va insoniyatga ko‘rsatadigan xizmati bilan shubhasiz bir qism zakotni bil-istihqoq o‘ziga munxasir etadi. Xususan zakotning zakoti ham bo‘lsa, kifoyadir.

Uchinchisi: Shu madrasa nashr qiladigan samaroti bilan, ta’mim etadigan ziyosi bilan, Islomiyatga qiladigan xizmati bilan uqul yonida eng a’lo bir maktab bo‘lgani kabi; qulub yonida eng akmal bir madrasa, vijdonlar nazarida eng muqaddas bir zaviyani tamsil etadi. Qandayki madrasa, xuddi shunday maktab, xuddi shunday takka bo‘lgani uchun; Islomiyatning i’onoti milliyasi bo‘lgan nuzur va sadaqot qisman unga tavajjuh etadi.

To‘rtinchisi: Mazkur tabodul uchun dor-ul muallimiyn bilan imtizoj etganidan dor-ul muallimiynning voridoti bir daraja tavsi’ bilan muvaqqatan va a’riyatan -agar mumkin bo‘lsa-berilsa, bir zamon so‘ngra istig‘no etadi, u a’riyani i’oda etadi.

**S-** Nima foydasi borki, o‘n balki ellik besh yildan beri baqiryapsan?

**J-** Ijmoli:[[50]](#footnote-50)(\*) Kurd va Turk ulamosining istiqbolini ta’min va ma’orifni Kurdistonga madrasa eshigi bilan kiritish va mashrutiyatning va hurriyatning mahosinini ko‘rsatish va undan istifoda ettirishdir.

**S-** Izoh qilsang yomon bo‘lmaydi.

**J-** Birinchisi: Madorisning tavhid va islohi...

Ikkinchisi: Islomiyatni, uni zanglatgan hikoyot va Isroiliyot va taassuboti baridadan qutqarish. Ha, Islomiyatning sha’ni; matonat, sabot, iltizomi haq bo‘lgan salobati diniyadir. Aksincha jaholatdan, adami muhokamadan nash’at etgan taassub emas. Menimcha taassubning eng dahshatlisi, ba’zi Ovrupa muqallidlarida va dinsizlarida bo‘ladiki; sathiy shubhalarida muannidona isror ko‘rsatishadi. Bu burhon bilan tamassuk etgan ulamoning shoni emas.

Uchinchisi: Mahosini mashrutiyatni nashr uchun bir eshik ochishdir. Ha, qabilalarda mashrutiyatni ranjitadigan niyat yo‘q. Faqat istehson etilmasa, istifoda etilmaydi; u ko‘proq zarardir. Xasta tiryoqni zahar-olud deb o‘ylasa, albatta iste’mol qilmaydi.

To‘rtinchisi: Ma’orifi jadidani madorisga kiritish uchun bir tariq va ahli madrasa nafrat qilmaydigan sof bir manba-i funun ochishdir. Zero mukarraran aytganman: Yomon bir tafahhum, mash’um bir tavahhum hozirga qadar mone bo‘lgandir.

Beshinchisi: Yuz marta aytganman, yana aytaman: Ahli madrasa, ahli maktab, ahli takkaning musolahalaridir. Toki tamoyul va taboduli afkori bilan loaqal maqsadda ittihod qilishsin. Taassuf bilan ko‘rilyaptiki: Ularning taboyuni afkori, ittihodni tafriq etgani kabi; taxolufi mashoribi ham taraqqiyni tavqif etgandir. Zero har biri maslagiga taassub, boshqasining maslagiga sathiyati e’tibori bilan tafrit va ifrot qilib biri boshqasini tadlil, narigisi ham bunisini tajhil etadi.

Alhosil: Islomiyat xorijda tamassul etsa; bir manzili maktab, bir hujrasi madrasa, bir burchagi zaviya, mehmonxonasi ham majma’-ul kull.. biri boshqasining nuqsonini takmil uchun bir majlisi sho‘ro sifatida, bir qasri mashidi nuroniy timsolida arzi diydor etadi. Oyna o‘zida quyoshni tamsil etgani kabi, shu Madrasat-uz Zahro ham u qasri Ilohiyni xorijan tamsil etadi.

Ayyuhal ashraf! Biz sizga xizmat qilganimiz kabi, siz ham bizga xizmat qiling. Bo‘lmasa...

Ey bizga vasoyatga muhtoj bola nazari bilan qaragan ahli hukumat! Sizga itoat qilganimiz kabi, saodatimizni ta’minlang. Aks holda...

Ey Kurd va Turkning jamiyati milliya vazifasini bil-istihqoq bo‘yniga olgan eski Ittihod va Taraqqiy! Yaxshi qildingiz, mazj etdingiz. Yaxshi qilsangiz yaxshi... Aks holda فَرُدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا [[51]](#footnote-51)(1)

**S-** Ulamoga juda ko‘p i’tob etiladi, hatto...

**J-** Ulkan, ham juda ulkan bir insofsizlik!..

**S-** Nima uchun?

**J-** Adamning qabohatini vujudga chiqarish qadar ahmoqlikdir.

**S-** Nima degani?

**J-** Bir zotda ilm, adami hilm bilan iqtironi tomonidan, adami hilmdan nash’at etgan qabohati bilan ilmni mahkum etish qay daraja ablahlikdir. Xuddi shuning kabi, Islomning qudsiyatini doimo talqin etgan va ahkomi diniyani iqtidorlaricha tablig‘ etgan va hozir millati Islomiya mobaynida eng ziyoda hurmat va muhabbat va marhamatga mustahaq bo‘lgan bechora ulamoni, zamonga yarashadigan ulamoning adami vujudidan nash’at etgan qabohati va gunohi bilan mahkum etish va o‘sha qabohat va gunohni bu bechoralarga yuklash, ahmoqlik bo‘lmasdan nima?

Ha, vujudlaridan zarar kelmagan, biz istagan ulamoning yo‘qligidan kelgandir. Zero zakiylar ko‘pincha maktabga ketishdi. Boylar madrasaning maishatiga tanazzul etishmadi. Madrasa ham -intizom va tafayyuz va maxraj bo‘lmaganidan- zamonga ko‘ra ulamoni yetishtirolmadi. Saqlaninglar! Ulamoga bug‘z etish, ulkan bir xatardir[[52]](#footnote-52)(1).

**S-** Niyati xolis bo‘lganlar kam. Sening niyating xolis bo‘lsa, muvaffaq bo‘lasan, niyatingga e’tibor ber?

**J-** Lillahilhamd va la faxr..[[53]](#footnote-53)(2) Ixlosli niyatni ixlol etgan va anosiri g‘araz bo‘lgan nasab va nasl va tama’ va xavf meni bilmaydilar. Men ham ularni tanimayman yoki tanishni istamayman. Zero mashhur bir nasabim yo‘qki, moziyini muhofazaga harakat qilsam. Men abu lashay bo‘lganimdan bir naslim ham yo‘qdirki, istiqbolini ta’minlay. Shunday bir jununim borki, Devoni Harb dahshat va taxvifi bilan tadoviysiga muqtadir bo‘lolmadi. Shunday bir jaholatim borki, meni ummiy qilib dinor va dirhamning naqshini o‘qiy olmayman.

Qoldi tijorati uxroviy. Shunday bir ahd qilganmanki, ra’s-ul molni ham yo‘qotsam, maslagimdan qaytmayman. Hozirdan xasorat etyapman, ko‘p gunohga tushyapman.

Bir narsa qoldi: U ham shuhrati kozibadir. Xullas, men undan bezdim, qochaman. Zero uddalay olmaydigan ko‘p vazifani menga yuklaydi.

**S-** Nima uchun mashrutiy hukumatga va dinsiz bo‘lmagan JonTurklarga iloji boricha husni zon etasan?

**J-** Mumkin bo‘lgan darajada sui zon etganingiz uchun, men husni zon etaman. Agar shunday bo‘lsa, zotan yaxshi. Bo‘lmasa shunday bo‘lsinlar, yo‘l ko‘rsatyapman.

**S-** Ittihod va Taraqqiy haqida ra’ying qanday?

**J-** Qiymatlarini taqdirlash bilan barobar, siyosiyyunlaridagi shiddatga mo‘’tarizman.[[54]](#footnote-54)(3) Lekin ularning iqtisodiy va ma’orifiy bo‘lgan -xususan sharqiy viloyatlardagi- sho‘’balarini bir daraja istehson va tabrik etaman.

**S-** Tanballik zindoniga tushganimizning sababi nima?

**J-** Hayot bir faoliyat va harakatdir. Shavq esa ulovidir. Himmatingiz shavqqa minib hayot kurashi maydoniga chiqqan vaqti, eng avval shiddatli dushman bo‘lgan umidsizlik qarshingizga chiqadi. Ma’naviy kuchini sindiradi. Siz o‘sha dushmanga qarshi لَا تَقْنَطُوا qilichini ishlating.

So‘ngra zahmat bermaydigan haqning xizmati o‘rnini zabt qilgan boshqalardan ustun bo‘lish maylining istibdodi hujumni boshlaydi. Himmatning boshiga uradi, otidan yiqitadi. Siz كُونُوا لِلّٰهِ haqiqatini o‘sha dushmanga yuboring.

So‘ngra esa silsila holidagi sabablar natijasini hatlash bilan chalkashtirgan shoshqaloqlik chiqadi, himmatning oyog‘ini toydiradi. Siz وَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا ni qalqon qiling.

So‘ngra yaratilishdan madaniy bo‘lganidan odamlarning huquqini muhofazaga va haqqini ular ichida qidirishga vazifador bo‘lgan insonning umidlarini tarqatgan faqat o‘zini o‘ylash fikri va shaxsining g‘amini yeyish tasavvuri qarshi chiqadi. Siz ham خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ bo‘lgan mujohidi oliyhimmatni jangga chiqaring.

So‘ngra boshqasining sustligidan odat fursat topib va hujum qilib belini sindiradi. Siz ham عَلَى اللّٰهِ لَا غَيْرِهٖ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ bo‘lgan mustahkam qal’ani himmatga panogoh qiling.

So‘ngra esa ojizlik va nafsning e’timodsizligidan kelib chiqqan ishni Allohga (j.j.) va bir-biriga qoldirish bo‘lgan dushmani g‘addor keladi. Himmatning qo‘lidan ushlab o‘tirg‘izadi. Siz ham  لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ bo‘lgan yuksak haqiqatni ustiga chiqaring. Toki o‘sha dushmanning qo‘li u himmatning etagiga yetishmasin.

So‘ngra Allohning vazifasiga aralashish bo‘lgan dinsiz dushman keladi; himmatning yuziga uradi, ko‘zini ko‘r qiladi. Siz ham اِسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ ۞ وَلَا تَتَاَمَّرْ عَلٰى سَيِّدِكَ bo‘lgan ishni biladigan va vazifashunos bo‘lgan haqiqatni yuboringlar. Toki uning haddini bildirsin.

So‘ngra barcha mashaqqatlarning onasi va barcha razolatlarning ini bo‘lgan rohatlanish mayli keladi. Himmatni bog‘laydi, qashshoqlik zindoniga tashlaydi. Siz ham لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى bo‘lgan mujohidi oliyjanobni u jallodi sehrbozga yuboring.

Ha, sizga mashaqqatda ulkan rohat bor. Zero fitrati hayajonli bo‘lgan insonning rohati, yolg‘iz sa’y va kurashdadir.

اِنَّ لَكُمْ فِى الْمَشَقَّةِ الرَّاحَةَ اِنَّ الْاِنْسَانَ الْمُتَهَيِّجَةَ فِطْرَتُهُ رَاحَتُهُ فِى السَّعْىِ وَ الْجِدَالِ [[55]](#footnote-55)(1)

Sayohatimda meni tanimaganlar qiyofamga qarab meni savdogar deb o‘ylaganlaridan derdilarki:

S- Savdogarmisan?

J- Ha, ham savdogarman, hamda kimyogarman.

S- Qanday qilib?

J- Ikki modda bor, aralashtiraman. Biridan shifo beruvchi tiryoq, biridan ziyo beruvchi elektr tavallud etadi.

S- Bular qayerda bo‘ladi?

J- Madaniyat va fazilat bozorida; peshanasida inson yozilgan, ikki oyoq ustida kezgan sandiq ichidagi; ustida qalb yozilgan yo qora yoki olmos kabi porloq bo‘lgan bir qutidadir.

S- Ismlari nima?

J- Iymon, muhabbat, sadoqat, hamiyat.

Jarida-i Sayyora.. Abu La-shey.. Ibn-uz-zamon..

Ahul-Ajoyib.. Ibnu Ammil-g‘aroyib

Said Al-Kurdiy An-Nursiy

Badiuzzamon

\*\*\*

Aziz qardoshlarim!

Mahram Sirri Inna A’toynada jifr bilan istixrojim, aynan Munozorot Risolasida “Bir nur chiqadi va ko‘ramiz” deya g‘aybiy xushxabarlar kabi ilhomiy va haq bir haqiqatni fikrim bilan bo‘lgan tatbiqotimda bir qusur bor edi. U qusur meni o‘ylantirar edi. Munozorot va Sunuhot kabi risolalardagi mujda-i nuriyani esa, Risola-i Nur to‘liq hal etdi. Keng doira-i siyosiya o‘rniga yuksak bir doira-i nuriya bilan u qusurni izola etgani kabi, Inna A’toyna sirri mahramida, o‘n ikki-o‘n uch yil keyin “Islomiyatga zarba berganlarning boshlarida shunday mudhish bir portlash bo‘ladiki, qiyomatga qadar unutilmaydi” maolidagi istixroji jifriy juda keng bir doirada bo‘lgani holda, nur xushxabari sirrining aksi o‘laroq tor doirada va xususiy hukumatda tatbiq etish surati bilan, fikrim o‘sha keng doirani ihota etolmasdan, u haqiqatning suratini o‘zgartirgan ekan.

Holbuki o‘sha istixroj ko‘rsatgan ayni tarixda, u rejimning muassisi va boshlig‘i dunyodan o‘tdi, zarbasini yedi. Va o‘sha yili, parda ostida yashirin va kura-i arzning aksariyatini va navi basharning qismi a’zamini istibdodi ostiga olgan dahshatli jarayonning tuguni va tugmasi va ma’naviy minglab boshliqlaridan bir boshlig‘i va eng qo‘rqinchlisi bo‘lgan o‘tib ketgan odam, ta’zir yegan ayni zamonda, hali yil tugamasdan, u mudhish jarayonning butun boshliqlari va tarafdorlari shunday samoviy dahshatli ta’zirlarga va qattiq zarbali musibatlarga duchor bo‘lishni boshladilar; qiyomatga qadar azobini chekadilar va chekyaptilar. Va adyoni samoviyaga va Islomiyatga qilgan jinoyatlarining jazosini juda keng doirada ko‘rdilar va ko‘ryaptilar. Mimsiz madaniyatning iflosligi bilan dunyoni mulavvas etishgani uchun ayni istixroj ko‘rsatgan tarixda, mimsiz madaniyatning boshiga ham shunday bir samoviy to‘qmoq tushdiki, eng zim-ziyo vahshatdan ham pastga tushirdi.

Alhosil: Sirri Inna A’toynaning juda keng bir doirasi tor doirada tatbiq etilibdi. Nur xushxabarida esa; tor va ma’naviy, lekin yuksak bir doira keng va moddiy bir doira suratida tasvir etilgandi. Janobi Haqqa yuz ming shukr qilamanki, bu ikki qusurimni quvvatli bir ixtori ma’naviy bilan isloh etdi. يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ sirriga mazhar ayladi. ‌Alhamdulillahi biadadi zarrotil koinot.

\*\*\*

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

Aziz qardoshlarim!

Eski Saidning matbu’ eski asarlaridan birisi qo‘limga o‘tdi. Maroq va diqqat bilan qaradim. Bu kelgan fikra qalbga keldi. Munosib bo‘lsa, Maktubot oxirida yozilsin.

Avvalo: Hurriyatning uchinchi yilida qabilalar orasida mashrutiyati mashru’ani qabilalarga to‘liq bildirish va qabul qildirish uchun Irtish qabilalari ichida xususan Gudon va Mamxuranga bergan darsi va 1329 yilda Matbaa-i Abuzziyoda chop qilingan, qirq bir yil avval chop qilingan, faqat ma’ataassuf yigirma-o‘ttiz yildan beri qidirib, topolmayotgan edim. Bu safar bir kishi bir nusxa topib menga yubordi. Men ham Eski Said boshini olib va Yangi Saidning sunuhoti bilan diqqat bilan mutolaa etdim.

Angladimki, Eski Said ajib bir hissi qoblal vuqu’ bilan o‘ttiz-qirq yil so‘ngra hozir vuqu’ topgan vuqu’oti moddiya va ma’naviyani his qilgan. Va badaviy Akrod qabilalari pardasi orqasida, bu zamonning madaniy pardasini o‘zlariga niqob qilgan va vatanparvarlik pardasi ostida dinsiz va haqiqiy badaviy va haqiqiy murtajiy; ya’ni bu millatni Islomiyatdan avvalgi odatlariga savq etgan xoinlarni ko‘rgandek ular bilan gapirib boshlariga urgan.

Soniyan: U matbu’ asarning bir yuz beshinchi sahifasidan to bir yuz to‘qqiziga qadar bo‘lgan parchaga diqqat bilan qaradim. O‘sha zamonda qabilalarga dars bergan vaqtim o‘sha savollar va javoblar vaqtida muhim bir valiy ichlarida bo‘lgan ekan. Mening ham xabarim yo‘q. O‘sha maqomda shiddatli e’tiroz etdi.

Dedi: “Sen ifrot etyapsan, xayolni haqiqat ko‘ryapsan, bizni ham tahqir etyapsan. Oxir zamondir, borgancha ko‘proq yomonlashadi.”

O‘sha vaqt unga qarshi matbu’ kitobda shunday javob bergan:

Hammaga dunyo taraqqiy dunyosi bo‘lsin, yolg‘iz biz uchun-mi tadanniy dunyosidir? Shundaymi? Xullas men siz bilan gaplashmayman, shu tarafga o‘girilaman; mustaqbaldagi insonlar bilan gaplashaman.

Ey uch yuz yildan keyingi yuksak asrning orqasida yashiringan, sakitona mening so‘zimni tinglagan va bir nazari xofiyi g‘aybiy bilan meni tomosha qilgan (Said, Hamza, Umar, Usmon, Yusuf, Ahmad va boshqalar) sizlarga xitob qilyapman.

Tarix deyilgan moziy daralaridan sizning yuksak istiqbolingizga uzangan simsiz telegraf bilan siz bilan gapiraman. Nima qilay, shoshildim, qishda keldim. Siz inshaalloh jannat-oso bir bahorda kelasiz. Hozir ekilgan nur tuxumlari zaminingizda gul ochadilar. Sizdan shuni iltimos qilamanki, moziy qit’asiga o‘tish uchun kelgan vaqtingiz, mozorimizni ziyorat qiling. U gullarning bir necha donasini mozor toshi deyilgan, suyaklarimni musofir qilgan tuproqning darvozabonining ustiga qo‘ying. (Ya’ni, Keksalar Risolasining O‘n Uchinchi Umidida bayon qilgani kabi, Madrasat-uz Zahroning maktabi ibtidoiysi va Vanning yakpora toshi bo‘lgan qal’asining ostida bo‘lgan Xorxor Madrasamning vafot etishi va Anadoluda butun madrasalarning yopilishi bilan vafot qilishlariga ishorat qilib umumining bir mozori akbari hukmida bo‘lishiga bir alomat o‘laroq, o‘sha azamatli mozorga azamatli Van Qal’asi mozor toshi bo‘lgan. Ey yuz yil so‘ngra kelganlar! Shu qal’aning boshida bir Madrasa-i Nuriya gulini eking. Jisman tirilmagan, faqat ruhan boqiy va keng bir shaklda yashagan Madrasat-uz Zahroni jismoniy bir suratda bino eting, deganidir.)

Zotan Eski Said aksar hayoti o‘sha madrasaning xayoli bilan kechgan va u matbu’ risolaning bir yuz qirq yettinchi sahifasidan to bir yuz ellik yettinchi sahifaga qadar Madrasat-uz Zahroning ta’sisiga va foydalariga doir ahamiyatli haqiqatlarni yozgan.

Bir foli xayrdirki; yigirma besh yillik dahshatli va madrasalarni o‘ldirgan istibdodning sinishi bilan Ma’orif Vakili Tavfiq, Vanda Sharq Universiteti nomli Madrasat-uz Zahroni insho etishiga qaror berishi va umidning xorijida Rais Jalol ham muhim masalalar ichida Tavfiqning fikriga ishtirok etishi, Eski Saidning qirq yil avvalgi so‘zi va rijosi to‘g‘ri chiqishini ko‘rsatyapti.

Hozir qirq besh yil avvalgi javobining izohida uch haqiqat bayon qilinadi.

Birinchisi: Eski Said bir hissi qoblal vuqu’ bilan ikki ajib hodisani his qilgan, faqat ro‘yoyi sodiqa kabi ta’birga muhtoj ekan. Qandayki bir qizil parda bilan oq yoki qora bir narsaga qaralsa, qizil ko‘rinadi. U ham siyosati Islomiya pardasi bilan u haqiqatga qaragan. Haqiqatning surati bir daraja shaklini o‘zgartirgan. U yerdagi buyuk valiy ham yanglishini ko‘rib o‘sha jihatdan shiddat bilan e’tiroz etgan. Xullas, o‘sha haqiqat ikki qismdir:

Birinchisi: Bu Usmoniylar o‘lkasida buyuk bir porloq nur chiqadi, hatto hurriyatdan avval juda ko‘p daf’a talabalarga tasalli berish uchun “Bir nur chiqadi, biz ko‘rgan butun yomonliklarga qarshi bu vatanga saodat ta’min qiladi” derdi. Xullas, qirq yil so‘ngra Risola-i Nur o‘sha haqiqatni ko‘r ko‘zlarga ham ko‘rsatdi.

Xullas, Nurning zohiran, miqdor jihatidan tor jihatiga qaramasdan, haqiqat jihatida sifat jihatidan keng va favquloda manfaatini his qilishi surati bilan, hamda siyosat nazari bilan butun mamlakati Usmoniyada bo‘lganidek ifoda etgan. U buyuk valiy, uning tor doirani keng tasavvuridan unga e’tiroz etgan. Ham u zot haqli, ham Eski Said bir daraja haqlidir.

Chunki Risola-i Nur iymonni qutqarishi jihati bilan o‘sha tor doirasi modomiki hayoti boqiya va abadiyani iymon bilan qutqaradi. Bir million talabasi, bir milliard hukmidadir. Ya’ni, bir million emas, balki ming insonning hayoti abadiyasini ta’minga harakat qilish, bir milliard insonning hayoti foniya-i dunyoviya va madaniyatiga harakat qilishdan ko‘proq qiymatli va ma’nan yanada keng bo‘lishi; Eski Saidning u ro‘yoyi sodiqa kabi bo‘lgan hissi qoblal vuqu’ bilan o‘sha tor doira butun Usmoniylar mamlakatini ihota etishini ko‘rgan. Balki inshaalloh u nazar yuz yil so‘ngra Nurlar ekkan tuxumlarning unib chiqishi bilan aynan o‘sha keng doira Nur doirasi bo‘ladi, uning xato ta’birini to‘g‘ri ko‘rsatadi.

Ikkinchi Haqiqat: Qirq yil avval Eski Said bu matbu’ kitoblarida, Ishorot-ul I’jozning boshdagi ifoda-i maromida va boshqa asarlarida tirishib va takror-takror talabalariga der ediki: Ham moddiy, ham ma’naviy buyuk bir zilzila-i ijtimoiy va bashariy bo‘ladi. Mening dunyo tarki bilan inzivomni va mujarrad qolishimni havas qiladilar der edi. Hatto hurriyatning birinchi yilida Istanbulda Jome’-ul Azharning Raisi Ulamosi bo‘lgan Shayx Baxit Hazratlari (r.h.) Istanbulda Eski Saiddan so‘radi:

مَا تَقُولُ فٖى حَقِّ هٰذِهِ الْحُرِّيَّةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْمَدَنِيَّةِ الْاَوْرُوبَائِيَّةِ

Said javoban degan:

اِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِدَوْلَةٍ اَوْرُوبَائِيَّةٍ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَ الْاَوْرُوبَا حَامِلَةٌ بِالْاِسْلَامِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا

Ya’ni Usmoniylar hukumatidagi hurriyatga nima deysan va Ovrupa haqida fikring nedir?

U vaqt Eski Said degan: Usmoniylar hukumati Ovrupaga homiladir, Ovrupa kabi bir hukumatni tug‘adi. Ovrupa ham Islomiyatga homiladir, u ham bir Islom davlati tug‘adi. Shayx Baxitga aytgan.

U alloma zot degan: Men ham tasdiq qilaman. Barobarida kelgan domlalarga dedi: Men bu bilan munozara etib g‘alaba qilomayman.

Birinchi tavalludni ko‘zimiz bilan ko‘rdik. Chorak asr Ovrupadanda dindan uzoq.

Ikkinchi tavallud ham inshaalloh yigirma-o‘ttiz yil so‘ngra chiqadi. Ko‘p alomatlar bilan ham sharqda, ham g‘arbda Ovrupa ichida bir Islom davlati chiqadi.

Uchinchi Haqiqat: Ham Eski Said, ham Yangi Said ham moddiy, ham ma’naviy buyuk bir hodisa Usmoniylar mamlakatida buyuk va dahshatli va taxribotchi bir zilzila-i bashariya Usmoniylar mamlakatida bo‘ladi deya hissi qoblal vuqu’ bilan Eski Said takror-takror va tirishib xabar berar edi. Holbuki u his bilan nur masalasining aksi bilan g‘oyat keng doirani tor ko‘rgan. Zamon uni Ikkinchi Harbi Umumiy bilan to‘liq tasdiq qilgani holda, uning u juda keng doirani Usmoniylar mamlakatida ko‘rganini shunday ta’bir etadi:

Ikkinchi Harbi Umumiy basharga qilgan taxriboti azima garchi juda kengdir. Faqat hayoti dunyoviyaga va baqosiz madaniyatga qaragan jihatidan Usmoniylardagi taxribotga nisbatan tordir. Usmoniylardagi ma’naviy zilzila hayoti abadiya va saodati boqiyaning zarariga bir taxribot va bir zilzila-i ma’naviya-i Islomiya ma’nan u Ikkinchi Harbi Umumiydanda dahshatli bo‘lishidan, Eski Saidning u sahvini tasxix etadi va ro‘yoyi sodiqasini to‘liq ta’bir etadi va u hissi qoblal vuqu’ini ko‘zlarga ko‘rsatadi. Va mo‘’tariz ahli valoyatni zohiran haqli, faqat haqiqatdan Eski Saidning o‘sha hissi haqliroq bo‘lganini isbot bilan, u valiy zotning e’tirozini to‘liq rad qiladi.

Said Nursiy

\*\*\*

# Xulusiy Beyning Fikralari

Risola-i Nur maktublaridan bu maktubingizning mendagi ta’sirlarini xulosatan arz qilay:

Sihat va ofiyatingizning davomi, shukrimni; bu kabi masoilning hal qilinishini istaganlarning vujudi umidimni; nazarimda ilm sanaladigan hamma narsani sizdan o‘rganganim uchun bu vasila bilan haqiqat sohasidagi ma’lumotimni; hasbal bashariya futur hosil bo‘lsa shavqimni; xasta bir talabangiz bo‘lganimdan Qur’onning dorixonasidan bergan bu dorilaringiz bilan sihatimni; sizning matbaha-i Qur’ondan intihob etgan bu g‘idolar bilan butun hislarimning quvvatini, hayotning besh darajasini ham ta’lim, mavtning e’tiboriy bir holat ekanini tafhim, i’domi abadiyning mutasavvar bo‘lolmasligiga qalbimni taqvim etgandan so‘ng, Alloh uchun muhabbatning har holda bu hayot darajalarida ham davom etib hayoti boqiyada boqiy mevasini berishini ishorat qilish bilan muddati hayotimni nihoyatsiz orttirishga sabab bo‘lgan.

Risola-i Nur bilan ihda qilgan duolaringiz, zotan har kun sevgili Ustozni o‘ylashga kofiy bo‘lyapti. Qur’onning nihoyatsiz fuyuzotidan, tuganmas xazinasidan inoyati Haq bilan siz erishgan va tablig‘ga ma’zun bo‘lgan ma’nolarni, javharlarni ko‘rsatish bilan, bildirish bilan ham bu bechora va mushtoq talaba va qardoshingizga oxiriga qadar dars berishni istaganingizni izhor etyapsizki; bu suratda abadan va tashakkur bilan ko‘zimning o‘ngida, xayolimdan ayrilmasligingiz ta’min etilgan bo‘ladi. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبّٖى

\*\*\*

Muvosalatimning ilk kechasi padarimning musofirlariga taxsis etgan xonaga borib yurgan zavotga; mutavakkilan alalloh, shom bilan xufton orasida Risola-i Nurni o‘qishni boshladim.

Sevgili Ustozim! Avvalroq arz etganim kabi, men endi bir narsa uchun yashayapman deb o‘ylayman. U ham ustozim bo‘lgan dalloli Qur’onning vazifa-i ma’mura-i ma’naviyasini ado qilishda sizga juda juz’iy bir yordam va Qur’on hisobiga juz’iy bir xizmatkorlikdan iboratdir. U yerda bo‘lgan muddatingiz davomida Hazrat Qur’ondan haqiqati iymon va Islom hisobiga sodir bo‘ladigan istixroj va tajalliyotdan mahrum qoldirilmasligimni xossatan iltimos qilaman.

Inshaalloh mustajob bo‘lgan duoingiz bilan Allohu Zuljalol, Risola-i Nur xizmatida umid va orzu qilgan natijaga vosil, marhum va mag‘fur Abdurrahmon kabi oxir nafasda iymon va tavfiq va saodati boqiyada ikki jahon sarvari Nabiyyi Akramimiz Muhammadanil Mustafo sallallohu ta’ala alayhi va sallam Afandimizga va siz muhtaram Ustozimning orqasida va yaqinida qo‘shni bo‘lish surati bilan a’moli haqiqiyaga noil bo‘ladi.

\*\*\*

Ha, Islomiyat kabi bir oliy tariqatim, Alloh oldida ajz va faqrni bilish kabi bir mashrabim, Sayyid-ul mursaliyn kabi bir rahbarim, Qur’oni Azimushshon kabi bir murshidim, bir daqiqada martaba-i valoyatga erishish kabi ulviy bir natija olish mumkin bo‘lgan askarlik kabi bir maslagim bor.

Ustozim menga va tinglagan har bir zavil uqulga “Tariqat zamoni emas, iymonni qutqarish zamonidir, besh vaqt namozingni haqqi bilan ado et, namozning oxiridagi tasbehlarni ayt, ittibo‘i sunnat et, yetti kaboirni qilma!” darsini bergan. Men kerak bo‘lsa bu darsga, kerak bo‘lsa Risola-i Nur bilan berilgan darslarga, Qur’ondan istinbot qilib ko‘rsatgan haqiqatlarga Allohning tavfiqi bilan jonu dildan bala dedim, tasdiq etdim. Va menga shu tarzda haqiqat darsini bergan bu zotga ham umrimda ilk marta Ustoz dedim. Xato qilmadim, isobat etdim.

\*\*\*

Ko‘ngil istardiki, u muazzam So‘zlarga so‘niq yozuvlarim bilan bir oz uzun javob yozay. Faqat bunga muvaffaq bo‘lolmayapman. Qobiliyatimning ozligi, iste’dodimning qisqaligi, iqtidorimning nuqsonligi bilan barobar zimmamga topshirilgan bir necha moddiy vazifalarning taxti ta’sirida aqlim mashg‘ul va go‘yo mashbu’ bo‘lganidan, u muborak javharlaringizga muqobil oddiy munchoqcha ham ibroz etolmayman.

Bilasizki, ko‘p ifodalarimda sizni taqlid qilganimning birinchi sababi, marbutiyati xolisonamning; ikkinchisi, qudrati qalamiyamning kifoyasizligidir. Lekin muborak Yigirma To‘rtinchi So‘zda misoli o‘tgan faqir kabi, men ham deyman: Ey sevgili Ustozim, agar kuchim yetsa, qo‘limdan kelsa, butun nurli So‘zlar tartibida kalimalardan tarkib topgan jumlalar bilan sizga ma’ruzotda bo‘lishni istayman. Faqat bilasizki, yo‘q. Niyatimga ko‘ra muomala qiling.

Xulusiy

\*\*\*

1. (\*) Risola-i Nurni his qilganki, uch sahifa bilan javob beradi. Faqat siyosat pardasi boshqa rang bergan. [↑](#footnote-ref-1)
2. (\*) Bu yerda mason va sotqinlarning va bolshevizmni istaganlarning jamiyatlaridan xabar berish ichida, chorak asr istibdodi mutlaq bilan hukm qilgan bir hokimiyatni g‘aybiy ixbor etadi. [↑](#footnote-ref-2)
3. (\*) Bu yerda ham Risola-i Nurni his qilgan, faqat siyosatning pardasi bilan qaragan, haqiqatning shakli o‘zgargan. [↑](#footnote-ref-3)
4. (\*\*) Saidni yigirma besh yil ezgan bir partiya bu hukmni zulmining so‘nishi bilan tasdiq etdi. [↑](#footnote-ref-4)
5. (\*) Ki, komunist va anarxist ma’nosi bilan Kamolizm va inqilob softalarini va sotqinlarini ko‘rgandek xabar beradi. [↑](#footnote-ref-5)
6. (\*\*) Shoshilma, ya’ni kalit so‘z kabi ishoroti bor. [↑](#footnote-ref-6)
7. (1) Shoshilma, ya’ni Mezon jaridasining sohibi Murod haqlidir. Tanin muharriri Husayin Johid yanglish va xato qilyapti. [↑](#footnote-ref-7)
8. (2) Xayma-nishinlar tarafidan, ya’ni ko‘chmanchi, qora chodirli badaviylarning savolidir. [↑](#footnote-ref-8)
9. (\*) Go‘zal ta’rif. [↑](#footnote-ref-9)
10. (\*) Qirq to‘rt yil so‘ngra aytishi lozim bo‘lgan so‘zlarni o‘sha vaqt aytgan. [↑](#footnote-ref-10)
11. (\*) Lillahilhamd, hozir ochilishni boshladi. [↑](#footnote-ref-11)
12. (\*\*) Yana qara, mashaalloh, ham Nurning Zulfiqor va Hujjatullohil-Balig‘a kabi majmualarini, ham Yaman, Misr, Jazoir, Hind, Marokash, Kafkas, Fors va Arab kabi Islom millatlarini xabar berayotgandek kalit so‘zli bir fikradir. [↑](#footnote-ref-12)
13. (\*) Lillahilhamd, qirq besh yil so‘ngra parcha-parcha qilishni boshladi. [↑](#footnote-ref-13)
14. (\*\*) Dahshatli va haqiqatli bir savol. [↑](#footnote-ref-14)
15. (\*\*\*) Eski Said porloq bir nurning hissi bilan, quvvatli bir umid bilan, tom tasalli bilan siyosatni Islomiyatga vosita qilish fikri bilan, jon-jahd bilan hurriyatga harakat qilarkan, boshqa bir hissi qoblal vuqu’ bilan dahshatli dinsiz bir istibdodi mutlaqni qirq sakkiz yil avval bir hadisning ma’nosi bilan kelishini xabar bergan bir qo‘mondonning chiqishini va Saidning tasalli xabarlarini yigirma besh yilda bilfe’l takzib etishini his qilib, o‘ttiz yildan beri “A’uzu billahi minashshaytoni vassiyosa”deb siyosatni tashladi, Yangi Said bo‘ldi. [↑](#footnote-ref-15)
16. (\*) Mavt, bir tushdir. [↑](#footnote-ref-16)
17. (\*) Ey ma’murlar, Eski Saidning qirq besh yil avval aytgan bu so‘zidan xafa bo‘lmang. [↑](#footnote-ref-17)
18. (\*\*) Qandayki hozir yigirma besh yil istibdodi mutlaq qilganlar, dindorlarni irtijo bilan ittihom etib istibdodi mutlaqning ostidagi irtidodlarini saqlashyapti. [↑](#footnote-ref-18)
19. (\*) Takror tomosha qil, chunki bu Arabcha fikra kalit so‘zlidir, ishoroti bor. [↑](#footnote-ref-19)
20. (\*) Ketma, diqqat qil. Oliyhimmatlar u hodisada sukut etdilar. G‘arazkor jaridalar haqiqiy hurriyatning sadosini o‘chirdilar. Mashrutiyat juda oz odamlarning ustiga munxasir qoldi. Fidokorlari ham tarqaldilar. [↑](#footnote-ref-20)
21. (\*) Muhtamaldirki, bu yerda buyuk bir valiy; Eski Saidning Risola-i Nurning tor doirasini g‘oyat keng va siyosiy bir doira o‘laroq bir hissi qoblal vuqu’ bilan qirq yil avval his qilib, bu risoladagi ko‘p javoblari u hisdan nash’at etganidan u valiy, yolg‘iz bu nuqtada e’tiroz etgan. [↑](#footnote-ref-21)
22. (\*\*) Madrasat-uz Zahroning Vandagi namunasi bo‘lgan va vafot qilgan "Xorxor madrasasi" ning mozor toshi hukmida bo‘lgan Van Qal’asi deganidir. [↑](#footnote-ref-22)
23. (1) Ketma! Seni chaqiradi. [↑](#footnote-ref-23)
24. (\*\*\*) Istiqbolda ta’lif qilinadigan Risola-i nur Kulliyotini oldindan sezish hissi bilan xabar beryaptilar. [↑](#footnote-ref-24)
25. (\*) Antiqaligi uchun bu javob ham yozildi. [↑](#footnote-ref-25)
26. (\*\*) Fanni mantiqning ta’biroti. U zamon Ilmi Mantiq darsini olgan talabalari u majlisda bo‘lganidan, shunday degan. [↑](#footnote-ref-26)
27. (1) Keyinchalik ilova qilingan. [↑](#footnote-ref-27)
28. (2) Xayol ham bir kinokameradir. [↑](#footnote-ref-28)
29. (\*\*\*) Bu savol-javob ham har zamon bo‘lgani uchun, qirq yil avvalgi dars hozir ham luzumlidir, yashaydi. [↑](#footnote-ref-29)
30. (1) To‘xta, o‘tib ketma, angla... Ya’ni, yaxshiliklarni raislarga, yomonliklarni zamonga berib shatm bilan shakvo etadilar. [↑](#footnote-ref-30)
31. (\*) Ahamiyatli bir javobdir. [↑](#footnote-ref-31)
32. (1) Demak, quvva-i ma’naviyalari sinmagan. [↑](#footnote-ref-32)
33. (2) Istasang diqqat qil. U zamon Arman mab’usi Vartakis va Haqqari mab’usi Sayyid Mullo Tohirga ishorat qiladi. [↑](#footnote-ref-33)
34. (\*) Turklar va Kurdlar shijoat fanida alloma bo‘lganlaridan, men sail, ular mujib bo‘la oladilar. [↑](#footnote-ref-34)
35. (\*) Milliyatimiz bir vujuddir; ruhi Islomiyat, aqli Qur’on va iymondir. [↑](#footnote-ref-35)
36. (\*) Qirq besh yil avval badaviy qabilalarga berilgan bu darslar hozir Nurning shogirdlariga ham bir dars bo‘lishi mumkin deya qalbimga ixtor etildi. Men ham Madrasat-uz Zahro arkoniga havola qilaman. Keraksiz, munosib bo‘lmagan kalimalarni chiqarib, bu zamonga va Nurchilarga muvofiq qismini yozsinlar. Toki Eski Said ham bir Nurchi bo‘lsin, u zamonda munfarid qolmasin. [↑](#footnote-ref-36)
37. (\*\*) Ranjima, shu kalom zakotning po‘stini kiygan. [↑](#footnote-ref-37)
38. (\*\*\*) Ba’zi savollar qo‘shni ko‘rinyapti. Lekin o‘rtalarida ulkan bir dara bor. Xayol bir havo shariga minsa va qo‘liga bir durbin olsa, vatanlarini zo‘rg‘a topa oladi. [↑](#footnote-ref-38)
39. (\*\*) Modomiki Nurchilar Mamxuran ichiga kirganlar; “shayxi mashrutiyat” o‘rniga Ahror pardasi va hamiyati Islomiya va milliya ostida, ittihodi Muhammadiy doirasida shayxi Risolat-un Nur deyilishi kerak. [↑](#footnote-ref-39)
40. (\*) Ha, qirq besh yil so‘ngra Pokiston, Arabiston qabilalari ham hokimiyat va istiqlollarini qozondilar. Eski Saidni bu darsini tasdiq qilyaptilar va yana qiladilar. [↑](#footnote-ref-40)
41. (\*\*) Shu bir-biridan uzoq savollardan sening xayoling hatlash mashqini o‘rganadi. Lekin diqqat qil; bir narsa oyog‘ingga o‘ralib, yiqitib, oyog‘i sinmasin. [↑](#footnote-ref-41)
42. (\*) Shu ibora, o‘ziga hadya bo‘lgan va mavzuning fabrikasidan chiqqan mahalliy uslubni kiygan. [↑](#footnote-ref-42)
43. (\*) Shu uslub bir silsilaning muborak xirqalarining parchalaridan tikilgan. Ya’ni, Shohi Naqshband, Imom Rabboniy, Xolid Ziyovuddin, Sayyid Toho, Sayyid Sibg‘atulloh va Seyda kabi avliyoga ishorat bor. [↑](#footnote-ref-43)
44. (Hoshiya) Shu musalsal uslubdagi fikralar; har biri Islomiyatning bir shuasiga, bir husniga, bir sajiyasiga, bir robitasiga, bir asosiga ishoratdir. [↑](#footnote-ref-44)
45. (\*\*) Lisoni Arabiyning alzamiyatini o‘ylagan vaqtimda aytganman. [↑](#footnote-ref-45)
46. (1) Murshidlar takkada, ya’ni bu iborotda to‘planishgan. Ziyorat qilmasdan o‘tma. Ya’ni, ham Mavlaviy, ham Qodiriy, ham Naqshiy, ham Bektoshiga ishorat bor. [↑](#footnote-ref-46)
47. (\*) Shu ikki nuqtaga diqqat bilan qiymat bersang, yomon bo‘lmaydi. [↑](#footnote-ref-47)
48. (\*\*) Bir Alban tarafidan so‘ralgan savol. [↑](#footnote-ref-48)
49. (\*) Xullas, bu qiyoslar ma’naviyatni moddiyotga qiyos qilib Ovrupa so‘zini unda ham hujjat tutish. Hamda ba’zi fununda mashhur bo‘lganlarning, boshqasida ham so‘zini hujjat tutish. Hamda ba’zi fununi jadidani bilmagan ulamoning so‘zini ulumi diniyada ham qabul qilmaslik. Hamda fununi jadidada mahorati uchun g‘ururga ketib dinda ham nafsiga e’timod etish. Hamda salafni xalafga, moziyni hozirgi zamonga qiyos qilib haqsiz e’tirozda bo‘lish kabi fosid qiyoslardir. [↑](#footnote-ref-49)
50. (\*) Shu Madrasat-uz Zahroga doir mabohisni, hurriyatning uchinchi yilida nutq surati bilan Bitlisda, Vanda, Diyorbakrda, yana bir qancha yerlarda aholiga dars berdim. Hammalari dedilar: “Haqiqatdir, ham mumkindir.” Demak, deya olamanki, men bu masalada ularning tarjimoniman. [↑](#footnote-ref-50)
51. (1) Ixtor: Ey o‘zini xoslar deb o‘ylagan ahli siyosat va ahli hukumat! Ya’sni sindirish uchun avomga dars va xitob bo‘lgan shu kitobni sanad tutib tasalli topmanglar. Zero sizning suiste’molingiz, ularning sui tafahhumidan yanada ziyoda sui ta’sir etadi. Sizga bir dars berish uchun zamonni tavkil ayladim. Darsiga quloq solmadingiz, dahshatli ta’zirini yedingiz. [↑](#footnote-ref-51)
52. (1) Ey ahli madoris, ma’yus bo‘lmanglar! Hozir ilm va fan hokimdir. Har navi bilan ta’oliy etadi. Eng a’losi eng oliy tabaqaga chiqadi. [↑](#footnote-ref-52)
53. (2) Shayxning karomati shayxdan rivoyat; lekin tahdisi ne’mat ham bir shukrdir. [↑](#footnote-ref-53)
54. (3) Adolatning tavzi’ida adolat bo‘lmasa, zulm ko‘rinadi. Bir ko‘ngil uchun ming ko‘ngil sindirilmaydi. Shiddat boshqa, hamiyat boshqadir. Bir xudpisand haqni iltizom etsa, ko‘plarni haqsizlikka savq etadi, aniqki majbur qiladi. [↑](#footnote-ref-54)
55. (1) Hozir bilyapman, nima deganimni tushunmayapsiz. Men siz bo‘lib ko‘rdim, tushunmayapman. Buning akasi bo‘lgan “Ulamo Resepti” yanada mubham gapiradi. Demak birga kezishim lozim. Xullas men ham xayolimni tarfiq etdim. [↑](#footnote-ref-55)