# Тарихча-и Ҳаёт

муаллифи

**Бадиуззамон Саид Нурсий**

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

## СЎЗБОШИ

(Бу сўзбоши Мадина-и Мунавварада бўлган муҳим бир олим тарафидан ёзилган.)

Буюк Иқболга оид бўлган "Сўзбоши" да дегандимки: "Буюкларнинг ҳаёт тарихлари ўқиларкан, улвий ривоятлар айтилиб, азиз хотиралари эсга олинаркан, инсон бошқа бир оламга кирганини ҳис қилади. Кўнглини топ-тоза севги ҳисларининг улвий оташи ёқади ва Илоҳий файзи қамрайди. Тарих шундай буюк инсонлар қайд қиладики, бир қанча буюклар уларга нисбат билан кичик қолади.

*Тарихга шарафлар берган қаҳрамонлар эсланаркан,*

*Юксалишда руҳ энг кенг оламларга ердан...*

*Минг ройиҳанинг файзи ўрар руҳни чуқурдан,*

*Ўтмиш каби,* *Жаннатдаги гул боғчаларидан...*

Бу чуқур ҳақиқатни "Сўзбоши" ни ёзаркан, бутун азамат ва ҳашамати билан идрок этаётган бўламан. Зеро, азиз ва муҳтарам мутолаачиларимизга энг чуқур ихлос ва самимият билан тақдим этганимиз бу асар деярли бир асрга яқинлашган узун ва баракали умрларининг ҳар ҳоли минглаб ғаройиботларга саҳна бўлган кўнгиллар фотиҳи буюк Устоз Бадиуззамон Саид Нурсийга, у кишининг бир юз ўттиз қисмдан иборат бўлган Рисола-и Нур Куллиётига; ва ахлоқ ва фазилатлари, ихлос ва самимиятлари, иймон ва ирфонлари билан ҳаётнинг ҳар ҳолатида фақат бир ўлкага эмас, бутун инсоният оламига топ-тоза ўрнаклар беришда давом этган Нур Талабаларига оиддир.

Бир китобнинг "Муқаддима"сини у китобнинг хулосаси дея таъриф қиладилар. Ҳолбуки, ҳар мавзуси мустақил бир асарга сиғмайдиганчалик чуқур ва кенг бўлган бу муаззам китобнинг ичидагиларини бундай бир қанча саҳифалик муқаддимага сиғдириш мумкинми?

Бу кунга қадар ожизона ёзган назмий ва насрий ёзувларимнинг ҳеч бирисида бу қадар ожизлик ва ҳайрат ичида қолмаган эдим. Дарҳақиқат, бу асарни чуқур завқ, Илоҳий севинч ва жўшқин ҳаяжон билан ўқийдиган бўлганлар ҳайронлик билан кўрадиларки, Бадиуззамон болаликларидан бери мустасно бир шаклда етишган ва бутун умрлари давомида Илоҳий тажаллийларга мазҳар бўлган батамом бошқа бир олим ва мумтоз бир шахсиятдирлар.

Мен бу буюк зотни, асарларини ва талабаларини чуқурдан-чуқур тадқиқ қилиб, у нур оламида ҳиссан, фикран ва руҳан яшагандан сўнг буюк ва эски бир Араб шоирининг бир байти билан жуда чуқур бир ҳақиқатни ифода қилганини билдим. "Бутун оламни бир шахсиятда тўплаш Жаноби Ҳаққа қийин эмас..."

\* \* \*

Ғоясининг юксаклигидан, даъвосининг ҳашаматидан ва иймонининг азаматидан файз ва илҳом олган бу қутбнинг жозибасига берилганларнинг адади кундан кунга кўпаймоқдадир.

Ақлларга ҳайрат берган бу улвий ҳодиса мункирларни қаҳр этгани каби, мўминларни ҳам шод ва масрур айлашда давом қиляпти.

Иймонли кўнгилларда маънавий алоқа ҳолида яшаган бу Илоҳий ҳодисани буюк бир мужоҳид қалбларни важд ичида қолдирган бир услуб билан қаранг қандай ифода қиляптилар:

"Ахлоқсизлик ифлос сувининг бир тўфон ҳолида ҳамма жойга тошиб кетиб ҳар фазилатни бўғишга уринган қора кунларда Унинг, яъни Бадиуззамоннинг файзини бир сир каби қалбдан қалбга қаршилик кўрсатиш имконсиз бир ҳамла ҳолида ўтаётганини кўриш билан тасалли топяпмиз... Тунларимиз жуда қорайди, ва жуда қорайган тунларнинг наҳорлари жуда яқин бўлади".

Ҳа, бир сир каби қалбдан қалбга қаршилик кўрсатиш имконсиз бир ҳолда ёйилиб тарқалган бу нурнинг мамлакатнинг ҳар бурчагида файз ва таъсирини кўрганлар ҳайрат ва даҳшатлар ичида сўрашни бошладилар: "Шуҳрати мамлакатимизнинг ҳар тарафини қоплаган бу зот ким? Ҳаёти, асарлари, маслак ва машраби нима? Тутган йўли бир тариқатми, бир жамиятми, бўлмаса сиёсий бир ташкилотми?"

Бу билан ҳам тугамади, дарҳол керак бўлса идоравий ва керак бўлса адлиявий жуда муҳим таъқиблар ва жуда жиддий тадқиқлар, узун ва кетма-кет маҳкамалар бўлди... Натижада, бу Илоҳий тажаллийнинг кўнгиллар ўлкасида қурилган бир "Иймон ва Ирфон Муассасаси" дан бошда бир нарса бўлмагани маълум бўлиш билан адолатнинг Илоҳий бир суратда тажаллийси шу шаклда зуҳур этди: "Бадиуззамон Саид Нурсий ва барча Рисола-и Нур асарларининг оқланиши" қарори расман эълон қилинди. Ва ортиқ руҳнинг моддага, ҳақнинг ботилга, нурнинг зулматга, иймоннинг куфрга ҳар замон ғалаба қозониши азалдан абадга алмашмайдиган Илоҳий қонунларнинг бошида келган бир ҳақиқат бўлгани қуёшлар каби аниқ бўлди.

Ҳар қандай бир иқлимда чиққан бир ислоҳотчининг моҳият ва ҳақиқатини, садоқат ва самимиятини кўрсатган энг ҳақиқий меъёр даъвосини эълон қилишни бошлаган илк кунлар билан музаффар бўлган охирги кунлар орасида шахсий ва ижтимоий, аъзовий ва руҳий ҳаётида вужудга келган ўзгариш фарқларидир дейдилар.

Масалан: У одам илк кунларда мутавозе, олийжаноб, фидокор ва камтар, хулоса; бутун ахлоқ ва фазилат жиҳатидан жиддий равишда ўрнак бўлган ғоят пок ва сўнг даражада мумтоз бир шахсият эди. Қарайлик, жиҳодида музаффар бўлиб ҳисларда, орзуларда, кўнгилларда ер тутгандан сўнг яна у эски пок ва ўрнак ҳолида қола олганми? Бўлмаса, зафар севинчи билан бир қанча буюк саналган кишилар каби, ерга-кўкка сиғмас бўлганми?

Хуллас, катта-кичик ҳар қандай бир даъво ва ғоя соҳибининг моҳият ва ҳақиқатини, шахсият ва кимлигини энг ҳақиқий чеҳраси билан акс эттирадиган энг порлоқ ойна будир.

Тарих бўйича бу мудҳиш имтиҳонни ўтишнинг шоҳасар мисолини аввало Пайғамбарлар ва айниқса Султон-ул Анбиё Саллаллоҳу Алайҳи Васаллом Афандимиз, кейин Унинг Халифа ва Саҳобалари ва ундан кейин уларнинг нурли йўлида юрган буюк зотлар кўрсатганлар.

\* \* \*

Пайғамбар Афандимиз шу ¬ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اْلاَنْبِيَاءِ яъни: "Олимлар Пайғамбарларнинг ворисларидирлар" ҳадиси шарифи билан олим бўлишнинг жуда осон нарса бўлмаганини мўъжизона балоғатлари билан баён қиляптилар.

Зеро модомики бир олим Пайғамбарларнинг ворисидир, у ҳолда ҳақ ва ҳақиқатнинг таблиғ ва нашри хусусида айнан улар тутган йўлни таъқиб қилиши лозим. Ҳар қанчалар бу йўл бутун тоғ, тош, балчиқ, шағал, жарлик, янада ёмони таъқиб, ушлаш, муҳокама, қамоқ, зиндон, сургун, якка қолдирилиш, заҳарланиш, ўлим дорлари ва яна ақл ва хаёлга келмаган неча минг зулм ва исканжалар билан тўла бўлса ҳам...

Хуллас, Бадиуззамон ярим асрдан ортиқ ўша муқаддас жиҳоди билан бутун умрлари давомида бу қийин йўлда юрган ва қаршиларига чиққан минглаб тўсиқларни бир чақмоқ тезлиги билан ошган ва Пайғамбарларнинг вориси бўлган бир олим бўлганларини амалий бир суратда исбот қилган бир зотдирлар.

Ўзларининг илмлари, ахлоқлари, адаблари, бир қанча фазилат ва устун васфлари орасида мени энг кўп мафтун қилган нарса у кишининг у тоғлардан янада мустаҳкам, денгизлардан янада чуқур, самолардан янада юксак ва кенг бўлган иймонларидир.

Раббим, у не муаззам иймон! У не битмас ва туганмас сабр! У не пўлатдан ирода! Хаёл ва хотираларга титрашлар берган бунча тазйиқ, қўрқитиш, азоб ва исканжаларга қарамасдан у не эгилмас бош, не бўғилмас овоз ва қандай қисилмас нафасдир!

Буюк Иқболнинг ҳаяжонли шеърларидан олган жўшқин бир илҳом севинчи билан бир вақтлар ёзган "Мужоҳид" унвонини ташиган бир манзумада, пастдаги мисраларни ўқиганлардан, балки шоирона бир муболағада бўлганимни айтганлар бўлгандир.

Лекин шу муқаддимасини ёзиш билан шараф ҳис қилганим шоҳасарни ўқиганлар важд билан тўла бир ҳайронлик билан тушунадиларки, Аллоҳнинг қандай қуллари бор экан. Агар бир иймон камолини топса, нималар қилар ва қандай ғаройиботларга сабаб бўлар экан..

*Бир азм агар иймон тўла бир қалбга кирса,*

*Инсон ҳам у иймондаги сўнг сирга етишса,*

*Энг ваҳший ўлимлар унга занжир уролмаслар...*

*Вулқон каби жўшқин оқмоқда, тўхтатолмаслар...*

*Роббимдан тушар азмингга қувват берган илҳом...*

*Пайғамбарни тушда кўрар балки ҳар оқшом...*

*Фақат нур унинг иймон тўла қалбидаги меҳроб,*

*Қандил бўлолмас* *уфқига дунёдаги* *маҳтоб...*

*Қор, қиш демас, сесканмас, ранжимас, оғриқ сезмас...*

*Мавсум бутун умрича илиқ сояли бир ёз...*

*Жаннатдаги оламларни дунёда кўрар-да,*

*Маҳв бўлса эгилмас сира тоғлар каби дардга...*

*Энг тикка жарликлар келиб атрофини ўраса,*

*Ой ботса, қуёш сўнса, уфқлар ҳам қорайса,*

*Кўклар йиқилиб чўкса, йўлидан яна қайтмас!*

*Руҳидаги иймон ила ёнган машъала сўнмас!..*

*Қалбида вулқон каби иймон не муқаддас!*

*Виждонига ҳар он шуни ҳайқирмоқда бир овоз:*

*Эй йўлчи! Шафақлар сўнажак турма, олдинла.*

*Зулматларга қон йиғлатадиган машъалалар ила...*

*Юлдузларга бос, чиқ, юксак оламларга юксал!*

*Инсониятни қутқаришга Жаннатдан тушган қўл!..*

Худдики бу мисралар иймон қаҳрамони буюк мужоҳид Бадиуззамон Ҳазратлари учун ёзилган. Зеро бу юксак сифатлар ҳаммаси у кишининг сифатларидир. Жаноби Ҳақ шу ояти каримада қаранг мужоҳидларга нималар ваъда беряпти:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

**Маъно-и шарифи:** "Бизнинг йўлимизда мужоҳада қилганларга мутлақо йўлларимизни кўрсатамиз. Ва ҳеч шубҳа йўқки, Аллоҳ муҳсинлар билан -Аллоҳни кўраётгандай ибодат қилган мужоҳидлар билан- баробардир".

Демакки, иймон ва Қуръон йўлида жондан ва дунёдан воз кечган мужоҳидларга буюк Аллоҳ ҳақиқат ва ҳидоят йўлларини кўрсатишини ваъда қиляпти. Асло, Жаноби Ҳақ ваъдасидан қайтмайди.. етарки, бу азим Аллоҳнинг ваъдасини ижоб эттирадиган шартлар амалга ошсин.

Бу Ояти Карима "Устоз"нинг феъл-атвор ва шахсиятини таҳлил хусусида бизга нурдан бир раҳбар бўляпти, ва у нурнинг биллур ишиғи остида ортиқ энг нозик чизиқларни ва энг ҳассос нуқталарни кўриб сеза оляпмиз. Зеро, модомики бир инсон Жаноби Ҳақнинг ҳифз ва ҳимоясида бўлиш неъматига сазовор бўлган бўлса, ортиқ у учун қўрқув, андиша, ғам, чўчиш, зерикиш ва бошқа каби нарсалар баҳс мавзуси бўлолмайди.

Аллоҳнинг нури билан нурланган бир кўнгилнинг самосини қайси булутлар қоплай олади? Ҳар он Аллоҳнинг ҳузурида бўлиш бахтиёрлигига эришган бир қулнинг руҳини қайси фоний истак ва орзулар, қайси бечора эътибор ва илтифотлар ва қайси паст ғоя ва эҳтирослар қондиради, таскин ва тасалли бера олади?

*Аллоҳдир унинг ёри, мураббийси,* *валийси;*

*Эслаш ила бутун нур бўлади туйғуси, ҳисси!*

*Юксалмоқдадир маърифат иқлимига ҳар он,*

*Бутун бошқа уфқлар очмоқда руҳига Қуръон...*

*"Қуръон" унга ёд эттирмоқда "**Базми Аласт" ни.*

*Ошиқ у тажаллийнинг* *азалдан бери масти...*

Хуллас, Бадиуззамон бундай жуда ҳам ғаройиб бир иноятга сазовор бўлган муборак бир шахсиятдир. Ва шунинг учундирки, зиндонлар у кишига бир гулистон бўлган, у ердан абадиятларнинг нурли уфқларини кўрадилар. Ўлим дорлари биттадан ваъз ва иршод курсисидир. У ердан инсониятга юксак бир ғоя йўлида сабр ва сабот, матонат ва қаҳрамонлик дарслари берадилар. Қамоқхоналар биттадан Мадраса-и Юсуфияга айланади. У ерга кираркан, бир профессорнинг университетга дарс бериш учун киргани каби кирадилар. Зеро у ердагилар у кишининг файз ва иршодига муҳтож бўлган талабаларидир. Ҳар кун бир қанча ватандошнинг иймонини қутқариш ва қотилларни малак каби бир инсон ҳолига келтириш у киши учун дунёларга алмашилмас бир саодатдир.

Бундай бир юксак иймон ва ихлос идрокига соҳиб бўлган инсон, ҳеч шубҳасизки, замон ва макон тушунчаларининг фонийлар устида қолдирган заррин таъсирларни нурсиз модда оламида қолдириб, руҳи билан маънавият оламининг жуда порлоқ нурлар сочган уфқларига юксалган бир ҳолдадир.

Буюк тасаввуф аҳлининг (Р.А.) Фанофиллоҳ, Бақобиллоҳ деб таъриф ва васф қилган юксак мартабалари мана бу муқаддас шарафга ноил бўлишдир.

Ҳа, ҳар мўминнинг ўзига махсус бир ҳузур, хушу, тафайюз, тажарруд ва истиғроқ ҳоли бор. Ва ҳаркас иймон ва ирфони, солиҳлик ва тақвоси, файз ва маънавияти нисбатида бу Илоҳий завқдан файзёб бўлиши мумкин. Лекин бу гўзал ҳол, бу ширин висол ва бу ўхшовсиз завқ ўтган ояти каримадаги эҳсон арбоби бўлган у буюк Мужоҳидларда ҳар замон давом қилади. Ва мана улар бу сабабдандирки, Мавлони унутиш ғафлатига тушмайдилар. Нафслари билан арслонлар каби бутун умрлари давомида урушадилар. Ва ҳаётларининг ҳар лаҳзаси энг юксак тараққий ва такомил хотираларини қайд қилади. Ва бутун борлиқлари у жамол, камол ва жалол сифатлари билан васфланган бўлган Робб-ул Оламийннинг ризосида эриган ҳисобланадилар.

Мавло бизларни ҳам ўша бахтиёрлар жамоатига дохил айласин, омин.

\* \* \*

Юқоридаги саҳифаларда буюк Устознинг дўстларини мафтун ва ҳайрон қилгани қадар душманларини ҳам даҳшатлар ичида қолдирган азаматли иймонидан баҳс этдик. Энди бироз мумтоз шахсияти, нурдан бир ҳалқа ҳолида ўраётган устун васфларидан, ахлоқ ва камолотидан баҳс қилайлик.

Маълумки, ҳар шахсиятни ҳар хил ва муайян устун васфлар қамрайди. Шунинг учун Устознинг шахсиятини майдонга келтирган энг муҳим сифатлар шулардир:

**Фидокорликлари:**

Бир даъво соҳибининг ва хусусан ислоҳотчининг муваффақият шартларининг энг муҳими, фидокорликдир. Зеро кўзлар ва кўнгиллар бу муҳим нуқтани энг нозик бир сезгирлик билан тадқиқ ва таъқиб қилишга мойилдирлар. Устознинг бутун ҳаётлари эса бошдан охиригача фидокорликнинг шоҳасар мисоллари билан тўлиб тошмоқдадир.

Аллома Шайхулислом Мустафо Сабри Афанди марҳумдан фидокорликка оид шундай бир сўз эшитган эдим: "Ислом бугун шундай мужоҳидлар истайдики, дунёсини эмас, охиратини ҳам фидо этишга тайёр бўлсин".

Буюк одам тилга келтирган бу буюк сўзни тамоман қаврай олмаганим учун тасаввуф аҳлининг истиғрок ҳолларида айтган сирли сўзларга ўхшатиб, ҳаммага айтмаган ва бўлар-бўлмас ерларда ҳам сўз очмагандим.

Қачон айни сўзни Бадиуззамоннинг оташлар сочган ҳаяжонли ифодаларида ҳам ўқиганимда тушундимки, буюкларга кўра фидокорликнинг ўлчови ҳам катталашади... Ҳа, Ислом учун бунча қайғули фидокорликка сабр қилишга рози бўлган мужоҳидларни Арҳамурроҳимийн бўлган Аллоҳу Зулкарим Таоло ва Тақаддас Ҳазратлари ташлаб қўядими? У фидоий қулини лутф ва карамидан, иноят ва марҳаматидан маҳрум қилиш обрўйига, асло, ярашадими?

Хуллас, Бадиуззамон бу мустасно тажаллийнинг энг порлоқ мисолидирлар. Бутун умрлари давомида якка яшадилар. Дунёнинг барча ҳалол лаззатларидан тамоман маҳрум қолдилар. Бир уй қуриш ва у ерда масъуд бир оила ҳаёти ўтказиш савдосига тушишга вақт ва фурсат тополмадилар. Фақат, Жаноби Ҳақ у кишига шундай нарсалар эҳсон қилдики, фоний қаламлар билан таъриф қилиб бўлмайдиган қадар муаззам ва муҳташамдир.

Бугун дунёда қайси бир оила раиси маънан Бадиуззамон Ҳазратлари қадар масъуддир? Қайси бир ота миллионлаб фарзандларга соҳиб бўлган? Ҳамда қандай фарзандлар!... Ва қайси бир устоз бунча талаба етиштира олган?

Бу муқаддас ва руҳий алоқа Биизниллоҳи Таоло дунёлар турганча туради ва нурдан бир сел ҳолида абадиятларга қадар оқиб кетади. Чунки бу Илоҳий даъво Қуръони Кариймнинг нур дарёсида биллурлашган бир борлиқ бўлгани каби, Қуръондан чиққан ва Қуръон билан баробар яшайди:..

**Шафқат ва Марҳаматлари:**

Буюк устоз ҳақ ва ҳақиқатни ҳали болаликларида топгандилар. Қалбининг фарёдини ва руҳининг муножотини тинглаш учун ғорларга чекинган кунларида ҳам ибодат ва тоатдан, тафаккур ва чилла ўтиришлардан файз ва ҳузур олишнинг завқига етишган бир "Орифи Биллоҳ" эдилар.

Лекин қоронғу кеча тўлқинларини эслатган дашҳатли куфр ва инкорчилик қўрқинчли тушининг Мусулмон Дунёсини ва бу сабабдан мамлакатимизни истило қилиш илинжида бўлган ўша таҳликали кунларда ётоғидан отилган бир арслон каби, вулқонларни эслатган бир наъра билан жиҳод майдонига ташландилар. Бутун роҳат ва ҳузурини бу муқаддас даъвога фидо қилдилар. Ва мана бу ҳикматга биноандирки, у кундан бери ҳар сўзи бир парча лава, ҳар фикри бир оташ парчаси бўлган. Тушган кўнгилларни ёқади, ҳисларни, фикрларни олавлантиради...

Буюк Устознинг тўлиқ узлат ва ёлғизликдан кейин такрор иршод ва жамият ҳаётига ташланишлари айнан Имом Ғаззолийнинг ҳаётларида ўтказган ўша муҳим ва тарихий босқичга ўхшаяпти.

Демакки, Жаноби Ҳақ буюк муршидларни бундай бир муддат ёлғизликда тарбиялаб, поклаб ва тозалагандан кейин нурлантириш ва иршод вазифаси билан вазифадор қилади. Ва бу сабаб биландирки, бир соф сувдан ҳам тоза ва порлоқ бўлган юракларидан узилиб келган нафаслар қалбларга акс этар-этмас бутун бошқа таъсирлар ижро этади...

Арз этганим каби, Имом Ғаззолийнинг бундан тўққиз юз йил аввал ахлоқ ва фазилат соҳасида қилган фатҳларни бу асрда Бадиуззамон иймон ва ихлос водийсида уддалаганлар.

Дарҳақиқат, Ҳазрат Устозни бу мудҳиш жиҳод майдонларига йўллаган доимо бу тенгсиз шафқат ва марҳаматлари бўлган. Ва буни шахсан ўзларидан тинглайлик:

Менга: "Сен унга-бунга нима учун тегиндинг?" деяптилар. Билмадим, қаршимда мудҳиш ёнғин бор.. оловлари кўкларга юксаляпти.. ичида авлодим ёняпти.. иймонимга ўт тушиб ёняпти. У ёнғинни сўндиришга, иймонимни қутқаришга югуряпман. Йўлда биттаси мени чалмоқчи бўлибди-да, оёғим унга урилган бўлса, нима аҳамияти бор? У мудҳиш ёнғин қаршисида бу кичик ҳодиса бир қиймат ифода қиладими? Тор тушунчалар, тор фикрлар..."

**Истиғнолари:**

Устознинг ҳаётлари давомида жамиятимизнинг ҳар табақасига бераётган минглаб истиғно ўрнаклари тилларга достон бўлган бир улуғликка соҳибдир.

Мосиводан том маъноси билан истиғно қилиб, аъзовий ва руҳий бутун борлиғи билан Робб-ул Оламийннинг битмас ва туганмас хазинасига таянишни муддати ҳаётида бир одат эмас, гўё бир мазҳаб, машраб ва маслак қилиб қабул қилганлар. Ва бунда ҳам қанча қиммат тушмасин, сабот этишда ҳали ҳам давом қиляптилар.

Ишнинг ўзига хос тарафи: Бу маслак ўз шахсларига махсус қолмаган, талабаларига ҳам муқаддас бир мафкура ҳолида ўтгандир. Нур дарёсида чўмилиш шарафига сазовор бўлган бир Нур талабасининг истиғносига ҳайрон қолмаслик мумкин эмас...

Қаранг, Устоз "Мактубот" унвонини ташиган шоҳасарнинг Иккинчи Мактубида бу муҳим нуқтани олти жиҳат билан нақадар асл бир иймон ва ирфон идроки билан изоҳ қиладилар:

"**Биринчиси:** Аҳли залолат аҳли илмни; илмни пул топиш йўли қилиш билан айблайдилар. “Илмни ва динни ўзларига тирикчилик воситаси қиладилар” деб инсофсиз тарзда уларга ҳужум қиладилар. Буларни амалда ёлғонлаш лозим.

**Иккинчиси:** Ҳақни ёйиш учун пайғамбарларга эргашиш билан вазифадормиз. Қуръони Ҳакиймда ҳақни ёйганлар: **اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۞ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ** деб инсонлардан истиғно кўрсатганлар."

Хуллас, Рисола-и Нур Куллиёти сазовор бўлган Илоҳий фатҳлар фақат бу пайғамбарлар маслагида сабот қаҳрамонлигининг шоҳасар мисоли ва ҳайратомуз натижасидир. Ва бу сояда Устоз иззати илмияларини жаҳонқиймат бир олмос каби муҳофаза қилганлар.

Энди ҳаркас у йўлда асир бўлган маош, мансаб, бойлик ва яна неча минг шахсий ва моддий манфаатлар билан асло алоқаси бўлмаган бир инсон, қандай қилиб кўнгиллар фотиҳи бўлмайди? Иймонли кўнгиллар қандай у кишининг файз ва нури билан тўлмайди?

**Иқтисодчиликлари:**

Иқтисод бундан аввал баҳс қилганимиз истиғнонинг тафсир ва изоҳидан бошқа бир нарса эмас. Зотан иқтисод саройига кира олиш учун, аввало истиғно дейилган эшикдан кириш лозим. Бу сабаб билан иқтисод билан истиғно лозим билан малзум кабидир.

Устоз каби истиғно хусусида Пайғамбарларни ўзига ўрнак қабул қилган бир мужоҳиднинг иқтисодчилиги ўзлигидан майдонга келадиган қадар табиий бир хислат ҳолини олади ва ортиқ у кишига кунда бир коса шўрва, бир стакан сув ва бир парча нон кифоя бўла олади. Зеро бу буюк инсон буюк ва инсофли Француз шоири Ламартнинг дегани каби: "Ейиш учун яшамайди, балки яшаш учун ейди".

Устознинг машраб ва маслагини тамоман англагандан кейин ортиқ у кишининг юксак иқтисодчилигини бундай ейиш-ичиш каби оддий нарсалар билан қиёслашни кўп кўряпман. Зеро, бу буюк инсоннинг юксак иқтисодчилигини маънавий соҳаларда татбиқ қилиш ва моддий бўлмаган ўлчовлар билан ўлчаш лозим бўлади.

Масалан: Устоз бу юксак иқтисодчилик қудратини ёлғиз ейиш, ичиш, кийиниш каби оддий нарсалар билан эмас; аксинча фикр, зеҳн, истеъдод, қобилият, вақт, замон, нафс ва нафас каби маънавий ва мавҳум қийматларнинг исроф ва зое қилинмаслиги билан ўлчаган бир доҳийдирлар. Ва бутун умрлари давомида бир феъл-атвор ҳолида таъқиб қилган бу талабчан ҳисоб-китоб ва назорат усулини барча талабаларига ҳам талқин қилганлар. Шунинг учун бир Нур талабасига бўлар-бўлмас асарни ўқиттириш ва ҳар сўзни тинглаттириш осон бир нарса эмас. Зеро, унинг кўнглининг марказий нуқтасида ёзилган шу "Диққат!" калимаси энг сезгир назорат вазифасини бажармоқдадир.

Хуллас, Бадиуззамон қудратли бир ислоҳотчи ва ажойиблар ажойиби бир "Педагог" - Мураббий бўлганларини етиштирган топ-тоза насл билан амалда исбот қилганлар ва иқтисод тарихига нурдан шуълалар билан ёзилган бир атлас саҳифа яна илова қилган бир нодира-и фитратдирлар.

**Тавозе ва Камтаринликлари:**

Нур Рисолаларининг бу қадар ҳайратомуз шаклда жаҳонга ёйилишида бу икки хислатнинг кўп фойдаси бўлган ва жуда чуқур таъсирлари кўрилган.

Чунки Устоз суҳбат ва таълифларида ўзларига бир "Қутб-ул Орифийн" ва бир "Ғавс-ул Восилийн" тусини бермаганлари учун, кўнгиллар у кишига жуда тез исинган, у кишини топ-тоза самимият билан севган ва дарҳол юксак ғоясини қабул қилган.

Масалан: Ахлоқ ва фазилатга, ҳикмат ва ибратга оид бўлган бир қанча суҳбат ва талқинларини тўғридан-тўғри нафсларига қаратадилар. Кескин ва оташин хитобларининг илк ва ягона тингловчиси ўз нафсларидир. У ердан -марказдан атрофга ёйилгандек- бутун нур ва сурурга, саодат ва ҳузурга муштоқ бўлган кўнгилларга ёйилади.

Устоз хусусий ҳаётларида ғоят ҳалим-салим ва ниҳоятда камтариндирлар. Бир кишига эмас, ҳеч бир заррага озор бермаслик учун аъзамий фидокорликлар кўрсатадилар. Чексиз заҳмат ва машаққатларга, изтироб ва маҳрумиятларга сабр қиладилар... Фақат иймонига, Қуръонига тегилмаслик шарти билан...

Ортиқ у пайт қарабсизки, у сокин денгиз тўлқинлари самоларга юксалган бир тўфон, соҳилларга ҳайбат ва даҳшат сочган бир уммон каби бўлади. Чунки У Қуръони Каримнинг содиқ хизматкори ва иймон сарҳадларини қўриқлаётган қаҳрамон ва фидоий бир аскаридир. Ўзлари бу ҳақиқатни важиз бир жумла билан шу шаклда ифода қиладилар: "Бир аскар навбатчиликда экан, бош қўмондон ҳам келса, қуролини ташламайди. Мен ҳам Қуръоннинг бир хизматкори ва бир аскариман. Вазифа бошида эканман, қаршимга ким чиқса чиқсин, ҳақ будир дейман, бошимни эгмайман..."

Вазифа бошида ва жиҳод майдонида экан, шу мисралар ҳол тилидир:

*Кишнаган бир от мисол, парчаларман қонли юганни,*

*Пасткаш душманларга, асло, сотолмайман ўзлигимни...*

*Ўзлигимдан узоқ бўлишдир асорат менга кўра,*

*Бундай бир зиллатга тушиш қандай мунгли исканжа...*

*Абадий қовушишнинг ишқи билан ўтар ҳар оним...*

*Дасти қудрат билан қилинган қалъадир иймоним,*

*Бу муқаддас умидимдан қанчалар дилшодман,*

*Кўриш истар мени Жаннатда шаҳид аждодим...*

*Руҳим бўлганча муаббад, абадийдир умрим,*

*Энг буюк қовушишга Аллоҳга чиққан йўлдир ўлим.*

\* \* \*

Китобга киришишдан аввал Устозни илмий, фикрий, тасаввуфий ва адабий жабҳалари билан ҳам мутолаа қилишни истар эдим… Фақат ўта чуқур ва жуда қамровли бўлган бу мавзуларнинг бир неча саҳифа билан хулоса қилиб бўлмаслигини қатъий бир суратда идрок қилгандан кейин, ортиқ номи ўтган мавзулар ҳақида бир неча жумла билан гапириб ўтишни муносиб кўрдим.

Роббим имконлар лутф этса, бу чуқур мавзуларни Рисола-и Нур Куллиёти ва Нур талабалари билан биргаликда, катта ва мустақил бир асар билан, таҳлилий бир суратда тадқиқ ва мутолаа қилишни бутун руҳим билан орзу қиламан. Бу хусусда буюк Устозимизнинг ва азиз қардошларимнинг қийматли дуоларини ниёз айлайман!

**Устознинг илмий жабҳалари:**

Марҳум Зиё Пошшо шу:

*Ойнаси ишдир кишининг сўзга қаралмас,*

*Шахснинг кўринар савия-и ақли асарида.*

байти билан наслдан наслга бир дастур ҳолида ўтадиган жуда буюк бир ҳақиқатни ифода қилган.

Ҳа, Мусулмон ирқимизга "Рисола-и Нур Куллиёти" каби муаззам бир иймон ва ирфон кутубхонасини ҳадя қилган, кўнгиллар устида муқаддас бир нур муассасаси қурган мумтоз ва мустасно зотнинг қудрати илмияси ҳақида тафсилотга киришиш, пешин пайти қуёшни таърифлашчалик фойдасиз бир ишдир.

Фақат куюнчак бир шоиримизнинг:

*Ҳусн бўлар ким, кўрганда ихтиёр қўлдан кетар.*

дегани каби, ҳаётининг ҳар лаҳзасида Илоҳий тажаллийларга сазовор бўлган бу муборак зотнинг илм ва ирфонидан, ахлоқ ва камолотидан баҳс юритиш инсонга батамом бошқа завқ ва Илоҳий лаззат беради. Шунинг учун сўзни чўзишдан ўзимни тўхтата олмаяпман.

Устоз Рисола-и Нур Куллиётида диний, ижтимоий, ахлоқий, адабий, ҳуқуқий, фалсафий ва тасаввуфий энг муҳим мавзулар ҳақида баҳс этган ва ҳаммасида ҳам ҳайратомуз бир суратда муваффақ бўлган.

Ишнинг асл ҳайрат берган нуқтаси; бир қанча уламонинг таҳликали йўлларга адашиб кирган энг қийин мавзуларни ғоят очиқ бир шаклда ва энг қатъий бир суратда ҳал қилгани каби, энг гирдобли чуқурликлардан Аҳли Суннат ва Жамоат тутган нурли йўлни таъқиб қилиб соҳили саломатга чиққан ва асарларини ўқиганларни ҳам шундай чиқарган.

Бу сабаб билан, Рисола-и Нур Куллиётини азиз миллатимизнинг ҳар табақасига комил ишонч ва самимият билан тақдим қилиш билан шарафланамиз. Нур Рисолалари Қуръони Каримнинг нур дарёсидан олинган порлоқ қатралар ва ҳидоят қуёшидан сизилган биллур шуълалардир. Шунинг учун, ҳар мусулмон зиммасидаги энг муқаддас вазифа, иймонни қутқарадиган бу нурли асарларнинг ёйилишига ҳаракат қилишдир. Зеро, тарихда жуда кўп марта кўрилганки, бир асар қанчалаб кишиларнинг, оилаларнинг, жамиятларнинг ва ҳисобсиз инсон жамоатларининг ҳидоят ва саодатига сабаб бўлган... Оҳ! Қанчалар бахтиёр у инсонки, бир мўмин қардошининг иймонининг қутқарилишига сабаб бўлса!..

**Устознинг Фикрий Жабҳалари:**

Маълумки, ҳар мутафаккирнинг ўзига махсус бир тафаккур тизими, фикрий ҳаётида таъқиб қилган бир ғояси ва бутун кўнгли билан боғланган бир "идеали" бор. Ва унинг тафаккур тизимидан, ғоя ва идеалидан баҳс юритиш учун узун муқаддималар баён қилинади. Фақат Бадиуззамоннинг тафаккур тизими, ғоя ва идеали узун муқаддималар билан феълан чарчамасдан бир жумла билан хулоса қилиниши мумкин:

Барча самовий китобларнинг ва умум Пайғамбарларнинг ягона даъволари бўлган "Холиқи Коинотнинг Улуҳият ва Ваҳдониятини эълон" ва бу буюк даъвони ҳам илмий, мантиқий ва фалсафий далиллар билан исбот қилишдир.

- У ҳолда Устознинг мантиқ, фалсафа ва мусбат илмлар билан ҳам алоқаси борми?

- Ҳа, мантиқ ва фалсафа Қуръон билан келишиб ҳақ ва ҳақиқатга хизмат қилган муддатларича Устоз энг буюк мантиқчи ва энг қудратли бир файласуфдирлар. Муқаддас ва оламшумул даъвосини исбот водийсида қўллаган энг порлоқ далиллари ва энг қатъий бурҳонлари Қуръони Каримнинг "Аллоҳ каломи бўлгани"ни ҳар кун бир марта яна исбот ва эълон қилган "Мусбат илм"дир.

Зотан фалсафа, аслида ҳикмат маъносини билдирса, Вожиб-ул Вужуд Таоллоҳ ва Тақаддас Ҳазратларини Зоти Барисига лойиқ сифатлар билан исботга ҳаракат қилган ҳар асар энг буюк ҳикмат ва у асарнинг соҳиби ҳам энг буюк ҳакимдир.

Хуллас Устоз бундай илмий бир йўлни, яъни Қуръони Каримнинг нурли йўлини таъқиб қилганлари учун, минглаб университетликларнинг иймонини қутқариш шарафига сазовор бўлганлар. Ҳазратнинг бу хусусда соҳиб бўлган илмий, адабий ва фалсафий яна жуда кўп устун васфлари бор. Фақат уларни асарларидан мисоллар келтириб иншааллоҳ мустақил бир асарда арз қилиш умидидаман. Ва миналлоҳит-тавфиқ.

**Тасаввуф Жабҳалари:**

Нақшбандий машойихидан ҳар ҳаракатини Пайғамбари Зийшон Афандимиз Ҳазратларининг ҳаракатларини татбиқ қилишга уринган ва буюк бир олим бўлган бир зотдан сўрадим:

- Муҳтарам Жаноб, олимлар билан тасаввуфчилар орасидаги келишмовчиликнинг сабаби нима?

- Олимлар Расули Акрам Афандимизнинг илмларига, тасаввуфчилар эса амалларига ворис бўлганлар. Мана бу сабабдандирки, Фахри Жаҳон Афандимизнинг ҳам илмига ва ҳам амалига ворис бўлган бир зотга "Зулжаноҳайн", яъни "Икки қанотли" дейилади... Шунинг учун, тариқатдан мақсад, рухсатлар билан эмас, азиматлар билан амал қилиб ахлоқи Пайғамбарий билан ахлоқланиб, барча маънавий хасталиклардан тозаланиб, Жаноби Ҳақнинг ризосида фоний бўлишдир. Мана бу юксак даражани қозонган кишилар, шубҳасизки аҳли ҳақиқатдирлар. Яъни, тариқатдан мақсуд ва матлуб бўлган ғояга етишганлар демакдир. Фақат бу юксак мартабани қозониш ҳаммага ҳам муяссар бўлолмаслиги учун, буюкларимиз матлуб бўлган мақсадга осонлик билан етишиш учун, муайян қоидалар жорий қилганлар. Хулоса; тариқат, шариат доирасининг ичида бир доирадир. Тариқатдан йиқилган шариатга тушади, фақат, маъазаллоҳ, шариатдан йиқилган абадий зиёнда қолади.

Бу буюк зотнинг баёнотига кўра, Бадиуззамон очган нур йўли билан ҳақиқий ва доғсиз тасаввуф орасида жавҳарий ҳеч бир ихтилоф йўқ. Ҳар иккиси ҳам Ризо-и Барига ва натижада Жаннати аълога ва дийдори Мавлога этувчи йўллардир.

Шунинг учун, бу асл ғояни мақсад қилган ҳар қайси тасаввуфчи бир қардошимизнинг Рисола-и Нур Куллиётини сева-сева ўқишига ҳеч бир моне қолмагани каби, аксинча, Рисола-и Нур тасаввуфдаги "муроқаба" доирасини Қуръони Карим йўли билан кенгайтириб, унга яна тафаккур вазифасини энг муҳим бир вирд сифатида илова қилган.

Ҳа, инсоннинг кўзига, кўнглига бутун бошқа уфқлар очган бу "Тафаккур" сабаби билан фақат қалбининг муроқабаси билан машғул бўлган бир солик, қалби ва барча латифалари билан бирликда зарралардан кураларга қадар бутун коинотни азамат ва эҳтишоми билан сайр ва томоша, муроқаба ва мушоҳада қилиб, Жаноби Ҳақнинг ўша оламларда минг бир шаклда тажаллий этаётган энг гўзал исмларини, юксак сифатларини камоли важд билан кўриб, ортиқ сўнгсиз бир ибодатгоҳда бўлганини айналяқийн, илмаляқийн ва ҳаққаляқийн даражасида ҳис қилади. Чунки ичига кирган "Ибодатгоҳ" шундай улуғ бир ибодатгоҳдирки, миллиардларга сиғмаган жамоатнинг ҳаммаси ишқ ва шавқ, хушу ва истиғроқлар ичида Холиқини зикр қилади. Оташин, ширин ва гўзал тиллари, шева, гўзал овоз, оҳанг ва басталари билан бир оғиздан: ­ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ дейдилар.

Рисола-и Нур очган иймон ва ирфон ва Қуръон йўлини таъқиб қилган ана шундай муаззам ва муҳташам бир ибодатгоҳга киради. Ҳар бир одам ҳам иймон ва ирфони, файз ва ихлоси нисбатида файзёб бўлади.

**Адабий Жабҳалари:**

Эскидан бери лафз ва маъно, услуб ва ичидагилари жиҳатидан адиблар ва шоирлар, мутафаккирлар ва олимлар иккига айрилганлар. Булардан баъзилари фақат услуб ва ифодага, вазн ва қофияга қиймат бериб, маънони ифодага фидо қилганлар. Ва бу ҳол ҳам ўзини энг кўп шеърда кўрсатади.

Бошқа жамоат эса энг кўп маъно ва ичидагига аҳамият бериб моҳиятни сўзга қурбон қилмаганлар.

Ортиқ Бадиуззамон каби буюк бир мутафаккирнинг адабий жабҳалари бу кичик муқаддима билан осонгина тушунилади деб ўйлайман. Зеро устоз ўша қийматли ва баракали умрларини қулоқларда қоладиган сўзларнинг танзим ва тартиби билан эмас, аксинча қалбларда, руҳларда, виждон ва фикрларда муқаддас бир идеал ҳолида инсоният билан баробар яшайдиган дин ҳиссининг, иймон шуурининг, ахлоқ ва фазилат тушунчасининг асрларга, наслларга талқини билан машғул бўлган бир доҳийдирлар. Ортиқ бунча юксак бир ғоянинг амалга ошиши учун жондан ва жаҳондан кечган бир "мужоҳид", жуда табиийдирки, фоний шакллар билан машғул бўлолмайдилар.

Бу билан баробар, Устоз завқ нозиклиги, кўнгил сезувчанлиги, фикр чуқурлиги ва хаёл юксаклиги жиҳатидан ҳайратомуз дейиладиган даражада адабий қудрат ва малакага соҳибдирлар. Ва бу сабаб билан услуб ва ифодалари мавзуга кўра ўзгаради. Масалан: Илмий ва фалсафий мавзуларда мантиқий ва риёзий далиллар билан ақлни ишонтираркан, ғоят важиз таркиблар қўллайдилар. Фақат кўнгилни маст қилиб, руҳни юксалтирадиган онларда ифода шу қадар тиниқлашадики, таъриф қилиб бўлмайди. Масалан: Самолардан, қуёшлардан, юлдузлардан, маҳтоблардан ва айниқса баҳор оламидан ва Жаноби Ҳақнинг ўша оламларда тажаллий этаётган қудрат ва азаматини тасвир қиларкан, услуб шунчалар латиф бир шакл оладики, ортиқ ҳар ташбеҳ энг ширин ранглар билан қамралган бир лавҳани эслатади.. ва ҳар тасвир ғаройиблар ғаройиби бир оламни жонлантиради.

Хуллас, бу ҳикматга биноандирки, бир Нур талабаси "Рисола-и Нур Куллиёти"ни мутолааси билан -университетнинг ҳар қандай бир факультетига мансуб бўлса ҳам- ҳиссан, фикран, руҳан, виждонан ва хаёлан том маънода қониқтирилган бўлади.

Қандай қониқтирилмайдики, "Рисола-и Нур Куллиёти" Қуръони Каримнинг оламшумул боғидан терилган бир гулдастасидир. Шунинг учун Унда у муборак ва Илоҳий боғнинг нури, ҳавоси, зиёси ва ифори бор...

Руҳнинг бу эҳтиёжин сўзлар оққан сувлар,

Қуръонга ҳар замон башарнинг эҳтиёжи бор...

Али Улвий КУРУЖУ

## КИРИШ

Аввало шуни эътироф этайликки, бу Тарихча-и Ҳаёт буюк Устознинг ҳаётларини тўлиқ маъноси билан ифода этишдан жуда узоқдир. Жуда кўп жойлар қисқартирилган.

Ҳам у кишининг шахсиятларига оид хусусларни ойдинлатадиган ва очадиган моҳиятдаги воқеа ва ҳодисалардан бир қанчаси зикр қилинмаган. Баён қилинган фикр ва қаноатларни тасдиқлайдиган воқеа ва ҳодисалар жуда кўп. Баҳс қилмаганимизнинг ягона сабаби, ўзларининг рози бўлмасликларидир.

Аввалдан бери ҳам суҳбатларида, ҳам мактубларида бу замоннинг жамоат замони бўлиб, шахсий камолот ва устун васфларнинг хизмати иймонияда шахси маънавий қадар таъсири бўлмаганини зикр қилишлари.. ҳам фоний шахсларидан зиёда Қуръони Ҳакиймдан қайнаб чиққан Рисола-и Нурга назар этилишини, бор қиймат ва фазилатнинг Рисола-и Нурда тажаллий этган ҳақиқати Қуръонияга оид бўлганини дафаларча эслатишлари.. ва ўзларига оид бундай бир тарихча-и ҳаёт тайёрланганини эшитган пайт: "Тафсилотга эҳтиёж йўқ. Фақат Рисола-и Нур хизматига доир баҳслар ёзилсин" деб хабар юборишлари каби сабабларга биноан, шахсларига оид баҳслар ғоят қисқартирилган. Устознинг ҳаётларига муносабати бўлган, ва янада зиёда хизмати Нурияга оид мактублар, мудофаалар, ҳар хил замонларга оид ўша замондаги аҳволини бир даража ифода қилган мақола ва хотираларини бўлгани каби қўйдик. Бу сурат билан бу асар истиқболдаги мунаввар Нур Талабалари учун ҳақиқий бир манба ташкил қилмоқда. Муҳтарам адиб ва муҳаррирлар бундан фойдаланиш билан Иншааллоҳ янада мукаммал, янада ҳақиқатли ва фойдали тарихча-и ҳаётлар тайёрлайдилар.

Шу ерини ҳам хотирлатишни истаймизки, бу асар ҳар хил маслак ва машрабларга мансуб бўлган муҳаррирларнинг шахсий мутолааларига ва адибларнинг ўринсиз муболағаларга қочган қаламларига ҳавола этилиб тозалиги бузилмаган.

Ҳам яна эътироф этайликки: Рисола-и Нурнинг порлоқ ва нурли васфига ва Саид Нурсийнинг бошдан оёқ иффати мужассама ва шижоати ҳориқо ташкил қилган ҳаёт ва ахлоқларига лойиқ изоҳ, ифода ва услуб билан майдонга чиқолмадик. Бу зот адо этган минглаб куллий хизматдан биргина хизмат, яшаган кўпгина замонлардан биргина замонда кўрсатган қаҳрамонлик ва ҳайратомуз шижоатлари, таълиф қилган асарларидан биргина асари ҳам у киши учун муаззам бир тарихча-и ҳаёт тайёрланишига сабаб бўла оларкан, минглаб бошқа-бошқа сажия, ахлоқи олия, хизмати Қуръония, шаҳомати иймония билан тўла ва 130 қадар асарлари билан бир шаҳар, бир вилоят, бир мамлакатда эмас, аксинча миллатлар, давлатлар қаршисида Олами Ислом ва инсониятни ичига олган ва таъсирли куллий хизмат билан тўла тарихчалари, албатта бу асарга сиғишмайди.. ва сиғишолмади...

Ҳам Устознинг маслагини, машрабини ва хусусий аҳволини, жуда кўп сажия ва хислатларни шахсларида ва хизматларида тўплаган шахсиятларини таъриф қилолмадик. У киши яшаган кўпгина ҳаёт босқичларини яқиндан кўрган ва ичида бўлган талаба ва хизматкорларини бир-бир тинглаш ва кўришиш лозимдирки, тарихча-и ҳаётлари бир даража батафсил тайёрлана олсин.

\* \* \*

Бу асарнинг мутолааси билан кўриладики: Бугун ёлғиз Анадолу ва Ислом Олами учун эмас, бутун инсоният учун қайд қилишга лойиқ буюк бир ҳақиқат майдонга чиққан. Бу ҳақиқат умумнинг иштироки билан куллият касб этиб, "Рисола-и Нур хизмати иймонияси", ва "Бадиуззамон ва Нур талабалари" дея номланиляпти. Бу ҳақиқатнинг ва бу жараённинг нимадан иборат бўлгани, манбаи, ғоя ва идеали нима бўлгани, халқ табақаларидаги таъсири, инсон ва жамиятнинг моддий ва маънавий ҳаётига, истиқболдаги миллат миқёсида тинчлик ва саодатимизнинг таъминига оид таъсири бу Тарихча-и Ҳаёт билан маълум бўлмоқдадир.

Натижа эътибори билан, заҳарлашдан завқ олган чаён каби ва анархист руҳли бўлмаган ҳар бир киши бу даъвонинг қаршисида фақат севинч сезади.

Балки биздан шундай бир савол сўралиши мумкин:

"Ажабо, бу Тарихча-и Ҳаёт билан Саид Нурсий башарнинг фикрларида инсонлардан устун бир борлиқ бўлиб кўрсатилиш истаниляптими?.."

Йўқ!...

Дунёнинг ва ҳаётнинг моҳиятини билган инсонлар учун вақтинчалик хўжакўрсинчиликнинг, шон ва шуҳратнинг ҳеч бир қиймати йўқ. Ҳақиқатни идрок қилган бир инсон фонийларнинг сохта илтифотларига қиймат бермайди ва орқасига ўгирилиб қарамайди. Хуллас, Саид Нурсий бу нуқтадан ҳам маънавий буюк бир қаҳрамондирлар. Ҳаёти инсонни ҳайратда қолдирган турли қаҳрамонликлар билан тўла бўлиш билан баробар Ҳақда, Ҳақ йўлида фоний бўлиб, шахсларидан фароғат қилишда ҳам мумтоз бир фидокор бўлиб назарга урилмоқдалар. Илоҳий бир иноятга сазоворлик билан тоғ каби тўсиқларни ошиб, бу асрнинг юзларча манфий жараёнлари қаршисида муқаддас даъвосини чекинмасдан эълон қилиб саломатга чиқаришлари ўзларининг фоний шахсиятларидан тамоми билан фароғат қилганларини, Ҳақ йўлида фидоий бўлганларини кўрсатмоқдадир.

Ҳа, Саид Нурсий шахсий даҳоси билан инсоният оламида янги бир йўл очмаганлар. Бу зот барча истеъдодини ва менлигини азалий бир ҳақиқатга фидо қилиб, бутун замонларда ҳукмрон бўлан бир ҳақиқат даъвосида бўлганлар. Шахсларида ва хизматларида кўринган барча юксак васф ва камолот фақат муқаддас даъвосидан акс этмоқдадир. Қандайки минглаб ойна ўртасида бўлган бир чироқ нуроний ишиққа соҳиб бўлгани учун қаршисидаги ойналар ададича куллият касб этади ва ўшанча қиймат олади. Зеро ҳар бир ойнада бир чироқ ишиғи билан баробар мавжуд. Айнан шунинг каби, Бадиуззамон шу коинотнинг ва умум замонларнинг маънавий қуёши бўлган Қуръони Ҳакиймга ва Дини Мубини Исломнинг мубаллиғи Ҳазрат Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаломга юзланган. Ва уларнинг зиёсига ойна Рисола-и Нурнинг чиқишига, инкишофига васила бўлгани учун асаридан нур олган, даъвосидан файз ва қувват олган юз минглаб, ҳатто миллионлаб инсонларнинг ойна-мисол ақл, қалб ва руҳларида маънан яшамоқда ва ўрнак бир инсон, буюк бир мутафаккир сифатида қабул ва ёд этилмоқдадир.

Хуллас, уни маънан яшатган бу каби қийматлидир. Залолат жараёнларининг қаршисида иймон аҳли фидокорларидан буюк бир шахси маънавий майдонга чиқиб, соғлом бир садди Қуръоний ва иймоний таъсис этиб, мўъминларнинг таянч нуқтаси бўлишидир. Ишонган муқаддас даъвосига кўрсатган азм ва сабот билан мўъминларнинг қалбларини ларзага келтириб, руҳларида Исломий ишқ ва ҳаяжонни уйғотишидир. Фонийларга парастиш этган бечора инсонларга боқий ва лоямут бир ҳақиқатни кўрсатиб, назарларни у ерга ўгиришга уринишидир. Вазифасининг бундай улвияти билан баробар, фақат башарият эътибори билан, убудият вазифаси билан ҳам ўзини ҳаркасдан зиёда қусурли, нуқсон ва ожиз кўрган ва ундай билган, даргоҳи раҳматда ожизлик ва фақирлик билан ниёз этган ва инсониятга раҳматни, саодатни талаб этган бир абди азиз, бир фақири мустағнийдирлар. Ҳа, У киши: "Бир кишининг иймонини қутқарсам, у пайт менга Жаҳаннам ҳам гул–гулистон бўлади",- айтмоқда. Нафсидаги аноният ва ғурур бутини синдириш билан қолмаган, оламдаги табиатпарастларнинг бутларини ҳам тору-мор қилиш каби бир вазифа қилгани дўст ва душман, ҳаркасга маълумдир.

Хуллас, Бадиуззамон ҳақида тақдир ва табрикни ифода этган барча ёзувлар бу маъно учун.

Баъзи газеталарнинг замон-замон қилган нашриётлардан тушуниладики: Дин ва Исломият душманлари кўпинча парда орқасидан баҳоналар ижод қилиб динга ҳужум қилмоқдалар. Тўғридан-тўғрига дин ва Исломиятга қарши вазиятда эмаслар, динга хизмат қилган, бу йўлда турли фидокорликларга сабр қилганларни омманинг назарида ёмонлаш, халқнинг севгисини кетказиш учун ҳужумга ўтмоқдалар, токи динга хизмат қилганларни танбал вазиятга келтириб, диний инкишофга моне бўлсинлар. Иймонсизликнинг, ахлоқсизликнинг ривож топишини таъмин қилсинлар. Демократия даврида ва дин эркинлигига рухсат берилган бу замонда бундай бўлса, "Дин заҳардир" дея миллат курсисидан эълонлар қилинган бир даврда диндорларга, хусусан Исломий тараққиёт ва инкишофга хизмат қилганларга қандай муомала қилингани осонча тушунилади...

Собиқ даврда Устоз ва Нур талабаларини маҳкамага чорлаганлар орасида шундайлари чиққанки, қонун пардаси остида манфий идеологияларига, шахсий кин ва эҳтиросларига кўра ҳаракат қилганлар. Вазифалари талаб қилган ишни қилишлари лозим келаркан, худди ватан ва миллат хоинларини тутган каби турли ҳақорат ва бўҳтонлар билан Бадиуззамон ва талабаларига ҳужум қилганлар. Маҳкама бароат берган экан, қонунни татбиқ қилиш билан вазифадор баъзилари Саид Нурсий учун яқинда қатл этилиши хабарини атрофга ёйишдан уялмаганлар. Биз бу ёзувлар билан уларга қарши гапириш эмас, бир ҳақиқатни баён қилишни истаймиз. Балки улардан бир қанчаси бу ҳаракатида маъруздир, мажбуран қилгандир. Нима бўлганда ҳам бу муомалалар исбот қиладики, Бадиуззамон муҳокама қилинган, маҳкамага чорланган тарихларда яширин динсизлар, фасод комитетлари фаолиятда эдилар. Маҳкама қўли билан маҳкум қилолмаган ва даъвосига моне бўлолмаган Саид Нурсийга инсофсизча бўҳтонларда, ёлғон ташвиқотларда бўлар эдилар ва бўлдилар. Бу аянчли вазиятни кўрган ҳар инсоф соҳиби у кишининг мустақим бир дин одами, ҳақиқат одами бўлганини айтишдан чекинмаган. Шунинг учун Бадиуззамон ва Рисола-и Нур ҳақида такрор билан ва тиришиб давом қилиб келган тақдиркор ёзув ва тақризларнинг нашр қилинишининг бир муҳим омили ҳам бу бўлса керак ва танқид қилинмаслиги керак. Назари диққат билан бу зотни ва асарларини томоша қилганлар камоли тақдир билан табрик ва санодан ўзларини тўхтатолмаганлар.

Айниқса маҳкум эттирилиш учун чорланган маҳкамалар ва тадқиқ ҳайъатлари асарларини ва ҳаётини тадқиқдан сўнг, асарларида кўринган камолот ва гўзалликни тасдиқ этганлар. Шу ҳолда миллатнинг энг заковатли ва фаросатли табақасининг, ақл ва қалб аҳлининг ярим асрдан бери давом этиб келган ва борганча умумият касб этган Саид Нурсий ва Рисола-и Нур ҳақидаги қаноат ва ифодалари ҳақиқатдан буюк бир ҳақиқатнинг кўриниши сифатида қабул қилиниши керак.

\*\*\*

**Савол:** Модомики Аллоҳ Алиймдир. Унинг билиши ва илтифоти етарлидир. Аҳли камол буюк зотлар доимо ўзларини яширганлар. Ҳам боқий бир оламда ҳақиқатлар бутун яққоллиги билан ўртага чиқишига кўра, нима учун Рисола-и Нурнинг устунликлари, Илоҳий иноят ва икромлар кўплик билан зикр қилинган. Саид Нурсийнинг хизмати Қуръонияси асносида сазовор бўлган ҳайратомуз муваффақият ва камолот баён этилган ва булар нима учун нашр этилган? Ҳатто илмий асарларининг бир қанчасининг орқасида бу нави тақризлар қўйилган?..

**Жавоб:** Бу хусусда қондирувчи жавоблар баъзи мактубларда бор. Бир хулосаси шудир: Бадиуззамоннинг Рисола-и Нурнинг нашри билан хизмати тўғридан тўғрига Қуръон ҳисобигадир. Иймон ҳақиқатларининг нашри мусулмонларнинг иймонларининг кучайиши, қувватланиши, натижада Ислом динининг юксалиши, дин душманларининг бузғунчи ҳужумларининг даф этилиши ва Ислом динининг инсонлар орасида моддий ва маънавий камолотнинг моҳият ва хулосаси бўлганини оламга эълон қилиш ва ҳаркасга қатъий қаноат бериш учун зикр қилинган. Юқорида баҳс этилгани каби уларга қарши шундай инсофсизча ҳужумларда бўлдиларки, Саид Нурсий ҳадсиз қарши чиққанларга, жуда кучли ва кўплаб душманларга қарши оз, фақир ва заиф бўлган Рисола-и Нур талабаларига маънавий куч, ғайбий ёрдам, жасоратлантириш, сабот ва матонат бериш учун Рисола-и Нур ҳақидаги икроми Илоҳий ва хизматнинг мақбулиятига оид инояти Раббонияни зикр қилган, инсофсиз ҳужум ва аслсиз бўҳтонларга қарши мажбурият билан мудофаага ўтилган.

Ҳам Тарихча-и Ҳаётга ўтган бир мактубида Бадиуззамон:

– "Мен эътироф қиламанки, бундай мақбул бир асарнинг сазовори бўлишга ҳеч бир жиҳат билан лаёқатим йўқ. Фақат жуда аҳамиятсиз бир уруғдан катта тоғ каби бир дарахтни яратиш қудрати Илоҳиянинг шаънидандир ва одатидир ва азаматига далилдир. Мен қасам билан ишонтираманки: Рисола-и Нурни мадҳ қилишдан мақсадим, Қуръоннинг ҳақиқатларини ва иймоннинг рукнларини қувватлантириш ва исбот ва нашр қилишдир. Холиқи Раҳиймимга юз минглаб шукр бўлсинки: Мени ўзимга ёқтиртирмаган, нафсимнинг айбларини ва қусурларини менга кўрсатган ва у нафси амморани бошқаларга ёқтиртириш орзуси қолмаган. Қабр эшигида кутган бир одамнинг орқасидаги фоний дунёга риёкорона қараши ачинадиган бир аҳмоқликдир ва даҳшат берувчи бир зарардир. Хуллас, бу руҳий ҳолат билан фақат иймон ҳақиқатларининг таржимони бўлган Рисола-и Нурнинг, Қуръоннинг моли бўлиб устунликларини изҳор қилмоқдаман. Сўзлардаги ҳақиқатлар ва камолот меники эмас, Қуръонникидир ва Қуръондан сизиб чиққандир. Модомики мен фонийман, кетаман. Албатта боқий бўладиган бир нарса ва бир асар мен билан боғланмаслиги керак ва боғланилмаслиги керак. Ҳа, лаззатли узум шингилларининг хусусиятлари қуруқ чўпчасида қидирилмайди. Хуллас, мен ҳам шундай қуруқ чўпча ҳукмидаман."

Ҳа, Саид Нурсий Рисола-и Нур билан динсизликка ва Исломиятга қарши жараёнларга қарши киришган Қуръон ва Иймон хизматида кўп ёрдамчиларга, ҳукумат ва миллат томонидан ташвиқ ва ёрдамга муҳтож экан, аксинча турли бўҳтон, ёлғон ва айбловлар билан қамоққа ташланиш, асарларини йўқ қилиш, халқни ўзидан совутиш учун у кишига қарши турли туҳматлар қилинган. Албатта ҳақ билган маслагини Қуръоннинг шарафига ва Ҳазрат Пайғамбар Нубувватининг юксалишига оид хизматини унга қарши бўҳтонлардан поклаш учун ҳақиқатни айтадилар, мудофаа қиладилар. Фаразан баъзилар тарафидан шахсий бир нуқсонлик деб ўйланса ҳам, умумнинг фойдаланиш ва саодати учун шахсий зарарига ҳам рози бўлади. Шунинг учун Рисола-и Нур ҳақида баён қилинган ва нашр қилинган саноларга бу каби нуқталардан қараш лозим. Бўлмаса хизматга зарар бўлади. Тор тушунча билан ҳаракат қилиш замонида эмасмиз. Иймонсизлар ўз зарарли маслакларини, манфий идеологияларини, сохта қаҳрамонлари ҳатто Ислом душманларини, улар асло лойиқ бўлмагани ҳолда, турли мадҳ-у сано билан инсониятнинг назарига кўрсатишга, олқиш тўплашга уринмоқдалар. Узоққа кетишга эҳтиёж йўқ, дунёни ўраган даҳшатли динсизлик жараёнини идора қилганлар буюк қаҳрамонлар бўлиб эълон қилинаркан, нима учун мусулмонлар ҳақ динларини мадҳ-у сано қилмасинлар. Унинг камолотини, юксаклигини нашр қилмасинлар. Қуръонга ойна бўлган ва бу замоннинг динсизлик жараёнларига бас келиб, динга энг буюк хизматни қилган бир асар куллиёти ва унинг муҳтарам, камтарин ва ҳадсиз зулмларга маъруз қолган муаллифи мадҳ қилинмасин! Ҳолбуки ёзилган ёзувлар мавҳум мавзулар бўлиб эмас, аксарият билан мудофаа синфидан, қарши бўлган бўҳтонларга жавоб сифатида нашр қилинган ҳақиқатлардир.

\* \* \*

**Устознинг ҳаёти** **куллий хизмати нуқтасидан умумий бўлиб икки катта босқич арз қилади.**

Биринчиси: Туғилишларидан эътиборан таҳсил ҳаётлари, Вандаги истиқоматлари, Истанбулга келишлари, сиёсий ҳаётлари, саёҳатлари, Жаҳон Урушида иштироклари, Россиядаги асоратлари, Истанбулда Дор-ул Ҳикмат-ул Исломия аъзолигида бўлишлари, Қува-и Миллияда Истанбулдаги хизматлари, Анқарага келиб илк Депутатлар Кенгашидаги фаолиятлари ва қисқа бир муддат сўнгра Ванга чекилиб якка ҳаётни ихтиёр этишлари каби.. ҳар бири бошқа бир ҳаёт саҳнаси бўлган Устоз ҳаётининг бу биринчи босқичи иймон ва Қуръон хизмати эътибори билан иккинчи босқич ҳаётининг муқаддимаси ҳукмидадир. Иккинчи буюк хизматига тайёргарликдир. Умрларининг эллигинчи йилига қадардир.

Иккинчиси: Ванда якка яшаркан Ғарбга сургун қилиниб, Испартанинг Барла Ноҳиясида сургун жазоси берилган замондан бошлайдики, "Рисола-и Нурнинг чиқиши ва тарқалишидир". Аъзамий ихлос, аъзамий фидокорлик, аъзамий садоқат, матонат ва диққат ва иқтисод ичида Рисола-и Нур билан киришган хизмати иймония ва маънавий жиҳоди диниядир.

Ҳаётларининг бу иккинчи босқичи: Жаҳон Уруши натижасида Усмонийлик Халифалигининг инқироз топиши билан инсоният оламида башарият маданиятини маҳв этган ва самовий динларга мужодалани асос қабул қилган комунизм идора усулининг инсониятнинг ярмини истило қилиб дунёни даҳшатга солган ва мамлакатимизни қўрқитишга уринилган ва маънавий бузғунчилигининг таҳликасига маъруз қолганимиз бир даврга учрайди. Бу давр минг йилдир Қуръонга байроқдорлик қилган, Исломиятга асрларча хизмат қилган қаҳрамон бир миллат учун диққат билан ўрганилиши лозим келган бир даврдир.

Устоз Рисола-и Нурни таълиф қиларкан, Қуръоннинг иъжозий ёғдулари бўлган бу асарларнинг ҳар инсоният тоифасида инкишоф этишини, динсизликнинг мамлакатимизни истилосига моне бўлишини, мамлакат ва миллат учун бир садди Қуръоний вазифасини бажаришини, Рисола-и Нур хизматининг умумият касб этиб, Турк Миллатининг яна Исломиятнинг қаҳрамон бир қўшини ва фидокори бўлишини, Рисола-и Нурнинг нашри ва келажакда расман тарқалиши миллат томонидан қабул қилиниши ва маориф доирасининг Қуръон ҳақиқатига ёпишиши натижаси моддатан ва маънан миллатнинг тараққий этишини, Исломиятнинг буюк қувват топишини зикр қилганлар.

Рисола-и Нур бир оламдир, унвондир. Бу замонда чиққан Қуръоний ҳақиқатлар манзумасидир. Зотдор Миллатимизнинг инсонияти кубро бўлган Исломиятга ёпишиши, яп-янги бир руҳ ва тоза иймон ишқи ва ҳаяжони ичида уйғонишининг ифодасидир. Биз ичида бўлган аср алмаштирган ҳаёт шартлари ва янги бир дунё низоми ва назари қаршисида иймоннинг соғломлантирилиши ва қувватлантирилиши билан жўшган ҳамияти Исломиянинг маъносидир. Уйғонган, қалблари иймон ва муҳаббати Набавий билан жўшқин ва жаҳон-қиймат боғланиш шарафи билан боши тик фидокорларнинг етишиши ва бу миллатнинг мозийсига мутаносиб қаҳрамонликни, юксак иймон ва ахлоқни изҳор қилиши ишорасидир.

Бадиуззамон Рисола-и Нурни ҳеч бир мақом ва машрабнинг таъсири остида қолмасдан, моддий-маънавий ҳеч бир манфаат ва ҳиссиёт қўшилмасдан, тўғридан-тўғрига Қуръони Ҳакиймнинг умум фойдалана оладиган ва умумга хитоб қилган ҳақиқатларини тафсир қилган, бу ҳақиқатларнинг таржимонлигини қилганлар. Таълиф қилган асарларидан ҳаркас фойдалана олмоқдадир. Бир тоифага, бир синф халққа махсус эмас. Бу Тарихча-и Ҳаёт ўқувчиларнинг назарини бу замонда Қуръоннинг ҳикмат нурлари бўлган Рисола-и Нурга ўгириб, ундан фойдаланишни кўрсатади. Саид Нурсий эса Қуръоннинг хизматида фидокорона ҳаракат қилган, Суннати Пайғамбарийга эргашган, эргашиш намунаси бир зот бўлиб кўринмоқдалар.

Тарихча-и Ҳаётда ўтган баъзи мактублардан тушунилишича:

Саид Нурсий бир замонлар фалсафа маслагида кўп илгарилаб кетганлар, сўнгра Қуръони Ҳакиймнинг иршоди билан ҳақ ва ҳақиқатга эришганлар ва бу замонда фан ва фалсафа билан машғул бўлиб шак ва шубҳаларга маъруз қолганларни ақлий далиллар билан шубҳалардан қутқарадиган асарлар таълиф қилганлар.

Рисола-и Нурнинг йўли, маслаги бу замондаги ҳаёт шартларига, инсонларнинг руҳий аҳволларига кўра энг саломатли, энг қисқа ва умумий Қуръон йўлидир. Бошдан охир илм ва тафаккур устида кетмоқда. Ижтимоий ҳаётда турли хизматлар бажарган кишиларнинг истифодаси улкан.

Рисола-и Нурни ўқиган ва ундан дарс олиб иймоний тафаккурни қозонганлар дунёвий вазифа ва маслакларини Охират ҳаётига ва абадий саодатга васила қилиб буюк бахтиёрликка эришадилар. Ислом динидаги бу буюк ҳақиқатни тушунган мунавварлар, албатта ҳақ динининг хизматини буюк бир саодат билан бажарадилар, ҳақиқатни қидирган, фақат тополмаган инсониятга ҳам нашрга ҳаракат қиладилар. Ҳа, талаба, профессор, депутат, ким бўлса бўлсин, масъулият доираси бўлганлар, атрофини нурлантириш билан вазифадордир. Бир вилоят, ҳатто бир мамлакатнинг саодат ва саломати, нурлантириш ва иршоди билан вазифадор бўлганлар, албатта янада зиёда диққатли ҳаракат қилиш мажбуриятидадирлар. Саид Нурсий Рисола-и Нур билан бу миллатга энг буюк хизматни, яхшиликни қилганлар. Эвазига шахслари учун бир ташаккур ҳам истамайдилар, гарчи шахсларига қаратилган юксак мадҳ ва васфларни ичига олган мактублар бор. Буларни ўқувчиларнинг Нурлардан фойдаланишларига бир аломат бўлиш жиҳати билан, Рисола-и Нур ҳисобига қабул қилганлар. Ҳақиқатда Саид Нурсийнинг бу миллатдан, ёшлардан истаган нарсалари: Иймон билан дунёвий ва ухровий саодатни қозонишларидир. Шунинг учун Қуръоннинг бу замонга оид дарси бўлган Рисола-и Нурни асос тутиб, ҳар ерда, ҳар доирада нашрини, иймон ҳақиқатларининг ўрганилишини истамоқдалар. Ўзлари дафаларча бу миллат ва мамлакатга қарши бўлган жараёнларга қарши ягона чоранинг Рисола-и Нур бўлганини эслатмоқда ва хушхабар бермоқдадир.

Устознинг Ризо-и Илоҳийга оид бўлган хизмат, ҳаракат ва фаолиятларини бошқа мақсад ва ғоялар билан изоҳлашни истаганлар фақат басиратсизликларини эълон қиладилар.

Инсоннинг юксак моҳият ва руҳи истаган ҳақиқий саодат фақат Қуръон кўрсатган йўлда ва Ризо-и Илоҳий порлаган уфқдадир. Бадиуззамон Рисола-и Нур билан инсониятга бу йўлни ва бу уфқни кўрсатмоқда, сироти мустақим соҳибларининг нурли жамоатига қўшилишнинг инсон учун жуда лозим бўлганини эшиттирмоқда ва исбот этмоқдалар.

Хуллас, биз ожизона тайёрлаган бу асаримиз билан бу ҳақиқатга бир оз хизмат қилишни истадик. Истиқболнинг мунаввар бахтиёрларига бир манба бўлиб бу асарни нашр қиляпмиз. Янада чуқур ва кенг бир Тарихча тайёрланиши тилагимиздир. وَ مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ

**Тайёрлаганлар**

\*\*\*

**Биринчи Қисм**

## ИЛК ҲАЁТЛАРИ

БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙ (Ҳижрий 1293) йилда Битлис Вилоятига боғлиқ Ҳизон Туманининг Испарит Ноҳиясининг Нурс қишлоғида туғилдилар. Оталарининг исмлари Мирзо, оналарининг исмлари Нурия. Тўққиз ёшга қадар ота-оналарининг ёнларида қолдилар. Ўша ҳангомда бир руҳий ҳолат таҳсилда бўлган акалари Мулло Абдуллоҳнинг илмдан қай даража файзёб бўлгани у кишини тадқиққа чорлади. Мулло Абдуллоҳнинг борганча камол топиб қишлоқдаги ўқимаган дўстларидан ўқиш билан намоён бўлган устунлигини ўйлаб ҳайратда қолдилар. Шундай қилиб жиддий бир шавқ билан таҳсилга журъат қилдилар ва бу ният билан ноҳиялари Испарит ўчоғи дохилида бўлган Тоғ Қишлоғида Мулло Меҳмед Амин Афандининг мадрасасига бордилар. Фақат кўп қолмадилар. Ҳолати фитриялари ижоби, доимо иззатларини[[1]](#footnote-1)(Ҳошия) ҳимоялашлари ва ҳатто амирона айтилган кичик бир сўзга ҳам бардош қилолмасликлари; мадрасадан айрилишларига сабаб бўлди. Такрор Нурсга қайтдилар. Нурсда бундан бошқа бир мадраса бўлмаганидан дарсларини акасининг ҳафтада бир марта уйга келган кунларга айирардилар. Бир муддат сўнгра Пирмис қишлоғига, сўнгра Ҳизон шайхининг яйловига бордилар. Бу ерда ҳам истибдодга бардошсизликлари, тўртта талаба билан келишмасликларига сабаб бўлди. Бу тўртта талаба бирлашиб, у кишига доимо азият берганлари учун бир кун Шайх Саййид Нур Муҳаммад Ҳазратларининг ҳузурларига чиқиб, ожизликларини изҳор билан биродарлари устидан шикоят қилмасдан шундай дедилар:

– Шайх жаноблари, буларга айтинг, мен билан урушган вақтлари, тўртови бирдан келмасинлар, иккитадан-иккитадан келсинлар.

Саййид Нур Муҳаммад кичик Саиднинг бу мардликларидан мамнун бўлиб:

– Сен менинг талабамсан, ҳеч ким сенга тегилолмайди! дедилар.

Бу ҳодисадан кейин "Шайх Талабаси" деб номландилар. Бу ерда бир муддат қолгандан сўнг акаси Мулло Абдуллоҳ билан баробар Нуршин қишлоғига келдилар. Ёз бўлиши сабабли, аҳоли ва талабалар билан бирликда Шайҳон яйловига бордилар. У ерда акаси Мулло Абдуллоҳ билан бир кун урушдилар. Тоғи Мадрасаси Мударриси Меҳмед Амин Афанди кичик Саидга:

– Нима учун акангнинг гапидан чиқяпсан? деб ўртага қўшилганлар.

Ўша мадраса машҳур Шайх Абдурраҳмон Ҳазратлариники бўлгани учун, домлаларига шундай жавоб берадилар:

– Жаноб, шу такяда бўлиш эътибори билан, сиз ҳам мен каби талабасиз. Шу ҳолда бу ерда домлалик ҳаққингиз йўқдир! деб кундуз вақти ҳам ҳаркас қийинчилик билан ўта оладиган қалин бир ўрмондан кечаси ўтиб Нуршинга келадилар.

Шарқий Анадолуда мадраса ташкилотидаги хусусиятлардан бири шуки: Шаҳодатнома олган бир олим истаган қишлоғида Аллоҳ розилиги учун бир мадраса очади; мадраса талабаларининг эҳтиёжи, иқтидори бўлса мадраса соҳиби тарафидан, иқтидори бўлмаса халқ тарафидан таъмин қилинади. Домла бепул дарс беради, талабаларнинг озиқ-овқати ва эҳтиёжи учун керакли нарсаларни эса халқ бўйнига оларди. Буларнинг ичида фақат Мулло Саид ҳеч бир суратда закот олмас эдилар. Закот ва бошқасининг асари миннати бўлган пулни қатъиян қабул қилмас эдилар.[[2]](#footnote-2)(Ҳошия1) Нуршинда бир муддат қолгандан сўнг Ҳизонга қайтдилар. Сўнгра мадраса ҳаётини тарк қилиб падарларининг ёнига келдилар ва баҳорга қадар уйда қолдилар. Ўша орада шундай бир туш кўрадилар:

Қиёмат бўлган, коинот янгидан тирилган. Мулло Саид Пайғамбар Алайҳиссалоту Вассаломни қандай зиёрат қила олишларини ўйлайдилар. Охири Сирот кўпригининг бошига бориб туриш хотирларига келади. "Ҳамма у ердан ўтади, мен ҳам ўша ерда кутаман" дейдилар ва сирот кўпригининг бошига борадилар. Барча Буюк Пайғамбарлар Ҳазратларини бир-бир зиёрат қиладилар, Пайғамбар Афандимизни ҳам зиёратга сазовор бўлгандан кейин уйғонадилар.

Ортиқ бу тушдан олган файзлари илм таҳсили учун[[3]](#footnote-3)(Ҳошия2) буюк бир шавқ уйғотади. Оталаридан изн олиб, таҳсил олиш учун Арвас ноҳиясига борадилар. Бу ерда дарс берган машҳур Мулло Меҳмед Амин Жаноблари ўзларига дарс беришга таназзул қилмасдан, талабаларидан бирисига ўқитишни тавсия қилишлари иззатларига оғир келади. Бир кун бу машҳур мударрис масжидда дарс ўқитаётганда, Мулло Саид эътироз қилиб:

– Жаноб, ундай эмас! хитобида бўладилар. Ўқитилишларига таназзул қилмаганларини хотирлатадилар. У ерда бир муддат қолгандан сўнг, Мир Ҳасани Валий Мадрасасига кетадилар. Паст синфда ўқиган янги талабаларга аҳамият берилмаслик бу мадрасанинг одати бўлганини тушунгандан сўнг, навбат билан ўқилиши керак бўлган еттита дарс китобини тарк қилиб, саккизинчи китобдан ўқиганларини айтдилар.

Бир неча кун ўтиб Вастан туманига кетган бўлсалар ҳам, у ерда ҳаво алмаштириш учун фақат бир ойчалик қолдилар, охири Мулло Меҳмед исмли бир зот ҳамроҳлигида Эрзурум Вилоятига тобе Боязидга ҳаракат қилдилар. Ҳақиқий таҳсилни шу йил бошлайдилар. Шу пайтгача фақат "Сарф" ва "Наҳв" бошланғич таълимлари билан машғул бўлган эдилар ва "Изҳор" га қадар ўқиган эдилар. Боязидда Шайх Меҳмед Жалолий Ҳазратлари ёнларида қилган бу ҳақиқий ва жиддий таҳсиллари уч ой қадар давом қилган. Фақат жуда ғарибдир. Зеро Шарқий Анадолу таълим усули билан "Мулло Жомий" дан охиригача ўқиб тугатдилар. Бунга ҳам ҳар китобдан бир ёки икки дарс, кўпи билан ўнта дарс ўқиш билан муваффақ бўлдилар ва бошқасини тарк қилдилар. Домлалари Шайх Меҳмед Жалолий Ҳазратлари нима учун бундай қилганларини сўраганларида Мулло Саид жавобан:

– Бунча китобни ўқиб англашга иқтидорли эмасман. Фақат, бу китоблар бир жавоҳирлар қутисидир, калити сиздадир. Ёлғиз сиздан шу қутиларнинг ичида нима бўлганини кўрсатишингизни илтимос қиламан, яъни бу китоблар нимадан баҳс қилганини тушунай ва сўнгра табиатимга мувофиқ бўлганларни ўқийман, деганлар.

Мақсадлари эса, асосан ўзларида фитратан мавжуд бўлган ижод ва янгиланиш фикрини мадраса усулларида кўрсатиш ва бир янгиланиш вужудга келтириш[[4]](#footnote-4)(Ҳошия3) ва бир тўда ҳошия ва шарҳлар билан вақтни зое қилмаслик эди. Бу суратда усулан йигирма йил таҳсили лозим бўлган илм ва фанларнинг моҳият ва хулосасини уч ойда таҳсил қилган ва тугатганлар.

Яна домлаларининг; "қайси илм табиатига мувофиқ" деган саволларига жавобан:

– Бу илмларни бир-биридан ажратолмайман. Ё ҳаммасини биламан ёхуд ҳеч бирини билмайман, дейдилар.

Ҳар қандай бир китобни қўлларига олсалар, тушунардилар. Йигирма тўрт соат мобайнида "Жамъул-Жавомий", "Шарҳ-ул-Мавоқиф", "Ибн-ул-Ҳожар" каби китобларнинг икки юз саҳифасини ўзлари тушуниш шарти билан мутолаа қилар эдилар. Шу даража илмга шўнғиган эдиларки, ҳаёти зоҳирий билан ҳеч алоқадор кўринмас эдилар. Қайси илмдан бўлса бўлсин, сўралган саволга иккиланмасдан дарҳол жавоб берар эдилар.

\*\*\*

**ЎША ЗАМОНГИ ҲАЁТЛАРИГА ҚИСҚА БИР НАЗАР**

Аввало: Ишроқиюн файласуфлари маслакларига сулук этиб, зуҳд ва риёзатни бошладилар. Ишроқиюн файласуфлари тадриж қонунига кўра вужудларини риёзатга ўргатар эдилар. У киши эса тадрижга риоя қилмасдан бирданига риёзатга шўнғидилар. Кун ўтиши билан вужудлари бардош қилмасдан заифлашишни бошлади. Уч кунда бир парча нон билан кун кечирар эдилар. Ишроқиюн уламоси, "Риёзатнинг фикр очиқлигига хизмат қилгани" назарияси устига улар каби қиламан деб ҳаракат қилар эдилар.

Иккинчидан: Имом Ғаззолий Ҳазратларининг "Иҳё-ул-улум"ида тасаввуф нуқта-и назарида دَعْ مَا يُرِيبُكَ اِلَى مَالاَ يُرِيبُكَ қоидасига эргашган ҳолда, нонни ҳам бир муддат тарк қилиб, ўт билан кун кечирдилар.

Учинчидан: Жуда кам гапирар эдилар. Курдларнинг адиб доҳийларидан Мулло Аҳмад Ҳони Ҳазратларининг, кундузи ҳам хавф билан кирилган қубба-и саодатларига кириб оладилар, баъзан кечаси ҳам у ерда қолар эдилар. Шу сабабли аҳоли Бадиуззамон ҳақларида: "Аҳмад Ҳони Ҳазратларининг файзларига сазовор бўлган" дер эдилар. Бу ҳолни у кишининг кароматидан деб билар эдилар. Ўша вақт ўзлари ўн уч, ўн тўрт ёшларда эдилар. Сўнгра уламодан мумтоз сиймолар билан мулоқот қилишга қарор қилдилар; ва Боғдодга, зиёрат нияти билан домлаларидан изн истадилар. Дарвеш қиёфасига кирдилар. Йўлларни таъқиб қилмасдан тоғларда, ўрмонларда кечаси юриб Боғдодга кетиш ниятида экан Битлисга келдилар. Битлисда Шайх Меҳмед Амин Афанди Ҳазратларининг ёнларига бориб, икки кун қадар дарсларида бўлдилар. Шайх Меҳмед Амин Афанди ўзларига илмий қиёфага киришни таклиф қилдилар. Мулло Саид жавобан:

– “Мен ҳануз балоғат ёшига етмаганим учун, муҳтарам бир мударрис қиёфасини ўзимга яраштиролмайман. Ва мен бир бола экан, қандай қилиб домла бўлишим мумкин?”- деб таклифларини қабул қилмаганлар. Бундан сўнг Ширвондаги акаларининг ёнига бордилар. У ерда акалари билан илк кўришишларида ораларида шундай қисқа бир суҳбат бўлиб ўтди.

Мулло Абдуллоҳ:

– Сиздан кейин мен Шаҳри Шамсий китобини тугатдим, сиз нима ўқияпсиз?

Бадиуззамон:

– Мен саксонта китоб ўқидим:

Мулло Абдуллоҳ:

– Нима дегани?

Бадиуззамон:

– Ўқишни тугатдим ва дарс китобларидан ташқари бир қанча китобларни ҳам ўқидим.

Мулло Абдуллоҳ:

– Ундай бўлса сени имтиҳон қилай?

Бадиуззамон:

– Тайёрман, нима сўрасангиз сўранг!

Мулло Абдуллоҳ укасини имтиҳон қилади. Кифояти илмиясини тақдирлаш билан, саккиз ой аввал талабаси бўлган Мулло Саидни ўзига устоз қилиб қабул қилди ва талабаларидан яширин равишда укасидан дарс олишни бошлади. Ва табиийки, ундан аввал ўқитган укасини ўзига устоз қилганини сездирмас эди. Охири талабалар Мулло Абдуллоҳнинг Мулло Саид ёнида дарс ўқиганини эшикдан, калит тешигидан яширинча кўриш билан таажжубланиб сўраган бўлсалар ҳам, Мулло Абдуллоҳ жавобан:

– “Кўз тегилмаслиги учун, мен унга дарс беряпман” деган ва талабаларини алдатган.

Мулло Абдуллоҳнинг ёнида бир муддат қолгандан сўнгра Сииртга келадилар.

У ерда бўлган Мулло Фатҳуллоҳ Афандининг мадрасасига кетадилар. Мулло Фатҳуллоҳ Мулло Саидга:

– Ўтган йил "Суютий"ни ўқиётган эдингиз, бу йил Мулло Жомийни ўқияпсизми?

Бадиуззамон:

– Ҳа "Жомий" ни тугатдим.

Мулло Фатҳуллоҳ қайси китобни сўраган бўлсалар, "тугатдим" жавобини олиш билан ҳайратда қолдилар. Шунча китобни тугатганини, ҳамда кам вақт ичида тугатганларини ақлларига сиғиштиролмадилар, таажжубландилар ва дедилар:

– Ўтган йил девона эдинг, бу йил ҳам девонамисан?

Бадиуззамон:

– Инсон бошқасига қарши нафсни синдириш учун ҳақиқатни яшира олади. Фақат отадан янада муҳтарам бўлган устозига қарши айнан ҳақиқатдан бошқа бир нарса айта олмайди. Амр этарсангиз, айтган китобларимдан мени имтиҳон қилинг, дейдилар.

Мулло Фатҳуллоҳ қайси китобдан сўраган бўлсалар, жавобини чиройли тарзда берадилар.

Шундай қилиб бу суҳбатни тинглаган ва бир йил аввал Саиднинг домласининг домласи бўлган Мулло Али-и Суран исмли зот ўзларидан дарс олишни бошладилар.

Мулло Фатҳуллоҳ:

– Жуда яхши, заковатда ҳориқосиз, фақат хотирангиз қандай? Мақомоти Ҳарийриядан бир нечта қаторини икки марта ўқиш билан ҳифз эта оласизми? деб китобни узатадилар.

Мулло Саид олиб, бир япроғини бир марта ўқиш билан ҳифз қилдилар ва ўқидилар.

Мулло Фатҳуллоҳ:

– Заковат билан хотиранинг ифрот даражада бир кишида жамланиши нодирдир деб ҳайратда қолдилар.

Бадиуззамон у ерда эканлар, Жамъул-Жавомий китобини, кунда бир-икки соат машғул бўлиш билан бир ҳафтада ёдладилар. Бунинг устига Мулло Фатҳуллоҳ шу каломни айтиб китобнинг устига ёздилар: قَدْ جَمَعَ فِى حِفْظِهِ جَمْعُ الْجَوَامِعِ جَمِيعَهُ فِى جُمْعَةٍ

Бу ҳол Сииртда машҳур бўлган ва Мулло Фатҳуллоҳ уламога:

– Бизнинг мадрасага ғоят ёш бир талаба келди. Ҳар қандай савол сўрамаган бўлсам, тўхтамасдан жавоб берди. Бу ёшда заковатига ва илмига ва фазлига ҳайрон қолдим деб жуда кўп мадҳ қиладилар. Бунинг устига уламо бир ерда тўпланиб Бадиуззамонни даъват қиладилар. Бадиуззамон танлаган барча саволларига иккиланмасдан жавоб бераркан, Мулло Фатҳуллоҳнинг юзига қарар эдилар. Худди китобга қараётгандан ўзларидан ўқиб жавоб берар эдилар. Буни кўрган уламо Бадиуззамоннинг ҳайратомуз бир йигит бўлганларига ҳукм қилиб, фазилатларини тақдир ва сано этдилар. Бу ҳол атрофга эшитилади. Аҳоли ўзларига валиюллоҳ даражасида эҳтиром кўрсатадилар ва ўша назар билан қарайдилар. Бу вазият иккинчи даражада бўлган бир тўда олим ва талабаларнинг рақобатларини орттирди. Ёш, тажрибасиз талабалардан бир қисми илман мағлуб қилолмаганлари Бадиуззамонни уруш йўли билан жим қилиш ташаббусида бўлган бўлсалар ҳам, масаладан хабардор бўлган Сиирт аҳолиси у кишини қутқариш учун келганлар. Аҳоли назарида буюк мавқелари бўлгани учун, дарҳол қарши чиққанларнинг қўлларидан қутқарилган ва бир хонага қўйилган бўлсалар ҳам Бадиуззамон маслакларига бўлган фавқулодда муҳаббатларидан, муоризлари бўлган талаба ва аҳли илмнинг жоҳилларга нишон бўлмаслигини таъминлаш учун ўзлари хонадан чиқиб муоризлари тарафидан ўлдирилсалар ҳам аҳли илмнинг ишига жоҳилларнинг қўшилмаслигини мудофаа қиладилар. Бу ихтилофни йўқотиш мақсади билан ҳар қайси бир талабага:

– Мени ўлдиринг, илмнинг обрўйини муҳофаза қилинг! деб юзларини ўгирган бўлсалар ҳам, ҳеч бир талаба ўзларига ҳужум қилмаган ва охири ихтилоф бартараф этилган. Сиирт идорачиси у кишини муҳофаза қилиш учун ёнига чақирган ва ўша талабаларни сургун қилиши хабарини етказишга юборган жандармага қарши Бадиуззамон:

– “Биз талабамиз, бир-биримиз билан урушамиз, ярашамиз. Шунинг учун маслагимиз хорижида бўлган бирисининг бизга қўшилиши мувофиқ бўлмаганидан келолмайман ва хато ҳам меникидир”,- жавобида бўлиб жандармаларни рад қилганлар.

Бу аснода ўн беш, ўн олти ёшларда эдилар. Лекин бадан қуввати жиҳатидан жуда эпчил ва метин эдилар. "Саид-ул-Машҳур" тахаллуси билан ёд қилинар эдилар.

Сииртда ўзлари билан курашишни истаган барча ўртоқларига қарши тайёр бўлганлари ва айни замонда сўраладиган барча саволларга жавоб беришларини, ҳеч кимдан савол сўрамасликларини эълон қилдилар. Сўнгра такрор Битлисга келдилар. Битлисда бир-икки шайх хонадонининг, олим ва талабаларнинг орасида келишмовчилик бўлганини эшитадилар. Бузғунчиликни натижа берган сўзларнинг, айниқса ғийбатнинг Исломиятга ярашмаганини уларга эслатганларида, Мулло Саидни Шайх Амин Афандига шикоят қиладилар. Шайх Амин эса:

– Ҳануз бола бўлганидан, хитобга лойиқ эмас, дейдилар.

Бу сўз Мулло Саидга билдирилган онда, зотан бу каби сўзларга фитратан бардошсиз бўлганларидан, Шайх Амин Афандининг ҳузурларига чиқиб қўлларини ўпадилар ва:

– Жаноб, мени имтиҳон қилинг, хитобга лойиқ бўлганимни исбот қилишни истайман, дейдилар.

Шайх Амин Афанди ҳар хил илмлардан ва энг қийин масалалардан ўн олтита савол сўрайдилар. Мулло Саид саволларнинг барчасига жавоб бергандан сўнг, Қурайш Масжидига борадилар, аҳолига ваъз ва насиҳат қилишни бошлайдилар. Бунинг устига Битлис аҳолисининг бир қисми Мулло Саидга, бир қисми эса Шайх Амин Афандига ёрдам беришни истайдилар. Шу сабабли волий катта бир ҳодисага йўл қўймаслик учун Бадиуззамонни сургун қилади. Бу сафар эса Ширвонга кетадилар. Зотан ажралиб қолган бундай зотларнинг қарши чиққанлари жуда кўп топилади. Айниқса мужодала-и илмияда мағлуб бўлганлардан баъзи зоҳир домлалар Мулло Саидни аҳоли назарида пастга уриш учун бор ғайратлари билан ҳаракат қилар эдилар. Ҳар хусусларини яширинча таъқиб қилдирардилар. Бир кун қандай бўлиб, бомдод намозини вақтида ўқиёлмай қазо қилганлар. Бундан хабардор бўлган душманлари, "Мулло Саид намозни тарк қилди" деб аҳоли орасида тарқатдилар. Мулло Саиддан сўрадиларки:

– Нима учун ҳамма буни бундай айтяпти?

Мулло Саид:

“Ҳа, асоссиз бир нарса оламнинг ичида тез ёйилмайди. Хато мендадир. Шунинг учун иккита жазога учрадим: Бири Аллоҳнинг жазоси, бошқаси одамларнинг танқиди. Бунинг асосий сабаби эса, кечалари одат қилган вирди шарифимни тарк қилганимдир. Хуллас, оламнинг руҳи бу ҳақиқатга тегилган бўлса ҳам, тамомини қаврай олмасдан исмини билолмасдан шу жиҳат билан хатони номлантирганлар”,- жавобини берадилар.

Ширвонда бўлган пайтлари Сиирт атрофидан бириси келиб:

– Жаноб, Сииртга бир бола келган, ўзи ўн тўрт – ўн беш ёшда, барча уламони мот қилди. Шуни мум тишлатиш учун сизни даъватга келдим, дейди.

Мулло Саид ҳам шу даъватни қабул қилиб Сииртга бориш учун тайёрланадилар. Йўлга тушадилар, икки соат юргандан сўнг, ўша кичик домланинг сифатлари ва қиёфасини сўрайдилар. У одам:

– Жаноб, исмини билмайман, фақат илк келишда дарвеш қиёфасида бўлиб елкасида бир қўйнинг териси бор эди. Сўнгра талаба қиёфасига кирди ва барча уламони мум тишлатди.

Буни тинглаб, ўзларидан баҳс қилганини ва бир йил аввалги ўз ҳодисаларининг ҳозир атроф қишлоқларда ёйилганини тушуниб орқага қайтадилар, даъватни қабул қилмайдилар.

Сўнгра Сииртга боғлиқ Тилло туманига бордилар. Машҳур бир мақбарага кириб олдилар. У ерда ҳайратомуз тарзда Қомуси Океанусни Син бўлимига қадар ёдладилар. Нима учун қомусни ёдлагани сўралганида:

– Қомус ҳар калиманинг нечта маънога келганини ёзади; мен ҳам бунинг аксига бўлиб ҳар маънога нечта калима ишлатилганини кўрсатадиган бир қомусни вужудга келтиришга қизиқиб қолдим, жавобида бўлдилар. Мазкур мақбарага кириб олган вақтлари укалари Меҳмед овқатларини келтиради. Овқат ичидаги гуручларни қуббанинг атрофида бўлган чумолиларга бериб ўзлари нонини овқатнинг сувига ботириб қаноат қилардилар.

– Нима учун гуручларни чумолиларга беряпсан? дейилганида,

– Буларда ижтимоий ҳаётга соҳиблилик ва фавқулодда вазифашунослик ва ғайрат бўлганини кўрганим учун жумҳуриятпарварликларига мукофот тарзида уларга ёрдам беришни истайман, жавобида бўлганлар...[[5]](#footnote-5)(Ҳошия).

Тиллода эканлар, бир кечаси Шайх Абдулқодир Гейлоний (Қ.С.) Ҳазратларини тушларида кўрадилар. Гейлоний Ҳазратлари (Қ.С.) ўзларига хитобан:

– Мулло Саид! Мийран қабиласи раиси Мустафо Пошшога боринг ва уни ҳидоят йўлига даъват қилинг, қилган зулмидан воз кечиб намоз ва амри маъруфга давом қилишини тавсия қилинг. Бўлмаса ўлдиринг.

Мулло Саид бу тушни кўрар-кўрмас, ҳамон тайёргарликларини қилиб Мийран қабиласига тўғри Тиллодан ҳаракат қиладилар, тўғри Мустафо Пошшонинг чодирига кирадилар. Пошшо у ерда бўлмаганидан, бироз дам оладилар. Сўнгра Мустафо Пошшо ичкари киради. У ерда ҳозир бўлганларнинг ҳаммаси оёққа турганлари ҳолда Мулло Саид ўринларидан ҳам қимирламайдилар. Пошшонинг назари диққатини жалб қилганларидан кейин, қабила мингбошиларидан Фаттоҳ Бейдан ким бўлганларини сўрайди. Фаттоҳ Бей машҳур Мулло Саид бўлганларини билдиради. Ҳолбуки Пошшо олимларни ҳеч ёқтирмасди. Шубҳасиз бу боис янада ортиқ жаҳли чиққан бўлса ҳам изҳор қилмаганди. Мулло Саидга нима учун бу ерга келганини сўраганда, Мулло Саид жавобан:

– Сени ҳидоятга келтиришга келдим. Ё зулмни тарк қилиб намозингни ўқийсан ёхуд сени ўлдираман!, дейишларидан пошшо ғазабланиб ташқари чиқади. Бироз айлангандан кейин яна чодирга киради ва Мулло Саиддан нима учун келганини такрор сўрайди. Мулло Саид:

– Сенга айтдимку .. шунинг учун келдим, дейдилар. Мустафо Пошшо чодирнинг устунида осилиб турган Саиднинг қиличига ишорат этиб:

– Бу исқирт қилич биланми?

Бадиуззамон:

– Қилич кесмас, қўл кесар жавобида бўладилар.

Мустафо Пошшо такрор ташқарига чиқиб бир оз айлангандан сўнг ичкарига киради. Бадиуззамонга:

– Менинг Жазирада кўп олимларим бор; агар ҳаммасини енга олсанг, сенинг айтганингни қиламан. Агар енголмасанг, сени Фирот Дарёсига ташлайман.

Мулло Саид:

– Барча уламони енгиш менинг ҳаддим бўлмагани каби, мени ҳам дарёга ташлаш сенинг ҳаддинг эмасдир. Фақат уламога жавоб берсам сиздан бир нарса истайманки, у ҳам мавзер милтиғидир. Шоят сўзингда турмасанг, сени у билан ўлдираман, дейдилар.

Бу мулоқотдан сўнг Пошшо билан бирликда отлар билан Жазирага борадилар. Йўлда Пошшо қатъиян Мулло Саид билан гаплашмайди. Бани Ҳани деган жойга келганларида, чарчаганларидан Мулло Саид у ерда бироз ётадилар. Уйқудан уйғонар-уйғонмас атрофларида барча Жазира олимларини, китоблари қўлларида кутаётганларини кўрадилар. Бироз кўришгандан сўнг чой икром қилинади. Жазира олимлари Мулло Саиднинг шуҳратларини эшитганлари учун, шошқин ва ҳайрон бир вазиятда чойларини ҳам унутиб Мулло Саиднинг саволларига интизорда эдилар. Мулло Саид эса ўз чойларини ичгандан сўнг ўйга толган қаршиларида бўлган бир - икки олимнинг чойини ҳам ичадилар, улар фарқига бормайдилар. Мустафо Пошшо домлаларга хитобан:

– Мен зиёли эмасман, фақат Мулло Саид билан курашишингизда мағлуб бўлишингизни ҳозир тушуняпман. Зеро кўряпманки, сиз ўйлашдан чойларингизни унутганингиз ҳолда, Мулло Саид ўз чойини ичганидан ташқари икки-уч пиёла сизнинг чойингизни ҳам ичди.

Бунинг устига, бироз ҳазиллашгандан сўнг Мулло Саид бу олимларга қараб:

– Жаноблар! Бандангиз ваъда берган, ҳеч кимдан савол сўрамайман, шунинг учун саволларингизга мунтазирман, дейдилар.

Бу домлалар қирқтача савол сўрайдилар. Барчасига жавоб бергандан сўнг қандайдир бўлиб Мулло Саид бир саволнинг жавобини хато айтгани ҳолда қаршидагилар тўғри деб ўйлаб тасдиқ қилган эдилар. Мажлис тарқалгандан кейин Мулло Саид хотирлайдилар, ҳамон орқаларидан югуриб:

– Кечирасизлар, бир саволнинг жавобини хато айтганим ҳолда фарқига бормадингиз, деб жавобини тўғрилайдилар.

Домлалар дедилар:

– Мана энди ҳаққи билан бизни тўлиқ мағлуб қилдингиз!

Сўнгра ўша домлалардан бир қисми Мулло Саиддан дарс олишга келадилар.

Бундан сўнг Мустафо Пошшо ваъда берган мавзер тўппончасини ҳадя қилади ва намоз ўқишни бошлайди.

Мулло Саид илмдаги тенгсиз ҳайратомуз истеъдодлари даражасида бадан жиҳатидан ҳам ғоят чиниққан ва кучли эдилар. Кураш олишни жуда ёқтирардилар. Мадрасаларда бўлган барча талабалар билан курашар эдилар. Ҳеч бири курашда ҳам у кишини мағлуб қилолмас эди.

Мустафо Пошшо билан бир куни от мусобақасига чиқадилар. Фақат қасддан Мустафо Пошшо ғоят ёввойи ва ўргатилмаган ва ҳеч минилмаган бир от тайёрланишини амр қилади. Мулло Саидга миниш учун беради. (Аллоҳу аълам, отдан йиқилиб ўлишларини истаган.) Ўн олти ёшда бўлган Мулло Саид ёввойи отни бироз кездиргандан сўнг югуртиришни хоҳлайдилар. От у киши кўрсатган йўналишдан чиқиб бошқа йўналишда югуради. Бор кучлари билан тўхтатишни истасалар ҳам, муваффақ бўлолмайдилар. Охири болалар бўлган ерга боради. Жазира оғаларидан бирининг ўғли йўл устида экан ҳайвон икки оёғини кўтариб боланинг елкалари орасига уриши билан бола ерга тушиб ҳайвоннинг оёқлари остида типирчилашни бошлайди. Охири атрофдан ёрдамга етишадилар. Болани ҳаракатсиз ўлик суратда кўрганларида Мулло Саидни ўлдиришни истайдилар. Оғанинг хизматчилари ханжарларини олганларида, Мулло Саид ҳамон ровельверга қўл отадилар ва одамларга хитобан:

– Ҳақиқатга қаралса, болани Аллоҳ ўлдирган. Зоҳирга қаралса, от ўлдирган. Сабабга қаралса, Кал Мустафо ўлдирган, чунки бу отни менга у берди. Тўхтанглар, мен келиб болага қарай, ўлган бўлса кейин урушайлик, деб отдан тушиб болани қучоқлайдилар. Болада ҳаракат кўрмагандан кейин совуқ сувнинг ичига ботириб чиқарадилар. Бола кулиб кўзини очади. Бу ҳодисага барча аҳоли ҳайратда қоладилар. Бу ажиб воқеадан кейин бир муддат Жазирада қолгандан сўнг талабаси Мулло Солиҳ билан бадавий арабларнинг маскани бўлган Бирога борадилар. У ерда бир оз қолиб такрор Мустафо Пошшонинг олдинги каби зулмни бошлаганини эшитадилар, ёнига борадилар ва унга насиҳат қиладилар, таҳдид этадилар. Бир куни бир тортишув орасида Мустафо Пошшога:

– Яна зулмни бошладингми, сени Ҳақ номидан ўлдираман!, таҳдидида бўладилар. Пошшонинг котиби ўртага отилади.

Ўша пайт Мулло Саид Мустафо Пошшони зулм сабабли кўп таҳқир этадилар.

Пошшо бу таҳқирга бардош қилолмасдан, ўлдириш учун устларига ҳужум қилади. Фақат Мийран оғалари тўхтатадилар. Охири Мустафо Пошшонинг ўғли Абдулкарим Мулло Саидга яқинлашиб:

– Унинг ақидаси хато, илтимос қиламан, ҳозирча бу ердан бошқа ерга ташриф қилинг, дейди.

Абдулкаримнинг сўзини ерда қолдирмайдилар, ёлғиз равишда бадавийларнинг маскани бўлган Биро Чўлига тўғри ҳаракат қиладилар. Йўлда бадавий қароқчиларига учрайдилар. Бадавийларнинг қуроллари найза ва Мулло Саиднинг қуроли мавзер бўлгани учун, қароқчиларга тўғри ўқ отишни бошлайдилар, қароқчилар чекинадилар. Йўлларига давом қиларкан, иккинчи босқинчилар тўдасига учрайдилар. Бу сафар қароқчилар кўп бўлганидан, атрофларини ўраб оладилар. У кишини ўлдираётган вақтда ичларидан бириси таниб:

– Мен буни Мийран қабиласининг ичида кўрдим. Бу машҳур бир одам айтиши билан дарҳол бадавийлар чекиниб қусурларини афв этишини сўрайдилар. Ва қўрқинч бўлган ерларда ўзларига қўриқчилик қилиш истаган бўлсалар ҳам, Мулло Саид рад қилиб, ёлғиз равишда йўлларини давом қиладилар. Бир неча кун ўтиб Мардинга келадилар. Мардин уламоси муоразага ташаббус қилган бўлсалар ҳам муваффақ бўлолмайдилар, болалари ёшида бўлган ёш Саидда ҳайратомуз бир шаклда илмий қудратни кўриш билан ўзларига устоз деб қабул қиладилар.

Бу аснода Мардинга келган иккита талабага учрадилар. Булардан бири Жамолиддини Афғонийга мансуб бўлиб, бошқаси тариқати Сунусиядан эди. Булар воситаси билан ҳам Жамолиддини Афғонийнинг маслагига, ҳамда тариқи Сунусийга ошналик пайдо қилдилар.

Мулло Саид жуда кичик ёшда эканлар, сиёсий ҳаётга отиладилар, ватан ва миллатга хизматни бошлайдилар. Илк ҳаёти сиёсиялари Мардинда бошланган. Бу сабаб бир мутасаррифнинг панжа-и қаҳри билан, қўллари боғлиқ, қўриқчилар назоратида Битлисга сургун қилиндилар. Жандармалар билан йўлда бораркан, намоз вақти келади. Намоз ўқиш учун кишанларнинг очилишини жандармаларга эслатадилар. Жандармалар қабул қилмаганларида, темир кишанларни бир рўмолча каби очиб қаршиларига ташлайдилар, жандармалар бу ҳолни каромат деб билиб ҳайратлар ичида қоладилар. Таслимият билан, илтимос ва илтижо билан:

– Биз ҳозирга қадар қўриқчингиз эдик, бундан кейин хизматчингизмиз! дейдилар[[6]](#footnote-6)(\*).

Битлисда экан, бир кун ўзларига волий билан бир қисм маъмурларнинг ички ичганлари хабар қилинганида, ғазабланиб:

– Битлис каби диндор бир мамлакатда ҳукуматни тамсил этган бир зот қилган бу муомалани қабул қилолмайман! деб ички мажлисига борадилар. Аввало ички ҳақида бир Ҳадиси Шариф ўқигандан сўнг жуда аччиқ сўзлар айтадилар. Волийнинг ўлдиртириш учун ишорат қилиши эҳтимолига биноан эса бир қўлларини револверлари бўлган ерда тутадилар. Фақат волий фавқулодда бардошли ва ҳамиятли бир зот бўлганидан, қатъиян овоз чиқармайди. У ердан кетгандан кейин волийнинг ёрдамчиси Ёш Саидга:

– Нима қилдингиз? Айтганларингиз қатл қилинишизга сабаб бўлади, дейди.

Ёш Саид:

– Қатл хаёлимга келмади, қамоқ ва сургун деб ўйлаган эдим. Нима бўлганда ҳам, бир мункарни даф қилиш учун ўлсам, нима зарари бор?, деб жавоб берадилар.

У ердан қайтганларидан бир икки соат ўтиб, икки полициячи воситаси билан волий ўзларини чақиради. Волийнинг хонасига кираркан, волий ҳурмат ва таъзим билан ёш Саидни қаршилаб, қўлларини ўпишни истайди. Илтифот билан ер кўрсатиб:

– Ҳамманинг бир устози бор. Сиз ҳам менинг устозимсиз, дейди.

\*\*\*

Ёш Саид фитратан бир қонун остида яшашни ва ҳаракатларининг чегараланишини ёқтирмайдилар, ҳар ҳолларида, ҳар ҳаркатларида ғоят эркин бўлишларини орзу қиладилар ва доимо: "Мен ҳуррият ва эркинлигимни ҳеч бир ўзбошимча қонун билан чеклаттирмайман",- дердилар. Шунинг учундирки, илк Истанбулга ташрифларида яна ҳар қайддан узоқ қолишда қаттиқ турганлар ва ҳаётларининг барча босчиқларида бу вазият мушоҳада қилинган. У кишидаги бу эркинлик ва ҳуррият ишқи ҳаётларининг ярмидан сўнг Европадан келган мудҳиш бир залолат ва зиндиқо ҳужумига қарши туришни ва табиат фалсафасидан туғилган даҳшатли бир истибдоди мутлақнинг хилофи Қуръон дастурларига бўйин эгмасликни, уларга итоат қилмасликни ва ҳақиқий ҳуррияти машруъа бўлган Исломий ҳуррият ва маданият учун ҳаракат қилишни натижа берган.

Мулло Саид Битлисда эканлар, ўн беш - ўн олти ёшларда эдилар. Энди балоғат ёшига етган эдилар. Ўша замонга қадар барча маълумотлари сунуҳот туридан бўлгани учун жуда чуқур мутолаага эҳтиёж кўрмасдилар. Фақат ўша пайт балоғат ёшига етишганлариданми ёхуд сиёсатга қўшилганиданми, нима бўлганда ҳам эски сунуҳот аста-аста йўқолишни бошлади. Шу сабабли ҳар қандай фанга оид асарларни тадқиққа киришдилар. Айниқса Дини Исломга келган шак ва шубҳаларни рад қилиш учун "Матоли" ва "Мавоқиф" ном асарлар билан улуми олия (آليه) (Сарф, Наҳв, Мантиқ ва бошқа) ва аълияга (عاليه) (тафсир ва Илми Калом) га доир қирқ қадар китобни икки йил мобайнида ёдладилар. Ҳатто, ҳар кун ўқиш шарти билан, ёдлаган китобларини уч ойда бир марта такрорлашга муваффақ бўлар эдилар. Мулло Саиднинг иккита бир-бирига зид ҳоллари бор эди:

**Биринчиси:** Фикрлари очиқ бўлган вақтларки, ҳар нима қўлларига олсалар, уни тушунмасликлари мумкин эмас эди.

**Иккинчиси:** Фикрлари торайган бўлган вақтларки, мутолаа эмас, гапиришдан ҳам хушланмасдилар.

Мулло Саид, кунда бир-икки жуз ўқиш сурати билан Қуръонни ҳифз қилишни бошладилар. Ҳар кун икки жуз ёдлаш билан Қуръоннинг катта қисмини ҳифзларига олдилар, фақат иккита сунуҳот билан тугатишга муяссар бўлмадилар:

**Биринчиси,** Қуръоннинг жуда тез ўқилиши бир ҳурматсизлик бўлмасин деб. **Иккинчиси,** Қуръон ҳақиқатларини ёдлашнинг янада зиёда кераги бор деб қалбларига келган. Шунинг учун Қуръон ҳақиқатларининг калити бўладиган ва шубҳаларга қарши муҳофаза қиладиган ва курашадиган ҳикмат ва Ислом фанларига доир қирқ рисолани икки йилда ёдладилар. Ҳар кун бироз ёддан ўқиш сурати билан, ҳаммасини уч ойда аранг такрорлар эдилар.

"Мирқот" номли китобни ҳошия ва шарҳсиз ёдлашни бошладилар. Сўнгра қўлларига ўтган мазкур китобнинг ҳошия ва шарҳи билан ўз нуқта-и назарларини солиштирганлар, барча масалалар мувофиқ бўлиб фақат учта калима тавофуқ қилмаган. Бу изоҳлари ҳам олимларнинг таҳсинига сазовор бўлиб қабул қилингандир.

Бир кун Битлис шайхларидан Шайх Меҳмед Куфравий Ҳазратлари ўзларига баддуо қилганларини бириси ёлғондан айтади. Шу сабабли у кишини зиёратга борадилар. Шайх Ҳазратлари Мулло Саидга илтифот қиладилар, табаррукан бир дарс берадилар. Хуллас, Мулло Саид энг охирги олган дарслари бу бўлган.

Бир кечаси Мулло Саид тушларида Шайх Меҳмед Куфравий Ҳазратларини кўрадилар. Ўзларига хитобан:

– Мулло Саид, кел мени зиёрат қил, кетаман дейишлари сабабли ҳамон борадилар, зиёрат қиладилар. Ва шайхнинг учиб кетганини кўриш билан уйғонадилар. Соатга қарайдилар, соат кечанинг еттиси. Такрор ётадилар. Эрталаб Шайхнинг хонасидан мотам овозларининг юксалганини эшитадилар, у ерга борадилар ва Шайх Ҳазратларининг кечаси соат еттида вафот қилган хабарини оладилар.

اِنَّا لِلّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ \*آمِينَ

Хафа бўлиб орқага қайтадилар.

Мулло Саид Шарқнинг буюк уламо ва шайхларидан бўлган Саййид Нур Меҳмед, Шайх Абдуррахмон Тоғий, Шайх Фаҳим ва Шайх Меҳмед Куфравий каби олий зотларнинг ҳар бирларидан илми ирфон хусусида бошқа-бошқа дарсларга ноил бўлганларидан, уларни фавқулодда яхши кўрардилар. Уламодан Шайх Амин Афанди, Мулло Фатҳуллоҳ ва Шайх Фатҳуллоҳ жанобларига ҳам зиёда муҳаббатлари бор эди.

Ванда машҳур уламо бўлмаганидан, Ҳасан Пошшонинг даъвати билан Мулло Саид Ванга кетдилар. Ванда ўн беш йил қолиб, қабилаларнинг иршоди учун ораларида саёҳат билан дарс бериш ва дарс олиш вазифаси билан ҳаёт ўтказдилар. Ванда бўлган муддатларида волий ва маъмурлар билан кўришиб, бу асрда ёлғиз эски тарздаги Илми Каломнинг Ислом Дини ҳақидаги шак ва шубҳаларнинг раддига етарли бўлмаганига қаноат ҳосил қилган ва фанларнинг таҳсилига эҳтиёж кўрганлар[[7]](#footnote-7)(Ҳошия).

Бу қаноатни ҳосил қилган ўша замонда мусбат илмлар дейилган барча фанларни тадқиқ қилишни бошлаб жуда қисқа бир замонда Тарих, Геофрафия, Математика, Геология, Физика, Кимё, Астрономия, Фалсафа каби илмларнинг асосларини қўлга киритганлар. Бу илмларни бир ўқтувчидан дарс олиб эмас, фақат ўзлари мутолаа қилиб ҳаққи билан тушунганлар. Масалан, бир География муаллимини баҳсга киришмасдан аввал, йигирма тўрт соат ичида қўлга киритган бир география китобини ёдлаш сурати билан, кейинги куни Ван волийси марҳум Тоҳир Пошшонинг уйида уни мот қиладилар. Ва яна худди шу суратда бир баҳс натижасида беш кун мобайнида Инорганик Кимёни қўлга киритиб, Кимё муаллими билан баҳсга киришадилар ва уни ҳам енгадилар. Хуллас, жуда кичик ёшидаги мазкур ҳайратомузликларга ва баҳри уммон ҳолида бир илмга эгаликларига гувоҳ бўлган аҳли илм Мулло Саидга "Бадиуззамон" унвонини берганлар. Бадиуззамон Ванда бўлган муддат мобайнида ўша замонга қадар ўзлаштирган фикр ва мутолаалар ва илмий ва диний таълим бериш усулларини кўриш билан, ва замоннинг эҳтиёжи зарурийларини назари эътиборга олиш билан ўзларига махсус бир таълим усулини ижод қиладилар. Бу ҳам диннинг ҳақиқатларини асрнинг фаҳмига уйғун энг янги изоҳ ва баён тарзлари билан исбот қилиш сурати билан талабаларини нурлантиришдир.

Мулло Саид Ванда бўлган замонларда баъзи хусусларда ўша атрофнинг уламосига мухолиф эдилар.[[8]](#footnote-8)(Ҳошия1) Бу хусуслар шулардир:

1- Қатъиян ҳеч кимдан ҳадя сифатида пул олмаслик ва маошни ҳам қабул қилмаслик. Ҳа, ҳаётда ҳеч бир моддий мол-мулки бўлмасдан, фақир ва кимсасиз ва доимий сургун ва қамоқлар билан жуда машаққатли ва даҳшатли мусибатлар ичида яшаганлари ҳолда ҳеч кимдан пул ва эвазсиз ҳадя олмагани шубҳасиз кўрилгандир.

2- Ҳеч бир олимдан савол сўрамаслик. Йигирма йил мобайнида доимо фақат сўралганларга жавоб берган эдилар. Бу хусусда ўзлари дейдиларки: "Мен уламонинг илмини инкор қилмайман, шунинг учун улардан савол сўраш ортиқчадир. Менинг илмимдан шубҳа қилганлар бўлса сўрасинлар, уларга жавоб берай".

3- Ёнларида бўлган талабаларини айнан ўзлари каби закот ва ҳадя олишдан ман қилиш. Уларни ҳам фақат Ризо-и Илоҳий учун ишлаттирардилар. Ҳатто кўп вақтлар талабаларини ўзлари едирардилар.

4- Доимо бўйдоқ қолиш ва дунёда ҳеч бир нарса билан алоқа пайдо қилмаслик. Шунинг учундирки: "Барча молимни бир қўлим билан кўтариб эта олишим керак" деганлар. Бу ҳолнинг сабаби сўралганда "Бир замон келади, ҳамма менинг ҳолимга ҳавас қилади. Иккинчидан, мол ва сарват менга лаззат бермайди, дунёга фақат бир мусофирхона назари билан қарайман",- дердилар.

Ванда бўлган вақтлари марҳум волий Тоҳир Пошшо Европа китобларини тадқиқ қилиб у кишидан саволлар сўрардилар. Буларнинг ҳеч бирисини кўрмаганлари ва Туркчани ҳам энди гаплашишни бошлаганлари ҳолда, жавобида иккиланмасдилар. Бир кун китобларни кўрадилар ва Тоҳир Пошшонинг булардан савол тайёрлаганларини тушуниб қисқа вақт ичида китобларнинг ичидагиларини қўлга киритадилар.

Ўша замонда энг буюк ғоя ва тушунчалари, Мисрдаги Жомеъ-ул Азҳарга муқобил Битлис ва Ванда "Мадрасат-уз-Заҳро" номли бир дорулфунун вужудга келтириш эди. Бу ташаббусларини ғоядан ҳаётга татбиқ қилиш ниятида бўлиб буни режалаштирардилар.

Ванда ёз замонларини Бошит ва Байтушшабоб номли яйловларда ўтказар эдилар. Бир куни Тоҳир Пошшога мазкур тоғларнинг бошида июльда ҳам муз бўлганини айтадилар. Тоҳир Пошшо эътироз қилади ва "Июльда қатъиян у ерларда муз бўлмайди" даъвосида бўлади. Яйловда экан бир куни буни хотирлаб Тоҳир Пошшога ёзган илк туркча мактубларида дейдилар:

– Эй Пошшо! Бошитнинг усти муз билан қопланган. Кўрмаган нарсангни инкор қилма. Ҳамма нарса сенинг маълумотинг дохилида эмас, вассалом!

Мулло Саид қабилалар орасида бўлган ҳар қайси бир келишмовчиликни эшитишлари билан дарров аралашиб, иршод йўли билан ҳар икки тарафни ҳам дарҳол яраштирардилар. Ҳатто ҳукумат ҳам яраштиришдан ожиз қолган Шакар Оға билан Мийран Раиси Мустафо Пошшони яраштирдилар. Ва Мустафо Пошшога:

– Ҳали тавба қилмадингми? деб сўраганларида, Мустафо Пошшо ҳам жавобан:

– Сейда! Нима айтсангиз, сўзингиздан чиқмайман деган.

Мустафо Пошшо от билан пул ҳадя қилишни истайди. Бадиуззамон рад қилиб:

– Ҳозирга қадар ҳеч кимдан пул олмаганимни эшитмадингизми? Бохусус сиз каби золимдан қандай пул оламан? Ва сиз кўринишдан тавбангизни буздингиз, шу тақдирда Жазирага етишолмайсиз, деганлар.

Ва ҳақиқатдан Жазирага етишмасдан йўлда ўлганини хабар оладилар.

Бадиуззамон математикада ҳайратомуз тезликка соҳиб эдилар. Ҳар қандай мушкул бир масалани зеҳнда ҳамон ечардилар. Ҳатто Алгебра илмида бир рисола таълиф этгандилар. Тоҳир Пошшо наздида ҳисоб масалалари тортишув мавзуси бўлганида, ҳисобга доир қайси масала баҳс қилинса, бошқалар ва энг моҳир котиблар натижани тополмасдан, Мулло Саид зеҳнларида чиқарар эдилар. Кўп марта бундай мусобақаларга киришар ва умумида доимо биринчи бўлардилар. Бир марта шундай бир савол сўрадилар:

– Ўн бешта муслим, ўн бешта ғайри муслим фараз қилиниб, бир-бири орқасида қатор турганда буларга қилинадиган ҳар қуръада ғайри муслимга чиқиши истанилган. Қандай тақсим қилинади?

Бу саволга жавобан:

– Буларнинг бир юз йигирма тўрт эҳтимоллик вазияти бор, деб қиладилар.

Ҳамда дейдилар:

– Бундан янада қийинини ҳам ўзим ижод қиламан. Икки минг беш юз эҳтимоллик вазиятига кўра қиламан.

Икки соат мобайнида юз одамдан эллик адад ғайри муслимни ўша вазиятда тақсим қиладиларки, доимо қуръани ғайри муслимга чиқарадилар. Ва ҳатто беш юз ғайри муслим бўлиш билан икки юз эллик минг эҳтимоллик вазиятга биноан бир масала чиқардилар ва Тоҳир Пошшога кўрсатиб бир рисола шаклида ёздилар[[9]](#footnote-9)(Ҳошия1).

Бадиуззамон Ванда бўлган замонларда волий Тоҳир Пошшо билан баъзи газеталардан ҳодисалар ўқирдилар. Айниқса Исломиятни алоқадор қилган хусусларга диққат қилардилар. Вандаги истиқоматлари асносида Олами Исломнинг вазиятини бир даража ўрганган эдилар. Бир кун Тоҳир Пошшо бир газетада шу мудҳиш хабарни у кишига кўрсатган эди. Хабар шу эди:

Инглиз Депутатлар Мажлисида Мустамлакалар Вазири, қўлида Қуръон Кариймни кўрсатиб айтган бир нутқида:

Бу Қуръон мусулмонларнинг қўлида бор экан, биз уларга ҳоким бўлолмаймиз. Нима қилиб бўлса ҳам, бу Қуръонни уларнинг қўлидан олишимиз керак; ёхуд мусулмонларни Қуръондан совутишимиз керак, деган хитобда бўлган.

Мана бу мудҳиш хабар у кишида таъриф қилиб бўлмас бир таъсир уйғотган эди. Истеъдоди чақмоқ каби оловли, туйғулари ва барча латифалари уйғоқ ва илм, ирфон, ихлос, жасорат ва шижоат каби ҳайратомуз иноят ва хусусиятларга сазовор бўлган Бадиуззамоннинг бу ҳодисалардан сўнг: "Қуръоннинг сўнмас ва сўндирилмас маънавий бир қуёш ҳукмида бўлганини мен дунёга исбот қиламан ва кўрсатаман!" деб кучли бир ният руҳларида уйғонади ва бу туртки билан ҳаракат қиладилар.[[10]](#footnote-10)(Ҳошия2)

Бадиуззамон Шарқий Анадолуда "Мадрасатуззаҳро" номли бир дорулфунун очиш, ё Ванда ёхуд Диёрбақирда дорулфунун даражасида бир мадраса таъсис қилишга уриниш учун Истанбулга келдилар. Истанбулга келишларини бир муҳаррир шундай тасвир қилганди: "Шарқнинг тик қояликларидан бир оташпора-и зако Истанбул уфқида чиқди".

Истанбулга келмасдан аввал бир кун Тоҳир Пошшо:

– Шарқ уламосини мот қиляпсиз, аммо Истанбулга кетиб ўша денгиздаги катта балиқларга ҳам бас кела оласизми? деганди.

Истанбулга келар-келмас уламони мунозарага даъват қилдилар. Шу боис Истанбулдаги машҳур олимлар гуруҳ-гуруҳ бўлиб зиёратга келиб саволлар сўрайдилар ва у киши ҳаммасининг ҳам жавобларини тўғри бўлиб берар эдилар. Бундан мақсадлари, Шарқий Анадолудаги илм ва ирфон фаолиятига назари диққатни жалб қилиш эди. Бўлмаса Мулло Саид қатъиян худфурушликни севмас эдилар. Ҳар қандай кўз-кўз қилиш ва хўжакўрсинликдан пок бўлиб ҳаракат қилардилар. Илм, жасорат, ҳофиза ва заковат эътибори билан жуда ҳайратомуз эдилар. Айни даражада, балки янада зиёда бўлиб холис ва мухлис эдилар. Сохтакорлик ва сунъий ҳаракатни қатъиян ёқтирмасдилар. Истанбулдаги истиқоматгоҳларининг эшигида шундай бир лавҳа осилган эди: БУ ЕРДА ҲАР МУШКУЛ ҲАЛ ҚИЛИНАДИ; ҲАР САВОЛГА ЖАВОБ БЕРИЛАДИ, ФАҚАТ САВОЛ СЎРАЛМАЙДИ.[[11]](#footnote-11)(Ҳошия)

Истанбулда гуруҳ-гуруҳ келган уламонинг саволларига жавоб берар эдилар. Кичик ёшларида бундай истисносиз барча саволларга жавоб беришлари ва ғоят ишонтирувчи ва балиғ ифода ва ҳайратомуз ҳол ва хатти-ҳаракатлари билан, аҳли илмни ҳайронлик билан тақдирга чорлар эди. Ва "Бадиуззамон" унвонига ҳаққи билан лойиқ кўрадилар ва бу фавқулодда зотни бир "нодира-и хилқат" ўлароқ васфлантирадилар.

Ҳатто бу замонларда Миср Жомеъ-ул Азҳар Университети раисларидан машҳур Шайх Баҳийд Жаноблари Истанбулга саёҳат учун келганида, Курдистоннинг ўткир, тик қоялари орасидан келиб Истанбулда бўлган Бадиуззамон Саид Нурсийни енголмаган Истанбул уламоси Шайх Баҳийддан бу ёш домлани енгишни истайдилар. Шайх Баҳийд ҳам бу таклифни қабул қилиб бир мунозара замини қидиради. Ва бир намоз вақти Аясофя масжидидан чиқиб чойхонада ўтирилганида буни фурсат деб билган Шайх Баҳийд Жаноблари, ёнида уламо ҳозир бўлгани ҳолда Бадиуззамонга хитобан:

مَا تَقُولُ فِى حَقِّ اْلاَوْرُوبَائِيَّةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ

Яъни: Европа ва Усмонийлар ҳақида нима дейсиз, фикрингиз недир? дейди.

Шайх Баҳийд Жанобларининг бу саволдан мақсади, Бадиуззамоннинг шак бўлмаган бир баҳри уммон каби илмини ва оташпора-и закосини тажриба қилиш эмас, аксинча замони истиқболга оид қамровининг шиддатини ва олам идорасидаги сиёсатини англаш эди. Бунга қарши Бадиуззамоннинг берган жавоблари шу бўлди:

اِنَّ اْلاَوْرُوبَا حَامِلَةٌ بِاْلاِسْلاَمِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَ اِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِاْلاَوْرُوبَائِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا

Яъни "Европа бир Ислом давлатига ҳомиладир, куннинг бирида уни туғади. Усмонийлар ҳам Европа билан ҳомиладир, у ҳам уни туғади".

Бу жавобга қарши Шайх Баҳийд Ҳазратлари:

– Бу ёш билан мунозара қилинмайди, мен ҳам айни қаноатдаман. Фақат бу қадар важиз ва балиғона бир тарзда ифода қилиш фақат Бадиуззамонга хосдир[[12]](#footnote-12)(1) деган.

Бадиуззамоннинг Истанбулда ҳаётлари бир даража сиёсийдир. Сиёсат йўли билан Исломиятга хизмат қилинади деган қаноатда эдилар. Сиёсий ҳаётга қўшилишлари, Исломиятга хизмат ишқининг бир натижаси эди. Доимо ҳуррият тарафдори эдилар. Кўрган ҳақсизликлари сабабли Жон Туркларга доимо қарши бўлиб:

– Сиз динни ранжитдингиз, ғайратуллоҳга тегилдингиз, шариатни камситдингиз. Натижаси даҳшатли бўлади, деб қарши бўлганларини айтишдан чекинмас эдилар.

Ҳурриятдан кейин мужоҳид биродарлари билан баробар Иттиҳоди Муҳаммадий (С.А.В.) Жамиятини қурганлар, жамият жуда қисқа бир замонда инкишофни бошлаган, ҳатто Бадиуззамоннинг бир мақолалари билан Адапазари ва Измит атрофида эллик минг киши жамиятга дохил бўлганди.

Ҳурриятни хато тафсир қилмаслик ва машрутиятни машрутияти машруъа сифатида қабул қилиш лозим келганини илгари суриб бу хусусда диний газеталарда мақолалар нашр қилар ва хитобларда бўлар эдилар. Бу мақола ва хитоблари мислсиз дейиладиган қадар балиғ ва ишонтирувчи эди. Аҳли илм ва аҳли сиёсат Саид Нурсийнинг бу ёзувларидан ва дарсларидан кўп истифода қилгандирлар. Ўша замондаги миллий уйғонишни Анадолу ва Осиёнинг саодати дунёвиясининг субҳи содиқи ўлароқ хушхабар берадилар, фақат қўлдан қочмаслиги учун шаръий амрларга тез эргашишнинг зарурий бўлганини илгари сурар эдилар. "Агар машрутиятни ҳуррияти шаръия билан қабул қилмасак ва ундай татбиқ қилинмаса, қўлимиздан чиқади, мустабид бир идорага ўрнини тарк қилади" деб эслатар эдилар. Ўша нутқ ва мақолалардан намуна сифатида жузъий бир қисмини бу ерга киргизамиз:

Бадиуззамон Саид Нурсийнинг ҳуррият эълонининг учинчи кунида ҳеч қандай тайёргарликсиз сўзлаган ва сўнгра Селаникда Ҳуррият Майдонида такрорлаган ва ўша замоннинг газеталари нашр қилган нутқларининг суратидир.

**Ҳурриятга Хитоб**

Эй ҳуррияти шаръий! Шундай мудҳиш ва фақат гўзал ва хушхабарли бир садо билан чақириляпсанки, мен каби бир бадавийни ғафлат табақалари остида ётган экан уйғотяпсан. Сен бўлмасайдинг, мен ва умум миллат зиндони асоратда қолар эдик. Сенга умри абадийни хушхабар бераман. Агар шариат ҳаётининг чашмасини манба-и ҳаёт қилсанг ва ўша Жаннатда униб ўссанг; бу миллати мазлуманинг ҳам эски замонга нисбатан минг даража тараққий қилишини хушхабар бераман. Агар ҳаққи билан сени раҳбар қилса ҳамда шахсий ғараз ва интиқом фикри билан сизни булғатмаса...

Эй Роббим! Қандай саодатли бир қиёмат ва қандай гўзал бир ҳашрки, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ ҳақиқатининг кичик бир мисолини бу замон бизга тасвир қиляпти. Жумладан:

Осиёнинг ва Болқонларнинг бурчакларида дафн этилган қадимий маданият ҳаётни бошлаган; манфаатини умумнинг зарарларида қидирган ва истибдодни орзу қилганлар يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا дейишни бошладилар. Янги Ҳукумати Машрутамиз мўъжиза каби туғилгани учун иншааллоҳ бир йилга қадар, نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا сиррига сазовор бўламиз. Таваккал билан, сабр билан тутган ўттиз йил сукут сақлаш рўзасининг савобидирки, азобсиз жаннати тараққий ва маданият эшикларини бизга очгандир. Миллий ҳокимиятнинг гўзал аломати бўлган қонуни шаръий жаннат соқчиси каби бизни киришга даъват қиляпти.

Эй мазлум ватан авлодлари! Борайлик, дохил бўлайлик! Биринчи эшиги, шариат доирасида иттиҳоди қулуб; иккинчиси муҳҳабати миллия; учинчиси маориф; тўртинчиси саъйи инсоний; бешинчиси тарки сафоҳатдир. Бошқаларини сизнинг зеҳнингизга ҳавола қиламан...

..............................................................

Зинҳор эй ватан авлодлари! Сафоҳатлар билан ва динда лоқайдсизликлар билан такрор ўлдирманглар. Ва барча афкори фасидага(бузғунчи фикрларга) ва ахлоқи разилага(разил хулқларга) ва дасоиси шайтонияга(шайтоннинг ҳийлаларига) ва хушомадгўйликларга қарши порлоқ шариат узра қурилган конституция Азроил ҳукмига ўтди, уларни жим қилди.

Зинҳор эй ватан авлодлари! Исрофлар ва хилофи шариат ва динга зид лаззатлар билан такрор тирилманг! Демак, ҳозирга қадар мозорда эдик, чириётган эдик. Ҳозир бу иттиҳоди миллат ва машрутият билан раҳми модарга ўтдик, униб ўсамиз. Юз бунча йил орқа қолганимиз масофа-и тараққийдан иншааллоҳ мўъжиза-и Пайғамбарий билан, шариатнинг асос қонунлари поездига амалан ва шаръий машварат буроқига фикран минамиз. Бу қўрқитувчи саҳро-и кабирни қисқа замонда ошиб ўтиш билан баробар, маданийлашган миллатлар билан елкама-елка мусобақа қиламиз. Зеро улар гоҳ ҳўкиз автомобилига минганлар, йўлга чиққанлар. Биз бирданига поезд ва ҳаво шари каби воситаларга минамиз, ўтамиз. Балки гўзал ахлоқларни ўзида жамлаган ҳақиқати Исломиянинг ва истеъдоди фитрийнинг ва файзи иймоннинг ва очлик шиддати ҳазмга берган кўмак ёрдами билан анча кўп ўтамиз. Қандайки вақтида ўтгандик.

Талабалик менга берган вазифа билан ва ҳурриятнинг изн фармони билан эслатяпманки:

Эй ватан фарзандлари! Ҳурриятни хато тафсир қилманглар, токи қўлингиздан қочмасин. Ва сассиқ бўлган эски асоратни бошқа идишда бизга ичириш билан бизни бўғмасин[[13]](#footnote-13)(Ҳошия). Зеро ҳуррият ҳукмларга риоя ва шариат одоби ва гўзал ахлоқ билан ҳақиқатлашади ва униб ўсади.

...................................................

**Бадиуззамон**

\* \* \*

**Яшасин** **Шариати Аҳмадий (С.А.В.)**

Диний Газета: 77

5/Март/1325

18/Март/1909

ПОРЛОҚ ШАРИАТ; Каломи азалийдан келганидан, абадга кетади. Нафси амморанинг истибдоди разиласидан қутулишимиз; Исломиятга таяниш биландир. Ўша мустаҳкам арқонга ёпишиш биландир ва ҳақли ҳурриятдан ҳаққи билан фойдаланиш, иймондан мадад олиш биландир. Зеро, Сонеъ-и Оламга ҳаққи билан абд ва хизматкор бўлганнинг халққа убудиятга таназзул қилмаслиги керак. Ҳаркас ўз оламида бир қўмондон бўлганидан, олами асғарида жиҳоди акбар билан жавобгардир ва ахлоқи Аҳмадия билан ахлоқланиш ва Суннати Набавияни тирилтириш билан вазифадордир.

Эй идорачилар! Тавфиқ истасангиз, одатуллоҳ қонунларига уйғун ҳаракат қилинглар. Бўлмаса тавфиқсизлик билан жавоби рад оласизлар. Зеро билинган умум анбиёнинг Ислом ва Усмонийлар мамлакатларидан чиқишлари, қадари Илоҳийнинг бир ишорат ва рамзидирки; бу мамлакат инсонларининг тараққиёт машинасининг буғи диёнатдир. Ва бу Осиё ва Африка даласининг ва Болқонлар бўстонининг гуллари зиё-и Исломият билан униб ўсадилар. Дунё учун дин фидо қилинмайди. Ҳаром ўлаётган истибдодни муҳофаза қилиш учун бир вақтлар шариат масалаларида унинг ҳукмлари тарк этиларди. Диннинг масалалари тарк ва фидо қилинишидан, зарардан бошқа нима фойдаси кўрилди? Миллатнинг қалб хасталиги, диёнат заифлигидир. Буни қувватлантириш билан сиҳат топа олади. Бизнинг жамоатимизнинг машраби: Муҳаббатга муҳаббат ва хусуматга хусуматдир. Яъни, мусулмонлар орасида муҳаббатга ёрдам ва хусумат аскарини бузишдир. Маслагимиз эса, ахлоқи Аҳмадия билан хулқланиш ва Суннати Пайғамбарийни тирилтиришдир. Ва раҳбаримиз, порлоқ шариат.. ва қиличимиз ҳам, қатъий бурҳонлар.. ва мақсадимиз, Иълойи Калиматуллоҳдир!...

**Бадиуззамон**

\* \* \*

**Ҳақиқат**

Диний Газета: 70

26/Февраль/1324

Март/1909

**БИЗ** **“ҚОЛУ БАЛО”ДАН** **ЖАМИЯТИ МУҲАММАДИЙДА ДОХИЛМИЗ**

Иттиҳодимизнинг бирлик жиҳати, Тавҳиддир. Онд ва қасамимиз, иймондир. Модомики муваҳҳидмиз, муттаҳидмиз. Ҳар бир мўмин иълойи Калиматуллоҳ билан вазифадордир. Бу замонда энг катта сабаби, моддий жиҳатдан тараққий қилишдир. Зеро ажнабийлар фанлар ва санъатлар қуроли билан бизни истибдоди маънавийлари остида эзяптилар. Биз ҳам фан ва санъат қуроли билан, иълойи Калиматуллоҳнинг энг мудҳиш душмани бўлган жоҳиллик ва фақирлик ва фикрлар ихтилофи билан жиҳод қиламиз. Аммо жиҳоди хорижийни порлоқ шариатнинг қатъий бурҳонларининг олмос қиличларига ҳавола қиламиз. Зеро маданийларга ғалаба қилиш, ишонтириш биландир. Сўз тушунмаган ваҳшийлар каби мажбурлаш билан эмасдир. Биз муҳаббат фидоийларимиз, хусуматга вақтимиз йўқ!...

Машрутият-ки, адолат ва машварат ва қонунда қувватнинг чекланишидан иборатдир. Ўн уч аср аввал Порлоқ Шариат таъсис этилганидан, ҳукмларда Европага тиланчилик қилиш, Дини Исломга буюк бир жиноятдир ва шимолга қараб намоз ўқиш кабидир.

Куч қонунда бўлиши керак. Бўлмаса истибдод ёйилади. اِنَّ اللّهَ هُوَ الْقَوِىُّ الْمَتِينُҳоким ва амири виждоний бўлиши керак. У ҳам тўлиқ маърифат ва умумий маданият ёхуд Ислом Дини номи билан бўлиши керак. Бўлмаса истибдод доимо ҳукмфармон бўлади. Иттифоқ, ҳидоятдадир, ҳаво ва ҳавасда эмас! Инсонлар ҳур бўлдилар, аммо яна абдуллоҳдирлар. Ҳамма нарса ҳур бўлди. Бошқасининг қусури, инсоннинг қусурига ҳужжат ва узр бўлолмайди! Умидсизлик, моне-и ҳар камолдир. “Нимага керак, бошқаси ўйласин” истибдоднинг ёдгоридир.

.................................................................

**Бадиуззамон**

\*\*\*

Истанбул Бош Руҳонийси Яҳудий Кароссо билан Бадиуззамон орасида Селаникда бўлиб ўтган бир суҳбат чоғида Кароссо суҳбатни ярмида қолдириб ташқарига отилган ва дўстларига: "Агар ёнида яна бироз қолсайдим, оз қолдики, мени ҳам Мусулмон қиларди" деб мағлубиятини ҳайрат ва хавотир билан изҳор қилган. Кароссоки, Усмонийлар Императорлигини парчалаш учун яширин ва тартибли бир шаклда ҳаракат қилаётган яширин бир ташкилотга мансуб бўлиб, ўртада муҳим бир роль ўйнаётган эди. Кароссонинг Бадиуззамонни зиёрат қилишдан мақсади, уни ўз фикрига ўгириш ва бадбахт ғоясига восита қилиш эди. Фақат ҳайҳот!...

\* \* \*

Охири бадбахт 31-Март ҳодисаси содир бўлади. Шариат истаган ва ўша ҳодисада номи қўшилган ўн бештача домла қатл қилинади. Бадиуззамон, улар маҳкама биносининг боғида осилиб турганлари ва ўзлари ҳам деразадан уларни кўрганлари ҳолда муҳокама қилинадилар. Маҳкама раиси Хуршид Пошшо сўрайди:

– Сен ҳам шариат истагансан?...

Бадиуззамон жавоб берадилар:

– Шариатнинг бир ҳақиқатига, минг руҳим бўлса, фидо қилишга тайёрман. Зеро шариат, сабаби саодат ва адолати маҳз ва фазилатдир. Фақат қўзғолончилар истагани каби эмас!

Бадиуззамоннинг ҳарбий трибуналдаги бу қаҳрамонча мудофаалари ўша пайт икки марта чоп қилиниб нашр қилинган. Ўша даҳшатли маҳкамадан қатл бўлишларини кутаркан, оқланганлар ва маҳкамага ташаккур айтмасдан, йўлда Боязиддан то Султонаҳмадга қадар орқаларида кўп сонли бир халқ оммаси мавжуд бўлгани ҳолда: "Золимлар учун яшасин Жаҳаннам! Золимлар учун яшасин Жаҳаннам!" нидолари билан борганлар.

Ҳарбий трибуналдаги мудофааларининг бир қисми бу тарихча-и ҳаётда ёзилган. Токи 31-Март ҳодисасининг моҳияти ва Бадиуззамоннинг қаҳрамонча мудофаалари бир даража тушунилсин.

\* \* \*

### Икки Мактаби Мусибатнинг Шаҳодатномаси

**ёхуд Ҳарбий Трибунал ва Саид Нурсий номли асардан парчалар:**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

**МУҚАДДИМА:** Қачонки ҳуррият девоналик билан ёд қилинарди, заиф истибдод девонахонани менга мактаб айлади.

Қачонки мўътадиллик, истиқомат эскичилик билан чалкаштириларди, машрутиятда шиддатли истибдод қамоқхонани мактаб айлади.

Эй шаҳодатномамни томоша қилган зотлар! Илтимос, руҳ ва хаёлингизни мусофир ўлароқ янги маданиятга қўшилган, асабий бир бадавий талабанинг исён ҳолида бўлган жасад ва миясига юборинглар, токи хатоли кўриш билан хатога тушманглар!... 31-Март ҳодисасида, Ҳарбий Трибуналда дедимки:

— Мен талабаман. Шунинг учун ҳамма нарсани мезони шариат билан мувозанат қиламан. Мен миллиятимизни фақат Исломият деб биламан. Шунинг учун ҳамма нарсани ҳам Исломият нуқтаи назаридан муҳокама қиламан. Мен қамоқхона дейилган олами барзоҳнинг эшигида тураркан ва дор дейилган станцияда охиратга кетган поездни кутаркан, жамияти башариянинг ғаддорона ҳолларини танқид қилиб, ёлғиз сизларга эмас, балки бу замондаги навъ-и бани башарга тақдим қилганим бир нутқдир. Шунинг учун يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ сиррича, қабри қалбдан ҳақиқатлар яланғоч чиқди; номаҳрам бўлган кишилар назар қилмасин. Охиратга камоли иштиёқ билан муҳайёман; бу осилганлар билан баробар боришга ҳозирман. Қандайки, бир бадавий ғаройибпараст Истанбулнинг ажойиботлари ва гўзалликларини эшитган, фақат кўрмаган. Қандай қилиб камоли хоҳиш билан кўришни орзу қилади; мен ҳам ажойиб ва ғаройибларнинг намойишгоҳи бўлган Олами Охиратни ўша хоҳиш билан кўришни истайман. Ҳозир ҳам ундайман. Мени у ерга сургун қилиш, менга жазо эмас! Сизнинг қўлингиздан келса, мени виждонан азоб беринг! Ва илло бошқа сурат билан азоб, азоб эмас, мен учун шарафдир!

Бу ҳукумат замони истибдодда ақлга хусумат қиларди; ҳозир эса ҳаётга адоват қиляпти... Агар ҳукумат бундай бўлса, яшасин девоналик!... Яшасин мавт!.. Золимлар учун ҳам яшасин Жаҳаннам!... Мен зотан бир замин истаётган эдимки, фикрларимни унда баён қилайин. Ҳозир бу Ҳарбий Трибунал яхши бир замин бўлди.

Бошида ҳаркасдан сўралгани каби, Ҳарбий трибуналда мендан ҳам сўрадилар:

— Сен ҳам шариат истагансан?

Дедим:

— Шариатнинг бир ҳақиқатига минг руҳим бўлса фидо қилишга тайёрман. Зеро шариат сабаби саодат ва адолати маҳз ва фазилатдир. Фақат исёнчилар истагани каби эмас!

Ҳамда дедилар:

— Иттиҳоди Муҳаммадийга (С.А.В.) дохилмисан?

Дедим:

— Ифтихор билан... Энг кичик аъзосиданман; фақат мен таъриф қилган жиҳат билан... Ўша иттиҳоддан бўлмаган, динсизлардан бошқа кимдир, менга кўрсатинг?..

Хуллас, ўша нутқни ҳозир нашр қиляпман; токи машрутиятни доғдан ва аҳли шариатни умидсизликдан ва аҳли асрни тарих назарида жоҳиллик ва девоналикдан ва ҳақиқатни ваҳималар ва шубҳадан қутқарай. Хуллас бошлайман:

Дедим:

— Эй пошшолар, зобитлар! Қамалишимизни тақозо қилган жиноятларнинг хулосаси:

اِذًا مَحَاسِنِى اللاَّتِى اَدَلُّ بِهَا كَانَتْ ذُنُوبِى فَقُلْ لِى كَيْفَ اَعْتَذِرُ

Яъни, сабаби ифтихорим бўлган яхшиликларим ҳозир гуноҳ саналмоқда! Ортиқ қандай эътироз қилай, ҳайронман! Муқаддима сифатида айтаман:

Мард бўлган жиноятга таназзул қилмас. Шояд айбланса, жазодан қўрқмас. Ҳамда, ҳақсиз бўлиб қатл қилинсам, икки шаҳид савобини қозонаман. Шоят қамоқда қолсам, бундай ҳуррияти лафздан иборат бўлган ғаддор бир ҳукуматнинг энг роҳат жойи қамоқхона бўлса керак. Мазлумият билан ўлиш, золимият билан яшашдан янада хайрлидир.

Буни ҳам дейманки: Сиёсатни динсизликка восита қилган баъзи одамлар, қабоҳатларини тўсиш учун, бошқасини эскичилик билан ва динини сиёсатга восита қилиш билан айблайдилар.

Ҳозирги жосуслар аввалгилардан баттардирлар. Буларнинг садоқатига қандай ишонилади? Адолат уларнинг сўзларига қандай қилиб бино қилинади? Ҳамда жарбаза билан, инсон адолат қиларкан, зулмга тушади. Зеро инсон нуқсонсиз бўлмайди. Фақат узун замонда ва кўп кишилар ичида ва яхшиликлар аралашиши билан тўғриланган бошқа-бошқа қусурларни жарбаза билан жам этиб бир вақтнинг ўзида, битта шахсдан бўлишини ўйлаб, шиддатли жазога ҳақдор кўради. Ҳолбуки бу тарз, шиддатли бир зулмдир... Ҳозир келайлик ўн бир яримта жиноятларимни санашга:[[14]](#footnote-14)(Ҳошия)

**БИРИНЧИ ЖИНОЯТ:** Ўтган йил ҳурриятнинг бошида эллик-олтмишта телеграф барча шарқ қабилаларига Бош Вазирлик воситаси билан юбордим. Маъноси шу эди:

Машрутият ва конституция эшитган масалангиз эса, ҳақиқий адолат ва машварати шаръиядан иборатдир. Яхши қабул қилинглар. Муҳофаза қилишга ҳаракат қилинглар. Зеро, дунёвий саодатимиз, машрутиятдадир. Ва истибдоддан ҳаркасдан зиёда биз зарардийдамиз."

Ҳар ердан бу телеграфнинг жавоби мусбат ва гўзал бўлиб келди.

Демак, Шарқий вилоятларни огоҳлантирдим, ғофил қолдирмадим. Токи янги бир истибдод уларнинг ғафлатидан фойдаланмасин. "Нима кераги бор" демаганимдан жиноят қилдимки, бу маҳкамага кирдим!

**ИККИНЧИ ЖИНОЯТ:** Аясофяда, Боязидда, Фотиҳда, Сулаймонияда, умум уламо ва талабага хитобан кўплаб нутқлар билан шариатнинг ва мусаммо-и машрутиятнинг муносабати ҳақиқиясини изоҳ ва шарҳ қилдим. Ва мутаҳаккимона истибдоднинг шариат билан бир муносабати бўлмаганини баён қилдим. Шундайки: سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ҳадисининг сирри билан; шариат оламга келган, токи истибдодни ва золимона зўравонликни маҳв этсин. Ҳар қайси бир нутқ сўйлаган бўлсам; ҳар бир калимасига бирон кишининг бир эътирози бўлса, бурҳон билан исботга ҳозирман. Ва дедимки: "Асл шариатнинг маслаги ҳақиқийси, ҳақиқати машрутияти машруъадир". Демак, машрутиятни шаръий далиллар билан қабул қилдим. Бошқа маданиятчилар каби тақлидий ва хилофи шариат деб ўйламадим. Ва шариат ҳукмларини тарк қилмадим. Ва уламо ва шариатни Европанинг бузғунчи гумонларидан иқтидоримга кўра қутқаришга ҳаракат қилганимдан жиноят қилдимки, бу тарз муомалангизни кўрдим!

**УЧИНЧИ ЖИНОЯТ:** Истанбулда йигирма мингга яқин ҳамшаҳарларимни, ҳаммол ва ғофил ва софдил бўлганликларидан баъзи партиячилар уларни алдаш билан Шарқий Вилоятларни булғашларидан қўрқдим. Ва ҳаммолларнинг барча ерларини ва қироатхоналарини кездим. Ўтган йили тушунадиганлари суратда машрутиятни уларга талқин этдим. Шу маънода:

"Истибдод, зулм ва зўравонликдир. Машрутият, адолат ва шариатдир. Подшоҳ Пайғамбаримизнинг амрларига итоат қилса ва йўлларидан кетса, халифадир. Биз ҳам унга итоат қиламиз. Бўлмаса Пайғамбарга тобе бўлмасдан зулм қилганлар, подшоҳ бўлсалар ҳам, қароқчидирлар. Бизнинг душманимиз жоҳиллик, қашшоқлик, ихтилофдир. Бу уч душманга қарши ҳунармандчилик, маърифат, иттифоқ қуроли билан жиҳод қиламиз. Ва бизни бир жиҳатда ҳушёрликка ва тараққийга чорлаган ҳақиқий қардошларимиз турклар билан ва қўшниларимиз билан дўст бўлиб, қўлни қўлга берамиз. Зеро хусуматда ёмонлик бор, хусуматга вақтимиз йўқдир. Ҳукуматнинг ишига қўшилмаймиз. Зеро ҳикмати ҳукуматни билмаймиз...

Хуллас, ўша ҳаммолларнинг Австрияга қарши (мен каби бутун Европага қарши)[[15]](#footnote-15)(1) бойкотлари ва энг чалкаш ва ҳаяжонли замонларда оқилона ҳаракатларида бу насиҳатнинг таъсири бўлган. Подшоҳга бўлган алоқаларини тўғрилашга ва бойкотлар билан Европага қарши иқтисодий уруш очишга сабаб бўлганимдан, демак жиноят қилдимки, бу балога тушдим!

**ТЎРТИНЧИ ЖИНОЯТ:** Европа биздаги жоҳиллик ва таассуб рухсати билан шариатни (йўқ ва асло) истибдодга уйғун деб ўйлаганларидан, ниҳоят даражада қалбан ранжиган эдим. Уларнинг ўйловини ёлғонлаш учун машрутиятни ҳаркасдан зиёда шариат номига олқишладим. Лекин яна қўрқдимки, бошқа бир истибдод такрор у ўйловни тасдиқ қилади деб, қанча қувватим бўлса Аясофя масжидида депутатларга хитобан фарёд қилдим. Ва айтдимки: "Машрутиятни машруият унвони билан қабул ва талқин қилинглар. Токи янги ва яширин ва динсиз бир истибдод ифлос қўли билан у муборакни ғаразларига қалқон қилиш билан булғатмасин. Ҳурриятни одоби шариат билан чегараланглар. Зеро жоҳил кишилар ва авом одамлар қайдсиз ҳур бўлса, шартсиз тўлиқ эркин бўлса, сафоҳатчи ва итоатсиз бўлади. Адолат намозида қиблангиз тўрт мазҳаб бўлсин. Токи намоз саҳиҳ бўлсин. Зеро машрутият ҳақиқатларининг очиқчасига ва яширинча ва рухсат навидан тўрт мазҳабдан чиқиши мумкин бўлганини даъво қилдим. Мен-ки, бир оддий талабаман. Уламога фарз бўлган бир вазифани бўйнимга олдим, демак жиноят қилдимки, бу таъзирни едим!

**БЕШИНЧИ ЖИНОЯТ:** Газеталар икки бузуқ қиёс жиҳати билан ва обрўй синдирувчи бир нашриёт билан ахлоқи Исломияни буздилар ва омманинг фикрини паришон қилдилар. Мен ҳам газеталар билан уларни рад қилган мақолалар нашр қилдим. Дедимки:

– Эй газетачилар! Адиблар адабли бўлиши керак, ҳамда адаби Исломия билан тарбияланган бўлиши керак. Ва уларнинг сўзлари, қалби умумийи муштараки миллатдан бетарафона чиқиши керак. Ва матбуот низомномасини виждонингиздаги ҳисси диёнат ва нияти холиса тартиблаши керак. Ҳолбуки сиз икки бузуқ қиёс билан, яъни вилоятларни Истанбулга ва Истанбулни Европага қиёслаб омманинг фикрини ботқоқликка туширдингиз. Ва шахсий ғаразларни ва фикри интиқомни уйғотдингиз. Зеро алифбо ўқимаган болага табиат фалсафаси дарси берилмайди! Ва эркакка театрчи аёл либоси ярашмайди! Ва Европанинг ҳиссиёти Истанбулда татбиқ қилинмайди! Қавмларнинг ихтилофи; маконларнинг ва чор атрофнинг фарқлилиги, замонларнинг ва асрларнинг ихтилофи кабидир. Бирисининг либоси бошқасининг бўй-бастига тўғри келмайди. Демак, Франция Катта Революцияси бизга тамоман ҳаракат дастури бўлолмайди! Хатолик, назариялар татбиқи ва ҳол тақозо қилган нарсани ўйламасликдан чиқади.

Мен-ки, уммий бир қишлоқликман, бундай жарбазали ва муғолатали ва ғаразли муҳаррирларга насиҳат қилдим. Демак жиноят қилдим (!)..

**ОЛТИНЧИ ЖИНОЯТ:** Неча марта, катта йиғилишларда ҳаяжонларни ҳис қилдим. Қўрқдимки, авом кишилар сиёсатга қўшилиш билан осойишни бузмасинлар. Туркчани энди ўрганган қишлоқлик бир талабанинг лисонига ярашадиган лафзлар билан ҳаяжонни таскин этдим. Жумладан, Боязидда талабаларнинг йиғилишида ва Аясофя мавлудида ва Фароҳ Театридаги ҳаяжонга етишдим, бир даража ҳаяжонни таскин этдим. Бўлмаса бир тўфон яна бўларди. Мен-ки? бадавий бир одамман, маданийларнинг ҳийлаларини билганим ҳолда, ишларига қўшилдим. Демак, жиноят қилдим (!)...

**ЕТТИНЧИ ЖИНОЯТ:** Эшитдим: "Иттиҳоди Муҳаммадий (С.А.В.)" номли бир жамият ташкил топган. Ниҳоят даражада қўрқдимки, бу исми муборакнинг остида баъзиларининг бир хато ҳаракати майдонга келмасин. Сўнгра эшитдим: Бу исми муборакни баъзи муборак зотлар, Суҳайл Пошшо ва Шайх Содиқ каби зотлар; янада оддий ва ёлғиз ибодатга ва суннати санияга тобе бўлишга нақл этганлар. Ва у сиёсий жамиятдан алоқани кесдилар, сиёсатга қўшилмайдилар. Фақат яна қўрқдим, дедим: Бу исм умумнинг ҳаққидир, хос қилиш ва чегаралаш қабул қилмайди. Мен қандайки диндор кўп сонли жамиятга бир жиҳат билан мансубман. Зеро мақсадларини бир кўрдим. Шунинг каби, у исми муборакка боғландим. Лекин таъриф қилганим ва дохил бўлганим иттиҳоди Муҳаммадийнинг (С.А.В.) таърифи будирки: Шарқдан ғарбга, жанубдан шимолга узанган бир силсила-и нуроний билан боғлиқ бир доирадир. Дохил бўлганлар ҳам бу замонда уч юз миллиондан зиёдадир. Бу иттиҳоднинг бирлик жиҳати ва алоқаси, Тавҳиди Илоҳийдир. Онд ва қасами, иймондир. Мансублари, қолу балодан дохил бўлган умум мўминлардир; дафтари асмолари ҳам Лавҳи Маҳфуздир; бу иттиҳод фикрлари ношири, умум Ислом китобларидир. Кунлик газеталари ҳам иълойи Калиматуллоҳни ғоя-и мақсад қилган барча диний газеталардир. Клуб ва анжуманлари, жомеъ ва масжидлардир ва диний мадрасалар ва зикрхоналардир, маркази ҳам Ҳарамайни Шарифайндир. Бундай жамиятнинг раиси Фахри Оламдир (С.А.В.) ва маслаги, ҳаркас ўз нафси билан мужоҳада, яъни ахлоқи Аҳмадия (С.А.В.) билан хулқланиш ва Суннати Набавияни тирилтириш ва бошқаларга ҳам муҳаббат ва агар зарар бермаса насиҳат қилишдир. Бу иттиҳоднинг низомномаси, Суннати Набавия ва қонунномаси шаръий амр ва таъқиқлардир ва қиличлари ҳам қатъий бурҳонлардир. Зеро, маданийлар устидан ғалаба қилиш, ишонтириш биландир, мажбурлаш билан эмасдир! Ҳақиқатни излаш, муҳаббат биландир. Хусумат эса, ваҳшат ва таассубга қарши эди. Ғоя ва мақсадлари ҳам, Иълойи Калиматуллоҳдир. Шариатда юздан тўқсон тўққизи ахлоқ, ибодат, охират ва фазилатга оиддир, юздан бир нисбати сиёсатга алоқадордир. Уни ҳам улуламрларимиз ўйласинлар. Ҳозирги мақсадимиз ўша силсила-и нуронияни тебратиш билан ҳаммани бир виждоний хохиш шавқи билан тараққий йўлида каъба-и камолотга чорлашдир. Зеро, Иълойи Калиматуллоҳнинг бу замонда бир буюк сабаби, моддий жиҳатдан тараққий қилишдир!

Хуллас, мен бу иттиҳоднинг аъзолариданман ва бу иттиҳоднинг намоён бўлишига ташаббус қилганларданман. Бўлмаса, бўлинишга сабаб бўлган фирқалардан, партиялардан эмасман...

Хуллас калом, Султон Салимга байъат қилганман, унинг иттиҳоди Исломдаги фикрини қабул қилдим. Зеро у шарқий вилоятларни огоҳлантирди, улар ҳам унга байъат қилдилар. Ҳозирги Шарқликлар, ўша замондаги Шарқликлардир. Бу масалада салафларим; Шайх Жамолиддин Афғоний, алломалардан Миср Муфтийси марҳум Муҳаммад Абдуҳ, ифротчи олимлардан Али Суавий, Домла Таҳсин ва Иттиҳоди Исломни ғоя қилган Намик Камол ва Султон Салимдирки, деган:

Ихтилофу бўлиниш хавотири,

Қабрим бурчагида ҳатто қарорсиз айлар мени.

Иттиҳодкан душман ҳужумин даф айлашга чорамиз,

Иттиҳод қилмаса миллат, доғдор айлар мени...

**Ёвуз Султон Салим**

Мен кўринишдан бунга ташаббус этдим, икки мақсади азим учун:

**Биринчиси:** Ўша исмни чегаралаш ва хос қилишдан халос қилиш ва умум мўминларни қамрашини эълон қилиш; токи бўлинмасин ва ваҳмлар чиқмасин.

**Иккинчиси:** Бу ўтган мусибати азимага сабаб бўлган фирқаларнинг бўлинишининг тавҳид билан қаршисига тўсиқ бўлиш эди. Афсуслар бўлсинки, замон фурсат бермади. Сел келди, мени ҳам йиқитди. Ҳам дейман: Бир ёнғин бўлса, бир қисмини сўндираман. Фақат домлалик кўйлагим ҳам ёнди. Ва қўлимдан келмаган бир ёлғончи шуҳрат ҳам мамнуният билан олиб ташланди. Мен-ки, оддий бир одамман, бундай Депутатлар Кенгаши ва Сенат ва Вазирларнинг энг муҳим вазифаларини ўйлаттирадиган бир ишни бўйнимга олдим. Демак жиноят қилдим (!)...

............................................................

**Саккизинчи Жиноят:** Мен эшитдимки, аскарлар баъзи жамиятларга киряптилар. Пиёда аскарларнинг мудҳиш ҳодисаси хотирамга келди. Ғоят хавотирландим. Бир газетада ёздимки: "Ҳозир энг муқаддас жамият, аҳли иймон аскарларининг жамиятидир. Умум мўъмин ва фидокор аскарларнинг маслагига кирганлар, оддий аскардан бош қўмондонга қадар дохилдир. Зеро; иттиҳод, ухувват, итоат, муҳаббат ва Иълои Калиматуллоҳ дунёнинг энг муқаддас жамиятининг мақсадидир. Барча мўмин аскарлар батамом бу мақсадга сазовордирлар. Аскарлар марказдир; миллат ва жамият уларга боғланиши лозим. Бошқа жамиятлар, миллатни аскар каби муҳаббат ва ухувватга сазовор қилиш учундир. Аммо иттиҳоди Муҳаммадийки (С.А.В.) ки; умум мўминларни қамрайди, жамият ва фирқа эмасдир. Марказни ва сафи аввални; ғозийлар, шаҳидлар, олимлар, муршидлар ташкил қилади. Ҳеч бир мўмин ва фидокор аскар (зобит бўлсин, оддий аскар бўлсин) хориж эмаски, қўшилишга эҳтиёж қолсин. Лекин баъзи жамияти хайрия ўзига Иттиҳоди Муҳаммадий дея олади, бунга қўшилмайман.

Мен-ки оддий бир талабаман. Бундай катта уламонинг вазифаларини тортиб олдим. Демак жиноят қилдим.(!)

**ТЎҚҚИЗИНЧИ ЖИНОЯТ:** Мартнинг ўттиз биринчи кунидаги даҳшатли ҳаракатни икки-уч дақиқа узоқдан томоша қилдим. Кўпгина истакларни эшитдим. Фақат еттита ранг тезлик билан айлантирилса, фақат оқ кўрингани каби, у бошқа-бошқа истаклардаги фасодларни мингдан бирга туширган ва авомни анархистликдан қутқарган ва фардлар қўлида қолган умум сиёсатни мўъжиза каби муҳофаза қилган "Лафзи Шариат" ёлғиз кўринди. Англадим: Иш ёмон, итоат бузилган, насиҳат таъсирсиздир. Бўлмаса, ҳар ҳалгидек, яна ўша оташнинг сўндирилишига ташаббус этар эдим. Фақат авом кўп, бизнинг ҳамшаҳарлар ғофил ва софдил. Мен ҳам ёлғончи шуҳрат билан кўриняпман. Уч дақиқадан сўнг кетдим, Бакиркўйга бордим. Токи мени таниганлар қўшилмасинлар, учраганларга ҳам қўшилмасликни тавсия қилдим. Агар зарра миқдор дохиллигим бўлса эди, зотан кийимим мени эълон қилади, истамаганим бир шуҳрат ҳам мени ҳаммага кўрсатаётган эди, бу ишда жуда катта кўринар эдим. Балки Аястафаносга қадар, бир ўзим бўлсин, Ҳаракат Қўшинига қарши қичиб ҳозир бўлардим, мардона ўлардим. Ўша вақт қўшилганим яққол бўлар эди, таҳқиққа эҳтиёж қолмасди.

Иккинчи куни бир уқда-и ҳаётимиз бўлган итоати аскариядан сўрадим, дедиларки:

– Аскарларнинг зобитлари аскар қиёфасига кирган, итоат кўп бузилмаган.

Такрор сўрадим:

– Нечта зобит ўлдирилган?

Мени алдадилар, дедилар:

– Ёлғиз тўртта. Улар ҳам мустабид эканлар. Ҳам шариатнинг одоб ва таъқиқлари ижро қилинади.

Яна газеталарга қарадим. Улар ҳам ўша исённи машруъ каби тасвир қилаётган эдилар. Мен ҳам бир жиҳатда севиндим. Зеро энг муқаддас мақсадим, шариатнинг ҳукмларини тамоман ижро ва татбиқдир. Аммо аскарларнинг итоатига зарар келганидан, ниҳоят даражада маъюс ва хафа бўлдим ва умум газеталар билан аскарларга хитобан нашр қилдимки:

"Эй аскарлар! Зобитларингиз бир гуноҳ билан ўзларига зулм қилаётган бўлсалар, сиз ўша итоатсизлик билан ўттиз миллион Усмонийлар ва уч юз миллион мусулмонларнинг ҳақларига бир нави зулм қиляпсиз. Зеро умум Ислом ва Усмонийларнинг обрўй, саодат ва байроғи тавҳиди, бу замонда бир жиҳатда сизнинг итоатингиз билан қоимдир. Ҳамда шариат истаяпсиз; фақат итоатсизлик билан шариатга мухолифлик қиляпсиз."

Мен уларнинг ҳаракатини, шижоатларини эркаладим. Зеро омма фикрининг ёлғончи таржимони бўлган газеталар назаримизга ҳаракатларини машруъ кўрсатган эдилар. Мен ҳам тақдирлаш билан баробар насиҳатимни бир даража таъсир эттирдим, исённи бир даража бостирдим. Бўлмаса, бундай осон бўлмасди. Мен-ки, амалда девонахонани зиёрат қилган бир одамман, "Нимага керак, бундай ишларни ақллилар ўйласин" демаганимдан жиноят қилдим (!)...

**ЎНИНЧИ ЖИНОЯТ:** Ҳарбия Назоратидаги аскарлар ичига Жума куни уламо билан баробар бордим. Ғоят таъсирли нутқлар билан саккизта батальон аскарни итоатга келтирдим. Насиҳатларим таъсирини кейин кўрсатди. Мана нутқнинг сурати:

"Эй асакири муваҳҳидийн! Ўттиз миллион Усмонийлар ва уч юз миллион мусулмонларнинг номуси ва обрўйи ва саодати ва байроғи тавҳиди; бир жиҳатда сизнинг итоатингизга боғлиқдир. Сизнинг зобитларингиз бир гуноҳ билан ўзига зулм қилса, сиз бу итоатсизлик билан уч юз миллион мусулмонларга зулм қиляпсиз. Зеро бу итоатсизлик билан ухуввати Исломияни таҳликага ташлаяпсиз. Шуни билингки: Аскар ўчоғи улкан ва мунтазам бир фабрикага ўхшайди; бир чарх итоатсизлик қилса, бутун фабрика остин-устун бўлади. Аскарлар сиёсатга қўшилмайди. Пиёда аскарлар шоҳиддир.

Сиз "шариат" дейсиз, ҳолбуки шариатга мухолифлик қиляпсиз ва кирлатяпсиз. Шариат билан, Қуръон билан, ҳадис билан, ҳикмат билан, тажриба билан собитдирки: Соғлом, диндор, ҳақпараст улуламрга итоат фарздир. Сизнинг улуламрингиз, устозингиз; зобитларингиздир. Қандайки моҳир муҳандис, малакали табиб; бир жиҳатда гуноҳкор бўлсалар, тиб ва муҳандисликларига зарар бермайди. Айнан шунинг каби, мунаввар фикрли ва ҳарбий фандан хабардор, ўқиган, ҳамиятли, мўмин зобитларингизнинг бир жузъий номашруъ ҳаракати учун итоатингизга зарар бериш билан, Усмонийларга, мусулмонларга зулм қилманглар! Зеро итоатсизлик фақат бир зулм эмас, миллионларча кишиларнинг ҳаққига бир нави тажовуз демакдир. Биласизки, бу замонда байроғи тавҳиди Илоҳий, сизнинг шижоат қўлингиздадир. Ўша қўлнинг қуввати ҳам, итоат ва интизомдир. Зеро, мингта тартибли ва муте аскар, юз мингта бебошга тенгдир. Не ҳожат, юз йил мобайнида, ўттиз миллион киши вужудга келтирмаган бундай жуда кўп қон тўктирган инқилобларни, сиз итоатингиз билан қон тўкмасдан қилдингиз.

Буни ҳам айтаманки: Ҳамиятли ва фикри ойдинлашган бир зобитни зое қилиш, маънавий кучингизни зое қилишдир.

Зеро ҳозир ҳукм сурган: Шижоати иймония ва ақлия ва фанниядир. Баъзан битта фикри ойдинлашган юзтага тенгдир. Ажнабийлар сизни бу шижоат билан мағлуб қилишга уриняптилар. Фақат шижоати фитрия кифоя эмас!..

Хуллас калом: Фахри Оламнинг фармонини сизга етказяпманки; итоат фарздир, зобитингизга исён қилманглар!

Яшасин аскарлар! Яшасин машрута-и машруъа!.. "

Демакки, мен шунча олим бор экан, бундай муҳим вазифаларни бўйнимга олганимдан, жиноят қилдим (!)...

**ЎН БИРИНЧИ ЖИНОЯТ:** Мен Шарқий Вилоятларда қабилаларнинг паришон ҳолларини кўрар эдим. Англадимки: Дунёвий саодатимиз, бир жиҳатдан маданий янги фанлар билан бўлади. Ўша фанларнинг ҳам сасимаган бир ўзани уламо ва бир манбаи ҳам мадрасалар бўлиши лозимдир.

Токи уламо-и дин фанлар билан унсият пайдо қилсин. Зеро у вилоятларда ярим бадавий ватандошларнинг ихтиёр тизгини уламо қўлидадир. Ва у сабаб билан Дарсаодатга келдим. Саодат ўйи билан у вақт ҳам (ҳозир қисмларга айрилган, шиддатланган бўлган) истибдодлар, марҳум тахтдан туширилган Султонга нисбат қилингани ҳолда, унинг Заптия Нозири билан менга берган маош ва эҳсони шоҳонасини қабул қилмадим, рад қилдим, хато қилдим. Фақат у хатом, мадраса илми билан дунё молини истаганларнинг хатоларини кўрсатиш билан, хайр бўлди. Ақлимни фидо қилдим, ҳурриятимни тарк қилмадим. Ўша шафқатли Султонга бўйин эгмадим. Шахсий манфаатимни тарк қилдим. Ҳозирги чивинлар мени жабр билан эмас, муҳаббат билан ўзларига иттифоқдош қила оладилар. Бир ярим йилдир бу ерда мамлакатимнинг нашри маорифи учун ҳаракат қиляпман. Истанбулнинг аксарияти буни билади. Мен-ки, бир ҳаммолнинг ўғлиман, бу қадар дунё менга муяссар экан, ўз нафсимни ҳаммол ўғиллигидан ва фақри ҳолдан чиқармадим ва дунё билан бутунлашолмадим ва энг севган мавқем бўлган Шарқий Вилоятларнинг юксак тоғларини тарк қилиш билан миллат учун девонахонага ва қамоқхонага ва машрутият замонида исканжали қамоқхонага тушишимга сабаб бўлган ундай ишларга ташаббус қилиш билан катта бир жиноят қилдимки, бу даҳшатли маҳкамага кирдим (!)...

**ЯРИМ ЖИНОЯТ:** Шундайки: Доира-и Исломнинг маркази ва робитаси бўлган нуқта-и хилофатни қўлидан чиқармаслик фикри билан ва собиқ Султон марҳум Абдулҳамид Хон Ҳазратлари собиқ ижтимоий қусурларини англаш билан надомат этиб қабули насиҳатга истеъдод касб этган ўйи билан ва "Энг яхши йўл, ярашишдир" мулоҳазаси билан, ҳозирги энг кўп ғаразлар ва ранжишларга мабдаъ ва тухум бўлган бу содир бўлган шиддат суратини янада гўзал суратда ўйлаганимдан, марҳум Султони собиққа газета лисони билан айтдимки: "Сўнган Юлдузни дорулфунун қил; токи Сурайё қадар олий бўлсин! Ва у ерга сайёҳлар, забонийлар ўрнига аҳли ҳақиқат малоика-и раҳматни ерлаштир; токи Жаннат каби бўлсин! Ва Юлдуздаги миллат сенга ҳадя қилган сарватини миллатнинг бош касаллиги бўлган жоҳиллигини даволаш учун буюк диний дорулфунунларга сарф билан миллатга қайтар ва миллатнинг мурувват ва муҳаббатига эътимод эт. Зеро, сенинг шохона идорангга миллат кафилдир. Бу умрдан кейин фақат охиратни ўйлаш лозим. Дунё сени тарк қилмасдан аввал сен дунёни тарк қил! Умрнинг закотини иккинчи ҳаёт йўлида сарф айла. Энди мувозанат қилайлик: Юлдуз хурсандчилик ўрни бўлиши керак ёки дорулфунун бўлиши керак? Ва ичида сайёҳлар кезиши керак ёки уламо дарс бериши керак? Ва тортиб олинган бўлиши керак ёхуд ҳадя қилинган бўлиши керак? Қайсиси янада яхши? Инсоф соҳиблари ҳукм қилсин."

Мен -ки бир гадоман. Бир буюк подшоҳга насиҳат қилдим. Демак яримта жиноят қилдим.

Жиноятнинг бошқа ярмини айтиш замони келмади.[[16]](#footnote-16)(Ҳошия1)

Афсус, қандай ҳам ёмон! Саодатимиз бўлган машрутияти машруъа бир манба-и ҳаёти ижтимоиямиз ва Исломиятга уйғун бўлган маорифи жадидага миллат ниҳоят даражада муштоқ ва сувсаган бўлгани ҳолда; бу ҳодисада ифротпарвар бўлганлар, машрутиятга ғаразлар аралаштириш билан ҳамда фикран мунаввар бўлганлар ҳам, динсизча ҳурматсиз ҳаракатлар билан миллатнинг рағбатига қарши афсуски тўсиқ қўйдилар. Бу тўсиқни қўйганлар олиб ташлашлари керак; ватан номидан умид қилинади.

Эй Пошшолар, Зобитлар! Бу ўн бир яримта жиноятнинг гувоҳлари, минглаб одамлардир. Балки, баъзиларига Истанбулнинг ярми гувоҳдир. Бу ўн бир яримта жиноятнинг жазосига ризо билан баробар, ўн бир яримта саволимга ҳам жавоб истайман. Хуллас, бу ёмонликларимга бадал битта яхшилигим ҳам бор. Айтаман:

Ҳаркаснинг шавқини синдирган ва севинчини қочирган ва ғаразлар ва тарафдорликлар ҳиссини уйғотган ва бўлиниш сабаби бўлган ирқчилик қавмлар жамияти ташкилига сабаб бўлган; ва исми машрутият ва маъноси истибдод бўлган; ва Иттиҳод ва Тараққий исмини ҳам булғатган бу ердаги шўъба-и мустабидонага мухолифлик қилдим.

Ҳамманинг бир фикри бор. Хуллас, сулҳи умумий, афви умумий ва имтиёзнинг олиб ташланиши лозим. Токи бири бир имтиёз билан бошқасига ҳашоратлар назари билан қараш билан ихтилоф чиқмасин. Фахр бўлмасин! Дейман: Бизки ҳақиқий мусулмонмиз, алданамиз, лекин алдатмаймиз. Бир ҳаёт учун ёлғонга таназзул этмаймиз! Зеро биламизки: اِنَّمَا الْحِيلَةُ فِى تَرْكِ الْحِيَلِ Фақат машруъ, ҳақиқий машрутиятнинг мусаммосига аҳд-у паймон қилганимдан, истибдод қай шаклда бўлса бўлсин, - машрутият либосини кийсин ва номини тақсин, - учрасам тарсаки тушираман.

Фикримча машрутиятнинг душмани, машрутиятни ғаддор, хунук ва хилофи шариат кўрсатиш билан машваратнинг ҳам душманларини кўп қилганлардир. "Номларни алмаштириш билан ҳақиқатлар ўзгармайди." Энг катта хато, инсон ўзини хатосиз ўйлаши бўлганидан, хатомни эътироф этаманки, одамларнинг насиҳатини қабул қилмасдан, одамларга насиҳатни қабул қилдириш истадим. Нафсимни иршод қилмасдан, бошқасини иршод қилишга уринганимдан, амри билмаъруфни таъсирсиз қилиш билан пастга урдим. Ҳамда тажриба билан собитдирки: Жазо, бир қусурнинг натижасидир. Фақат баъзан ўша қусур қилинмаган бошқа қусур суратида ўзини кўрсатади. У одам маъсум экан, жазога ҳақдор бўлади. Аллоҳ мусибат беради, қамоққа ташлайди, адолат қилади. Лекин қози унга жазо беради, зулм қилади.

Эй улуламр! Бир обрўйим бор эди, у билан Исломият миллатига хизмат қилмоқчи эдим, синдирдингиз. Ўз-ўзига бўлган, истамаганим бир ёлғончи шуҳратим бор эди, у билан авомга насиҳатни таъсир эттираётган эдим; мамнуният билан маҳв эттингиз. Ҳозир зериккан бир ҳаёти заифам бор. Қаҳр бўлайин агар қатл бўлишдан афсуслансам, мард бўлмайин агар ўлишга кулиш билан кетмасам. Суратан маҳкумиятим, виждонан маҳкумиятингизни келтириб чиқаради. Бу ҳол менга зарар эмас, балки шарафдир. Аммо миллатга зарар бердингиз. Зеро насиҳатимдаги таъсирни синдирдингиз. Иккинчидан, ўзингизга зарардир. Зеро душманингизнинг қўлида бир ҳужжати қатъия бўламан. Мени текшириб кўрдингиз; ажабо, фирқа-и холиса деганингиз одамлар бундай текшириб кўрилсалар, неча донаси соғлом чиқади? Агар машрутият бир фирқанинг истибдодидан иборат бўлса ва хилофи шариат ҳаракат бўлса, فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلاَنِ اَنِّى مُرْتَجِعٌ [[17]](#footnote-17)(Ҳошия2) Зеро ёлғонлар билан иттиҳод ёлғондир. Ва бузғунчиликлар устида қурилган исми машрутият бузуқдир. Мусаммо-и машрутият; ҳақ, сидқ ва имтиёзсизлик устида бақо топади.

"31-Март Ҳодисаси" дейилган у чақмоқ ва мудҳиш тўфон кўплаб сабаблар тахтида шундай бир истеъдоди табиийни муҳайё қилганки; натижаси қирғинбарот бўлгани ҳолда, Аллоҳ тарафидан, қўзғолончиларнинг лисонига доимо мўъжизасини кўрсатган исми шариат келди. У тўфонни ғоят енгил ўтказганидан, Апрелнинг ярмидан кейинги газеталарни индаллоҳ маҳкум қилади. Зеро у ҳодисага сабаб бўлган етти масала ва у билан баробар етти ҳол назари мутолаага олинса, ҳақиқат намоён бўлади. Улар ҳам булардир:

1- Юздан тўқсони Иттиҳод ва Тараққийга қарши, ҳам уларнинг зўравонлик ва истибдодига қарши бир ҳаракат эди.

2- Фирқаларнинг тортишув майдони бўлган вазирларни алмаштириш эди.

3- Султони мазлумни тахтдан туширишдан қутқариш эди.

4- Ҳиссиёти аскариянинг ва одоби диндороналарининг мухолиф талқинотининг олдига тўсиқ бўлиш эди.

5- Жуда кўп катталаштирилган Ҳасан Фаҳми Бейнинг қотилини майдонга чиқариш эди.

6- Ишнинг хорижига чиққанларни ва полк зобитларини жабрдийда қилмаслик эди.

7- Ҳуррият сафоҳатни қамрашини ман ва одоби шариат билан ҳудудлаш ва авомнинг сиёсати шаръий деб билган фақат қасос ва қўл кесиш жазосини? ижро эди.

Лекин замин ботқоқлик.. ва тузоқ ва режа қўйилган эди. Муқаддас бўлган итоати аскария фидо қилинди. Энг асосий сабаблар, фирқаларнинг тарафдорона ва ғаразкорона тортишувлари ва газеталарнинг балоғат ўрнига муболағалар ва ёлғон ва ифротпарварона чалкашликлари эди. Бу етти истакда қандайки еттита ранг айлантирилса, фақат оқ кўринади. Бунда ҳам фақат порлоқ шариатнинг зиёси тажаллий этди, фасоднинг олдига тўсиқ қўйди.

.....................................................

Бор қувватим билан дейманки: Тараққийимиз, фақат миллиятимиз бўлган Исломиятнинг тараққийси билан ва шариат ҳақиқатларининг тажаллийси биландир. Бўлмаса, "Юришини тарк қилди, бошқасининг ҳам юришини ўрганмади" бўлган зарбулмасалга мисол бўламиз. Ҳа, ҳам шону шарафи миллати Исломия, ҳам савоби охират, ҳам ҳамияти миллия, ҳам ҳамияти Исломия, ҳам ватан севгиси, ҳам дин севгиси билан ҳисланишимиз керак.

Эй Пошшолар, Зобитлар! Жиноятларимга жазо ва ҳозир саволларимга ҳам жавоб истайман. Исломият эса, инсонияти кубро.. ва шариат эса, маданияти фузла (энг фазилатли маданият) бўлганидан; олами Исломият Афлотуннинг фазилатли шаҳри бўлишга лойиқдир.

**Биринчи Савол:**[[18]](#footnote-18)(Ҳошия) Газеталарнинг алдатишлари билан машруъ билиб бу ердаги урф ва одатларга биноан умумий жараёнга қўшилган софдилларнинг жазоси нима?

**Иккинчи Савол:** Бир инсон илон суратига кирса, ёхуд бир валий қароқчи қиёфасига кирса, ёхуд машрутият истибдод шаклига кирса; унга ҳужум қилганларнинг жазоси нима? Балки, ҳақиқатдан улар илондирлар, қароқчидирлар ва истибдоддирлар.

**Учинчи Савол:** Ажабо, мустабид ёлғиз бир шахс бўладими? Кўплаб шахслар мустабид бўлмайдими? Менимча "Куч қонунда бўлиши керак", бўлмаса истибдод қисмларга айрилган бўлади ва комитетчилик билан тўлиқ шиддатланади.

**Тўртинчи Савол:** Битта маъсумни қатл қилишми, ёки ўнта қотилни афв қилиш кўпроқ зарарми?

**Бешинчи Савол:** Моддий тазйиқлар аҳли маслак ва фикрга ғалаба қилмагани каби, янада зиёда ихтилоф ва бўлиниш бермайдими?

**Олтинчи Савол:** Бир маъдани ҳаёти ижтимоиямиз бўлган иттиҳоди миллат; имтиёзнинг олиб ташланишидан бошқа нима билан бўлади?

**Етинчи Савол:** Тенгликни бузиш ва фақат баъзиларга хос қилиниш ва ҳақларида қонунни батамом татбиқ қилиш кўринишдан адолат экан, бир жиҳатда ажабо тенгсизлик билан зулм ва ғараз бўлмайдими? Ҳамда оқланиш ва бўшалиш билан маъсумликлари аён бўлган маҳбус аксарларнинг, балки юздан саксони маъсум экан, ажабо; аксарият нуқтаи назарида бу ҳол ҳукмфармон бўлса, ғараз ва фикри интиқом бўлмайдими? Ҳарбий трибуналда айтадиганим йўқ, хабар берганлар ўйласинлар.

**Саккизинчи Савол:** Бир фирқа ўзига бир имтиёз тақса, ҳамманинг энг нозик нуқта-и асабиясига доимо тегдира-тегдира мажбуран ҳаммани машрутиятга мухолиф каби кўрсатса ва ҳамма ҳам уларнинг ўзларига таққан исми машрутият остида бўлган қайсар истибдодга илишган бўлса, ажабо айб кимдадир?

**Тўққизинчи Савол:** Ажабо, боғбон бир боғнинг эшигини очса, ҳаммага ҳалол қилса, сўнгра эса йўқотишлар бўлса, айб кимдадир?

**Ўнинчи Савол:** Фикр ва сўз ҳуррияти берилса, сўнгра эса жазолантирилса, ажабо бечора миллатни оташга ташлаш учун бир режа бўлмайдими? Бундай бўлмаса эди, бошқа баҳона билан татбиқот майдонига қўйилиши хаёлга келмасмиди?

**Ўн Биринчи Савол:** Ҳамма машрутиятга қасам ичяпти. Ҳолбуки ё мусаммо-и машрутиятга ўзи мухолиф, ёки мухолифлик қилганларга қарши сукут қилса, ажабо каффорати қасам бериш лозим келмайдими? Ва миллат ёлғончи бўлмайдими? Ва маъсум бўлган омма фикри ёлғончи, қийналган ва ғайри мумаййиз ҳисобланмайдими?

**Хуллас калом:** Шиддатли бир истибдод ва зўравонлик жоҳиллик жиҳати билан ҳозир ҳукмфармондир. Гўё истибдод ва жосуслик таносуҳ этган. Ва мақсад ҳам Султон Абдулҳамиддан ҳурриятни қайтариб олиш эмас экан. Балки енгил ва оз истибдодни шиддатли ва касратли қилиш экан!

**Ярим Савол:** Нозик ва заиф бир вужудки, чивинларнинг ва ариларнинг чақишига бардош қилолмагани учун ғоят хавотир ва заҳмат билан уларни даф қилишга уринаркан, бири чиқса, десаки: "Мақсади чивинларни, ариларни даф қилиш эмас, балки катта арслонга танбеҳ бериб ўзига йўлиқтиришни истайди". Ажабо бундай дейиш билан қайси ахмоқни ишонтиради?

Саволнинг бошқа ярми чиқишига рухсат йўқ!

............................................

Эй пошшолар, зобитлар! Бор қувватим билан дейманки:

Газеталарда нашр қилганим умум мақолаларимдаги умум ҳақиқатларда ниҳоят даражада қатъийман. Шоят замони мозий тарафидан Асри Саодат маҳкамасидан адолатнома-и шариат билан даъват қилинсам, нашр қилган ҳақиқатларимни айнан кўрсатаман. Нари борса, у замоннинг қистовларининг тарзига кўра бир либос кийдираман. Шоят истиқбол тарафидан уч юз йил кейинги ақллилар танқидлари маҳкамасидан тарих чақирув қоғози билан жалб қилинсам, яна бу ҳақиқатларни ёритиш ва кенгайтириш билан ёрилган баъзи ерларини ямоқлаш билан баробар қайтадан у ерда ҳам кўрсатаман. Демак, ҳақиқат ўзгармайди. Ҳақиқат ҳақдир. اَلْحَقُّ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ Миллат уйғонган; муғолата ва жарбаза билан алданса, давом қилмайди. Ҳақиқат деб ўйланган хаёлнинг умри қисқадир. Қайнаб тошган омма фикри билан у алдатишлар ва муғолаталар тарқалади ва ҳақиқат майдонга чиқади, ИншаАллоҳ.

Сизнинг исканжали қамоқхонангизнинг ҳоли: Замон мудҳиш, макон муваҳҳиш, маҳбуслар мутаваҳҳиш, газеталар муржиф, фикрлар чалкаш, қалблар ҳазин, виждонлар хафа ва маъюс; Вазиятнинг бошланишида маъмурлар шамотатли, соқчилар азият берувчи бўлиш билан баробар; виждоним мени азоб бермагани учун, у ҳол менга овунчоқ каби эди. Мусибатларнинг турли хил бўлиши мусиқасининг оҳангларининг ҳар хил бўлиши каби менга туйилаётган эди. Ҳамда, ўтган йил девонахонада таҳсил олган дарсимни ҳозир бу мактабда тугатдим. Мусибат замонининг узунлигидан, узун дарслар кўрдим. Дунёнинг руҳоний лаззати бўлган ҳузни маъсумона ва мазлумонадан: “Заифга шафқат ва зулмга шиддатли нафрат” дарсини олдим.

Умидим кучлидирки, кўп маъсумларнинг қалбларидан ҳузн иссиқлиги билан буғланган "Ой", "Вой" ва "Оҳ"лар раҳматли бир булут ташкил қиладилар. Ва Олами Исломдаги янги-янги Ислом Давлатларининг шаклланишлари билан у раҳматли булут шаклланишни бошлагандир.

Агар маданият бундай нуфуз синдирувчи тажовузларга ва ихтилоф берувчи бўҳтонларга ва инсофсизчасига интиқом фикрларига ва шайтончасига муғолаталарга ва диёнатда ҳурматсиз ҳаракатларга уйғун бир замин бўлса, ҳаркас шоҳид бўлсинки, у "Саодат-Саройи Маданият" деб номланган бундай ғаразлар жойига бадал Шарқий Вилоятларнинг ҳуррияти мутлақанинг майдони бўлган юксак тоғларидаги бадавият ва ваҳшат чодирларини танлайман. Зеро бу мимсиз маданиятда кўрмаганим фикр ҳуррияти ва сўз эркинлиги ва гўзал ният ва қалб саломати, Шарқий Анадолунинг тоғларида тўлиқ маъноси билан ҳукмфармондир.

Билишимча, адиблар адабли бўладилар. Адабсиз баъзи газеталарни ғаразларнинг ношири сифатида кўряпман. Агар адаб бундай бўлса ва омманинг фикри бундай алғов-далғов бўлса, шоҳид бўлингки, бундай адабиётдан воз кечдим; бунда ҳам дохил эмасман. Ватанимнинг юксак тоғларида, яъни Бошид тепасидаги кўк жисмлари ва олам лавҳаларини газеталарга бадал мутолаа қиламан.

Муарродир фазо-и файзимиз шайни таманнодан;

Бизга доди азалдир пастдан баланддан истиғно.

Чекилдик умид севинчидан, битмас орзулардан;

Шундай мажнунмизки, қилдик Лайлога қовушишдан истиғно!..

**Танбеҳ:** Маданиятдан воз кечишим сизни ўйлантиради. Ҳа, бундай истибдод ва сафоҳатга ва зиллат билан қўшилган маданиятдан бадавиятни устун қўяман. Бу маданият шахсларни фақир ва сафиҳ ва ахлоқсиз қилади. Аммо ҳақиқий маданият навъ-и инсоннинг тараққий ва такаммулига, ва моҳияти навъиясининг қуввадан феълга чиқишига хизмат қилганидан, бу нуқтаи назардан маданиятни исташ, инсониятни исташдир. Ҳамда маъно-и машрутиятга ишқибоз ва муҳаббатимнинг сабаби шудирки: Осиёнинг ва Ислом Оламининг истиқболда тараққийсининг биринчи эшиги, машрутияти машруъа ва шариат доирасидаги ҳурриятдир!

Ва толе ва тахт ва бахти Исломнинг калити ҳам, машрутиятдаги шўродир. Зеро, ҳозиргача уч юз етмиш миллион мусулмонлар ажнабийларнинг истибдоди маънавийси остида эзилар эди. Ҳозир ҳокимияти Исломия оламда, хусусан бундан кейин Осиёда ҳукмфармон бўлгани ҳолда ҳар бир мусулмон киши ҳокимиятнинг бир ҳақиқий жузига молик бўлади. Ва ҳуррият уч юз етмиш миллион мусулмонларни асоратдан халос қилишга бир чора-и ягонадир. Фарзи маҳол бўлиб бу ерда йигирма миллион киши таъсиси ҳурриятда кўп зарардийда бўлсалар ҳам, фидо бўлсинлар.. йигирмани берамиз, уч юзни оламиз.

Афсус, қандай ҳам ёмон! Биздаги миллатлар, ирқлар ҳаво каби тарқоқдир, сув каби бирлашмаганлар. ИншаАллоҳ, Исломият ҳақиқатларининг электри билан жипслашиб, Исломият маорифи зиёси иссиқлиги билан қувват майдонга келтириб, адолатнинг мўътадил бир тузилиши вужудга келади!

Яшасин машрутияти машруъа, соғ бўлсин ҳақиқати шариатнинг тарбиясидан тўлиқ дарс олган ҳуррият қуёши!

Истибдоднинг ғарибуззамони

Машрутиятнинг Бадиуззамони

Ҳозиргининг ҳам бидъатуззамони

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Бундан сўнг Истанбулда ортиқ қолмайдилар, Ванга кетиш учун Истанбулдан айриладилар, Батуми йўли билан Ванга бораркан, Тбилисига кириб ўтадилар. Тбилисида Шайх Санъон Тепасига чиқадилар. Диққат билан атрофни томоша қиларкан, ёнларига бир Рус полицияси келади ва сўрайди:

– Нима учун бундай диққат қиляпсан?

Бадиуззамон дейдилар:

– Мадрасамнинг режасини қиляпман.

У дейди:

– Қаерликсан?

Бадиуззамон:

– Битлисликман.

Рус полицияси:

– Бу Тбилисидир!

Бадиуззамон:

– Битлис, Тбилиси бир-бирининг қардошидир.

Рус полицияси:

– Нима дегани?

Бадиуззамон:

– Осиёда Олами Исломда уч нур бир-бири орқасидан чиқишни бошлайди. Сизда бир-бири устида уч зулмат чиқишни бошлайди. Шу парда-и мустабидона йиртилади, бузилади, мен ҳам келиб бу ерда мадрасамни қураман.

Рус полицияси:

– Ҳайҳот!.. Ҳайронман сенинг умидингга?

Бадиуззамон:

– Мен ҳам ҳайронман сенинг ақлингга! Бу қишнинг давомига эҳтимол бера оласанми? Ҳар қишнинг бир баҳори, ҳар кечанинг бир наҳори бор.

Рус полицияси:

– Мусулмонлар парча-парча бўлганлар?

Бадиуззамон:

– Таҳсилга борганлар. Мана Ҳиндистон, Исломнинг истеъдодли бир валадидир. Инглиз лицейида ишлаяпти. Миср, Исломнинг заковатли бир ўғлонидир. Инглиз сиёсий билимлар мактабидан дарс оляпти. Кафкас ва Туркистон, Исломнинг икки баҳодир ўғилларидир. Рус ҳарбий мактабида таълим оляптилар. Ва ҳоказо...

Шу аслзода фарзандлар шаҳодатномаларини олгандан сўнг, ҳар бири бир қитъа бошига ўтади, муҳташам одил падарлари бўлган Исломиятнинг байроғини камолот уфқларида ҳилпиратиш билан қадари азалийнинг назарида, фалакнинг хоҳишига хилоф равишда, навъ-и башардаги ҳикмати азалиянинг сиррини эълон қилади.

\* \* \*

Ванга боргандан сўнг, қабилаларни кезиб ижтимоий, маданий, илмий дарслар билан уларни иршод қилишга ҳаракат қилганлар. Бу хусусда, савол-жавоб ҳолида, "Мунозорот" номли бир китоб нашр қилганлар.

Бадиуззамоннинг бир тарафдан аҳли сиёсат билан, бошқа тарафдан халқ табақаси ва қабилалар билан суҳбатлари, шубҳасизки ғоят қизиқиш уйғотувчидир. Барча буларда бу зотнинг ягона азм ва ғояларининг Исломият нурининг ва Қуръон ҳақиқатларининг дунёга ёйилиши бўлгани ва ўзларининг ҳам бир Қуръон жарчиси вазифасини бутун ҳаётларида бажарганлари кўриляпти.

### Бадиуззамоннинг Шарқдаги қабилалар билан суҳбат ва мунозараларидан бир нечта мисол

**Савол:** Динга зарар бўлмасин, нима бўлса бўлсин?

**Жавоб:** Исломият Қуёш кабидир, пуфламоқ билан сўнмас. Кундуз кабидир, кўз юмиш билан кеча бўлмас. Кўзини юмган, фақат ўзига кеча қилади.

Ҳамда, мағлуб бечора бир раисга, ёхуд хушомадгўй маъмурларга, ва ёхуд мантиқсиз бир қисм зобитларга эътимод қилинса ва диннинг ҳимояси уларга қолдирилса яхшироқми, бўлмаса миллатнинг умумий тушунчасининг орқасидаги ҳиссиёти Исломиянинг маъдани бўлган ва ҳаркаснинг қалбидаги шафқати иймония бўлган анвори Илоҳий ёғдуларининг жамланишларидан ва ҳамияти Исломиянинг порлоқ учқунларининг бирлашишидан ҳосил бўлган нуроний устуннинг ва у олмос қиличнинг ҳамиятига қолдирилса яхшироқми? Сиз муҳокама қилинглар!

Ҳа, шу нуроний устун; диннинг ҳимоясини қаҳрамонлигининг бошига, назоратининг кўзига, ҳамиятининг елкасига олади. Кўряпсизки: Фарқли-фарқли ёғдулар ярқирашни бошлаган, аста-аста ўзига тортиш билан бирлашади. Фанни ҳикматда қарор топгандирки: Ҳисси диний, хусусан дини ҳаққи фитрийнинг сўзи янада нуфузли, ҳукми янада олий, таъсири янада шиддатлидир.

Ҳа, ҳа.. агар чивин визиллашини тўхтатса, асалари ғувиллашини бузса, сизнинг шавқингиз ҳеч бузилмасин, ҳеч афсусланманглар. Зеро, коинотни оҳангли овозлари билан рақсга келтирган ва ҳақиқатларнинг сирларини тебратган мусиқа-и Илоҳия ҳеч тўхтамайди, доимо гум-гум қилади. Подшоҳлар Подшоҳи бўлган Султони Азалий Қуръон дейилган мусиқа-и Илоҳияси билан умум оламни тўлдириб, қубба-и осмонда шиддатли овоз келтириш билан садафи каҳф мисол бўлган олимлар ва ­шайхлар ва хатибларнинг димоғ, қалб ва оғизларига уриб, акс садоси уларнинг лисонларидан чиқиб сайру саялон этиб турли-туман садолар билан дунёни гум-гум билан ларзага келтирган у садонинг жисмлашиш ва таъсири билан умум Исломий китобларни бир танбур ва қонуннинг бир тори ва бир тасмаси ҳукмига келтирган ва ҳар бир тор бир нави билан уни эълон қилган, у садо-и самовий ва руҳонийни қалбнинг қулоғи билан эшитмаган ёки тингламаган, ажабо у садога нисбатан чивин каби бир амирнинг ғувиллашларини ва уй чивинлари каби бир ҳукуматнинг одамларининг ғувиллашларини эшитадими?

....................................

**С-** Ҳурриятни бизга жуда ёмон тафсир қилганлар. Ҳатто, гўё ҳурриятда инсон ҳар қандай сафоҳат ва разолатни қилса, бошқасига зарар бермаслик шарти билан, бир нарса дейилмайди деб бизга тушунтирганлар. Ажабо, шундайми?

**Ж-** Ундайлар ҳурриятни эмас, аксинча сафоҳат ва разолатларини эълон қиляптилар ва бола баҳонасидек валдиряптилар. Зеро нозанин ҳуррият, одоби шариат билан адаблантирилиши ва безатилиши керак. Бўлмаса, сафоҳат ва разолатдаги ҳуррият, ҳуррият эмасдир. Аксинча ҳайвонликдир, шайтоннинг истибдодидир, нафси амморага асир бўлишдир. Умумий ҳуррият, кишиларнинг ҳурриятлари зарраларининг натижасидир. Ҳурриятнинг иши шудирки, на ўзиига, на бошқасига зарари тегмасин.

Фақат, эй кўчманчилар! Сизда бўлган ярим ҳурриятдир, бошқа ярми эса, бошқасининг ҳурриятини бузмасликдир. Ҳамда ўлмайдиганчалик кам ва ваҳшат билан аралаш бўлган ҳуррият, сизнинг тоғ қўшниларингиз бўлган ҳайвонларда ҳам бор. Воқелик шуки, шу бечора ваҳший ҳайвонларнинг бир лаззати ва тасаллиси бўлса, у ҳам ҳурриятларидир. Аммо қуёш каби порлоқ, руҳнинг маъшуқаси ва гавҳари инсониятнинг тенги ўша ҳурриятки: Маданиятнинг саодат саройида ўтирган ҳамда маърифат ва фазилат ва Исломият тарбияси билан ва либослари билан безалган ҳурриятдир.

....................................

**С-** Қандай қилиб ҳуррият иймоннинг хусусияти бўлади?

**Ж-** Зеро, иймон риштаси билан Султони Коинотга хизматкор бўлган одам, бошқасига хорланиш билан пастга тушишга ва бошқасининг зўравонлик ва истибдоди остига киришга у одамнинг иззат ва иймон берган ботирлиги қўймагани каби, бошқасининг ҳуррият ва ҳуқуқига тажовуз қилишни ҳам у одамнинг шафқати иймонияси қўймайди!

Ҳа, бир подшоҳнинг тўғри бир хизматкори, бир чўпоннинг зўравонлиги остида хорланмайди. Бир бечорага зўравонликка ҳам у хизматкор таназзул қилмайди. Демак, иймон қанча мукаммал бўлса, шу даража ҳуррият порлайди. Мана Асри Саодат!..

**С-** Бир улуғ киши ва бир валий ва бир шайх ва бир катта олим олдида қандай ҳур бўламиз. Улар устунликлари учун бизга зўравонлик қилиш ҳақларидир. Биз уларнинг фазилатларининг асиримиз?

**Ж-** Валийликнинг, шайхликнинг, улуғликнинг иши: тавозе ва камтаринликдир, такаббур ва зўравонлик эмасдир! Демак, такаббур қилган, шайхлик даъво қилган боладир, сиз ҳам улуғ деб билманглар!

................................................

**С-** Ҳайҳот! Бизга тасалли берган шу юксак умидни умидсизликка инқилоб эттирган ва атрофимизда ҳаётимизни заҳарлантириш ва давлатимизни парча-парча қилиш учун оғизларини очган ўша мудҳиш илонларга нима деймиз?

**Ж-** Қўрқманглар. Маданият, фазилат ва ҳуррият олами инсониятда ғалаба қилишни бошлаганидан, истар-истамас тарозининг нариги палласи аста-секин енгиллашади. Фарзи маҳол бўлиб, Аллоҳ кўрсатмасин, агар бизни тилка-пора қилиб ўлдирсалар; амин бўлинглар, биз йигирмата бўлиб ўламиз, уч юзта бўлиб тириламиз. Бошимиздан разилликлар ва ихтилофларнинг ғуборини қоқиб, ҳақиқий мунаввар ва муттаҳид бўлиб карвони бани башарга сардорлик қиламиз. Биз энг шиддатли, энг кучли ва энг боқий ҳаётни келтириб чиқарган ундай бир ўлимдан қўрқмаймиз. Биз ўлсак ҳам, Исломият соғ қолади. У миллати қудсия соғ бўлсин!..

**С-** Ғайри муслимлар билан қандай тенг бўламиз?

**Ж-** Тенглик эса, фазилат ва шарафда эмасдир, ҳуқуқдадир. Ҳуқуқда эса, шоҳ ва гадо бирдир. Ажабо, бир шариат, "Чумолига атайлаб оёқ босманглар..." деса, азоб берилишидан ман этса, қандай қилиб Бани Одамнинг ҳуқуқини эътиборсиз қолдиради? Асло... ундай эмас... Биз бўйсунмадик. Ҳа, Имом Алининг (Р.А.) оддий бир яҳудий билан муҳокамаси ва сабаби ифтихорингиз бўлган Салоҳиддин Айюбийнинг мискин бир насроний билан маҳкамада сўроққа тортилиши сизнинг шу хатонгизни тўғрилайди деб ўйлайман.[[19]](#footnote-19)(Ҳошия1)

Зеро машрутият, ҳокимияти миллатдир. Ҳукумат, хизматкордир. Машрутият тўғри бўлса, туман ҳокими ва волий раис эмаслар, балки йўлланма хизматкордирлар. Ғайри муслим раис бўлолмайди, аммо хизматкор бўлади. Фараз қилинг, маъмурият бир нави раислик ва бир оғаликдир. Ғайри муслимлардан уч минг одамни оғалигимизга, раислигимизга шерик қилган вақтимизда, Миллати Исломиядан дунёнинг ҳар тарафида уч юз минг одамнинг раислигига йўл очилади. Бирни йўқотиб мингни қозонган зарар қилмайди.

**(31-Март Ҳодисаси Ҳақида Бир Жавоблари)**

Мен 31-Март ҳодисасида шунга яқин бир ҳол кўрдим. Зеро Исломиятнинг машрутият-парвар ва ҳамиятли фидоийлари гавҳари ҳаёт мақомида билганлари неъмати машрутиятни шариатга татбиқ қилиб, аҳли ҳукуматни адолат намозида қиблага иршод ва тўлиқ муқаддас шариатни машрутият қуввати билан юксалтириш; в машрутиятни шариат қуввати билан боқийлаштириш, ва барча ўтмишдаги ёмонликларни шариатга мухолифлик узра қўйиш учун баъзи талқинларда ва иккиламчи масалаларнинг татбиқида бўлдилар. Сўнгра ўнгини чапидан фарқ қилмаганлар, Аллоҳ сақласин, шариатни истибдодга уйғун деб ўйлаб, тўти қушлари тақлиди каби "Шариат Истаймиз!" дейиш билан, ҳақиқий мақсад ўртада англашилмас бўлди. Зотан режалар тайёр эди. Хуллас, ўша пайт ёлғон бўлиб ҳамият ниқобини осган баъзи аблаҳлар у исми муқаддасга тажовуз қилдилар. Мана жойи ибрат қора бир нуқта![[20]](#footnote-20)(Ҳошия2)

.........................................

Ҳақиқатдан, менинг фикримча мусулмон наслидан келган бир одамнинг ақл ва фикри Исломиятдан узоқдашса ҳам, фитрати ва виждони ҳеч қачон Исломиятдан воз кечолмайди. Энг аблаҳ ва энг сафоҳатчи ҳам таянадиган мустаҳкам қалъамиз бўлган Исломиятга бутун борлиғи билан тарафдордир. Хусусан, сиёсатдан хабардор бўлганлар... Ҳам Замони Саодатдан ҳозирга қадар ҳеч бир тарих бизга билдирмайдики, бир мусулмон муҳокама-и ақлияси билан бошқа бир динни Исломиятдан устун қўйган бўлсин ва далил билан бошқа бир динга кирган бўлсин. Диндан чиққанлар бор. У бошқа масала. Тақлид эса, аҳамиятсиздир.

Ҳолбуки бошқа динларга мансуб бўлганлар, мутлақо тўда-тўда муҳокама-и ақлия билан ва бурҳони қатъий билан доира-и Исломиятга дохил бўлганлар ва бўляптилар. Агар биз тўғри Исломиятни ва Исломиятга лойиқ тўғриликни ва истиқоматни кўрсатсак, бундан кейин улардан тўда-тўда дохил бўладилар.

Ҳамда тарих бизга билдиряптики: Мусулмонларнинг маданийлашиши, ҳақиқати Исломиятга эргашишлари нисбатидадир. Бошқаларнинг маданийлашиши эса, динлари билан тескари мутаносибдир. Ҳамда ҳақиқат бизга билдиряптики; ҳақиқатни тушунган башар динсиз бўлолмайди. Хусусан, уйғонган, инсониятни тотган, истиқболга ва абадга номзод бўлган одам динсиз яшай олмайди. Зеро уйғонган бир башар коинотнинг ҳужумига қарши таянадиган ва ҳудудсиз орзуларини униб ўстирадиган ва мададгоҳи бўладиган нуқтани, яъни дини ҳақ бўлган уруғи ҳақиқатни қўлга киритмаса, яшай олмайди!.. Бу сирдандирки, ҳаркасда дини ҳақни топиш учун бир қидириш майли уйғонган. Демак, истиқболда навъ-и башарнинг дини фитрийси Исломият бўлишига гўзал аломат бор.

Эй инсофсизлар! Умум оламни ютадиган, бирлаштирадиган, озуқлантирадиган, зиёлантирадиган бир истеъдотда бўлган ҳақиқати Исломиятни қандай қилиб тор топдингизки; фақирларга ва мутаассиб бир қисм домлаларга хос қилиб, Исломиятнинг ярим аҳлини ташқарига ташлашни истайсиз! Ҳамда умум камолотни жамлаган ва бутун навъ-и башарнинг олий ҳисларини озуқлантирадиган моддаларни қамраган у қасри нуронийи Исломиятни қай журъат билан мотам тутган бир қора чодир каби, бир қисм фақирларга ва бадавийларга ва эскичиларга хос бўлганини хаёл қиляпсиз! Ҳа, ҳамма ойнасининг мушоҳадаларига тобедир. Демак, сизнинг қора ва ёлғончи ойнангиз сизга ундай кўрсатган.

**С-** Ифрот қиляпсан, хаёлни ҳақиқат кўряпсан, бизни ҳам жоҳиллик билан таҳқирлаяпсан. Замон охирзамондир, борганча янада ёмонлашади..

**Ж-** Нима учун дунё ҳаркасга тараққий дунёси бўлсинда, фақат биз учун инқироз дунёси бўлсин! Шундайми? Мен ҳам сиз билан гапирмайман, шу тарафга ўгириламан. Истиқболдаги инсонлар билан гаплашаман.

Эй уч юз йилдан кейинги юксак асрнинг орқасида яширинган ва жим ўтириб Нурнинг сўзини тинглаган ва ғайбий яширин назар билан бизни томоша қилган Саидлар, Ҳамзалар, Умарлар, Усмонлар, Тоҳирлар, Юсуфлар, Аҳмадлар ва бошқалар! Сизларга хитоб қиляпман. Бошларизни кўтаринглар, "Тўғри айтдинг" денглар. Ва бундай дейиш сизларга қарз бўлсин. Шу асрдошларим борсинлар, мени тингламасинлар. Тарих дейилган мозий дараларидан сизнинг юксак истиқболингизга узанган симсиз телеграф билан сиз билан гапиряпман. Нима қилай, шошилдим, қишда келдим. Сизлар Жаннат каби бир баҳорда келасизлар. Ҳозир экилган Нур тухумлари заминингизда гул очадилар. Биз хизматимизнинг ҳаққи бўлиб сиздан шуни кутяпмизки, мозий қитъасига ўтиш учун келган вақтингиз, мозоримизни зиёрат қилинглар. У баҳор ҳадяларидан бир нечта донасини мадрасамнинг[[21]](#footnote-21)(Ҳошия1) мозор тоши дейилган ва суякларимизни меҳмон қилган ва Хорхор тупроғининг дарвозабони бўлган қалъанинг бошига қўйинглар. Дарвозабонни огоҳлантирамиз, бизни чақиринглар. Мозоримиздан هَنِيئًا لَكُمْ садосини эшитасизлар.

Шу замоннинг кўкрагидан биз билан сут эмган ва кўзлари орқада мозийга қараган ва тасаввуротлари ўзлари каби ҳақиқатсиз ва айрилган бўлган бу болалар борсинлар, шу китобнинг[[22]](#footnote-22)(Ҳошия2) ҳақиқатларини хаёл деб ўйласинлар. Зеро мен биламанки, шу китобнинг масалалари ҳақиқат бўлиб сизда амалга ошади.

Эй тингловчиларим! Мен кўп бақиряпман. Зеро Асри Солиси Ашрнинг, яъни ўн учинчи Асрнинг минорасининг бошида турганман, суратан маданий ва динда лоқайд ва фикран мозийнинг энг чуқур дараларида бўлганларни масжидга даъват қиляпман.

Хуллас, эй икки ҳаётнинг руҳи ҳукмида бўлган Исломиятни ташлаган икки оёқли юрувчи мозор бўлган бадбахтлар! Келаётган наслнинг эшигида турманглар. Мозор сизни кутяпти, чекининглар. Токи ҳақиқати Исломияни ҳаққи билан коинот узра ҳилпиратадиган янги насл келсин!..

**С-** Эскилар биздан аъло ёки биз каби. Келадиганлар биздан янада ёмон келадилар?..

**Ж-** Эй турклар ва курдлар! Ажабо, ҳозир бир йиғилиш қилсам, сизнинг минг йил аввалги аждодингизни ва икки аср кейинги авлодларингизни шу шовқин ери бўлган асри ҳозир мажлисига даъват қилсам. Ажабо, ўнг тарафда саф тортган эски аждодингиз демайдиларми: "Ҳой меъросхўр ярамас болалар! Натижа-и ҳаётимиз сизмисиз? Афсус! Бизни натижасиз бир қиёс қилдингиз, бизни қисир қолдирдингиз!" Ҳамда чап тарафда турган ва шаҳристони истиқболдан келган авлодларингиз ўнгдаги аждоларингизни тасдиқ қилиб демайдилармики: "Эй танбал падарлар! Сизмисиз ҳаётимизнинг суғро ва куброси? Сизмисиз шу шонли аждодимиз билан бизни боғлаган робитамизнинг ҳадди авсати? Афсус... Қанчалар ҳақиқатсиз ва чалкаштирувчи ва алдатувчи бир қиёс бўлдингиз."

Мана эй бадавий кўчманчилар ва (эй инқилоб софталари! [[23]](#footnote-23)(\*)) Манзара-и хаёл[[24]](#footnote-24)(Ҳошия1) устида кўрдингизки, шу улкан йиғилишда икки тараф ҳам сизга эътироз билдирдилар.

**Жавоблардан Бир Қисм**

Ундай бўлса мен дейман: Ҳақиқатдан сизнинг ҳайратомуз шижоатга истеъдодингиз бор. Зеро бир манфаат ёки жузъий бир обрўй ёки эътиборий бир шараф учун ёки "Фалонча йигитдир" сўзларини эшитиш каби кичик ишлар учун ҳаётини паст кўрган ёки оғасининг номусини кўтариш учун ўзини фидо қилган кишилар, агар уйғонсалар, хазиналар қийматида бўлган Исломият миллиятига,[[25]](#footnote-25)(Ҳошия2) яъни уч юз миллион мусулмонларнинг қардошликларини ва маънавий ёрдамларини қозонтирган Исломият миллиятига, минглаб руҳи ҳам бўлса, ажабо ҳаётларини паст кўрмайдиларми? Албатта ҳаётини ўн тийинга сотган ўн лирага минглаб шавқ билан сотади...

Афсуски, гўзал нарсаларимиз ғайри муслимлар қўлига ўтгани каби, гўзал бўлган ахлоқларимизни ҳам яна ғайри муслимлар ўғирлаганлар. Гўё бизнинг бир қисм ижтимоий ахлоқи олиямиз ёнимизда ривож топмаганидан, биздан ранжиб уларга борган. Ва уларнинг бир қисм разилликлари ўзлари ичида кўп ривож топмаганидан, жоҳиллимизнинг бозорига келтирилган...

Ҳам улкан бир таажжуб билан кўрмаяпсизмики: Ҳозирги тараққиётнинг энг муҳим асоси ва балки дини ҳақнинг тақозоси бўлган "Мен ўлсам, давлатим, миллатим ва аҳбобларим соғдирлар" каби калима-и байзо ва хислати ҳамрони ғайри муслимлар ўғирлаганлар. Чунки уларнинг бир фидоийси: "Мен ўлсам, миллатим соғ бўлсин. Ичида бир ҳаёти маънавиям бор", дейди. Ва барча қашшоқликнинг ва худбинликнинг асоси бўлган: "Мен ўлгандан кейин дунё нима бўлса бўлсин, истаса тўфон бўлсин" ва ёхуд وَاِنْ مِتُّ عَطْشًا فَلاَ نَزَلَ الْقَطْرُ бўлган аҳмоқ сўз ва дунёпарастлик хулқи ҳимматимизнинг қўлини тутган, раҳбарлик қиляпти.

Хуллас, энг яхши хислатки, динимизнинг тақозосидир. Биз руҳимиз билан, жонимиз билан, виждонимиз билан, фикримиз билан ва бор қувватимиз билан дейишимиз керакки: "Биз ўлсак, Миллатимиз бўлган Исломият ҳаётдир, абадга қадар боқийдир. Миллатим соғ бўлсин, савоби ухровий менга кифоядир. Миллатнинг ҳаётидаги ҳаёти маънавиям мени яшатади, юксак оламда мени лаззатлантиради. وَالْمَوْتُ يَوْمُ نَوْرُوزِنَا " деб Нурнинг ва ҳамиятнинг нурли раҳбарларини ўзимизга раҳбар қилишимиз керак.

.....................................

**С-** Ҳамма нарсадан аввал бизга лозим бўлган нима?

**Ж-** Тўғрилик.

**С-** Яна.

**Ж-** Ёлғон гапирмаслик.

**С-** Сўнгра.

**Ж-** Сидқ, садоқат, ихлос, сабот, ҳамжиҳатликдир.

**С-** Нима учун?

**Ж-** Куфрнинг моҳияти ёлғондир, иймоннинг моҳияти сидқдир. Шу бурҳон кифоя эмасмидирки, ҳаётимизнинг бақоси, иймоннинг ва сидқнинг ва ҳамжиҳатликнинг давоми биландир.

**С-** Энг аввал бошлиқларимиз ислоҳ бўлишлари керак?

**Ж-** Ҳа. Бошлиқларингиз молингизни чўнтакларига тушириб ҳибс қилганлари каби, ақлларингизни ҳам сиздан олганлар ёки миянгизда ҳибс қилганлар. Ундай бўлса, ҳозир уларнинг ёнидаги ақлларингиз билан гапираман:

Эй бошлиқлар ва раислар! Танбалликдан чиққан таваккалдан сақланинглар! Ишни бир бирингизга ҳавола қилманглар! Қўлингиздаги молимиз билан ва ёнингиздаги ақлимиз билан бизга хизмат қилинглар. Чунки шу мискинларни ишлаттириш билан ҳақингизни олгансиз. فَعَلَيْكُمْ بِالتَّدَارُكِ لِمَا ضَيَّعْتُمْ فِى الصَّيْفِ Хуллас, ҳозир хизмат вақтидир.

.......................

**Хуллас калом:** Мусулмонлар[[26]](#footnote-26)(Ҳошия) уйғонди ва уйғоняпти. Ёмонликни ёмон, яхшиликни яхши ўлароқ кўрдилар. Ҳа, шу даралар қабилаларини тавбакор қилган мана шу сирдир. Ҳамда барча мусулмонлар аста-аста бу истеъдодни оляпти ва касб қиляптилар. Аммо сизлар бадавий бўлганингиздан ва фитрати аслиянгиз анчагина бузилмаган бўлганидан, Исломиятнинг қудсий миллиятига янада яқинсизлар.

.................................

Саёҳатимда мени танимаганлар қиёфамга қараб мени савдогар деб ўйлаганларидан дердиларки:

**С-** Савдогармисан?

**Ж-** Ҳа, ҳам савдогарман, ҳамда кимёгарман.

**С-** Қандай қилиб?

**Ж-** Икки модда бор, аралаштираман. Биридан шифо берувчи тирёқ, биридан зиё берувчи электр таваллуд этади.

**С-** Булар қаерда бўлади?

**Ж-** Маданият ва фазилат бозорида; пешанасида инсон ёзилган, икки оёқ устида кезган сандиқ ичидаги; устида қалб ёзилган ё қора ёки олмос каби порлоқ бўлган бир қутидадир.

**С-** Исмлари нима?

**Ж-** Иймон, муҳаббат, садоқат, ҳамият!...

**Жарида-и Сайёра..** **Абу Ла-шей..** **Ибн-уз-замон..**

**Аҳул-Ажойиб..** **Ибну Аммил-ғаройиб**

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Сўнгра Вандан Шомга кетадилар. Шом уламосининг қистов ва қаттиқ илтимослари сабабли, Умавийлар Масжидида ўн мингга яқин ва ичида юз аҳли илм бўлган азим бир жамоатга қарши бир хутба ўқийдилар. Бу хутба фавқулодда тақдир ва таҳсин билан қабулга сазовор бўлади. Кейинчалик бу ердаги хутбалари "Хутба-и Шомия" номи билан нашр қилингандир.

Бу

### Хутба-и Шомия

Ислом Оламининг ичида бўлган моддий-маънавий хасталикларнинг нималардан иборат бўлганини, фалокат ва асоратга қайси сабаблар сабабли маъруз қолганларини билдирган ва бунга қарши қутулиш чорасини кўрсатган ва бундан кейин Исломиятнинг замин юзида моддий-маънавий энг юксак тараққийни кўрсатишини, Исломий маданиятнинг мукаммал ҳашамат билан юзага чиқишини ва замин юзини ифлосликлардан тозалашини ақлий далиллар билан исбот қилган, хушхабар берган жуда қийматдор, барча мусулмонларни, ҳатто инсониятни ичига олган бир дарсдир, бир хутбадир.

**Хутба-и Шомиянинг бош тарафларида дейдилар:**

“Мен бу замон ва заминда, башарнинг ҳаёти ижтимоия мадрасасида дарс олдим ва билдимки: Aжнабийлар, Европаликлар тараққийда истиқболга учишлари билан баробар, бизни моддий жиҳатдан ўрта асрларда тўхтатган ва ушлаб турган олтита хасталикдир. Ўша хасталиклар ҳам булардир:

1- Яъснинг (умидсизликнинг) ичимизда ҳаёт топиб тирилиши.

2- Сидқнинг ҳаёти ижтимоия-и сиёсияда ўлиши.

3- Aдоватга муҳаббат.

4- Aҳли иймонни бир-бирига боғлаган нуроний алоқаларни билмаслик.

5- Турли-туман юқумли хасталиклар каби тарқалган истибдод.

6- Манфаати шахсиясига ҳимматни қаратиш.

Бу олтита даҳшатли хасталикнинг дорисини ҳам, бир тиббиёт факультети ҳукмида ҳаёти ижтимоиямизга, дорихона-и Қуръониядан дарс олганим “олти калима” билан баён қиламан. Муолажанинг асосларини улар деб биламан.

БИРИНЧИ КAЛИМA: “Ал-амал”. Яъни раҳмати Илоҳиядан кучли умидвор бўлиш. Ҳа, мен ўз ҳисобимга олган дарсимга биноан: Эй Ислом жамоати! Хушхабар бераманки: Ҳозирги Олами Исломнинг саодати дунёвияси, айниқса Усмонийларнинг саодати ва айниқса Исломнинг тараққийси уларнинг уйғониши билан бўлган Араб саодатининг субҳи содиғининг аломатлари инкишофни бошлаяпти ва саодат қуёшининг ҳам чиқиши яқинлашган. Умидсизликнинг аксига бўлиб,[[27]](#footnote-27)(Ҳошия) мен дунёга эшиттирадиган даражада қаноати қатъиям билан дейман:

Истиқбол фақат ва фақат Исломиятники бўлади. Ва ҳоким Қуръон ва иймон ҳақиқатлари бўлади. Бу даъвомга кўп бурҳонлардан дарс олганман. Ҳозир ўша бурҳонлардан муқаддимотли бир яримта бурҳонни зикр қиламан. Ўша бурҳоннинг муқаддималарини бошлаймиз.

Исломиятнинг ҳақиқатлари ҳам маънан, ҳам моддий жиҳатдан тараққий қилиши мумкин ва мукаммал бир истеъдоди бор.

Биринчи жиҳат бўлган маънан тараққий эса, шуни билинг: Ҳақиқий ҳодисаларни қайд қилган тарих, ҳақиқатга энг тўғри гувоҳдир. Хуллас тарих бизга кўрсатяпти. Ҳатто Русни мағлуб қилган Япон бош қўмондонининг Исломиятнинг ҳаққониятига гувоҳлиги ҳам шудирки:

Ҳақиқати Исломиянинг қуввати нисбатида ва мусулмонлар ўша қувватга кўра ҳаракат қилишлари даражасида аҳли Ислом маданийлашиб тараққий қилганини тарих кўрсатади. Ва аҳли Исломнинг ҳақиқати Исломияда заифлиги даражасида ваҳшийлашганларини, ваҳшатга ва инқирозга тушганларини ва алғов-далғов ичида балоларга, мағлубиятларга учраганларини тарих кўрсатади. Бошқа динлар эса аксинчадир.”

...............................

“Агар биз Ислом ахлоқининг ва иймон ҳақиқатларининг камолотини феълларимиз билан изҳор қилсак, бошқа динларнинг тобелари, албатта жамоатлар билан Исломиятга кирадилар; Балки Ер Куррасининг баъзи қитъалари ва давлатлари ҳам Исломиятга кирадилар.”

...........................

“Эй бу Умавийлар Масжидидаги қардошларим каби Олами Исломнинг масжиди кабирида бўлган қардошларим! Сиз ҳам ибрат олинглар. Бу қирқ беш йилдаги бу даҳшатли ҳодисалардан ибрат олинглар. Яхшилаб ақлингизни йиғиб олинглар. Эй мутафаккир ва ақл соҳиби ва ўзини мунаввар деб ўйлаганлар!

Ҳосили калом: Биз Қуръон шогирдлари бўлган мусулмонлар бурҳонга тобе бўламиз. Ақл ва фикр ва қалбимиз билан иймон ҳақиқатларига кирамиз. Бошқа динларнинг баъзи аъзолари каби, руҳонийларни тақлид қилиш учун бурҳонни ташламаймиз. Шунинг учун ақл ва илм ва фан ҳукм сурадиган истиқболда, албатта бурҳони ақлийга таянган ва барча ҳукмларини ақлга қабул қилдирган Қуръон ҳукм қилади.

Ҳамда Исломият қуёшининг инкишофига ва башарни нурлантиришига тўсқинлик қилган пардалар очилишни бошлаганлар. У тўсқинлик қилганлар чекинишни бошлаяптилар. Қирқ беш йил аввал ўша субҳнинг аломатлари кўринди. Етмиш бирда субҳи содиқ бошланди ёки бошланади. Агар бу субҳи козиб бўлса ҳам, ўттиз-қирқ йил сўнг субҳи содиқ чиқади.

Ҳа, ҳақиқати Исломиятнинг мозий қитъасини батамом истило қилишга саккизта даҳшатли монелар тўсқинлик қилдилар.

Биринчи, иккинчи, учинчи монелар:Ажнабийларнинг жоҳиллиги ва ўша замонда ваҳшатлари ва динларига таассубларидир. Бу уч моне маърифат ва маданиятнинг гўзаллиги билан синди, парчаланишни бошлаяпти.

Тўртинчи, бешинчи монелар: Попларнинг, руҳоний раисларнинг бошқарувлари ва зўравонликлари ва ажнабийларнинг кўр-кўрона уларни тақлид қилишларидир. Бу икки моне ҳам ҳуррият фикри ва ҳақиқатни излаш майли навъ-и башарда бошлаши билан завол топишни бошлаяпти.

Олтинчи, еттинчи монелар: Биздаги истибдод ва шариатга мухолифликдан келган ёмон ахлоқимиз тўсқинлик қиляптилар. Бир шахсдаги якка истибдод қуввати ҳозир завол топиши, жамоат ва қўмитанинг даҳшатли истибдодларининг ўттиз-қирқ йил сўнгра завол топишига ишорат қилиш билан ва ҳамияти Исломиянинг шиддатли жўш уриши билан ва ёмон ахлоқнинг хунук натижалари кўриниши билан бу икки моне ҳам завол топяпти ва топишни бошлаган. ИншаАллоҳ тўлиқ завол топади.

Саккизинчи моне:Янги фанларнинг баъзи мусбат масалалари Исломият ҳақиқатларининг зоҳирий маъноларига мухолиф ва қарши деб ўйланиши билан, замони мозийдаги истилосига бир даража тўсиқ қўйган. Масалан: Ер Куррасида амри Илоҳий билан назоратга маъмур “Савр” ва “Ҳут” исмли икки руҳоний малоикани даҳшатли жисмоний бир ҳўкиз, бир балиқ деб ўйлаб, аҳли фан ва фалсафа ҳақиқатни билмаганларидан Исломиятга қарши чиққанлар.

Бу мисол каби юз мисол борки, ҳақиқати билингандан сўнг энг қайсар файласуф ҳам таслим бўлишга мажбур бўлади. (Ҳатто Рисола-и Нур, “Мўъжизоти Қуръония”да фан эътироз билдирган барча оятларнинг ҳар бирисининг остида Қуръоннинг бир ёғду-и иъжозини кўрсатиб, аҳли фаннинг сабаби танқид ўйлаганлари Қуръони Кариймнинг жумла ва калималарида фаннинг қўли етишмаган юксак ҳақиқатларни изҳор этиб, энг қайсар файласуфни ҳам таслимга мажбур қилади. Майдондадир, истаган қарай олади. Ва қарасин. Бу моне қирқ беш йил аввал айтилган ўша сўздан сўнгра қандай синганини кўрсин.)

Ҳа, баъзи Ислом муҳаққиқларининг бу йўлда таълифотлари бор. Бу саккизинчи даҳшатли моненинг чил-парчин бўлишига доир аломатлар кўриняпти.

Ҳа, ҳозир бўлмаса ҳам ўттиз-қирқ йил сўнгра фан ва ҳақиқий маърифат ва маданиятнинг гўзалликлари бу уч қувватни тўлиқ жиҳозлаб, жиҳозларини бериб ўша саккизта монеларни мағлуб қилиб сочиб юбориш учун ҳақиқатни излаш маялонини ва инсофни ва муҳаббати инсониятни ўша саккизта душман тоифасининг саккизта жабҳасига юборган. Ҳозир уларни қочиришни бошлаган. ИншаАллоҳ ярим аср сўнгра уларни тору-мор қилади.

Ҳа, машҳурдирки: “Энг қатъий фазилат ўшаки, душманлари ҳам у фазилатнинг тасдиқига гувоҳлик қилсин.”

...........................

Бадиуззамон мисол тариқасида Исломиятнинг ҳаққонияти ҳақида тақдиркор ифодаларда бўлган “Шахзода Бисмарк” ва “Жаноб Карлайл”нинг сўзларини нақл қилгандан сўнг дейдилар:

“Хуллас Америка ва Европанинг заковат экинзорлари Жаноб Карлайл ва Бисмарк каби бундай доҳий муҳаққиқларни маҳсулот беришига таянган ҳолда, мен ҳам бор қаноатим билан дейманки:

Европа ва Америка Исломиятга ҳомиладордир. Кунларнинг бирида бир Исломий давлат туғади. Қандайки Усмонийлар Европага ҳомиладор бўлиб бир Европа давлатини туғди.

Эй Умавийлар Масжидидаги қардошларим ва ярим аср кейинги Олами Ислом масжидидаги биродарларим! Ажабо, бошдан бу ергача бўлган муқаддималар натижа бермайдимики: Истиқболнинг қитъаларида ҳақиқий ва маънавий ҳоким бўладиган ва башарни дунёвий - ухровий саодатга чорлайдиган, фақат Исломиятдир ва Исломиятга айланган ва хурофотлардан, бузилишлардан халос бўладиган Исавийларнинг ҳақиқий динидирки, Қуръонга тобе бўлади, иттифоқ қиладилар.

Иккинчи Жиҳат: Яъни моддий жиҳатдан Исломиятнинг тараққийсининг кучли сабаблари кўрсатяптики, Исломият моддий жиҳатдан ҳам истиқболга ҳукм қилади. “Биринчи Жиҳат” маънавият жиҳатида тараққиётни исбот қилгани каби; бу “Иккинчи Жиҳат” ҳам моддий тараққиётини ва истиқболдаги ҳокимиятини кучли кўрсатяпти. Чунки: Олам-и Исломнинг шахси маънавийсининг қалбида ғоят кучли, синмас беш қувват йиғилиб ва бирлашиб жойлашган.

Биринчиси:Барча камолотнинг устози ва уч юз етмиш миллион кишиларни биргина киши ҳукмига келтира олган ва ҳақиқий бир маданият билан ҳамда мусбат ва тўғри фанлар билан жиҳозланган ва ҳеч бир қувват уни синдиролмайдиган бир моҳиятда бўлган ҳақиқати Исломиятдир.

Иккинчи Қувват: Маданият ва санъатнинг ҳақиқий устози ва василаларнинг ва мабдаъларнинг такомиллашиши билан жиҳозланган шиддатли бир эҳтиёж ва белимизни синдирган том фақирлик шундай бир қувватдирки, жим бўлмайди ва синмайди.

Учинчи Қувват: Юксак нарсаларга мусобақа суратида башарга юксак мақсадларни дарс берган, у йўлда ишлатган ва истибдодларни парча-парча қилган ва юксак ҳисларни ҳаяжонга келтирган ва ҳавас ва ҳасад ва қизғанчиқлик ва рақобат билан ва тўлиқ уйғониш билан ва мусобақа шавқи билан ва янгиланиш майли билан ва маданийлашиш маялони билан жиҳозланган учинчи қувват, фақат ҳуррияти шаръиядир. Яъни, инсониятга лойиқ энг юксак камолотга бўлган майл ва орзу билан жиҳозланган бўлиш.

Тўртинчи Қувват: Шафқат билан жиҳозланган шаҳомати иймониядир. Яъни: Ўзини хор қилмаслик; ҳақсизларга, золимларга зиллат кўрсатмаслик, мазлумларни ҳам хўрламаслик. Яъни ҳуррияти шаръиянинг асослари бўлган: мустабидларга тилёғламачилик қилмаслик ва бечораларга зўравонлик ва такаббур қилмасликдир.

Бешинчи Қувват: Иззати Исломиядирки, иълойи Калиматулоҳни эълон қилади. Ва бу замонда иълойи Калиматуллоҳ моддий жиҳатдан тараққийга боғлиқ ва маданияти ҳақиқияга кириш билан иълойи Калиматуллоҳ қилиш мумкин. Иззати Исломиянинг иймон билан қатъий берган амрни, албатта Олами Исломнинг шахси маънавийси ўша қатъий амрни истиқболда батамом адо этишига шубҳа қилинмайди.

Ҳа, қандайки эски замонда Исломиятнинг тараққийси, душманнинг таассубини парчалаш ва қайсарлигини синдириш ва тажовузларини даф қилиш: қурол билан, қилич билан бўлган. Истиқболда қурол, қилич ўрнига: ҳақиқий маданият ва моддий тараққий ва ҳақ ва ҳаққониятнинг маънавий қиличлари душманларни мағлуб қилиб йўқотади.

Билингки: Бизнинг муродимиз, маданиятнинг гўзаллиги ва башарга манфаати бўлган яхшиликларидир. Бўлмаса маданиятнинг гуноҳлари, ёмонликлари эмаски; ахмоқлар ўша ёмонликларни, ўша сафоҳатларни гўзаллик деб ўйлаб, тақлид қилиб, молимизни хароб қилдилар. Ва диннинг ҳукмларини тарк қилиб, дунёни ҳам қозонолмадилар. Маданиятнинг гуноҳлари яхшиликларига ғалаба қилиб, ёмонликлари ҳасаналаридан устун келиш билан, башар икки жаҳон уруши билан икки даҳшатли таъзир еб, ўша гуноҳкор маданиятни чил-парчин қилиб шундай қусдики, ер юзини қонга булғаб ташлади. ИншаАллоҳ, истиқболдаги Исломиятнинг қуввати билан маданиятнинг гўзаллиги ғалаба қозонади, замин юзини ифлосликлардан тозалайди, сулҳи умумийни ҳам таъмин қилади.

Ҳа, Европанинг маданияти фазилат ва ҳидоят узра таъсис қилинмаганидан, аксинча ҳавас ва ҳаво, рақобат ва зўравонлик узра бино қилинганидан, ҳозирга қадар маданиятнинг ёмонликлари яхшиликларига ғалаба қилиб, қўзғолончи қўмиталар билан қуртлаб кетган бир дарахт ҳукмига киргани жиҳат билан, Осиё маданиятининг ғалабасига кучли бир мадор, бир далил ҳукмидадир. Ва оз вақтда ғалаба қозонади.

Ажабо, истиқболга қарши аҳли иймон ва Ислом учун бундай моддий ва маънавий тараққиётга васила ва кучли, тебранмас сабаблар бор экан ва темир йўл каби истиқбол саодатига йўл очилгани ҳолда, қандай маъюс бўлиб умидсизликка тушяпсиз? Ва Олами Исломнинг маънавий кучини синдиряпсиз? Ва еис ва умидсизлик билан ўйлаяпсизки: Дунё ҳаммага ва ажнабийларга тараққий дунёсидир. Фақат ёлғиз бечора аҳли Ислом учун инқироз дунёси бўлди деб жуда янглиш бир хатога тушяпсиз.

Модомики майл-ул истикмол (такомил майли) коинотда, фитрати башарияда фитратан жойлаштирилган. Албатта башарнинг зулм ва хатоси билан бошига тез бир қиёмат келмаса; истиқболда ҳақ ва ҳақиқат, Олами Исломда навъ-и башарнинг эски хатоларига каффорат бўладиган бир саодати дунёвияни ҳам кўрсатади, иншаАллоҳ...

Ҳа, қаранглар, замон тўғри чизиқ узра ҳаракат қилмайдики, боши ва охири бир-биридан узоқлашсин. Аксинча Ер Куррасининг ҳаракати каби бир доира ичида айланади. Баъзан тараққий ичида ёз ва баҳор мавсумини кўрсатади. Баъзан инқироз ичида қиш ва бўрон мавсумини кўрсатади.

Ҳар қишдан сўнгра бир баҳор, ҳар кечадан сўнг бир наҳор бўлгани каби, навъ-и башарнинг ҳам бир наҳори, бир баҳори бўлади иншаАллоҳ. Ҳақиқати Исломиянинг қуёши билан, сулҳи умумий доирасида ҳақиқий маданиятни кўришни раҳмати Илоҳиядан кутишингиз мумкин.

........................

ИККИНЧИ КАЛИМА: Муддати ҳаётимда тажрибаларим билан фикримда таваллуд этган шудир:

Умидсизлик энг даҳшатли бир хасталикдирки, Олами Исломнинг қалбига кирган. Мана ўша умидсизликдирки, бизни ўлдиргандек, ғарбда бир-икки миллионлик кичик бир давлат шарқда йигирма миллион мусулмонларни ўзига хизматкор ва ватанларини мустамлака ҳукмига келтирган. Ҳам ўша умидсизликдирки, юксак ахлоқимизни ўлдирган, манфаати умумияни ташлаб манфаати шахсияга назаримизни қаратиб қўйган. Ҳам ўша умидсизликдирки, маънавий кучимизни синдирган. Оз бир куч билан, иймондан келган маънавий куч билан шарқдан ғарбга қадар истило қилгани ҳолда; ўша ҳайратомуз маънавий куч маъюсият билан сингани учун, золим ажнабийлар тўрт юз йилдан бери уч юз миллион мусулмонни ўзларига асир қилганлар. Ҳатто бу умидсизлик билан бошқасининг лоқайдлигини ва сустлигини ўз танбаллигига узр деб ўйлаб “Менга нима” дейди, “Ҳамма мен каби барбоддир” деб шаҳомати иймонияни тарк қилиб, хизмати Исломияни қилмайди. Модомики бу даража бу хасталик бизга бу зулмни қилган, бизни ўлдиряпти, биз ҳам ўша қотилимиздан қасосимизни олиб ўлдирамиз. لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ қиличи билан ўша умидсизликнинг бошини парчалаймиз. مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ ҳадисининг ҳақиқати билан белини синдирамиз, иншаАллоҳ.

Умидсизлик: Умматларнинг, миллатларнинг “саратон” дейилган энг даҳшатли бир хасталигидир. Ва камолотга моне ва اَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِى بِى ҳақиқатига мухолифдир; қўрқоқ, пасткаш ва ожизларнинг ишидир, баҳоналаридир. Шаҳомати Исломиянинг иши эмасдир. Хусусан араб каби навъ-и башарда сабаби ифтихор юксак хислатлар билан мумтоз бир қавмнинг иши бўлолмайди. Олами Ислом миллатлари фрабнинг матонатидан дарс олганлар. ИншаАллоҳ яна араблар умидсизликни ташлаб, Исломиятнинг қаҳрамон қўшини бўлган турклар билан ҳақиқий бир ҳамжиҳатлик, иттифоқ билан қўлни қўлга бериб, Қуръоннинг байроғини дунёнинг ҳар тарафида эълон қиладилар.

..................................

УЧИНЧИ КАЛИМА: Бутун ҳаётимдаги таҳқиқотим билан ва ҳаёти ижтимоиянинг чайқалиши билан хулоса ва моҳияти менга қатъий билдирганки: СИДҚ, Исломиятнинг энг муҳим асосидир ва юксак хислатларининг робитасидир ва юксак ҳиссиётининг мизожидир. Ундай бўлса, ҳаёти ижтимоиямизнинг асоси бўлган сидқни, тўғриликни ичимизда тирилтириб у билан маънавий хасталикларимизни даволашимиз керак.

Ҳа, сидқ ва тўғрилик, Исломиятнинг ҳаёти ижтимоиясида жон томиридир. Риёкорлик, феълий бир нави ёлғончиликдир. Тилёғламачилик, сохтакорлик, пасткашча бир ёлғончиликдир. Ихтилоф ва мунофиқлик, зарарли бир ёлғончиликдир. Ёлғончилик эса, Сонеъ-и Зулжалолнинг қудратига бўҳтон қилишдир.

Куфр барча навлари билан кизбдир, ёлғончиликдир. Иймон сидқдир, тўғриликдир. Бу сирга биноан, кизб ва сидқнинг ўртасида ҳадсиз бир масофа бор, шарқ ва ғарб қадар бир-биридан узоқ бўлиши лозим бўлади. Нор ва нур каби бир-бирига кирмаслиги лозим. Ҳолбуки ғаддор сиёсат ва золим ташвиқот бир-бирини чалкаштирган, башарнинг камолотини ҳам чалкаштирган.[[28]](#footnote-28)(Ҳошия)

Эй бу Умавийлар Масжидидаги қардошларим ва қирқ-еллик йил сўнгра Олами Ислом масжиди кабиридаги тўрт юз миллион аҳли иймон биродарларимиз! Нажот фақат сидқ билан, тўғрилик билан бўлади. “Урват-ул вусқо” сидқдир. Яъни энг мустаҳкам ва у билан боғланадиган занжир тўғриликдир.

Аммо манфаат учун кизб бўлса, замон уни бекор қилган.

......................................

ТЎРТИНЧИ КАЛИМА: Бутун ҳаётимда ҳаёти ижтимоия-и башариядан қатъий билганим ва таҳқиқотлар менга берган натижа шуки:

Муҳаббатга энг лойиқ нарса, муҳаббатдир; ва хусуматга энг лойиқ сифат, хусуматдир. Яъни, ҳаёти ижтимоия-и башарияни таъмин қилган ва саодатга чорлаган муҳаббат ва севиш сифати, энг кўп севилишга ва муҳаббатга лойиқдир. Ва ҳаёти ижтимоия-и башарияни остин-устун қилган душманлик ва адоват ҳамма нарсадан зиёда нафратга ва адоватга ва ундан чекинишга ҳақдор ва хунук ва зарарли бир сифатдир.

.....................................

БЕШИНЧИ КАЛИМА:Машварати шаръиядан олган дарсим будир: Шу замонда бир одамнинг битта гуноҳи битталигича қолмайди. Баъзан катталашади, сироят қилади, юзта бўлади. Биргина ҳасана баъзан бирлигича қолмайди. Балки баъзан минглаб даражага тараққий қилади. Бунинг сирри ҳикмати шудир:

Ҳуррияти шаръия билан машварати машруъа ҳақиқий миллиятимизнинг ҳокимиятини кўрсатди. Ҳақиқий миллиятимизнинг асоси, руҳи эса, Исломиятдир. Ва Усмонийлар Халифалиги ва Турк Қўшинининг ўша миллиятга байроқдорлиги эътибори билан, ўша Исломият миллиятининг садафи ва қалъаси ҳукмидадир. Араб-турк ҳақиқий икки қардош ўша қалъа-и қудсиянинг соқчиларидирлар.

Мана бу қудсий миллиятнинг робитаси билан, умум аҳли Ислом битта қабила ҳукмига ўтади. Қабиланинг аъзолари каби Ислом қавмлари ҳам бир-бирига Ислом биродарлиги билан боғлиқ, алоқадор бўлади. Бир-бирига маънан (керак бўлса моддий жиҳатдан) ёрдам беради. Гўё барча Ислом қавмлари бир силсила-и нурония билан бир-бирига боғлиқдир. Қандайки бир қабиланинг бир аъзоси бир жиноят қилса, ўша қабиланинг барча аъзолари ўша қабиланинг душмани бўлган бошқа қабиланинг назарида айбдор бўлади. Гўё ҳар бир аъзоси ўша жиноятни қилгандек, ўша душман қабила уларга душман бўлади. Ўша биргина жиноят минглаб жиноят ҳукмига ўтади. Агар ўша қабиланинг бир аъзоси у қабиланинг моҳиятига алоқадор бўлган сабаби ифтихор бир яхшилик қилса, ўша қабиланинг барча аъзолари у билан ифтихор қилади. Гўё ҳар бир одам қабилада ўша яхшиликни қилган каби ифтихор қилади.

Мана бу мазкур ҳақиқат учундирки, бу замонда, хусусан қирқ-эллик йил сўнгра саййиа, ёмонлик қилганнинг устида қолмайди. Аксинча миллионлаб Ислом аҳолиси ҳуқуқларига тажовуз бўлади. Қирқ-эллик йил сўнгра кўп мисоллари кўрилади.

Эй бу сўзларимни тинглаган бу Умавийлар Масжидидаги қардошлар ва қирқ-эллик йил сўнгра Олами Ислом масжидидаги муслим биродарлар! “Биз зарар бермаяпмиз. Фақат манфаат беришга иқтидоримиз йўқ. Шунинг учун маъзурмиз” деб бундай узр баён қилманглар. Бу узрингиз қабул эмас. Танбаллигингиз ва “Менга нима” деб ҳаракат қилмаганингиз ва иттиҳоди Ислом билан, миллияти ҳақиқия-и Исломия билан ғайратга келмаганингиз сизлар учун ғоят буюк бир зарар ва бир ҳақсизликдир.

Хуллас саййиа бундайин мингларга чиққани каби, бу замонда ҳасана, яъни Исломиятнинг қудсиятига алоқадор бўлган яхшилик, фақатгина қилганга хос бўлиб қолмайди. Балки бу ҳасана миллионлаб аҳли иймонга маънан фойда бериши мумкин. Ҳаёти маънавия ва моддиясининг робитасига қувват бера олади. Шунинг учун “Менга нима” деб ўзини танбаллик тўшагига ташлаш замони эмас!..

Эй бу масжиддаги қардошларим ва қирқ-эллик йил кейинги Олами Ислом масжиди кабиридаги биродарларим! Ўйламангки, мен бу дарс мақомига сизга насиҳат қилиш учун чиқдим. Аксинча бу ерга чиқдим, сизда бўлган ҳаққимизни даъво қиляпман. Яъни, кичик қавмларнинг манфаати ҳамда саодати дунёвиялари ва ухровиялари, сиз каби буюк, муаззам қавм бўлган араб ва турк каби ҳоким устозлар билан боғлиқдир. Сизнинг танбаллигингиз ва сусткашлигингиз билан биз бечора кичик қардошларингиз бўлган Ислом қавмлари зарар кўряпмиз. Айниқса, эй муаззам ва буюк ва тўлиқ уйғонган ёки уйғонадиган араблар! Энг аввал бу сўзлар билан сиз билан гапиряпман. Чунки бизнинг ва барча Ислом қавмларининг устозлари, имомлари ва Исломиятнинг мужоҳидлари сизлар эдингиз. Сўнгра муаззам турк миллати ўша қудсий вазифангизга тўлиқ ёрдам бердилар.

Шунинг учун танбаллик билан гуноҳингиз каттадир ва яхшилигингиз ва ҳасанангиз ҳам ғоят катта ва юксакдир. Айниқса қирқ-эллик йил сўнгра араб қавмлари Америка Қўшма Штатлари каби энг юксак бир вазиятга киришга, асоратда қолган ҳокимияти Исломияни аввалги замонлар каби Ер Куррасининг ярмида, балки аксариятида таъсисига муваффақ бўлишингизни раҳмати Илоҳиядан кучли тарзда кутяпмиз. Бир қиёмат тез бўлмаса, иншаАллоҳ келгуси насл кўради.

Зинҳор қардошларим! Мен бу сўзларим билан сиёсат билан машғул бўлиш учун ҳимматингизни ҳаракатга келтиряпман деб ўйламанг, хаёл қилманг. Асло! Ҳақиқати Исломия барча сиёсатлардан устундир. Барча сиёсатлар унга хизматкор бўлиши мумкин. Ҳеч бир сиёсатнинг ҳадди эмаски, Исломиятни ўзига восита қилсин.

Мен нуқсонли фаҳмим билан шу замонда ҳайъати ижтимоия-и Исломияни кўп чарх ва ускуналари бўлган бир фабрика суратида тасаввур қиламан. У фабриканинг битта чархи ортда қолса, ёхуд битта биродари бўлган бошқа бир чархга тажовуз қилса, ускунанинг оҳангли ҳаракати бузилади. Шунинг учун Иттиҳоди Исломнинг айни вақти келишни бошлаяпти. Бир-бирингизнинг шахсий нуқсонларингизга қарамаслигингиз керак.

Буни ҳам афсус ва алам билан сизга баён қиламанки: Ажнабийларнинг бир қисми қандай қийматдор молимизни ва ватанларимизни биздан олдилар. Унинг бадалига чириган бир ҳақ бердилар.

Айнан шунинг каби, юксак ахлоқимизни ва юксак ахлоқимиздан чиққан ва ҳаёти ижтимоияга алоқадор бўлган сажияларимизнинг бир қисмини ҳам биздан олдилар, тараққийларига васила қилдилар. Ва унинг ҳаққи ўлароқ бизга берганлари, сафиҳона ахлоқи саййиаларидир, сафиҳона сажияларидир. Масалан:

Биздан олган сажия-и миллия билан, бир одам уларда дейди: “Агар мен ўлсам, миллатим соғ бўлсин. Чунки миллатимнинг ичида бир ҳаёти боқиям бор.” Мана бу калимани биздан олганлар. Ва тараққиётларида энг метин асос будир. Биздан ўғирлаганлар. Бу калима эса, дини ҳақдан ва иймон ҳақиқатларидан чиқади. У бизнинг, аҳли иймоннинг молидир. Ҳолбуки ажнабийлардан ичимизга кирган ифлос, ёмон сажия эътибори билан бир худғам одам бизда дейди: “Мен сувсизликдан ўлсам, ёмғир қайтиб дунёга келмасин. Агар мен кўрмасам бир саодатни, дунё истагани каби бузилсин.” Мана бу аҳмоқона калима динсизликдан чиқяпти. Охиратни билмасликдан келяпти. Хориждан ичимизга кирган, заҳарлаяпти. Ҳам ўша ажнабийларнинг -биздан олганлари фикри миллият билан- бир аъзоси бир миллат каби қиймат олади. Чунки бир одамнинг қиймати, ҳиммати нисбатидадир. Кимнинг ҳиммати миллати бўлса, у одам бир ўзи кичик бир миллатдир.

Баъзиларимиздаги диққатсизликдан ва ажнабийларнинг зарарли сажияларини олишимиздан, кучли ва қудсий Исломий миллиятимиз билан баробар ҳамма “ўзим! ўзим” дейиш билан ва миллатнинг манфаатини ўйламаслик билан ва манфаати шахсиясини ўйлаш билан; мингта одам битта одам ҳукмига тушади.

مَنْ كَانَ هِمَّتُهُ نَفْسُهُ فَلَيْسَ مِنَ اْلاِنْسَانِ ِلاَنَّهُ مَدَنِىٌّ بِالطَّبْعِ

Яъни: Кимнинг ҳиммати фақат ўзи бўлса, у инсон эмас. Чунки инсоннинг фитрати маданийдир. Ҳамжинсини ўйлашга мажбурдир. Ҳаёти ижтимоия билан ҳаёти шахсияси давом қилиши мумкин.

Масалан: Бир нонни еса, қанча қўлларга муҳтож. Ва унга муқобил у қўлларни маънан ўпганини ва кийган либоси билан қанча фабрикалар билан алоқадор эканини қиёс қилинглар. Ҳайвон каби биргина пўст билан яшай олмаганидан, ҳамжинси билан фитратан алоқадор бўлишидан ва уларга маънавий бир ҳақ беришга мажбур бўлганидан, фитрати билан маданиятпарвардир. Манфаати шахсиясига бор диққатини қаратган, инсонликдан чиқади, маъсум бўлмаган йиртқич бир ҳайвон бўлади. Бир нарса қўлидан келмаса, ҳақиқий узри бўлса, у мустасно!

ОЛТИНЧИ КАЛИМА: Мусулмонларнинг ҳаёти ижтимоия-и Исломиядаги саодатларининг калити, машварати шаръиядир. وَ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ояти каримаси шўрони асос ўлароқ амр қилади. Ҳа, қандайки навъ-и башардаги “фикрларнинг бирлашиши” унвони остида асрлар ва замонларнинг тарих воситаси билан бир-бири билан машварати, бутун башариятнинг тараққиёти ва фанларининг асоси бўлгани каби; энг катта қитъа бўлган Осиёнинг энг орқада қолишининг бир сабаби, ўша шўройи ҳақиқияни қилмаслигидир.

Осиё қитъасининг ва истиқболининг кашшофи ва калити, шўродир. Яъни, қандайки кишилар бир-бири билан машварат қиладилар; қавмлар, қитъалар ҳам ўша шўрони қилишлари лозимдирки, уч юз, балки тўрт юз миллион мусулмонларнинг оёқларига солинган турли-туман истибдодларнинг кишанларини, занжирларини ечадиган, парчалайдиган машварати шаръия билан шаҳомат ва шафқати иймониядан таваллуд этган ҳуррияти шаръиядирки, у ҳуррияти шаръия одоби шаръия билан безаниб, ғарб бузуқ маданиятидаги ёмонликларни ташлашдир. Иймондан келган ҳуррияти шаръия икки асосни амр қилади:

اَنْ لاَ يُذَلِّلَ وَ لاَ يَتَذَلَّلَ مَنْ كَانَ عَبْدًا لِلَّهِ لاَ يَكُونُ عَبْدًا لِلْعِبَادِ لاَ يَجْعَلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ نَعَمْ اَلْحُرِّيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَطِيَّةُ الرَّحْمَنِ

Яъни: Иймон буни тақозо қиладики; зўравонлик ва истибдод билан бошқасини хўрламаслик ва зиллатга туширмаслик ва золимлар олдида ўзини паст тутмаслик... Аллоҳга ҳақиқий абд бўлган, бошқаларга абд бўлолмайди. Бир-бирингизни -Аллоҳдан бошқа- ўзингизга Роб қилманглар!.. Яъни, Аллоҳни танимаган; ҳамма нарсага, ҳаркасга нисбатига кўра бир рубубият таваҳҳум этади, бошига бало қилади. Ҳа, ҳуррияти шаръия; Жаноби Ҳақнинг Раҳмон, Раҳийм тажаллийси билан бир эҳсонидир ва иймоннинг бир хоссасидир.

فَلْيَحْيَا الصِّدْقُ وَلاَ عَاشَ الْيَاْسُ فَلْتَدُومِ الْمُحَبَّةُ وَلْتَقْوَى الشُّورَى وَالْمَلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

Яшасин сидқ! Ўлсин умидсизлик! Муҳаббат давом қилсин! Шўро қувват топсин! Барча маломат ва таъна ва нафрат, ҳаво ва ҳавасга тобе бўлганларга бўлсин. Салом ва саломат, Худога тобе бўлганлар устига бўлсин. Омин...”

\*\*\*

Шомда кўп қолмадилар. Шарқий Анадолуда Мадрасат-уз Заҳро номи билан вужудга келтиришни истаган дорулфунуннинг очилига ҳаракат қилиш учун Истанбулга келдилар. Султон Рашоднинг Болқонларга саёҳати муносабати билан Шарқий Вилоятлар номидан ҳамроҳлик қилдилар. Йўлда поездда икки мактаб муаллими билан ораларида бир баҳс очилади. Поездда қилган бу баҳсларининг хулосаси Хутба-и Шомия номли асарнинг зайлида ёзилган. Бир нечта жумласини айнан оламиз:

“Ҳурриятнинг бошида Султон Рашоднинг Болқонларга саёҳати муносабати билан Шарқий Вилоятлар номидан мен ҳам ҳамроҳлик қилдим. Поездимизда икки мактаблик ўқимишли биробарлар билан бир баҳс бўлди. Мендан савол сўрадиларки: “Ҳамияти диниями бўлмаса ҳамияти миллиями янада кучли, янада лозим?”

Дедим: Биз мусулмонлар наздимизда ва ёнимизда дин ва миллият, бирлашиб кетганлар. Эътиборий, зоҳирий, аризий бир фарқ бор. Балки дин, миллиятнинг ҳаёти ва руҳидир. Икковига бир-биридан бошқа ва фарқли қаралган пайт; ҳамияти диния авом ва хосларни қамрайди... Ҳамияти миллия юздан бирига, яъни шахсий манфаатини миллатга фидо қилганга хос бўлиб қолади. Ундай бўлса, ҳуқуқи умумия ичида ҳамияти диния асос бўлиши керак. Ҳамияти миллия унга ходим ва қувват ва қалъаси бўлиши керак. Хусусан, биз шарқликлар ғарбликлар каби эмасмиз. Ичимизда қалбларга ҳоким, ҳисси динийдир. Қадари Азалий аксар набийларни шарққа юбориши ишорат қиладики: Фақат ҳисси диний шарқни уйғотади, тараққийга бошлайди. Асри Саодат ва Тобеъийн бунинг бир бурҳони қатъийсидир.

Эй бу ҳамияти диния ва миллиядан қайсисига кўпроқ аҳамият бериш лозим бўлганини сўраган бу поезд дейилган мадраса-и сайёрада дарсдошларим ва ҳозир замоннинг поездида истиқбол тарафига биз билан бирга кетаётган барча мактабликлар! Сизга ҳам дейманки:

Ҳамияти диния ва Исломият миллияти, турк ва араб ичида батамом бир-бири билан бутунлашган ва ажратиб бўлмайдигн бир ҳолга келган. Ҳамияти Исломия энг қувватли ва метин ва аршдан келган бир занжири нуронийдир. Синмас ва узилмас бир урватул вусқодир. Бузиб бўлмас, мағлуб бўлмас бир қудсий қалъадир деган вақтим ўша икки мунаввар мактаб муаллимлари менга дедилар:

- “Далилинг нима? Бу улкан даъвога улкан бир ҳужжат ва ғоят кучли бир далил лозим, далил нима?”

Бирдан поездимиз тунелдан чиқди. Биз ҳам бошимизни чиқардик, деразадан қарадик. Олти ёшга кирмаган бир болани поезднинг шундоққина ўтадиган йўлининг ёнида турганини кўрдик. Ўша икки муаллим биродарларимга дедим:

- Мана бу бола ҳолатининг лисони билан саволимизга тўлиқ жавоб беряпти. Менинг бадалимга ўша маъсум бола бу сайёр мадрасамизда устозимиз бўлсин. Хуллас, ҳолатининг лисони бу келадиган ҳақиқатни дейди:

Қаранглар, бу даббат-ул арз даҳшатли ҳужум ва шовқини ва бақириши билан ва тунел оғзидан чиқиб ҳужум қилган дақиқасида, у ўтадиган йўлдан бир метр яқинликда у бола турибти. У даббат-ул арз таҳдиди билан ва ҳужумининг истибдоди билан бақириб таҳдид қиляпти. “Менга дуч келганларнинг вой ҳолига!” дегани ҳолда, у маъсум йўлида турибти. Мукаммал бир ҳуррият ва ҳайратомуз бир жасорат ва қаҳрамонлик билан беш тийин унинг таҳдидига аҳамият бермаяпти. Бу даббат-ул арзнинг ҳужумини камситяпти ва қаҳрамонлиги билан деяпти:

- Эй поезд! Сен момоқалдироқ каби бақиришинг билан мени қўрқитолмайсан!

Сабот ва матонати ҳолининг лисони билан гўё дейди:

- Эй поезд! Сен бир низомнинг асирисан. Сенинг юганинг, тизгининг сени кездирганнинг қўлидадир. Сенинг менга тажовуз қилишинг ҳаддинг эмас. Мени истибдодинг остига ололмайсан. Қани йўлингдан қолма, қўмондонингнинг изни билан йўлингдан ўтавер!

Хуллас эй бу поезддаги биродарларим ва эллик йил сўнгра фанлар билан машғул бўлган қардошларим! Бу маъсум боланинг ўрнида Рустами Эроний ва Геракли Юноний ўша ажиб қаҳрамонликлари билан баробар замонни ҳатлаб, у боланинг ўрнида бўлганини фараз қилинглар. Уларнинг замонида поезд бўлмагани учун, албатта поезд бир интизом билан ҳаракат қилганига бир эътиқодлари бўлмайди. Бирдан бу тунел оғзидан, бошида оташ ва нафаси момоқалдироқ каби, кўзларида электр чақмоқлари бўлгани ҳолда, бирдан чиққан поезднинг даҳшатли таҳдид ҳужуми билан Рустам ва Геракл тарафига югуришига қарши у икки қаҳрамон қанчалар қўрқадилар, қанчалар қочадилар; ўша ҳайратомуз жасоратлари билан минг метрдан кўпроқ қочадилар. Қаранглар, қандай бу даббат-ул арзнинг таҳдидига қарши ҳурриятлари, жасоратлари маҳв бўлади. Қочишдан бошқа чора тополмайдилар. Чунки улар унинг қўмондонига ва интизомига эътиқод қилмаганлари учун муте бир улов деб ўйламайдилар. Аксинча ғоят мудҳиш, пораловчи, вагон катталигида йигирмата арслонни орқасига таққан бир нави арслон деб ўйлайдилар.

Эй қардошларим ва эй эллик йил сўнгра бу сўзларни эшитган биродарларим! Мана олти ёшга кирмаган бу болага ўша икки қаҳрамондан зиёда жасорат ва ҳуррият ва кўп мартаба уларникидан устун бир ишонч ва қўрқмаслик ҳолатини берган, ўша маъсумнинг қалбида ҳақиқатнинг бир уруғи бўлган “Поезднинг интизомига ва тизгини бир қўмондоннинг қўлида бўлганига ва жараёни бир интизом остида ва кимдир уни ўз ҳисоби билан кездириши”га бўлган эътиқоди ва ишончи ва иймонидир. Ва у икки қаҳрамонни ғоят қўрқитган ва виждонларини ваҳмга асир қилган, уларнинг “Унинг қўмондонини билмаслик ва интизомига ишонмаслик” бўлган жоҳилона эътиқодсизликларидир.

...............................

У икки мисолда, у икки ажиб қаҳрамоннинг жуда ажиб қўрқув ва хавотирларига ва аламларига сабаб, уларнинг эътиқодлари йўқлиги ва жоҳилликлари ва залолатлари бўлгани каби, Рисола-и Нурнинг юзлаб ҳужжатлар билан исбот қилган бир ҳақиқатики, бу рисоланинг муқаддимасида бир-икки мисоли айтилган. Масалан шудир:

Куфр ва залолат бутун коинотни аҳли залолатга минглаб мудҳиш душман тоифалари ва силсилалари қилиб кўрсатади. Кўр қувват, дайди тасодиф, кар табиат қўллари билан қуёш системасидан тортиб то қалбдаги сил микробларига қадар минглаб тоифа душманлар бечора башарга ҳужум қилганларини ва инсоннинг жомеъ моҳияти ва куллий истеъдодлари ва ҳадсиз эҳтиёжлари ва ниҳоятсиз орзуларига қарши доимо қўрқув, алам, даҳшат ва хавотир бериши билан куфр ва залолат бир Жаҳаннам заққуми эканини ва бу дунёда ҳам соҳибини бир Жаҳаннам ичига қўйганини ҳамда дин ва иймондан хориж минглаб фан ва тараққиёти башария ўша Рустам ва Гераклнинг қаҳрамонликлари каби, беш тийин фойда бермаганини кўрсатиб, ёлғиз ҳисни сездирмай қўйиш навидан вақтинчалик ўша аламли қўрқувларни ҳис қилмаслик учун сафоҳат ва сархушлик билан эмлайди.

Хуллас, иймон ва куфрнинг мувозанаси охиратда Жаннат ва Жаҳаннам каби меваларни ва натижаларни бергани каби; дунёда ҳам иймон бир маънавий Жаннатни таъмин ва ўлимни бир озодлик рухсатномасига айлантиришини ҳамда куфр дунёда ҳам бир маънавий Жаҳаннам ва ҳақиқий саодати башарияни маҳв этиши ҳамда ўлимни абадий йўқ бўлиш моҳиятига келтиришини қатъий ва ҳис ва шуҳудга таянган Рисола-и Нурнинг юзлаб ҳужжатларига ҳавола қилиб тугатамиз.

Бу мисолнинг ҳақиқатини кўришни истасангиз бошингизни кўтаринг, бу коинотга қаранг... Қанчалар поездга ўхшаш ҳаво шари, автомобил, самолёт, дарё ва денгиз кемалари; ерда, денгизда, ҳавода қудрати азалиянинг низом ва ҳикмат билан яратган юлдузларининг курраларига ва коинот жисмларига ва ҳодисаларнинг силсилаларига ва кетма-кет воқеаларига қаранглар.

Ҳам олами шаҳодатда ва жисмоний коинотда буларнинг вужуди каби, олами руҳоний ва маънавиятда қудрати азалиянинг янада ажиб кетма-кет ўхшашлари борлигини ақли бўлган тасдиқлайди, кўзи бўлган кўпини кўра олади.

Хуллас, коинот ичида моддий ва маънавий барча бу силсилалар иймонсиз аҳли залолатга ҳужум қилади, таҳдид қилади, қўрқитади, маънавий кучини чил-парчин қилади. Аҳли иймонга эса таҳдид ва қўрқитиш эмас, аксинча севинч, саодат, яқинлик, умид ва қувват беради. Чунки аҳли иймон иймон билан кўрадики, ўша ҳадсиз силсилаларни, моддий ва маънавий поездларни, сайёр коинотларни мукаммал интизом ва ҳикмат доирасида биттадан вазифага чорлаган бир Сонеъ-и Ҳакийм уларни ишлаттиряпти. Зарра миқдор вазифаларида адашмайдилар, бир-бирига тажовуз қилолмайдилар. Ва коинотдаги камолоти санъатга ва тажаллиёти жамолияга сазовор бўлганларини кўриб, маънавий кучни батамом қўлига бериб, саодати абадиянинг бир намунасини иймон кўрсатади.

Хуллас, аҳли залолатнинг иймонсизликдан келган даҳшатли аламларига ва қўрқувларига қарши ҳеч бир нарса, ҳеч бир фан, ҳеч бир тараққиёти башария бир тасалли беролмайди, маънавий кучни таъмин қилолмайди. Жасорати чил-парчин бўлади. Фақат вақтинчалик ғафлат парда тортади, алдатади.

Аҳли иймон иймон жиҳати билан қўрқиш, маънавий кучи синиши у ёқда турсин, аксинча ўша мисолдаги маъсум бола сингари фавқулодда бир маънавий куч ва бир матонат билан ва иймондаги ҳақиқат билан уларга қарайди. Бир Сонеъ-и Ҳакиймнинг ҳикмат доирасида тадбир ва идорасини мушоҳада қилади, ваҳм ва қўрқувлардан қутулади. “Сонеъ-и Ҳакиймнинг амри ва изни бўлмасдан, бу сайёр коинотлар ҳаракат қилолмайдилар, тегинолмайдилар” деб англайди. Камоли ишонч билан ҳаёти дунёвиясида даражасига кўра саодатга сазовор бўлади. Кимнинг қалбида иймондан ва дини ҳақдан келган бу ҳақиқат уруғи бўлмаса ва нуқта-и таянчи бўлмаса, яққол тарзда мисолдаги Рустам ва Гераклнинг жасоратлари ва қаҳрамонликлари сингани каби, унинг жасорати ва маънавий кучи яксон бўлади ва виждони чириб кетади. Ва коинотнинг ҳодисаларига асир бўлади. Ҳамма нарсага нисбатан қўрқоқ бир тиланчи бўлиб қолади. Иймоннинг бу сирри ҳақиқатини ва залолатнинг ҳам бу даҳшатли азоби дунёвиясини Рисола-и Нур юзлаб қатъий ҳужжатлар билан исбот қилганига биноан, бу жуда узун ҳақиқатни тугатамиз.

Ажабо, энг кўп маънавий кучга ва тасаллига ва матонатга эҳтиёжини ҳис қилган бу асрдаги башар, бу замонда у маънавий кучни ва тасаллини ва саодатни таъмин қилган Исломият ва иймондаги таянч нуқтаси бўлган иймон ҳақиқатларини ташлаб, ғарблашиш унвони билан Исломият миллиятидан фойдаланиш ўрнига, бутун-бутун маънавий кучни синдириб ва тасаллини маҳв қилган ва матонатини синдирган залолат ва сафоҳатга ва ёлғончи политика ва сиёсатга таяниш қанчалар фойда-и башариядан ва манфаати инсониядан узоқ бир ҳаракат эканини; жуда яқин бир замонда уйғонган, бошда мусулмонлар ўлароқ, башар ҳис қилади ва дунёнинг умри қолган бўлса, Қуръоннинг ҳақиқатларига ёпишади!...”

\* \* \*

У вақт Косовада катта бир Ислом дорулфунунининг таъсисига ташаббус қилинган эди. У ерда ҳам Иттиҳодчиларга, ҳам Султон Рашодга дейдиларки: "Шарқ бундай бир дорулфунунга янада зиёда муҳтож ва Олами Исломнинг маркази ҳукмидадир." Бунга жавобан шарқда бир дорулфунун очилишига ваъда берадилар. Кейинроқ Болқон Уруши чиқиши билан ўша мадраса ери, яъни Косова истило қилинади. Шундан кейин мурожаат билан Косовадаги дорулфунун учун ажратилган ўн тўққиз минг олтин лиранинг шарқ дорулфунуни учун берилишини талаб қиладилар, бу талаблари қабул қилинади.

Бадиуззамон такрор Ванга борадилар. Ван Кўли бўйидаги Артемитда (Эдремит) ўша дорулфунуннинг пойдевори ташланади. Фақат на чораки Жаҳон Урушининг чиқиши билан ташаббус қолдирилади. Зотан ўша қишда Мулло Саид талабаларига: "Тайёр бўлинглар, катта бир мусибат ва фалокат бизга яқинлашяпти" деб хабар берган эдилар.

### БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙНИНГ КЎНГИЛЛИЛАР ПОЛКИНИНГ ҚЎМОНДОНИ БЎЛИБ ВАТАН ВА МИЛЛАТГА ФИДОКОРОНА ХИЗМАТЛАРИ:

Бадиуззамон Кавкас фронтида Анвар Пошшо ва дивизия қўмондонининг ҳайронлик билан тақдир қилганлари хизмати жиҳодияни қилгандан кейин, Рус қувватларининг олдинга келиши сабабли Ванга чекиндилар. Ваннинг озод қилиниши ва Русларнинг ҳужуми вақтида бир қисм талабалари билан Ван қалъасида шаҳид бўлишга қадар мудофаага қатъий қарор берганлари ҳолда, орқа чекинган Ван Волийси Жавдат Бейнинг қистови билан, Вастан туманига чекиндилар. Волий, раис, аҳоли ва аскар Битлис тарафига чекинаркан, бир полк Казак суворийси Вастанга ҳужум қилганди. Мулло Саид Вандан қочган аҳолининг мол ва бола-чақаларининг душман қўлига ўтмаслиги учун ўттиз-қирқтача қочолмаган аскар ва бир қисм талабалари билан ўша Казакларга қаршилик кўрсатганлар ва ҳаммасининг қутулишини таъминлаганлар. Ҳатто ҳужум қилган Казакларга даҳшат бериш учун кечаси уларнинг устидаги баланд бир тепага ҳужум тарзида чиқадилар, гўё катта бир ёрдам қуввати келган деб ўйлаттириб, Казакларни машғул қилиб олдинга боришга қўймас эдилар. Шундай қилиб, Вастаннинг Рус истилосидан қутулишига сабаб бўлганлар.

Ўша уруш замонларида ҳандаққа қайтган вақтлари қийматдор талабаси Мулло Ҳабиб билан "Ишорот-ул Иъжоз" номли тафсирларини таълиф қилардилар. Баъзан овчи хаттида, баъзан от устида, баъзан эса ҳандаққа кирган вақтлари ўзлари айтардилар, Мулло Ҳабиб эса ёзар эди. " Ишорот-ул Иъжоз" нинг катта қисми бу вазиятда таълиф этилган.[[29]](#footnote-29)(Ҳошия) Бу ҳайратомуз тафсирнинг бошидаги "Мақсад Ифодаси" тафсир ҳақида бир даража маълумот бериши эътибори билан айнан киритамиз.

**МАҚСАД ИФОДАСИ**

“Қуръони Азимушшон барча замонларда келиб ўтган навъ-и башарнинг табақаларига, миллатларига, кишиларига хитобан Арши Аълодан ирод этилган Илоҳий ва қамровли бир нутқ ва умумий ва Раббоний бир хитоба бўлгани каби; билиниши, бир кишининг ёки кичик бир жамоатнинг иқтидоридан хориж бўлган, айниқса бу замонда, дунё моддиётига оид жуда кўп фанларни, илмларни ўзида жамлаган.

Бу эътибор билан замон жиҳатидан, макон жиҳатидан, ихтисос жиҳатидан қамраш доираси жуда тор бўлган бир кишининг фаҳмидан, тушунчасидан чиққан бир тафсир, ҳаққи билан Қуръони Азимушшонга тафсир бўлолмайди. Чунки Қуръоннинг хитобига мухотоб бўлган миллатларнинг, инсонларнинг аҳволи руҳияларига, моддиётларига ва ўзида жамлаган нозик фанларга, илмларга бир киши воқиф ва соҳиби ихтисос бўлолмайдики, унга кўра бир тафсир қила олсин. Шу билан баробар; бир кишининг маслаги, машраби таассубдан холи бўлолмайдики, Қуръон ҳақиқатларини кўрсин, бетарафона баён қилсин. Шу билан баробар; кишининг фаҳмидан чиққан бир даъво ўзига хос бўлиб, бошқаси ўша даъвонинг қабулига даъват қилинолмайди. Магарам бир нави ижмоънинг тасдиқига сазовор бўлса.

Шунга биноан, Қуръоннинг нозик маъноларининг ва тафсирларда тарқоқ бир суратда бўлган гўзалликларининг ва замоннинг тажрибаси билан фаннинг кашфи соясида тажаллий қилган ҳақиқатларининг мустаҳкамланиши билан, ҳар бири бир нечта фанда мутахассис бўлган муҳаққиқ олимлардан юксак бир ҳайъатнинг тадқиқоти билан, таҳқиқоти билан бир тафсир қилиниши лозим.

Ҳақиқатдан, қонуний ҳукмларнинг низом ва тартибга солиниши бир кишининг фикридан эмас, юксак бир ҳайъатнинг назари диққат ва тадқиқотидан ўтиши лозимдирки, умумий ишончни ва аксар одамларнинг эътимодини қозониш учун миллатга қарши пинҳона бир кафолат ҳосил бўлсин ва ижмоъ-и миллат ҳужжатни қўлга кирита олсин.

Ҳа, Қуръони Азимушшоннинг муфассири юксак бир даҳо соҳиби ва нуфузли бир ижтиҳодга молик ва бир валояти комилага эга бир зот бўлиши керак. Айниқса бу замонда бу шартлар фақатгина юксак ва азим бир ҳайъатнинг ҳамжиҳатлиги билан фикрларининг бирлашишидан ва руҳларининг уйғунлиги билан бир-бирига ёрдам беришдан ва фикр ҳуррияти билан таассубдан озода бўлиш билан том ихлосларидан туғилган доҳий бир шахси маънавийда бўлади. Ва ўша шахси маънавий Қуръонни тафсир қила олади. Чунки "Жузда бўлмаган куллда бўлади" қоидасига биноан, ҳар кишида бўлмаган бу каби шартлар ҳайъатда бўлади. Бундай бир ҳайъатнинг чиқишини кўпдан бери кутаркан, олдиндан сезиш ҳисси навидан, мамлакатни бузиб ёндирадиган улкан бир зилзиланинг арафасида бўлганимиз зеҳнга келди [[30]](#footnote-30)(Ҳошия).

"Бир нарса батамом қўлга киритилмаган тақдирда батамом тарк қилиш жоиз эмас" қоидасига биноан, ожизлигим ва қусурим билан баробар, Қуръоннинг баъзи ҳақиқатлари билан назмидаги иъжозига доир баъзи ишоратларни бир ўзим қайд қилишни бошладим. Аммо Биринчи Жаҳон Урушининг ўт олиши билан; Эрзурумнинг, Пасинларнинг тоғларига ва дараларига тушдик. Ўша қиёматларда, ўша тоғ ва тепаларда фурсат топиш билан, қалбимга келганларни, бир-бирига мос келмаган иборалар билан ўша даҳшатли ва ҳар хил ҳолларда ёзар эдим. Ўша замонларда, у каби ерларда, мурожаат қилинадиган тафсирларнинг, китобларнинг бўлиши мумкин бўлмаганидан; ёзганларим фақат сунуҳоти қалбиямдан иборат қолди. Шу сунуҳотим агар тафсирларга мувофиқ бўлса, нурун ала нур; шоят мухолиф жиҳатлари бўлса, менинг қусурларимга берилиши мумкин. Ҳа, таҳрирга муҳтож ерлари бор, фақат жанг майдонида буюк бир ихлос билан шаҳидлар орасида ёзилиб кийдирилган ўша йиртиқ ибораларни ўзгартиришга, шаҳидларнинг қон ва кийимларининг алмаштирилиши каби, рухсат беролмадим ва қалбим рози бўлмади, ҳозир ҳам рози эмас. Чунки у замондаги ихлос ва хулусни ҳозир тополмаяпман.

Чунки, ҳақиқати ихлос билан қарадим, таҳрир ўрнини тополмадим. Демак, сунуҳоти Қуръония бўлганидан, иъжози Қуръония уни хатолардан ҳимоя қилган. Шу билан баробар, қаламга олганим шу “Ишорот-ул Иъжоз” номли асаримни ҳақиқий бир тафсир нияти билан қилмадим; фақат Ислом олимларидаги аҳли таҳқиқнинг тақдирларига сазовор бўлган тақдирда, узоқ бир истиқболда қилинадиган юксак бир тафсирга бир ўрнак ва бир манба бўлиш учун ўша замонларнинг инсонларига бир ёдгорлик мақсади билан қилдим."

\* \* \*

Ўша урушда йигирма талаба қадар қийматдор ва "Ишорот-ул Иъжоз" тафсирининг котиби бўлган Мулло Ҳабиб, Эрон фронтида қўмондон Ҳалил Пошшо билан муҳим бир хабарлашиш вазифасини таъмин қилгандан сўнг Вастанда шаҳид бўлади.

Ўша урушлар асносида арман фидоийлари баъзи ерларда бола-чақаларни ўлдирар эдилар. Бунга қарши арманларнинг болалари ҳам баъзан ўлдирилар эди. Бадиуззамон бўлган ноҳияда минглаб арман болалари тўпланган эди. Мулло Саид аскарларга: "Буларга тегилманглар!" деб амр қилдилар. Кейинроқ бу арман бола-чақаларини қўйиб юбордилар. Улар ҳам Русларнинг ичидаги оилаларининг ёнига қайтдилар. Бу ҳаракат арманлар учун буюк бир ибрат дарси бўлиб, мусулмонларнинг ахлоқига ҳайрон қолган эдилар. Бу ҳодисадан сўнг Руслар бизни истило қилганларида, фидоий қўмиталарнинг раислари мусулмон бола-чақасини ўлдириш одатини ташлаб, "Модомики Мулло Саид бизнинг бола-чақаларимизни ўлдирмади, бизга таслим қилди. Биз ҳам бундан кейин мусулмонларнинг болаларини ўлдирмаймиз" деб аҳд қилдилар. Мулло Саид бу сурат билан ўша атрофдаги минглаб маъсумларнинг фалокатдан қутулишини таъминлаган бўлдилар.

Бироз вақт ўтиб Руслар Ван ва Муш тарафини истило қилиб, учта дивизия билан Битлисга ҳужум қилган пайтда, Битлис Волийси Мамдуҳ Бей билан Кал Али Бадиуззамонга:

– Қўлимизда бир батальон аскар ва икки минг қадар кўнгиллиларингиз бор. Биз орқа чекилишга мажбурмиз, дедилар.

Бадиуззамон уларга:

– Атрофдан қочиб келган аҳолининг ва ҳамда Битлис халқининг моллари, бола ва чақалари душман қўлига ўтади, биз маҳв бўлгунгача тўрт-беш кун қаршилик кўрсатишга мажбурмиз, деганларидан кейин, улар:

– Мушнинг душман қўлига ўтиши сабаби билан ўттизта замбарагимизни аскарлар бу тарафга қочиришга уриняптилар. Агар сен ўша ўттизта замбаракни кўнгиллиларинг билан қўлга кирита олсанг, бир неча кун ўша замбараклар билан қаршилик қиламиз ва аҳоли ҳам нажот топади, дедилар.

Бадиуззамон:

– Ундай бўлса, мен ё ўламан ёки ўша замбаракларни келтираман, деб уч юз кўнгиллининг бошига ўтдилар. Кечаси Нуршин тарафига, замбараклар келтирилган тарафга кетдилар. Замбаракларни таъқиб қилган бир полк Рус Казакига ўз жосуслари: "Битлисни мудофаа қилган кўнгиллилар қўмондони уч минг киши билан ва тоғдаги машҳур Мусо Бей минг киши билан замбаракларни қутқаришга келяптилар" деб ҳаддан ортиқ муболаға билан хабар беришларидан сўнг Казак қўмондони қўрққан, олдинга боролмаган. Бадиуззамон ҳам баробаридаги уч юз кўнгиллини учраган замбаракларига биттадан-иккитадан тақсимлаб Битлисга юборади. Ўзлари эса олдинга бориб замбаракларни биттадан-биттадан қутқариб, энг охирги замбаракни ҳам учта дўстлари билан бирликда қўлга киритадилар. Бу шаклда ўттизта замбаракнинг Битлисга келишини таъмин қиладилар. Ўша замбараклар билан уч-тўрт кун аскар ва кўнгиллилар душманга қаршилик кўрсатиб, бутун аҳоли ва жиҳозлар ва моллар қутулади.

Бадиуззамон ўша урушда кўнгиллиларга жасорат бериш учун ҳандаққа кирмасдан овчи хаттида кезар эдилар. Овчи хаттида энг олдинда отини ўнгга-чапга югуртираркан, бирдан хотирларига келади ва руҳларида сезадиладики: "Шу онда шаҳид бўлсам, бу вазиятим, яъни энг олдинда кўзга урилган шу ҳолим, асло шаҳидлик мартабасининг бир асоси бўлган ихлосимга зарар бермасин, бир худфурушлик маъноси бўлмасин" деб, бирдан отларини қайтарадилар ва дўстларининг ёнига келадилар.[[31]](#footnote-31)(Ҳошия)

Овчи хаттида кезаркан, вужудига тўртта ўқ теккан, фақат орқа чекинмаган ва кўнгиллиларнинг жасорати синмаслиги учун ҳандаққа ҳам кирмаганлар. Ҳатто буни эшитган волий Мамдуҳ Бей ва қўмондон Кал Али, "Эй воҳ, орқа чекилсин!" дея хабар юборган пайтлари деганлар:

– Бу кофирларнинг ўқи мени ўлдирмайди...

Ҳақиқатдан учта ўқ ўладиган ерларига теккани ҳолда; бири ханжарларини, бошқаси папирос қуттисини тешиб ўтган ва ўзларига бир зарар бермаган.

Кечаси волий ва қўмондон Кал Али ва аҳоли қутулгандан, кўнгиллилар ва аскарлар чекингандан сўнг, бир қисм фидокор талабалари билан Битлисда қолган бир қисм бечоралар учун, ўзларини фидо қилиш фикри билан қочмайдилар. Тонглаб душманнинг бир батальони билан отишма қиладилар, дўстларининг кўпи шаҳид бўлади. Ҳатто жияни ва фидокор бир талабаси бўлган Убайд ҳам ўзларининг бадалига шаҳид бўлгандан сўнг душманнинг уч қатор аскарини ёриб ўтиб, ҳаётда қолган учта талабалари билан жуда ажиб бир суратда сув устида бўлган бир панада беркинадилар. Ҳам ярали, ҳам оёғлари синган бир ҳолда ўттиз уч соат сув ва балчиқ ичида қоладилар. Милтиқ қўлларида, у мудҳиш вазият ичида, уст қаватдаги хонада душман аскари ва зобитлари бўлгани ҳолда, мукаммал қалб истироҳати билан ва аҳолининг қутулишининг севинчи билан сурур ичида, баробаридаги дўстларига тасалли бериб дейдилар:

– Қаршимизга қачон кўп сонли душман аскарлари келса, ўша вақт қуролларимизни ишлатамиз, ўзимизни арзонга сотмаймиз, бир-икки душманга ўқ отмаймиз...

Латиф бир инояти Илоҳиядирки, ўттиз уч соат, улар Рус аскарларини кўрганлари ва Руслар ҳам уларни қидирганлари ҳолда, тополмадилар. Бу аснода Бадиуззамон талабалари бўлган кўнгилли фидоийларга хитобан:

– Дўстлар! Турманглар... Сизларга ҳаққимни ҳалол қилдим, мени қўйинглар, сиз ўзингизни қутқаришга урининглар, дейишидан сўнг фидокор ва қаҳрамон талабалар:

– Сизни бу ҳолда ташлаб кетолмаймиз. Шаҳид бўлсак, яна хизматингизда бўлайлик, деб қоладилар. Сўнгра Руслар асир қилиб Ван, Желфа, Тбилиси, Килоғриф, Костромага юборадилар.

Арман фидоийлари машҳурдир. Ҳатто шундай ривоят қиладиларки: "Фидоийларнинг юзлари қизиган, кўмир устида тутилиб кўзлари портлаш даражасига келса ҳам, яна сир бермайдилар". Хуллас, Руслар ўша пайт дердиларки: "Бадиуззамоннинг кўнгиллилари арман фидоийларидан устундир! Шунинг учундирки, бизнинг Казакларимизни йўқ қилишда ортиқ муваффақ бўлганлар."

Бадиуззамонни асирлар лагерига этадилар. Бу ерда шу шаклда тақдирга лойиқ бир ҳодиса содир бўлади. Жумладан:

Бир куни Рус Бош қўмондони асирларни текширишга келади. Текшириш асносида Бадиуззамон қўмондонга салом бермайдилар ва ўринларидан турмайдилар. Қўмондон ғазабланади, балки танимагандир деб такрор олдиларидан ўтган пайт яна ўринларидан турмагандан кейин қўмондон таржимон воситаси билан дейди:

– Мени ҳар ҳолда танимадилар?

Бадиуззамон:

– Танийман, Николай Николаевич.

Қўмондон:

– Шу ҳолда Рус қўшинини, демакки Рус Подшоҳини ҳақорат қиляптилар.

Бадиуззамон:

– Ҳақорат қилмадим. Мен бир Мусулмон олимиман. Иймонли бир киши Жаноби Ҳақни танимаган бир одамдан устундир. Шунинг учун мен сенинг олдингда оёққа турмайман, дейдилар.

Шу сабаб Бадиуззамон ҳарбий трибуналга бериладилар. Бир нечта зобит дўсти ҳамон узр сўраб таҳликали натижанинг олдини олишга уринишларини ёлвориб сўрайдилар.

Фақат Бадиуззамон:

– Буларнинг қатл қарори менинг абадий оламга саёҳат қилишим учун бир паспорт ҳукмидадир, деб камоли иззат ва шижоат билан ҳеч аҳамият бермайдилар.

Охири қатл қилинишларига қарор берилади. Ҳукм ижро қилинадиган вақт намоз ўқиш учун рухсат сўрайдилар. Диний вазифаларини адодан сўнг отиладиган ўқларга кўксини очишларини баён қиладилар. Айнан шу пайтда, намозини адо қиларкан, Рус қўмондони келиб, Бадиуззамондан узр сўраб:

– Ўша ҳаракатингизнинг муқаддасотингизга бўлган боғлиқликдан келиб чиққанига қаноат келтирдим, илтимос қиламан, мени кечиринг, деб берилган ҳатл ҳукмини бекор қилади.

\* \* \*

Бадиуззамон икки ярим йил қадар Сибир тарафларида асоратда қоладилар. Бутун ҳаётларини фийсабилиллоҳ Қуръонга, Исломиятга, Суннати Санияни тирилтиришга сарф ва вақф қилган бу фидокори Ислом, бу ерларда ҳам қатъиян бўш турмайдилар. Ичида бўлган муҳитни нурлантириш ва иршод қилиш учун ҳаракат қиладилар. Бу муддат ичида ўзлари билан баробар асоратда бўлган зобитларга дарслар берар эдилар. Бир куни тўқсонта зобит дўстларига дарс бераётган пайтда бир Рус қўмондони келади. "Сиёсий дарс беряпти" деб дарсларига моне бўлса ҳам, фаолиятларининг диний, илмий, ижтимоий бўлганини билгандан кейин рухсат беради.

Охири асоратдан қочиш билан қутулиб, Петербург ва Варшавага келишга муваффақ бўладилар. Сўнгра Вена йўли билан (Р. 1334) йили Истанбулга ташриф қиладилар.

Жаҳон Урушида кўнгиллилар полкининг қўмондони бўлган Бадиуззамон Саид Нурсий бу асорат ҳаётини бир асарларида[[32]](#footnote-32)(Ҳошия) шундай тушунтирадилар:

### Йигирма Олтинчи Ёғдунинг Тўққизинчи Умидидан Бир Қисм

“Жаҳон Урушида асирлик билан, Россиянинг шимолий шарқидан жуда узоқ бўлган Кострома вилоятида эдим. У ерда Татарларнинг кичик бир масжиди машҳур Волга дарёсининг бўйида жойлашганди. У ердаги дўстларим бўлган асир зобитлар ичида сиқилар эдим. Ёлғизлик истадим. Ташқарида изнсиз юра олмас эдим. Татар маҳалласи кафиллик билан мени ўша Волга дарёси бўйидаги кичик масжидга олдилар. Мен ёлғиз бўлиб масжидда ётардим. Баҳорга яқин ўша шимол қитъасининг жуда узун тунларида кўп бедор қолардим. Ўша қоронғу тунларда ва қоронғу ғурбатда ва Волга дарёсининг ғамгин шилдирашлари ва ёмғирнинг ачинтирадиган шивирлашлари ва шамолнинг фироқни эслатувчи эсиши мени чуқур ғафлат уйқусидан вақтинчалик уйғотди. Гарчи ҳали ўзимни кекса деб билмас эдим, аммо Жаҳон Урушини кўрган, кексадир. Гўё يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شٖيبًا сиррига сазовор бўлиб, шундай кунлардирки, болаларни қаритгани жиҳати билан, қирқ ёшда экан, ўзимни саксон ёшлик бир вазиятда кўрдим. Ўша қоронғу узун тун ва ғамгин ғурбат, ғамгин вазият ичида ҳаётдан бир умидсизлик келди. Ожизлигимга, ёлғизлигимга қарадим, умидим узилди. Ўша ҳолатда экан, Қуръони Ҳакиймдан мадад келди. Тилим حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكٖيلُ деди. Қалбим ҳам йиғлаб деди:

Ғарибам, бекасам, заифам, натуванам ал-омон гуям, афв жуям, мадад хохам зидаргоҳат Илоҳий!

Руҳим ҳам ватанимдаги эски дўстларни ўйлаб, ғурбатда вафотимни хаёл қилиб, Ниёзий Мисрий каби дедим:

Дунё ғамидан кечиб,

йўқликка қанот очиб,

Шавқ ила ҳар дам учиб,

чақираман дўст, дўст!

деб дўстларни изларди. Нима бўлганда ҳам... Ўша ҳузнли, ачинарли, айрилиқни эслатувчи узун ғурбат кечасида, даргоҳи Илоҳийда заифлик ва ожизлигим шунчалар буюк бир шафоатчи ва васила бўлдики, ҳозир ҳам ҳайратдаман. Чунки бир неча кундан сўнг, ғоят кутилмаган бир суратда, пиёдалаб кетилса бир йиллик масофада, бир ўзим русчани билмаганим ҳолда қочдим. Заифлик ва ожизлигимга биноан келган инояти Илоҳия билан ҳайратомуз бир суратда қутулдим. Варшава ва Австриядан ўтиб Истанбулга қадар келдимки, бу суратда осонлик билан қутулиш жуда ҳайратомуз бўлган эди. Русчани билган энг жасур ва энг айёр одамлар муваффақ бўлолмаган, кўп енгиллаштиришлар ва кўп осонлик билан, ўша узун қочиш саёҳатини тугатдим. Аммо ўша Волга дарёси бўйи масжидидаги мазкур туннинг вазияти менга бу қарорни бердирганки: “Қолган умримни ғорларда ўтказаман. Бу инсонларнинг ҳаёти ижтимоиясига аралашиш ортиқ етар. Модомики охирида ёлғиз қабрга кетаман, ёлғизликка кўникиш учун, ҳозирдан ёлғизликни ихтиёр қиламан”, дегандим. Бироқ афсуски, Истанбулдаги жиддий ва кўп аҳбоб ва Истанбулнинг дабдабали ҳаёти дунёвияси, хусусан ҳаддимдан кўп ортиқ менга юзланган шон ва шараф каби натижасиз нарсалар ўша қароримни вақтинчалик менга унуттирдилар. Гўё ўша ғурбат кечаси, ҳаётимнинг кўзида нурли қоралик эди. Ва Истанбулнинг оқ, дабдабали кундузи, ўша ҳаёт кўзимнинг нурсиз оқ парчаси эдики, олдинни кўролмади, яна ётди.. Токи икки йил ўтиб, Ғавси Жийлоний “Футуҳ-ул Ғайб” китоби билан такрор кўзимни очтирди.

...............................

Истанбулни такрор шарафлантиришлари аҳли илм ва халқни ҳаддан ортиқ мамнун ва масрур қилди. Ўзларига хабар берилмасдан, Диёнат Ишлари Вазирлидаги "Дор-ул Ҳикмат-ул Исломия" аъзолигига тайин қилиндилар. Дорулҳикмат ўша замон Меҳмед Акиф, Измирли Исмоил Ҳаққи, Элмалили Ҳамди каби Ислом олимларидан ташкил топган бир Ислом академияси моҳиятида эди.

Жуда заковатли, қаҳрамон ва ғайратли бир олим бўлган маънавий авлоди ва жияни Абдурраҳмон (Раҳматуллоҳи Алайҳ) шундай тушунтиради:

1334-йили асоратдан келгандан кейин, амаким розиликлари бўлмасдан Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияга аъзо қилиб тайинландилар. Фақат асоратда жуда ҳолсизланиб қолганларидан, бир муддат узрли бўлиб вазифага кетолмадилар. Кўп марта истеъфо бериш ташаббусида бўлдилар, фақат дўстлари қўймадилар. Шундай қилиб Дорул-ҳикматга боришни бошладилар. Ҳолларига диққат этардимки, заруратдан ортиқ ўзларига харажат қилмас эдилар. Тирикчилик жиҳатидан нима учун бу қадар тежамкорона яшаяпсиз деганларга жавобан:

– Мен кўпчилик одамларга тобе бўлишни истайман. Кўпчилик одамлар эса бу қадар қўлга кирита оладилар. Мен исрофгар бўлган озчиликка тобе бўлишни истамайман, деганлар.

Дорул-ҳикматдан олган маошларидан зарурат миқдорини айиргандан кейин, қолганини менга бериб, "Сақла!" дердилар. Мен ҳам бир йил мобайнидаги ортиқ қолган пулларни амакимнинг менга бўлган шафқатига; ҳам молдан нафратланишига эътимод қилиб, хабарлари бўлмасдан ҳаммасини сарфладим. Сўнгра менга дедиларки: "Бу пул бизга ҳалол эмасди, миллатнинг моли эди, нима учун сарфладинг? Модомики бундайдир, мен ҳам сени хўжалик мудирлигидан бўшатиш билан ўзим ўша вазифани оламан!"

Бироз муддат орадан ўтди... Ҳақиқатлардан ўн иккита асарларини чоп қилдириш қалбларига келди. Маошдан тўпланган пулларни ўша асарларнинг чоп қилинишига бердилар. Фақат бир-иккита кичкинаси мустасно бўлиб, қолганларини атрофга бепул тарқатдилар. Нима учун соттирмаганларини сўрадим. Дедиларки:

– Маошдан менга қути лоямут жоиздир, ортиғи миллат молидир. Бу сурат билан миллатга қайтариб беряпман...

Дорул-ҳикматдаги хизматлари фақат бундай шахсий ташаббуслари билан эди. Чунки у ерда биргалашиб иш қилиш учун баъзи монелар кўрар эдилар. У кишини таниганлар биладирларки, Бадиуззамон кафанини бўйнларига таққан ва ўлимини ҳисобга олганлар. Шунинг учундирки, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда темир каби дош бердилар. Ажнабий таъсирлари Дор-ул ҳикматни ўзига восита қилолмади. Хато фатволарга қарши парвосизча мужодала қилдилар. Исломиятга зарарли бир жараён ўртага отилган вақт, ўша жараённи синдириш учун асар нашр қилардилар.

### АСОРАТДАН ҚАЙТГАНЛАРИДАН КЕЙИНГИ ИСТАНБУЛ ҲАЁТИГА ДОИР ҚАЛАМГА ОЛГАН БИР ПАРЧА:

**(Йигирма Олтинчи Ёғдудан Ўнинчи Умид)**

“Бир замон асоратдан келгандан сўнг, Истанбулда бир-икки йил яна ғафлат ғалаба қилди. Сиёсат ҳавоси назаримни ўзимдан кўтариб офоққа тарқатган экан, бир кун Истанбулнинг Аюб Султон Қабристонининг дарага қараган юксак бир жойида ўтирган эдим. Истанбул атрофидаги уфқларга қарадим. Бирдан қарайман, менинг хусусий дунёим вафот қиляпти, баъзи жиҳатда руҳ чекингандек бир ҳолати хаёлия менга келди. Дедим: “Ажабо, бу қабристоннинг мозор тошларидаги ёзувларимидирки, менга бундай хаёл беряпти”, деб назаримни тортдим. Узоққа эмас, ўша қабристонга қарадим, қалбимга эслатилдики: “Бу сенинг атрофингдаги қабристоннинг юзта Истанбул ичида бор. Чунки юз марта Истанбул бу ерга бўшалган. Барча Истанбулнинг халқини бу ерга бўшатган бир Ҳокими Қодийрнинг ҳукмидан қутулиб мустасно қололмайсан, сен ҳам борасан.” Мен қабристондан чиқиб, бу даҳшатли хаёл билан Султон Аюб Масжидининг маҳфалидаги кичик бир хонага, кўп марта кирганим каби, бу сафар ҳам кирдим. Ўйладимки; мен уч жиҳатдан мусофирман. Бу манзилчада мусофир бўлганим каби, Истанбулда ҳам мусофирман, дунёда ҳам мусофирман. Мусофир йўлини ўйлаши керак. Қандайки бу хонадан чиқаман, бир кун келиб Истанбулдан ҳам чиқаман, бошқа бир кун ҳам дунёдан чиқаман.

Мана бу ҳолатда, ғоят ачинари ва фироқ тўла, аламли бир ҳузн ва ғам қалбимга, бошимга чўкди. Чунки мен фақат бир-икки дўстни йўқотмаяпман, Истанбулда минглаб яхши кўрган дўстларимдан айрилиш каби, жуда яхши кўрган Истанбулимдан ҳам айриламан. Дунёда юз минглаб дўстларимдан айрилиш каби, жуда ҳам яхши кўрганим ва мубтало бўлганим ўша гўзал дунёдан ҳам айриламан деб ўйлар эканман, яна қабристоннинг ўша юксак ерига бордим. Ора-сира кинога ибрат учун борганимдан, менга Истанбул ичидаги инсонлар, ўша дақиқада кинода ўтган замоннинг сояларини ҳозирги замонга келтириш жиҳати билан, ўлганларни оёқда юрган суратда кўрсатганлари каби, айнан мен ҳам ўша вақт кўрган инсонларимни оёқда юрган жанозалар вазиятида кўрдим. Хаёлим дедики: “Модомики бу қабристонда бўлганлардан бир қисми кинода юргандек кўриняпти; илгарида қатъиян бу қабристонга кирадиганларни кирган деб кўр; улар ҳам жанозалардир, юрибтилар.”... Бирдан Қуръони Ҳакиймнинг нури билан ва Ғавси Аъзам Шайх Жийлоний (Қ.С.) Ҳазратларининг иршоди билан, ўша мунгли ҳолат сурурли ва нашъали бир вазиятга айланди. Жумладан:

Ўша мунгли ҳолга қарши Қуръондан келган нур бундай эслатдики: “Сенинг шимолий шарқда, Костромадаги ғурбатингда бир-иккита асир зобит дўстинг бор эди. Бу дўстларинг барибир Истанбулга кетишларини билар эдинг. Сенга бир киши деса эдики: “Сен Истанбулга кетасанми ёки бу ерда қоласанми?” Албатта, зарра миқдор ақлинг бўлса, Истанбулга севинч ва сурур билан кетишни қабул қилардинг. Чунки бир минг биттадан тўққиз юз тўқсон тўққиз аҳбобинг Истанбулдадирлар. Бу ерда бир-икки дона қолган, улар ҳам у ерга кетадилар. Сен учун Истанбулга кетиш мунгли фироқ, аламли айрилиқ эмас. Ҳамда келдинг, мамнун бўлмадингми? Ўша душман мамлакатидаги ўта қоронғу узун тунларидан ва ўта совуқ бўронли қишларидан қутулдинг. Бу гўзал дунё Жаннати каби Истанбулга келдинг. Айнан шунинг каби, сенинг кичиклигингдан шу ёшингга қадар севганларингдан тўқсон тўққиз фоизи сенга даҳшат берган қабристонга кўчганлар. Бу дунёда қолган бир-икки дўстинг бор, улар ҳам у ерга кетадилар. Дунёда вафотинг фироқ эмас, висолдир. Ўша аҳбобларга қовушишдир. Улар, яъни ўша арвоҳи боқия эскирган уяларини тупроқ остида қолдириб, бир қисми юлдузларда, бир қисми олами барзоҳ табақаларида кезяптилар”, деб эслатилди.

Ҳа, бу ҳақиқатни Қуръон ва иймон шу даража қатъий бир суратда исбот қилгандирки, бутун-бутун қалбсиз, руҳсиз бўлмаса ёхуд залолат қалбини бўғмаган бўлса, кўриб тургандек ишониш керак. Чунки бу дунёни ҳадсиз лутф ва эҳсон навлари билан бундай безаб икромона ва шафқатона рубубиятини кўрсатган ва данаклар каби энг аҳамиятсиз жузъий нарсаларни ҳам муҳофаза қилган бир Сонеъ-и Карийм ва Раҳийм; санъатли асарлари ичида энг мукаммал ва энг жомеъ, энг аҳамиятли ва энг кўп севган санъатли асари бўлган инсонни, албатта ва яққол тарзда, суратан кўрингани каби бундай марҳаматсиз, оқибатсиз қатл қилмайди, маҳв қилмайди, зое қилмайди. Аксинча бир деҳқоннинг тупроққа сочган данаклар сингари, бошқа бир ҳаётда униб чиқиш учун, Холиқи Раҳийм ўша суюкли санъатли асарини бир раҳмат эшиги бўлган тупроқ остига вақтинчалик ташлайди.[[33]](#footnote-33)(Ҳошия) Хуллас бу Қуръоний эслатмани олгандан сўнг, ўша қабристон Истанбулдан зиёда менга унсиятли бўлди. Хилват ва узлат менга суҳбат ва муошаратдан янада зиёда хуш келди. Мен ҳам Бўғоз тарафидаги Сариерда бир хилватхона топдим. Ғавси Аъзам (Қ.С.) “Футуҳ-ул Ғайб”и билан менга бир устоз ва табиб ва муршид бўлгани каби, Имом Раббоний ҳам “Мактубот”и билан бир дўст, бир мушфиқ, бир муаллим ҳукмига ўтди. Ўша вақт кексаликка кирганимдан ва маданиятнинг завқларидан чекинганимдан ва ҳаёти ижтимоиядан четлашганимдан, жуда ҳам мамнун бўлдим. Аллоҳга шукр қилдим…”

### Ўн Биринчи Умид

“Асоратдан келгандан сўнг, Истанбулда Чамлижа тепалигида бир кошонада, марҳум жияним Абдурраҳмон (Р. Алайҳ) билан бирга яшардик. Бу ҳаётим, ҳаёти дунёвия жиҳатдан, биз кабилар учун энг саодатли бир ҳаёт саналиши мумкин эди. Чунки асоратдан қутулган эдим. Дор-ул Ҳикматда маслаги илмиямга муносиб энг олий бир тарзда илмни ёйишга муваффақият бор эди. Менга юзланган обрўй ва шараф ҳаддимдан кўп ортиқ эди. Мавқе эътибори билан Истанбулнинг энг гўзал ери бўлган Чамлижада яшардим. Ҳам ҳамма нарсам мукаммал эди. Марҳум жияним Абдурраҳмон каби ғоят заковатли, фидокор, ҳам бир талаба, ҳам хизматкор, ҳам котиб, ҳам авлоди маънавиям баробар эди. Дунёда ҳаммадан зиёда ўзимни бахтли деб биларкан, ойнага қарадим; сочимда, соқолимда оқ қилларни кўрдим. Бирдан асоратда, Костромадаги масжиддаги руҳий уйғониш яна бошланди. Унинг асари ўлароқ, қалбан боғлиқ бўлганим ва сабаби саодати дунёвия деб ўйлаганим ҳолатларни, сабабларни тадқиқ қилишни бошладим. Қайсисини тадқиқ қилган бўлсам, кўрдимки, чирикдир, алоқага арзимайди, алдайди. Ўша пайтларда энг садоқатли деб ўйлаган бир биродаримдан кутилмаган бир садоқатсизлик ва хотирга келмайдиган бир вафосизлик кўрдим. Ҳаёти дунёвиядан бир ҳуркиш келди. Қалбимга дедим: “Ажабо, мен бутун-бутун алданганмиман? Кўряпманки, ҳақиқат нуқтасида ачинадиган ҳолимизга жуда кўп инсонлар ҳавас билан қараяптилар... Барча бу инсонлар девона бўлганларми? Бўлмаса ҳозир мен девона бўляпманмики, бу дунёпараст инсонларни девона деб кўряпман?” Нима бўлганда ҳам... Мен кексалик берган шиддатли уйғониш жиҳатидан, энг аввал алоқадор бўлганим фоний нарсаларнинг фонийлигини кўрдим. Ўзимга ҳам қарадим, ниҳоятсиз ожизликда кўрдим. У вақт бақо истаган ва бақо ўйи билан фонийларга мубтало бўлган руҳим бор қуввати билан дедики: “Модомики жисман фонийман, бу фонийлардан менга нима хайр кела олади? Модомики мен ожизман, бу ожизлардан нима кутишим мумкин? Менинг дардимга чора топадиган бир Боқийи Сармадий, бир Қодийри Азалий лозим” деб тадқиқотни бошладим. Ўша вақт ҳамма нарсадан аввал, эскидан бери таҳсил қилган илмимга мурожаат қилиб, бир тасалли, бир умид қидиришни бошладим. Афсуски, ўша вақтга қадар фалсафий илмларни Исломий илмлар билан баробар ҳафсаламга тўлдириб, ўша фалсафий илмларни жуда хато ўлароқ камолга етиш маъдани ва нурланиш сабаби деб ўйлагандим. Ҳолбуки ўша фалсафий масалалар руҳимни ҳаддан ортиқ кирлатган ва тараққиёти маънавиямда тўсиқ бўлганди. Бирдан Жаноби Ҳақнинг раҳмат ва карами билан Қуръони Ҳакиймдаги ҳикмати қудсия мададга етишди. Кўп рисолаларда баён қилингани каби, ўша фалсафий масалаларнинг кирларини ювди, тозалаттирди. Жумладан: Ҳикмат фанларидан келган руҳий зулматлар руҳимни коинотга бўғдирарди. Қайси тарафга қарамай, нур қидирмай; ўша масалаларда нур тополмадим, нафас ололмадим. Токи Қуръони Ҳакиймдан келган ва “Ла Илаҳа Илла Ҳу” жумласи билан дарс берилган тавҳид ғоят порлоқ нур бўлиб барча ўша зулматларни тарқатди. Бемалол нафас олдим. Бироқ нафс ва шайтон аҳли залолат ва аҳли фалсафадан олган дарсларига таяниб, ақл ва қалбга ҳужум қилдилар. Бу ҳужумдаги нафс билан қилинган мунозаралар, лиллаҳилҳамд, қалбнинг музаффар бўлиши билан натижаланди. Кўп рисолаларда қисман ўша мунозаралар ёзилган. Улар билан кифояланиб, бу ерда фақат мингдан бир қалбнинг музаффар бўлганини кўрсатиш учун, минглаб бурҳондан биргина бурҳон баён қиламан. Токи ёшлигида ғарб фалсафаси ва замонавий фанлар номи остидаги қисман залолат, қисман фойдасиз масалалар билан руҳини кирлатган, қалбини хаста қилган, нафсини талтайтирган бир қисм кексаларнинг руҳида тозалик қилсин. Тавҳид ҳақида шайтон ва нафснинг ёмонлигидан қутулсин. Жумладан:

Фалсафий илмларнинг ваколати номидан нафсим дедики: “Бу коинотдаги ашёнинг табиати билан бу мавжудотга аралашувлари бор. Ҳамма нарса бир сабабга қарайди. Мевани дарахтдан, донли экинларни тупроқдан исташ керак. Энг жузъий, энг кичик бир нарсани ҳам Аллоҳдан исташ ва Аллоҳга ёлвориш нима дегани?”

Ўша вақт нури Қуръон билан сирри тавҳид шу келадиган суратда инкишоф этди. Қалбим ўша файласуфлашган нафсимга деди: “Энг жузъий ва энг кичик нарса; энг катта нарса каби, тўғридан-тўғри бутун бу коинот Холиқининг қудратидан келади ва хазинасидан чиқади. Бошқа суратда бўлолмайди. Сабаблар эса бир пардадир. Чунки энг аҳамиятсиз ва энг кичик деб ўйлаганимиз махлуқлар, баъзан санъат ва хилқат жиҳатидан энг каттасидан янада катта бўлади. Пашша товуқдан санъат жиҳатидан олдинга ўтмаса ҳам, ортда ҳам қолмайди. Ундай бўлса, катта-кичик ажратилмайди. Ё барчаси моддий сабабларга тақсим қилинади ёхуд барчаси бирдан битта зотга берилади. Биринчи қисм маҳол бўлгани каби, бу қисм вожибдир, зарурийдир. Чунки битта зотга, яъни бир Қодийри Азалийга берилса; модомики барча мавжудотнинг интизом ва ҳикматлари билан вужуди қатъий ҳақиқатлашган илми ҳамма нарсани қамраяпти.. ва модомики илмида ҳамма нарсанинг миқдори намоён бўляпти.. ва модомики кўрилгани каби ҳар вақт ҳечдан, ниҳоятсиз енгиллик билан, ниҳоятсиз санъатли маснуълар вужудга келяпти.. ва модомики у Қодийри Алиймнинг бир гугурт ёқиш каби “Амри Кун Фаякун” билан қайси нарса бўлса бўлсин, ижод қила олганини, ҳадсиз қувватли далиллар билан, кўп рисолаларда баён қилганимиз ва хусусан “Йигирманчи Мактуб” ва “Йигирма Учинчи Ёғду”нинг охирида исбот қилингани каби, ҳадсиз қудрати бор; албатта билмушоҳада кўрилган ҳайратомуз енгиллик ва осонлик ўша илмнинг қамрашидан ва қудратнинг азаматидан келяпти. Масалан, қандайки кўзга кўринмайдиган моддали бир сиёҳ билан ёзилган бир китобга ўша ёзувни кўрсатишга махсус бир модда суртилса, ўша улкан китоб бирдан ҳар бир кўзга вужудини кўрсатиб, ўзини ўқиттиради. Айнан шунинг каби; у Қодийри Азалийнинг қамраган илмида ҳамма нарсанинг сурати махсусаси бир миқдори муайян билан таайюн этади. У Қодийри Мутлақ “Амри Кун Фаякун” билан, ўша ҳадсиз қудрати билан ва нуфузли иродаси билан, ўша ёзувга суртилган модда каби, ғоят осон ва енгиллик билан қудратнинг бир жилваси бўлган қувватини ўша моҳияти илмияга суртади, у нарсага вужуди хорижий беради, кўзга кўрсатади, ҳикматининг нақшларини ўқиттиради. Агар барча нарсалар бирдан ўша Қодийри Азалийга ва Алийми Кулли Шайга берилмаса; у вақт пашша каби энг кичик бир нарсанинг вужудини дунёнинг аксар навларидан хусусий бир мезон билан тўплаш лозим бўлиш билан баробар, ўша кичик чивиннинг вужудида ишлаган зарралар ўша пашшанинг сирри хилқатини ва камоли санъатини барча тафсилотлари билан билиш билан бўла олади. Чунки табиатдаги сабаблар билан моддий сабаблар, яққол тарзда ва умум аҳли ақлнинг иттифоғи билан, ҳечдан ижод қилолмайди. Ундай бўлса, ҳар ҳолда улар ижод қилса, албатта тўплайдилар. Модомики тўплайдилар, қайси зийҳаёт бўлса-бўлсин, аксар унсурлар ва навларидан намуналар ичида бор. Гўё коинотнинг бир хулосаси, бир уруғи ҳукмидадир. Албатта, у ҳолда бир уруғни бутун бошли бир дарахтдан, бир зийҳаётни бутун рўйи заминдан майин элак билан элаб ва энг сезгир бир мезон билан ўлчаб тўплаттириш лозим бўлади. Ва модомики табиатдаги сабаблар жоҳилдир, жонсиздир; бир илми йўқки бир режа, бир мундарижа, бир модел, бир дастур тақдир қилсин. Унга кўра маънавий қолипга келган зарраларни эритиб тўксин. Токи тарқалмасин, интизомини бузмасин. Ҳолбуки ҳамма нарсанинг шакли, тузилиши ҳадсиз тарзларда бўла олгани учун, ҳадсиз ҳад ва ҳисоби йўқ шакллар, миқдорлар ичида биргина шакл ва миқдорда, сел каби оққан унсурларнинг зарралари тарқалмасдан, мунтазам тарзда, миқдорсиз, қолипсиз, бир-бири устида тўда ҳолида сақлаш ва зийҳаётга мунтазам бир вужуд бериш; қай даража имкондан, эҳтимолдан, ақлдан узоқ бўлгани кўринади. Албатта кимнинг қалбида кўрлик бўлмаса, кўради. Ҳа, бу ҳақиқатга биноан اِنَّ الَّذٖينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ бу Ояти Азиманинг сирри билан[[34]](#footnote-34)(Ҳошия) барча моддий сабаблар тўпланса, уларнинг ихтиёрлари ҳам бўлса, биргина пашшанинг вужудини ва ўша вужуднинг жиҳозларини мезони махсус билан тўплай олмайдилар. Тўпласалар ҳам, ўша вужуднинг миқдори муайянасида сақлай олмайдилар. Сақласалар ҳам, доимо янгиланиб турган ва ўша вужудга келиб ишлаган зарраларни мунтазам тарзда ишлаттира олмайдилар. Ундай бўлса, яққол тарзда сабаблар бу нарсаларга соҳиб чиқа олмайдилар. Демак, соҳиби ҳақиқийлари бошқадир. Ҳа, шундай бир соҳиби ҳақиқийлари борки; مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Оятининг сирри билан, барча заминнинг юзидаги жонзотларни бир пашшанинг тирилтирилиши қадар осон қилади. Бир баҳорни биргина гул осонлигида ижод қилади. Чунки тўплашга муҳтож эмас. “Амри Кун Фаякун”га молик бўлганидан ва ҳар баҳорда ҳадсиз мавжудоти баҳориянинг унсур моддасидан ташқари, ҳадсиз сифатлар ва ҳоллар ва шаклларини ҳечдан ижод қилганидан ва илмида ҳамма нарсанинг режаси, модели, мундарижаси ва дастури таайюн этганидан ва барча зарралар унинг илм ва қудрати доирасида ҳаракат қилганларидан, гугурт ёққандек ҳамма нарсани ниҳоят осонлик билан ижод қилади. Ва ҳеч бир нарса зарра миқдор ҳаракатини чалкаштирмайди. Сайёралар муте бир қўшини бўлгани каби, зарралар ҳам мунтазам бир қўшини ҳукмига ўтади. Модомики у қудрати азалияга таяниб ҳаракат қиляптилар ва у илми азалийнинг дастури билан ишлаяптилар; мана ўша асарлар у қудратга кўра вужудга келади. Бўлмаса у кичик, аҳамиятсиз шахсиятларига қараш билан у асарлар кичрамайди. У қудратга боғланиш қуввати билан бир пашша бир Намрудни ўлдиради. Чумоли Фиръавннинг саройини хароб қилади. Зарра каби кичик қарағай уруғи тоғ каби улкан бир қарағай дарахтининг юкини елкасида ташийди. Бу ҳақиқатни кўп рисолаларда исбот қилганимиз каби, қандайки бир аскар аскарлик ҳужжати билан подшоҳга боғланиш нуқтасида юз минг марта ўз қувватидан ортиқ бир шоҳни асир қилиш каби асарларга сазовор бўлади. Шунга ўхшаб, ҳамма нарса у қудрати азалияга боғланиши билан, юз минг марта табиатдаги сабаблардан устун санъат мўъжизаларига сазовор бўлиши мумкин.

Хуллас калом; ҳамма нарсанинг ниҳоят даражада ҳам санъатли, ҳам енгил вужуди кўрсатадики, ҳамма нарсани қамраган илм соҳиби бўлган бир Қодийри Азалийнинг асаридир. Бўлмаса юз минг маҳол ичида, вужудга келиш у ёқда турсин, аксинча имкон доирасидан чиқиб, имконсизлик доирасига киради ва мумкин суратидан чиқиб, имконсизлик моҳиятига киради ва ҳеч бир нарса вужудга келмайди, аксинча вужудга келиши маҳол бўлади.

Хуллас, бу ғоят нозик ва ғоят қувватли ва ғоят чуқур ва ғоят яққол бир бурҳон билан шайтоннинг вақтинчалик бир шогирди ва аҳли залолатнинг ва аҳли фалсафанинг бир вакили бўлган нафсим жим бўлди. Ва Лиллаҳилҳамд, тўлиқ иймонга келди ва дедики: Ҳа, менга шундай бир Холиқ ва Роб лозимки, энг кичик қалбимдан ўтганларни ва энг яширин ниёзимни биладиган ва энг яширин эҳтиёжи руҳимни қондиргани каби, менга саодати абадияни бериш учун, улкан дунёни охиратга алмаштирадиган ва бу дунёни олиб ташлаб, охиратни ўрнига қурадиган. Ҳам пашшани халқ этгани каби, самовотни ҳам ижод қиладиган, ҳам Қуёшни самонинг юзига бир кўз қилиб қоққани каби, бир заррани ҳам кўз қорачиғимда жойрлаштирадиган бир қудратга молик бўлсин. Бўлмаса, пашшани яратолмаган, қалбимдан ўтганларга аралаша олмайди, ниёзи руҳимни эшитолмайди. Самовотни яратмаган, саодати абадияни менга беролмайди. Ундай бўлса, менинг Роббим уки; ҳам қалбимдан ўтганларни ислоҳ қилади, ҳам ҳаво бўшлиғини булутлар билан бир соатда тўлдириб бўшатгани каби, дунёни охиратга алмаштириб, Жаннатни қуриб эшигини менга очади, “Қани кир” дейди.

Хуллас, эй нафсим каби бадбахтлик натижасида бир қисм умрини нурсиз фалсафий ва ажнабий фанларига сарфлаган кекса қардошларим! Қуръоннинг лисонидаги доимо “Ла Илаҳа Илла Ҳу” фармони қудсийсидан қанчалар қувватли ва қанчалар ҳақиқатли ва ҳеч бир жиҳатда тебранмас ва бузилмас ва ўзгармас қудсий бир рукни иймонийни англангки, қандай қилиб барча маънавий зулматларни тарқатади ва маънавий яраларни даволайди…”

\*\*\*

Истанбулда Дорул-ҳикматда бўлган пайтлари Сунуҳот Рисоласида ёзган ғоят ажиб бир воқеа-и руҳония:

### ТУШДА БИР ХИТОБА

1335-йил сенябрда, давр ҳодисалари берган умидсизлик билан шиддат билан истиробли эдим. Шу қалин зулмат ичида бир нур қидираётган эдим. Маънан туш бўлган яқазода тополмадим. Ҳақиқатдан яқазо бўлган содиқ тушда бир зиё кўрдим. Тафсилотни тарк билан, менга айттирилган нуқталарни қайд қиламан. Жумладан:

Бир Жума кечасида, уйқу билан олами мисолга кирдим. Бири келди, деди:

–Исломнинг тақдири учун ташкил қилинган бир мажлиси муҳташам сени истаяпти.

Бордим... Кўрдимки: Мунаввар, ўхшашини дунёда кўрмаганим, Салафи Солиҳийндан ва асрларнинг вакилларидан ҳар асрнинг вакиллари ичида бўлган бир мажлис кўрдим. Уялиб эшикда турдим. Улардан бир зот дедики:

– Эй фалокат-ҳалокат асрининг одами! Сенинг ҳам қарашинг бор, фикрингни баён қил.

Оёқда туриб дедим:

– Сўранг, жавоб берай.

Бири деди:

– Бу мағлубиятнинг натижаси нима бўлади? Ғолибликда нима бўларди?...

Дедим:

– Мусибат буткул ёмонлик бўлмагани учун, баъзан саодатда фалокат бўлгани каби, фалокатдан ҳам саодат чиқади. Эскидан бери иълойи Калиматуллоҳ ва Ислом истиқлолиятининг давомлилиги учун фарзи кифоя бўлган жиҳодни бўйнига олиш билан, ўзини яквужуд бўлган Олами Исломга фидога вазифадор ва халифаликка байроқдор кўрган бу давлати Исломиянинг фалокати, Олами Исломнинг саодати истиқболияси билан қопланади. Зеро шу мусибат ҳаётимиз томизғиси ва ҳаётимиз суви бўлган Ислом қардошлигининг инкишоф ва силкинишини ҳайратомуз тарзда тезлаштирди. Биз инграркан, Олами Ислом йиғлаяпти. Европа кўпроқ оғритса, бақиради. Шоят ўлсак, йигирмата бўлиб ўлажамиз, уч юзта бўлиб тириламиз. Ғаройиботлар асридамиз. Икки-уч йил мавтдан сўнг майдонда тирилганлар бор. Биз мағлубият билан бир саодати аъжила-и (عَاجِلَهء) муваққата йўқотдик, аммо бир саодати ажила-и (آجِلَهءِ) мустамирра бизни кутяпти. Жуда жузъий ва ўзгарувчан ва чегараланган бўлган ҳолни кенг истиқбол билан алмаштирган ютади.

Бирдан мажлис тарафидан дейилди:

– Изоҳ қил!

Дедим:

– Давлатлар, миллатлар уруши башар табақалари урушларига ўрнини бўшатяпти. Зеро башар асир бўлишни истамагани каби, йўлланма ишчи бўлишни ҳам истамайди. Ғолиб бўлсак эди, ғанимимиз, душманимиз қўлидаги жараёни мустабидонага, балки янада шиддатлича берилар эдик. Ҳолбуки ўша жараён ҳам золимона, ҳам табиати Олами Исломга зид, ҳам аҳли иймоннинг аксарияти мутлақасининг манфаатига мухолиф, ҳам умри қисқа, парчаланишга номзоддир. Агар унга ёпишсак эди, Олами Исломни фитратига, табиатига мухолиф бир йўлга кирар эдик. Шу ифлос маданиятки, биз ундан фақат зарар кўрдик. Ва назари шариатда рад қилинган ва ёмонликлари яхшиликларига ғалаба қилганидан, башар фойдаси фатвоси билан ҳукми бекор қилинган ва башар уйғониши билан маҳкуми инқироз, бузуқ, қайсар, ғаддор, маънан ваҳший бир маданиятнинг ҳимоясини Осиёда бўйнимизга олар эдик.

Мажлисдан бири деди:

– Нима учун шариат шу маданиятни[[35]](#footnote-35)(\*) рад қилади?

Дедим:

– Чунки бешта манфий асос устида қурилган. Таянч нуқтаси кучдир. У эса, иши тажовуздир... Қасд қилган ғояси, манфаатдир. У эса, иши, бир-бирига азият беришдир... Ҳаётда дастури, курашдир. У эса, иши, низолашишдир... Жамоатлар мобайнидаги алоқаси, бошқасини ютиш билан озуқланган ирқчилик ва манфий миллиятдир. У эса, иши бундай мудҳиш урушишдир. Жозибадор хизмати, ҳаво ва ҳавасни жасоратлантириш ва орзуларини қондириш ва матлубларини осонлаштиришдир. У ҳаво эса, иши инсониятни малаклик даражасидан итлик даракасига тушуришдир. Инсоннинг маънавий жиҳатдан бузилишига сабаб бўлишдир. Бу маданийлардан кўпи, агар ичи ташқарига ўгирилса, бўри, айиқ, илон, чўчқа, маймун пўсти кўриладигандек хаёлга келади. Хуллас, шунинг учун бу ҳозирги маданият башарнинг юзтадан саксонтасини машаққатга, азоб-уқубатга отган; ўнтасини мумавваҳ (хаёлий) саодатга чиқарган; бошқа ўнтани ҳам байна-байна (икковининг ўртасида) қолдирган. Саодат удирки, куллга ё аксарга саодат бўлса. Бу эса энг камнинг камидирки, навъ-и башарга раҳмат бўлган Қуръон, фақат умумнинг, лоақал аксариятнинг саодатини ўз ичига олган бир маданиятни қабул қилади. Ҳам эркин ҳавонинг таҳаккуми билан, зарурий бўлмаган эҳтиёжларни зарурий эҳтиёжлар ҳукмига ўтганлар. Бадавиятда бир одам тўртта нарсага муҳтож экан; маданият юзта нарсага муҳтож ва фақир қилган. Меҳнат харажатга кифоя келмаганидан; ҳийлага, ҳаромга чорлаш билан ахлоқнинг асосини шу нуқтадан бузгандир. Жамоатга, навга берган сарват, ҳашаматга бадал; кишини, шахсни фақир, ахлоқсиз қилган.

Илк даврларнинг барча ваҳшатини бу маданият бир мартада қусди!

Олами Исломнинг шу маданиятга қарши чекиниши ва совуқ муомала қилиши ва қабулда изтироби диққат қилинадиган жойдир. Зеро истиғно ва истиқлолият хоссаси билан мумтоз бўлган шариатдаги Илоҳий ҳидоят Рим фалсафасининг даҳоси билан эмланмайди, бирлашмайди, ютилмайди, тобе бўлмайди... Бир аслдан тавъам (экизак) бўлиб вужудга келган Эски Рим ва Юнон, икки даҳолари билан; сув ва ёғ каби асрларнинг ўтиши маданият ва Насронийликнинг бирлаштиришга урингани ҳолда, яна истиқлолларини муҳофаза, гўё таносуҳ билан ўша иккита руҳ ҳозир ҳам бошқа шаклларда яшаяптилар. Улар экизак ва бирлаштириш сабаблари бор экан бирлашмаса, шариатнинг руҳи бўлган нури ҳидоят ўша зулматли, ифлос маданиятнинг асоси бўлган Рим даҳоси билан ҳеч бир вақт бирлашмайди, ютилмайди...

Дедилар:

– Порлоқ шариатдаги маданият қандай?

Дедим:

– Шариати Аҳмадия (С.А.В.) ичига олган ва амр қилган маданият эса.. ки, ҳозирги маданиятнинг инкишоъидан инкишоф қилади. Унинг манфий асослари ўрнига мусбат асослар жорий қилади. Хуллас, таянч нуқтаси, кучга бадал ҳақдирки; иши адолат ва тавозундир. Ғояда, манфаат ўрнига фазилатдирки: иши муҳаббат ва тажозубдир. Бирлик жиҳати ҳам ирқчилик ва миллият ўрнига алоқа-и диний, ватаний, синфийдирки, иши самимий қардошлик ва сулҳ ва хорижнинг тажовузига қарши фақат мудофаадир. Ҳаётда кураш дастури ўрнига ўзаро ёрдамлашиш дастуридирки; иши иттиҳод ва ҳамжиҳатликдир. Ҳаво ўрнига ҳидоятдирки, иши инсоният жиҳатидан тараққий ва руҳий жиҳатдан камол топишдир. Ҳавони ҳудудлайди, нафснинг паст ҳавасларининг осонлаштиришига бадал, руҳнинг юксак ҳисларини қондиради. Демак биз мағлубият билан иккинчи жараёнга тақилдикки, мазлумларнинг ва кўпчиликнинг жараёнидир. Бошқаларида юздан саксони фақир ва мазлум бўлса; Исломда тўқсон, балки тўқсон бешдир. Олами Ислом шу иккинчи жараёнга қарши лоқайд ёки муориз қолиш билан; ҳам таянчсиз, ҳам барча меҳнатини зое, ҳам унинг истилоси билан истиҳолага маъруз қолишдан кўра, оқилона ҳаракат қилиб уни Исломий бир тарзга ўгириб ўзига ходим қилишдир. Зеро душманнинг душмани, душман қолгунча дўстдир. Қандайки душманнинг дўсти, дўст қолгунча душмандир. Шу икки жараён бир-бирига зид, ғоялари зид, манфаатлари зид бўлганидан, биринчиси: "Ўл", деса; бошқаси: "Тирил!", дейди. Бирининг манфаати зарар, ихтилоф, инқироз, заифлик, ухлашимизни лозим қилгани каби; бошқасининг манфаати ҳам қувватимизни, иттиҳодимизни зарурат даражасида тақозо қилади.

Шарқ хусумати Ислом инкишофини бўғаётган эди. Зоил бўлди ва бўлиши керак... Ғарб хусумати Исломнинг иттиҳодига, қардошликнинг инкишофига энг таъсирли сабабдир, боқий қолиши керак...

Бирдан у мажлисдан тасдиқ аломатлари кўринди. Дедилар:

– Ҳа, умидвор бўлинглар.. шу истиқбол инқилоби ичида энг юксак гур садо Исломнинг садоси бўлади!.

Такрор бири сўради:

– Мусибат, жиноятнинг натижаси, мукофотнинг муқаддимасидир. Қайси амалингиз билан Қадарга фатво бердингизки, шу мусибат билан ҳукм қилди. Оммавий мусибат, аксариятнинг хатосидан келиб чиқади. Ҳозирда мукофотингиз нима?

Дедим:

– Муқаддимаси, уч муҳим Ислом рукнларидаги лоқайдлигимиздир: Намоз, Рўза, Закот. Зеро, йигирма тўрт соатдан фақат бир соатни, беш намоз учун Холиқ Таоло биздан истади. Танбаллик қилдик. Беш йил йигирма тўрт соат таълим, машаққат, ҳаракатлантириш билан бир нави намоз қилдирди. Ҳам йилда фақат бир ой рўза учун нафсимиздан истади. Нафсимизга ачиндик. Каффоратан беш йил рўза туттирди. Ўндан, қирқдан фақат бирни, эҳсон қилган молидан закот истади. Очкўзлик қилдик, зулм қилдик. У ҳам биздан йиғилган закотни олди. اَلْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

Ҳозирги мукофотимиз эса: фосиқ, гуноҳкор бир миллатдан бешдан бири бўлган тўрт миллионни валийлик даражасига чиқарди. Ғозийлик, шаҳидлик берди. Умумий хатодан келиб чиққан умумий мусибат мозий гуноҳини тозалади.

Яна бири деди:

Бир амир хато билан фалокатга ташлаган бўлса?

Дедим:

– Мусибатзада мукофот истайди. Ё хато қилган амирнинг ҳасаноти берилади, у эса ҳеч ҳукмида, ёки хазина-и ғайб берилади. Хазина-и ғайбда бундай ишлардаги мукофоти эса, шаҳидлик ва ғозийлик даражасидир.

Боқдим, мажлис маъқуллади. Ҳаяжонимдан уйғондим. Терлаган, қўлларим кўксимда ётоқда ўтирган ҳолда ўзимни топдим. У кеча шундай ўтди.

\* \* \*

Бадиуззамон ёнларида бошқа китоблар сақламас эдилар.

– Нима учун бошқа китобларга қарамайсиз? дейилганида, айтар эдиларки:

– Ҳамма нарсадан зеҳнимни чеклаш билан Қуръондан фаҳм этаман.

Асарлардан нақл қилса ҳам, баъзи муҳим топган масалаларни ўзгартирмасдан олардилар.

– Нима учун айнан бундай такрор қиляпсиз? деб сўралганида:

– Ҳақиқат зериктирмайди, либосни алмаштиришни истамайман, деб жавоб берар эдилар.

Юқорида бир оз зикр қилинган эдики, Бадиуззамон Қуръон Ҳақиқатларига[[36]](#footnote-36)(Ҳошия) оид ўн иккита асарларини чоп эттиргандилар. Бу асарлардан уч-тўртаси туркча бўлиб, қолганлари арабчадирлар. Бу замонга қадар ҳеч бир китобда ўхшаши топилмаган бир тарзи баён ва ифода билан ҳақиқатларни исбот қиладилар.

### Дорул-ҳикматда бўлган замонларида ўтказган бир инқилоби руҳийни

кейинроқ нашр қилган бир асарларида шундай баён қиладилар:

"Эски Саиднинг ғофил бошига мудҳиш калтаклар тушди, "Ал-мавту ҳаққун" ҳукмини ўйлади. Ўзини ботқоқлик балчиғида кўрди. Мадад истади, бир йўл қидирди, бир халоскор излади. Кўрдики, йўллар фарқли, иккиланиб қолди. Ғавси Аъзам бўлган Шайх Жийлоний Розияллоҳу Анҳнинг "Футуҳ-ул Ғайб" номли китоби билан тафаъул этди. Тафаъулда шу чиқди:

اَنْتَ فِى دَارِ الْحِكْمَةِ فَاطْلُبْ طَبِيبًا يُدَاوِى قَلْبَكَ

Ажибдирки; ўшанда мен, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломия аъзоси эдим. Гўё аҳли Исломнинг яраларини даволашга ҳаракат қилаётган бир ҳаким эдим. Ҳолбуки энг кўп хаста мен эдим. Хаста аввало ўзига қараши керак, сўнгра хасталарга қарай олади.

Хуллас, Ҳазрат Шайх менга дейдики: "Сен ўзинг хастасан, ўзингга бир табиб қидир!" Мен: "Сен табибим бўл!" дедим. Тутдим, ўзимни унга мухотоб деб санаб, ўша китобни менга хитоб қилаётгандай ўқидим. Аммо китоби жуда шиддатли эди. Ғуруримни даҳшатли синдирар эди. Нафсимда шиддатли амалиёти жарроҳия қилди. Чидай олмадим, ярмига қадар ўзимни унга тингловчи қилиб ўқидим, тугатишга бардошим қолмади. У китобни жавонга қўйдим. Фақат сўнгра, амалиёти шифокоронадан келган дардлар кетди, лаззат келди. Ўша биринчи устозимнинг китобини тўлиқ ўқидим ва кўп истифода қилдим. Ва унинг вирдини ва муножотини тингладим, кўп файз олдим.

Сўнгра Имом Раббонийнинг “Мактубот” китобини кўрдим, қўлимга олдим. Холис бир тафаъул қилиб очдим. Ажойибки, бутун Мактуботида фақат икки ерда "Бадиуззамон" лафзи бор. Ўша иккита мактуб менга бирдан очилди. Падаримнинг исми Мирзо бўлганидан, ўша мактубларнинг бошида "Мирзо Бадиуззамонга мактуб" дея ёзилганини кўрдим. Фасубҳаналлоҳ дедим, бу менга хитоб қиляпти. Ўшанда Эски Саиднинг бир тахаллуси "Бадиуззамон" эди. Ҳолбуки ҳижратнинг учинчи юз йиллигида Бадиуззамони Ҳамадонийдан бошқа у тахаллус билан машҳур бўлган зотларни билмас эдим. Демак Имомнинг замонида ҳам шундай бир одам бор эдики, унга ўша иккита мактубни ёзган. Ўша зотнинг ҳоли менинг ҳолимга ўхшар эканки, ўша иккита мактубни ўз дардимга даво топдим. Фақат Имом ўша мактубларида тавсия қилгани каби, кўп мактубларида тиришиб шуни тавсия қилади: "Тавҳиди қибла қил". Яъни: “Бирини устоз қилиб ол, орқасидан кет, бошқаси билан машғул бўлма.” Шу энг муҳим тавсияси менинг истеъдодимга ва аҳволи руҳиямга мувофиқ келмади. Қанча ўйламай... “Бунинг орқасиданми, ёки бошқасинингми, ёки бошқасининг орқасидан кетайми?” ҳайрон қолдим. Ҳар бирида бошқа-бошқа жозибадор хусусиятлар бор. Бири билан кифоя қилолмаётган эдим. Ўша ҳайронликда экан, Жаноби Ҳақнинг раҳмати билан қалбимга келдики: "Бу фарқли йўлларнинг боши ва бу ариқларнинг манбаи ва сайёраларнинг қуёши, Қуръони Ҳакиймдир. Ҳақиқий тавҳиди қибла бунда бўлади. Ундай бўлса, энг аъло муршид ҳам ва энг муқаддас устоз ҳам удир. Унга ёпишдим.[[37]](#footnote-37)(Ҳошия)..."

\* \* \*

"Жаҳон уруши"да мағлубиятимиз сабабли ҳаддан ортиқ ранжиганингизни кўряпмиз деганларга жавобан:

– Мен ўз аламларимга бардош қилдим, фақат аҳли Исломнинг аламидан келган изтироблар мени эзди. Олами Исломга туширилган зарбаларнинг энг аввал қалбимга тушганини ҳис қиламан. Шунинг учун бу қадар эзилдим. Фақат бир ёруғлик кўряпманки, ўша аламларимни унуттиради иншаАллоҳ деб табассум қилардилар.

Истанбулда энг катта ва энг аҳамиятли ва таъсирли хизмати ватания ва миллияларидан бириси ҳам "Хутувоти Ситта" номли асарлари билан ғаддор золимларнинг юзларига тупуриб, иззати динияни ва шарафи Исломияни муҳофаза қилишларидир. Истанбулнинг бегоналар тарафидан ишғоли вақтларида, Инглиз Англикан Черковининг Машиҳати Исломиядан сўраган олти саволига олти тупурук маъносида берган маъқул ва қаттиқ жавоблари у кишининг даража-и жасорат ва камолот ва шижоатларини амалда кўрсатяпти. "Хутувоти Ситта" ни нашр қилган пайтлари, Чаноққалъада уруш бўлаётган эди. Истанбулнинг ишғолидан сўнг инглиз бош қўмондонига бу асар кўрсатилади ва Бадиуззамоннинг бор қуввати билан қарши бўлгани ўзига хабар берилади. Ўша жаббор қўмондон қатл қилиш қарори билан вужудини ўртадан йўқотишни истаган бўлса ҳам, фақат ўзига, Бадиуззамон ўлдирилса, бутун Шарқий Анадолу инглизга абадиян адоват қилиши ва қабилалар ҳар нима баҳосига бўлса бўлсин, исён қилишлари айтилгандан сўнг бир нарса қилолмайди.

Истанбулда инглизлар макрлари билан Шайхулисломни ва бошқа баъзи олимларни ўзлари томон ўгиришга уринишларига муқобил Бадиуззамон "Хутувоти Ситта" номли асари ва Истанбулдаги фаолиятлари билан инглизнинг Олами Ислом ва туркларга қарши мустамлакачилик сиёсатини ва ҳийлаларини, тарихий душманлигини атрофга нашр этиб, Анадолудаги Миллий Қутулиш Ҳаракатини қўллаб-қувватлаган, бу хусусда энг катта омиллардан бириси бўлгандилар.

Бу хизматига доир ўз ифодасидан бир парча:

"Бир вақт Инглиз Давлати Истанбул Бўғозининг тўпларини бузиб ва Истанбулни истило қилган ҳангомда, ўша давлатнинг энг катта доира-и динияси бўлган Англикан Черковининг бош попи тарафидан Машиҳати Исломиядан олтита диний савол сўралди. Мен ҳам ўша пайт Дор-ул Ҳикмат-ул Исломиянинг аъзоси эдим. Менга: “Бир жавоб бер, дедилар. Улар олтита саволларига олти юзта калима билан жавоб истаяптилар.” Мен эса: “Олти юзта калима билан эмас, олтита калима билан эмас, ҳатто битта калима билан эмас, балки бир тупук билан жавоб бераман. Чунки ўша давлат, кўриб турганингиздек, оёғини бўғзимизга босган дақиқада, унинг попи мағрурона устимизда савол сўрашига қарши, юзига тупуриш керак бўлади... Тупуринг ўша аҳли зулмнинг у марҳаматсиз юзига!.. дегандим".

\* \* \*

Истанбулдаги бу жуда аҳамиятли ва муваффақиятли хизматларидан, Турк Миллатига жуда кўп манфаатлар вужудга келганини кўрган Анқара Ҳукумати Бадиуззамоннинг қиймат ва аҳамиятларини тақдирлаб, Анқарага даъват қиладилар. М. Камол Пошшо шифрланган таклифнома билан даъват қилган бўлса ҳам, жавобан:

– Мен таҳликали ерда мужоҳада қилишни истайман. Ҳандақ орқасида мужоҳада қилиш табимга ўтирмайди. Анадолудан зиёда бу ерни янада таҳликали кўряпман, деганлар.

Уч марта шифрланган таклифнома билан даъват қилинадилар. Эски Ван Волийси, дўстлари Депутат Таҳсин Бей воситаси билан даъват қилинганлари учун, ниҳоят қарор берадилар ва Анқарага келадилар. Анқарада олқишлар билан қаршиланадилар. Фақат умид қилган муҳитни тополмайдилар. Ўзлари Ҳожи Байрам атрофида истиқомат қиладилар. Депутатлар Кенгашида динга нисбатан кўрган лоқайдлик ва ғарблашиш баҳонаси остида, Турк Миллатининг муқаддас тарихий ифтихорлари бўлган Исломийлик Рамзларидан бир совуқлик кўргани учун, мажлис аъзолариларнинг ибодатга, айниқса намозга бардавом бўлишларининг лозимлик ва аҳамиятига доир бир баённома нашр қиладилар ва мажлис аъзоларига тарқатадилар. Козим Қорабекир Пошшо ҳам М. Камолга ўқийди. Ўша баённома шудир:

يَا اَيُّهَا الْمَبْعُوثُونَ اِنَّكُمْ لَمَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

**"Эй** **мужоҳидийни Ислом ва эй аҳли ҳолу ақд!..**

Бу фақирнинг бир масалада ўнта сўзини, бир нечта насиҳатини тинглашингизни илтимос қиламан.

1- Шу ғалабадаги ҳайратомуз неъмати Илоҳия бир шукр истайдики, давом қилсин, зиёда бўлсин. Бўлмаса, неъмат бундай шукр кўрмаса, кетади. Модомики Қуръонни, Аллоҳнинг тавфиқи билан душманнинг ҳужумидан қутқардингиз. Қуръоннинг энг яққол ва энг қатъий амри бўлган "намоз" каби фарзларни адо қилишингиз лозимдир. Токи унинг файзи бундай ҳайратомуз суратда устингизда тўхтамасдан узансин ва давом қилсин.

2- Олами Исломни масрур қилдингиз. Муҳаббат ва эътиборини қозондингиз. Фақат ўша эътибор ва муҳаббатнинг давом қилиши, Исломий рамзларга боғлиқлик билан бўлади. Зеро мусулмонлар Исломият ҳисоби билан сизни яхши кўрадилар.

3- Бу оламда авлиёуллоҳ ҳукмида бўлган ғозий ва шаҳидларга қўмондонлик қилдингиз!.. Қуръоннинг қатъий амрларига эргашиш билан нариги оламда ҳам ўша нуроний гуруҳга рафиқ бўлишга уриниш, олий ҳимматлиларнинг ишидир. Бўлмаса бу ерда қўмондон экан, у ерда бир аскардан нур исташга мажбур бўласиз. Бу пасткаш дунё, шон ва шарафи билан ундай бир мато эмаски, ақли бошидаги инсонларни тўйдирсин, қондирсин ва асл ғоя бўлсин.

4- Бу миллати Исломнинг жамоатлари, ҳар қанчалар бир жамоат намозсиз қолса, ҳатто фосиқ ҳам бўлса, яна бошларидагини диндор кўришни истайди. Ҳатто умум Курдистонда, умум маъмурларга доир энг аввал сўраган саволлари бу экан:

– Ажабо, намоз ўқийдиларми? Дейдилар. Намоз ўқиса, мутлақ ишонадилар. Ўқимаса, қанчалар иқтидорли бўлмасин, назарларида айбдордир.

Бир вақт Байтушшабоб қабилаларида исён бор эди. Мен бордим, сўрадим:

– Сабаб нима?

Дедиларки:

– Раисимиз намоз ўқимас эди. Ундай динсизларга қандай итоат қиламиз? Ҳолбуки бу сўзни айтганлар ҳам намозсиз, ҳамда қароқчи эдилар.

5- Пайғамбарларнинг аксари Шарқда ва файласуфларнинг кўпи Ғарбда келиши, Қадари Азалийнинг бир рамзидирки, Шарқни оёққа кўтарадиган дин ва қалбдир. Ақл ва фалсафа эмасдир. Модомики Шарқни уйғотдингиз.. фитратига мувофиқ бир жараён беринглар. Бўлмаса саъйингиз ё натижасиз бўлади ёки сатҳий қолади.

6- Ғанимингиз ва Исломият душмани инглиз диндаги эътиборсизлигингиздан ҳаддан ортиқ истифода қилдилар ва қиляптилар. Ҳатто айта оламанки, Юнон қадар Исломга зарар берган, динда лоқайдсизлигингиздан истифода қилган инсонлардир. Ислом дини фойдаси ва миллат саломатлиги номидан бу лоқайдсизликни амалларга ўзгартиришингиз керак. Кўриляптики, иттиҳодчиларнинг шунча азму сабот ва фидокорликлари билан, ҳатто Исломнинг шу уйғонишига ҳам сабаб бўлганликлари ҳолда, бир қисми динда эътиборсизлик ҳолатини кўрсатганлари учун, дохилдаги миллатдан нафрат ва камситилиш кўрдилар. Хориждаги мусулмонлар диндаги лоқайдликларини кўрмаганлари учун, уларни тақдирладилар ва ҳурмат бердилар ва беряптилар.

7- Олами куфр барча воситалари билан ва маданияти билан, фалсафаси билан, фанлари билан, миссионерлари билан Олами Исломга ҳужум ва моддий жиҳатдан узун замондан бери ғалаба қилганлари ҳолда, Олами Исломга дин жиҳатидан ғалаба қилолмади. Ва дохилий барча Исломиятдаги залолат фирқалари биттадан зарарли озчилик суратида маҳкум қолгани ва Исломият матонатини ва салобатини суннат ва жамоат билан муҳофаза айлаган бир замонда, лоқайдсизларча, Европа ифлос маданиятидан сизилган бир жараёни бидъаткорона сийнасида ер сақлолмайди. Демак, Олами Ислом ичида муҳим ва инқилобворий бир иш қилиш: Исломиятнинг дастурларига бўй суниш билан бўлиши мумкин. Бошқача бўлолмайди, ҳам бўлмаган, бўлган бўлса ҳам тез ўлиб сўнган.

8- Дин заифлигига сабаб бўлган Европа маданияти сафиҳонаси йиртилишга юз тутган бир замонда ва маданияти Қуръоннинг чиқиш замони келган бир онда, лоқайдона ва бепарволик билан мусбат бир иш қилинмайди. Манфий тарздаги вайронкорона иш эса, бунча яраларга маъруз қолган Ислом, зотан муҳтож эмасдир.

9- Сизнинг музаффариятингизни ва хизматингизни тақдирлаган ва сизни яхши кўрган аксар мўминлардир ва айниқса авом табақасидирки, соғлом мусулмонлардир. Сизни астойдил яхши кўради ва ушлайди ва сизга миннатдордир. Ва фидокорлигингизни тақдирлайдилар. Ва уйғонган энг катта ва мудҳиш бир қувватни сизга тақдим қиладилар. Сиз ҳам Қуръон амрларига бўйсуниш билан уларга боғланишингиз ва таянишингиз, Ислом манфаати номига зарурийдир. Бўлмаса, Исломиятдан узоқлашган бадбахт, миллиятсиз, Европа мафтуни, фаранг тақлидчиларини муслимларнинг авомидан устун қўйиш, Ислом манфаатига зид бўлганидан, Олами Ислом назарини бошқа тарафга ўгиради ва бошқасидан мадад сўрайди.

10- Бир йўлда тўққиз эҳтимоли ҳалокат, биргина эҳтимоли нажот бўлса, ҳаётидан воз кечган мажнун бир жасур лозимки, ўша йўлда кетсин. Ҳозир йигирма тўрт соатдан бир соатни олган намоз каби диний мажбуриятларни бажаришда юздан тўқсон тўққиз эҳтимоли нажот бор. Фақат ғафлат, танбаллик сабабли, бир эҳтимол зарари дунёвий бўлиши мумкин. Ҳолбуки фарзларнинг таркида тўқсон тўққиз эҳтимоли зарар бор. Фақат ғафлатга, залолатга таянган биргина эҳтимоли нажот бўлиши мумкин.

Ажабо, динга ва дунёга зарар бўлган лоқайдлик ва фарзларнинг таркига нима баҳона топилиши мумкин? Ҳамият қандай рухсат беради? Бохусус, бу мужоҳид қўмондонлар ва Депутатлар Кенгаши тақлид қилинади. Қусурларини миллат ё тақлид ёки танқид қилади. Иккаласи ҳам зарардир. Демак, уларда ҳуқуқуллоҳ ҳуқуқи ибодни ҳам ичига олади. Сирри тавотур ва ижмоъни ичига олган ҳадсиз хабарларни ва далилларни тингламаган ва сафсата-и нафс ва васваса-и шайтондан келган бир ваҳмни қабул қилган одамлар билан ҳақиқий ва жиддий иш қилинмайди. Шу инқилоби азимнинг пойдеворлари мустаҳкам керак...

Шу мажлиснинг шахсияти маънавияси, соҳиб бўлган қувват жиҳати билан, маъно-и салтанатни бўйнига олган. Агар Исломийлик рамзларини шахсан бажариш ва бажартириш билан маъно-и хилофатни ҳам ваколатан бўйнига олмаса, ҳаёт учун тўрт нарсага муҳтож; аммо давом қилган анъана билан кунда лоақал беш марта динга муҳтож бўлган, шу фитрати бузилмаган ва маданият кайф-сафоси билан руҳий эҳтиёжларини унутмаган миллатнинг диний эҳтиёжларини Кенгаш қондирмаса; мажбуран маъно-и хилофатни тамоман қабул қилганингиз исмга ва расмга ва лафзга беради. Ва ўша маънони давом қилиш учун, қувватни ҳам беради. Ҳолбуки Кенгаш қўлида бўлмаган ва Кенгаш йўли билан бўлмаган шундай бир қувват, бирликнинг бузилишига сабаб бўлади. Бирликнинг бузилиши эса, وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا оятига зиддир.

Замон, жамоат замонидир. Жамоатнинг руҳи бўлган шахси маънавий янада метиндир ва шариат ҳукмларининг татбиқида янада кўпроқ иқтидорлидир. Халифа-и шахсий фақат унга таяниш билан вазифаларини зиммасига олиб билади. Жамоатнинг руҳи бўлган шахси маънавий агар мустақим бўлса, кўпроқ порлоқ ва комил бўлади. Агар ёмон бўлса, жуда ҳам ёмон бўлади. Кишининг яхшилиги ҳам, ёмонлиги ҳам чеклангандир, жамоатники чекланмагандир. Хорижга қарши қозонган яхшилигингизни дохилдаги ёмонлик билан бузманглар. Биласизки, абадий душманларингиз ва зидларингиз ва ғанимларингиз Исломнинг рамзларини бузяптилар. Ундай бўлса зарурий вазифангиз, рамзларни тирилтириш ва муҳофаза қилишдир. Бўлмаса шуурсиз бўлиб, шуурли душманга ёрдамдир. Рамзларда менсимаслик миллатнинг заифлигини кўрсатади. Заифлик эса, душманни тўхтатмайди, жасоратлантиради.

حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

\* \* \*

Бу депутатларга хитоб намоз ўқиганларга олтмишта депутатни яна қўшади. Намозгоҳ бўлган кичкина хонани катта бир хонага алмаштиртиради.

Бу парча депутатларга ва умум қўмондонларга ва уламоларга ўқиттирилиш билан, раис билан шиддатли бир тортишувга сабаб бўлади. Бир кун девони раёсатда, эллик-олтмишта депутат ичида, ўзаро фикр алмаштиришда М. Камол Пошшо:

– Сиз каби қаҳрамон бир домла бизга керак. Сизни юксак фикрларингиздан фойдаланиш учун бу ерга чақирдик. Келдингиз, энг аввал намозга доир нарсаларни ёздингиз, орамизга ихтилоф солдингиз, дейди. Бу сўздан сўнг, Бадиуззамон бир нечта мақул жавобни бергандан сўнг, шиддат билан ва ҳиддат билан иккита бармоқларини олдинга узатиб:

– Пошшо.. пошшо! Исломиятда иймондан кейин энг юксак ҳақиқат намоздир. Намоз ўқимаган хоиндир, хоиннинг ҳукми мардуддир, дейдилар. Фақат пошшо кечирим сўрайди, қарши чиқолмайди.

Бадиуззамон Анқарада бўлган вақтларида, энг биринчи мақсадлари бўлган Шарқ Дорулфунунининг таъсиси учун ҳаракат қилишдан қатъиян орқа чекинмадилар.

Бир кун депутатлар ҳайъатига дейдилар:

– Бутун ҳаётим давомида бу дорулфунунни таъқиб қиляпман. Султон Рашод ва Иттиҳодчилар йигирма минг олтин лира бердилар. Сиз ҳам шунча қўшинглар...

Ўша вақт бир юз эллик минг банкнот беришга қарор бердилар. Бунга жавобан, "Буни депутатлар имзо қўйишлари керак" дейдилар. Баъзи депутатлар дейдиларки:

– Фақат сиз мадраса усули билан, фақат Исломият нуқтасида кетяпсиз. Ҳолбуки ҳозир ғарбликларга ўхшаш керак.

Бадиуззамон:

– У Шарқий Вилоятлар Олами Исломнинг бир нави маркази ҳукмидадир. Янги фанлар ёнида диний илмлар ҳам лозим ва алзамдир. Чунки аксар пайғамбарларнинг Шарқда, аксар файласуфларнинг Ғарбда келиши кўрсатяптики; Шарқнинг тараққиёти дин билан қоимдир. Бошқа вилоятларда фақат янги фанларни ўқиттирсангиз ҳам, Шарқда ҳар ҳолда миллат, ватан манфаати номига, диний илмлар асос бўлиши керак. Бўлмаса, турк бўлмаган мусулмонлар туркка ҳақиқий қардошлигини ҳис қилолмайди. Ҳозир бунча душманларга қарши ўзаро ёрдамлашиш ва таянишга муҳтожмиз. Ҳатто бу хусусда сизга бир ҳақиқатли мисол берай:

Аввал турк бўлмаган бир талабам бор эди. Эски мадрасамда, ҳамиятли ва ғоят заковатли ўша талабам диний илмлардан олган ҳамият дарси билан ҳар вақт дерди: "Солиҳ бир турк, албатта фосиқ қардошимдан ва отамдан менга янада кўпроқ қардошдир ва қариндошдир." Сўнгра айни талаба, бахтсизлигидан, ёлғиз моддий янги фанлар ўқиган. Сўнгра мен, -тўрт йил ўтиб- асоратдан келиб у билан суҳбатлашдим. Ҳамияти миллия баҳси бўлди. У дедики:

– Мен ҳозир рофизий бир курдни солиҳ бир турк домласидан устун қўяман. Мен ҳам:

Эйвоҳ! дедим, қанчалар бузилибсан? Бир ҳафта ҳаракат қилдим, уни қутқардим. Эски ҳақиқатли ҳамиятга ўгирдим.

Мана эй депутатлар!... Ўша талабанинг аввалги ҳоли Турк Миллатига қанчалар кераги бор. Иккинчи ҳоли қанчалар ватан манфаатига уйғун бўлмаганини фикрингизга ҳавола қиламан. Демак -фарзи маҳол бўлиб- сиз бошқа ерда дунёни диндан устун қўйиб, сиёсат жиҳатидан динга аҳамият бермасангиз ҳам, ҳар ҳолда Шарқ вилоятларида дин таълимига аъзамий аҳамият беришингиз керак.

Бу ҳақиқатли маърузалардан сўнг, мухолифлар ташқари чиқиб, 163 та депутат ўша қарорга имзо қўйдилар.

\* \* \*

Бадиуззамон, кичик ёшда эканлар, тасаввур қилган ва ҳаётини ўша йўлда фидо қилишга азм қилган ва ҳаётининг бир ғояси ва натижаси бўлиб қабул қилган "Олами Исломда буюк бир уйғониш ва инкишоф" умиди билан Анқарага келган эдилар. Ҳали машрутиятнинг эълонидан аввал, Истанбулга келмасдан, Шарқий Анадолуда, юзлаб аҳли илм ва арбоби фазилат кишилари билан суҳбатлари; ва Истанбулда бирдан майдонга чиқиб, уламони ҳайратга чорлашлари; ва аҳли сиёсатни хавотирга солишлари; руҳларида буюк бир Исломий инқилобнинг таъсисчиси ҳолининг мавжуд бўлганини кўрсатар эди. Ва ўзлари ҳали аввалдан руҳларида бу вазифанинг масъулиятини, ҳам шавқ ва сурурини ҳис қилган эдилар.

Ҳурриятнинг эълонидан сўнг газеталарда машрутиятни шариатга ходим қилиш билан, Анадолу ва Олами Ислом қитъасида буюк бир саодатнинг чиқишига васила бўлади умиди билан нашр қилган мақолалари ва ҳар хил йиғинлардаги нутқлари фақат бу мазкур ният ва тасаввурларининг натижаси эди. "Ал Хутбат-уш Шомия", "Сунуҳот" ва "Ламаат" каби баъзи асарларида ҳам кўрилгани каби, "Шу истиқбол зулматлари ва инқилоблари ичида энг гур ва энг муҳташам садо, Қуръоннинг садоси бўлади!" деган баёнлари бор эди.

Аббосийларни таъқиб қилиб, Олами Ислом ичида Исломий идорани қўлга олган туркларнинг минг йиллик муаззам идорасидан ва халифалик қилишларидан сўнг, бутун дунёни даҳшатга солган бир жаҳон уруши майдонга келган, Усмонийлар Давлати инқироз топган, Исломнинг абадий душманлари ҳукумат марказини истило қилиб, мусулмонлик маҳв бўлган қаноатига боргандилар!. Хуллас, Бадиуззамон Илоҳий қудратнинг тажаллийси билан ва эҳсони билан, бундай энг керакли бир вақтда, динга ривож бера оладиган бир ташкилотнинг чиқиши сабаби билан, ва ўзи ҳам баробар ҳаракат қилиш умиди билан Анқарага келган эди. Ёрдами Илоҳий ва мўъжиза-и Пайғамбарий билан душман ҳужумларини даф қилган ва миллат идорасининг бошига ўтган янги Ҳукумати Жумҳурияда, тўғридан-тўғри Қуръонга таянган ва Олами Исломнинг бирлигини таянч нуқтаси қиладиган ва Исломиятнинг ҳақиқатида мавжуд қувва-и улвия билан моддий ва маънавий маданиятни майдонга келтирадиган бир ният ва ғояни сақлаш ва сингдириш учун Кенгашда ҳаракат қилар эдилар. Аммо жуда кучли монелар қаршиларига чиқди.

Олами Исломни алоқадор қилган ва бир минг уч юз йиллик умматнинг, даҳшатли таҳликасидан истиъоза этган (Аллоҳдан паноҳ сўраган) бир замоннинг ва фитнани олавлантирадиганлар кимлар бўлганини англаганлар. Бир куни раёсат хонасида М. Камол Пошшо билан икки соат қадар гаплашдилар. Ислом ва турк душманларининг орасида ном қозониш нияти билан Ислом рамзларини бузишнинг бу миллат ва ватан ва Олами Ислом ҳақида буюк зарар майдонга келтиришини; агар бир инқилоб қилиш лозим бўлса, тўғридан-тўғрига Исломиятга юзланиб Қуръоннинг қудсий қонуни асосийси нуқтасидан қилиш лозим бўлгани маъносида эслатмаларда бўлади ва шу мисолни дарс беради.

(**Мактубот:** **413** **саҳифа**) “Масалан: Аясофя Масжиди, аҳли фазл ва камолдан муборак ва муҳтарам зотлар билан тўлиб турган бир пайтда, битта-яримта, даҳлизда ва эшикда ярамас болалар ва бебош ахлоқсизлар бор бўлиб, масжид деразаларининг устида ва яқинида ажнабийларнинг ўйин-кулгига ишқибоз томошабинлари бўлса, бир одам ўша масжидга кириб жамоат ичига дохил бўлса; агар гўзал овоз билан ширин тарзда Қуръондан бир ашир ўқиса, у вақт минглаб аҳли ҳақиқатнинг назарлари унга ўгирилади. Гўзал эътибор билан, маънавий бир дуо билан ўша одамга савоб қозонтирадилар. Лекин ярамас болаларга ва бебош динсизларга ва битта-яримта ажнабийларга ёқмайди. Агар ўша муборак масжидга ва ўша муаззам жамоат ичига ўша одам кирган вақти, тубан, беадабларча фаҳшга оид қўшиқларни айтиб бақириб чақирса, рақсга тушиб сакраса, у пайт ярамас болаларни кулдиради, у бебош ахлоқсизларни фуҳшиётга ташвиқ қилгани учун, уларга ёқади ва Исломиятнинг қусурини кўриш билан лаззатланган ажнабийларнинг масхараомуз табассумларини жалб қилади. Лекин умум ўша муаззам ва муборак жамоатнинг барча аъзоларидан бир назари нафрат ва таҳқир жалб қилади. Асфали софилийнга тушиш даражасида назарларида пасткаш бўлиб кўринади.

Хуллас айнан бу мисол каби, Олами Ислом ва Осиё, муаззам бир масжиддир. Ва ичидаги аҳли иймон ва аҳли ҳақиқат, ўша масжиддаги муҳтарам жамоатдир. Ўша ярамас болалар эса, бола ақли савиясидаги лаганбардорлардир. Ўша бебош ахлоқсизлар, фаранг-машраб, миллиятсиз, динсиз нусхалардир. Ажнабий томошабинлари эса, ажнабийлар фикрлари ношири бўлган газетачилардир. Ҳар бир мусулмон, хусусан аҳли фазл ва камол бўлса, бу масжидда даражасига кўра бир мавқеи бўлади, кўринади. Назари диққат унга ўгирилади. Агар Исломиятнинг бир сирри асоси бўлган ихлос ва ризо-и Илоҳий жиҳатидан, Қуръони Ҳакийм дарс берган қудсий ҳақиқатлар ва ҳукмларга доир ҳаракатлар ва амаллар ундан чиқса, ҳол тили маънан Қуръон оятларини ўқиса, ўша вақт, маънан, Олами Исломнинг ҳар бир аъзосининг вирди забони бўлган اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنٖينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ дуосида дохил бўлиб ҳиссадор бўлади. Ва ҳаммаси билан қардошона алоқадор бўлади. Фақат зарарли ҳайвонлар навидан баъзи аҳли залолатнинг ва соқолли болалар ҳукмидаги баъзи аҳмоқларнинг назарларида қиймати кўринмайди. Агар ўша одам, сабаби шараф деб билган барча аждодини ва сабаби ифтихор деб билган барча ўтганларини ва руҳан нуқта-и таянч деб ҳисоблаган салафи солиҳийннинг нуроний йўлларини тарк қилиб ҳаваскорона, ҳавопарастона, риёкорона, шуҳратпарварона, бидъаткорона ишларда ва ҳаракатларда бўлса; маънан барча аҳли ҳақиқат ва аҳли иймоннинг назарида энг тубан мавқега тушади. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ сиррига кўра; аҳли иймон қанчалар оми ва жоҳил бўлса ҳам, ақли идрок қилмагани ҳолда, қалби ундай худфуруш одамларни ёқтирмайди, маънан нафратланади.

Хуллас, мансабсеварликка мафтун ва шуҳратпарастликка мубтало одам, иккинчи одам ҳадсиз бир жамоатнинг назарида асфали софилийнга тушади. Аҳамиятсиз ва мазахчи ва сафсатачи баъзи бебошларнинг назарида вақтинчалик ва жирканч бир мавқе қозонади. اَلْاَخِلَّٓاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقٖينَ сиррига кўра; дунёда зарар, барзоҳда азоб, охиратда душман баъзи ёлғончи дўстларни топади.

Биринчи суратдаги одам, дейликки мансабсеварликни қалбидан чиқармаса, фақат ихлосни ва ризо-и Илоҳийни асос тутиш ва мансабсеварликни ғоя қилиб олмаслик шарти билан; бир нави машруъ мақоми маънавий, ҳам муҳташам бир мақом қозонадики, ўша мансабсеварлик ҳиссини батамом қондиради. Бу одам кам, ҳам жуда кам ва аҳамиятсиз нарсани йўқотади; унинг ўрнига кўп, ҳам жуда кўп қийматли, зарарсиз нарсаларни топади. Балки бир нечта илонни ўзидан қочиради. Унга бадал кўп муборак махлуқлардан дўст топади, улар билан овунади. Ёки чақувчи ёввойи қовоғариларини қочириб, муборак раҳмат шарбатчилари бўлган ариларни ўзига жалб қилади. Уларнинг қўлларидан асал егандек, шундай дўстлар топадики; доимо дуолари билан оби кавсар каби файзлар, Олами Исломнинг атрофидан унинг руҳига ичирилади ва амаллар дафтарига ўтказилади.”

М. Камол Пошшо эътироз билан, ичидаги ният ва ҳолати руҳиясини ифода билан, Бадиуззамонни ўзига тортиш ва нуфузидан фойдаланишни истайди. Ва Бадиуззамонга депутатлик, ҳам Дорул-ҳикматдаги эски вазифасини, ҳам Шарқда Шайх Сунусийнинг ўрнига воизи умумий, ҳам бир кўшк берилиши каби таклифлар қилади.

Бадиуззамон ривоятларда келган охирзамон шахсларига оид хабарларнинг муҳим бир қисмини ва Ҳурриятдан аввал Истанбулда таъвилини айтган ҳадислар хабар берган охирзамоннинг даҳшатли шахсларининг Олами Ислом ва инсониятда чиққанини кўради. Ва яна, келган ривоятлардан, уларга қарши чиқадиган ва курашадиган ҳизб-ул Қуръон ҳақида, "Ўша замонга етишган пайтингиз, сиёсат йўли билан уларга ғалаба қилинмайди. Фақат маънавий қилич ҳукмида иъжози Қуръоннинг нурлари билан курашиб бўлади" тавсиясига риоя қилиш билан, Анқарада бирликда ишлай олмаслиги учун, ўзига берилиш истанилган депутатлик, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломия каби Диёнатдаги аъзолиги, ҳам Шарқ Вилоятлари воизи умумийлиги таклифларини қабул қилмайдилар. Ўзини фикридан воз кечириш учун уринган ва Анқарадан кетмаслигини илтимос қилиш учун бекатга қадар келган бир қисм депутатларнинг ҳам орзуларига эргашолмаслигини билдириб Анқарадан айриладилар, Ванга борадилар. Ва у ерда ижтимоий ҳаётдан узоқлашиб Эрек Тоғи этагида, Зарнабод Суви бошида бир ғорчада ҳаётларини давом эттиришни бошлайдилар...

\* \* \*

**Анқарадаги ҳаётларига доир Рисола-и Нурдан бир парча**

**(Йигирма Учинчи Ёғду "Табиат Рисоласи"дан)**

“... 1338-йилда Анқарага бордим. Ислом қўшинининг Юнон устидан ғалабасидан нашъа олган аҳли иймоннинг кучли фикрлари ичида ғоят мудҳиш бир зиндиқо фикри ичига кириш ва бузиш ва заҳарлантириш учун маккорона ҳаракат қилаётганини кўрдим. “Эй воҳ” дедим, бу аждарҳо иймоннинг рукнларига ҳужум қилади! Ўша вақт шу ояти карима яққоллик даражасида вужуд ва ваҳдониятни тушунтиргани учун ундан мадад сўраб, ўша зиндиқонинг бошини олиб ташлайдиган даражада Қуръони Ҳакиймдан олинган қувватли бир бурҳонни арабча бир рисолада ёздим. Анқарада “Янги Кун” Босмахонасида чоп қилдиргандим. Фақат афсуски арабча билганлар оз ва аҳамият билан қараганлар ҳам нодир бўлиш билан баробар, ғоят мухтасар ва лўнда бир суратда ўша кучли бурҳон таъсирини кўрсатмади. Афсуски, ўша динсизлик фикри ҳам инкишоф этди, ҳам қувват топди...”

\* \* \*

## ИККИНЧИ ҚИСМ

**БАРЛА ҲАЁТИ**

### РИСОЛА-И НУРНИНГ ЗУҲУРИ

Устоз Бадиуззамон Саид Нурсийнинг Шарқий Анадолуда дунёга келишидан эътиборан ўтказган ҳаёт саҳифаларини бу ерга қадар бир-бир кўрдик, томоша қилдик. Ҳозир ўтган қирқ-эллик саналик ҳаётининг натижаси ва меваси ҳукмида, тарих жуда нодир қайт этган жаҳон кенглигидаги муаззам бир даъвога кирмоқдамиз. Бутун моддий ва маънавий зулматларни йўқотиб, оламни нури ила зиёлантирадиган Рисоал-и Нур майдонга чиқмоқда, дунё илм ва ирфон соҳасига Туркиядан бир қуёш чиқмоқда!

\* \* \*

БАДИУЗЗАМОН ҲАЗРАТЛАРИНИНГ ШАРҚ ВИЛОЯТЛАРИДАН ҒАРБИЙ АНАДОЛУГА СУРГУН ҚИЛИНИШИ, РИСОЛА-И НУРНИНГ ЗУҲУРИ, ТАЪЛИФ ВА НАШРИ

Ванда, мазкур ғорда яшаётган экан, Шарқда қўзғолон ва исён ҳаракатлари бўлади. "Сизнинг нуфузингиз қувватлидир" деб ёрдам истаган бир зотнинг мактубига: "Турк Миллати асрлардан бери Исломиятга хизмат этган ва кўп валийлар етиштиргандир. Буларнинг авлодларига қилич кўтарилмас, сиз ҳам кўтарманг, ташаббусингиздан воз кечинг. Миллат иршод ва танвир этилиши керак!" дея жавоб юборади. Фақат яна, ҳукумат Бадиуззамонни Ғарбий Анадолуга сургун қилади.

Ванда ғордан чиқарилиб Анадолуга ҳаракат этмоқ учун жандармалар ила юборилар экан, йўлларга тўкилиб: "Эй воҳ, жаноб ҳазратлари, бизни ташлаб кетма. Рухсат беринг, сизни юбормайлик. Орзу этсангиз Арабистонга юборайлик",- дея ёлворган қуролли гуруҳларга, аҳолига ва пешқадам зотларга: "Мен Анадолуга бораман, уларни истайман",- деб ҳаммасини таскин этади. Аввало Бурдур Вилоятига аскарий қўриқчилар ила сургун қилинади. Бурдурда зулм ва тарассудлар остида исканжали бир асорат ҳаёти ўтказади. Фақат асло бўш турмайди, ўн уч дарс бўлган "Нурнинг илк эшиги" китобидаги ҳақиқатларни бир қисм иймон аҳлига дарс бериб, яширинча китоб ҳолига келтиради. Бу ҳикмат жавҳарларининг қийматини тақдир этган муштоқ иймон аҳли қўл ёзувлари ила бу китобни кўпайтирадилар. Ниҳоят, "Бу ерда Саид Нурсий бўш турмаётир, диний суҳбатларда иштирок этмоқда" дея яширин дин душманлари тарафидан рапорт тайёрланади. Ва бу ерда ҳам, "Узоқ бир бурчакда, маҳрумиятлар, кимсасизлик ва ғурбат ҳаёти ичида ўз-ўзига ўлиб кетар" тушунчаси ила тоғлар орасида танҳо бир ер бўлган Испарта Вилоятига боғлиқ Барла Ноҳиясига юборилишга қарор берилади.

Бадиуззамон Саид Нурсий Бурдурда экан, бир кун у замоннинг Аркони Ҳарбия-и Умумия Раиси Маршал Фавзи Чақмоқ Бурдурга келади. Ҳоким Маршалга: "Саид Нурсий ҳукуматга итоат этмаётир, келганларга диний дарслар бераётир" дея шикоят қилади. Маршал Фавзи Чақмоқ Бадиуззамоннинг нақадар доҳий ва нақадар маънавий буюк ва мустақим бир зот бўлганини билгани учун дейдики: "Бадиуззамондан зарар келмас, тегилманг, ҳурмат қилинг".

Сургун қилинган бутун ерларда Бадиуззамонга қарши жабр ила расмий кишилар воситаси ила даҳшатли ташвиқотлар қилдирилиб, иймон аҳлининг Устоз Бадиуззамонга яқинлашмасликлари ва диний дарсларидан истифода этмасликлари учун кўп манфий ғайратлар сарф этилади. Фақат Устознинг иймоний дарсларининг нуфуз ва қиймати аҳоли орасида қалбдан қалбга ўтади ва асарларига бўлган ишқ ва муҳаббат қалбларни истило этади.

**Барла**

Барла иймон аҳлининг маънавий ёрдамига юборилган Рисола-и Нур Куллиётининг таълиф этилиши бошланган илк марказдир. Барла Ислом Миллатининг, хусусан Анадолу халқининг бошига келган даҳшатли бир залолат ва динсизлик жараёнига қарши Қуръондан келган бир ҳидоят нури, бир саодат Қуёши чиққан шаҳардир. Барла Раҳмати Илоҳиянинг ва Эҳсони Раббонийнинг ва лутфи Яздонийнинг бу муборак Анадолу ҳақида, бу қаҳрамон Ислом Миллатининг авлодлари ва Ислом Олами ҳақида ҳаёт ва мамотларининг, абадий саодатларининг мадори бўлган асарлар порлаган бахтиёр ердир.

Бадиуззамон Саид Нурсий Барла ноҳиясида доимий ва жуда шиддатли бир истибдод ва зулм ва тарассуд остида сақланар эди. Барлага сургун сабаби эса гавжум шаҳарлардан узоқлаштириб, бундай марказдан узоқ бир қишлоққа отилиб руҳида мавжуд ҳамияти Исломиянинг жўш уришига тўсиқ бўлмоқ, уни сўзлатмаслик, гапиртирмаслик, Исломий, иймоний асарлар ёздирмаслик, таъсирсиз бир вазиятга тушириб динсизларга мужоҳададан ва Қуръонга хизматдан ман этмоқ эди. Бадиуззамон эса бу режанинг тамоман аксига ҳаракат этишга муваффақ бўлди, бир он ҳам бўш турмасдан, Барла каби танҳо бир ерда Қуръон ва иймон ҳақиқатларини дарс берган Рисола-и Нур асарларини таълиф этиб парда остида нашрини таъмин этди. Бу муваффақият ва бу музаффарият эса, жуда муаззам бир музаффарият эди. Зеро у жуда даҳшатли динсизлик даврида ҳақиқий биргина диний асар ҳам ёздирилмаётган эди. Дин одамлари жим қилдирилиб, йўқ этилишга уринилаётган эди. Динсизлар Бадиуззамонни йўқ этолмаганлар, қотиб қолган қалб ва ақлларни титратган Исломий ва иймоний нашриётига тўсиқ бўлолмаган эдилар. Бадиуззамон қилган бу диний нашриёт йигирма беш саналик ашаддий зулм ва истибдоди мутлақ даврида ҳеч бир зот қилолмаган бир иш эди.

Бадиуззамон Барлага 1925-1926 саналарида сургун этилгандир. Бу саналар Туркияда йигирма беш сана давом этадиган бир истибдоди мутлақ фаолият қилишининг илк саналари эди. Яширин динсиз комитетлари, "Исломийлик аломатларни бир-бир йўқотиб Ислом руҳини йўқ этмоқ, Қуръонни тўплатиб имҳо этмоқ" режаларини амалга ошириш ниятида эдилар. Бунга муваффақ бўлиб-билмасликни иблисона ўйлаб, "Ўттиз сана сўнгра келадиган наслнинг ўз қўли ила Қуръонни имҳо этишини келтириб чиқарадиган бир режа қилайлик" деганлар ва бу режани татбиқни бошлаган эдилар. Исломиятни йўқ этмоқ учун тарихда кўрилмаган бузғунчиликлар ва тажовузлар ҳукм сургандир.

Ҳа, олти юз сана, балки Аббосийлар замонидан бери, яъни минг санадан бери Қуръони Ҳакимнинг бир байроқдори бўлиб бутун жаҳонга қарши бас келган Турк Миллатини, бу ватан авлодларини Исломиятдан узоқлаштирмоқ ва маҳрум қолдирмоқ учун мусулмонликка оид ҳар турли боғларнинг узилишига уринилар ва амалан ҳам муваффақ бўлинаётган эди. Бу воқеа жузъий эмас, куллий ва умумий эди. Миллионлаб инсонларнинг, хусусан ёшларнинг ва миллионлаб маъсумларнинг, талабаларнинг иймон ва эътиқодларига, дунёвий ва ухровий фалокатларига алоқадор бўлган жуда кенг ва шумулли бир ҳодиса эди. Ва қиёматга қадар келиб кетадиган Анадолу халқининг абадий ҳаётлари ила алоқадор эди. У замон ва у саналарда минг йиллик порлоқ мозийнинг далолат ва шаҳодати ила, Қуръоннинг байроқдори бўлиб энг юксак бир юксак мақомни қозонган қаҳрамон бир миллатнинг ҳаётида Исломият ва Қуръонга қарши даҳшатли ўзгаришлар ва бузғунчиликлар қилинар ва жаҳоннинг энг номдор қўшинининг минг саналик диний жиҳод ила ўтган порлоқ мозийси ва у мозийда дафн этилган муҳтарам аждоди янги наслларга ва мактабли талабаларга унуттирилишга уринилмоқда ва мозий ила боғлари кесилиб бир тур ниқобли ва суратан порлоқ каломлар ила алдатишларда бўлиб, комунизм тизимига замин ҳозирланаётган эди! Исломиятнинг ҳақиқатида мавжуд моддий-маънавий энг юксак тараққий ва маданият қонун-қоидалари ўрнига динсиз фалсафанинг ботқоқлигидаги нурсиз қонун-қоидалар, адабсиз адиб ва файласуфларнинг фикр ва мафкуралари яширин комунист, масонлар, динсизлар тарафидан талқин этилмоқда ва жуда кенг бир доирада тадрис ва таълимга уринилаётган эди. Айниқса Инглиз, Француз каби Ислом душманларининг Ислом Оламини моддатан ва маънан ҳолсизлантирмоқ, сўрмоқ ниятларининг бошида Қаҳрамон Турк Миллатининг диний боғлардан узоқлаштирилиши; урф-одат, анъана ва ахлоқ жиҳатидан тамоман Исломиятга зид бир ҳолатга келтирилмоқ режалари бор эди ва бу режалар афсуски татбиқ соҳасига қўнган эди!

Хуллас, Бадиуззамон Саид Нурсийнинг Рисола-и Нур ила Анадолудаги иймон ва Қуръон хизматига жонини фидо қилиб ҳаракат қилган бир Ислом фидоийси бўлиб бошлаган саналарки, замин юзи кўрмаган жуда даҳшатли бир динсизлик даврининг бошланғичи ва қурилиши замони эди. Шунинг учун Бадиуззамоннинг Рисола-и Нур ила хизматига назар этилган вақт, бундай даҳшатли бир замонни кўз ўнгида келтирмоқ ижоб этар. Зеро, тарихда ўхшаши кўрилмаган бу қадар оғир шароит остида қилинган зарра қадар хизмат тоғ каби бир қиймат қозона олар, кичкина бир хизмат катта бир қиймат ва натижага соҳиб бўлиши мумкин!

Хуллас, Рисола-и Нур бундай даҳшатли ва аҳамиятли бир замоннинг махсули ва натижасидир. Рисола-и Нурнинг муаллифи йигирма беш саналик дин йиқитувчилик ҳукм этган даҳшатли бир даврнинг диний жиҳод майдонининг энг буюк қаҳрамони ва то қиёматга қадар Уммати Муҳаммадияни (С.А.В.) дорус-саломга даъват этган ва башариятга йўл кўрсатган раҳбари акмалидир. Ва ҳам Рисола-и Нур Қуръоннинг олмос бир қиличидирки, замон ва замин ва ишлар буни қатъият ила исбот этган ва кўзларга кўрсатгандир. Хуллас, шундай аянчли ва фожиали ва даҳшатли бир даврни ўртага чиқарган динсизларнинг татбиқлари бўлган жуда оғир шартлар остида Бадиуззамоннинг Ҳақнинг инояти ила таълифга муваффақ бўлган Рисола-и Нур асарлари динсизликнинг истилосига қарши, йиқилиши мумкин бўлмаган муаззам ва муҳташам бир тўсиқ ташкил этгандир. Рисола-и Нур моддиюнлик, табииюнлик каби динга муориз фалсафанинг маҳол, ботил ва имконсиз бўлганини чиритилмас бурҳонлар ила, ақлий, мантиқий далиллар ила исбот этиб энг динсиз файласуфларни ҳам илзом этгандир. Куфри мутлақни мағлубиятга дучор этган, динсизликнинг истилосини тўхтатгандир.

Ҳа, Бадиуззамонга қилинган у тарихий зулм ва исканжа ва хиёнатлар остида жўш уриб порлаган Рисола-и Нур бу замонда ва истиқболда бир сайф-ул Исломдир. Рисола-и Нур руҳларнинг севгилиси, қалбларнинг маҳбуби, ошиқларнинг маъшуқи, жонларнинг жонони бўлган, ижобида бу жонон учун жонлар фидо этилгандир. Рисола-и Нур башарнинг сартожи ва халоскори мавқеъи муаллосида хизмат қилган ва қилмоқдадир. Рисола-и Нур Қуръоннинг сўнг асрларда кутилган бир маънавий мўъжизаси бўлиб чиққан ва бошда муаллифи Бадиуззамон Саид Нурсий бўлиб миллионлаб талабалари ва қардошлари бу Қуръон ҳақиқатлари атрофида парвоналар каби айланиб унинг нури ила нурланганлар, ундаги Қуръон ва иймон ҳақиқатларини сўриб олганлар, иймонларини қувватлантирганлар ва бу буюк ҳақиқатни бутун дунёга эълон этмоқ ва ўлгунча уни ўқимоқ ва унга хизмат этмоқ ғоясини азм этгандирлар.

Ҳа, Турк Миллатини ва бу ватан аҳолисини ва Ислом Оламини абадга қадар шараф ила яшатажак ва мозийда бўлгани каби истиқболда ҳам тарихнинг олтин саҳифаларига, Қуръон ва Исломият хизматида Ислом Оламининг пешдори ва номдор ҳукмдори сифатида қайд эттирадиган мадори ифтихори Рисола-и Нурдир. Буюк бир вусъат ва куллиятни ташиган ва Анадолуда ва Ислом Оламида зуҳур этиб ҳар тарафда гўзал қабулга ва таъсирга мазҳарият ила борганча инкишоф ва интишор этган бу асар Қуръоннинг молидир, Ислом Оламининг ва иймон аҳлининг молидир ва бу ватан аҳолисининг Исломий бир мадори ифтихоридир. Бу мамлакатда ҳукм этган бир ҳукуматнинг таянч нуқтаси, ҳам айни замонда бутун дунёга эшиттирадиган муаззам ҳақиқатлар манзумасидирки, иншааллоҳ бир замон келиб радио ила бутун оламларга дарс берилажак ва эълон этилажакдир.

Ҳа, дунё илм ва ирфон соҳасига Туркиядан бир Қуёш чиққандир. Бу янги чиққан Қуёш бир минг уч юз йил аввал башарият оламига чиққан Қуёшнинг бир аксидир ва у маънавий Қуёшнинг ҳар асрда порлаган ёғдуларидан бирисидир ва кутилган охирги маънавий мўъжизасидир! Ёлғиз маънавият соҳасида эмас, зоҳиран ва моддатан ҳам таъсирини кўрсатгандир.

Ҳа, Рисола-и Нур бутун дунё миллатлари ҳаётларини муҳофаза ва мудофаа учун ёпишган ва ишонган атом ва ўхшаш бомба ва қуролларидан устун муаззам бир таъсирга соҳибдир! Бунинг бундай бўлганини бир парча илм ва басират назари ила Нур Рисолаларига боққанлар ва Рисола-и Нур муаллифи Бадиуззамон Саид Нурсийнинг ўттиз санадан бери Анадолудаги хизмати иймонияларига диққат этганлар кўрар, англар ва тасдиқ этарлар. Ҳақиқатга ўтган зотлар учун Рисола-и Нурнинг чиқишидан бу кунга қадар ўтган замон ичидаги қилинган хизматнинг натижалари ниҳоят даражада муҳташам ва муаззамдир, миллиардлаб тақдир ва табрикка лойиқдир!

Ҳа, Рисола-и Нур таҳқиқий иймонни бу ватанда нашр этмоқ ила иймонни қувватлантириб, бу мамлакатдаги динсизлик ва иймонсизлик, залолат ва сафоҳатга қарши муқобала ва мусбат бир тарзда мужодала этиб буларни мағлуб этгандир. Буюк ва куллий ва умумий диний мужоҳадасида музаффар бўлгандир. Мужоҳидлар тоифаси бўлган Нур Талабалари аъзамий садоқат ва иттиҳоддат нашъат этган азим, маънавий, мақбул бир сир ила раҳмати Илоҳиянинг жалбига ва таважжуҳига васила бўлгандир. Бу ихлосли мужоҳидлар тоифаси кичик бир уруғ каби тор бир доирада экан, у уруғда оламни истило этадиган бир шажара-и Тубонинг моҳияти бўлгани каби, Ўн тўртинчи Асри Муҳаммадийда (Алайҳиссалоту Вассалам) Қуръондан чиққан Рисола-и Нурнинг Анадолуда чиқиши ва интишор этиши ила, натижада нашву намо этиб Ислом Олами ва инсониятга қадар кенгайган ва яна ҳам кенгаяжакдир!

Хуллас, Рисола-и Нур ҳам фавқулодда ихлосни ва ҳам ёлғиз тавҳид ва иймон ақидаларининг хизматини асос маслак қабул этиб бир қудсият қозониши ва моҳиятида бутун Қуръон ва Ислом ҳақиқатлари мавжуд бўлиб ҳар тарафни қоплайдиган бир ҳақиқат нури бўлиши эътибори ила, раҳмати Илоҳия томонида бу Исломият миллатини моддий-маънавий фалокат ва ҳалокат таҳликаларидан бир садди Қуръоний ва нури иймоний бўлиб муҳофазага васила бўлгандир.

Рисола-и Нур Иймон ва Қуръон мухолифларига қарши мужодаласида мажбурлаш ва жанжаллашиш йўлини эмас, ишонтириш ва исбот йўлини ихтиёр этгандир!

Рисола-и Нур бир юз ўттиз рисолаларида тўғридан-тўғрига ҳақиқатнинг порлоқ юзини бутун очиқлик ва яққоллиги ила кўрсатгандир. Дини Ҳақ бўлган Исломиятни ва инсоният оламининг ҳидоят Қуёши бўлган Қуръоннинг мўъжизалигини бутун дунё фикрий жараёнларда ва бутун фикр ва фалсафа соҳасида рад этилмас қатъий далиллар ила кўрсатгандир. Ва мантиқий ҳужжатлар ила исбот этгандирки, ер юзидаги бутун камолот ва маданият ва тараққий меъёрлари самовий динлар ва пайғамбарлар қўли ила келган ва айниқса Исломиятнинг зуҳури ила инсоният олами Ислом Оламининг идораси остида жоҳиллик қудуғидан халос бўлган ва халос бўлажакдир! Фалсафа ва Ҳикматнинг ичида кўринган фазилат умумий манфаат ва бошқалар каби инсоний асослар эса Қуёшнинг чиқиши ила ундан ёйилган ва ойдинланган кеча оламининг нурлари каби Нубувват Қуёшининг чиқиши башариятнинг фикр ва қалбларида акслар ва ёғдулар майдонга келтирган бўлишидандир. Ҳақиқатли Фалсафа ва Ҳикматнинг, Фан ва Санъатнинг устида кўринган бу ишиқлар Қуръон Қуёшининг ва Нубувват қандилининг башарият оламига аксларидан ва жилваларидан чиққандир.

Эй Ислом Олами! Уйғон, Қуръонга ёпиш. Исломиятга моддий ва маънавий бутун борлиғинг ила юзлан!

Ва Эй Қуръонга минг йиллик тарихининг шаҳодати ила ходим бўлган ва Исломият нурининг замин юзида ношири бўлган юксак аждоднинг авлоди! Қуръонга йўнал ва уни тушунишга, ўқишга ва уни тушунтирадиган, унинг бу замонда бир маънавий мўъжизаси бўлган Нур Рисолаларини мутолаа этишга ҳаракат қил. Лисонинг Қуръоннинг оятларини оламга эшиттираркан, ҳол ва атвор ва ахлоқинг ҳам унинг маъносини нашр этсин, ҳол лисонинг ила ҳам Қуръонни ўқи. У замон сен дунёнинг хўжайини, оламнинг раиси ва инсониятнинг саодат воситаси бўласан!

Эй асрлардан бери Қуръоннинг байроқдорлиги вазифаси ила жаҳонда энг муқаддас ва муҳтарам бир мавқеъи муаллони қўлга киритган наслнинг авлод ва аждодлари! Уйғонингиз! Ислом Оламининг субҳи содиқида ғафлатда бўлмоқ қатъиян ақл иши эмас! Яна Ислом Оламининг уйғонишида раҳбар бўлмоқ, дўст, қардош бўлмоқ учун Қуръоннинг ва иймоннинг нури ила мунаввар бўлиб Исломиятнинг тарбияси ила такаммул этиб ҳақиқий инсоният маданияти ва тараққий бўлган Исломият маданиятига ёпишмоқ ва уни ҳол ва ҳаракатида ўзига раҳбар айламоқ лозимдир.

Европа ва Америкадан келтирилган ва ҳақиқатда яна Исломнинг моли бўлган фан ва санъатни тавҳид нури ичида қориб, Қуръон баҳс этган тафаккур ва ҳарфий маъно назари ила, яъни унинг санъаткори ва устоси номи ила уларга қараши керак ва "абадий ва сармадий саодатни кўрсатган иймон ва Қуръон ҳақиқатлари мажмуаси бўлган Нурларга тўғри олдин қадам бос!" айтишимиз ва айттиришимиз керак!..

Эй эски асрларнинг жаҳонгир Осиё Қўшинларининг қаҳрамон аскарларининг аждодлари бўлган муҳтарам дин қардошларим!

Беш юз санадир ётганингиз етар! Ортиқ Қуръоннинг тонгида уйғонингиз. Бўлмаса Қуръони Каримнинг Қуёшидан кўзларингизни ёпиб ғафлат саҳросида ётмоқ ила ваҳшат ва ғафлат сизни тор-мор қилиб паришон этажакдир.

Қуръоннинг ариғидан айрилиб бирлашмаган сув томчилари каби тупроққа тушмангиз. Бўлмаса тупроқ каби сафоҳат ва маданият шаҳвати сизни сўриб ютажакдир. Бирлашган сув томчилари каби, Қуръони Каримнинг саодат ва саломат ариғида иттиҳод этиб, сафоҳат ва маданият разолатини супуриб, бу ватанга оби ҳаёт бўлган Ислом Ҳақиқатлари сувларини оқитингиз.

У Ислом Ҳақиқатлари сувлари ила бу тупроқларда иймон зиёси остида ҳақиқий маданиятнинг фан ва санъат гулларини очади, бу ватан моддий ва маънавий саодатлар ичида гул ва гулистонга айланади, иншааллоҳ.

Мавзуга қайтамиз. Ҳа, Бадиуззамон Саид Нурсий Барлада яшашга мажбур қилиниб Рисола-и Нурни таълиф этган саналар, юқорида бир парча зикр этганимиз каби, заррани тоғ каби қийматлантирган аҳамиятли саналар эди. Қандайки қишнинг музлатадиган совуғида ва оғир шароит остида бир соатлик соқчилик бир сана ибодатдан хайрлидир. Айнан шунинг каби, у мудҳиш замонда бир юз ўттиз рисолани эмас, балки иймон ва Исломиятга доир ҳақиқий биргина рисола ёза олмоқ ҳам минглаб рисола қиймат ва аҳамиятида эди.

Ҳа, динсизлик ҳукмфармон бўлган у даҳшатли даврда диндорлар разил этилишга уринилаётган эди. Ҳатто Қуръонни ҳам тамоман олиб ташлаб ва Россиядаги каби диний ақидаларни тамоман имҳо этмоқ ўйланган, фақат Исломият миллатича бир аксул амални натижа бера олиши эҳтимоли илгари сурилганда бундан воз кечилган, ёлғиз шу қарор олинган эди: "Мактабларда қилдирадиганимиз янги таълим усуллари ила етишадиган ёшлар Қуръонни ўртадан олиб ташлайди ва бу сурат ила миллатнинг Исломият ила бўлган алоқаси кесилади!" Бутун бу қўрқинч режаларни қилган у мудҳиш фитнанинг манбалари ҳозирги диний инкишофнинг муоризи ва душманлари бўлган хорижий динсиз жараёнларнинг раислари ва одамлари эди. Ҳа, Турк миллати ичида майдонга келтирилган у даҳшатли ҳодисаларнинг ич юзини, тафсилотини истиқболнинг ҳақиқатпараст тарихчиларига, ва буларни ҳозир Демократик идорадаги эркинлик ила бир даража нашр этаётган Ислом-Турк муҳаррирларига ҳавола этамиз. Бизнинг вазифамиз ёлғиз ва ёлғиз иймон ва Қуръон ҳақиқатлари ила машғул бўлмоқдир. Биз ёлғиз ва ёлғиз иймон ва Исломият жараёнидамиз.

Ҳа, у залолат ва динсизликнинг энг ваҳший даврларида Бадиуззамон Саид Нурсий доимий назорат ва тарассуд остида ва бундай мудҳиш ва жуда ҳам оғир шароит ичида эди. Намрудлар, Фиръавнлар, Шаддодлар ва Язидлар қилолмаган зулмларнинг турлари Бадиуззамонга қилинар эди. Ва йигирма беш сана бундай давом этди. У замон Ислом Олами моддий жиҳатдан фақир эди ва истилочиларнинг асоратида эди. Бутун яширин фасод ва динсизлик комитетлари ҳам Туркияда, ҳам Ислом Оламида мудҳиш фаолиятлар қилар ва тарафдорлари уларни дастаклар ва ҳаммаси ҳам Исломиятга қарши иттифоқ этардилар.

Хуллас, Рисола-и Нур Саодат Асрида, Исломнинг жаҳонни фатҳ калитлари ҳукмида бўлган Бадр, Уҳуд урушлари аҳамияти навидан бир қийматни ичига олган бир замоннинг махсулидирки, васила бўлган иймон хизмати ва адо қилган маънавий диний жиҳод тарихда Саодат Асридан бошқа ҳеч бир замонда кўрилмаган бир азаматдадир. Чорасиз ҳукмида бўлган Бадиуззамон Саид Нурсий ундай даҳшатли бир асоратда, сургун ва инзивода таълиф ва нашр этган бир юз ўттиз парча Рисола-и Нур асарлари ила, балиғ бир хатиб бўлиб Анадолу масжидида ва Ислом Олами масжидида гапирмоқда, мусулмонларга Қуръондан олган дарсини такрор этмоқда. Гўё Бадиуззамон Саид Нурсий Ўн Тўртинчи Асри Муҳаммадийнинг ва Йигирманчи Асри Милодийнинг минорасининг тепасида туриб, асрдошлари бўлган мусулмонлар ва инсониятга бақирмоқда ва бу асрнинг орқасида тизилган ва истиқбол қаторларида саф тортган келажак насл[[38]](#footnote-38)(Ҳошия) ила бир Муршиди Аъзам, бир Мужаддиди Акбар сифатида гапирмоқда...

**РИСОЛА-И НУРНИНГ ТАЪЛИФИ ВА НАШРИ**

Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратлари шундай мушкул ва оғир вазиятлар остида Рисола-и Нур куллиётини таълиф этадики, тарихда ҳеч бир илм одами учрамаган қийинчиликларга маъруз қолади. Фақат, сўнмаган азим бир ирода ва хизмат ишқига соҳиб бўлгани учун қўрқмасдан, ҳолдан тоймасдан, зерикиб безмасдан, бутун қувватини сарф этиб ўхшовсиз бир сабр ва таҳаммул ва фароғати нафс ила бу миллат ва мамлакатни комунизм аждаридан, масон офатидан, динсизликдан муҳофаза этадиган, этган ва этаётган, ва Ислом Оламини ва башариятни танвир ва иршодда буюк бир раҳбар бўлган бу ҳориқулода Рисола-и Нур асарларини майдонга келтиради. Бир юз ўттиз парча бўлган Рисола-и Нур куллиётининг таълифи йигирма уч санада хотима топади. Нур Рисолалари шиддатли эҳтиёж замонида таълиф этилганидан, ҳар ёзилган рисола ғоят шифоли бир тарёқ ва дармон ҳукмини ташийди ва шундай ҳам таъсир этиб жуда кўп кишиларнинг маънавий хасталикларини даволайди. Рисола-и Нурни ўқиган ҳар бир киши гўё у рисола ўзи учун ёзилган каби бир руҳий ҳолат ичида қолиб катта бир иштиёқ ва шиддатли бир эҳтиёж ҳис этиб мутолаа этади. Ниҳоят шундай асарлар вужудга келадики, бу аср ва келажак асрларнинг бутун инсонларининг иймоний, Исломий, фикрий, руҳий, қалбий, ақлий эҳтиёжларига тўлиқ жавоб берадиган ва кифоя қиладиган Қуръоний ҳақиқатлар эҳсон этилади.

Рисола-и Нур Қуръони Ҳакимнинг ҳақиқий бир тафсридир. Оятлар кетма-кетлиги ила эмас, даврнинг эҳтиёжига жавоб берган иймоний ҳақиқатларни англатган оятлар тафсир этилгандир.

Тафсир икки қисмдир: Бири, оятнинг иборасини ва лафзини тафсир этар. Бири эса, оятнинг маъно ва ҳақиқатларини изоҳ ила исбот этар. Рисола-и Нур бу иккинчи қисм тафсирларнинг энг қувватлиси ва энг қийматдори ва энг порлоғи ва энг мукаммали бўлгани минглаб таҳқиқ ва тадқиқ аҳлининг шаҳодати ила ва тасдиғи ила собитдир.

Рисола-и Нурнинг таълифи ва нашриёти ҳозирга қадар мисли кўрилмаган бир тарздадир. Бадиуззамон Саид Нурсий ўз қўли ила рисолаларни ёзиб кўпайтирадиган даражада бир ёзувга соҳиб эмасдир, ярим уммийдир. Шунинг учун котибларга жуда тез айтар ва жуда тез ёзилар. Ҳар кун бир-икки соат таълифот ила машғул бўлиб ўн, ўн икки ва бир-икки соатда ёзилган ҳориқо асарлар бордир.

Устоз Бадиуззамоннинг таълиф этган рисолаларни талабалар қўлдан қўлга улаштирмоқ сурати ила кўпгина нусхалар ёзарлар, ёзилган нусхаларни муаллифига келтирарлар. Муаллиф нусха кўчирувчиларнинг хатоларини тузатар. Бу тасҳиҳларни қиларкан, асарнинг асли ила қаршилаштирмасдан текширар. Ҳозир ҳам йигирма беш, ўттиз сана аввал таълиф этган бир асарини тасҳиҳ этаркан, аслига боқмас.

Ёзилган рисолаларни атроф қишлоқлардан ва туманлардан келганлар катта бир қизиқиш ва иштиёқ ила олиб кетар ва қўл ёзуви ила нашр этардилар.

Устоз Бадиуззамон Қуръондан бошқа ҳеч бир китобга мурожаат этмасдан ва таълифлар замонида ёнида ҳеч бир китоб бўлмасдан Нур Рисолаларини таълиф этгандир.

Марҳум Маҳмад Акифнинг:

Тўғридан-тўғрига Қуръондан олиб илҳомни,

Асрнинг идрокига айттиришимиз керак Исломни.

байти ила ифода этган идеалини таҳаққуқ эттирмоқ Бадиуззамонга муяссар бўлгандир.

Рисола-и Нурнинг нашр кайфияти ҳам тарихда ҳеч бир асарда кўрилмагандир... Шундайки:

Қуръон хатини муҳофаза этмоқ хизмати ила ҳам вазифадор бўлган Рисола-и Нурнинг муҳаққақ Қуръон ёзуви ила нашр этилиши лозим эди. Эски ёзув ман этилган ва босмахоналари олиб ташланган эди. Бадиуззамоннинг пули, сарвати йўқ эди. Фақир эди, дунё моли ила алоқаси йўқ эди. Рисолаларни қўл ила ёзиб кўпайтирганлар ҳам фақат зарурий эҳтиёжларини таъмин этар эдилар. Рисола-и Нурни ёзганлар милиция ташкилотларига этилар.. исканжа ва азиятлар қилинар, қамоқларга отилар эди. Бадиуззамонга қарши ҳукумат қўли ила қилдирилган ташвиқот ва тазйиқлар ила ҳар тарафга даҳшатлар сочилар. Аҳоли Ҳазрати Устозга яқинлашишга, ундан дин, иймон дарси олишга жасорати қолмайдиган даражада қўрқитилар эди. Бир вақт бўлса дин одамларининг, ҳақиқатпарастларнинг ёлғиз диндор бўлганлари учун дорёғочларда жон беришлари бир қўрқув ва воз кечиш ҳавосини майдонга келтирган эди. Ҳукм сураётган ашаддий зулм ва истибдоди мутлақ ичида диёнат аҳли сукути мутлаққа маҳкум этилган эди. На диннинг ҳақиқатларидан баҳс этган ҳақиқий бир рисола нашр эттирилмоқда ва на у ҳақиқатлар миллатга дарс берилаётган эди. Бу сурат ила Исломият руҳсиз бир жасад ҳолига келтирилишга уринилар, Ислом Динининг моҳияти ва асосларини дарс бермоқ қатъиян ман этилаётган эди.[[39]](#footnote-39)(Ҳошия)

Хуллас, бошланғичда жуда ваҳший бўлган бу динсизлик даври Рисола-и Нурнинг умумият касб этган нашриёти ила йиқилган, иймон аҳлининг маънавий ва моддий (айниқса маънавий) ҳаётига татбиқ этилган истибдод занжирлари парчалангандир. Рисола-и Нур динсизликнинг белини синдирган ва пойдеворларини тор-мор этгандир.

Ҳа, у замонларки, динсизликнинг муқобил жабҳасида Рисола-и Нур яшинлар каби порлаган ва Қуръони Ҳакимнинг бу нури бутун қувват ва шавкати ила зуҳур этиб парда остида нашр қилингандир.

Рисола-и Нурдан таҳқиқий иймон дарси олган ва борганча зиёдалашган Нур Талабаларининг иймонлари инкишоф этган, иймоний бир шаҳомат ва Исломий бир жасоратга соҳиб бўлгандирлар. Қандайки, жасур бир қўмондон юзларча аскарга ҳол лисони ила жасорат берар ва таянч нуқтаси бўлар, айнан шунинг каби Рисола-и Нур маънавий шахсининг тамсилчиси бўлган Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратлари бошда бўлиб, таҳқиқий иймон дарслари ила иймонлари қувватланган юз мингларча, ҳозир миллионларча Нур Талабалари иймон аҳлига бир таянч нуқтаси ва бир гўзал мисол бўлгандирлар. Нур Талабаларининг бу иймон қувватлари ва динсизликка қарши қаҳрамонча курашлари халққа кўп таъсир қилган ва бир уйғоқлик майдонга келтиргандир. Шундай қилиб, миллатнинг ичидаги қўрқув ва ваҳималарни ҳам Рисола-и Нур ила изола этганлар, ватан ва миллатга умумий бир жасорат, умид ва севинч майдонга келтириб мусулмонларни умидсизликдан қутқаргандирлар.

Рисола-и Нурни ҳаётининг ғояси қилган бир Нур Талабаси юз одам қувватида бўлгани ва юз насиҳатчи қадар иймон ва Исломиятга хизмат этгани ҳақиқат аҳлича мусаллам ва мусаддақдир. Нур талабалари динсизликнинг дабдабали ҳужумларига, тантанали шовқинларига, зулмларига, қамоқларига, устозлари каби, аҳамият бермасдан, қўрқмасдан, керагида жонларини, молларини, бола-чақаларини ҳам чекинмасдан Рисола-и Нур ила иймон ва Исломиятга хизмат йўлида фидо этгандирлар. Нур Талабалари биргина нарсани ғоя қилгандирлар: "Иймонларини қутқармоқ нияти ила Рисола-и Нурни ўқимоқ ва Ризо-и Илоҳий учун иймон ва Исломиятга Рисола-и Нур ила хизмат этмоқ". Бу ғояларида муваффақ бўлмоқ учун ҳар нарсаларини бу хизматга хизматкор қилгандирлар.

Ҳа, Нур Талабалари Уммати Муҳаммадияни саломат соҳилига чиқарган бир Раббоний кеманинг хизматчилари бўлганликларига ишонгандирлар. Ҳаётда энг буюк ғоялари Қуръон ва иймонга хизмат қилиб, Уммати Муҳаммаднинг фаровонлик ва саодат ичида яшашига васила бўлмоқдир. Рисола-и Нурнинг қўл ёзуви ила нашри саналарида уйларидан етти-саккиз сана чиқмасдан Рисола-и Нурни ёзиб нашр этганлар бўлгандир. У замонлар, Испарта атрофида, эркак, хотин, ёш ва кексалардан мингларча Нур Талабаси, ҳатто Нур Дарсхонаси бўлган Сав Қишлоғи минг қалам ила саналарча Нур Рисолаларини ёзиб кўпайтирар эдилар. Рисола-и Нур таълифидан йигирма сана сўнгра нусха кўчириш ускунаси ила нашр этилган ва ўттиз беш сана сўнгра ҳам босмахоналарда босилишни бошлагандир. Иншааллоҳ, бир замон келади, Рисола-и Нур куллиёти олтин ила ёзилади ва радио тили ила турли хил тилларда ўқилади ва замин юзини кенг бир Нур дарсхонасияга айлантиради.

Рисола-и Нурнинг нашрида муборак хонимлар ҳам аҳамиятли фидокорликларга мазҳар бўлгандирлар. Ҳатто, Устоз Ҳазратларига келиб, "Устозим! Мен хўжайиним қиладиган дунёвий ишларни ҳам қилишга ҳаракат қиламан, у сеникидир, Рисола-и Нурникидир" деган ва эркакларининг Рисола-и Нур хизматида бўлишларида янада ортиқ имконлар берган қаҳрамон хонимлар кўрилгандир. Рисола-и Нурни ёзган хўжайинларига кечалари чироқ тутиб, уларнинг дин, иймон хизматларига сева-сева иштирок этгандирлар. Рисола-и Нурни хонимлар, қизлар қўллари ила ёзганлар, кўз нурлари тўкканлар, муборак котибалар бўлиб иймонга хизмат этгандирлар. Ҳатто шундай Нур Талабаси хонимлар бордирки, ўзларини сўнг нафасда иймон нури ила ҳусни хотимага ноил этадиган Нур Рисолаларини ҳарорат ила ўқиганлар ва бошқа дин қардошлари бўлган хонимларга ҳам ўқиб танитганлар. Нурларни хонимлар ичида нашр этиб, кўп хонимларнинг Қуръон ва иймон нурлари ила нурланишларига васила бўлиб қаҳрамонча хизматда бўлгандирлар. Рисола-и Нурни ўқиб ўқитмоқ ила иймон мартабаларида тараққий этиб худди биттадан муршид мартабасига юксалгандирлар. Хонимлар ёлғиз Аллоҳ розилигини қозонмоқ учун самимият ва ихлос ила Рисола-и Нурдаги порлоқ ва жуда файзли Қуръон нурларига боғланган ва қалбларида сўнмас бир муҳаббат ва севги сезиб дунё ва охиратда бахтиёр бўладиган бир вазиятга қовушгандирлар. Рисола-и Нурнинг қиймат ва буюклиги пок қалбларига шу қадар ерлашганки, уни баробар бўлиб ўқиб тинглаган сари, ичлари нурлар ила, файзлар ила тўлиб тошган, нуроний кўз ёшлари тўкиб хурсандчилик ва севинчдан ҳаяжонга келгандирлар. Қандай бахтиёрдир у хонимларки, Рисола-и Нурнинг бу муқаддас иймоний хизматида бўлганлари учун улар доимо хайр ила ёд этилажак, охиратларига нурлар юборилажак, қабрлари Жаннат-мисол пурнур бўлажак ва охиратда ҳам энг юксак мартабаларга улашажаклар, иншааллоҳ. Энг бошда Бадиуззамон Ҳазратларининг дуоларига доҳил бўлмоқ ила баробар, Нур Талабалари мобайнидаги маънавий ширкат сири ила дафтари ҳасанотларига хайрлар қайд этилмоқдадир. Рисола-и Нурга самимий алоқалари у фидокор хонимларни миллионлаб Нур Талабаларининг дуоларига ноил этмоқдадир. Рисола-и Нурларни ўқиб ўқитмоқ ила буюк маънавий фойдаларга, юксак даражаларга эришмоқдадирлар. Иншаллоҳ, аксар хонимларнинг бундай бўлишини раҳмати Илоҳийдан қувват ила эътиқод ва умид ва ниёз этамиз.

Басиратли Нур ноширлари ўттиз беш сана аввал Рисола-и Нурдаги юксак ҳақиқатларни кўрган, у муқаддас дарсларни олган ва у замондан бери ихлос ва садоқат ила яширин дин душманларига қаршилик қилгандир. Нур қаҳрамонларининг хоналари кўплаб дафалар қидирилгани ва ўзлари дафаларча қамоқларга отилиб у ерда шиддатли азоблар ва машаққатлар чектирилгани ҳолда, олмос қаламлари ила Рисола-и Нурнинг бу қадар санадир ноширлигини қилгандирлар. Истаганлари тақдирда дунё неъматлари ўзларига ёр бўлгани ҳолда, ҳар турли шахсий, дунёвий мартабалардан, борлиқлардан фароғат ила, умрларини Рисола-и Нурнинг хизматига вақф этгандирлар.

“Ажабо, Рисола-и Нур Шогирдларидаги бу ғайрат ва қувватнинг, бу фароғат ва фидокорликнинг ва бу даража сабот ва садоқатнинг сабаби недир?” дея бир савол сўраларса, бу саволнинг аниқ жавоби шу бўлажакдир: Рисола-и Нурдаги рад этилмас юксак ҳақиқатлар, иймон хизматининг ёлғиз ва ёлғиз Ризо-и Илоҳий учун қилиниши ва Бадиуззамон Ҳазратларининг аъзамий ихлосидир.

Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратлари Барлада саккиз сана қадар қолгандир. Аксар замонларини қирларда, боғ ва боғчаларда ўтказар эди. Икки-уч соат қадар узоқликдаги танҳо тоғларга ёки боғларга чекилар, Нур Рисолаларини таълиф этар, бир тарафдан бўлса таълиф этган рисолалари Испарта ва атрофида қўл ёзуви ила кўпайтирилиб ўзига юборилганида буларни тасҳиҳ этарди. Бир кун ичида ҳам тасҳиҳот қилар, ҳам бориб-келиш тўрт-беш соат бўлган ерларга пиёда борар, ҳам айни куннинг уч-тўрт соатини таълифотга айирар ва ҳамда кўп вақт овқатини ўзи тайёрлар эди. У замонларда қирқ ерда рисолалар Рисола-и Нурга муштоқ илк талабалар тарафидан қўл ёзуви ила кўпайтирилар эди. Устоз бу китобларни орқасига олар. Тоғ, боғ ёки қирларга қадар борар, у ерда тасҳиҳини қилар, уйига келарди. Сургунга маҳкум этилиб, замоннинг энг даҳшатли зулмига маъруз қолдирилган ва ҳеч ким ила кўришишига изн берилмас эди. Фақат у бу йўқлик ичида туганмас бир борлиққа қовушган эди. Чунки у Ислом Олами ва инсониятни танвир ва иршод этадиган Қуръондан келган иймон ҳақиқатларини таълиф этар ва айни замонда нашр этар эди. Бутун ишини таълиф этаётган асарларга қаратган эди. Бир кун келиб бу асарлар Анадолуга ёйилажак, Ислом Олами марказларига боражак, сиёсат аҳлининг диққат назарини жалб этажак ва у замон Ислом Оламининг асрлардир байроқдорлигини қилган бир миллат ичида ерлаштирилмоқ истанилган динсизлик, иймонсизлик мафкураларини парчалаяжак, охирги асрларнинг залолат тоғутларининг маънавий шахсидан иборат бўлган куфр аҳли, сафоҳат аҳли ва залолат аҳли жараёнларининг бу ватанни истилосига тўсиқ чекажак, истиқбол наслларининг абадий қутулиш ва саодатини таъминга мадор бўлажакдир.

Хуллас, у тарихнинг энг муаззам бир ҳодисасининг бошланишини изни Илоҳий ва тасарруфи Раббоний ила ҳозирлагани учун бундай жуда муқаддас бир маънони ичига олган даъвонинг тошувчиси бўлиш эътибори ила дунёнинг энг масъуди, замоннинг энг бахтиёри эди. Кийинишида, ғоясида, идеалида зарра қадар ўзгариш ва силкиниш бўлмаган эди. Аксинча олам ҳолининг эътиқодларини тузатадиган, зулматни изола этадиган бир машъала-и ҳидоятни ташиётган эди. Вазифаси ва хизмати бутун инсонларнинг икки жаҳонга оид саодат ва фаровонлигини ичига олгани учун бир ғайрат ва азм ичида эди.

\* \* \*

Устознинг Барладаги истиқоматгоҳи икки хонадан иборат бир уйдир. Асосан мустақил бир уйи ва ер юзида ўз мулки ва тасарруфи остида бир қарич ери ҳам йўқдир. Барлада саккиз сана муддат давомида яшаган уйи уч юз эллик миллион мусулмонларнинг маркази ҳукмида илк дарсхона-и Нуриясидир. Бу дарсхона-и Нуриянинг остида доимий оққан бир чашма бордир. Ва қаршисида дарсхона-и Нурия ила ёнма-ён жуда қалин ва уч устун ҳолида самога юксалган ғоят муҳташам бир чинор дарахти бордир. Чинор дарахтининг шохлари орасида бир кулбача қилингандир. Бу ер Устоз Ҳазратларининг баҳор ва ёз мавсумларидаги истироҳат ва тафаккур ва убудият вазифаси учун энг муносиб бир манзилдир. Устознинг сиддиқ хизматкорлари, талабалари ва Барла аҳолиси дейдиларки: "Устозни кечалари дарсхона-и Нуриянинг ёнидаги бир муборак дарахт бўлган чинор дарахтининг шохлари орасида бўлган кулбачада тонгларга қадар тасбеҳот ила, зикрла ила тараннум этар кўрардик. Хусусан баҳор ва ёз мавсумларида бу муҳташам дарахтнинг мингларча шохлари орасида шавқ ва жазба ичида учаётган қушлар орасида устознинг бундай тонгларга қадар ишлашини кўрардик да, не замон ухлар, не замон турар, билолмасдик".

Устоз кўп хаста бўлар, кўп вақтлари ҳам хасталик ва машаққат ила кечарди. Жуда оз ер, у ҳам бир оз шўрво каби оз бир нарса эди. Кечалари Қуръони Каримдан вирд қилиб олган сураларни ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламнинг машҳур муножоти бўлган Жавшан-ул Кабир номли муножотини ва Шоҳи Гейлоний ва Шоҳи Нақшбанд каби буюк авлиёларнинг муножот ва ҳизбларини ва саловоти Нурияларни ва айниқса Рисола-и Нурнинг манбаи бўлган "Ҳизб-ун Нурия"ни ва Қуръон оятларининг ярқирашлари бўлган ва бир тафаккур силсиласи бўлган ва Йигирма Тўққизинчи Ёғдуда жам этилган ҳизб ва муножотларни ўқир, буларни тугатиш билан яна Рисола-и Нур ила машғул бўларди. Кундузлари эса доимо Рисола-и Нурнинг мутолааси ва таҳсиси ила машғул бўлар, Рисола-и Нур хизматини ҳар нарсадан устун қўяр, Рисола-и Нурга оид, етишадиган шошилинч бир иш замонида бошқа ишларини қолдирар, аввало у ишни тугатарди.

Саид Нурсий баҳор мавсумида манзилининг қаршисидаги муҳташам чинор дарахтининг шохлари орасидаги кулбачасига чиқар, вазифасини у ерда адо этар, Рисола-и Нурнинг ҳақиқатларини, манба ва ҳақиқий маъдани бўлган мала-и аълода тафайюз ва томоша ва тафаккур этарди. Устознинг керак бўлса شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ сирига мазҳар бўлган бу чинор дарахти ва керак бўлса қарағай тоғларидаги у жуда унсият этган дарахтларнинг ва тоғларнинг бошидаги тафаккур ва ҳиссиётини ифода эта олмоқ, ажабо мумкинмидир? Асло мумкин эмасдир! Жаноби Ҳақ Камоли Раҳмати ила бу фарди фаридни камолоти инсониянинг бутун навларини ичига олган бир истеъдодда яратган ва бу истеъдодларнинг ҳам аъзамий шаклда инкишофини ирода этганки, бу мустасно зотни Исломият дарахтининг сўнг асрларга узанган ва минглаб шох-шода солган Рисола-и Нур маънавий шахси эътибори ила бутун ҳақиқатларда "устози кулл" ҳукмига келтирган ва тамоми ила Исломият ҳақиқатлари нурининг аксини ва тажаллийсини Рисола-и Нур маънавий шахсида жойлаштириб, ҳақиқат ва камол аҳлини ҳайрат ила боқтирган ва шундай қилиб Рисолати Аҳмадия ва ҳақиқати Муҳаммадияни ичига олган бир ойнаси бўлган Рисола-и Нур ила Саид Нурсий бир Саид бўлиб чириган, эриган. Фақат маънан бутун Ислом Олами бўлиб таваллуд этган, бақо топгандир. Ва то қиёматга қадар Рисола-и Нур боқий қолажак ва доимо такаммул этажакдир. Ҳеч мумкинмидирки, чивин қанотининг ижодидан лоқайд қолмаган ва у қанотнинг зарраларида жуда кўп ҳикмат ва фойдаларни таъқиб этган Сонеъи Зулжалол Рисола-и Нур ила у таълиф этилган манзиллар ила ва Нур Муаллифининг муқаддас вазифаларини бажарган ерлар ила алоқадор бўлмасин.. ва шундай муқаддас хизматларга ходим (хизмат этган) бўлган маконлар ва дарсхона-и Нуриялар ва муборак дарахт раҳматнинг қасдий таҳсисидан хориж қолсин? Қатъиян мумкин эмасдир!

Саид Нурсий Ҳазратлари Барлада экан, ёз ойларида баъзан Қарағай Тоғига чиқар, бир муддат ёлғиз бўлиб у ерда қоларди. Бўлган тоғлари анча юксак эди. Барла дарсхона-и Нуриясининг қаршисидаги чинор дарахтининг тепасидаги кулбачаси каби, Қарағай Тоғининг энг юксак тепасида бўлган икки катта дарахт устида дарсхона-и Нурия маъносида биттадан манзили бор эди. Бу қарағай ва қатрон дарахтларининг тепаларида Рисола-и Нур ила машғул бўлар эди. Ҳам аксар замонлар Барладан бу ўрмони қалин жойга келиб кетарди. Ва дердики: "Мен бу манзилларни Юлдузлар Саройига алмаштирмайман!"

Ҳозир сўзни бу ерда тўхтатиб, Устоз Рисола-и Нурни таълиф этган мазкур Қарағай Тоғида ва Барла ноҳиясидаги ҳаётига ва Рисола-и Нурнинг моҳиятига оид рисола ва мактублардан бир нечтасини пастга киргизамиз.

\* \* \*

### Тўртинчи Мактуб

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

سَلاَمُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اِخْوَانِكُمْ لاَسِيَّمَا .. الىآخر

Азиз қардошларим!

Мен ҳозир Қарағай Тоғида, юксак бир тепаликда, улкан бир қарағай дарахтининг тепасида бир супада ўтирибман. Инсонлардан таваҳҳуш ва вуҳушга унсият этдим. Инсонлар билан суҳбат орзу қилган вақтим, хаёлан сизларни ёнимда кўраман, бир суҳбат қиламан, сизлар билан тасалли топаман. Бир моне бўлмаса, бир-икки ой бу ерда ёлғиз қолиш орзусидаман. Барлага қайтсам, орзуйингизга биноан сиздан зиёда муштоқ бўлганим кўришиб суҳбатлашиш чорасини қидирамиз. Ҳозир бу қарағай дарахтида хотирга келган икки-уч хотирани ёзяпман.

**Биринчиси:** Бир оз маҳрам бир сирдир, фақат сендан сир сақланмайди. Жумладан:

Аҳли ҳақиқатнинг бир қисми қандайки Исми Вадудга сазовордирлар ва аъзамий бир мартабада ўша исмнинг жилвалари билан, мавжудотнинг деразалари билан Вожиб-ул Вужудга қарайдилар.. шунга ўхшаб: Шу ҳеч андар ҳеч бўлган қардошингизга, фақат хизмати Қуръонда ишлаттирилиши ҳангомида ва ўша хазина-и бениҳоянинг жарчиси бўлган бир вақтда, Исми Раҳийм ва Исми Ҳакийм сазоворлигига сабаб бўлиш вазияти берилган. Барча Сўзлар ўша сазоворликнинг жилваларидир. Иншааллоҳ ўша Сўзлар **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِىَ خَيْرًا كَثٖيرًا** сиррига сазовордирлар.

**Иккинчиси:** Тариқи Нақший ҳақида айтилган:

"Дар тариқи Нақшбандий лозим омад чор тарк; тарки дунё, тарки уқбо, тарки ҳасти, тарки тарк" бўлган жумла-и раъно бирдан хотирга келди. Ўша хотира билан баробар бирдан шу жумла келди:

"Дар тариқи ажз-мандий лозим омад чор чиз: фақри мутлақ, ажзи мутлақ, шукри мутлақ, шавқи мутлақ эй азиз!"

Кейин сен ёзган: "Боқ китоби коинотнинг сафиҳа-и ранглисига, ..." бўлган порлоқ ва бой шеър эсимга келди. Ўша шеър билан самонинг юзидаги юлдузларга қарадим. "Кошки шоир бўлсайдим, буни камолга етказсайдим" дедим. Ҳолбуки шеър ва назмга истеъдодим йўқ экан, яна бошладим, фақат назм ва шеър қилолмадим; қандай хотирга келган бўлса, шундай ёздим. Менинг ворисим бўлган сен, истасанг назмга айлантир, тартибла. Мана, бирдан хотирга келган шу:

Тинглагин юлдузларни, шу хутба-и ширинини

Нома-и нурини ҳикмат, боқ қандай баён айламиш.

Биргаликда нутққа келмиш, ҳақ лисони билан дерлар:

"Бир Қодийри Зулжалол"нинг ҳашмати Султонига

Биттадан бурҳони нур-афшонмиз вужуди Сонеъга

Ҳам ваҳдатга, ҳам қудратга шоҳидлармиз биз.

Шу заминнинг юзини порлатган

Нозанин мўъжизалари чун малак сайронига.

Бу самонинг Арзга боққан, Жаннатга диққат қилган

Минглаб мудаққиқ кўзлармиз биз.[[40]](#footnote-40)(Ҳошия)

Тубо-и хилқатдан самовот қисмига, бутун Каҳкашон шохларига

Бир Жамийли Зулжалолнинг дасти ҳикмати билан тақилган жуда гўзал мевалармиз биз.

Шу самовот аҳлига биттадан масжиди сайёр, биттадан хона-и даввор, биттадан юксак ошиёна,

Биттадан мисбоҳи наввор, биттадан кема-и жаббор, биттадан тайёралармиз биз.

Бир Қодийри Зулкамолнинг, бир Ҳакийми Зулжалолнинг биттадан мўъжиза-и қудрат, биттадан ҳориқо-и санъати Холиқона,

Биттадан нодира-и ҳикмат, биттадан доҳия-и хилқат, биттадан нур оламимиз биз.

Бундай юз минг тил билан юз минг бурҳон кўрсатамиз, эшиттирамиз инсон бўлган инсонга.

Кўр бўлгур динсиз кўзи, кўрмас бўлди юзимизни. Ҳам эшитмас сўзимизни. Ҳақ гапирган оятлармиз биз.

Сиккамиз бир, туррамиз бир, Роббимизга мусаҳҳармиз, мусаббиҳмиз, зикр қиламиз обидона

Каҳкашоннинг ҳалқа-и кубросига мансуб биттадан мажзублармиз биз.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Саид Нурсий

\*\*\*

### Олтинчи Мактуб

**بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ**

**سَلَامُ اللّٰهِ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمَا وَ عَلٰى اِخْوَانِكُمَا مَادَامَ الْمَلَوَانِ وَ تَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَ مَادَارَ الْقَمَرَانِ وَ اسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ**

Ғайратли қардошларим, ҳамиятли биродарларим ва дунё дейилган диёри ғурбатда сабаби тасаллиларим!

Модомики Жаноби Ҳақ сизларни фикримга эҳсон қилган маъноларга ҳиссадор қилган; албатта ҳиссиётимга ҳам ҳиссадор бўлиш ҳаққингиздир. Сизларни ортиқча хафа қилмаслик учун, ғурбатимдаги айрилиғимнинг ҳаддан ортиқ аламли қисмини ташлаб ўтиб, бир қисмини сизларга ҳикоя қиламан. Жумладан:

Шу икки-уч ойдир жуда ёлғиз қолдим. Баъзан ўн беш-йигирма кунда бир марта мусофир ёнимда бўлади. Бошқа вақтларда ёлғизман. Ҳам йигирма кунга яқиндир, тоғда яшовчилар яқин атрофимда йўқ, тарқаб кетганлар...

Хуллас тун вақти, шу ғарибона тоғларда; сас-садосиз, ёлғиз дарахтларнинг ҳазинона япроқ овозлари ичида ўзимни бир-бири ичида бешта фарқли рангли ғурбатларда кўрдим.

Биринчиси: Кексалик сирри билан, деярли мутлақ аксарият билан, тенгдошлар ва дўстларим ва қариндошларимдан ёлғиз ва ғариб қолдим. Улар мени ташлаб олами барзоҳга кетганларидан ҳосил бўлган мунгли ғурбатни ҳис қилдим. Мана шу ғурбат ичида бошқа бир доира-и ғурбат очилди. У ҳам ўтган баҳор каби мен алоқадор бўлган аксар мавжудот мени ташлаб кетганларидан ҳосил бўлган айрилиқ тўла ғурбатни ҳис қилдим. Ва шу ғурбат ичида бир доира-и ғурбат яна очилдики, Ватанимдан ва қариндошларимдан айрилиб, ёлғиз қолганимдан таваллуд этган айрилиқ тўла ғурбатни ҳис қилдим. Ва шу ғурбат ичида, туннинг ва тоғларнинг ғарибона вазияти менга ачинтирадиган ғурбатни яна ҳис эттирди. Ва шу ғурбатдан, шу фоний мусофирхонадан абад-ул обод тарафига ҳаракатга тайёр бўлган руҳимни фавқулодда ғурбатда кўрдим. Бирдан Фасубҳаналлоҳ дедим; бу ғурбатларга ва қоронғуликларга қандай бардош қилиш мумкин деб ўйладим. Қалбим фарёд билан деди:

Эй Роббим! Ғарибман, кимсасизман, заифман, кучсизман, хастаман, ожизман, кексаман.

Ихтиёрсизман, омон сўрайман, афв қидираман, мадад хоҳлайман даргоҳингдан, Илоҳим!

Бирдан нури иймон, файзи Қуръон, лутфи Раҳмон мададимга етишдилар. Ўша бешта қоронғу ғурбатларни бешта нуроний унсият доираларига айлантирдилар. Тилим: **حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكٖيلُ** деди. Қалбим: **فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ** оятини ўқиди. Ақлим ҳам изтиробдан ва даҳшатдан фарёд қилган нафсимга хитобан деди:

Ташла бечора фарёдни, балодан қил таваккал. Зеро фарёд; бало ичида хато ичида балодир бил.

Бало берганни топган бўлсанг агар; сафо ичида, вафо ичида, ато ичида балодир бил.

Модомики ундай, ташла шикоятни шукр қил, чун булбуллар, у вақт қувончидан кулар умум гул-мул.

Гар топмасанг, бутун дунё жафо ичида, фано ичида, фойдасизлик ичида балодир бил.

Жаҳон тўла бало бошингда бор экан, нега бақирасан кичик бир балодан, кел таваккал қил.

Таваккал ила бало юзига кул, токи у ҳам кулсин; у кулган сари кичраяр, этар табаддул.

Яна устозларимиздан Мавлоно Жалолиддин нафсига дегани каби дедим:

**اُو گُفْتْ اَلَسْتُ و تُو گُفْتٖى بَلٰى شُكْرِ بَلٰى چٖيسْتْ كَشٖيدَنْ بَلَا**

**سِرِّ بَلَا چٖيسْتْ كِه يَعْنٖى مَنَمْ حَلْقَه زَنِ دَرْگَهِ فَقْر و فَنَا**

Ўша вақт нафсим ҳам: "Ҳа, ҳа... ожизлик ва таваккал билан, фақирлик ва илтижо билан нур эшиги очилади, зулматлар тарқалади. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نُورِ الْاٖيمَانِ وَ الْاِسْلَامِ** " деди. Машҳур Ҳиками Атоиянинг шу гапи:

**مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَهُ § وَ مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَهُ**

Яъни: "Жаноби Ҳақни топган нимани йўқотади? Ва Уни йўқотган, нимани топади?"

Яни: "Уни топган ҳамма нарсани топади; Уни топмаган ҳеч нарса топмайди, топса ҳам бошига бало топади", қай даража олий бир ҳақиқат эканини кўрдим ва **طُوبٰى لِلْغُرَبَاءِ** ҳадисининг сиррини англадим, шукр қилдим.

Мана қардошларим, қоронғу бу ғурбатлар, гарчи нури иймон билан нурландилар; фақат яна менда бир даража ҳукмларини ижро қилдилар ва шундай бир тушунчани бердилар: "Модомики мен ғарибман ва ғурбатдаман ва ғурбатга кетаман; ажабо шу мусофирхонадаги вазифам тугадимикан? Токи сизларни ва Сўзларни вакил қилсам ва батамом алоқамни узсам" фикри хотиримга келди. Шунинг учун сиздан сўрагандимки: “Ажабо, ёзилган Сўзлар кифоями, камчилиги борми? Яъни: Вазифам тугаганмикан? Токи роҳати қалб билан ўзимни нурли, ҳақиқий ғурбатга ташлаб, дунёни унутиб, Мавлоно Жалолиддиннинг дегани каби

**دَانٖى سَمَاعِ چِه بُوَدْ بٖى خُودْ شُدَنْ زِهَسْتٖى**

**اَنْدَرْ فَنَاىِ مُطْلَقْ ذَوْقِ بَقَا چَشٖيدَنْ**

деб, олий ғурбатни қидира оламанми?" деб сизни ўша саволлар билан безовта қилгандим.

**اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى**

Саид Нурсий

**\* \* \***

### Ўн Учинчи Мактуб

**بِاسْمِهٖ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ**

**اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْمَلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰى**

Азиз қардошларим!

Ҳолимни ва истироҳатимни ва рухсатмона учун мурожаат қилмаслигимни ва ҳозирги олам сиёсатига қарши лоқайдлигимни жуда кўп сўраяпсизлар. Шу саволларингиз кўп такрорланганидан, ҳам маънан ҳам мендан сўралганидан; шу уч саволга Янги Саид эмас, аксинча Эски Саид тили билан жавоб беришга мажбур бўлдим.

**Биринчи Саволингиз:** Истироҳатинг қандай? Ҳол-аҳволинг қандай?

**Жавоб:** Жаноби Арҳамурроҳимийнга юз минг шукр қиламанки; аҳли дунёнинг менга қилган турли-туман зулмларни турли-туман раҳматларга айлантирди. Жумладан:

Сиёсатни тарк ва дунёдан узоқлашиб бир тоғнинг ғорида охиратни ўйлаётган эканман, аҳли дунё зулман мени у ердан чиқариб сургун қилдилар. Холиқи Раҳийм ва Ҳакийм ўша сургунни менга бир раҳматга айлантирди. Ишончсиз ва ихлосни бузадиган сабабларга маъруз ўша тоғдаги яккаликни; ишончли, ихлосли Барла Тоғларидаги хилватга айлантирди. Россияда асоратда эканман, ният қилдим ва ниёз қилдимки, умримнинг охирида бир ғорга чекинай. Арҳамурроҳимийн менга Барлани ўша ғор қилди, ғорнинг фойдасини берди. Фақат машаққатли ғор заҳматини заиф вужудимга юкламади. Ёлғиз Барлада икки-уч одамда ваҳимачилик бор эди. Ўша ваҳимачилик сабаби билан менга азият берилди. Ҳатто ўша дўстларим, гўё истироҳатимни ўйлайдилар. Ҳолбуки ўша ваҳимачилик сабаби билан ҳам қалбимга, ҳам Қуръоннинг хизматига зарар бердилар. Ҳам аҳли дунё барча сургунларга рухсатнома бергани ва жиноятчиларни қамоқдан чиқариб афв қилганлари ҳолда, менга зулм ўлароқ бермадилар. Менинг Рабби Раҳиймим мени Қуръоннинг хизматида кўпроқ ишлатиш ва Сўзлар номи билан Қуръон нурларини менга кўпроқ ёздириш учун, ташвишсиз суратда мени шу ғурбатда қолдириб, буюк марҳаматга айлантирди. Ҳам аҳли дунё, дунёларига аралаша оладиган барча нуфузли ва кучли раисларни ва шайхларни туманларда ва шаҳарларда қолдириб, қариндошлари билан бирга ҳамма билан кўришишга изн берганлари ҳолда, мени зулман ажратиб қўйдилар, бир қишлоққа юбордилар. Ҳеч бир қариндош ва ҳамшаҳарларимга, - бир-иккитаси мустасно бўлиб - ёнимга келишига изн бермадилар. Менинг Холиқи Раҳиймим ўша яккаликни мен учун азим раҳматга айлантирди. Зеҳнимни соф қолдириб, кину адоватдан холи ўлароқ Қуръони Ҳакимнинг файзини бўлгани каби олишига васила қилди. Ҳам аҳли дунё бошланишда, икки йил мобайнида иккита оддий мактуб ёзганимни кўп кўрди. Ҳатто ҳозир ҳам, ўн ёки йигирма кунда ёки бир ойда бир-икки мусофирнинг ёлғиз охират учун ёнимга келишини ёқтирмадилар, менга зулм қилдилар. Менинг Рабби Раҳиймим ва Холиқи Ҳакиймим ўша зулмни менга марҳаматга айлантирдики, тўқсон йиллик маънавий бир умрни қозонтирадиган шу шуҳури салосада мен учун ёқтирилган хилватга ва мақбул ёлғизликка айлантирди. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ‌** Хуллас ҳол ва истироҳатим бундай...

**Иккинчи Саволингиз:** Нима учун рухсатнома олиш учун мурожаат қилмаяпсан?

**Жавоб:** Шу масалада мен қадарнинг маҳкумиман, аҳли дунёнинг маҳкуми эмасман. Қадарга мурожаат қиламан. Қачон изн берса, ризқимни бу ердан қачон кесса, ўша вақт кетаман. Шу маънонинг ҳақиқати шуки: Бошга келган бир ишда икки сабаб бор; бири зоҳирий, бошқаси ҳақиқий. Аҳли дунё зоҳирий бир сабаб бўлди, мени бу ерга келтирди. Қадари Илоҳий эса, сабаби ҳақиқийдир; мени бу яккаликка маҳкум қилди. Сабаби зоҳирий зулм қилди; сабаби ҳақиқий адолат қилди. Зоҳирийси шундай ўйлади: "Шу одам ҳаддан ортиқ илмга ва динга хизмат қилади, балки дунёмизга аралашади" деган эҳтимол билан мени сургун қилиб, уч жиҳатдан қаватма-қават зулм қилди. Қадари Илоҳий эса мен учун кўрдики, ҳаққи билан ва ихлос билан илмга ва динга хизмат қилолмаяпман; мени бу сургунга маҳкум қилди. Уларнинг бу қаватма-қават зулмини икки баравар раҳматга айлантирди. Модомики сургунимда қадар ҳокимдир ва у қадар одилдир; унга мурожаат қиламан. Зоҳирий сабаб эса, зотан баҳона навидан бир нарсалари бор. Демак, уларга мурожаат қилиш маъносиздир. Агар уларнинг қўлида бир ҳақ ёки кучли сабаблар бўлганда эди, ўша вақт уларга мурожаат қилинарди.

Бошларини есин, дунёларини батамом ташлаганим ва оёқларига ўралашсин, сиёсатларини батамом тарк қилганим ҳолда; ўйлаган баҳоналари, ваҳималари, албатта аслсиз бўлганидан, уларга мурожаат қилиш билан ўша ваҳималарга бир ҳақиқат беришни истамайман. Агар учлари ажнабий қўлида бўлган дунё сиёсатига қўшилиш учун бир иштаҳам бўлсайди; саккиз йил эмас, балки саккиз соатга ҳам қолмасдан сизиб чиқарди, ўзини кўрсатарди. Ҳолбуки саккиз йилдир, биронта газета ўқиш орзуим бўлмади ва ўқимадим. Тўрт йилдир, бу ерда назорат остидаман; ҳеч бир асар кўринмади. Демак Қуръони Ҳаким хизматининг барча сиёсатлардан устун юксаклиги борки, кўпи ёлғончиликдан иборат бўлган дунё сиёсатига таназзулга йўл қўймайди.

Мурожаат қилмаслигимнинг иккинчи сабаби шуки: Ҳақсизликни ҳақ деб ҳисоблаган одамларга қарши ҳақ даъво этиш, ҳаққа бир нави ҳақсизликдир. Бу навдаги ҳақсизликни қилишни истамайман.

**Учинчи Саволингиз:** Дунёнинг сиёсатига қарши нима учун бунча лоқайдсан? Бунча оламдаги ўзгаришларга қарши ҳолатингни ҳеч бузмаяпсан? Бу ўзгаришларни ёқтиряпсанми? Ёхуд қўрқаяпсанмики, сукут сақлаяпсан?

**Жавоб:** Қуръони Ҳакиймнинг хизмати мени шиддатли бир суратда сиёсат оламидан ман қилди. Ҳатто уни ўйлашни ҳам менга унуттирди. Бўлмаса, бутун саргузашти ҳаётим гувоҳдирки, ҳақ деб билган маслагимда юришда қўрқув қўлимни тутиб ман қилолмаган ва қилолмайди. Ҳам нима учун қўрқувим бўлсин? Дунё билан ажалимдан бошқа бир алоқам йўқ. Ўйлайдиган бола-чақам йўқ. Ўйлайдиган мол-дунёим йўқ. Шарафини ўйлайдиган хонадоним йўқ. Риёкор бир шуҳрати козибадан иборат бўлган шон-у шарафи дунёвияни муҳофазага эмас, синишига ёрдам берганга раҳмат... Қолди ажалим. У Холиқи Зулжалолнинг қўлидадир. Кимнинг ҳадди борки, вақти келмасдан унга қўл теккизсин. Зотан иззатли мавтни зиллатли ҳаётдан устун қўйганларданмиз. Эски Саид каби бир киши шундай деган: **وَ نَحْنُ اُنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا § لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمٖينَ اَوِ الْقَبْرُ**

Балки хизмати Қуръон мени ҳаёти ижтимоия-и сиёсия-и башарияни ўйлашдан ман қилади. Жумладан: Ҳаёти башария бир йўловчиликдир. Шу замонда, Қуръоннинг нури билан кўрдимки, у йўл бир ботқоқликка кирди. Ифлос ва сассиқ лой ичида башар карвони йиқилиб-туриб кетяпти. Бир қисми ишончли бир йўлда кетяпти. Бир қисми мумкин қадар лойдан, ботқоқликдан қутулиш учун баъзи воситаларни топган. Аксар қисми ўша сассиқ, ифлос, лойли ботқоқлик ичида қоронғуликда кетяпти. Йигирма фоизи сархушлик сабабли ўша ифлос лойни мушку амбар деб ўйлаб, юз-кўзига суртяпти... йиқилиб-туриб кетяпти, охири ботиб қоляпти. Саксон фоизи эса, ботқоқлик эканини англайди, сассиқ, ифлос бўлганини ҳис қилади... лекин ҳайрон қолганлар, ишончли йўлни кўролмаяптилар.

Хуллас, буларга қарши икки чора бор:

Бириси: Тўқмоқ билан ўша сархуш йигирматасини ўзига келтиришдир.

Иккинчиси: Бир нур кўрсатиш билан ҳайрон қолганларга ишончли йўлни кўрсатишдир.

Мен қараяпманки; йигирматага қарши саксонта одам қўлига тўқмоқ олган. Ҳолбуки ўша бечора ва ҳайрон қолган саксонтага қарши лойиқ шаклда нур кўрсатилмаяпти. Кўрсатилса ҳам; бир қўлида ҳам таёқ, ҳам нур бўлгани учун ишончсиз бўляпти. Ҳайрон қолган одам, "Ажабо, нур билан мени жалб қилиб, тўқмоқ билан уришни истайдими?" деб хавотирланади. Ҳамда баъзан нуқсонлар билан тўқмоқ синган вақт, нур ҳам учади ёки сўнади.

Хуллас ўша ботқоқлик эса, ғафлаткорона ва залолат-пеша бўлган сафоҳатли ҳаёти ижтимоия-и башариядир. Ўша сархушлар, залолат билан лаззатланган қайсарлардир. Ўша ҳайрон қолганлар, залолатдан нафрат қилганлардир, фақат чиқолмаяптилар; қутулишни истайдилар, йўл тополмаяптилар.. ҳайрон қолган инсонлардир. Ўша тўқмоқлар эса, сиёсат жараёнларидир. Ўша нурлар эса, Қуръон ҳақиқатларидир. Нурга қарши курашилмайди, унга қарши адоват қилинмайди. Ёлғиз шайтони рожимдан бошқа ундан нафрат қилган йўқ. Хуллас, мен ҳам нури Қуръонни қўлда тутиш учун "Аъузу биллаҳи минашшайтони вассиёса" деб, сиёсат тўқмоғини ташлаб, икки қўлим билан нурга ёпишдим. Кўрдимки: Сиёсат жараёнларида мувофиқда ҳам, мухолифда ҳам ўша нурларнинг ошиқлари бор. Барча сиёсат жараёнларидан ва тарафкашликлардан жуда устун ва уларнинг ғаразкорона ўй-фикрларидан пок ва соф бўлган бир мақомда берилган дарси Қуръон ва кўрсатилган анвори Қуръониядан ҳеч бир тараф ва ҳеч бир қисм чекинмаслиги ва айбламаслиги керак. Магар, динсизликни ва зиндиқони сиёсат деб ўйлаб, унга тарафкашлик қилган инсон суратидаги шайтонлар ёки башар қиёфасидаги ҳайвонлардан бўлмаса...

Алҳамдулиллоҳ, сиёсатдан узоқлашиш сабаби билан, Қуръоннинг олмос каби ҳақиқатларини сиёсий ташвиқот айблови остида шиша парчаларининг қийматига туширмадим. Балки борган сари ўша олмослар қийматларини ҳар тоифанинг назарида порлоқ бир тарзда зиёдалаштиряптилар.

**وَقَالُوا اْلحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى هَدَينَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَينَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ بِاْلحَقِّ**

**اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى**

Саид Нурсий

\* \* \*

### Йигирма Иккинчи Ёғду

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Испартанинг одил ҳокимига ва суд органларига ва полициясига…энг маҳрам ва энг хос ва холис дўстларимга махсус равишда йигирма икки йил олдин Испартанинг Барла ноҳиясида эканман ёзган ғоят маҳрам бу рисолачамни Испарта миллати ила ва ҳукумати ила алоқадорлигини кўрсатгани учун тақдим этаман. Агар муносиб кўрилса ёки янги ёки эски ҳарф ила қўлёзма ила бир нечта нусха ёзилсинки, 25-30 йилдир сирларимни қидирганлар ва назорат этганлар ҳам тушунсинларки, яширин ҳеч қандай сиримиз йўқ. Ва энг яширин сиримиз мана шу рисоладир, билсинлар!

Саид Нурсий

**Учта Ишора**

Ўн Еттинчи Ёғдунинг Ўн Еттинчи Мулоҳазасининг Учинчи Масаласи экан, саволларининг шиддат ва шумулига ва жавобларининг қувват ва порлоқлигига биноан Ўттиз Биринчи Мактубнинг Йигирма Иккинчи Ёғдуси бўлиб Ёғдуларга қўшилди. Ёғдулар бу Ёғдуга ер беришлари керак. Маҳрамдир, энг хос ва холис ва содиқ дўстларимизга махсусдир.

**بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ**

**وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ**

**بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا**

Бу Масала «Уч Ишора»дир.

**Биринчи Ишора:** Шахсимга ва Рисола-и Нурга оид муҳим бир савол.

Кўплар томонидан дейиладики: Сен дунё аҳлининг дунёсига қўшилмаганинг ҳолда, нимага ҳар фурсатда улар сенинг охиратингга қўшиладилар. Ҳолбуки ҳеч бир ҳукуматнинг қонуни дунёдан узоқлашганларга ва дарвишларга аралашмайди?

**Жавоб:** Янги Саиднинг бу саволга жавоби сукутдир. Янги Саид: «Менинг жавобимни Аллоҳнинг тақдири берсин»,- дер. Шу билан баробар мажбурият ила омонатан қолган Эски Саиднинг боши дейдики: Бу саволга жавоб берадиган Испарта вилоятининг ҳукуматидир ва шу вилоятнинг миллатидир. Чунки бу ҳукумат ва шу миллат мендан кўпроқ бу саволнинг остидаги маъно ила алоқадордирлар. Модомики минглаб аъзолари бўлган бир ҳукумат ва юз минглаб кишилари бўлган бир миллат менинг бадалимга тушунишга ва мудофаа этишга мажбурдир. Мен нима учун керак бўлмаган ҳолда даъвочилар билан гапириб мудофаа қилай. Чунки тўққиз йилдир мен бу вилоятдаман, борганча янада зиёда дунёларига орқамни ўгирмоқдаман. Ҳеч бир ҳолим ҳам яширин қолмаган. Энг яширин, энг маҳрам рисолаларим ҳам ҳукуматнинг ва баъзи ходимларнинг қўлларига ўтган. Агар дунё аҳлини шубҳага ва андишага соладиган дунё ила қўшилган бир ҳолим ва қўшилиш бир ташаббусим ва фикрим бўлса эди, бу вилоят ва қишлоқлардаги ҳукумат тўққиз йил диққат ва назорат этганлари ҳолда ва мен ҳам чекинмасдан ёнимга келганларга сирларимни баён этганим ҳолда, ҳукумат менга қарши сукут этиб тегмадилар. Агар миллатнинг ва ватаннинг саодатига ва истиқболига зарар берадиган бир жиноятим бўлса, тўққиз йилдан бери ҳокимидан тортиб қишлоқ полиция бошлиғига қадар ўзларини масъул этади. Улар ўзларини масъулиятдан қутқармоқ учун ҳаққимда пашшани фил қилганларга қарши филни пашша қилиб мени мудофаа қилишга мажбурдирлар. Ундай бўлса бу саволнинг жавобини уларга ҳавола этаман.

Аммо шу вилоятнинг миллати умумият ила мендан зиёда мени мудофаа этмоқ мажбуриятлари шундандирки, шу тўққиз йилдир ҳам қардош, ҳам дўст, ҳам муборак бўлган бу миллатнинг абадий ҳаётига ва иймонининг қувватига ва ҳаётининг саодатига феълан ва моддатан таъсирини кўрсатган юзлаб рисолалар ила ишлаганимизни ва ҳеч бир таҳлика ва зарар ҳеч кишига у рисолалар юзидан келмагани ва ҳеч бир ғаразкорона сиёсий ва дунёвий ғоялар кўрилмагани ва «Лиллаҳилҳамд» шу Испарта вилояти эски замоннинг Шоми Шарифининг муборакияти ва Ислом оламининг умумий мадрасаси бўлган Мисрнинг Жомеъ-ул Азҳарининг муборакияти навидан иймон қуввати ва диний салобат жиҳатида бир мубораклик мақомини Рисола-и Нур воситаси ила қозониб, бу вилоятда иймоннинг қувватини лоқайдликка ва ибодатнинг иштиёқини сафоҳатга ҳоким бўлишини ва умум вилоятларнинг устида бир диндорлик туйғу ва васфларини Рисола-и Нур бу вилоятга қозонтирганидан, албатта бу вилоятдаги умум инсонлар, ҳатто айтайлик динсизи ҳам бўлса, мени ва Рисола-и Нурни мудофаага мажбурдир. Уларнинг жуда аҳамиятли мудофаа ҳақлари ичида мен каби вазифасини битирган ва «Лиллаҳилҳамд» минглаб шогирдлар мен каби бир ожизнинг ўрнида ишлаган ва ишлаётган пайтда аҳамиятсиз шахсий ҳаққим мени мудофаага йўналтирмайди. Бу қадар минглаб адвокатлари бўлган бир одам ўз даъвосини ўзи мудофаа этмас.

**Иккинчи Ишора:** Танқидкорона бир саволга жавобдир.

Дунё аҳли томонидан дейиладики: Сен нима учун биздан хафа бўлдинг? Бир марта бўлса ҳам ҳеч мурожаат этмасдан сукут этдинг? Биздан шиддатли шикоят этиб «Менга зулм қилмоқдасизлар!» дейсан. Ҳолбуки бизнинг бир қонун-қоидамиз бор, бу асрнинг зарурати бўлиб хусусий дастурларимиз бор. Буларнинг татбиқини сен ўзингга қабул этмаётирсан. Қонунни татбиқ этган золим бўлмас, қабул этмаган исён этар. Хусусан: Бу ҳуррият асрида ва бу янги бошлаганимиз мустақиллик даврида тенгҳуқуқлик асоси устида зўравонлик ва тағаллубни олиб ташлаш дастури бизнинг бу асосий қонунимиз ҳукмига ўтгани ҳолда, сен гоҳ устозлик, гоҳ зоҳидлик суратида омманинг эътиборини қозониб, диққат назарларини ўзингга жалб этиб, ҳукуматнинг нуфузи хорижида бир қувват, бир ижтимоий мақом қўлга киритишга ҳаракат қилганинг зоҳир ҳолинг ва эски замондаги ҳаётинг ҳодисалари далолати ила тушунилади. Бу ҳол эса, ҳозирги таъбир ила, буржуаларнинг мустабид таҳаккумлари ичида хуш кўриниши мумкин. Фақат бизнинг авом табақасининг уйғониши ила ва ғалабаси ила намоён бўлган тўлиқ социализм ва болшевизм дастурлари бизнинг янада зиёда ишимизга ярагани учун у социализм дастурларини қабул этганимиз ҳолда сенинг вазиятинг бизга оғир келмоқда, қонун-қоидаларимизга мухолиф тушмоқда. Шунинг учун сенга берган машаққатдан шикоятга ва хафа бўлишга ҳаққинг йўқдир.

**Жавоб:** Инсонларнинг ижтимоий ҳаётида бир йўл очган, агар коинотдаги фитрат қонунига мувофиқ ҳаракат этмаса, хайрли ишларда ва тараққийда муваффақ бўлолмас. Бутун ҳаракати ёмонлик ва бузғунчилик ҳисобига ўтар. Модомики фитрат қонунига ҳаракатни мослашга мажбурият бор, албатта башарият фитратини алмаштирмоқ ва инсонларнинг хилқатидаги асос ҳикматни олиб ташлаш билан мутлақ тенглик қонуни татбиқ этилиши мумкин. Ҳа, мен келиб чиқиш ва ҳаёт тарзим бўйича авом табақасиданман. Ва машрабан ва фикран «тенг ҳуқуқлик» маслагини қабул этганларданман. Ва шафқатан ва Исломиятдан келган адолат сири ила буржуа дейилган ҳавас табақасининг истибдод ва таҳаккумларига қарши эскидан бери қаршилик билан ҳаракат қилганларданман. Шунинг учун, бутун қувватим ила мутлақ адолат томонида зулм ва тағаллуб ва таҳаккум ва истибдодга қаршиман. Фақат инсонларнинг фитрати ва ҳикматининг сири мутлақ тенглик қонунига зиддир. Чунки Фотири Ҳакийм қудрат ва ҳикматининг мукаммаллигини кўрсатмоқ учун оз бир нарсадан кўп нарса чиқаради ва бир саҳифада кўп китобларни ёздиради ва бир нарса ила кўп вазифаларни қилдиргани каби, нави башар ила ҳам минглаб вазифаларни қилдиради.

Хуллас, шу азим сирдандирки: Жаноби Ҳақ инсон навини минглаб навларни сунбул берадиган ва ҳайвонотнинг бошқа минглаб навлари қадар табақа кўрсатадиган бир фитратда яратгандир. Бошқа ҳайвонлар каби жиҳозларига, латифаларига, туйғуларига чегара қўйилмаган. Эркин қўйиб ҳадсиз мақомларга кезадиган истеъдод берганидан, бир нав экан минглаб нав ҳукмига ўтгани учундирки, Ернинг халифаси ва коинотнинг натижаси ва жонзотларнинг султони ҳукмига ўтгандир.

Хуллас, инсон навининг турли хил бўлишининг энг муҳим асоси ва замбараги мусобақа ила ҳақиқий иймонли фазилатдир. Фазилатни олиб ташлаш башарият моҳиятининг алмаштирилиши ила, ақлнинг сўндирилиши ила, қалбнинг ўлдирилиши ила, руҳнинг маҳв этилиши ила бўлиши мумкин. Ҳа, шу ҳуррият пардаси остида мудҳиш бир истибдодни ташиган шу асрнинг ғаддор юзига уришга лойиқ экан ва ҳолбуки у таъзирга ҳақдор бўлмаган ғоят муҳим бир зотнинг хато ҳолда юзига урилган комилона шу сўзнинг:

Не мумкин зулм ила, бидод ила имҳойи ҳуррият?

Тириш, идрокни ташла, муқтадирсан одамиятдан!

Шу сўзнинг ўрнига бу асрнинг юзига урмоқ учун мен ҳам дейман:

Не мумкин зулм ила, бидод ила имҳойи ҳақиқат?

Тириш, қалбни ташла, муқтадирсан одамиятдан!

Ва ёхуд:

Не мумкин зулм ила, бидод ила имҳойи фазилат?

Тириш, виждонни ташла, муқтадирсан одамиятдан!

Дарҳақиқат, иймонли фазилат таҳаккум сабаби бўлмагани каби, истибдод сабаби ҳам бўлолмас. Таҳаккум ва тағаллуб этмоқ фазилатсизликдир. Ва айниқса фазилат аҳлининг энг муҳим машраби ожизлик ва фақирлик ва тавозуъ ила инсонларнинг ижтимоий ҳаётига қўшилмоқ тарзидадир. Лиллаҳилҳамд, бу машраб устида ҳаётимиз кетган ва кетмоқда. Мен ўзимда фазилат бор дея фахр суратида даъво этмайман. Фақат Аллоҳнинг неъматини айтмоқ суратида, шукр этмоқ нияти ила дейманки: Жаноби Ҳақ фазлу карами ила иймон ва Қуръон илмига хизмат этмоқ ва фаҳм этмоқ фазилатини эҳсон этгандир. Бу Аллоҳнинг эҳсонини бутун ҳаётимда, Лиллаҳилҳамд, Аллоҳнинг тавфиқи ила шу Исломият миллатининг манфаатига, саодатига сарф этиб, ҳеч бир вақт таҳаккум ва тағаллуб воситаси бўлмагани каби, аксар ғафлат аҳлича матлуб бўлган инсонлар эътибори ва халқнинг гўзал қабули ҳам, муҳим бир сирга биноан, менинг нафрат этганларимдандир. Улардан қочаман. Йигирма йил эски ҳаётимни зое этгани учун уларни ўзимга зарарли кўраман. Фақат Рисола-и Нурни ёқтирганликларини бир ишора деб биламан, уларни хафа қилмайман.

Мана эй дунё аҳли! Дунёнгизга ҳеч қўшилмаганим ва қонун-қоидаларингиз ила ҳеч бир алоқадорлигим жиҳати бўлмагани ва тўққиз йил асоратдаги бу ҳаётимнинг шаҳодати ила, янгидан дунёга қўшилишга ҳеч бир ният ва орзуим йўқ экан, менга эски бир зўравон ва доимо фурсатни пойлаган ва истибдод ва таҳаккум фикрини тошиган бир одам каби қилинган бунча назорат ва тазйиқингиз қайси қонун иладир? Қайси фойда иладир? Дунёда ҳеч бир ҳукумат бундай қонундан хориж ва ҳеч бир кишининг тасдиғига мазҳар бўлмаган бир муомалага изн бермагани ҳолда, менга қарши қилинган бу қадар бад муомалаларга ёлғиз нафақат менинг аразлашим, балки агар билса нави башар аразлар, балки коинот аразламоқда!...

**Учинчи Ишора:** Ғалати девоначасига бир савол.

Бир қисм ҳукумат вакиллари дейдиларки: Модомики сен шу мамлакатда турмоқдасан, шу мамлакатнинг ижтимоий қонунларига итоат этмоқ лозим келар экан, сен нима учун дарвишлик пардаси остида ўзингни у қонунлардан четлатмоқдасан? Жумладан, ҳозирги ҳукуматнинг қонунида вазифа хорижида бир мазиятни, бир фазилатни ўзига тоқиб, у билан бир қисм миллатга таҳаккум этиб, нуфузини ижро этмоқ тенглик асосига асосланган республиканинг бир дастурига қаршидир. Сен нима учун вазифасиз бўлганинг ҳолда қўлингни ўптирмоқдасан? Халқ мени тингласин дея худфурушона бир вазият кўрсатмоқдасан?

**Жавоб:** Қонунни татбиқ этганлар, аввало ўзларига татбиқ этгандан сўнг бошқасига татбиқ эта оладилар. Сиз ўзларингизга татбиқ этмаганингиз бир дастурни бошқасига татбиқ этмоқ ила ҳаркасдан аввал сиз дастурингизни, қонунингизни бузмоқдасизлар ва қарши чиқмоқдасизлар. Чунки бу мутлақ тенглик қонунининг менга татбиқини истамоқдасизлар. Мен ҳам дейман: Қачонки бир аскар бир маршалнинг ижтимоий мақомига чиқса ва миллатнинг у маршалга қарши кўрсатган ҳурмат ва эътиборига иштирок этса ва у каби у эътибор ва ҳурматга мазҳар бўлса ёки у маршал у аскар каби оддийлаширса ва у аскарнинг сўниқ вазиятини олса ва у маршалнинг вазифа хорижида ҳеч бир аҳамияти қолмаса.. ҳам агар энг ақлли ва бир қўшиннинг ғалабасига сабабият берган бир қўмондон энг аҳмоқ бир аскар ила омманинг эътиборида ва ҳурмат ва муҳаббатда тенгликка кирса, у вақт сизнинг бу тенглик қонунингиз ҳукмича менга шундай дея оласиз. «Ўзингга домла дема! Ҳурматни қабул этма! Фазилатингни инкор эт! Хизматчингга хизмат эт! Тиланчиларга дўст бўл!»

**Агар десангиз:** Бу ҳурмат ва мақом ва эътибор вазифа бошида бўлган вақтга махсусдир ва вазифадорларга хосдир. Сен вазифасиз бир одамсан, вазифадорлар каби миллатнинг ҳурматини қабул этолмайсан!

**Жавоб:** Агар инсон ёлғиз бир жасаддан иборат бўлса ва инсон дунёда ўлмасдан доимий қолса ва қабр эшиги ёпилса ва ўлим ўлдирилса, у пайт вазифа ёлғиз аскарлик ва идора маъмурларига махсус қолса, сўзингизда ҳам бир маъно бўлар эди. Фақат модомики инсон ёлғиз жасаддан иборат эмас. Жасадни тўйдирмоқ учун қалб, тил, ақл, мия қўпарилиб у жасадга едирилмас. Улар ҳам идора истарлар.

Ва модомики қабр эшиги ёпилмайди ва модомики қабрнинг бошқа томонидаги истиқбол андишаси ҳар кишининг энг муҳим масаласидир. Албатта миллатнинг итоат ва ҳурматига таянган вазифалар ёлғиз миллатнинг дунёвий ҳаётига оид ижтимоий ва сиёсий ва аскарий вазифалар ила чекланган эмасдир.

Дарҳақиқат, йўлчиларга саёҳат учун ҳужжат бермоқ бир вазифа бўлгани каби, абад тарафига кетган йўлчиларга ҳам ҳужжат, ҳам у зулматли йўлда нур бермоқ шундай бир вазифадирки, ҳеч бир вазифа у вазифа қадар аҳамиятли эмасдир. Бундай бир вазифанинг инкори ўлимнинг инкори ила ва ҳар кун اَلْمَوْتُ حَقٌّ даъвосини жанозаларнинг муҳри ила имзо этиб тасдиқ этган ўттиз минг шоҳиднинг шаҳодатини ёлғон демоқ ва инкор этмоқ ила бўлади. Модомики маънавий зарурий ҳожатларга таянган маънавий вазифалар бор. Ва у вазифаларнинг энг муҳими абад йўлида саёҳат учун паспорт ҳужжати ва барзоҳ зулматида қалбнинг чўнтак чироғи ва абадий саодатнинг калити бўлган иймондир ва иймоннинг таълими ва қувватланишидир. Албатта, у вазифани бажараётган маърифат аҳли ҳар ҳолда неъматга қарши нонкўрлик суратида ўзига берилган Аллоҳнинг неъматини ва иймон фазилатини ҳеч ҳукмида кўриб, аҳмоқ ва фосиқларнинг мақомига тушмайди. Ўзини паст кетганларнинг бидъатлари ила, сафоҳатлари ила булғамайди!... Мана, ёқтирмаганингиз ва тенгсизлик деб ўйлаганингиз ёлғиз яшашлик шунинг учундир.

Хуллас, шу ҳақиқат ила баробар мени қийноқ ила роҳатсиз этган сиз каби манманликда ва бу тенглик қонунини бузишда фиръавнлик даражасида илгарилаган мутакаббирларга қарши демайман. Чунки мутакабирларга қарши камтаринликни зиллат деб ўйланганидан тавозуъ этмаслик керакдир. Балки инсоф аҳли ва камтарин ва одил қисмига дейманки: «Мен, фалиллаҳилҳамд, ўз нуқсонимни, ожизлигимни биламан. Мусулмонлар устида мутакаббирона бир эҳтиром мақомини исташ эмас, балки ҳар вақт ниҳоятсиз нуқсонларимни, ҳечлигимни кўриб, истиғфор ила тасалли топиб, халқлардан эҳтиром эмас, дуо истайман. Ҳам ўйлайманки, менинг бу маслагимни менинг бутун дўстларим биладилар. Ёлғиз шу қадар борки: Қуръони Ҳакимнинг хизмати жиҳатида ва иймон ҳақиқатларининг дарси вақтида у ҳақиқатлар ҳисобига ва Қуръон шарафига у мақомнинг тақозо этган иззатни ва илмий виқорни дарс пайтида муҳофаза этиб, бошимни залолат аҳлига эгмаслик учун у иззатли вазиятни вақтинчалик кўрсатаман. Ўйлайманки, дунё аҳлининг қонунларининг ҳадди йўқдирки, бу нуқталарга қарши чиқа олсин!»

Ҳайратланадиган бир муомала тарзи: Маълумдирки; ҳар ерда маориф аҳли маърифат ва илм нуқтасида муҳокама этади. Қаерда ва кимда маърифат ва илм кўрса, маслак эътибори ила унга қарши бир дўстлик ва бир ҳурмат кўрсатадилар. Ҳатто душман бир ҳукуматнинг бир профессори бу мамлакатга келса, маориф аҳли унинг илм ва маърифатига ҳурматан уни зиёрат этадилар ва унга ҳурмат кўрсатадилар. Ҳолбуки Англия Фанлар Академиясининг Машиҳати Исломиядан сўраган олти саволнинг жавобини олти юз калима ила Машиҳати Исломиядан истаганлари замон бу ернинг маорифининг ҳурматсизлигига учраган бир маърифат аҳли у олти саволга олти калима ила тақдирга мазҳар бўлган бир жавоб берган ва ажнабийларнинг энг муҳим ва файласуфларнинг энг асосли дастурларига ҳақиқий илм ва маърифат ила қарши чиқиб, ғолиб бўлган ва Қуръондан олган маърифат қуввати ва илмга таянган ҳолда Европа файласуфларига қарши чиққан ва Ҳурриятдан олти ой аввал Истанбулда ҳам дин олимларини ва ҳамда фан олимларини мунозарага даъват этиб ўзи ҳеч савол сўрамасдан саволларига нуқсонсиз тўғри жавоб берган[[41]](#footnote-41)(Ҳошия) ва бутун ҳаётини шу миллатнинг саодатига сарф этган ва юзлаб рисолаларни у миллатнинг Туркча бўлган лисони ила нашр этиб у миллатни нурлантирган.. ҳам ватандош, ҳам диндош, ҳам дўст, ҳам қардош бир маърифат аҳлига қарши энг зиёда машаққат берган ва ҳақида адоват ташиган ва балки ҳурматсизлик этган бир қисм маориф доирасига мансуб бўлганлар билан оз бир қисм расмий домлалардир. Хуллас кел. Бу ҳолга нима дейсан? Маданиятмидир? Маърифатпарварликмидир? Ватанпарварликмидир? Миллатпарварликмидир? Жумҳуриятпарварликмидир? Асло! Асло! Ҳеч нарса эмас. Балки бир Аллоҳнинг тақдиридирки, у Аллоҳнинг тақдири у маърифат аҳли одамининг дўстлик умид этган еридан адоват кўрсатдики, ҳурмат юзидан илми риёга кирмасин ва ихлосни қозонсин.

**Хотима**

Ўзимча ҳайратланадиган ва шукрга сабаб бир ҳужум:

Бу ҳаддан ортиқ такаббур дунё аҳлининг такаббур ишларида шу қадар сезгирлилик борки, агар ақлан бўлса эди, каромат даражасида ва ёхуд буюк бир даҳо даражасида бир муомала бўлар эди. У муомала ҳам шудир: Ўз нафсим ва ақлим менда ҳис этмаганлари бир парча такаббурлик вазиятини улар такаббурликларининг сезгирлилик мезони ила ҳис этаётгандай, шиддатли бир суратда мен ҳис этмаганим такаббуримнинг қаршисига чиқмоқдалар. Бу саккиз-тўққиз йилда саккиз-тўққиз марта тажрибам борки, уларнинг золимона менга қарши муомалаларининг бўлганидан сўнг, Аллоҳнинг тақдирини тушуниб «Нима учун уларни менга йўлиқтирди» дея нафсимнинг макрларини қидирар эдим. Ҳар бирида ё нафсим идроксиз бўлиб такаббурликка фитрий майл этган ва ёхуд билиб мени алдаганини тушунмоқдаман. У вақт Аллоҳнинг тақдири у золимларнинг зулми ичида ҳаққимда адолат этган дердим. Хусусан: Бу ёз дўстларим чиройли бир отга мени миндирдилар. Бир сайронгоҳга кетдим. Идроксиз ҳолда нафсимда худфурушона бир кайф орзуси уйғониши билан дунё аҳли шундай шиддатли у орзумнинг қаршисига чиқдиларки, ёлғиз у яширин орзуни эмас, балки кўп иштаҳаларимни кесдилар. Ҳатто хусусан бу дафа Рамазондан сўнг эски замонда ғоят буюк, азиз бир имомнинг бизга қарши ғайбий каромати ила илтифотидан сўнг қардошларимнинг тақво ва ихлослари ва зиёратчиларнинг ҳурмат ва ҳусни зонлари ичида, мен билмасдан, нафсим фахрланиб, гўё шукр этиш пардаси остида риёкорона бир такаббурлик вазиятини олмоқ истади. Бирдан бу дунё аҳлининг ҳадсиз сезгирлиликлари ила ва ҳатто риёкорликнинг зарраларига ҳам ҳис эттирадиган бир тарзда менга ёпишдилар. Мен Жаноби Ҳаққа шукр этаманки, буларнинг зулми менга бир ихлос воситаси бўлди.

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

اَللّهُمَّ يَا حَافِظُ يَاحَفِيظُ يَا خَيْرَ ا لْحَافِظِينَ اِحْفَظْنِى وَ احْفَظْ رُفَقَائِ مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ اْلاِنْسَانِ وَ مِنْ شَرِّ اَهْلِ الضَّلاَلَةِ وَ اَهْلِ الطُّغْيَانِ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

\* \* \*

### Йигирма Олтинчи Ёғдунинг Олтинчи Умиди

Бир замон аламли бир асоратимда инсонлардан бегоналашиб, Барла яйловидаги Қарағай Тоғининг тепасида ёлғиз қолдим. Танҳоликда бир нур излаётгандим. Бир кеча ўша юксак тепаликнинг чўққисидаги баланд бир қарағай дарахти устига ўрнатилган усти очиқ айвончада қолдим. Кетма-кет уч-тўрт ғурбатни кексалик менга хотирлатди. Олтинчи Мактубда изоҳлангани каби, ўша кеча жим-жит, сас-садосиз, фақатгина дарахтларнинг шитирлаши ва майин оҳангларидан келган ҳазин бир садо, бир товуш жуда ачинтириб, кексалигимга, ғурбатимга қаттиқ таъсир қилди. Кексалик менга эслатдики, бамисоли кундуз шу қоронғу бир қабрга айлангани ва дунё қора кафанини кийгани сингари, умрингнинг кундузи ҳам кечага ва дунёнинг кундузи ҳам барзоҳ кечасига ва ҳаётингнинг ёзи ҳам ўлимнинг қиш кечасига инқилоб этажагини қалбимнинг қулоғига сўйлади. Шу он нафсим мажбуран деди:

Ҳа, мен ўз ватанимда ғариб бўлганим каби, шу эллик йиллик умримда менинг завол топган севганларимдан ажраб қолишим ва уларнинг орқаларидан йиғлаб қолишим бу ватан ғурбатидан кўра қайғули ва аламли бир ғурбатдир. Ва бу кеча ва тоғнинг ғарибона вазиятидаги ҳазин ғурбатидан кўра қайғули ва аламли бир ғурбатга яқинлашмоқдаман. Бу билан кексалик менга бутун дунёдан бирданига айрилиш замони яқинлашганини хабар қилмоқда. Бу ғурбат ичра ғурбат ва бу маҳзунлик ичра маҳзунликдаги вазиятдан бир умид, бир нур изладим.

Бирдан Аллоҳга Иймон мададга келди. Шундай бир тасалли бахш этдики, мени икки томондан ўраб олган ваҳима, агар минг марта зиёдалашса ҳам, Аллоҳга Иймондан келган ул тасалли унга кифоя қилар эди.

Ҳа, эй муҳтарам ва муҳтарама кексалар! Модомики, Раҳийм бўлган бир Холиқимиз бор экан, бизлар учун ғурбат йўқдир. Модомики У бор экан, биз учун ҳамма нарса бор. Модомики У бор ва малаклари ҳам бор экан, шундай бўлгач, бу дунё бўш эмас. Холи тоғлар, бўш саҳролар Жаноби Ҳақнинг бандалари ила тўладир. Онгли бандаларидан ташқари Унинг нури ила, Унинг номидан тошлари ҳам, дарахтлари ҳам биттадан мунис дўст ҳукмига ўтади. Ҳолатлари ила биз билан сўзлаша оладилар ва хурсанд қиладилар.

Ҳа, бу коинотнинг мавжудоти ададича ва шу буюк олам китобининг ҳарфлари ададича мавжудлигига шаҳодат этган; ва жонзотларнинг шафқат, раҳмат, иноятга мадор бўла олган аъзолари, таомлари ва неъматлари ададича раҳматини кўрсатган далиллар, шоҳидлар бизга Раҳийм, Карийм, Мунис, Вадуд бўлган Холиқимизнинг, Сонеъимизнинг, Ҳомийимизнинг даргоҳини кўрсатмоқдалар. У даргоҳда энг мақбул бир шафоатчи ожизлик ва заифликдир. Ва ул ожизлик ҳамда заифликнинг айни вақти эса кексаликдир. Бундай бир даргоҳда мақбул бир шафоатчи бўлган кексаликдан ранжимоқ эмас, балки уни севмоқ лозимдир...

\* \* \*

**(Бадиуззамон Саид Нурсийнинг бир нечта мактуби ва Нур Рисолаларининг таълифи замонларида Рисола-и Нурни қўл ёзувлари ила нашр этганлардан баъзиларининг парчаларидир)**

### Йигирма Саккизинчи Мактубнинг Учинчи Масаласининг қўшимчаси бўла оладиган кичик ва хусусий бир мактубдир.

**Охират қардошларим ва тиришқоқ талабаларим Хусрав Афанди ва Раъфат Бей,**

Сўзлар номли Қуръонга оид нурларда уч Қуръонга оид кароматни ҳис этаётган эдик. Сизлар ҳам, ғайрат ва шавқингиз ила тўртинчисини илова эттирдингиз. Билганимиз уч эса:

**Биринчиси:** Таълифида фавқулодда осонлик ва тезликдир. Ҳатто беш парча бўлган Ўн Тўққизинчи Мактуб икки-уч кунда ва ҳар кунда уч-тўрт соат мобайнида, мажмуи ўн икки соат бўлар, китобсиз, тоғда, боғда таълиф этилди. Ўттизинчи Сўз хасталикли бир замонда беш-олти соатда таълиф этилди. Йигирма Саккизинчи Сўз бўлган Жаннат баҳси бир ёки икки соатда Сулаймоннинг дала боғида таълиф этилди. Мен ва Тавфиқ ила Сулаймон бу тезликка ҳайратда қолдик. Ва ҳоказо...

Таълифида бу Қуръонга оид каромат бўлгани каби...

**Иккинчиси:** Ёзилишида ҳам фавқулодда бир енгиллик, бир иштиёқ ва зерикмаслик бор. Шу замонда руҳларга, ақлларга зерикиш берган кўп сабаблар ичида бу Сўзлардан бири чиқади, бирдан кўп ерларда мукаммал иштиёқ ила ёзилиши бошланади. Муҳим ишлар ичида улар ҳамма нарсадан устун қўйилади. Ва ҳоказо...

**Учинчи Қуръонга оид Каромат:** Буларнинг ўқилиши ҳам зерикиш бермайди. Хусусан эҳтиёж ҳис этилса, ўқиган сари завқ олинади, зерикилмайди.

Хуллас, сиз ҳам **"Тўртинчи Қуръонга оид бир Каромат"**ни исбот этдингиз. Хусрав каби, ўзига танбал деган ва беш санадир Сўзларни эшитгани ҳолда ёзишга жиддий равишда танбаллик этиб бошламаган бир қардошимиз бир ойда ўн тўрт китобни гўзал ва диққатли ёзиши, шубҳасиз тўртинчи Қуръон сирларининг бир кароматидир. Хусусан, Ўттиз Учинчи Мактуб бўлган ўттиз уч деразаларнинг қиймати тамоман тақдир этилганки, ғоят диққат ила ва гўзал ёзилган. Дарҳақиқат, у рисола маърифатуллоҳ ва Иймони Биллоҳ учун энг қувватли ва энг порлоқ бир рисоладир. Ёлғиз бошдаги деразалар ғоят ижмол ва қисқартириш ила кетгандир. Фақат борганча очилар, янада зиёда порлар. Зотан бошқа таълифларга мухолиф бўлиб, аксар Сўзларнинг бошлари қисқа бўлиб бошлар, борганча кенгаяр, нурланар.

\* \* \*

### Йигирма Саккизинчи Мактубнинг Еттинчи Масаласи

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Шу масала "Етти Ишора"дир.

Аввало таҳдиси неъмат суратида бир нечта иноят сирини изҳор этган "Етти Сабаб"ни баён этамиз:

**Биринчи Сабаб:** Биринчи Жаҳон Урушидан аввал ва аввалида, бир содиқ воқеада кўрдимки: Арарат Тоғи дейилган машҳур Ағри Тоғининг остидаман. Бирдан у тоғ мудҳиш равишда портлади. Тоғлар каби парчаларни дунёнинг ҳар тарафига тарқатди. У даҳшат ичида боқдимки, марҳум волидам ёнимдадир. Дедим: "Она, қўрқма! Жаноби Ҳақнинг амридир, у Раҳиймдир ва Ҳакиймдир". Бирдан у ҳолатда экан, боқдимки муҳим бир зот менга амирона дедики: "Қуръон мўъжизалигини баён эт". Уйғондим, англадимки: Бир катта портлаш бўлади. У портлаш ва инқилобдан сўнгра Қуръон атрофидаги сурлар синади. Тўғридан тўғрига Қуръон ўзини ўзи мудофаа этади. Ва Қуръонга ҳужум этилади, мўъжизалиги унинг метин бир зирҳи бўлади. Ва шу мўъжизаликнинг бир навини шу замонда изҳорига, ҳаддимдан кўп ортиқ бўлиб, мен каби бир одам номзод бўлади ва номзод бўлганимни англадим.

Модомики Қуръон мўъжизалигини бир даража баён Сўзлар ила бўлди. Албатта у мўъжизаликнинг ҳисобига ўтган ва унинг қатралари ва баракаси навидан бўлган хизматимиздаги иноятни изҳор этмоқ мўъжизаликка ёрдамдир ва изоҳ этмоқ керакдир.

**Иккинчи Сабаб:** Модомики Қуръони Ҳаким муршидимиздир, устозимиздир, имомимиздир, ҳар бир одобда раҳбаримиздир. У ўзини ўзи мадҳ этмоқда. Биз ҳам унинг дарсига эргашган ҳолда, унинг тафсирини мадҳ этамиз.

Ҳам модомики ёзилган Сўзлар унинг бир нави тафсиридир ва у рисолалардаги ҳақиқатлар Қуръоннинг молидир ва ҳақиқатларидир. Ва модомики Қуръони Ҳаким аксар сураларда, хусусан الر ларда حم ларда ўзини ўзи мукаммал ҳашамат ила кўрсатади, камолотини айтади, лойиқ бўлган мадҳни ўзига ўзи этади. Албатта, Сўзларда акс этган Қуръони Ҳакимнинг мўъжизалик ёғдуларидан ва у хизматнинг мақбулиятига аломат бўлган Раббоний иноятнинг изҳорига мукаллафмиз. Чунки у устозимиз шундай қилар ва шундай дарс берар.

**Учинчи Сабаб:** Сўзлар ҳақида тавозе суратида айтмайман, балки бир ҳақиқатни баён этмоқ учун дейманки: Сўзлардаги ҳақиқатлар ва камолот меники эмас, Қуръонникидир ва Қуръондан сизиб чиққандир. Ҳатто Ўнинчи Сўз юзлаб Қуръон оятларидан сизилган баъзи қатралардир. Бошқа рисолалар ҳам умуман шундайдир. Модомики мен шундай биламан ва модомики мен фонийман, кетаман. Албатта боқий бўладиган бир нарса ва бир асар мен билан боғланмаслиги керакдир ва боғланилмаслиги керак. Ва модомики залолат ва туғён аҳли ёқтирмаган асарини асар соҳибини чиритмоқ ила асарни чиритмоқ одатларидир. Албатта, Қуръон самосининг юлдузлари ила боғланган рисолалар мен каби кўп эътирозларга ва танқидларга мадор бўла олган ва сукут эта олган чирик бир тиргак ила боғланмаслиги керак. Ҳам модомики инсонлар одатича, бир асардаги устун хусусиятлар у асарнинг масдари ва манбаи деб ўйлаганлари муаллифининг атворида қидирилар ва бу одатга кўра у олий ҳақиқатни ва у жуда қийматли жавҳарларни ўзим каби бир муфлисга ва уларнинг мингдан бирини ўзида кўрсатолмаган шахсиятимга мол этмоқ ҳақиқатга қарши буюк бир ҳақсизлик бўлгани учун рисолалар ўз молим эмас, Қуръоннинг моли бўлиб, Қуръоннинг устун хусусиятларининг қатраларига мазҳар бўлганларини изҳор этишга мажбурман. Дарҳақиқат, лаззатли узум шингилларининг ўзига хос хусусиятлари қуруқ чўпчасида қидирилмас. Хуллас, мен ҳам шундай бир қуруқ чўпча ҳукмидаман.

**Тўртинчи Сабаб:** Баъзан камтаринлик неъматга қарши нонкўрликни келтириб чиқаради, балки неъматга қарши нонкўрлик бўлар. Баъзан эса таҳдиси неъмат фахрланиш бўлар. Иккиси ҳам зарардир. Бунинг ягона чораси; на неъматга қарши нонкўрлик чиқсин, на фахрланиш бўлсин. Устун васфлар ва камолотларни эътироф этиб, фақат ўзига мол этмасдан, Мунъими Ҳақиқийнинг инъом асари бўлиб кўрсатмоқдир. Масалан: Қандайки безалган ва зийнатланган бир қийматли кўйлакни бири сенга кийдирса ва у билан жуда гўзаллашсанг, халқ сенга деса: "Машааллоҳ жуда гўзалсан, жуда ҳам гўзаллашдинг". Агар сен камтаронона десанг: "Йўқ!.. Мен кимман, ундай эмас. Бу недир, қаерда гўзаллик?" У пайт неъматга қарши нонкўрлик бўлар ва кўйлакни сенга кийдирган моҳир санъаткорга қарши ҳурматсизлик бўлар. Агар фахрланиб десанг: "Ҳа, мен жуда гўзалман, мен каби гўзал қаерда бор, мен каби бирисини кўрсатинг". У пайт мағрурона бир фахрдир.

Хуллас, фахрдан, нонкўрликдан қутулмоқ учун дейиши керакки: "Ҳа, мен гўзаллашдим, фақат гўзаллик либосникидир ва демакки либосни менга кийдирганникидир, меники эмасдир".

Хуллас, бу каби мен ҳам овозим етишса, бутун Ер Куррасига бақириб дейманки: Сўзлар гўзалдирлар, ҳақиқатдирлар. Фақат меники эмасдирлар, Қуръони Каримнинг ҳақиқатларидан порлаган шуалардир. وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِى ❊ وَ لكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ дастури ила дейманки:

وَ مَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِى ❊ وَ لكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِى بِالْقُرْآنِ

яъни: "Қуръоннинг мўъжизалик ҳақиқатларини мен гўзаллаштиролмадим, гўзал кўрсатолмадим. Балки Қуръоннинг гўзал ҳақиқатлари менинг таъбирларимни ҳам гўзаллаштирди, юксаклаштирди". Модомики бундайдир, Қуръон ҳақиқатларининг гўзаллиги номига Сўзлар номидаги ойналарининг гўзалликларини ва у ойнадорликка боғлиқ бўлиб майдонга келган Аллоҳнинг (Ж.Ж.) иноятларини изҳор этмоқ мақбул бир таҳдиси неъматдир.

**Бешинчи Сабаб:** Кўп замон аввал бир валийдан эшитдимки, у зот эски валийларнинг ғайбий ишораларидан истиҳрож этган ва қаноати келганки: "Шарқ тарафидан бир нур чиқажак, бидъатлар зулматини тарқатажак". Мен бундай бир нурнинг чиқишига кўп интизор этдим ва этмоқдаман. Фақат гуллар баҳорда келар. Шундай муқаддас гулларга замин ҳозир этмоқ лозим келади. Ва англадикки, бу хизматимиз ила у нуроний зотларга замин тайёрлаётирмиз. Модомики ўзимизга оид эмас, албатта Сўзлар номли нурларга оид бўлган Аллоҳнинг(Ж.Ж.) иноятларини баён этишда фахр ва ғурурга сабаб бўлолмас, балки ҳамд ва шукрга сабаб ва таҳдиси неъмат бўлар.

**Олтинчи Сабаб:** Сўзларнинг таълифи воситаси ила Қуръонга хизматимизга бир олдиндан берилган мукофот ва бир ташвиқ воситаси бўлган Раббоний иноят, бир муваффақиятдир. Муваффақият эса изҳор этилар. Муваффақиятдан ўтса, бўлса**-**бўлса бир Илоҳий икром бўлар. Илоҳий икром бўлса маънавий шукрнинг бир изҳоридир. Ундан ҳам ўтса, бўлса**-**бўлса ҳеч ихтиёримиз қўшилмасдан Қуръоннинг бир каромати бўлар. Биз мазҳар бўлганмиз. Бу нав ихтиёрсиз ва хабарсиз келган бир кароматнинг изҳори зарарсиздир. Агар оддий кароматдан юқори чиқса, у вақт бўлса**-**бўлса Қуръоннинг маънавий мўъжизалигининг шуълалари бўлар. Модомики мўъжиза изҳор этилар, албатта мўъжизага ёрдам этганнинг ҳам изҳори мўъжиза ҳисобига ўтар, ҳеч фахру ғурур сабаби бўлолмас, балки ҳамду шукрон сабабидир.

**Еттинчи Сабаб:** Инсон навининг юздан саксони таҳқиқ аҳли эмасдирки, ҳақиқатга нуфуз этсин ва ҳақиқатни ҳақиқат таниб қабул этсин. Балки суратга, ҳусни зонга биноан, мақбул ва эътимод этган инсонлардан эшитган масалаларини тақлидан қабул этарлар. Ҳатто қувватли бир ҳақиқатни заиф бир одамнинг қўлида заиф кўрар ва қийматсиз бир масалани қийматдор бир одамнинг қўлида кўрса, қийматдор деб ўйлар. Хуллас, шунга биноан, мен каби заиф ва қийматсиз бир бечоранинг қўлидаги иймон ва Қуръон ҳақиқатларининг қийматини, аксар инсонларнинг нуқтаи назарида туширмаслик учун, мажбур бўлиб эълон этмоқдаманки: Ихтиёримиз ва хабаримиз бўлмасдан, бириси бизни хизмат қилдирмоқда. Биз билмасдан бизни муҳим ишларда ишлаттирмоқда. Далилимиз ҳам шудирки: Идрокимиз ва ихтиёримиздан хориж бир қисм иноятга ва енгилликка мазҳар бўлмоқдамиз. Ундай бўлса, у иноятларни бақириб эълон этишга мажбурмиз.

Хуллас, ўтган етти сабабларга биноан куллий бир нечта Раббоний иноятга ишора этамиз.

**Биринчи Ишора:** Йигирма Саккизинчи Мактубнинг Саккизинчи Масаласининг Биринчи Нуктасида баён этилгандирки, "мос тушишлар"дир. Жумладан: Мўъжизоти Аҳмадия Мактубида Учинчи Ишорасидан то Ўн Саккизинчи Ишорасига қадар олтмиш саҳифа; хабарсиз, билмасдан бир нусха кўчирувчининг нусхасида икки саҳифа мустасно бўлиб қолган бутун саҳифаларда, мукаммал мувозанат ила, икки юздан зиёда "Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам" калималари бир**-**бирига қарамоқдалар. Ким инсоф ила икки саҳифага диққат этса, тасодиф бўлмаганини тасдиқ этади. Ҳолбуки тасодиф, бўлса**-**бўлса бир саҳифада кўп ўхшаш калималари бўлса, ярим**-**ярим мос тушиш бўлар, фақат бир-икки саҳифада тамоман мос туша олар. У ҳолда бундай умум саҳифаларда Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам калимаси; икки бўлсин, уч бўлсин, тўрт бўлсин ёки яна зиёда бўлсин, мукаммал мезон ила бир**-**бирининг юзига боқса; албатта тасодиф бўлиши мумкин эмасдир. Ҳам саккиз бошқа**-**бошқа нусха кўчирувчиларнинг бузолмагани бир мос тушишликнинг қувватли бир ғайбий ишора ичида бўлганини кўрсатар. Қандайки балоғат аҳлининг китобларида балоғатнинг даражалари бўлгани ҳолда, Қуръони Ҳакимдаги балоғат мўъжизалик даражасига чиққан. Ҳеч кимнинг ҳадди эмаски унга етишсин. Шунинг каби, мўъжизоти Аҳмадиянинг бир ойнаси бўлган Ўн Тўққизинчи Мактуб ва мўъжизоти Қуръониянинг бир таржимони бўлган Йигирма Бешинчи Сўз ва Қуръоннинг бир нави тафсири бўлган Рисола-и Нур парчаларида мос тушишликлар умум китоблардан устун ғариблик даражасини кўрсатади. Ва шундан тушунилмоқдаки, мўъжизоти Қуръония ва мўъжизоти Аҳмадиянинг бир нави кароматидирки, у ойналарда кўринмоқда ва акс этмоқда.

**Иккинчи Ишора:** Қуръон хизматига оид Раббоний иноятнинг иккинчиси шудирки: Жаноби Ҳақ мен каби қаламсиз, ярим уммий, ғурбат диёрида, ҳеч кимсиз, кўришишдан ман этилган бир тарзда; қувватли, жиддий, самимий, серғайрат, фидокор ва қаламлари биттадан олмос қилич бўлган қардошларни менга муовин эҳсон этди. Заиф ва ожиз елкамга жуда оғир келган Қуръон вазифасини у қувватли елкаларга миндирди. Мукаммал карамидан юкимни енгиллаштирди. У муборак жамоат эса, Хулусийнинг таъбири ила, симсиз телеграфнинг қабул қилувчилари ҳукмида ва, Сабрийнинг таъбири ила, нур фабрикасининг электрларини етиштирган ускуналар ҳукмида бошқа**-**бошқа устун васфлари ва қийматдор фарқли хусусиятлари ила баробар, яна Сабрийнинг таъбири ила, бир ғайбий мос тушишлик навидан бўлиб, шавқ ва саъю ғайрат ва жиддиятга бир**-**бирига ўхшаш бир суратда Қуръон сирларини ва иймон нурларини атрофга нашр этишлари ва ҳар ерга етказишлари ва шу замонда (яъни, ҳарфлар алмашган, босмахона йўқ, ҳаркас иймон нурларига муҳтож бўлган бир замонда) ва зерикиш берадиган ва шавқни синдирадиган кўп сабаблар бор экан, буларнинг зерикмасдан, мукаммал шавқ ва ғайрат ила бу хизматлари тўғридан**-**тўғрига Қуръоннинг бир каромати ва зоҳир Аллоҳнинг(Ж.Ж.) бир иноятидир. Ҳа, валийликнинг каромати бўлгани каби, холис ниятнинг ҳам каромати бордир. Самимиятнинг ҳам каромати бордир. Бохусус Лиллоҳ учун бўлган бир ухувват доирасидаги қардошларнинг ичида жиддий, самимий бирдамликнинг кўп кароматлари бўлиши мумкин. Ҳатто шундай бир жамоатнинг маънавий шахси бир комил валий ҳукмига ўта олар, иноятга мазҳар бўлар.

Хуллас, эй қардошларим ва эй Қуръон хизматида биродарларим! Бир қалъани фатҳ этган бир қўшиннинг сержантига бутун шарафни ва бутун ғаниматни бермоқ қандай зулмдир, бир хатодир. Шунинг каби маънавий шахсингизнинг қуввати ила ва қаламларингиз ила ҳосил бўлган зафарлардаги иноятни мен каби бир бечорага беролмайсиз. Албатта, бундай муборак бир жамоатда ғайбий мос тушишликдан янада зиёда қувватли бир ғайбий ишора бор ва мен кўрмоқдаман. Фақат ҳаркасга ва умумга кўрсатолмайман.

**Учинчи Ишора:** Рисола-и Нур парчалари бутун муҳим иймон ва Қуръон ҳақиқатларини ҳатто энг қайсарга қарши ҳам порлоқ бир суратда исботи жуда қувватли ғайбий бир ишора ва бир Илоҳий иноятдир. Чунки иймон ва Қуръон ҳақиқатлари ичида шундайлари борки, энг буюк бир доҳий деб қабул қилинган Ибн Сино фаҳмида ожизлигини эътироф этган, "Ақл бунга йўл тополмас!" деган. Ўнинчи Сўз Рисоласи у зотнинг даҳоси ила етишолмаган ҳақиқатларни авомларга ҳам, болаларга ҳам билдиради.

Ҳам масалан: Қадар сири ва жузъий ихтиёрнинг ҳал этилиши учун катта Саъди Тафтазоний каби бир аллома қирк-эллик саҳифада, машҳур Муқаддимоти Исно Ашар номли “Талвеҳ” ном китобида фақатгина ҳал этган ва фақатгина хосларга билдирган айни масалаларни қадарга доир бўлган Йигирма Олтинчи Сўзда Иккинчи Қисмнинг икки саҳифасида тамоми ила, ҳам ҳаркасга билдирадиган бир тарзда баёни иноят асари бўлмаса недир?

Ҳам бутун ақлларни ҳайратда қолдирган ва ҳеч бир фалсафанинг қўли ила кашф этилмаган ва олам яратилишининг сири ва коинот тилсими дейилган ва Қуръони Азимушшоннинг мўъжизаси ила кашф этилган у мушкул-кушо тилсим ва у ҳайрат-намо муаммо Йигирма Тўртинчи Мактуб ва Йигирма Тўққизинчи Сўзнинг охиридаги рамзли нуктада ва Ўттизинчи Сўзнинг зарралар ўзгаришининг олти адад ҳикматида кашф этилгандир. Коинотдаги ҳайрат-намо фаолиятнинг тилсимини ва коинот яратилишининг ва оқибатининг муаммосини ва зарралар ўзгаришидаги ҳаракатлар ҳикматининг сирини кашф ва баён этгандирлар, майдондадир, қарала олар.

Ҳам аҳадият сири ила, шериксиз рубубият ваҳдати. Ҳам сўнгсиз Аллоҳнинг(Ж.Ж.) маънавий яқинлиги ила сўнгсиз узоқлигимиз бўлган ҳайратнамо ҳақиқатларни мукаммал бир очиқлик ила Ўн Олтинчи Сўз ва Ўттиз Иккинчи Сўз баён этганлари каби, Илоҳий қудратга нисбатан зарралар ва сайёралар тенг бўлганини ва ҳашри аъзамда умум руҳ эгаларининг тирилтирилиши бир нафснинг тирилтирилиши қадар у қудратга осон бўлганини ва ширкнинг коинот яратилишида қўшилиши имконсизлик даражасида ақлдан узоқ бўлганини мукаммал очиқлик ила кўрсатган Йигирманчи Мактубдаги وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ калимаси баёнида ва уч мисолни ичига олган унинг иловаси шу азим ваҳдат сирини кашф этгандир.

Ҳам иймон ва Қуръон ҳақиқатларида шундай бир кенглик борки, энг буюк башар заковати қамрай олмагани ҳолда, мен каби зеҳни чалкаш, вазияти паришон, мурожаат этиладиган китоб йўқ экан, машаққатли ва тез ёзган бир одамда у ҳақиқатларнинг мутлақ аксарияти нозикликлари ила чиқиши тўғридан**-**тўғрига Қуръони Ҳакимнинг маънавий мўъжизалигининг асари ва Раббоний иноятнинг бир жилваси ва қувватли бир ғайбий ишорадир.

**Тўртинчи Ишора:** Эллик-олтмиш рисолалар[[42]](#footnote-42)(\*) шундай бир тарзда эҳсон этилганки, мен каби оз фикрли ва зуҳурларга тобе бўлган ва тадқиққа вақт тополмаган бир инсоннинг эмас, балки буюк заковатлардан ташкил топган бир тадқиқ аҳлининг саъю ғайрати ила қилинмаган бир тарзда таълифлари тўғридан**-**тўғрига бир иноят асари бўлганликларини кўрсатади. Чунки бутун бу рисолаларда бутун чуқур ҳақиқатлар мисол келтиришлар воситаси ила энг оми ва уммий бўлганларга қадар дарс берилади. Ҳолбуки у ҳақиқатларнинг кўпини буюк олимлар "англатиб бўлмас" деб, авомга эмас, балки ҳавасга ҳам билдиролмайдилар.

Хуллас, энг узоқ ҳақиқатларни энг яқин бир тарзда энг оми бир одамга дарс берадиган даражада мен каби Туркчаси оз, сўзлари қийин тушуниладиган, кўпи англашилмас ва зоҳир ҳақиқатларни ҳам мушкиллаштиради дея эскидан бери ном қозонган ва эски асарлари у ёмон обрўйни тасдиқ этган бир шахснинг қўлида бу ажиб енгилликлар ва енгил баён, албатта шубҳасиз бир иноят асаридир ва унинг ҳунари бўлолмас ва Қуръони Каримнинг маънавий мўъжизасининг бир жилвасидир ва Қуръоний мисол келтиришларининг бир кўринишидир ва аксидир.

**Бешинчи Ишора:** Рисолалар умумият ила жуда кўп ёйилгани ҳолда, энг буюк олимдан тут то энг оми одамга қадар ва қалб аҳли буюк бир валийдан тут то энг қайсар динсиз бир файласуфга қадар бўлган инсон табақаси ва тоифалар у рисолаларни кўрганлари ва ўқиганлари ва бир қисми таъзирларини еганлари ҳолда танқид этилмаслиги ва ҳар тоифа даражасига кўра фойдаланиши, тўғридан**-**тўғрига Раббоний бир иноят асари ва Қуръоннинг бир каромати бўлгани каби, кўп тадқиқлар ва қидирувларнинг натижаси ила фақат ҳосил бўлган у тур рисолалар фавқулодда бир тезлик ила, ҳам идрокимни ва фикримни чалкаштирган машаққатли тутуқлик вақтларида ёзилиши ҳам бир иноят асари ва бир Раббоний икромдир.

Ҳа, аксар қардошларим ва ёнимдаги умум дўстларим ва нусха кўчирувчилар биладиларки, Ўн Тўққизинчи Мактубнинг беш парчаси бир неча кун мобайнида ҳар кун икки-уч соатда ва мажмуи ўн икки соатда ҳеч бир китобга мурожаат этилмасдан ёзилиши, ҳатто энг муҳим бир парча ва у парчада лафзи Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам калимасида зоҳир бир нубувват муҳрини кўрсатган тўртинчи қисм уч-тўрт соатда, тоғда, ёмғир остида ёддан ёзилган, ва Ўттизинчи Сўз каби муҳим ва жуда нозик бир рисола олти соат ичида бир боғда ёзилган, ва Йигирма Саккизинчи Сўз Сулаймоннинг боғида бир, ниҳоят икки соат ичида ёзилиши каби аксар рисолалар бундай бўлиши, ва эскидан бери машаққатли ва қийналганим замон энг зоҳир ҳақиқатларни ҳам баён этолмаганимни, балки билолмаганимни яқин дўстларим биладилар. Хусусан, у машаққатга хасталик ҳам илова этилса, янада зиёда мени дарсдан, таълифдан ман этмоқ ила баробар, энг муҳим Сўзлар ва рисолалар энг машаққатли ва хасталикли замонимда энг тез бир тарзда ёзилиши тўғридан**-**тўғрига бир Илоҳий иноят ва бир Раббоний икром ва бир Қуръон каромати бўлмаса недир?

Ҳам қайси китоб бўлса бўлсин, бундай Илоҳий ва иймоний ҳақиқатлардан баҳс этган бўлса, муҳаққақ бир қисм масалалари бир қисм инсонларга зарар берар ва зарар берганлари учун ҳар масала ҳаркасга нашр этилмаган. Ҳолбуки шу рисолалар бўлса, ҳозирга қадар ҳеч кишида, кўплардан сўраганим ҳолда, ёмон таъсир ва акс-ул амал ва зеҳнларни ковламоқ каби бир зарар бермаганлари тўғридан**-**тўғрига ғайбий бир ишора ва Раббоний бир иноят бўлгани бизча муҳаққақдир.

**Олтинчи Ишора:** Ҳозир менча қатъият пайдо этгандирки, аксар ҳаётим ихтиёр ва иқтидоримнинг, идрок ва тадбиримнинг хорижида шундай бир тарзда ўтган ва шундай ғариб бир суратда унга жараён берилган. Токи Қуръони Ҳакимга хизмат этадиган бу нави рисолаларни натижа берсин. Худди бутун илмий ҳаётим тайёргарлик муқаддимаси ҳукмига ўтган. Ва Сўзлар ила Қуръон мўъжизалигининг изҳори унинг натижаси бўладиган бир суратда бўлгандир. Ҳатто шу етти сана сургунимда ва ғурбатимда ва сабабсиз ва орзумнинг хилофига қутулишим ва машрабимга мухолиф ёлғиз бир қишлоқда ҳаёт ўтказганим, ва эскидан бери улфат этганим ижтимоий ҳаётнинг кўп алоқаларидан ва қоидаларидан нафрат этиб тарк этишим тўғридан**-**тўғрига бу Қуръон хизматини холис, соф бир суратда қилдирмоқ учун бу вазият берилганига шубҳам қолмагандир. Ҳатто кўп марта менга берилган машаққат ва зулман менга қарши бўлган тазйиқлар пардаси остида бир иноят қўли тарафидан марҳаматкорона, Қуръоннинг сирларига бутун фикрни бермоқ ва назарни тарқатмаслик учун қилинган деган қаноатдаман. Ҳатто эскидан мутолаага кўп муштоқ бўлганим ҳолда, бутун**-**бутун бошқа китобларнинг мутолаасидан бир ман, бир чекиниш руҳимга берилган эди. Бундай ғурбатда тасалли ва унсиятга сабаб бўлган мутолаани менга тарк эттирган, англадимки, тўғридан**-**тўғрига Қуръон оятларининг мутлақ устоз бўлишлари учундир.

Ҳам ёзилган асарлар, рисолалар, мутлақ аксарияти, хориждан ҳеч бир сабаб келмасдан, руҳимдан таваллуд этган бир ҳожатга биноан, оний ва бирдан бўлиб эҳсон этилган. Сўнгра баъзи дўстларимга кўрсатганим вақт деганлар: "Шу замоннинг яраларига даводир". Ёйилгандан сўнг аксар қардошларимдан англадимки, тўлиқ шу замондаги эҳтиёжга мувофиқ ва дардга лойиқ бир дармон ҳукмига ўтмоқда.

Хуллас, ихтиёр ва идрокимнинг доираси хорижида, мазкур ҳолатлар ва ҳаёт саргузаштларим ва илмларнинг навларидаги одатга хилоф ихтиёрсиз тадқиқлаб ўрганишим бундай бир муқаддас натижага етмоқ учун қувватли бир Илоҳий иноят ва бир Раббоний икром бўлганига менда шубҳа қолдирмаган.

**Еттинчи Ишора:** Бу хизматимиз замонида, беш-олти сана мобайнида, муболағасиз юз Илоҳий икром асари ва Раббоний иноят ва Қуръон кароматини кўзимиз ила кўрдик. Бир қисмига Ўн Олтинчи Мактубда ишора этдик, бир қисмини Йигирма Олтинчи Мактубнинг Тўртинчи Қисмининг турли**-**туман масалаларида, бир қисмини Йигирма Саккизинчи Мактубнинг Учинчи Масаласида баён этдик. Менинг яқин дўстларим буни биладилар. Доимий дўстим Сулаймон Афанди кўпларини билади. Хусусан Сўзларнинг ва рисолаларнинг нашрида ва тасҳиҳларида ва ерларига жойлаштирмоқда ва қоралама ва оқлама нусха кўчиришда кутмаган шаклда кароматкорона бир енгилликка мазҳар бўлмоқдамиз. Қуръон каромати бўлганига шубҳамиз қолмаётир. Бунинг мисоллари юзлабдир.

Ҳам маишат хусусида шу қадар шафқат ила озуқланмоқдамизки, энг кичик бир қалб орзумизни, бизни ишлаттирган иноят соҳиби қондирмоқ учун, кутилмаган бир суратда эҳсон этмоқда. Ва ҳоказо... Хуллас, бу ҳол ғоят қувватли бир ғайбий ишорадирки, биз хизмат қилдирилмоқдамиз. Ҳам розилик доирасида, ҳам иноят остида бизга Қуръон хизмати қилдирилмоқда.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهِ اَدَاءً وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا آمِينَ

\* \* \*

**Маҳрам бир саволга жавобдир**

[Шу иноят сири эскидан маҳрам равишда ёзилган, У Тўртинчи Сўзнинг охирига қўшилган эди. Нима бўлганда ҳам аксар нусха кўчирувчилар унутиб ёзмаган эдилар. Демак, муносиб ва лойиқ жойи бу ер эканки, яширин қолган.]

**Мендан сўрамоқдасан:** "Нима учун сенинг Қуръондан ёзганинг Сўзларда бир қувват, бир таъсир борки, муфассирларнинг ва орифларнинг сўзларида нодиран топилар. Баъзан бир сатрда бир саҳифа қадар қувват бор, бир саҳифада бир китоб қадар таъсир мавжуд?"

**Жавоб:** Гўзал бир жавобдир, Шараф Қуръон мўъжизалигига оид бўлганидан ва менга оид бўлмаганидан, қўрқмасдан дейман: Аксарият эътибори ила шундайдир. Чунки:

Ёзилган Сўзлар тасаввур эмас, тасдиқдир. Таслим эмас, иймондир. Маърифат эмас, шаҳодатдир, шуҳуддир. Тақлид эмас, таҳқиқдир. Илтизом эмас, изъондир. Тасаввуф эмас, ҳақиқатдир. Даъво эмас, даъво ичида бурҳондир. Шу сирнинг ҳикмати будирки:

Эски замонда иймонга оид асослар ҳифзланган эди, таслим кучли эди. Тафсилотларда орифларнинг маърифатлари далилсиз ҳам бўлса, баёнотлари мақбул эди, етарли эди. Фақат шу замонда фанга оид залолат қўлини асосларга ва рукнларга узатганидан, ҳар дардга лойиқ давони эҳсон этган Ҳакийми Раҳийм бўлган Зоти Зулжалол Қуръони Каримнинг энг порлоқ мўъжизага мазҳар бўлган мисол келтиришларидан бир шуъласини ожизлигу заифлигимга, фақирлигу эҳтиёжимга марҳаматан Қуръон хизматига оид ёзувларимга эҳсон этди. Фалиллаҳилҳамд, мисол келтириш сири дурбини ила энг узоқ ҳақиқатлар ғоят яқин кўрсатилди. Ҳам мисол келтириш сири бирлик тарафи ила энг тарқоқ масалалар тўплаттирилди. Ҳам мисол келтириш сири нарвони ила энг юксак ҳақиқатларга осонлик ила етиштирилди. Ҳам мисол келтириш сири деразаси ила ғайбий ҳақиқатларга, Исломга оид асосларга кўришга яқин бир шубҳасиз иймон ҳосил бўлди. Ақл ила баробар шубҳа ва хаёл, ҳатто нафс ва ҳаво таслимга мажбур бўлгани каби, шайтон ҳам таслим бўлишга мажбур бўлди.

**Ал-ҳосил:** Ёзувларимда нақадар гўзаллик ва таъсир бўлса, фақат Қуръонга оид мисол келтиришларнинг ёғдуларидандир. Менинг ҳиссам ёлғиз шиддатли эҳтиёжим ила талабдир ва ғоят ожизлигим ила тазарруйимдир. Дард меникидир, даво Қуръонникидир.

\* \* \*

**Еттинчи Масаланинг Хотимасидир**

**[Саккиз Илоҳий иноят суратида келган ғайбий ишорага доир келган ёки келмоқ эҳтимоли бўлган ваҳималарни йўқ этмоқ ва иноятнинг азим бир сирини баён этишга доирдир.]**

**Шу Хотима "Тўрт Нукта"дир**:

**Биринчи Нукта:** Йигирма Саккизинчи Мактубнинг Еттинчи Масаласида етти-саккиз куллий ва маънавий Илоҳий иноятдан ҳис этганимиз ғайбий бир ишорани "Саккизинчи Иноят" номи ила "мос тушишлар" таъбири остидаги нақшда у ишоранинг жилвасини кўрганимизни даъво этган эдик. Ва даъво этамизки: Бу етти-саккиз куллий иноятлар шу даража қувватли ва қатъийдирларки, ҳар бириси бир ўзи у ғайбий ишорани исбот этар. Фарзи маҳол бўлиб бир қисми заиф кўрилса, ҳатто инкор этилса, у ғайбий ишоранинг қатъиятига ҳалал бермас. У саккиз иноятни инкор этолмаган, у ишорани инкор этолмас. Фақат инсон табақалари фарқли бўлгани, ҳам касратли табақа бўлган авом табақаси кўзига янада зиёда ишонгани учун, у саккиз иноятнинг ичида энг қувватлиси эмас, балки энг зоҳирийси мос тушиш бўлганидан, гарчи бошқалари янада қувватли, фақат бу янада умумий бўлгани учун, унга келган шубҳаларни даф этмоқ мақсади ила бир мувозана навидан бир ҳақиқатни баён этишга мажбур қолдим. Шундайки:

У зоҳирий иноят ҳақида дегандик: Ёзганимиз рисолаларда Қуръон калимаси ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам калимасида шундай бир даража мос тушишлик кўринмоқда.. ҳеч бир шубҳа қолдирмаётирки, бир қасд ила тартибланиб, тенг бир вазият берилар. Қасд ва ирода эса, бизларники бўлмаганига далилимиз: Уч-тўрт сана сўнгра хабардор бўлганимиздир. Ундай бўлса бу қасд ва ирода бир иноят асари бўлиб ғайбийдир. Ёлғиз Қуръон мўъжизалиги ва Ҳз.Муҳаммад (С.А.В.) мўъжизасини қувватлантирмоқ суратида у икки калимада мос тушиш суратида у ажиб вазият берилгандир. Бу икки калиманинг мубораклиги Қуръон мўъжизалиги ва Ҳз.Муҳаммад (С.А.В.) мўъжизасига бир тасдиқ муҳри бўлмоқ ила баробар, бошқа ўхшаш калималари ҳам аксарият кўпчилик ила мос тушишга мазҳар этганлар. Фақат улар биттадан саҳифага махсус. Шу икки калима бир-икки рисоланинг умумида ва аксар рисолаларда кўринмоқда. Фақат такрор-такрор деганмиз: Бу мос тушишликнинг асли бошқа китобларда ҳам кўп топила олар, аммо қасд ва юксак иродани кўрсатадиган бу даража ғарибликда эмасдир. Ҳозир бу даъвомизни чиритмоқ қабул бўлмагани ҳолда, зоҳир назарларда чириган каби кўрмоқ ила бир-икки жиҳат бўла олар:

**Бириси:** "Сизлар ўйлаб, шундай бир мос тушишни тўғри келтиргансиз",- дея оларлар. "Бундай бир нарса қилмоқ қасд ила бўлса, роҳат ва осон бир нарсадир". Бунга қарши деймизки: Бир даъвода икки содиқ шоҳид етарлидир. Бу даъвомиздаги қасд ва иродамиз алоқадор бўлмасдан, уч-тўрт сана сўнгра хабардор бўлганимизга юз содиқ шоҳид топила олар. Бу муносабат ила бир нуқта айтаман: Бу мўъжилалик каромати Қуръони Ҳаким балоғат жиҳатида мўъжизалик даражасида бўлгани навидан эмасдир. Чунки Қуръон мўъжизалигида башар қудрати у йўлда кетиб у даражага етишолмайди. Шу мўъжизалик каромати эса башар қудрати ила бўлолмайди, қудрат у ишга қўшилолмайди. Қўшилса, сунъий бўлар, бузилар.[[43]](#footnote-43)(Ҳошия)

**Учинчи Нукта:** Хусусий ишорага умумий ишора муносабати ила рубубият ва Раҳмониятнинг нозик яширин бир сирига ишора этамиз:

Бир қардошимнинг гўзал бир сўзи бор. У сўзни бу масалага мавзу этаман. Сўзи ҳам шудирки: Бир кун гўзал мос тушишликларни унга кўрсатдим, деди: "Гўзал! Зотан ҳар ҳақиқат гўзалдир. Фақат бу Сўзлардаги мос тушишликлар ва маваффақият янада гўзалдир". Мен ҳам дедим: Ҳа, ҳамма нарса ё ҳақиқатдан гўзалдир, ё шахсан гўзалдир ёки натижалари эътибори ила гўзалдир. Ва бу гўзаллик умумий рубубиятга ва раҳматнинг қамрашига ва умумий тажаллийга боқар. Деганинг каби, бу муваффақиятдаги ғайбий ишора янада гўзалдир. Чунки бу хусусий раҳматга ва хусусий рубубиятга ва хусусий тажаллийга боқар бир суратдадир. Буни бир мисол ила фаҳмга яқинлаштирамиз. Шундайки:

Бир подшоҳнинг умумий салтанати ва қонуни ила шоҳона марҳамати умум миллат аъзоларини ташмил эта олар. Ҳар киши тўғридан**-**тўғрига у подшоҳнинг лутфига, салтанатига мазҳардир. У умумий суратда аъзоларнинг кўп хусусий муносабатлари бордир.

Иккинчи жиҳат подшоҳнинг хусусий эҳсонларидир ва хусусий амрларидирки, умумий қонундан устун бир кишига эҳсон этар, илтифот этар, амр берар.

Хуллас бу мисол каби, Зоти Вожиб-ул Вужуд ва Холиқи Ҳакийм ва Раҳиймнинг умумий рубубият ва раҳматининг қамраши нуқтасида ҳамма нарса ҳиссадордир. Ҳар нарсанинг ҳиссасига учраган жиҳатда, хусусий у билан муносабатдордир. Ҳам қудрат ва ирода ва бепоён илми ила ҳар нарсага тасарруфлари, ҳар нарсанинг энг жузъий ишларига қўшилиши, рубубияти бордир. Ҳамма нарса ҳар ишида унга муҳтождир. Унинг илм ва ҳикмати ила ишлари қилинар, тартибланар. На табиатнинг ҳадди борки, у рубубият тасарруфи доирасида сақлансин ва таъсир соҳиби бўлиб қўшилсин ва на тасодифнинг ҳаққи борки, у сезувчан ҳикмат мезони доирасидаги ишларига қўшилсин. Рисолаларда йигирма ерда қатъий ҳужжатлар ила тасодифни ва табиатни рад этганмиз ва Қуръоннинг қиличи ила ўлдирганмиз, қўшилишларини маҳол кўрсатганмиз. Фақат умумий рубубиятдаги зоҳирий сабаблар доирасида ғафлат аҳлининг назарида ҳикмати ва сабаби билинмаган ишларга тасодиф номини берганлар. Ва ҳикматлари иҳота этилган баъзи Аллоҳ (Ж.Ж.) ишларининг қонунларини, табиат пардаси остида яширинган, кўролмаганлар, табиатга мурожаат этганлар.

Иккинчиси хусусий рубубиятидир ва хос илтифот ва Раҳмоний ёрдамидирки, умумий қонунларнинг тазйиқлари остида таҳаммул этолмаган кишиларнинг ёрдамига Раҳмонир Раҳийм исмлари ёрдамга етишарлар. Хусусий бир суратда ёрдам этарлар, у тазйиқлардан қутқарарлар. Шунинг учун ҳар жонзот, хусусан инсон ҳар онда ундан ёрдам сўрар ва мадад ола билар.

Хуллас, бу хусусий рубубиятидаги эҳсонлари ғафлат аҳлига қарши ҳам тасодиф остига яширилмас ва табиатга ҳавола этилмас.

Хуллас, бу сирга биноандирки, Қуръон мўъжизалиги ва Ҳз.Муҳаммад (С.А.В.) мўъжизаларидаги ғайбий ишорани хусусий бир ишора қабул ва эътиқод этганмиз. Ва бир хусусий ёрдам ва қайсарларга қарши ўзини кўрсатадиган бир хусусий иноят бўлганига иқрор бўлдик. Ва ёлғиз Лиллоҳ учун эълон этдик. Қусур этган бўлсак Аллоҳ афв этсин. Омин.

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَآ اَوْ اَخْطَاْنَا

**Қардошларим,**

Сизга, устоз ва талабалар ва дарсдошлари ичида фойда берадиган бир фикримни баён этаман. Шундайки :

Сизлар, ҳаддимдан ортиқ, бир жиҳатда талабамсиз ва бир жиҳатда дарсдошларимсиз.. ва бир жиҳатда муин ва маслаҳатчиларимсиз.

Азиз қардошларим, устозингиз лаюҳтий эмас, уни хатосиз ўйламоқ хатодир. Бир боғда чириган бир олма бўлиши ила боғга зарар бермас. Бир хазинада эскирган пул бўлиши ила хазинани қийматдан туширмас. Ҳасананинг ўн саналиши ила саййианинг бир саналиш сири ила, инсоф удирки: Бир саййиа, бир хато кўринса ҳам, бошқа хасанотга қарши қалбни чалкаштириб эътироз этмасликдир. Ҳақиқатларга доир масалаларда куллиётларни ва баъзан эса тафсилотларни сунуҳоти илҳомия навидан бўлганидан, ҳамон умумият ила шубҳасиздир, қатъийдир.

Билинг қўйинг, қардошларим ва дарсдошларим! Менинг хатомни кўрганингиз вақт эркин менга айтсангиз масрур бўламан. Ҳатто бошимга урсангиз, Аллоҳ рози бўлсин дейман. Ҳақнинг хотирини муҳофаза учун бошқа хотирларга қаралмас. Нафси амморанинг анонияти ҳисобига, Ҳақнинг хотири бўлган билмаганимиз бир ҳақиқатни мудофаа эмас, "алар раъси вал аъйн" қабул этаман.

Биласизки, шу замонда шу вазифа-и иймония жуда муҳимдир. Мен каби заиф, фикри кўп жиҳатлар ила бўлинган бир бечорага юклатилмаслиги керак, қўлдан келгани қадар ёрдам этиш керак.

Жаноби Ҳақ камоли раҳматидан, икки санадир жиддий ҳақиқатларга нисбатан емишлар, мевалар навидан латиф тавофуқлар ила зеҳнларимизни лутфалантирди, зеҳнимизни шодлантирди. Камоли марҳаматидан у латиф тавофуқлар мевалари ила жиддий бир Қуръон ҳақиқатига зеҳнимизни йўналтирди ва руҳимизга у меваларни озуқа ва қувват қилди. Хурмо каби ҳам мева, ҳам қувват бўлди. Ҳам ҳақиқат, ҳам зийнат ва мазият бирлашди.

Қардошларим, бу замонда залолат ва ғафлатга қарши жуда кўп маънавий қувватга муҳтожмиз. Афсуски, мен шахсим эътибори ила жуда заиф ва муфлисман. Ҳориқо кароматим йўқки, бу ҳақиқатларни унинг ила исбот этайин. Ва муқаддас бир ҳимматим йўқки унинг ила қалбларни жалб этайин. Улвий бир даҳом йўқки, унинг ила ақлларни итоат эттирайин. Балки, Қуръони Ҳакимнинг даргоҳида бир тиланчи ходим ҳукмидаман. Бу қайсар залолат аҳлининг қайсарлигини синдирмоқ ва инсофга келтирмоқ учун Қуръони Ҳакимнинг сирларидан баъзан мадад исайман. Қуръон кароматлари бўлиб, тавофуқларда бир икроми Илоҳий ҳис этдим, икки қўлим ила ёпишдим. Ҳа, Қуръондан сизилиб чиққан "Ишорат-ул Иъжоз" ва "Рисола-и Ҳашр"да қатъий бир ишора ҳис этдим. Ўхшашлари топилсин-топилмасин, менингча бир Қуръон кароматидир.

\* \* \*

**Азиз сиддиқ, тиришқоқ қардошларим,**

Сен қилган вазифа-и Қуръониянинг ҳаммаси муборакдир. Жаноби Ҳақ сизни муваффақ этсин, сустлик бермасин, шавқингизни орттирсин. Ухувват учун бир дастур баён этаман. У дастурни жиддий равишда назарга олишингиз керак. Ҳаёт ваҳдат ва иттиҳоднинг натижасидир. Имтизожкорона иттиҳод кетган вақт, маънавий ҳаёт ҳам кетар. وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ ишора этгани каби, тасонуд бузилса жамоат бузилар.

Биласизки, уч алиф алоҳида-алоҳида ёзилса, қиймати учдир. Ададий тасонуд ила ёзилса, бир юз ўн бир қийматида бўлгани каби, сиз каби уч-тўрт ҳақ ва ҳақиқат ходими, бошқа-бошқа ва иш тақсими бўлмаслик жиҳати ила ҳаракат этсалар, қувватлари уч-тўрт одам қадардир. Агар ҳақиқий бир ухувват ила, бир-бирининг фазилатлари ила ифтихор этадиган бир тасонуд ила, бир-бирининг айни бўлмоқ даражада бир тафоний сири ила ҳаракат этсалар, у тўрт одам тўрт юз одам қувватининг қийматидадирлар. Сизлар катта Испартани эмас, балки катта бир мамлакатни танвир этадиган электрларнинг ускуначилари ҳукмидасиз… Ускунанинг чархлари бир-бирига ёрдамга мажбурдир. Бир-бирини қизғанмоқ эмас, балки аксинча бир-бирининг ортиқ қувватидан мамнун бўларлар. Идрокли фараз этганимиз бир чарх янада қувватли бир чархни кўрса, мамнун бўлар, чунки вазифасини енгиллаштирар. Ҳақ ва ҳақиқатнинг, Қуръон ва иймоннинг хизмати бўлган буюк бир олий хазинани елкаларида тошиган зотлар қувватли елкалар остига кирганда ифтихор этар, миннатдор бўлар, шукр этар. Асло бир-бирингизга танқид эшигини очмангиз. Танқид этилажак қардошларингиздан хориж доираларда кўп бор. Мен қандай мазиятингиз ила ифтихор этаман, у мазиятлардан мен маҳрум қолганда, сизда бўлганидан мамнун бўламан, ўзимникидир деб ўйлайман. Сиз ҳам устозингизнинг назари ила бир-бирингизга қарашингиз керак.. Худди ҳар бирингиз бошқасининг фазилатларига ношир бўлсин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Севгили ва Муҳтарам Устозим,**

"Сўз"ларингиз, яъни рисолаларингизнинг ҳар бири биттадан азим даводир. "Сўз"ларингиздан жуда кўп файз олмоқдаман. Шу қадарки, ўқиган сари такрор этишни истайман. Ва такрорида сезганим Илоҳий бир завқни таъриф этолмайман. Бугун "Сўз"ларингиздан эмас ҳаммасини, бир донасини олиб инсоф ила ўқиса ҳақиқий таслимга ва мункир бўлса, кетгани йўлни таркка; фосиқ бўлса, тавбага мажбур бўлишига қатъиян умидворман…

**Хусрав**

\* \* \*

**Нур Рисолаларига жуда муштоқ ва уларнинг мутолаасидан руҳи уйғонган бир докторга ёзилган мактуб.**

Марҳабо, эй ўз хасталигини ташхис қила олган бахтиёр доктор, самимий ва азиз дўстим! Сенинг оташин мактубинг кўрсатган руҳий уйғониш табрикка лойиқдир.

Шуни билингки, мавжудот ичида энг қийматдор, ҳаётдир; ва вазифалар ичида энг қийматдор, ҳаётга хизматдир; ва ҳаётга оид хизматлар ичида энг қийматдор, ҳаёти фониянинг ҳаёти боқияга айланиши учун ҳаракат қилишдир. Шу ҳаётнинг барча қиймати ва аҳамияти эса, ҳаёти боқияга уруғ ва бошланиш ва манба бўлиш жиҳатидандир. Бўлмаса ҳаёти абадияни заҳарлайдиган ва бузадиган бир тарзда шу ҳаёти фонияга бор диққатини қаратиш, оний бир чақмоқни сармадий бир қуёшдан устун қўйиш каби бир девоналикдир. Ҳақиқат назарида, ҳаммадан зиёда хаста бўлган, моддий ва ғофил докторлардир. Агар дорихона-и қудсия-и Қуръониядан тирёқ-мисол иймоний дориларни олиб билсалар, ҳам ўз хасталикларини, ҳам башариятнинг яраларини даволайдилар. Иншааллоҳ, сенинг шу уйғонишинг сенинг ярангга бир малҳам бўлиши каби, сени ҳам докторларнинг маразига бир дори қилади.

Ҳам биласан, маъюс ва умидсиз бир хастага маънавий бир тасалли, баъзан мингта дориданда фойдалироқдир. Ҳолбуки, табиат ботқоғигида ботган бир табиб у бечора хастанинг аламли умидсизлигига бир зулмат яна қўшади. Иншааллоҳ, бу уйғонишинг сени ундай бечораларга сабаби тасалли ва нурли бир табиб қилади.

Биласанки, умр қисқадир, керакли ишлар жуда кўпдир. Ажабо, мен каби сен ҳам бошингни текшириб кўрсанг, маълумотларинг ичида қанча кераксиз, фойдасиз, аҳамиятсиз ўтин йиғинлари каби жонсиз нарсаларни топасан. Чунки мен текшириб кўрдим, кўп кераксиз нарсаларни топдим. Хуллас ўша фанга оид маълумотларни, ўша фалсафий маорифни фойдали, нурли, руҳли қилиш чорасини излаш керак. Сен ҳам Жаноби Ҳақдан бир уйғониш истаки, сенинг фикрингни Ҳакийми Зулжалолнинг ҳисобига ўгирсин, ўша ўтинларга бир олов бериб нурлантирсин. Кераксиз маорифи фанния қийматдор маорифи Илоҳия ҳукмига ўтсин.

Заковатли дўстим! Қалб қаттиқ орзу қилардики, аҳли фандан иймон нурларига ва Қуръон сирларига иштиёқ даражасида эҳтиёжини ҳис қилиш жиҳатида Хулусий Бейга ўхшайдиган одамлар олдинга чиқсин. Ҳам модомики, Сўзлар сенинг виждонинг билан сўзлаша оладилар, ҳар бир Сўзни шахсимдан эмас, аксинча Қуръоннинг даллолидан сенга бир мактуб ва дорихона-и қудсия-и Қуръониядан биттадан рецепт деб фараз қил. Ғайблик ичида ҳозир каби бир суҳбат доирасини улар билан оч. Ҳам орзу қилган вақтинг менга мактуб ёз. Мен эса жавоб бермасам, хафа бўлма. Чунки аввалдан бери мактубларни жуда кам ёзаман. Ҳатто уч йилдир, укамнинг кўп мактубларига жавобан биттагина ёздим.

Саид Нурсий

\* \* \*

**РИСОЛА-И НУР ҚОРАЛАМА НУСХА КЎЧИРИШИДА КЎП ХИЗМАТИ ЎТГАН ТОЗА ҚАЛБЛИ, ИХЛОСЛИ БИР ҲОФИЗ, МУДАҚҚИҚ БИР ДОМЛА БЎЛГАН** **ҲОФИЗ ХОЛИДНИНГ БИР ПАРЧАСИДИР**

Рисола-и Нурнинг муаллифи Бадиуззамон, нодира-и жаҳон, ходими Қуръон Саид Нурсий ҳақида ҳиссиётимдан мингдан бирини баён этаман :

Устозим, ўзи Нур жалил исмига мазҳардир. Бу муборак исм ўзлари ҳақида бир исми аъзамдир. Ўз қишлоғининг номи Нурс, волидасининг исми Нурия, Қодирий устозининг исми Нуреддин, Нақший устозининг исми Саййид Нур Муҳаммад, Қуръон устозларидан Ҳофиз Нурий, хизмати Қуръонияда хусусий имоми Зиннурайн, фикрини ва қалбини танвир этган Нур ояти бўлиши ва мушкул масалаларни изоҳга восита бўлган нур тамсиллари ғоят қийматдордир. Рисолаларнинг мажмуига "Рисола-и Нур" номи берилиши Нур исми у ҳақида исми аъзам бўлганини қувватлантирмоқдадир. "Рисола-и Нур" номли ҳориқо таълифотининг бир қисми Арабий бўлмоқ ила баробар, Рисола-и Нур парчалари ҳозирга қадар бир юз ўн тўққизга етишгандир[[44]](#footnote-44)(\*). Ҳар бир рисола ўз мавзусида ҳориқодир. Ғоят юксак бўлмоқ ила баробар, "Ўнинчи сўз" исми ила машҳур бўлган, ҳашрга оид бўлган рисоласи жуда ҳориқодир, жомеъдир. Олимларча фақат нақлий бўлган ҳашрни ва нашрни ғоят қувватли ва қатъий ақлий далиллар ила исбот этгандир. У ила кўплар иймонини қутқарган.

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا оятининг сири ила дея оламанки: Рисола-и Нур бир қамари маърифатдирки, шамси ҳақиқат бўлган Қуръони Мўъжиз-ул Баёндан нурини истифоза айлаганки, نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ бўлган машҳур фалакиёт илмининг ҳукмига масадақ бўлгандир.

Ҳам дея оламанки: Устозим Қуръон ҳақида бир қамар ҳукмида бўлиб, само-и рисолатнинг шамси бўлган Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламдан нурни истифода этиб "Рисола-и Нур" шаклида тазоҳур этган.

Устозим бошқаларда нодиран бўлган мумтоз хислатларнинг зоҳирий ҳолидан жуда юксак бир вазият кўрсатади. Зоҳир ҳолга боқилса, илми ҳолни билмайди каби кўринар, бирдан қарайсан бир дарё каби бўлади. Рухсатли бўлган миқдорни ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламдан истифода даражаси нисбатида айтар. Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламдан истифодаси бўлмаган вақтларда, янги ой каби маҳвият кўрсатар. "Менда нур йўқ, қиймат йўқ" дер. Бу хислати ҳам тўлиқ тавозедир ва مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللّهُ ҳадиси ила тўлиқ боамал бўлишидир.

Хуллас, бу хислат лозим қилганлардандирки, биз каби талабаларидан баъзи илмий масалаларда мухолафат бўлса, уларнинг сўзларини ичида қидирар. Ҳақ топган вақти камоли тавозу ила ва лаззат ила қабул этиб таслим этар. "Машааллоҳ, сиз мендан янада яхши билдингиз. Аллоҳ рози бўлсин" дер. Ҳақ ва ҳақиқатни нафснинг ғурур ва анониятига доимо таржиҳ этар. Ҳатто мен баъзи масалаларда мухолафат этар эдим. Менга қарши ғоят илтифотли, мамнунона бир ҳолат олар. Агар хато қилсам, гўзалча ғазаблантирмасдан мени огоҳлантирар. Агар гўзал бир нарса айтган бўлсам, жуда мамнун бўлар.

Устозим айниқса ҳикмати ҳақиқия фанида, яъни ҳикмати шариат ва Исломият нуқтасида жуда ҳориқодир ва ҳикмати башарияда ҳам жуда олдиндадир. Ҳатто у илмда Афлотун ва Ибн Синони ўтган дея оламан. Бундан ўн уч сана аввал Дор-ул Ҳикмат-ул Исломия аъзосидан экан, кичиклигидан бери ҳозирга қадар изни Илоҳий ила унинг бир муини ва ёрдамчиси ва муҳофизи бўлган қутби Раббоний ва қандили нуроний Абдулқодир Гейлоний (Р.А.) Ҳазратларининг "Футуҳ-ул Ғайб" рисоласини тафаъулан очган аснода, اَنْتَ فِى دَارِ الْحِكْمَةِ فَاطْلُبْ طَبِيبًا يُدَاوِى قَلْبَكَ ибораси чиқди. У ибора у ҳақида жуда маънодор бўлиб, Эски Саидни (Р.А.) Янги Саидга (Р.А.) айлантиришига сабабият бергандир. Эски Саид бўлган замонларда Инглизларнинг диний саволларига ғоят латиф ва оғиз очтирмайдиган бир жавоб бергандир. Ва мантиқ илмида Ибн Синонинг таълифотидан ўтадиган "Талиқот" номли ҳориқо бир рисоласи бор. Ишқоли мантиқияни "Қиёси Истикроий" жиҳати ила ўн мингга қадар етишиб, ҳеч бир олим етишолмаган бир даража-и иҳота кўрсатган. "Сунуҳот" исмли бир рисоласида кўрдимки, Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам маъно оламида бир мадрасада унга дарс берганини кўрган. У маънавий дарсга биноан "Ишорат-ул Иъжоз" номли ҳориқо тафсирни ёзган. Менга бир кун дедики :

– Жаҳон Уруши ҳодиса ва натижалари моне бўлмаса эди, Ишорат-ул Иъжозни, Аллоҳнинг изни ила олтмиш жилд ёзар эдим. Иншааллоҳ, Рисола-и Нур охири у тасаввур қилинган ҳориқо тафсирнинг ўрнини тутажак.

Устозим ила ети-саккиз сана суҳбатларим асносида муҳим машҳудотим кўпдир. Фақат اَلْقَطْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَحْرِ мужибича, дарёга далолат мақсади ила бу парча етарли кўрилди. Чунки устозимдан айрилмоқ замони эди, шошиб ёздим. Устозим وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ оятининг сири ила, кўп марта ёнларида мени суҳбатдош бўлмоқ ҳаққини ва таважжуҳ дуоси ила амалга оширишларига аминман.

**Ҳофиз Холид**

\* \* \*

## УЧИНЧИ ҚИСМ

**ЭСКИШАҲАР ҲАЁТИ**

Рисола-и Нурнинг борганча инкишоф этганини, иймон ва Исломиятнинг қувватланиши бошлаганини тушунган яширин дин душманлари, "Бадиуззамон яширин жамият қурмоқда, идора усулига қаршидир, идора усулининг асос низомларини йиқитмоқда!" каби уйдирма ва ҳукуматни алдатувчи тартиб ва айбловлар ила 1935 санасида Эскишаҳар Оғир Жазо Маҳкамасида, иъдом қасди ила ва муҳаққақ суратда маҳкум этилиши амри ила ҳақида даъво очтирилади. Шундай қилиб, Доҳилия Вакили ва Жандарма Умум Қўмондони, қуролланган аскарий бир бўлинма ила бирликда Испартага келадилар. Испарта - Афён йўли бўйича суворий аскарлари ерлаштирилади. Испарта Вилояти ва атрофи аскарлар назорат остида сақланади. Бир тонг вақти маъсум ва мазлум Бадиуззамон инзивогоҳидан чиқарилиб, талабалари ила баробар, қўллари кишанланиб юк машиналари ила Эскишаҳарга этилади. Йўлда, Бадиуззамон ва талабаларига яқин бир алоқа сезган Бўлинма Қўмондони Руҳи Бей кишанларни ечтиради. Бу сурат ила, намозлар қазо қилинмасдан йўлда давом этилади. Ҳақиқатни ва Бадиуззамоннинг маъсумлигини идрок этган Бўлинма Қўмондони Бадиуззамон ва талабаларининг бир дўсти бўлгандир...

Бир юз йигирма талабаси ила Эскишаҳар Қамоқхонасига келтирилган Саид Нурсий тўлиқ бир тажриди мутлақ ичига олиниб, ўзига ва талабаларига даҳшатли исканжалар татбиқи бошланади. Бадиуззамон Саид Нурсий ўзига қилинган бу исканжа ва азобларга қарамасдан, Ўттизинчи Ёғду ва Биринчи ва Иккинчи Шуаларни таълиф этади. Қамоқдаги бир қанча кишилар Устоз Бадиуззамон қамоққа киргандан сўнг нафсини ислоҳ қилиб, диндор бир ҳолга келадилар.

Яширин динсизлар Испарта атрофида: "Бадиуззамон ва талабалари иъдом этилажак" дея ташвиқотлар қилдириб, қўрқув ва даҳшат сочадилар[[45]](#footnote-45)(Ҳошия). Бошқа тарафдан Бадиуззамон қамоққа қўйилишидан майдонга келган эҳтимоли бўлган бир исён ҳаракатининг бўлишидан қўрққан истибдод ва жабарут даврининг ҳукумат раиси Шарқ Вилоятларига саёҳатга чиқади.

Ҳолбуки Бадиуззамон умри бўйича мусбат ҳаракат этишни дастур қилиб олган, "Бир нечта одамнинг хатоси ила юзлаб одамларнинг зарар кўришига сабаб бўлиш мумкин эмас" дегандир. Шунинг учундирки, қилинган шу қадар ғаддорона зулмлар асносида биргина ҳодиса содир бўлмаган ва Бадиуззамон Саид Нурсий талабаларига доимо сабр ва таҳаммул ва ёлғиз иймон ва Исломиятга хизмат қилишни тавсия эгандир. Ва бу каби шубҳаларнинг, динсизлик ҳисобига, махсус мақсад ила вужудга келтирилганини ҳаркас тушунгандир. Бадиуззамон бир юз йигирма талабаси ила баробар 1935 санасида Эскишаҳар Оғир Жазо Маҳкамасига юборилади. Оний қилинган қидирувлар ила қўлга киритилган бутун рисола ва мактублар майдонда бўлгани ҳолда, маҳкумиятларини келтириб чиқарадиган бир далилга учрай олмаганлар ва натижада виждоний қаноат ила кайфий бир суратда Саид Нурсийга ўн бир ой ва ўн беш дўстига ҳам олти ойдан жазо бериб, қолган бир юз беш кишини бароат эттиргандир. Ҳолбуки иснод этилган айб собит бўлсайди, Бадиуззамон Саид Нурсийнинг иъдомига ва дўстларининг ҳам ҳеч бўлмаса оғир қамалишига ҳукм этилажак эди. Шундай қилиб бу ўринсиз қарорга Бадиуззамон эътироз этган ва бу жазонинг бир от ўғрисига ёки бир қиз қочирувчисига лойиқ бўлганини айтиб ўзининг ё бароатига ёки иъдомига ва ёхуд бир юз бир сана қамоқ маҳкумиятига ҳукм этилишини қатъият ила истагандир.

Бу ерда ҳориқо бир ҳодисани нақл этмасдан ўтолмаймиз. Шундайки:

Бадиуззамон қамоқда экан, бир кун у замоннинг эскишаҳар прокурори Устозни бозорда кўрар. Ҳайрат ва таажжуб ила ва вазифасига якун бериши танбеҳи ила, қамоқхона мудирига:

- Нима учун Бадиуззамонни бозорга чиқардингиз? Ҳозир бозорда кўрдим, дер. Мудир ҳам :

- Йўқ жаноб. Бадиуззамон қамоқхонада, ҳатто тажриддадир, қаранг, дея жавоб берар.

Кўрарларки, Устоз ўрнидадир. Бу ҳориқо воқеа адлияда тарқалар. Ҳакамлар, "Бу ҳолни тушунолмаётирмиз" дея бир-бирларига нақл этарлар.[[46]](#footnote-46)(Ҳошия)

\* \* \*

**БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙНИНГ**

### ЭСКИШАҲАР МАҲКАМАСИ МУДОФААЛАРИДАН БИР ҚИСМИ

**1935**

Эскишаҳар маҳкамасида Саид Нурсийнинг сиёсий нарсалар ила машғул бўлмагани аниқ бўлган, фақатгина бир Ояти Каримани тафсир этган бир рисоласи сабабли жазо берилгандирки, Ояти Карима тафсири сабабли бир муфассирни жазолантирмоқ дунёнинг ҳеч бир маҳкамасида кўрилмагандир, албатта ва албатта буюк адлиявий бир хатодир.

**У Мудофаадан Бир Парча**

Эй ҳакамлар ҳайъати: Мени тўрт - беш модда ила иттиҳом этиб қамадилар.

**Биринчи Модда :** Эскичилик фикри ила динни қурол қилиб, умумий амниятни буза оладиган бир ташаббус нияти бўлгани хабар берилган.

**Жавоб:** Биринчидан имконот бошқадир, вуқуот бошқадир. Ҳар бир киши кўп одамларни ўлдира олиши мумкиндир. Бу ўлдириш имкони жиҳати ила маҳкамага бериларми? Ҳар бир гугурт бир хонани ёқиши мумкиндир. Бу ёнғин имкони ила гугуртлар йўқ этиларми?

Иккинчидан: Юз минг марта йўқ! Машғул бўлганимиз иймон илмлари Ризо-и Илоҳийдан бошқа ҳеч бир нарсага восита бўлолмас. Ҳа, Қуёш Қамарга йўлдош ва тобе бўлмагани каби, абадий саодатнинг нуроний ва муқаддас калити ва ухровий ҳаётнинг бир Қуёши бўлган иймон ҳам ижтимоий ҳаётнинг воситаси бўлолмас. Ҳа, бу коинотнинг энг муаззам масаласи ва шу олам яратилишининг энг буюк муаммоси бўлган иймон сиридан янада аҳамиятли бир коинот масаласи йўқдирки, бу иймон сири масаласи унга восита бўлсин.

Эй ҳакамлар ҳайъати! Агар бу исканжали тавқифим ёлғиз дунёвий ҳаётимга ва шахсимга оид бўлса эди, амин бўлингизки, ўн санадан бери сукут этганим каби яна сукут этар эдим. Фақат тавқифим кўпларнинг абадий ҳаётларига ва муаззам коинот тилсимининг кашфини тафсир этган Рисола-и Нурга оид бўлганидан, юз бошим бўлса ва ҳар кун бири кесилса, бу буюк сирдан воз кечмайман. Ва сизнинг қўлингиздан қутулсам, албатта ажал панжасидан қутулмайман. Мен кексаман, қабр эшигидаман. Хуллас, у мудҳиш коинот тилсимининг кашшофи бўлган Қуръони Ҳакимнинг у муаззам кашфини кўзга кўрсатар бир суратда тафсир этган Рисола-и Нурнинг у тилсимга оид юзлаб масалаларидан бу ҳаркаснинг бошига келадиган ажалга ва қабрга оид ёлғиз бу иймон сирига боқингизки:

Ажабо, бу дунёнинг бутун муаззам сиёсий масалалари ўлимга, ажалга ишонган бир одамга янада катта бўлиши мумкинмидирки, буни унга восита қилсин. Чунки вақт муайян бўлмаганидан, ҳар вақт бошни кеса олган ажал ё иъдоми абадийдир ва ёхуд янада чиройли бир оламга кетишга эркинлик рухсатномасидир. Ҳеч бир вақт ёпилмайдиган қабр ё ҳечлик ва абадий зулмат қудуғининг эшигидир ва ёхуд янада доимий ва янада нуроний боқий бир дунёнинг эшигидир.

Хуллас, Рисола-и Нур Қуръоннинг муқаддас кашфиётининг файзи ила, икки карра икки тўрт бўлар даражасида қатъият ила кўрсатарки, ажални иъдоми абадийдан эркинлик васиқасига, ва қабрни тубсиз, ҳечлик қудуғидан музайян бир боғ эшигига айлантиришлари, шубҳасиз, қатъий бир чораси бор. Хуллас бу чорани топмоқ учун, бутун дунё салтанати меники бўлса, шубҳасиз фидо этаман. Ҳа, ҳақиқий ақли бошида бўлган фидо этар...

Мана жаноблар, бу масала каби юзлаб иймоний масалаларни кашф ва изоҳ этган Рисола-и Нурга зарарли китоблар каби, йўқ, юз минг марта йўқ, сиёсат жараёнларига восита қилинган ғаразкор китоблар назари ила боқмоқ, қайси инсоф рухсат этар, қайси ақл қабул этар, қайси қонун тақозо этар? Ажабо, истиқбол келажак насли ва ҳақиқий истиқбол бўлган охиратнинг аҳли ва Ҳакийми Зулжалоли бу саволни сабабчиларидан сўрамайдиларми? Ҳам, бу муборак ватанда бу фитратан диндор миллатга ҳукм этганлар, албатта диндорликка тарафдор бўлиши ва ташвиқ этиши ҳокимият вазифаси жиҳати ила лозимдир. Ҳам модомики лаик жумҳурият асосий қонун-қоидаси ила бетарафона қолар ва у асосий қонун-қоидаси ила динсизларга тегилмас. Албатта диндорларга ҳам баҳоналар ила тегилмаслик керакдир.

Учинчидан: Бундан ўн икки сана аввал Анқара раислари Инглизларга қарши "Хутувоти Ситта" номли мужоҳадаларимни тақдир этиб, мени у ерга истадилар. Бордим. Вазиятлари менинг кексалик ҳиссиётимга уйғун келмади.

– Бизлар билан ишла, дедилар.

Дедим:

– Янги Саид бошқа дунё учун ишламоқ истайди, сизлар билан ишламас. Фақат сизга ҳам илишмас.

Ҳа, илишмадим ва илишганларга ҳам иштирок этмадим. Чунки: Исломий ва миллий анъаналар ҳисобига истеъмол қилиб бўладиган бир аскарий даҳони анъанага қарши ўгиришга афсуски бир васила бўлди. Ҳа, мен Анқара раисларида, хусусан раиси жумҳурда бир даҳо ҳис этдим ва дедим:

– Бу даҳони шубҳалантирмоқ ила анъаналарга қарши ўгирмоқ жоиз эмасдир. Шунинг учун, нақадар қўлимдан келган бўлса, дунёларидан чекиндим, қўшилмадим. Ўн уч санадан бери сиёсатдан чекилдим. Ҳатто бу йигирма байрамдир, бир-иккисидан бошқа умумларида, бу ғурбатда, ўз хонамда ёлғиз маҳбус каби ўтказдим. Токи сиёсатга булғанганим таваҳҳум этилмасин. Ҳукуматнинг ишларига илишмаганимга ва қўшилмоқ истамаганимга далолат этган:

**Биринчи Далил:** Ўн уч санадир сиёсат лисони бўлган газеталарни бу муддат мобайнида ҳеч ўқимаганим тўққиз сана ўтирганим Барла қишлоғида, тўққиз ой истиқомат қилганим Испартада дўстларим биладилар. Ёлғиз Испарта қамоқхонасида, ғоят инсофсиз бир газетачининг, динсизчасига, Рисола-и Нурнинг талабаларига ҳужумининг бир парчаси, истамаганим ҳолда қулоғимга кирди.

**Иккинчи Далил:** Ўн санадир Испарта Вилоятидаман. Дунёнинг кўп ўзгаришлари ичида сиёсатга қўшилмоқ ташаббусига доир ҳеч бир аломат, ҳеч бир тарашшуҳот кўрилмаганидир.

**Учинчи Далил:** Ҳеч бир хотирга келмаган, оний бўлиб менинг истиқоматгоҳим бостирилди, тўлиқ қидирилди. Ўн санадан бери энг маҳрам варақларимни ва китобларимни олдилар. Ҳам ҳоким доираси, ҳам полиция доираси бу китобларимда ҳукумат сиёсатига илишажак ҳеч бир моддани тополмаганликларини эътироф этишларидир. Ажабо, ўн сана эмас, балки ўн ой мен каби сабабсиз сургун қилинган ва марҳаматсизча зулм кўрган ва исканжали тазйиқ ва тарассуд этилган бир одамнинг энг маҳрам варақлари майдонга чиқса, золимларнинг юзларига отадиган ўн модда чиқмасми?

Агар дейилса: "Йигирмадан зиёда мактубларинг тутилди?" Мен ҳам дейман: У мактублар бир неча сана мобайнида ёзилганлар. Ажабо, ўн сана мобайнида ўн дўстга ўн ва йигирма ва юз мактуб кўпми? Модомики хабарлашиш эркиндир ва дунёнгизга илишмаслар, минг бўлса ҳам бир айб ташкил этмаслар.

**Тўртинчи Далил:** Мусодара этилган бутун китобларимни кўрмоқдасизки, сиёсатга орқаларини ўгириб, бутун қувватлари ила иймонга ва Қуръонга, охиратга мутаважжиҳ бўлишларидир. Ёлғиз икки-уч рисолаларда Эски Саид сукутни тарк этиб баъзи ғаддор маъмурларнинг исканжаларига қарши ҳиддат этган. Ҳукуматга эмас, балки вазифасини суиистеъмол этган у маъмурларга эътироз қилган, мазлумона шикоятини ёзган. Фақат, яна у икки-уч рисолани маҳрам деб нашрига изн бермадим, хос бир қисм дўстларимга махсус қолгандирлар. Ҳукумат қўлга боқар ва зоҳирга диққат этар. Қалбга боқмоқ, яширин ва хусусий ишларга боқмоқ ҳаққи йўқдирки, ҳаркас қалбида ва хонасида истаганини қила олар ва подшоҳларни ёмонлар, ёқтирмас.

Жумладан: Етти сана аввал, ҳали янги азон чиқмасдан, бир қисм маъмурлар салламга, ҳам хусусий Шофеийча ибодатимга мудоҳала этмоқ исташларига муқобил, бир қисқа рисола ёзилди. Бир замон сўнгра янги азон чиқди. Мен у рисолани маҳрам дедим, ёйилишини ман этдим. Ҳам, жумладан, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда бўлганим замон, тасаттур оятига қарши Европадан келган эътирозга қарши бир жавоб ёзган эдим. Бундан бир сана аввал, эски чоп этилган рисолаларимдан олинган ва "Ўн Еттинчи Ёғду" номли рисоланинг бир масаласи бўлиб қайд этилган ва сўнгра "Йигирма Тўртинчи Ёғду" исмини олган қисқача Тасаттур Рисоласи, олдиндаги қонунларга тегилмаслик учун, у Тасаттур Рисоласини сатр этдим. Нима бўлганда ҳам, хатолик ила бир жойга юборилган. Ҳам у рисола маданиятнинг, Қуръоннинг оятига қилган эътирозга қарши мускит ва илмий бир жавобдир. Бу илмий ҳуррият жумҳурият замонида албатта қайд остига олинолмас.

**Бешинчи Далил:** Тўққиз санадир, бир қишлоқда инзивони ихтиёр этганим ва ижтимоий ва сиёсий ҳаётдан четлашмоқ истаганим, ва бу дафа каби, мутааддид бошимга келган бутун исканжаларга таҳаммул этиб, дунё сиёсатига қўшилмаслик учун бу ўн санада ҳеч мурожаат этмаганимдир. Агар мурожаат этсайдим, Барла ўрнига Истанбулда ўтира олардим. Ва балки, бу дафадаги ғаддорона тавқифимнинг сабаби мурожатсизликдан аразлаган ва ғурурларига тегилган Испарта Ҳокимининг ва ҳукуматнинг баъзи маъмурларининг ғаразларидан ёки иқтидорсизликларидан чумолини фил қилиб, Доҳилия Ваколатини шубҳалантиришидир.

Ал-ҳосил: Мен билан алоқадор бўлган барча дўстларим биларларки, сиёсатга аралашиш эмас, ташаббус эмас, балки уни ўйлаш ҳам асос мақсадимга ва аҳволи руҳиямга ва хизмати қудсия-и иймониямга мухолифдир ва бўлолмайди. Менга нур берилган, сиёсат таёғи берилмаган. Бу ҳолнинг бир ҳикмати шудирки, иймон ҳақиқатларига муштоқ ва маъмурият маслагига кирган бир қанча зотларни бу ҳақиқатларга хавотирли ва танқидкорона қаратмаслик, улардан маҳрум қилмаслик учун, Жаноби Ҳақ қалбимга сиёсатга қарши шиддатли бир қочиш ва бир нафрат берган деган қаноатдаман.

Минг боши Марҳум Осим Бей сўроқ қилинди, агар рост айтса, Устозига зарар келар ва агар ёлғон айтса, қирқ саналик номускорона ва мустақимона аскарлигининг ҳайсиятига жуда оғир келар дея ўйлаб, "Ё Раб, жонимни ол!" деб ўн дақиқада руҳини таслим айлади. Истиқомат шаҳиди бўлди. Ва дунёда ҳеч бир қонуннинг хато деёлмайдиган бир муованати хайрияга ва бир тасдиққа хато таваҳҳум этганларнинг чиркин хатоларига қурбон бўлди. Ҳа, Рисола-и Нурдан тўлиқ дарс олган, бир сув ичар каби, осонча эркинлик рухсатномаси деб ўйлаган ажал шарбатини ичар. Агар мендан сўнгра дунёда қолган қардошларимнинг аламларини ўйламасайдим, мен ҳам, олийжаноб қардошим Осим Бей каби: "Ё Раб! Жонимни ҳам ол",- дер эдим. Нима бўлганда ҳам. Менинг иттиҳомланишимнинг сабабидан бўлган:

**Учинчи Модда:** Рисола-и Нурнинг ҳукумат рухсати олинмасдан интишори ва иймоний ҳиссиётни қувватлаштириши ила, келажакда балки ҳукуматнинг эркин асосий қонун-қоидаларига тўсиқ чекар ва умумий амниятни бузар.

Жавоб: Рисола-и Нур нурдир. Нурдан зарар келмас, сиёсат таёқини ўн уч санадан бери қўлидан отгандир ва бу ватаннинг ва бу миллатнинг ҳаётларининг пойдеворлари бўлган муқаддас ҳақиқатларни тасбит этар. Ва бу муборак миллатнинг юздан тўқсон тўққизига зарарсиз манфаати бўлганига парчаларини ўқиган бутун зотларни шоҳид эта оламан. Қани бири чиқсин, десин: "Бунда бир зарар кўрдим". Ва, Иккинчидан: Менинг босмахонам йўқ ва мутааддид котибларим йўқ. Биттасини зўрға топа оламан. Ва чиройли хатим йўқ. Ярим уммийман, бир соатда зўрға бир саҳифани жуда нуқсон ёзувим ила ёза оламан. Марҳум Осим Бей каби баъзи зотлар мен учун бир туҳфа бўлиб, гўзал ёзувлари ила ёрдам этдилар. Менинг жуда ҳазин ғурбатимдаги хотираларимни ёздилар. Сўнгра у иймон нурларини дардига тўлиқ дармон топган бир қисм зотлар уларни ўқимоқ истадилар ва ўқидилар. Абадий ҳаётларига тўлиқ бир тарёқ бўлганини ҳаққаляқийн кўрдилар, ўзлари учун кўчириб олдилар.

Қўлингизга ўтган ва текширилаётган "Мундарижа Рисоласи" кўрсатадики, Рисола-и Нурнинг ҳар бир жузи бир Қуръон оятининг ҳақиқатини тафсир этар. Ва хусусан иймон рукнларига доир оятларни шундай очиқлик ила тафсир этарки, Европа файласуфларининг минг санадан бери Қуръонга қарши ҳозирлаганлари ҳужум режаларини ва асосларини бузади. Ҳозирча қўлингизда "Кексалар Рисоласи"нинг Ўн Биринчи Умидида минглаб иймоний ва тавҳидий бурҳонлардан битта бурҳон бор. Намуна учун унга қаранг. Диққат қилинг, даъвом тўғримидир, хатомидир, тушунасиз. Ҳам бу ватанга ва бу миллатга нақадар манфаатли бўлганини, намуна учун, Рисола-и Нурнинг парчаларидан бўлган "Иқтисод Рисоласи" ва хасталарга иймондан келган йигирма беш даволи рисола. Ва кексаларга иймондан келган ўн уч умид ва тасалли рисолалари бу муборак миллатнинг ярмидан зиёда бир бутун ташкил этган фақирлар, хасталар, кексалар тоифаларига ғоят қийматдор бир сарват хазинаси ва тарёқ ва зиё бўлганини инсоф ила боққан ҳаркас қабул этар қаноатидаман.

Ҳам таҳқиқот вазифангизга ёрдам учун дейман: Мундарижа Рисоласи йигирма саналик рисолаларимнинг бир қисмининг мундарижасидир. Ичидаги рисолаларнинг бир қисмининг асллари Дорулҳикматдан бошлар. Мундарижадаги рақамлар таълиф тартиби ила эмасдирлар. Масалан: Йигирма Иккинчи Сўз Биринчи Сўздан ҳам аввал таълиф этилган ва Йигирма Иккинчи Мактуб Биринчи Мактубдан ҳам аввал ёзилган. Булар каби кўп бор...

Учинчидан: Иймон илмидан иборат бўлган Рисола-и Нур парчалари амният ва осойишни таъмин ва таъсис этарлар. Ҳа, гўзал сажияларнинг ва яхши хислатларнинг асос ва манбаи бўлган иймон, албатта амниятни бузмас, таъмин этар. Иймонсизликдирки, сажиясизлиги ила амниятни бузар.

Ҳам буни билингизки, йигирма - ўттиз сана аввал бир газетада кўрдимки, Инглизларнинг бир Мустамлакалар Нозири деган: "Бу Қуръон Мусулмонларнинг қўлида бор экан биз уларга ҳақиқий ҳоким бўлолмаймиз. Бунинг йўқотилишига ва чиритилишига ҳаракат қилишимиз керак". Хуллас, бу кофир муанниднинг бу сўзи ўттиз санадир назаримни Европа файласуфларига ўгирганидан, нафсимдан сўнгра улар ила курашмоқдаман. Доҳилияга кўп қаралмаётирман ва доҳилдаги қусурни Европанинг хатоси, ифсодидир дейман. Европа Файласуфларига ҳиддат этмоқдаман, уларни урмоқдаман. Фалиллаҳилҳамд, Рисола-и Нур у муаннид кофирнинг хаёлини синдиргани каби, моддиюн, табииюн файласуфларини батамом жим қилар бир вазиятга киргандир. Дунёда, қайси шаклда бўлса бўлсин, ҳеч бир ҳукумат йўқдирки, ўз мамлакатининг бундай муборак махсулини ва тебранмас маънавий қувватининг маъданини таъқиқласин ва ноширини маҳкум айласин! Европада роҳибларнинг эркинлиги кўрсатмоқдаки, ҳеч бир қонун тарки дунё қилганларга ва охиратга ва иймонга ўз-ўзига ҳаракат қилганларга тегилмас.

Ал-ҳосил: Ўн сана қадар сабабсиз бир сургунга маҳкум, иҳтилотдан, мухобарадан ман этилган ғурбатзада бир кекса одамнинг абадий саодатнинг калити бўлган иймонига доир илмий хотираларини ёзишини, дунёда ҳеч бир қонун унга мумкин эмас деёлмас ва демас қаноатидаман. Ва ҳозирга қадар ҳеч бир олим тарафидан танқид этилмаслиги, албатта у хотаралар айни ҳақ ва маҳзи ҳақиқат бўлганини исбот этар.

Менинг иттиҳомим ва тавқифимга сабаб кўрсатилган,

**Тўртинчи Модда:** Бутун давлатда ман этилган тариқат дарсини бермоқ ила хабар берилган бўлмоқлигимдир.

Жавоб: Биринчидан, қўлингиздаги бутун китобларим шоҳиддирларки, мен иймон ҳақиқатлари ила машғулман. Ҳам мутааддид рисолаларда ёзганманки: "Тариқат замони эмас, балки иймонни қутқармоқ замонидир. Тариқатсиз Жаннатга кетган жуда кўп, фақат иймонсиз Жаннатга кирадиган йўқ. Шунинг учун иймонга хизмат қилмоқ замонидир" дея баён этганман.

Иккинчидан: Ўн санадир Испарта Вилоятидаман. Бири чиқсин, менга: "Тариқат дарси берган" десин. Ҳа, баъзи хос охират қардошларимга иймон илмлари ва юксак ҳақиқатлар дарсини домлалик эътибори ила берганман. Бу тариқат таълими эмас, балки ҳақиқат тадрисидир. Ёлғиз бу қадар бор. Мен Шофеъийман, намоздан кейинги тасбеҳотим Ханафий тасбеҳотидан бироз фарқлидир. Ҳам, шом намозидан хуфтон намозига қадар ва бомдоддан аввал, ҳеч кимни қабул этмаслик шарти ила, ўз-ўзимга гуноҳларимдан истиғфор ва оятлар ўқимоқ каби нарсалар ила машғуллигим бор. Ўйлайманки, дунёда ҳеч бир қонун бу ҳолга мумкин эмас деёлмас. Бу тариқат масаласи муносабати ила ҳукумат ва маҳкама маъмурлари тарафидан мендан сўралмоқда:

– Нима билан яшамоқдасан?

Жавоб: Тўққиз сана яшаганим Барла халқининг мушоҳадаси ила, шиддатли иқтисод баракаси ила ва тўлиқ қаноат хазинаси ила. Аксар кунларда ҳар бир кун юз сўм ила, баъзан янада оз бир харажат ила яшаганимни мен билан кўришган дўстларим биларлар. Ҳатто етти сана мобайнида кўйлак, кошув каби нарсаларга етти банкнот ила идора этдим.

Ҳам қўлингизда бўлган тарихча-и ҳаётимнинг шаҳодати ила, бутун ҳаётимда халқларнинг ҳадя ва садақаларидан чекиниб, энг содиқ дўстларимнинг хотирларини ранжида этиб ҳадясини рад этганман. Агар мажбурият ила ҳадя олган бўлсам, муқобилини бермоқ шарти ила олганимни менга хизмат этган дўстларим биларлар. Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда олган маошимдан кўпини у замон ёзган китобларимнинг чопига сарф этдим. Оз бир қисмини ҳажга бормоқ учун сақладим. Мана ўша жузъий пул иқтисод ва қаноат баракаси ила ўн сана менга кифоя келди ва юз сувимни тўктирмади, ҳали у муборак пулдан бироз бор.

Эй ҳакамлар ҳайъати! Бу узун ифодаларимни тингламоқдан зерикмаслик керакдир. Чунки, йигирма - ўттиз китоб менинг тавқифномамнинг варақлари ичига кирганлар. Бу қадар айблов варақларимга қарши, албатта бу узун ифода қисқа қолар. Мен ўн уч санадир дунё сиёсатига қўшилмаганимдан, қонунларни билмайман. Ҳам ўзимни мудофаа учун алдатишга таназзул этмаганимга тарихча-и ҳаётим шоҳиддир. Мен вазиятнинг ҳақиқатини бўлгани каби баён этдим. Сизнинг виждонингиз бор ва қонунларнинг ғадрсиз татбиқ жиҳатларини биласиз, ҳақимда ҳукмингизни берасиз. Буни ҳам билингки: Баъзи иқтидорсиз маъмурларнинг иқтидорсизликларидан ёки шубҳаларидан ёки эчки ва бўри баҳонаси навидан ёки ўзларига мартаба бермоқ ёки ҳукуматни мамнун қилмоқ фикри ила, янги эркинлик қонунларининг татбиқларига замин ҳозирламоқ ҳийлаларидан, ҳақимда дурбин ила боқиб чумолини фил қилиб кўрсатдилар. Сизлардан умидимиз шудирки, иқтидорингиздан уларнинг шубҳаларининг филини чумоли бўлганини кўрсатмоқдир. Яъни уларнинг дурбинларини аксига ўгириб боқарсиз...

Ҳам бир илтимосим бор: Мусодара этилган китобларимнинг, минг лирадан зиёда менча қийматлари бор. Менга қайтариб берингиз. Уларнинг муҳим бир қисми ўн икки сана аввал Анқара кутубхонасига ифтихор ва ташаккур ила қабул этилганини кутубхона нозири газета ила эълон этгандир. Ҳозирча ҳаётимга ҳукмлари ўтган ҳайъатингизнинг фикри ила, бу ифодамнинг бир суратини прокурорга бериб мени бу зарарга тиққанларга қарши даъво очмоқ, ва бир суратини Доҳилия Ваколатига, ва бир суратини ҳам Депутатлар Кенгашига бермоқ истайман.

**ЮҚОРИДАГИ**

### МУДОФААЛАРИМНИНГ БИРИНЧИ ҚЎШИМЧАСИ

Мени гапиртирган зотнинг ва ҳакамлар ҳайъатининг диққат назарларига! Аввалги ифодамга уч моддани илова этмоқдаман.

**Биринчи Модда:** Бизни ҳайратда қолдирган ва ғоят чалкаштирган ва бир ғаразни ҳис эттирган ва айниқса ҳечдан бир иттиҳом сабаби ижод этмоқ навидан, тиришиб, бир жамият ва ташкилот бормиш каби сўрамоқдалар. "Бу ташкилотни қилмоқ учун қаердан пул олмоқдасиз?" демоқдалар.

Жавоб: Биринчидан, мен ҳам сўраганлардан сўрамоқдаман: Бундай бир сиёсий жамиятнинг бизнинг тарафимиздан вужудига доир қайси ҳужжат, қайси ишоралар бор. Ва пул ила ташкилот қилганимизга қайси далил, қайси ҳужжат топганларки, бу қадар тиришиб сўрамоқдалар? Мен ўн санадир Испарта Вилоятида шиддатли тарассуд остида бўлганман. Бир-икки хизматкор ва ўн кунда бир-икки йўлчидан бошқа одамларни кўрмаган ғариб, кимсасиз, дунёдан безган, сиёсатдан ғоят шиддат ила нафрат этган, ва қувватли сиёсий мухолиф жамиятларнинг нақадар аксул амаллар ила зарарли ва натижасиз қолганини такрорли мушоҳадалар ила кўрган. Ва ўз қавм ва минглаб дўстлари ичида энг муҳим фурсатда, сиёсий жамият ва жараёнларни рад этган ва қўшилмаган. Ва таҳқиқий иймоннинг ғоят муқаддас ва ҳеч бир нарса ила задаланиши жоиз бўлмаган хизматни бузмоқ ва сиёсий ғараз ила чиритишни энг буюк бир жиноят деб билиб шайтондан қочар каби сиёсатдан қочган ва ўн санадан бери "Аъузубиллаҳи минаш шайтони вас сиёсати" ўзига дастур қилган. Ва ҳийлани ҳийласизликда топган, асабий ва парвосиз сирларини фош этган, ўн сана катта Испарта Вилоятининг ҳассос ва жассос маъмурларига бундай ташкилот сездирмаган бу одамдан, "Бундай бир ташкилот бор ва сиёсий бир ҳийла қилмоқдасиз" деганларга қарши, ёлғиз мен эмас, балки Испарта Вилояти ва бутун мени таниганлар, балки бутун ақл ва виждон аҳли уларнинг бўҳтонларини нафрат ила қаршилар ва "Ғаразкор режалар ила уни айбламоқдасиз" деяжаклар.

Иккинчидан: Масаламиз иймондир. Иймон ухуввати ила бу мамлакатда ва Испартанинг юздан тўқсон тўққиз одамлари ила ухувватимиз бор. Ҳолбуки жамият эса, аксар ичида камчиликнинг иттифоғидир. Бир одамга қарши тўқсон тўққиз одам жамият бўлмас. Магар, ғоят инсофсиз бир динсиз, ҳаркасни (асло) ўзи каби динсиз деб ўйлаб, бу муборак ва диндор миллатни таҳқир этмоқ нияти ила бундай хабарни тарқатар...

Учинчидан: Мен каби жуда жиддий бир муҳаббат ила Турк Миллатини севган ва Қуръоннинг саносига мазҳариятлари жиҳати ила Турк Миллатини жуда кўп тақдир этган ва олти юз санадан бери бутун дунёга қарши қўйган ва Қуръоннинг байроқдори бўлган бу миллатга қарши ғоят шиддатли тарафдор бўлган ва минг Туркнинг шаҳодати ила, минг миллатчи Туркчилар қадар Турк Миллатига феълан хизмат қилган ва қийматдор ўттиз-қирқ Турк ёшларни намозсиз ўттиз минг ҳамшаҳарларига таржиҳ этмоқ ила бу ғурбатни ихтиёр этган ва домлалик ҳайсияти ила иззати илмияни муҳофаза этган ва иймон ҳақиқатларини жуда кенг бир суратда дарс берган бир инсоннинг ўн сана ва балки йигирма-ўттиз сана мобайнида, йигирма-ўттиз эмас, балки юз, балки минглаб талабаси ёлғиз иймон ва ҳақиқат ва охират нуқтасида у ила фидокорона боғланса ва охират қардоши бўлсалар кўпмидир ва зарари-ми бор? Ҳеч виждон ва инсоф аҳли буларни танқидга изн берарми? Ва буларга сиёсий жамият назари ила боқа оларми?

Тўртинчидан: Ўн сана мобайнида юз банкнот ила идора этган ва кунда баъзан қирқ сўм ила кун кечирган ва етмиш ямоқли бир чакмонни етти сана кийган бир одам ҳақида: "Қаердан пул олиб яшамоқдасан ва ташкилот қилмоқдасан?" деганлар, нақадар инсофдан узоқ тушганларини инсоф аҳли англар.

**Иккинчи Модда**: Манаман Ҳодисасининг бир ёлғончи тақлидини қилиб, миллатга даҳшат бериб, эркинлик қонунларини осонлик билан татбиқ этмоқ дасисаси ила ҳукуматни алдатиб, гўё "Ҳукуматнинг эркинлик қонунларини қабул эттиришига ёрдам этмоқда" найранги ила, мени Барладан Испартага жабран жалб этдилар. Қарадилар, мен ундай фитналарга восита бўлолмайман ва ундай ҳар жиҳатдан ватанга, миллатга, динга зарарли бўлган натижасиз ташаббусларга ҳеч бир майлим йўқдир, тушундиларки у вақт режаларини алмаштирдилар. Менинг ёқтирмаган бир ёлғончи шуҳратимдан фойдаланиб, ҳеч хотир ва хаёлимизга келмаган найранглар ила бошимизга Манаман ҳақсиз ҳодисасининг бир мавҳум тақлидини ўтказдилар. Ҳам миллатга, ҳам ҳукуматга, ҳам маъсум, банди бир қанча ватандошларга катта зарар бердилар. Ҳозир ёлғонлари майдонга чиққан сари, бўрининг эчкига баҳона топиши навидан баҳоналарни топиб, адлия маъмурларини адаштирмоқ истамоқдалар. Адлия маъмурларининг бу масалада жуда диққатга ва эҳтиётга муҳтож бўлганликларини миллий мудофаа ҳуқуқим нуқтасида хотирлатмоқдаман. Асл айбланадиганлар улардирки, ҳукуматнинг баъзи вакилларига хушомадгўйлик қилиб ва сохтакорлик ила, бир ёлғончи жамият ниқоби остида баъзи софдил маъсумларни, бечораларни ҳаяжонлантириб кичик бир ҳодиса чиқарар, сўнгра шайтон каби чумолини фил кўрсатиб, ҳукуматни адаштирар, кўп маъсумларни эздирар, мамлакатга катта зарар берар, айбни бошқаларга юклар. Хуллас, бу масаламиз айнан бундайдир.

**Учинчи Модда:** Ҳукуматнинг доиралари ичида энг зиёда ҳурриятини муҳофаза этишга ва хорижий таъсирлардан энг зиёда бетарафона, ҳиссиётсиз боқмоқ ила мукаллаф бўлган албатта маҳкамадир. Мен маҳкаманинг тўлиқ бир ҳурриятига таянган ҳолда, ҳуррият ила, ҳуррият ҳуқуқимни бу сурат ила мудофаа этишга ҳаққим бордир. Ҳа, ҳар ерда адлияда мол ва жон масалалари бор. Агар, ҳакам шахсий ҳиддат этиб бир қотилни қатл этса, у ҳакам қотил бўлар. Демак, адлия маъмурлари ҳиссиётдан ва хорижий таъсирлардан бутун-бутун холи ва эркин бўлмаса, суратан адолат ичида мудҳиш гуноҳларга кирмоқ эҳтимоли бор. Ҳам қотилларнинг, кимсасизларнинг ва мухолифларнинг ҳам бир ҳаққи бор. Ва ҳаққини қидирмоқ учун, ғоят бетарафона бир маржи истарлар. Адолат нуқтасидан тарафгирлик фикрини бериб, адолатнинг моҳиятини зулмга айлантирган, ҳақимда сарф этилган бир таъбирдирки, Испартада ва бу ерда баъзи сўроқларда исмим Саид Нурсий экан, ҳар такрорида Саид Курдий ва бу Курд дея мени шуйдай ёд этмоқдалар. Шу билан, ҳам охират қардошларимнинг миллий ҳамиятларига илишиб менга қарши бир ҳис уйғотмоқ, ҳам маҳкама ва адолатининг моҳиятига бутун-бутун зид ва мухолиф бир жараён бермоқдир. Ҳа, ҳакам ва маҳкама тарафгирлик шубҳасидан мубарро ва ғоят бетарафона қараши биринчи адолат шарти бўлганига доир минглаб тарихий воқеалардан, Ҳазрат Али Розияллоҳу Анҳнинг халифалиги замонида бир яҳудий ила маҳкамада баробар ўтиришлари ва кўп подшоҳларнинг оддий одамлар ила адолат маҳкамасида кўрилиши каби кўп тарихий ҳодисалар бор экан, мен ҳақимда бир бегоналик ҳиссини берган ва адолат назарини адаштирмоқ истаган одамларга дейман:

Эй жаноблар! Мен ҳамма нарсадан аввал Мусулмонман ва Курдистонда дунёга келдим. Фақат Туркларга хизмат қилдим ва юздан тўқсон тўққиз манфаатли хизматим Туркларга бўлган ва энг кўп ҳаётим Турклар ичида ўтган ва энг содиқ ва энг холис қардошларим Турклардан чиққан ва Исломият қўшинларининг энг қаҳрамони Турклар бўлганидан, Қуръоний маслагим жиҳати ила, ҳар миллатдан зиёда Туркларни севмоқ ва тарафдор бўлмоқ муқаддас хизматимнинг тақозоси бўлганидан, менга Курд деган ва ўзини миллатпарвар кўрсатган одамларнинг минги қадар Турк Миллатига хизмат қилганимни ҳақиқий ва қаҳрамон минг Турк ёшларини шоҳид кўрсата оламан.

Ҳам, ҳакамлар ҳайъатининг қўлларида бўлган ўттиз-қирқ китобимни, хусусан Иқтисод, Кексалар, Хасталар Рисолаларини шоҳид этаманки: Турк Миллатининг бешдан тўрт қисмини ташкил этган мусибатзада, фақирлар ва хасталар ва диндор тақводорлар тоифаларига минг Туркчи қадар хизмат қилган у китоблар Курдларнинг қўлларида эмас, балки Турк ёшларининг қўлларидадирлар. Ҳакамлар ҳайъатининг изни ила, бизни бу балога тиққан ва ҳукуматнинг муҳим баъзи вакилларини алдатган ва миллатпарварлик пардаси остида ҳийлаларни айлантирган мулҳид золимларга дейман:

Эй жаноблар! Мен ҳақимда аниқ қилинмаган ва аниқ қилинса ҳам бир айб ташкил этмаган ва айб бўлса ҳам ёлғиз мени масъул этган бир модда юзидан қирқдан ортиқ Туркнинг энг қийматдор ёшларини ва энг муҳтарам кексаларини, катта бир жиноят қилганлар каби бу балога отмоқ миллатпарварликмидир? Ҳа, сабабсиз бундай исканжали қамоққа тушганлар ичида Турк ёшларининг мадори ифтихори бўладиган бир қисм зотлар борки,[[47]](#footnote-47)(Ҳошия) узоқдан қийматини ҳис этиб, унга ёлғиз бир салом ёки иймоний бир рисола юборишим ила, уни бир қотил каби бола ва чақалари ичидан олиб бу балога отмоқ миллатчиликмидир? Менки, сизнинг назарингизда бегона миллатданман дейман. Бу қамалган жавонмард ва муҳтарам Турк ёшлари ва кексалари ичида шундайлари борки, уларнинг бир донасини ўз миллатимдан юз одамга алмаштирмайман. Ичида шундайлари борки, ўн сана менга зулм қилган маъмурларга, беш санадан бери уларнинг хотирлари учун, у золимларга баддуони ташладим. Ва уларнинг ичида шундайлари борки, олий сажияларнинг энг холис намуналарини у олийжаноб Турк дўстларда мукаммал ҳайрат ва тақдир ила кўрдим. Ва Турк Миллатининг устунлик сирини улар ила англадим. Мен виждоним ила ва кўп аломатлар ила ишонтираманки, агар бу маъсум қамалганлар ададича вужудларим бўлсайди ва ёхуд уларнинг умумига келган ҳар нави машаққатларини олиб билсайдим, қасам ичаманки, ифтихор билан у қийматдор зотларга бадал чекмоқ истардим. Менинг буларга қарши бу ҳиссим уларнинг қиймати зотиялари учундир, бўлмаса шахсимга қарши фойдаси тегилиши эмасдир. Чунки бир қисмини энди кўрмоқдаман. Бир қисми, балки у мендан фойда кўрган, мен ундан зарар кўрганман. Фақат минглаб зарар кўрсам, яна уларнинг қиймати назаримда тушмас.

Хуллас, эй Туркчилик даъво этган мулҳид золимлар! Турк Миллатининг мадори ифтихори бўла оладиган бу қадар зотларни ғоят оддий ва аҳамиятсиз баҳоналар ила, сизнинг таъбирингиз ила, мен каби бир Курд юзидан паришон этмоқ, туширмоқ миллатчиликмидир? Туркчиликмидир? Ватанпарварликмидир? Қани, у инсофсиз виждонингизга ҳавола этаман.

Хуллас, одил маҳкама уларнинг маъсумсизлигини англамоқ ила кўпларини бўшаттирди. Агар ўртада бир айб бўлса, у айб меникидир. Улар олийжанобликларидан, мен каби ғариб бир кекса домлага ўчоқ ёқмоқ, сув келтирмоқ, овқат пиширмоқ ва ўзимга махсус бир рисоламни оқламада ёзмоқ каби жузъий ишларимни ёлғиз Лиллоҳ учун қилганлар ва менинг хотирим учун хотира дафтарим ҳукмида бўлган у икки рисоламнинг охирларида, бир хотира бўлиш учун имзоларини қўйганлар. Ажабо, дунёда бундайларни бундай баҳоналар ила сўроқлайдиган бир қонун, бир усул ва бир фойда борми?

### МУДОФААЛАРИМНИНГ ИККИНЧИ ҚЎШИМЧАСИ

Эй ҳакамлар ҳайъати! Келадиган баёнотимда, балки вазифангизча кераксиз нарсалар топилажак. Фақат бу масалалар ила умум мамлакат, балки дунё алоқадордир. Ёлғиз сиз эмас, улар ҳам маънан тингламоқдалар. Ҳам баёнотимда интизомсизлик кўражаксиз. Сабаби эса, муҳим бир ҳаққим менга берилмади. Менинг чиройли хатим йўқ. Кўп илтимос қилдимки, бу ҳаёт-мамот масаласидир, бир ёзувчи менга берингиз, токи ҳаққимни мудофаа учун бир илтимоснома ёздирай. Бермадилар. Балки мени икки ой ғоят инсофсизчасига бутун-бутун гапиришдан ман этдилар. Шунинг учун ғоят нуқсон ва чалкаш ёзувим ила интизомли ёзолмадим. Хуллас, охир баёнотим будир:

Агар фарзи маҳол бўлиб, муфсидларнинг, мухбирларнинг хабар берганлари каби, Рисола-и Нур ҳукуматнинг бир тур сиёсати ила ва баъзи қонунлари ила уйғун тушмайди, муораза этади. Балки бошқа сиёсий қаноатлардир ва бошқа-бошқа фикрлардир, ва умум рисолалар иймондан эмас, балки сиёсатдан баҳс этар дея ғоят зоҳир бир бўҳтон фараз ва қабул этилса, жавобан дейман: Модомики ҳурриятнинг энг кенг шакли жумҳуриятдир ва модомики ҳукумат эса жумҳуриятнинг энг эркин суратини қабул этгандир, албатта ҳақиқий ва қатъий ва рад этилмас илмий қаноатни ва тўғри фикрларни осойишга тегилмаслик шарти ила, жумҳуриятнинг ҳуррияти у илмий ҳурриятни истибдод остига ололмас ва уни бир айб танимас. Ҳа, дунёда ҳеч бир ҳукумат бормидирки, бутун миллати биргина сиёсий қаноатда бўлсин. Қани, фарзи маҳол бўлиб, мен парда остида ўз-ўзимга сиёсий қаноатимни ёзганман ва бир қисм хос дўстларимга кўрсатганман, бунда айб бор деган қонунларни эшитмаганман. Ҳолбуки Рисола-и Нур иймон нуридан баҳс этар, сиёсат зулматига сукут этмаган ва таназзул этмас.

Агар фаразан, лаик жумҳуриятнинг моҳиятини билмаган бир динсиз деса: "Сенинг рисолаларинг қувватли бир диний жараён бермоқда, ладиний жумҳуриятнинг асосий қонун-қоидаларига муораза этмоқда".

Жавоб: Ҳукуматнинг лаик жумҳурияти динни дунёдан айирмоқ демак бўлганини биламиз. Бўлмаса, ҳеч бир хотирга келмаган динни рад этмоқ ва бутун-бутун динсиз бўлмоқ демак бўлганини ғоят аҳмоқ бир динсиз қабул этар. Ҳа, дунёда ҳеч бир миллат динсиз бўлиб яшамагани каби, Турк миллати каби бутун асрларда мумтоз бўлиб, бутун дунёнинг тўрт томонида, қаерда Турк бўлса Мусулмондир. Бошқа Ислом миллатларининг кичик ҳам бўлса яна бир қисми, Исломият хорижидадир. Бундай жуда жиддий ва ҳақиқий диндор ва минг сана қадар Ҳақ динининг қаҳрамон қўшини бўлиб замин юзида, миллий ифтихор хусусиятларини миллионлаб диний манбалар ила чаққан ва қиличларининг учлари ила ёзган бу муборак миллатни, "Динни рад этар ёки динсиз бўлар" дея айблаган ёлғончи динсизлар ва миллатсизлар, шундай бир жиноят қилмоқдаларки, Жаҳаннамнинг асфали софилийни табақасида жазо кўришга ҳақдор бўларлар. Ҳолбуки Рисола-и Нур ижтимоий ҳаётнинг қонунларини ҳам иҳота этган диннинг кенг доирасидан баҳс этмас. Балки асл мавзуси ва мақсади диннинг энг хос ва энг юксак қисми бўлган иймоннинг азим асосларидан баҳс этар. Ҳам аксарият ила мухотобим аввал ўз нафсим, сўнгра Европа файласуфларидир. Бундай муқаддас масалалардан, тўғри бўлмоқ шарти ила, зарар деб ўйлаган ёлғиз шайтонлар бўлиши мумкин тасаввуридаман. Ёлғиз уч-тўрт рисола танқидкорона шикоят суратида бир қисм маъмурларга боққан. Фақат у рисолалар ҳукумат ила мубораза ва танқид учун эмас, балки менга зулм қилган ва маъмуриятини суиистеъмол этган бир қисм маъмурларга қаршидир. Ҳам сўнгра эса, ёмон тушунишга мадор бўлмаслик учун, у уч-тўрт рисолаларга "Маҳрамдир" деб нашрини ман этганмиз. Бошқа рисолаларнинг мутлақ аксариси тўрт-беш сана аввал ва бир қисми саккиз сана аввал, бир қисми ўн уч сана аввал таълиф этилгандирлар. Ёлғиз Иқтисод ва Кексалар ва Хасталар рисолалари ўтган сана таълиф этилгандирлар. Ва бу билан баробар, рисолалар ҳукуматнинг қонунларига зид бўлмагани ва осойишни бузмоқ ва халқни ҳақ йўлдан чиқармоқ моҳиятида бўлмаганини ва аксинча ҳукуматча тақдирлар ила қаршиланиши лозим келишини, зарра миқдор ақли бўлган, рисолаларни бетарафона тадқиқ этган тасдиқ этар. Ва агар фарзи маҳол бўлиб, ҳукуматнинг нуқта-и назарига кўп нуқталари мухолиф бўлса ҳам 28 Июль 1933 тарихида, аввалги айбларнинг бу қисмларини кечирган ва энг охири нашр этилган Амнистия Қонунига кўра у рисолаларни таъқибга ўрин қолмаганини даъво қилиб, бизга қилинган ҳақсизликнинг бир он аввал даф этилиши ва рисолаларнинг қайтарилиб берилишини талаб этаман.

Агар инсониятнинг моҳиятини ҳайвониятнинг энг бадбахт ва энг паст даражасида талаққий ва дунёни доимий ва лоязал таваҳҳум ва инсонни боқий ва лоямут таҳайюл этган бир сархуш виждонсиз тарафидан дейилса: "Сенинг бутун рисолаларинг иймоний жуда қувватли дарс беради. Дунёдан совутади. Назарни охиратга ўгиради. Биз эса бутун қувват ва диққат ва зеҳнимиз ила дунё ҳаётига мутаважжиҳ бўлишимиз ила бу замонда яшай оламиз. Чунки ҳозир яшамоқ ва душманлардан сақланмоқ жуда мушкуллашгандир".

Жавоб: Таҳқиқий иймоннинг дарслари, гарчи назарни охиратга боқтиради. Фақат дунёни у охиратнинг экинзор ва бозори ва бир фабрикаси кўрсатмоқ ила, янада зиёда дунё ҳаёти учун ишлаттирар. Ҳам, иймонсизликдаги мудҳиш бир суратда синган маънавий қувватни ғоят қувватли бир тарзда қозонтирар. Ва маъюсият ичида тамбаллик ва лоқайдликка тушганларни шавқ ва ғайратга, саъйга чорлар, ишлаттирар. Ажабо, бу дунёда яшамоқ истаганлар бундай дунёвий ҳаётнинг лаззатини, ҳам ишлашга шавқни, ҳам ҳадсиз мусибатларига қарши таянишга мадор маънавий қувватини таъмин этган ва эътироз қабул этмаган далиллар ила исбот этилган таҳқиқий иймоннинг дарсларига таъқиқ дея оладиган бир қонуннинг вужудини қабул этарларми ва шундай бир қонун бўлиши мумкинми?

Агар миллат идораси ва мамлакат осойишининг ҳақиқий асосларини билмаган бир жоҳил ҳамиятфуруш деса: "Сенинг рисолаларинг осойишни бузганларга ва идорани чалкаштирганларга бир мадор бўлиши мумкин жиҳати ила ва сен ҳам эҳтиётсизлик қилиб ҳозирги идорага эътироз этсанг, рисолаларнинг қуввати ила бир машаққат яратмоқ эҳтимоли ила сенга илишмоқдамиз".

Жавоб: Рисола-и Нурдан дарс олган, албатта, кўп маъсумларнинг қонини ва ҳуқуқини зое этган фитналарга кирмас ва айниқса тажрибалари ила, мукарраран натижасиз ва зарарли қолган фитналарга ҳеч бир жиҳат ила яқинлашмас. Ва бу ўн санадаги ўн фитналарга Рисола-и Нурнинг шогирдларининг ўндан бириси, балки асло ҳеч бириси қўшилмагани кўрсатарки, рисолалар бу фитналарга зид ва осойишни таъминга мадордирлар. Ажабо, идора ва осойишни муҳофаза жиҳатидан минг иймонли одамми, бўлмаса ўн динсиз бебош янада осонмидир? Ҳа, иймон гўзал сажиялар бермоқ ила ҳам марҳамат ҳиссини, ҳам зарар бермоқдан сақланмоқ майлини берар. Аммо менинг эҳтиётсизлигим эса, бу ўн уч санадир имкон доирасида нақадар қўлимдан келган бўлса ҳукуматнинг диққат назарини жалб этмаслик ва у ила овора бўлмаслик ва ишларига қўшилмаслик учун Испарта Вилоятига маълум бўлган ҳориқо бир суратда мунзавиёна ва мардумгиризона ва мушфиқкорона ва сиёсатдан мучтанибона яшаганимни бу мамлакат билар.

Эй мени бу балога йўлиқтирган инсофсизлар! Тушунилмоқдаки, осойишга қарши ҳаракат этмаганимдан мендан ғазабландингиз, ҳиддат этдингиз. Осойишга душманлик томири ила мени тавқиф эттирдингиз. Ҳа, осойишни бузмоқ ва идорани чалкаштирмоқ истаганлар мен ҳаққимда ҳукуматни алдатиб, адлияни кераксиз машғул қилиб мени тавқиф эттиргандирлар. Улар ҳақида эмас ёлғиз биз, балки мамлакат номига, бошда прокурор бўлиб ҳакамлар ҳайъатига даъво этиши керак.

Агар дейилса: "Сен вазифасизсан, миллатнинг ҳурматини қабул этиб вазифадорлар каби диний дарс беролмайсан. Ҳам, диний дарс берадиган расмий бир доира бор, унинг рухсати лозимдир".

Жавоб: Биринчидан, менинг босмахонам ва котибларим йўқдирки, нашр вазифасини қилсин. Бизники хусусийдир. Хусусий ишларга, хусусан иймоний ва виждоний бўлса, виждон эркинлиги дастури унинг эркинлигини таъмин этар.

Иккинчидан: Иттиҳод ҳукумати иттифоқлари ила, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда Европага қарши Ислом ҳақиқатларини исбот этадиган ва миллатга дарс берадиган бир вазифа ила вазифалантиришлари ва Диёнат Раёсатининг Ванда мени воиз тайин этиши ва ҳозирга қадар юз рисоладан зиёда асарларим олимлар қўлларида кезиши ва танқид этилмаслиги исбот этарки, миллатга дарс беришга ҳаққим бор!

Учинчидан: Агар қабр эшиги ёпилсайди ва инсон дунёда лоямут қолсайди, у вақт вазифалар ёлғиз аскарий ва идорий ва расмий бўларди. Модомики ҳар кун лоақал ўттиз минг шоҳид, жанозалари ила اَلْمَوْتُ حَقٌّ даъвосига имзо қўймоқдалар, албатта дунёга оид вазифалардан янада аҳамиятли иймоний вазифалар бор. Хуллас, Рисола-и Нур у вазифаларни Қуръоннинг амри ила адо этмоқда. Модомики Рисола-и Нурнинг амирининг, ҳокимининг қўмондони бўлган Қуръон уч юз эллик миллионга ҳукм этиб таълимот қилдирмоқда, ва ҳар кун лоақал беш марта бешдан тўртининг қўлларини даргоҳи Илоҳияга очтирмоқда ва бутун масжидларда ва жамоатларда, намозларда, муқаддас, самовий фармонларини ҳурмат ила ўқиттирмоқда. Албатта унинг ҳақиқий тафсири ва у қуёшнинг бир нури ва унинг бир маъмури бўлган Рисола-и Нур у иймоний вазифасини, биизниллоҳ, тўқнашувларга йўлиқтирмасдан бажаражакдир. Ундай бўлса, дунё аҳли ва сиёсат аҳли у ила мубораза эмас, балки ундан истифода этишга жуда кўп муҳтождирлар. Ҳа, шу коинот тилсимининг муғлақини кашф этган ва мавжудотнинг қаердан қаерга ва нима бўлишларининг тилсимини очган Рисола-и Нурнинг парчаларидан Йигирма Тўққизинчи Сўз, ва зарралар алмашинишининг муаммосини кашф этган Ўттизинчи Сўз, ва коинотда доимо фано ва завол ичидаги фаолият ва умумий халлоқият ажиб тилсимини ҳал ва кашф этган Йигирма Тўртинчи Мактуб, ва тавҳиднинг энг чуқур ва энг муҳим муаммосини кашф ва ҳал ва изоҳ этган, ва башар ҳашрини, бир чивин иҳёси қадар осон бўлганини исбот этган Йигирманчи Мактуб, ва табиатпарастларнинг куфрий фикрларини асоси ила бузган ва тахриб этган "Табиат Рисоласи" номли "Йигирма Учинчи Ёғду" каби Рисола-и Нурнинг кўп парчалари бор. Буларнинг ёлғиз бирисидаги муаммони кашф этган бир олим, бир адиб, бир профессор, қайси ҳукуматда бўлса, тақдир ила мукофот ва икромия берилишини, бу рисолаларни диққат ила мутолаа этган тасдиқ айлар.

Бу баёнотимга мавзудан хориж тафсилот назари ила боқмаслик керакдир. Чунки Рисола-и Нурнинг юздан зиёда рисолалари менинг авроқи тавқифиям ҳукмига ўтганидан, ҳам ҳакамлар ҳайъати тадқиқ ила мукаллафдир, ҳам мен изоҳ ва жавоб беришга Қуръонга ва Ислом Оламига ва истиқболга алоқадорлиги жиҳати ила мажбурман. Модомики бир масаланинг тўлиқ танаввури, ҳар ҳолда узоқ ва яқин бутун эҳтимолларни баён этмоқ ила бўлар. Масаламизга оид узоқ бир эҳтимолни баён этишга эҳтиёж бор. Шундайки:

Агар динсизликни ва куфрни ўзига маслак деб қабул қилган бадбахт бир қисм одамлар бир сиёсий мақсаднинг пардаси остида ҳукуматнинг баъзи раислари орасига кириб уларни алдатсалар ёки маъмурият маслагига кирсалар ва Рисола-и Нурни дасисалар ила имҳо ва мени таҳдидлари ила сустирмоқ учун десалар: "Таассуб замони ўтди. Мозийни унутмоқ ва истиқболга бутун қувватимиз ила мутаважжиҳ бўлмоқ лозим келаркан, сенинг иртижокорона бир суратда диний ва иймоний қувватли дарс беришинг ишимизга тўғри келмас!...

Жавоб: Биринчидан, у мозий деб ўйланган замон эса истиқболга инқилоб этган. Ва ҳақиқий истиқбол удир. Ва у ерга борамиз.

Иккинчидан: Рисола-и Нур, тафсир бўлиш ҳайсияти ила, Қуръони Ҳаким ила боғланган. Қуръон эса Ер Куррасини Аршга боғлаган, умумий жозиба каби бир жозибадор ҳақиқатдир. Осиёда ҳукм этганлар Қуръоннинг Рисола-и Нур каби тафсири ила мубораза этолмаслар. Балки мусолаҳа этарлар, ундан истифода этарлар ва ҳимоя этарлар.

Аммо менинг жим ўтиришим эса, модомики оддий бир кашф йўлида ва аҳамиятсиз бир сиёсий фикр ортида ва дунёвий бир ҳайсият юзидан кўп иззат аҳлининг бошлари фидо этилса, албатта катта Жаннатнинг баҳоси бўладиган бир сарват ва абадий ҳаётни қозонтирадиган бир оби ҳаёт ва бутун файласуфларни ҳайратда қолдирадиган бир кашфиёт йўлида, вужудим зарралари ададича бошларим бўлса ва фидо этилиши лозим келса, шубҳасиз фидо этилар. Ҳам, мени таҳдид ёки имҳо сурати ила жим қилмоқ бир тил ўрнига минг тил гапиртиражак. Йигирма санадан бери руҳларга ерлашган Рисола-и Нур жим бўлган бир тилимга бадал минглаб тилларни гапиртиришини Раҳийми Зулжалолдан умидворман.

\* \* \*

**Аҳамиятсиз, Фақат**

### Аҳамиятли Бир Айб Бўлиб Мендан Сўралган Бир Масала

Дейдиларки: "Сен шапкани бошингга қўймайсан, маҳкама каби жуда расмий ерларда бошингни очмайсан. Демак, у қонунларни рад этмоқдасан. У қонунларни рад этмоқнинг жазоси шиддатлидир!"

Жавоб: Бир қонунни рад этмоқ бошқадир ва у қонун ила амал этмаслик бутун-бутун бошқадир. Аввалгининг жазоси иъдом бўлса, бунинг жазоси ё бир кун қамоқ ва бир лира пуллик жазо ёки бир танбеҳ ёки бир огоҳлантиришдир. Мен у қонунлар ила амал этмайман, ҳам амал этмоқ ила ҳам мукаллаф бўлолмайман. Чунки мунзавий яшайман. Бу қонунлар хусусий манзилларга кирмас.

Бир эслатма: Бу икки ойдир ғоят диққат ила ва майин элак ила эламоқ сурати ила ҳам Испарта, ҳам Эскишаҳар маҳкамалари, ҳам Доҳилия Ваколати ўн санадан бери йиғилган маҳрам китобларимни ва хусусий мактубларимни мусодара этиб текширганлари ҳолда яширин бир комитет ва жамият каби айблаш сабаби ҳеч бир модда аниқламаганларини эътироф ила баробар, ҳали тадқиққа давом этмоқдалар. Мен ҳам дейман:

Эй жаноблар! Беҳуда чарчамангиз... Агар қидирганингиз бўлса, ҳеч бир учини бу қадар замон тополмаганингиздан, билингизки, уни идора этган шундай ажиб бир даҳо бордирки, мағлуб этилмас ва муқобала этилмас. Ягона чора, унинг ила мусолаҳадир. Бўлмаса, бу қадар маъсумларга зарар бермоқ ва эзмоқ етар! Балки Ғайратуллоҳга тегилар, қимматчилик (қаҳатчилик) ва вабо каби балоларга васила бўлар. Ҳолбуки мен каби асабий ва энг яширин бўлган сирини бегона одамларга чекинмасдан айтган ва Ҳарбий Трибуналда машҳур ва жуда мардона ва фидокорона мудофаани қилган, ва кексалик замонида энг зиёда оқибати таҳликали ва мажҳул саргузаштлардан сақланишга маслак жиҳатидан мажбур бўлган бир одамга бундай ҳеч кашф этилмайдиган комитетчиликни иснод этмоқ аҳмоқлик даражасида бир софдилликдир, ва ёхуд бир ҳийладир.

Ҳакамлар ҳайъатидан бир ҳаққимни истайман. Мендан мусодара этилган китобларимнинг менча минг лирадан зиёда қийматлари бор. Ва уларнинг муҳим бир қисми ўн икки сана аввал Анқара кутубхонасида ифтихор ва ташаккур ила қабул этилган. Хусусан, ёлғиз ухровий ва иймоний бўлган Ўн Тўққизинчи Мактуб ила Йигирма Тўққизинчи Сўзнинг мен учун кўп аҳамиятлари бор. Менинг маънавий сарватим ва ҳаётим натижасидирлар. Ва иъжози Қуръоннинг ўн қисмидан бир қисмининг жилвасини кўзга кўрсатганлари учун фавқулодда менингча қийматлари бор. Ҳам уларни ўзимга махсус бўлиб ёздириб порлаттирганман. Ҳам кексалигимнинг ғоят ҳазин хотираларига доир бўлган Кексалар Рисоласининг уч-тўрт нусхаларидан бир донасини ўзимга махсус ёздирган эдим. Модомики айблайдиган ҳеч бир дунёвий модда ичларида йўқдир, уларни ва арабий рисолаларимни менга қайтариб беришингизни бутун руҳим ила истайман. Қамоқда ва қабрда ҳам бўлсам, у китобларим бу ғариб дунёнинг менга юклаган беш аламли ва ҳазин ғурбатларда дўстларим ва биродарларимдирлар. Уларни мендан айирмоқ ила таҳаммулсиз бир олтинчи ғурбатга тушаман ва бу жуда оғир ғурбатнинг тазйиғидан чиққан оҳлардан сақланишингиз керак.

**Маҳкаманинг Раис ва Аъзоларидан**

### Аҳамиятли Бир Ҳаққимни Талаб Этаман

Шундайки: Бу масалада ёлғиз шахсим мадори баҳс эмаски, сиз мени оқламоқ ила ва вазиятнинг аслидан хабардор бўлишингиз ила масала ҳал бўлсин. Чунки, илм аҳли ва тақво аҳлининг маънавий шахси бу масалада миллат назарига айбламоқ остига киргани ва ҳукуматга ҳам тақво ва илм аҳлига қарши бир амниятсизлик келгани ва тақво ва илм аҳли таҳликали ва зарарли ташаббуслардан қандай сақланишини билиши лозим бўлгани учун, менинг мудофаамнинг ўзим қаламга олганим бу сўнг қисмини, ҳар ҳолда янги ҳарфлар ила, матбуот воситаси ила интишорини истайман. Токи тақво аҳли ва илм аҳли найрангларга алданмасдан, зарарли, таҳликали ташаббусларга яқинлашмасинлар. Ва ҳукуматнинг маънавий шахси миллат назарида айбланишдан қутулсин. Ва ҳукумат ҳам илм аҳли ҳақида амният этсин ва бу тушунмовчилик барҳам топсин. Ва ҳукуматга ва миллатга ва ватанга жуда зарарли бўлган бу каби ҳодисалар ва тушунмовчилик ортиқ такрорланмасин.

Дарҳақиқат, бундан тўққиз сана аввал Ўнинчи Сўз, саккиз юз нусҳа ёйилиши ила залолат аҳлининг қалбларидаги ҳашр инкорини қалбларида сиқиб лисонига келтиришга имконият бермади, оғизларини ёпди ва ҳориқо бурҳонларини кўзларига суқди. Ҳа, Ўнинчи Сўз, ҳашр каби бир азим рукн, иймоннинг атрофида пўлатдан совут бўлди, залолат аҳлини жим қилди. Албатта Жумҳурият Ҳукумати бундан мамнун бўлдики, депутатларнинг ва ҳокимларнинг ва катта маъмурларнинг қўлларида тўлиқ бир эркинлик ила Ўнинчи Сўзнинг нусхалари кезди.

Тўрт ойдан бери бу ҳаёт-мамот масаласида, ҳеч бир ердан менинг ачинадиган ҳолим бир мактуб ила ҳам сўралмагани. Ва мен ҳаққимда халқни нафрат этадиган бир суратда кўрсатмоқ ила омманинг нафратини менга қарши жалб этиб бутун-бутун осонликлар ва ёрдамлашишдан маҳрум қолган, ғариб ва кимсасиз ҳолимни тасвир этган, эътирозномамда изоҳ этганим бир ҳикоя:

Бир замон бир подшоҳ мубтало бўлган бир хасталикнинг давоси бир боланинг қони экан! У боланинг отаси болани, қозининг фатвоси ила бир пул муқобилида подшоҳга берган. Бола мажлисда йиғламоқ ва шикоят ўрнига кулган. Сўраганлар:

– Нима учун ёрдам сўрамаётирсан, шикоят этмаётирсан, кулмоқдасан?

Деганки:

– Инсон мусибатга гирифтор бўлган вақт аввал отасига, сўнгра қозига, сўнгра подшоҳга шикоят этар. Менинг отам мени кесилмоқ учун сотмоқда. Мана, қози ҳам ўлишимга қарор бермоқда. Мана, подшоҳ менинг қонимни истамоқда... Бу антиқа ва жуда ғариб ва шакли жуда чиркин ва ҳеч кўрилмаган бу ҳолга қарши фақат кулмоқ ила муқобала этилар.

Хуллас, эй Шукру Кая Бей! Биз ҳам у бола ҳукмига ўтдик. Дардимизни аввал маҳаллий ҳукуматдаги ҳокимга, сўнгра маҳкама адолатига, сўнгра Доҳилия Ваколатига мурожаат этиб мазлумиятимизни баён этиб золимлардан бизни қутқармоқ учун ҳолимизни билдирмоқ вазият тақозоси экан, кўрдикки: Энг сўнг шикоятимизни тинглайдиган Доҳилия Вакилининг ҳаққимизда тушган аслсиз шубҳаларига бир ҳақиқат ранги бермоқ ва хатосини ёпмоқ фикри ила хатосида тиришиши янада катта бир хато бўлганини ўйламаганидан, дучор бўлган ғурур хасталигига қонимизни истаб, бизни аслсиз баҳоналар ила паришон этмоқ истамоқда. Биз ҳам Шукру Каянинг шахсини Доҳилия Вакили бўлган Шукру Кая Бейга шикоят этмоқдамиз[[48]](#footnote-48)(Ҳошия). Агар эркинликни тўлиқ муҳофаза этмоқ истаган ва ҳеч бир таъсир қаршисида мағлуб бўлмаган ва виждонларидаги адолат ҳисси ила ҳукм этган бу маҳкама, бизни Шукру Кая Бейнинг шахси ҳақида тинглашларини билсайдим, энг аввал биз Шукру Каянинг шахсига қарши даъво очардик. Чунки бир санадан бери ҳар кун ёки ҳар ҳафта ҳаққимизда рапорт иста-иста бизга қарши жосусларнинг, зобиталарнинг диққат назарини жалб эттириб, қурбон қўйи каби кесмоқ учун бизни боқтираётган эди. Маҳкама эса, адолатдан бошқа ҳеч бир нарса ўйламаслик лозим келаркан ва ҳақиқатдан маҳкама ичидаги зотлар ҳам адолатга тўлиқ боғлиқ бўлганликлари ҳолда, юксак мақомдаги Шукру Кая каби шахснинг таъсирларига қарши чидамаганлари учун, бизни бўшата олмасдан паришон этмоқдалар. Маҳаллий ҳукумат бўлган Испарта Ҳокими ва зобитаси эса, ҳаркасдан зиёда бизни ва Испартали бечора, маъсум қамалганларни ҳимоя этмоқ ва бир он аввал қутулишларига ҳаракат қилишлари виждоний вазифалари экан, аксинча жуда маъносиз ва аслсиз баҳоналар ила Испарта қамалганларининг, хусусан муҳтож ва фақирларнинг арзоқларини бердирмасдан, очлик ила фақирликка тушишлари учун уларни эздиришга уринмоқдалар. Хуллас, бу ҳолга шикоят эмас, балки йиғлашнинг ниҳоят даражасини кўрсатган бу аянчли ҳолга у бола каби кулмоқ ила муқобала этмоқдамиз ва таваккал қилиб, ишимизни Азизи Жабборга ҳавола этмоқдамиз.

\*\*\*

**Маъсум Қардошларимнинг Мазлумиятидан Келган Фарёдларининг Эшитилмагани ва Менинг ҳам Улар Ила Гапиртирилмаганим Бир Замонда, Уларнинг Маъюсиятларига Бир Тасалли Бермоқ учун Ёзган**

**Бир Ифодамдир**

(Бу мақом муносабати ила илова этилгандир)

Ҳофизи Зулжалолнинг ҳифз ва ҳимоясига боқингизки, масаламиз муносабати ила Рисола-и Нурнинг рисолалари ададига мувофиқ бўлиб, бир юз йигирмадан ортиқ одамнинг маҳрам варақлари ила сўроқ қилинганлари ҳолда, ва ажнабийларнинг ҳийлалари ила ва мухолиф комитетчиларнинг найранглари ила мавжуд ва ёйилган кўп сонли жамиятларнинг ҳеч бириси ила Рисола-и Нурнинг ҳеч бир шогирдининг муносабатдорлигини кўрсатадиган ҳеч бир модда топилмаслиги ғоят зоҳир ва порлоқ бир ҳимоя-и Раббониядир. Муҳофаза-и Илоҳияга ва Имом Али (Р.А.) ва Ғавси Аъзам (Қ.С.) Рисола-и Нурга оид ғайбий кароматларини жиддий равишда қўллаб қувватлаган бир инояти Раҳмониядир. Қирқ иккилик бир замбарак ўқини қирқ икки маъсум ва мазлум қардошларимизнинг даргоҳи Илоҳияга очилган қўллари ила тўлдириб, орқа қайтариб, отганларнинг бошларида маънан портлаттирди. Бизларга ёлғиз аҳамиятсиз, савобли, енгил бир нечта яра-чақадан бошқа бўлмади. Бундай бир санадан бери тўлдирилган бир замбаракдан бундай жуда оз зарар ила қутулмоқ ҳориқодир. Бундай жуда буюк бир неъматга қарши шукр ва сурур ва севинч ила муқобала этмоқ керакдир. Бундан сўнграки ҳаётимиз бизга оид бўлолмас, чунки фасодчиларнинг режаларига кўра, юзда-юз маҳв эди. Демак, бундан сўнграки ҳаётни ўзимизга эмас, балки ҳақ ва ҳақиқатга вақф этишимиз керак. Шикоят эмас, шукр эттирадиган раҳматнинг изини, юзини, моҳиятини кўришга ҳаракат қилишимиз керак.

\* \* \*

Ғариб ва менга жуда ҳам оғир келган ва уч кунда бир стакан айрон ва бир стакан сутдан бошқа бир нарса едирмаган грипп касаллигининг учинчи кунида, бирдан хотирамга эслатилди. Мен ҳам у хотирани табаррук учун, маҳкамадаги мудофаамнинг бир муқаддимаси сифатида ёздим. Шиддат ва нуқсони бўлса, хасталигимга оиддир. Ҳа, юз одам мудофаа этадиган бир ҳақиқатни бир ўзим мудофаага мажбур бўлганимдан, зеҳн чарчоқлиги ва паришониятга ва янада кўп машаққатли аҳвол ичида ҳақиқатни тўғри бўлиб, бўлгани каби, бу қадар баён эта олдим.

**(Сўнг мудофаатга кейинчалик бир ҳикматга биноан қўшилган бир муқаддимадир.)**

Мудофаамнинг бутун вазиятларида яширин ва мудҳиш бир комитетга қарши мубораза вазиятини кўрсатган ифода тарзимдаги мақсадим шудир:

Қандайки Жумҳурият Ҳукумати "Динни дунёдан ажратиб бетарафона қолмоқ" асосий қонун-қоидасини қабул этган. Динсизларга динсизликлари учун тегилмагани каби, диндорларга ҳам диндорликлари учун тегилмаслиги у асосий қонун-қоиданинг керакли шартларидандир. Худди шунинг каби, мен ҳам бетараф ва ҳурриятпарвар бўлиши лозим келган Жумҳурият Ҳукуматининг динсизликка тарафдор ва найранглар қилган ва ҳукуматнинг маъмурларини алдатган яширин манфий комитетлардан айрилиб, ҳукуматнинг улардан узоқ бўлишини истайман, у найрангчилар ила мубораза этмоқдаман. У комитетлардан, тасодиф ила ҳукуматнинг маъмуриятига кирганлар, жиддий диндорларга тақмоқ учун икки баҳона қўлида тутган, ғараз этган диндорларига тақмоқдалар ва ҳукуматни алдашга ҳаракат қилмоқдалар. У икки баҳонанинг бириси: У мулҳидларнинг динсизлигига мойиллик кўрсатмаслик маъноси ила "Эскичилик" баҳонасини тақмоқда. Бошқаси: Йўқ ва асло! динзликни бу Ислом Ҳукуматининг айни сиёсати деб ўйламаганимиз маъносида "Динни сиёсатга қурол этмоқ" баҳонаси ила доғламоқ истамоқдалар.[[49]](#footnote-49)(Ҳошия)

Ҳа, Жумҳурият Ҳукумати у яширин муфсидларнинг ватанга ва миллатга зарарли фикрларини албатта оммалаштирмас ва тарафдор бўлолмас. Ман этмоқ жумҳурият қонунларининг тақозосидир. Ва шундай муфсидларга тарафдорлик ила жумҳуриятнинг асосли қонун-қоидаларига тўлиқ зид кетолмас. Жумҳурият Ҳукумати биз билан у муфсидлар мобайнида ҳакам ҳукмини олсин. Қайсимиз золим бўлсак ва тажовуз этаётган бўлсак, у вақт ҳакам ҳукмини берсин ва ҳакамлик нуқтасида ҳукмини ижро этсин.

Ҳа, инкор этилмаски, коинотда динсизлик ила диндорлик Одам замонидан бери жараён этиб келмоқда ва қиёматга қадар кетажакдир. Бу масаламизнинг моҳиятидан воқиф бўлган ҳаркас бизга бўлган бу ҳужумнинг тўғридан тўғрига динсизлик ҳисобига диндорликка бир ҳужум бўлганини тушунар. Аксар файласуфларнинг Ғарбда ва Европада зуҳури ва кўпчилик пайғамбарларнинг Шарқда ва Осиёда чиқишлари Қадари Азалийнинг бир ишора ва рамзидирки, Осиёда ҳоким, ғолиб дин жараёнидир. Албатта, Осиёнинг олдинги қўмондони бўлган бу Жумҳурият Ҳукумати Осиёнинг бу фитрий хусусиятидан ва маъданидан истифода этажак. Ва бетарафона қоидасини динсизлик тарафига эмас, балки диндорлик тарафига мойил эттиражакдир.

**Иккинчи Модда:** Рисола-и Нурнинг парчаларида қонун моддаларига муориз масалалар бўлиши ўртага қўйилиши мумкин. Бу жиҳат маҳкамага оиддир. Фақат Рисола-и Нур ўз боши ила юз маънавий кашфиётни ўз ичига олган бир асардир. Бу кашфиётнинг биттасини ҳам, кашшофнинг кашф ҳаққини муҳофаза этмоқ ила, зиёнга дучор этмаслик лозим келар. Кашфиётнинг аҳамияти ҳақиқат аҳли ва илм аҳли ва адиблар ўртасида ғоят буюкдир ва аҳамияти бор. Бир киши бошқасининг кашфиётини ўзига мол қилолмас. Агар қилса, унга қарши даъво очмоқ бутун мамлакатларда жорий бўлган бир қонундир. Олдинда ҳукуматнинг рухсатини қўлга киритмоқ сурати ила нашр этмоқ истаганим ва йигирма-ўттиз санадан бери кашф ва таълифига ҳаракат қилганим ва эллик санадан бери давом этган тадқиқот ва фикрий мужоҳадалар ва мухталиф манбалардаги тинтув ва саъйларимнинг натижаси ва самараси бўлиб ёзганим ва маънавий юз кашфиётни кўрсатган ва мингларча ҳақиқатларни ичига олган юздан зиёда рисоладан иборат бўлган Рисола-и Нурнинг таълифидан сўнгра нашр этилган, баъзи қонунларга уйғун келмаган, ўн беш нуқтасини ўртага отиб туҳмат қилинган бир вазиятга қўймоқ бу ҳақиқатларнинг ва менинг уларга тааллуқ этган ҳуқуқларимнинг йўқолишини келтириб чиқармоқ ила баробар, бошқанинг адабий ўғрилик ва ўғрилигига ва тамаллук ва ўзига мол этишига замин ҳозирлаганидан, бу бобда ҳаммасидан олдин ва ҳар нарсадан зиёда ҳақиқат номига ва ҳуқуқ ҳисобига ҳаққимнинг муҳофазаси одил маҳкамангизнинг назарга оладигани илк жиҳатдир. Ва бир гуноҳ воситаси бўлмоқ таваҳҳуми ила мусодара этилган рисолаларим ичига олган ҳақиқатлар, фан ва фалсафа аҳлига ва Академик Муҳаққиқларга қарши исботимга мадор бўлмоқ учун қўлимда бўлиши лозим келишидан, бу кашфиёт ва илмий мунозаралар устида тайёрлигимни аниқ қилмоқ учун тарафимга қайтарилишини истайман. Мени маҳкум этсангиз ҳам, улар маҳкум бўлолмас. Ва қамоқда ҳам менинг биродарим бўлишлари керак. Маҳкамаларнинг ҳақни ўрнига келтирмоқ жиҳатидаги ҳайсиятига, шарафига муҳим бир камчилик, балки зид бўлган ғаразкорларнинг талқинотига эргашишга, албатта адолат маҳкамаси таназзул этмаяжак ва ғаразкорларнинг ҳийлаларини натижасиз қолдиражакдир. Ва адолатдан ва ҳақни ўрнига келтирмоқдан янада буюк бир мақом вазифа жиҳатида танимаган маҳкаманинг, ҳар турли таъсирлардан эркин бўлиб вазифасини қиладиган асос адолатнинг зарурати бўлганига таянган ҳолда, шахсим номига эмас, балки кўп ҳақиқатларнинг ва бир қанча маъсум ҳуқуқларнинг ўзига боғлиқ бўлган бир олий ҳақиқат номига, ҳақидаги аслсиз шубҳаларини бир он аввал Рисола-и Нурнинг ҳурриятини эълон этмоқ ила олиб ташламоқдир.

**Учинчи Модда:** Бизга иснод этилган мавҳум айб эса, умумий бир таъбир ила ва қуюди иҳтирозия назарга олинмасдан, Жазо Қонунининг бир юз олтмиш учинчи моддаси, ёлғиз зоҳирига ва умумиятига тегдириб, маҳкумиятим истилзом этилмоқ истанилгани англашилмоқда. Бизга иснод этилган бир қанча модданинг қатъий ва ҳақиқий жавоблари қайдингизга ўтган мудофааларимда бўлмоқ ила баробар, ўн ёки ўн беш нуқта юзидан, маънавий юз кашфиётни ичига олган, юзлаб муҳим ҳақиқатларни жамлаган юздан зиёда жуздан иборат бўлган Рисола-и Нур мукофот ва тақдир ўрнига жазолантирмоқ ва танқид ила қаршилангандир. Маҳкамангиздан бу ҳаққимни ва Рисола-и Нурнинг ҳуррият ҳаққини истамоқ буюк бир ҳаққимдир. Бу жиҳатнинг ҳал қилиниши ва натижалантирилиши лозим ва зарурийдир.

**Тўртинчи Модда:** Ҳозирга қадар менга ҳужум этган ва ҳукуматни бизга қарши ўгирган кишиларнинг ғаразкор бўлганликлари ва ёлғиз ғараз ила ёпишганлари бу билан тушунилмоқдаки, бизни урмоқ учун ҳар эшикка бош урдилар. Аввало, "Тариқатчилик" (бир нарса тополмадилар), сўнгра "Жамиятчилик", сўнгра "Сиёсатчилик ва инқилобга мухолиф ҳаракат ва мухолиф комитетчилик ва рухсатсиз нашриётчилик" каби кўп жиҳатлар ила айбламоқ ва бизни урмоқ учун уринганликлари ҳолда, буларнинг ҳеч бирида тутинадиган бир аломат тополмаганликларидан, энг ниҳоят бир қонун моддасининг, қуюди иҳтирозияни назарга олмасдан, зоҳирий умумиятидан истифода этиб, ҳеч бир ақл соҳиби қабул этмайдиган ва уларга ҳақ бермайдиган бир нуқта ила бизни айбламоқ ва маҳкум этмоқ истайдилар. Ҳа, баҳс этадиганимиз нуқтани дунёда ҳеч бир ақл соҳиби ҳақиқат бўлиб қабул этмас, ва зарра миқдор инсофи бўлган "Бўҳтондир" деяжак. У нуқта шудир:

"Саиди Курдий динни сиёсатга қурол қилмоқда!" таъбиридир. Бу таъбирдаги айбловни чиритадиган ўн беш-йигирма далилдан зиёда ва беш-ўн қадари мудофааларимда қайдингизга ўтказилганлардан бириси шудирки:

Юзлаб шоҳидларнинг шаҳодати ила исбот этишга ҳозир бўлганим шу баён этадиганим ҳолим у айбловни асоси ила чиритмоқда. Шундайки:

Тўққиз сана ўтирганим Барла Қишлоғи халқининг мушоҳадаси ила ва тўққиз ой истиқомат этганим Испартадаги дўстларимнинг шаҳодатлари ила ва мени яқиндан таниган дўстларимнинг шоҳидликлари ила, ўн уч санадирки, сиёсат лисони бўлган ҳеч бир газетани на ўқидим ва на тингладим ва на истадим. Ҳатто бир қанча ҳодисада шахсим ила алоқадор деб ўйланган ва ҳаркасни мароққа чорлаган воқеалардан баҳс этган газеталарни ўқимоқ орзуси топилмади ва ўқимадим ва ўқитмайман.

Ўн беш моддадан бошқа бутун масалаларни, охиратимга ва иймонимга ва ҳақиқатга мутаважжиҳ бўлган ҳукуматнинг тадқиқоти омиқоси ила тазоҳур этган Рисола-и Нур ила, Саид динни сиёсатга қурол қилмоқда, яъни коинотда юксак ва муқаддас таниган бир муқаддас ҳақиқат бўлган Ҳақ динини ва таҳқиқий иймонни сиёсатга, яъни ихтилолкорона, энг таҳликали ва энг гуноҳли ва кўп ҳуқуқнинг зое бўлишига сабабият берган натижасиз, суфлий бир мақсадга қурол этган дейиларми?.. Бундай деганлар нақадар ақл ва инсоф ва виждон доирасидан узоқ тушганлари ва узоқ ҳукм этганлари англашилмасми? Албатта, адолат маҳкамаси бундай аслсиз бу шубҳа ва айбловларни даф этиб, ҳаққимизда ҳақни ўрнига келтиражакдир. Гарчи қонунларни билмаслик аксарга кўра бир узр ташкил этмас. Фақат ҳақсиз бўлиб, узоқ бир қишлоқда, тарассуд остида, бегона бир ерда, шиддат ила дунёдан нафратлантириб, сургун ила истиқомат эттириб, доимо тарассуд ила машаққат берилган бир одамнинг қонунларни билмаслиги, албатта инсоф аҳлининг назарида бир узр ташкил этар.

Хуллас, мен у одамман. Ва мени хато бир шубҳа ила сўроқлаганлари қонун моддаларининг ҳеч бирини билмасдим. Ҳатто янги ҳарфлар ила имзомни қўёлмас эдим. Баъзан хизматчимдан бошқа, ўн кунда бир одам ила кўришмадим. Ҳаркас менга ёрдамдан қочар. Адвокат ёллашга иқтидорим йўқ. Бутун ҳаётимда "Энг манфаатли ва энг яхши ҳийла, ҳийласизлик бўлгани" дастур бўлганидан, бутун мудофааларимда ҳақ ва ҳақиқат ва сидқ ва тўғрилик асосини таъқиб этдим. Бу ҳақиқатга биноан, мудофааларимда ва ёхуд баъзан нодиран бир-икки рисолаларимда, ҳозирги замоннинг қонунларига ва расмий маросимларига тавофуқ этмаган ифодаларимга кечиримли назар ила боқмоқ адолатнинг муқтазиёт ва ижобатидандир. Менинг мудофааларимда мужмал қолган нуқталар айбномага қарши ёзган эътирозномамда бордир ва эътирозномамда мужмал қолган нуқталарнинг мудофааларимда изоҳлари бордир. Бир-бирини мукаммаллаштирар. Бир юз олтмиш учинчи Қонун Моддаси ичига олган маънан қуюди иҳтирозия ила баробар ва қонунни жорий қилганнинг ирода этгани мақсад, осойишнинг бузилишига мадор бўлмаслик бўлганига биноан, осойишни бузишга ишора ва далолат этадиган ҳеч бир аломат ва сизмалар менинг ва рисолаларимнинг юзида кўрилмагани ва қайдингизга ўтган мудофааларимда йигирма дафа қатъий бир суратда бу қонуннинг масаламиз ила алоқаси бўлмаганини ва қатъиян жазони керактирган бир жиҳат бўлмаганини исбот этганим ҳолда, нима бўлганда ҳам, бошланғичдаги шубҳаларнинг таъсирлари ила, у қонун моддаси ила бизни айбламоқ учун мазкур моддани олдин сурмоқ ҳеч бир жиҳат ила адолат обрўйига ярашмаганидан, бароатимни талаб этиб, энг сўнг сўзим:

حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 🏵 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّهُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

\* \* \*

### АЙБНОМАГА ҚАРШИ ЭЪТИРОЗНОМАМ

Эй ҳакамлар ҳайъати ва эй прокурор! Бу айбномада айбланиш сабаби ҳар бир моддага қарши, сўроқ доирасида қайдингизга ўтган мудофааларимда жавоблари бордир. Хусусан, "Сўнг Мудофааларим" номидаги ўттиз беш саҳифалик бир мудофааномани эътироз ўрнига сизга тақдим этмоқдаман. Бу нуқтага адолат назари ва инсофни ўгирмоқ учун дейманки:

Ўн санадан бери Испарта Вилоятида, мазлум бир суратда, тазйиқ остида ички осойиш ва умумий амниятга зарар берадиган ҳеч бир аломат, ҳеч бир тарашшуҳот бўлмагани ҳолда, ички амниятни бузмоқ ташаббуси ила айбланишимга қайси инсоф, қайси виждон рухсат берар? Агар бир юз олтмиш учинчи қонун моддаси маъноси биз ҳаққимизда ҳам татбиқ жиҳати каби маъно берилса, у вақт бошда Диёнат Раёсати, бутун имомлар, хатиблар ва воизларга ташмил этмоқ лозим келар. Чунки диний ҳаётни талқин қилишда улар ила баробармиз. Агар диний талқинлар ички амниятни мутлақо бузмоқ каби маъносиз бир фикр илгари сурилса, умумга шомил бўлар. Ҳа, менда улардан устун бир жиҳат борки, у ҳам қатъият ила, шубҳасиз шаксиз иймон ҳақиқатларини изоҳ этмоқдир. Бу эса, фарзи маҳол бўлиб, умум дин аҳлига бир эътироз келса, бу ҳол бизни эътироздан қутқаришга васила бўлар. Мен ҳаққимда бу қадар таҳқиқот ила баробар ҳали аниқ қилинмаган ва аниқ қилинса ҳам, ҳақиқий адолат нуқтасида бир айб ташкил этмаган ва бир айб ташкил этса ҳам, ёлғиз мени масъул этган бир модда юзидан йигирма қадар маъсум ва бегуноҳ кишиларни бола чақасидан, ишидан тўхтатиб қамоқда паришон этмоқ, албатта адлиянинг адолат назарига уйғун келмас. Мен ила оддий бир муносабати бўлган кўп бечора маъсумлар қамалиш ила муҳим зарарларга дучор бўлдилар.

Шарқ ҳодисаси муносабати ила сургун қилинишим, айбномада иштирокни ҳис эттирган жиҳат ила жавоб бермоқдаманки: Ҳукуматнинг ҳужжатлар тўпламида менинг куням остида ҳеч бир шарҳлар йўқдир. Ёлғиз эҳтиёт юзидан сургун қилинганим ҳукуматча собит бўлгандир. Мен у замон ҳам, ҳозирги каби мунзавий яшар эдим. Бир тоғнинг ғорида бир хизматчи ила ёлғиз ўтираркан, мени тутиб, ўн сана сабабсиз, мурожаат этмаганим учун, тўққиз сана бир қишлоқда, бир сана ҳам Испартада истиқоматга маҳкум этиб, охирида бу мусибатга гирифтор этдилар.

**Учинчи Айбнома**

"Барлада экан муносабат қурган, узоғида ва яқинида бўлган бу шахсларнинг моддий ва маънавий ёрдамларини таъмин этиб фаолиятга киришган ва бутунига Рисола-и Нур отини берган ва қисм-қисм ёздирган бу асарларини мухталиф воситалар ила яширин-яширин кўпайтириш Анталия, Ойдин, Милас, Эғирдир, Динор ва Ван каби минтақаларда, одамларининг далолати ила ёйган ва эшиттирган бу асарлардан давлатнинг ички амниятини буза оладиган бўлганларига маҳрам ва ярим маҳрам деб ишоралар қўйган ва бу сурат ила мақсад қилган ғоясини ўзининг ҳам қабул ва изҳор этган бўлган" ҳақидаги ифодага қарши шу қатъий ва изоҳли жавобнинг сизнинг аввалча қайдингизга ўтган "Сўнг Мудофаа" номидаги ўттиз беш саҳифалик мудофаамни эътирознома сифатида тақдим ила баробар дейманки:

Юз минг марта асло!... Иймон илмини ризо-и Илоҳийдан бошқа бир нарсага восита этмаганман ва этолмайман ва ҳеч кимнинг ҳам ҳаққи йўқдирки, эта олсин. Ва Рисола-и Нур номи остидаги бир юз йигирма беш рисола йигирма сана мобайнида таълиф этилган.

Маҳрам деганимиз рисолалар эса, уч донаси бизга ғурур ва риёга мадор бўлмаслиги учун маҳрам деганман. Ҳозир эса у сатри маҳрамнинг бир бурчагини фош этишга мажбур бўлиб дейманки: У маҳрамлардан бириси Каромати Ғавсия, иккинчиси Каромати Алавия, учинчиси ихлос сирига оид рисолалардирки, у икки каромат менинг ҳаддимдан юз даража ортиқ ва хизмати Қуръониямни тақдир суратида Ҳазрати Али ила Ҳазрати Ғавснинг ишораларидир. Ва риёдан, ғурурдан, анониятдан қутқарадиган ихлос сирига доир рисолага, энг хос қардошларимга махсус бўлиб, маҳрам дейилгандир. Ички осойиш ила буларнинг не муносабати борки, улар айбланиш сабаби бўлмоқдалар! Иккинчи қисм маҳрамлар эса, "Дор-ул Ҳикмат" да ва тўққиз сана аввал Европа эътирозларига ва Доктор Абдуллоҳ Жавдатнинг динсизча ҳужумларига қарши ёзган бир-икки рисолам, ва баъзи маъмурларнинг менга инсофсизчасига ва ғаддорона тажовузларига қарши шикоят суратида ёзган икки кичик рисоламдирки, сўнг мудофааларимда баҳс этган эдим. Бу тўрт рисоланинг таълифидан бир замон сўнгра, эркинлик қонунларига ва ҳукуматнинг ишига ҳеч бир жиҳатда қўшилмаслик учун, уларнинг нашрини ман этиб, "Маҳрамдир" деганман, энг хос бир-икки қардошимга махсус қолгандир. Далилим ҳам шудирки: Бу қадар қидирувларингизда у маҳрам дейилган рисолаларнинг ҳеч бир ерда топилмаслигидир. Ёлғиз умумининг мударижаси қўлингизга ўтган, у мундарижага кўра бу нуқталардан тушунтиришга лузум кўрилган. Мен ҳам жавоб берганман, у жавоб ҳам қайдингизга ўтгандир.

Айбномада, кўпгина минтақалар, ва Рисола-и Нурнинг ёйилиш ва эшитилишига одамлар воситаси ила ҳаракат қилганим баён этилмоқда. Жавобан дейманки:

Мен бир қишлоқда, ғурбатда, кимсасиз, дуруст хатим йўқ экан, тарассуд остида, ҳаркас менинг ёрдамимдан чекинаркан, ёлғиз ғоят оз сонли тўрт-беш дўстимга бир туҳфа бўлиб иймоний масалалар ила боғлиқ хотираларимни юборганимга "Ёйиш ва эшиттиришга ҳаракат қилмоқда" демоқ нақадар ҳақиқатга хилоф бўлганини албатта тақдир этарсиз. Мен каби ҳаддидан жуда ортиқ омманинг эътиборига мазҳар бир инсоннинг, ўн беш сана Ванда тадрис ила машғул бўлганим ҳолда, биргина дўстимга бир-икки иймоний рисолаларимни юбормоқ ила бунга қандай нашриёт дейилар? Менинг босмахонам йўқ, котибларим йўқ, дуруст хатим йўқ, албатта нашриёт қилолмадим. Демак, Рисола-и Нур жозибадордир, ўз ўзига интишор этмоқда. Ёлғиз бу қадар борки, "Ўнинчи Сўз" номли ҳашрга доир бўлган рисолани, ҳали янги ҳарфлар чиқмасдан аввал чоп эттирдик. Ҳукуматнинг катта маъмурларининг ва депутатларининг ва ҳокимларининг қўлларига ўтди, ҳеч ким эътироз этмади. Ундан саккиз юз нусха интишор этди. Унинг интишори муносабати ила, у каби ёлғиз ухровий ва иймоний бир қисм рисолалар ўз-ўзига бир қисм инсонларнинг қўлига ўтди. Албатта ихтиёрсиз, ўз-ўзига бу интишор менинг ёқди. Мен ҳам баъзи хусусий мактубларимда бу тақдиримни ташвиқ тарзида ёзганман. Бу уч ойдир, бу қадар таҳарриёти омиқо натижасида, улкан бир мамлакатда, ўн беш-йигирма одамнинг қўлларида китобларимни топганлар. Мен каби ўттиз сана таълифот ва тадрисот ила умри ўтган бир одамнинг, йигирма хусусий дўстида баъзи хусусий рисолалари бўлиши не сурат ила нашриёт бўлар? "У нашриёт ила қандай бир мақсадни таъқиб эта олар?" дейилар.

Жаноблар! Агар мен дунёвий ва ёхуд сиёсий бир мақсадни таъқиб этсайдим, бу ўн сана мобайнида, ўн беш-йигирма эмас, юз минг одамлар ила алоқадорлигим тазоҳур этар эди. Нима бўлганда ҳам, бу нуқтага доир сўнг мудофааларимда янада ортиқ изоҳот ва тафсилот бордир.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ 🏵 َفِلاُمِّهِ السُّدُسُ

оятларининг эскидан бери маданиятнинг эътирозига қарши бутун тафсирларда бўлган бир ҳақиқат ва ғоят қатъий ва шубҳасиз бир илмий жавоб айбномада менга қарши қандай истеъмол этила олар?

Айбномада, яна Мундарижадан нақлан, ҳуруфи Қуръония ва зикриянинг таржималари ерларини тутмаганликларидан танқидга сабаб баён этилмоқда. Бу масала саккиз сана муқаддам бўлган бир масаладир ва ҳеч бир эътироз қабул этмас бир илмий ҳақиқатдир. Ундан анча замон сўнгра, бу замоннинг баъзи муқтазиётига кўра таржима этилишининг ҳукуматча қабули не сурат ила у илмий ҳақиқатни менга қарши ўгирар.

Масжидимизнинг ёпилиши муносабати ила, тўрт нуқтадан иборат, менга ваҳшиёна зулм қилган ноҳия мудири ила бир нечта дўсти ва туман амалдорининг шахсларига ва маъмуриятларининг суиистеъмолларига қарши бир шикоятномадирки, у рисолани ҳеч кимга бермадим. Чунки ҳеч кимда топилмагандир.

Ўнинчи Сўзнинг тавофуқларидандирки, Ўнинчи Сўзнинг сатрлари ҳам таълиф тарихига, ҳам динни дунёдан ажратган ладиний жумҳуриятнинг эълонига тавофуқ этмоқдаки, ҳашрнинг инкорига бир аломатдир. Яъни у ифоданинг маъноси будир: "Модомики жумҳурият динга, динсизликка тегилмаётир, асосий қонун-қоидалари ила бетарафона қолмоқда, залолат ва илҳод аҳли жумҳуриятнинг бу бетарафлигидан истифода этмоқ ила ҳашрнинг инкорини изҳор этишлари эҳтимол доҳилидадир" демакдир. Бўлмаса ҳукуматга бир ҳужум эмасдир, балки ҳукуматнинг бетарафона вазиятига ишорадир. Дарҳақиқат, бундан тўққиз сана аввал, Ўнинчи Сўз саккиз юз нусха ёйилиши ила, залолат аҳлининг қалбларидаги ҳашр инкорини қалбларида сиқди, лисонларига келтиришларига имконият бермади, оғизларини ёпди. Ўнинчи Сўзнинг ҳориқо бурҳонларини кўзларига суқди.

Ҳа, Ўнинчи Сўз ҳашр каби бир иймоннинг буюк асосининг атрофида тортилган бир қалъа бўлди ва залолат аҳлини жим қилди. Албатта Жумҳурият Ҳукумати бундан мамнун бўлдики, мажлисдаги депутатларнинг ва ҳокимларнинг ва катта маъмурларнинг қўлларида тўлиқ эркинлик ила кезди.

Европа маданият ва фалсафаси номига ва балки Инглизларнинг сиёсатни бузиш ҳисобига Тасаттур Оятига қилган эътирозга қарши, ғоят қувватли ва оғиз очтирмайдиган бир илмий жавобдир. Бундай бир илмий жавоб бундан ўн беш сана аввал эмас, ҳар замон тақдир ила қаршиланар. Бу илмий ҳурриятни, албатта ҳурриятпарвар бир Жумҳурият Ҳукумати чекламас.

Эй ҳакамлар ҳайъати! Рисола-и Нурнинг ғояси дунё бўлса эди ёки дунёвий бир мақсад ичида ният этилса эди, бир юз йигирма рисола ичида назарингизда ўн минглаб танқидга сабаб нуқталар топилар эди. Бундай бир юз йигирма минг ширин мевалар ичида, сизча сулфат тузи каби аччиқ бўлган ёлғиз ўн беш мевалар топилиши ила у муборак боғни таъқиқламоқ ва боғ соҳибини масъул этмоқ жоиз бўлиши мумкинми? Адолатпарвар бўлган виждонингизга ҳавола этаман. Мен сўнг мудофааларимда баён этганманки, ўттиз санадир Европа файласуфларига ва Европа файласуфлари ҳисобига доҳилда, ажнабий найранглари ҳисобига ишлаётган мулҳидларга қарши муораза этиб жавоб берганман ва бермоқдаман. Мухотобим, аксарият ила нафсимдан сўнгра улар бўлганини рисолаларимни таъқиб этган англар. Ҳозир мен сизлардан сўрамоқдаман: Бундай Европа файласуфларининг бошига ва ажнабий ҳийлалари ҳисобига ишлаётган динсиз ҳар бир мулҳиднинг юзига туширганим кучли илмий бир таъзир қайси сурат ила ҳукумат ҳисобига ўтади? Бундайларга оид бўлган таъзирни ҳукумат ҳисобига олмоқ бизнинг ақлимизга сиғмайди ва эҳтимол ҳам бермаймиз. Ҳукумат номига ва қонун ҳисобига бу ҳақли илмий таъзирларни маъсулият сабаби этмоқ эмас, балки Жумҳурият Ҳукуматининг ҳурриятпарварлиги бу таъзирларни олқишлар.

**УЗРҲОЛ**

(Уч кун муддат ила таблиғ этилган айбномага қарши эътирознома ёзмоқ)

Биринчи куни кеч келгани учун оқшомга қадар зўрға ўқилди. Иккинчи кун катта қисми таржима қилинди. Фақат беш-олти соат фурсат топиб, тез бу узун эътирозномани ёздим. Аввалги мудофааларимда деганим каби: Қонунларни, хусусан ҳозирги расмий ишларни билмаганимдан, кўпдан бери инсонлар ила гаплашиб кўришишдан ман этилганимдан ва тўрт - беш соатда ёзилган узун эътирознома, албатта жуда чалкаш ва нуқсон бўлажакдир. Афв назари ила қарашингизни истайман.

\*\*\*

### ЖАЗО ҲАКАМИГА СЎНГ МУДОФАА

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Олтмишдан ортиқ саҳифадан иборат бўлган айбловчи қарорномадаги ўн икки саҳифалик шахсимга оид қисмига қарши мудофаамдир:**

Қарорномада менга қарши зикр этилган моддаларга қарши маҳкаманинг қайдига ўтган мудофааларимда қатъий жавоблари бордир. Бу қарорнома номидаги аслсиз ва шубҳали айбномага қарши ўн тўққиз саҳифадан иборат эътирозномамни ва йигирма тўққиз саҳифадан иборат сўнг мудофааларимни кўрсатмоқдаман. Бу икки мудофаа терговчиларнинг қарорномаларининг бутун айблаш нуқталарини ва асос айбловларини қатъий бир суратда рад ила чиритади, аслсиз бўлганини кўрсатади. Ёлғиз бу ерда, бу қарорнома таянган ва айбланганларнинг қаердан англадикларини, бу аслсиз айблашни қаердан иқтибос этганларини кўрсатадиган "Беш Қоида" сифатида айтаман.

**Биринчиси:** Рисола-и Нурнинг, бир юз йигирма парчасидан икки, уч, тўрт парчасида ўн беш ифодани баҳона қилиб, мени ва Рисола-и Нурни ҳукуматнинг қонун-қоидаларига мухолиф ва режимига қарши муориз ва ички амниятни бузишга ташаббус айблови ила ғоят аслсиз бир даъвога жавоб:

Мен ҳам дейман: Ажабо, умум Европанинг умумий моли бўлган маданият ва ёлғиз бу замон илжоотига биноан Жумҳурият Ҳукуматининг у маданиятнинг бир қисм қонунларини қабул этиши ила, у маданиятнинг манфаати эмас, балки нуқсонли қисмига, ҳақоиқи Қуръония ҳисобига бўлган илмий мудофааларимга қайси сурат ила "Ҳукуматнинг қонун-қоидасига ва ҳукуматнинг режимига мухолиф" ва "Ҳукуматнинг инқилобига қарши ҳаракат" номи берилмоқда? Ажабо, бу Жумҳурият Ҳукумати Европа маданиятининг нуқсонли қисмининг даъво вакиллигига таназзул этарми? У нуқсонли маданиятнинг Исломиятга мухолиф қонунлари эски замондан бери ҳукуматнинг ғоясимидир? Ҳукуматга муориз вазият олмоқ қаерда, бу бир қисм нуқсонли маданият қонунларига қарши ҳақоиқи Қуръонияни илмий бир суратда мудофаа этмоқ қаерда? Қуръони Ҳакимнинг қатъий оятлари ила, бир минг уч юз санадан бери, миллионлаб тафсирларида ва шу онда кутубхоналарда тўла тафсирларда

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ 🏵 َفِلاُمِّهِ السُّدُسُ 🏵 يَا اَيُّهَا النّبِىُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ 🏵 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

ила охир каби оятларнинг муқаддас ҳақиқатларини Европа файласуфларининг эътироз ва тажовузларига қарши ўттиз санадан бери ёзган илмий мудофааларимни "Ҳукуматнинг инқилобига, қонун-қоидаларига ва режимига мухолиф қасди бор" дея мени айбламоқ шундай бир зоҳир ғараз ва шундай бир асоссиз шубҳадирки, бу ердаги одил маҳкамага тааллуқ этмасайди, мудофаа ва жавоб беришни лойиқ кўрмас эдим.

Ҳам ажабо, эскидан бери бу ватан ва миллатга зарар нияти ила, Европанинг динсиз комитетлари ҳисобига ва Рум, Арманийлар жамияти воситаси ила динсизлик ва ихтилоф ва фасод тухумларини сочган мулҳидларга қарши илмий мудофааларим қайси сурат ила ҳукуматга қарши олинмоқда? Ва қайси сабаб ила ҳукуматга бир ҳужум маъноси берилмоқда? Қайси инсоф ила бундай динсизликни ҳукуматга мол этиб айбланмоқда? Жумҳурият Ҳукуматининг қувватли асослари бундай динсизларга қарши бўлгани ҳолда, динсизликни ҳукуматнинг баъзи қонун-қоидаларига мол этиб, менинг ватан ва миллат ва ҳукумат ҳисобига шундай бузғунчиларга қарши йигирма санадан бери ғолибона илмий мудофааларимга "Динни сиёсатга қурол ва ҳукуматга қарши ташвиқ" маъносини бермоқ, қайси инсоф қабул этар ва қайси виждон рози бўлар?

Ҳа, бу маҳкамага эмас, балки бутун дунёга эълон этмоқдаман: Мен муқаддас иймоний ҳақиқатларни Европа файласуфларига ва айниқса динсиз файласуфларга ва айниқса сиёсатни динсизликка қурол қилганларга ва осойишни маънан бузганларга қарши мудофаа этганман ва этмоқдаман.

Мен Жумҳурият Ҳукуматини замон мажбурлашишига кўра бир қисм Маданий Қонунни қабул этган ва ватан ва миллатга зарар берган динсизлик жараёнларига изн бермаган бир Исломий ҳукумат биламан. Қарорнома номидаги айбномада, вазифасини қилган терговчиларга эмас, балки терговчилар таянган мулҳид золимларнинг шубҳа ва ҳийлаларига қарши дейман:

Сиз мени: "Динни сиёсатга қурол қилмоқ" ила айбламоқдасиз. Ва у айблов зоҳир бир бўҳтон бўлгани ва асоссиз, чирик бўлганини юз қатъий далил ила исбот этмоқ ила баробар, бу оғир бўҳтонингизга муқобил, мен ҳам сизни сиёсатни динсизликка қурол этмоқ истамоқдасиз дея айбламоқдаман!

Бир замон жарбазали бир подшоҳ адолат нияти ила кўп зулм қилаётган экан, бир муҳаққиқ олим унга деган: "Эй ҳоким! Сен раиятингга адолат номи ила зулм этмоқдасан. Чунки танқидкорона жарбазали назаринг замон жиҳатидан фарқли нуқсонларни бирдан тўплаб, бир замонда тасаввур этиб, соҳибини шиддатли бир жазога солмоқдасан. Ҳам бир қавмнинг фарқли фардларидан вужудга келган нуқсонлари у танқидкор жарбазали назарингда тўплайсан. Сўнгра у парда ила у тоифанинг ҳар бир фардига қарши бир нафрат, бир ҳиддат сизга келар. Ҳақсиз бўлиб уларга урасан. Ҳа, сенинг бир сана мобайнида отган тукуругинг бир кунда сендан чиқсайди, ичида бўғилардинг. Фарқли замонда истеъмол этганинг безгак дориси каби аччиқ дориларни бир кунда бир неча киши истеъмол этса, ҳаммасини ҳам ўлдира олар". Хуллас айни шунинг каби, маҳосиннинг ўрталарида бўлиши ила, ора-сира содир бўлган нуқсонларни сатр этмоқ лозим келаркан, сен раиятингга қарши нуқсонларни йўқотган маҳосинни ўйламасдан, жарбазали назаринг ила фарқли нуқсонларни тўплаб, оғир жазо бермоқдасан. Хуллас у подшоҳ у муҳаққиқ олимнинг танбеҳлари ила адолат номига қилган зулмидан қутулди.

Яширин бир қувват билиб туриб мени маҳкум этмоқ истамоқда. Ва ҳар баҳонани топиб, минг дарадан сув келтириш каби ҳар бир чорага мурожаат этиб, бўрининг эчкига баҳонасидан янада ғариб баҳоналар ила мени айбламоқ ва маҳкум эттирилмоқ истанилганимни ҳис этмоқдаман. Масалан, уч ойдир бу калимани такрор этмоқдалар: "Саиди Курдий динни сиёсатга қурол қилмоқда!" Мен ҳам бутун муқаддас нарсалар билан қасам ичаманки: Минг сиёсатим бўлса, иймон ҳақиқатларига фидо этмоқдаман. Мен қандай иймон ҳақиқатларини дунё сиёсатига қурол қила оламан? Мен юз ерда бу айбловни чиритганим ҳолда, яна маъносиз нақарот каби такрор этиб олдин сурмоқдалар. Демак, билиб туриб ва ҳар ҳолда мени масъул этмоқ орзусидадирлар. Мен ҳам, бизга қарши мулҳид золимларни, сиёсатни динсизликка қурол этишлари ила айблайман. Ва уларнинг айблаш сабаби бўлган бу мудҳиш маънони билдирмаслик учун менга иснод этганлари: "Саид динни сиёсатга қурол қилмоқда" жумласи ила сатрга уринмоқдалар. Модомики шундайдир, ҳар ҳолда мени маҳкум этмоқ истамоқдалар. Мен ҳам дунё аҳлига дейман: Бу кексаликдаги бир - икки саналик умр учун кераксиз тазаллулга таназзул этмайман.

**Бешинчи Қоида:** "Тўрт Нуқта" дир..

**Биринчи Нуқта:** Қарорномада калималар устида ўйналмоқда. Бир калиманинг, қасдий бўлмагани ҳолда, бир маъносида тариз чиқармоқдалар. Ҳолбуки, Рисола-и Нурда ғоя бутун-бутун бошқа бўлганидан, калималаридаги қасдга яқин бўлмаган таризлар эмас, балки тасриҳлар ҳам бўлса, хуш қаршилар ва афвга лойиқдир. Бу нуқтани изоҳ этган бу мисол миқёсдир. Масалан:

Мен бир мақсадимни ғоя қилиб йўлимда югуриб кетмоқдаман. Ихтиёрсиз, йўлимда югураркан катта бир одамга урилиб, у одам ерга тушса. Десам: "Афандим, кечир! Мен мақсадимга кетаётган эдим. Билмасдан урилдим". Албатта афв этар ва ранжимас. Агар қасдий бўлиб бир бармоғни у одамга безовта қилиш суратида қулоғига тегдирсам, ҳақорат деб қабул қилади ва мендан ранжийди.

Рисола-и Нурнинг ғояси иймон ва охират бўлганидан, илмий ва фикрий ҳаракатларида дунё аҳлининг сиёсатига урилса ва шиддатли сўзлар топилса, хуш қаршилаш ва афвга лойиқдир. Мақсадимиз сизга тегилмоқ эмасдир, ғоямизга кетмоқдамиз.

**Дунёда ҳеч мисли кўрилмаган бир ҳақсизликка маъруз қолдим.**

Шундайки:

Охирги мудофааларим ва уч эътирозномам ила йигирма жиҳат ила қатъий далилар ила ёзилган бир юз олтмиш учинчи модданинг менга алоқаси бўлмаганини ва йигирма санада ёзилган бир юз йигирма рисоламнинг ичида ўзларича танқидга сабаб йигирма калимадан паст оз сонли бир нечта нуқта топилиши ила, бошқа-бошқа вақтларда ёзилган қийматдор ва манфаатли ва ухровий ва Европа файласуфларининг динсиз ва мулҳид шогирдларига қарши, Дор-ул Ҳикмат-ул Исломиянинг аъзолиги муносабати ила, ҳақиқий ва илмий мудофааларим кўп вақт сўнгра замон мажбурлашига кўра қабул этилган Маданий Қонуннинг баъзи моддаларига юз минг калималар ичида ўн–ўн беш калиманинг мувофиқ келмаслиги сабаби ила ҳам менинг маҳкумиятим талаб этилган, ҳам муҳим маънавий кашфларни ўз ичига олган бир юз йигирма китоб бўлган Рисола-и Нурнинг қўлда бўлган нусхалари мусодара этилган ва маҳкама натижасида бутун илмий ва мантиқий ва қонуний даъво ва мудофааларим керактирувчи сабаблар кўрсатилмасдан сабабсиз ва қонунсиз рад этилгандир. Бир юз олтмиш учинчи қонун моддаси осойишни буза оладиган диний ҳиссиётни ҳаракатлантирганлар маъносида бўлган шу қонуннинг, албатта бу ҳадсиз кенглик ичида бир тафсири бор. Албатта қуюди иҳтирозияси топилажак. Бўлмаса бу модда, бу кенг маъно ила мени маҳкум этгани каби, бутун диёнат аҳлини ва бошда Диёнат Раёсати бўлиб, бутун воизларга ва бутун имомларга менга ташмил этилгани каби ташмил этилиши мумкин. Чунки юз саҳифадан ортиқ қатъий ва ҳақиқий мудофааларим ила баробар, менга алоқадор бўла оладиган бир маъно берилмоқдаки, у маъно ҳар насиҳат этган кишига ва ҳатто бир дўстини яхшиликка чорламоқ учун иршод этган ҳаркасни ҳукми доираси остига олиши мумкин. Бу қонун моддасининг маъноси шу бўлмоқ керакдирки, таассуб пардаси остида мухолиф бир сиёсатни таъқиб ва маданият тараққиётига тўсиқ қўйганларга тўсиқ қўймоқ учундир. Бу моддани бу маънода кўп қатъий далиллар ила исбот этганмизки, бизга бир алоқадор жойи йўқдир.

Ҳа, бу модда бу маънода, тафсирсиз ва қуюди иҳтирозиясиз ва ғаразкор, истаган одамларини унинг ила уришига уйғун, ҳудудсиз бир маънода бўлолмас. Ҳа, мен ўн сана назорат ва диқат остида ва йигирма санада таълиф этганим бир юз йигирма рисола ила бу қадар ҳаққимдаги тадқиқоти омиқо натижасида жузъий бир даража осойишни бузган бир аломат, на менда ва на у рисолаларни ўқиганларда топилмагани ҳолда ва йигирма жиҳат ила исбот этганим ва мени яқиндан таниган зотларнинг шаҳодати ила, ўн уч санадан бери шайтондан қочар каби сиёсатдан қочганимни ва ҳукуматнинг ишига қўшилмаганимни ва башар таҳаммулидан устун исканжаларга таҳаммул этиб дунёга қўшилмаганим ва иймон хизматини бу дунёда энг буюк мақсад қабул этганим ҳолда, "Саид динни сиёсатга қурол қилиб, осойишни бузишга ташаббус ният этмоқда дея, мени бир юз олтмиш учинчи моддага алоқадор қилмоқ, маҳкум этмоқ бутун рўйи заминдаги адлия ва маҳкамаларнинг ҳайсиятига тегиладиган ва диққат назарини жалб этадиган ҳеч кўрилмаган бир адлиявий ҳодисадир қаноатидаман.

Хуллас, жаҳонгир ҳукмдорларнинг ва қаҳрамон қўмондонларнинг кичик маҳкамаларда тиз чўкиб мукаммал бўйсуниш ила итоат кўрсатишлари, маҳкаманинг ҳеч бир жиҳат ила задаланмаяжак бир ҳайсият ва шарафининг мавжудиятини исбот этар. Хуллас, маҳкамаларнинг бу юксак ва маънавий ҳайсиятига таяниб, ҳуқуқимни ҳуррият ила мудофаа этмоқдаман. Бир мақола ичидаги зарарли кўрилган тўрт-беш калима ман этилгандан сўнгра қолганининг нашрига изн бериларкан, бир юз йигирма китобнинг бир-биридан бошқа ва бошқа-бошқа замонларда таълиф этилгани ҳолда, ёлғиз бир-икки рисолада ҳозирги назарларга зарарли таваҳҳум этилган ўн беш калима юзидан, бир юз ўн беш маъсум ва манфаатдор ва муҳим бир қисми Анқара кутубхонасида мавжуд бўлиб ифтихор ила қабул этилган китобларнинг қўлга ўтганларининг мусодара ила маҳкум этилиши, рўйи заминдаги адлиянинг шарафига албатта тегиладиган моҳиятдадир. Албатта Олий Суд бу ҳайсият ва шарафни ҳимоя қилар.

Энг зиёда танқид этилган ва умум китобларимни айблашга сабабият берган беш-ўн масала ичида энг муҳими келадиган бу икки масаладир: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ 🏵 َفِلاُمِّهِ السُّدُسُ оятларидир. Хуллас, менинг ва китобларимнинг маҳкумияти беш-олти масаладан энг биринчи бу икки масаладир. Мен ҳақиқий, манфаатли маданиятга қарши эмас, балки нуқсонли ва зарарли "мимсиз" таъбир этганим маданиятга қарши ўттиз-қирқ санадан бери иъжози Қуъонни асос тутиб, у маданиятнинг мухолиф нуқталарини пастга тушириб, маданиятнинг ожизлиги ила иъжози Қуръонни исбот этмоқ асоси узра, чоп қилинган ва чоп қилинмаган Арабча ва Туркча кўп китоблар ёздим. Меъросхўрлик ҳақидаги маданий қонуннинг Қуръоннинг бу икки оятига мухолиф моддаларини бир вақтлар мувозана этгандим. Уларнинг муаннид файласуфларини ҳам илзом этажак далиллар кўрсатгандим. Жумҳурият Ҳукумати замон мажбурлашига кўра қабул этган бир қисм маданий қонуннинг бир қисм моддаларини қабулдан аввал, бу масалаларни маданиятга ва файласуфларга қарши ёзгандим ва мудофаа этгандим. Илк ва ўрта асрлардаги зое бўлган хотинлик ҳуқуқини Қуръони Ҳаким ғоят аҳамият ила муҳофаза этганини баён этгандим. Ҳозир бу икки масаладаги баёнотим Жумҳурият Ҳукуматининг қонунига мухолифдир дея, бир юз олтмиш учинчи модда ила айбландим. Мен ҳам адлиянинг энг юксак маҳкамасига дейманки:

Бир минг уч юз эллик санада ва ҳар асрда уч юз эллик миллион инсонларнинг ижтимоий ҳаётида энг муқаддас ва ҳақиқий ва ҳақиқатли бир дастури Илоҳийнинг уч юз эллик минг тафсирларнинг тасдиғига ва айнан ҳукмларига таянган ҳолда, ва бутун аждодимизнинг руҳларига ҳурматан, иъжози Қуръонни Европа мулҳидларига қарши кўрсатмоқ учун икки насси оятни ўн беш сана аввал ва ўн сана аввал ва тўққиз сана аввал уч китобимда зикр этганим, мени ҳозирги шароит доҳилида ва соғлик аҳволим нуқтасида яшай олмайдиганим бир маҳбусиятга маҳкум этиб ва демакки, бир жиҳатда худди иъдомимга ҳукм этган ва бир юз ўн беш рисоламни бу каби бир - икки масала юзидан маҳкум этган ҳақсиз бир қарорни, албатта рўйи заминда адолат бўлса, бу қарорни рад ва бу ҳукмни бекор қилажакдир.

Энг зиёда бизни ғоят ҳайрат ила ниҳоят бир маъюсиятга туширган шудирки: Испартада чумолини фил қилиб, ҳеч бир ҳақиқатга таянмаган шубҳа ва хабарларга биноан ҳаққимда берган қарорларига қарши мазҳабимизда ёлғонга ҳеч бир жиҳат ила изн берилмаганидан, менга қарши ҳам бўлса, ҳақ ва тўғри айтмоқ мажбурияти ила, бир юз йигирма саҳифа қувватли ва мантиқий далиллар ила ўзимни мудофаа этганим ва бу қонун ила ҳеч бир жиҳат ила алоқам бўлмаганини исбот этганим ҳолда, бу мудофааларимни ва исботимни ҳеч назарга олмасдан, таълиф тарихи ила кўпайтирмоқ тарихларини, ҳатто бир шахсга юборганим тарихларни ҳам бир-бирига ҳийла ила чалкаштириб ва йигирма саналик ишни бир сана мобайнида бўлмиш каби кўриб нақарот каби, Испартадаги шубҳали қарори ҳам терговчиларнинг қарорномасида, ҳам прокуратуранинг айбномасида, ҳам бизни маҳкум этган маҳкаманинг сўнг қарорида айнан, ҳақли мудофааларимиз назарга олинмасдан такрор этилган ва бизни маҳкум этгандирлар. Ҳақ ва ҳақиқат аҳлини титратган бу ҳақсизликнинг бир он аввал бартараф этилиши ва Рисола-и Нурнинг маъсумиятининг эълонини шиддат ила адлиянинг энг юксак мақоми бўлган маҳкамадан кутаман. Агар жуда ҳақли ва қувватли бу фарёдимни, фарзи маҳол бўлиб, адлиянинг юксак мақоми эшитиб тингламаса, қувватли умидсизлигимдан дейман:

Эй мени бу балога йўллаб, бу ҳодисани ижод этган мулҳид золимлар! Модомики ва ҳар ҳолда маънан ва моддатан мени иъдом этишга ният этгандингиз, нима учун умум мазлумларнинг ва бечораларнинг ҳуқуқларини муҳофаза этган адлиянинг жуда аҳамиятли ҳайсиятини зарарга йўлиқтиражак ҳийлалар ила, найранглар ила адлиянинг қўли ила юрдингиз? Тўғридан тўғрига қаршимда мардона чиқиб, "Сенинг вужудингни бу дунёда истамаймиз" айтишингиз керак эди.

Терговчиларнинг тўрт ойга яқин бир замонда, бир юз ўн етти одамнинг сўроқланиши ва таҳқиқоти ила, машғул бўлган бир масаласини бир ярим кунда Оғир Жазо Маҳкамаси ғоят сатҳий бир назар ила боқиб, уларнинг ичидаги нуқсон ва хатоларни кўрмасдан, ва айниқса академиклар ҳайъати қаршисида изоҳ ва исбот этишимни даъво этганим Рисола-и Нурдаги муҳим маънавий кашфларга оид илмий мудофааларим керактирувчи сабаблар ила рад ва инкор қилинмасдан, сатҳий бир назар ила ҳукмда шошилганликларидан, ҳақпараст ва адолатпарвар бўлишларига, бу сатҳий назар сабаби ила жуда хато бўлган бу қарорнинг қонуний тўғрилиги бўлмаганидан, мужиби тадқиқ ва накздир.

**НАТИЖА:** Бу бобда текширув ҳужжатининг ва айниқса мусодара этилган чоп қилинган ва чоп қилинмаган рисолаларимнинг тадқиқ ва мутолаасидан тушунилишидан, илмий ва мантиқий ва қонуний бутун эътирозлар ва мудофааларим диққат назарига олинмаган. Керак бўлса Тергов Бошқармасича ва керак бўлса маҳкамача керактирувчи сабаблар кўрсатилмасдан, далилсиз ва қонунсиз, шахсий мутолаалар ила очиқдан рад этилган ва бу сабаб ила ўттиз санадир Европа файласуфларига ва маданиятнинг бузуқ қисмига қарши Турк - Ислом ҳуқуқини мудофаа этган ва коинот тилсимининг муаммосини очган ва маънавий кашфиётларни ўз ичига олган рисолаларим мусодара қилингандан бошқа, соғлик аҳволим нуқтасида таҳаммул этолмайдиганим жисмоний жазо ила маҳкум этилган бўлганимдан, керак бўлса юқорида баён қилинган сабаблар ва керак бўлса айбномага қарши берган эътирозномам ва сўнг маҳкама жараёнида асосга доир беш қоидани ичига олган таҳририй тақдим этган иккинчи эътирозномам ва сўнг мудофааларимда тафсилан изоҳларга ва илмий ва қонуний сабабларга ва тадқиқ жараёнида тасодиф айтадиганингиз қонуний нуқсонликларга биноан, жуда очиқ ва яққол бир суратда жабрланганимни истилзом этган бу ҳукмингизнинг бекор қилиниши ила адолатнинг изҳорини ҳайъатингиздан кутаман.

وَ اُفَوِّضُ اَمْرِى اِلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ дер, таваккал ила Жаноби Ҳаққа илтижо қиламан.

Собиқ юздан ортиқ саҳифадан иборат етти босқич мудофааларим кўплаб марта маҳкамада ўқинмоқ ила баробар, кўпгина маҳкаманинг дафтарларида қайд этилган бу келадиган тасҳиҳ лойиҳаси эса, ҳали темйиз варақларимиз келмаганидан ўқинмаган ва қайдга ўтмагандир, албатта яқинда у ҳам қайд этилар.

\* \* \*

**Темйиз Маҳкамасининг даъвомизни бекор қилмасдан тасдиқи тақдирида, даъвонинг тасҳиҳи учун**

### вакиллар ҳайъатига ёзилган бир арзиҳолдир.

(У ерда зоҳиран кўрилажак шикоят эса, ҳукуматга шикоят этмоқдир, ва танқидлар ҳукуматни алдашга уринган ҳийлачиларни танқид этмоқдир.)

Эй аҳли ҳолу ақд! Дунёда ўхшаши нодир бўлган бир ҳақсизликка гирифтор этилдим. Бу ҳақсизликка қарши сукут этмоқ ҳаққа қарши бир ҳурматсизлик бўлганидан, мажбур бўлиб ғоят аҳамиятли бир ҳақиқатни фош этишга мажбурман. Дейманки:

Ё менинг иъдомимни ва бир юз бир сана жазони истилзом этажак айбимни қонун доирасида кўрсатингиз, ва ёхуд бутун-бутун девона бўлганимни исбот этингиз, ва ёхуд менинг ва рисолаларимнинг ва дўстларимнинг тўлиқ эркинлигимизни бериб, зарар ва зиёнимизни сабабчиларидан олингиз[[50]](#footnote-50)(Ҳошия).

Ҳа, ҳар бир ҳукуматнинг бир қонуни, бир усули бор, у қонунга кўра жазо берилар. Жумҳурият Ҳукуматининг қонунлари ила мени ва дўстларимни энг оғир бир жазога ҳақдор этажак сабаблар топилмаса, албатта тақдир ва мукофот ва кечирим сўраш ила баробар, тўлиқ ҳурриятимизни бермоқ лозим келар. Чунки майдондаги ғоят аҳамиятли хизмати Қуръониям агар ҳукуматга қарши бўлса, бундай бир саналик менга жазо, бир нечта дўстимга олти ойдан маҳкумият ила бўлолмас. Балки бир юз бир сана ва иъдом каби менга жазо ва энг оғир жазолари ҳам мен ила жиддий хизматимга боғланганларга бермоқ лозим келар. Агар хизматимиз ҳукуматга қарши бўлмаса, у вақт жазо, қамоқ, иттиҳом эмас, балки тақдир, мукофот ила қаршиланмоқ лозим келар. Чунки, бир хизматки, бир юз йигирма рисола у хизматнинг таржимонлари бўлган. Ва у хизмат ила катта Европа файласуфларига бас келиб, асослари зиру забар этилган. Албатта у таъсирли хизмат ё доҳилда ғоят мудҳиш бир натижа берар, ва ёхуд ғоят манфаатли ва юксак ва илмий бир самара беражак. Шунинг учун кўз бўямоқ навида ва омманинг фикрини алдатмоқ тарзида ва ҳаққимизда золимларнинг ҳийлаларини, ёлғонларини сатр этмоқ суратида, бола ўйинчоғи каби менга бир сана жазо берилмас. Менинг ўхшашим ё иъдом бўлар, дорёғочига фахрланиб чиқарлар, ва ёхуд лойиқ бўлган мақомида эркин қоларлар.

Ҳа, минглаб лира қийматида олмосларни ўғирлай олган моҳир бир ўғри ўн тийинлик бир шиша парчасига ўғрилик қилмоқ ила олмос ўғирлаган каби айни жазога ўзини маҳкум этмоқ дунёда ҳеч бир ўғрининг, балки ҳеч бир идрок соҳибининг иши эмасдир. Бундай бир ўғри айёр бўлар. Бундай ниҳоят даражада аблаҳона ҳаракат этмас.

Эй жаноблар! Қани, шубҳангиз каби мен у ўғри каби бўлдим. Мен Испарта ноҳияларида паришон, бир қишлоқда тўққиз сана инзивода бўлган ва ҳозир мен ила баробар ғоят енгил бир жазога маҳкум бўлган софдил беш-ўн бечораларнинг фикрларини ҳукуматга қарши ўгирмоқ ила, ўзини ва ҳаётининг ғояси бўлган рисолаларини таҳликага отмоқдан кўра, эски замонда бўлгани каби, Анқарада ёки Истанбулда катта бир маъмуриятда ўтириб, минглаб одамни таъқиб этганим мақсадга ўгира олардим. У вақт бундай залилона маҳкумият эмас, балки маслагимга ва хизматимга муносиб бир иззат ила дунёга қўшила олардим. Ҳа, фахр ва мақтаниш нияти ила эмас, балки мажбурият ва маҳжубият ила, худфурушона эски бир қисм риёкорлигимни хотирлатмоқ ила мени аҳамиятсиз, вужудидан истифода этилмас, оддий мартабага сукут эттирмоқ истаганларнинг хатоларини кўрсатмоқ учун дейман:

"Икки Мусибат Мактубининг Шаҳодатномаси" номли чоп этилган эски мудофааларимни кўрганларнинг тасдиғи ила, Ўттиз Биринчи Март Ҳодисасида бир нутқ ила исён этган саккиз батальонни итоатга келтирган, ва бир вақт газеталарнинг ёзганлари каби, Истиқлол Урушида "Хутувоти Ситта" номли бир мақола ила Истанбулдаги олимлар фикрларини Инглизга қарши ўгириб, миллий ҳаракат томонида аҳамиятли хизмат этган, ва Авлиё Софияда минглаб одамга нутқини тинглаттирган ва Анқарадаги Депутатлар Кенгашининг шиддатли олқишлашиши ила қаршиланган ва бир юз эллик минг банкнот бир юз олтмиш уч депутатнинг имзоси ила Мадраса ва Дор-ул Фунунга таҳсисотни қабул эттирган, ва раиси жумҳурнинг ҳиддатига қарши, девони раёсатда[[51]](#footnote-51)(Ҳошия) мукаммал матонат ила сустлик қилмасдан муқобала этиб, намозга даъват этган, ва Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда иттиҳод ҳукуматининг иттифоғи ила, Исломият ҳикматини Европа файласуфларига таъсирли бир суратда қабул эттирмоқ вазифасига лойиқ кўринган, ва уруш жабҳасида ёзган ва ҳозир мусодара этилган "Ишорат-ул Иъжоз" у замоннинг бош қўмондони бўлган Анвар Пошшога шу даража қийматдор кўринганки, ҳеч кимга қилмаган бир ҳурмат ила, истиқболига югурган у уруш ҳадясининг хайрига, шарафига ҳиссадор бўлмоқ фикри ила, Ишорат-ул Иъжознинг чопи учун қоғозини бериб, муаллифининг урушдаги мужоҳадалари тақдиркорона ёд этилган бир одам бундай оддий бир от ўғриси ва ёхуд қиз қочирувчи ва бир чўнтаккесар каби энг паст бир жиноят ила ўзини булғатиб, илмнинг иззатини ва хизматининг муқаддаслигини ва қийматдор минглаб дўстларини разил этиб сукут этолмаски, сиз уни бир саналик жазо ила маҳкум этиб, оддий бир эчки, қўй ўғриси каби муомала этасиз... Ва сабабсиз, ўн сана машаққатли бир тарассуд ила азият бергандан сўнгра ҳозир ҳам бир йил қамоқ ила баробар, бир сана яна назорат остида тутмоқ сурати ила (подшоҳнинг таҳаккумини кўтаролмагани ҳолда) ғаразкор бир жосуснинг ёки оддий бир полициячининг таҳаккуми остида азоб кўришдан кўра, иъдом этилишини янада яхши кўрар. Агар бундай бир одам дунёга қўшилса эди ва қўшилишга орзуси бўлса эди ва муқаддас хизмати изн берса эди, Манаман Ҳодисасининг ва Шайх Саид воқеасининг ўнлаб мисли бўладиган бир тарзда қўшилар эди. Дунёга эшиттирадиган бир замбарак садоси бир чивин садосига тушмас эди.

Ҳа, Жумҳурият Ҳукуматининг диққат назарига арз этаманки, мени бу балога чорлаган яширин комитетнинг қилган тадбирлари ва қилган ташвиқот ва ҳийлалари бу ҳолни кўрсатмоқда. Чунки ҳеч бир ҳодисада кўрилмаган бир тарзда умумий бир ташвиқот, бир ҳийла ва бир даҳшат бизга қарши ўгирилганига далил шудирки: Олти ойдир, юз минг дўстим бор экан, ҳеч бири менга бир мактуб ёза олмади, бир салом юбора олмади. Ҳукуматни алдашга уринган найрангчиларнинг хабарлари ила Шарқий Вилоятлардан то Ғарбий Вилоятларга қадар ҳар ерда сўроқлашлар, қидирувлар давом этганидир. Мана, найрангчилар ўгирган режалари мен каби минглаб одамни энг оғир жазога соладиган бир ҳодисага кўра тартиб этилган. Ҳолбуки энг оддий бир одамнинг энг оддий бир ўғирлиги каби бир ҳодисани эслатадиган бир жазо вазиятини натижа берди. Бир юз ўн беш одамдан ўн беш маъсумларга беш-олти ой жазо берилди.

Ажабо, дунёда ҳеч бир ақл соҳиби, қўлида ғоят кескин олмос қилич бўлса, мудҳиш бир арслоннинг ёки аждарҳонинг думига енгилгина тегиздириб ўзига ҳужум қилдирарми? Агар мақсади ҳимояланмоқ ёки урушмоқ бўлса, қилични бошқа ерга ҳавола этар. Хуллас, сизнинг назарингизда ва шубҳангизда мени у одам каби ўйлагансизки, мени бу тарзда жазога, маҳкумиятга солдингиз. Агар бу даража идрокка хилоф ва ақлга мухолиф ҳаракат қилаётган бўлсам, катта мамлакатга даҳшат бериб ташвиқот ила омманинг фикрини менга қарши ўгирмоқ эмас, балки оддий бир девона каби девонахонага юборилишим лозим келар. Агар берганингиз аҳамиятга муқобил бир одам бўлсам, албатта арслонни ўзига ташлаттирмоқ ва аждарҳони ўзига ҳужум эттирмоқ учун у кескин қилични уларнинг думларига узатмас, балки мумкин бўлгани қадар ўзини муҳофаза этажак... Қандайки ўн сана ихтиёрий бир инзивони ихтиёр этиб, башар тоқатидан устун машаққатларга таҳаммул этиб, ҳукуматнинг ишига ҳеч бир жиҳат ила қўшилмадим ва қўшилмоқ орзу этмадим.. Чунки муқаддас хизматим мени ман этади.

Эй эй аҳли ҳолу ақд! Ажабо, ҳеч мумкинмидирки, йигирма сана аввал газеталарнинг ёзгани каби, бир мақола ила ўттиз минг одамни ўз фикрига ўгирган, ва катта Ҳаракат Қўшинининг диққат назарини ўзига ўгирган ва Инглиз Бош Попининг олти юз калима ила истаган саволларига олти калима ила жавоб берган ва бидояти ҳурриятда энг машҳур бир дипломат каби нутқ сўзлаган бир одамнинг бир юз йигирма рисоласида дунёга, сиёсатга боқажак ёлғиз ўн беш калима-ми топилар? Ҳеч бир ақл қабул этармики, бу одам сиёсатни таъқиб этмоқда ва мақсади дунёдир ва ҳукуматга илишмоқдир? Агар фикри сиёсат ва ҳукуматга илишмоқ бўлса эди, бундай бир одам биргина рисоласида сариҳан, ишоратан юз ерда мақсадини сездиражакди. Ажабо, у одамнинг мақсади сиёсатча танқид бўлса эди, ёлғиз тасаттур ва меъросхўрликка доир эски замондан бери жорий бир-икки дастурдан бошқа танқидга сабаб топмас-ми эди? Ҳа, катта бир инқилобни қилган бир ҳукуматнинг режимига мухолиф бир сиёсий фикрни таъқиб этган бир одам, бир-икки маълум моддалар эмас, юз минглаб танқид моддаси топа оларди. Гўё Жумҳурият Ҳукуматининг ёлғиз инқилобий, бир-икки кичик масаласидир. Мен ҳам уни ҳеч бир танқид мақсадим бўлмагани ҳолда, эски ёзган бир-икки китобимда зикр этганим бир-икки калима бор экан дея ҳукуматнинг режимига ва инқилобига ҳужум этмоқда дейилган. Хуллас, мен ҳам сўрамоқдаман: Бундай энг оддий бир жазога мадор бўлолмаган илмий бир моддага катта бир мамлакатни машғул этиб андиша берадиган бир шакл бериларми?...

Хуллас, мени ва беш-ўн дўстларимни бу оддий, аҳамиятсиз жазога солмоқ умум мамлакатда бизга қарши бир шиддатли ташвиқот ва миллатни қўрқитиб биздан нафрат эттирмоқ ва Доҳилия Нозири муҳим бир қувват ила, Испартада биргина аскарнинг бажарадиган ишини қилмоқ учун Испартага жалб этилиши ва Вакиллар Ҳайъати Раиси Исмат Шарқий Вилоятларга у муносабат ила кетиши ва икки ой менинг қамоқда бутун-бутун гапиришдан ман этилишим ва бу ғурбатда, кимсасизликда, ҳеч киши ҳолимни сўрамоқ ва салом юборишга рухсат берилмаслик кўрсатмоқдаки, тоғ каби бир дарахтда нахўт каби биргина мева сақлаб, маъносиз, ҳикматсиз, қонунсиз бир вазиятдирки, Жумҳурият Ҳукумати каби энг зиёда қонунпараст ва қонуний бир ҳукумат эмас, балки ҳикмат ила иш кўрмоқ маъноси ила ҳукумат номи берилган дунёда ҳеч бир ҳукуматнинг иши бўлолмас. Мен ҳуқуқимни қонун доирасида истайман. Қонун номига қонунсизлик этганларни жиноят ила айблайман. Бундай қотилларнинг кайфларини, албатта Жумҳурият Ҳукуматининг қонунлари рад этар ва ҳуқуқимни қайтариб берар умидидаман.

Эскишаҳар қамоғида

тажриди мутлақда

**Саид Нурсий**

### Ўн Олтинчи Мактуб

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Шу мактуб **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا** сиррига сазовор бўлган, шиддатли ёзилмаган.

Кўплар тарафидан очиқча ва маънан келган бир саволга жавоб.

(Шу жавобни бериш мен учун ёқимсиз, орзу қилмайман. Ҳамма нарсамни Жаноби Ҳақнинг таваккалига боғлагандим. Лекин мен ўз ҳолимга ва оламимга тинч қўйилмаганим ва юзимни дунёга қаратганлари учун, Янги Саид эмас, мажбур бўлиб Эски Саид тили билан, шахсим учун эмас, балки дўстларимни ва Сўзларимни аҳли дунёнинг ваҳималари ва азиятидан қутқариш учун вазиятнинг ҳақиқатини ҳам дўстларимга, ҳам аҳли дунёга ва идорачиларга баён қилиш учун "Беш Нуқта"ни баён қиламан.)

**БИРИНЧИ НУҚТА:** "Нима учун сиёсатдан чекиндинг? Ҳеч яқинлашмаяпсан?", дейилди.

**Жавоб:** Тўққиз-ўн[[52]](#footnote-52)(\*) йил аввалги Эски Саид бир оз сиёсатга кирди. Балки сиёсат воситаси билан динга ва илмга хизмат қиламан деб беҳуда чарчади.. ва кўрдики, у йўл шубҳали ва қийин ва менга нисбатан беҳуда, ҳам энг керакли хизматга моне ва хатарли бир йўлдир. Кўпи ёлғончилик ва билмасдан ажнабий қўлида восита бўлиш эҳтимоли бор. Ҳам сиёсатга кирган ё мувофиқ бўлади, ёки мухолиф бўлади. Агар мувофиқ бўлса, модомики амалдор ва мажлис аъзоси эмасман, у ҳолда сиёсатчилик мен учун беҳуда ва маъносиз бир нарсадир. Менга эҳтиёж йўқки, беҳуда аралашсам. Агар мухолиф сиёсатга кирсам, ё фикр билан ёки қувват билан қўшиламан. Агар фикр билан бўлса, менга эҳтиёж йўқ. Чунки масалалар ойдинлашган, ҳамма мен каби билади. Беҳуда сафсата сотиш маъносиздир. Агар қувват билан ва ҳодиса чиқариш билан мухолифлик қилсам, ҳосил бўлиши шубҳали бир мақсад учун минглаб гуноҳга кириш эҳтимоли бор. Бир кишини деб кўпчилик балога қолади. Ҳам ўн эҳтимолдан бир-икки эҳтимолга биноан гуноҳларга киришни, маъсумларни гуноҳга туширишни виждоним қабул қилмайди деб Эски Саид сигарет билан баробар газеталарни ва сиёсатни ва суҳбати дунёвия-и сиёсияни тарк қилди. Бунга қатъий шоҳид, ўша вақтдан бери саккиз йилдир на бир газета ўқидим ва на тингладим. Ўқиганимни ва тинглаганимни билган биров бўлса, чиқсин, айтсин. Ҳолбуки, Эски Саид саккиз йил аввал бир кунда балки саккизта газета ўқирди. Ҳам беш йилдир катта диққат билан менинг ҳолим назорат қилиняпти. Сиёсат каби бир асар кўрган бўлса, айтсин. Ҳолбуки мен каби асабий ва **اِنَّمَا الْحٖيلَةُ فٖى تَرْكِ الْحِيَلِ** дастури билан, энг катта ҳийлани ҳийласизликда топган парвосиз, алоқасиз инсоннинг саккиз йил эмас, бир фикри саккиз кун яширин қолмайди. Сиёсатга иштаҳаси ва орзуси бўлса эди, тадқиқотга, тинтувларга эҳтиёж қолдирмасдан, замбарак ўқидек садо берган бўларди.

**ИККИНЧИ НУҚТА:** Янги Саид нима учун бу қадар шиддат билан сиёсатдан узоқ туради?

**Жавоб:** Миллиардлаб йиллардан кўп бўлган ҳаёти абадия учун ҳаракат қилишни ва уни қозонишни шубҳали бир-икки йил ҳаёти дунёвияга кераксиз, беҳуда бир суратда қўшилиш билан фидо қилмаслик учун.. ҳам энг муҳим, энг керакли, энг соф ва энг ҳақиқатли хизмати иймон ва Қуръон учун шиддат билан сиёсатдан қочади. Чунки дейди: "Мен қарияпман.. бундан кейин неча йил яшашимни билмайман. Шундай экан, мен учун энг муҳим иш, ҳаёти абадия учун ҳаракат қилиш лозим бўлади. Ҳаёти абадияни қозонишда энг биринчи восита ва саодати абадиянинг калити иймондир. Унинг учун ҳаракат қилиш лозим бўлади. Фақат илм эътибори билан инсонларга ҳам бир манфаат етказиш учун шаръан хизматга вазифадор бўлганимдан, хизмат қилишни истайман. Фақат у хизмат ё ҳаёти ижтимоия ва дунёвияга оид бўлади. У эса қўлимдан келмайди. Ҳам бўронли бир замонда соғлом хизмат қилинмайди. Шунинг учун у жиҳатни ташлаб, энг муҳим, энг керакли, энг саломатли бўлган иймонга хизмат жиҳатини танладим. Ўзимга қозонтирган иймон ҳақиқатларини ва ўзимда тажриба қилган маънавий дориларни бошқа инсонларнинг қўлига ўтиши учун у эшикни очиқ қолдиряпман. Балки Жаноби Ҳақ бу хизматни қабул қилади ва эски гуноҳларимга каффорат қилади. Бу хизматга қарши шайтони рожиймдан бошқа ҳеч кимнинг, -мўмин бўлсин, кофир бўлсин, сиддиқ бўлсин, зиндиқ бўлсин- қарши келишга ҳаққи йўқ. Чунки иймонсизлик бошқа нарсаларга ўхшамайди. Зулмда, фисқда, катта гуноҳларда биттадан жирканч лаззати шайтония бўлиши мумкин. Лекин иймонсизликда ҳеч бир лаззат жиҳати йўқ. Алам ичида аламдир, зулмат ичида зулматдир, азоб ичида азобдир.

Мана бундай ҳадсиз бир ҳаёти абадия учун ҳаракат қилишни ва иймон каби қудсий бир нурга хизматни ташлаш, кексалик замонида кераксиз таҳликали сиёсат ўйинчоқларига отилиш, мендек алоқасиз ва ёлғиз ва эски гуноҳларига каффорат излашга мажбур бир одамда қанчалар хилофи ақлдир, қанчалар хилофи ҳикматдир, қай даража бир девоналикдир, девоналар ҳам англай оладилар.

Аммо “Қуръон ва иймоннинг хизмати нима учун мени ман қилади?” десанг, мен ҳам дейманки: Иймон ва Қуръон ҳақиқатлари биттадан олмос ҳукмида бўлгани ҳолда, сиёсат билан булғанган бўлсайдим, қўлимдаги ўша олмослар алдана олинадиган авом тарафидан, "Ажабо, тарафдор қозониш учун бир сиёсат ташвиқоти эмасми?" деб ўйлайдилар. У олмосларга оддий шишалар назари билан қарашлари мумкин. У ҳолда мен ўша сиёсатга қўл уриш билан, у олмосларга зулм қиламан ва қийматларини тушириш ҳукмига ўтади. Мана эй аҳли дунё! Нима учун мен билан овора бўляпсиз? Мени ўз ҳолимда қолдирмаяпсиз?

Агар: "Шайхлар баъзан ишимизга қўшиладилар. Сени ҳам баъзан шайх дейдилар", десангиз.

Мен ҳам дейманки: Ҳой жаноблар! Мен шайх эмасман, мен домламан. Бунга далил: Тўрт йилдир, бу ердаман. Биргина одамга тариқат дарси берсайдим, шубҳага ҳаққингиз бўларди. Балки ёнимга келган ҳаммага айтганман: Иймон лозим, Исломият лозим. Тариқат замони эмас.

Агар: "Сени Саиди Курдий дейдилар. Балки сенда ирқчилик фикри бор. У бизга тўғри келмайди", десангиз.

Мен ҳам дейман: Ҳой жаноблар! Эски Саид ва Янги Саиднинг ёзганлари майдонда. Шоҳид кўрсатаманки: Мен **اَلْاِسْلَامِيَّةُ جَبَّتِ الْعَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ** фармони қатъийси билан, эски замондан бери манфий миллият ва ирқчиликка Европанинг бир нави фаранг иллати бўлганидан, бир заҳри қотил назари билан қараганман. Ва Европа ўша фаранг иллатини мусулмонлар ичига ташлаган. Токи бўлиниш чиқсин, парчаласин, ютишга тайёр бўлсин деб ўйлайди. Ўша фаранг иллатини эскидан бери даволашга уринганимни талабаларим ва мен билан алоқадор бўлганлар биладилар. Модомики шундайдир, ҳой жаноблар! Ҳар бир ҳодисани баҳона қилиб, менга азият беришга сабаб нима, ажабо? Шарқда бир аскар хато қилса, ғарбда бир аскарга аскарлик муносабати билан заҳмат ва жазо бериш.. ёки Истанбулда бир тижоратчининг жинояти билан, Боғдодда бир дўкондорни, савдогарлик муносабати билан қамаш навидан, ҳар ҳодиса-и дунёвияда менга азият бериш қайси усул биландир? Қайси виждон ҳукм қилади? Қайси фойда тақозо қилади?

**УЧИНЧИ НУҚТА:** Ҳолимни, истироҳатимни ўйлаган ва ҳар мусибатга қарши сабр билан сукутимга ҳайрат қилган дўстларимнинг шундай бир саволлари бор: "Келган заҳматларга, азиятларга қандай бардош қиляпсан? Ҳолбуки авваллари жуда ҳиддатли ва иззатли эдинг, оддий бир таҳқирга бардош қилолмасдинг?"

**Жавоб:** Иккита кичик ҳодисани ва ҳикояни тингланглар, жавобини олинглар:

**Биринчи ҳикоя:** Икки йил аввал мен ҳаққимда бир мудир сабабсиз, орқамдан камситадиган, ҳақоратли сўзлар айтган эди. Кейин менга айтдилар. Бир соат қадар Эски Саид томири билан хафа бўлдим. Сўнгра Жаноби Ҳақнинг раҳмати билан шундай бир ҳақиқат қалбга келди, азиятни кетказиб, у одамни менга кечиртирди. У ҳақиқат шудир:

Ўзимга дедим: Агар унинг ҳақорати ва баён қилган қусурлари шахсимга ва нафсимга оид бўлса, Аллоҳ ундан рози бўлсинки, нафсимнинг айбларини айтган. Агар тўғри айтган бўлса, мени нафсимнинг тарбиясига йўллайди ва ғурурдан мени қутқаришга ёрдам беради. Агар ёлғон айтган бўлса, мени риёдан ва риёнинг асоси бўлган ёлғончи шуҳратдан қутқаришга ёрдамдир. Ҳа, мен нафсим билан сулҳ қилмаганман. Чунки тарбия қилмаганман. Менинг бўйнимда ёки қўйнимда бир чаён борлигини биров айтса ёки кўрсатса, ундан ранжиш эмас, мамнун бўлиш лозим бўлади. Агар у одамнинг ҳақоратлари менинг иймонга ва Қуръонга хизматкорлик сифатимга оид бўлса, у менга оид эмас. У одамни мени ишлатган Соҳиби Қуръонга ҳавола қиламан. У Азиздир, Ҳакиймдир. Агар ёлғиз мени сўкиш, таҳқирлаш, обрўйимни тўкиш навидан бўлса; у ҳам менга оид эмас. Мен сургун ва асир ва ғариб ва қўлим боғлиқ бўлганимдан, шарафимни ўз қўлим билан тўғрилашга уринишим менинг ишим эмас. Балки мусофир бўлганим ва мени назорат қилган шу қишлоққа, сўнг туманга, сўнг вилоятга ҳукм қилганларга оиддир. Бир инсоннинг қўлидаги асирини ҳақорат қилиш, соҳибига оиддир, у мудофаа қилади. Модомики ҳақиқат будир, қалбим истироҳат қилди. **وَاُفَوِّضُ اَمْرٖٓى اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصٖيرٌ بِالْعِبَادِ** дедим. У воқеани бўлмагандек ҳисобладим, унутдим. Фақат афсус сўнгра англашилдики, Қуръон уни кечирмабди.. балосини топди!

**Иккинчи ҳикоя:** Шу йил эшитдимки, бир ҳодиса бўлган. Ўша ҳодиса бўлгандан сўнг ёлғиз қисқача бўлганини эшитганим ҳолда, ўша воқеа билан жиддий алоқам бордек бир муомала кўрдим. Зотан хабарлашмас эдим, хабарлашсам ҳам, жуда нодир бўлиб бир масала-и иймонияни бир дўстимга ёзар эдим. Ҳатто тўрт йилда укамга битта мактуб ёздим. Ва одамлар билан кўришишдан ҳам мен ўзимни ман қилар эдим, ҳамда аҳли дунё мени ман қилар эди. Фақат бир-икки аҳбоб билан ҳафтада бир марта кўриша олар эдим. Қишлоққа келган мусофирлар эса ойда бир-иккитаси, баъзан бир-икки дақиқа бир масала-и охиратга доир мен билан кўришар эди. Бу ғурбат ҳолимда ғариб, ёлғиз, кимсасиз, нафақа учун ишлашга мен кабиларга мувофиқ бўлмаган бир қишлоқда ҳар нарсадан, ҳаркасдан ман этилдим. Ҳатто тўрт йил аввал хароб бўлган бир масжидни таъмир эттирдим. Мамлакатимнинг имомлик ва воизлик гувоҳномаси қўлимда бўлганидан, ўша жомеъда тўрт йилдир (Аллоҳ қабул қилсин) имомлик қилганим ҳолда, шу муборак ўтган Рамазонда масжидга боролмадим. Баъзан ёлғиз намозимни ўқидим. Жамоат билан ўқилган намознинг йигирма беш савобидан ва хайридан маҳрум қолдим.

Хуллас бошимга келган бу икки ҳодисага қарши, айнан икки йил аввал ўша маъмурнинг менга қарши муомаласига кўрсатган сабр ва бардошни кўрсатдим. Иншааллоҳ давом ҳам эттираман. Шундай ҳам ўйлаяпман ва дейманки: Агар аҳли дунё тарафидан бошимга келган шу азият, шу машаққат, шу тазйиқ айбли ва қусурли нафсим учун бўлса, уларни кечираман. Менинг нафсим бакли бу билан ислоҳ бўлади. Ҳам унга гуноҳларга каффорат бўлади. Дунё мусофирхонасининг сафосини кўп кўрдим, озгина жафосини кўрсам, яна шукр қиламан. Агар иймонга ва Қуръонга хизматкорлигим жиҳати билан аҳли дунё менга тазйиқ ўтказаётган бўлса, унинг мудофааси менга оид эмас. Уни Азизи Жабборга ҳавола қиламан. Агар аслсиз ва риёга сабаб ва ихлосни синдирадиган ёлғончи шуҳратни синдириш учун омманинг эътиборини ҳаққимда бузиш мурод бўлса, уларга раҳмат. Чунки омманинг эътиборига сазовор бўлиш ва халқнинг назарида шуҳрат қозониш мен каби одамларга зарар деб ҳисоблайман. Мен билан алоқадор бўлганлар мени биладиларки, шахсимга нисбатан ҳурмат истамайман, балки нафрат қиламан. Ҳатто қийматли муҳим бир дўстимни, ортиқ ҳурмати учун балки эллик марта койиганман. Агар менинг обрўйимни тўкиш ва омманинг фикридан тушириш, жим қилдиришдан муродлари, таржимонлик қилганим иймон ва Қуръон ҳақиқатларига оид бўлса, беҳудадир. Зеро Қуръон юлдузларига парда тортилмайди. Кўзини юмган ёлғиз ўзи кўрмайди, бошқасига тун қилолмайди.

**ТЎРТИНЧИ НУҚТА:** Ваҳимали бир неча саволнинг жавоби:

**Биринчиси:** Аҳли дунё менга дейди: "Нима билан яшаяпсан? Ишламасдан қандай кун кўряпсан? Мамлакатимизда танбалчасига ўтирганларни ва бошқаларнинг саъйи билан кун кечирганларни истамаймиз".

**Жавоб:** Мен иқтисод ва барака билан яшаяпман. Раззоқимдан бошқа ҳеч кимнинг миннатини олмайман ва олмасликка ҳам қарор берганман. Ҳа, кунини юз танга, балки қирқ танга билан ўтказган бир одам бошқа одамнинг миннатини олмайди. Шу масалани изоҳини ҳеч орзу қилмас эдим. Балки бир ғурурни ва бир анониятни ҳис қилдириш фикри билан, баён қилиш менга жуда нохушдир. Лекин модомики аҳли дунё ваҳимали бир суратда сўраяптилар. Мен ҳам дейманки: Кичиклигимдан бери одамларнинг нарсасини қабул қилмаслик -ҳатто закот ҳам бўлса- ҳам маошни қабул қилмаслик- фақат бир-икки йил Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда дўстларимнинг қистови билан қабул қилишга мажбур бўлдим ва у пулни ҳам маънан миллатга қайтардик- ҳам дунёвий тирикчилик учун миннат остига кирмаслик, бутун умримда бир дастури ҳаётимдир. Аҳли мамлакатим ва бошқа ерларда мени таниганлар буни биладилар. Бу беш йилги сургунимда кўп дўстлар менга ҳадяларини қабул қилдириш учун кўп уриндилар, қабул қилмадим. "Ундай бўлса, қандай уддалаяпсан?" дейилса, дейман: Барака ва икроми Илоҳий билан яшаяпман. Нафсим гарчи ҳар ҳақоратга, ҳар камситилишга ҳақдор бўлса ҳам, фақат Қуръон хизматининг каромати бўлиб, егулик хусусида икроми Илоҳий бўлган баракага сазовор бўляпман. **وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** сирри билан, Жаноби Ҳақнинг менга берган эҳсонларни ёд этиб, бир шукри маънавий навидан бир нечта намунасини айтаман. Бир шукри маънавий бўлиш билан баробар, қўрқаманки, бир риё ва ғурурни ҳис қилдириб у муборак барака кесилиб қолмасин. Чунки фахрланиб яширин баракани изҳор қилиш, тўхташига сабаб бўлади. Фақат илож қанча, айтишга мажбур бўлдим.

Мана биринчиси: Шу олти ойдир ўттиз олтита нондан иборат бўлган бир кило буғдой менга кифоя қилди. Ҳали бор, тугамаган. Қанчагача етади[[53]](#footnote-53)(Ҳошия), билмайман.

Иккинчиси: Шу муборак Рамазонда фақат икки хонадондан менга овқат келди, иккаласи ҳам мени хаста қилди. Англадимки, бошқасининг овқатини ейишдан ман қилинганман. Қолгани бутун Рамазонда менинг идорамга қараган муборак бир хонадоннинг ва содиқ бир дўстим бўлган, ўша хонадон соҳиби бўлган Абдуллоҳ Човушнинг хабари ва гувоҳлиги билан, учта нон, бир қийя (кило дегани) гуруч менга кифоя қилган. Ҳатто ўша гуруч ўн беш кун Рамазондан кейин тугаган.

Учинчиси: Тоғда, уч ой менга ва мусофирларимга бир қийя сариёғ, -ҳар кун нон билан ейиш шарти билан- кифоя қилди. Ҳатто Сулаймон исмли муборак бир мусофирим бор эди. Менинг ноним ҳам ва унинг нони ҳам тугаётган эди. Чоршанба куни эди, унга айтдим: “Бор, нон олиб кел.” Ҳар тарафимизда икки соатлик масофада ҳеч ким йўқ эдики, у ердан нон олинсин. "Жума кечаси сенинг ёнингда бу тоғда бирга дуо қилишни орзу қиламан" деди. Мен ҳам айтдим: "Таваккална аълаллоҳ, қол." Сўнгра ҳеч муносабати бўлмагани ҳолда ва бир баҳона йўқ экан, иккаламиз юриб-юриб бир тоғнинг тепасига чиқдик. Қумғонда озгина сув бор эди. Озгина шакар билан чойимиз бор эди. Айтдим: "Қардошим, озгина чой дамла". У ишга киришди, мен ҳам чуқур бир дарага қараган бир қатрон дарахтининг остида ўтирдим. Хафа ҳолда шундай ўйладимки: "Моғорлаган бир бўлак нонимиз бор, бу оқшом зўрға иккимизга етади. Икки кун нима қиламиз ва бу софдил одамга нима дейман?" - деб ўйлаётган эдим, бирданига бошим қайрилгандек, бошимни бурдим, кўрдимки: Катта бир нон қатрон дарахтининг устида, шохлари ичида бизга қараб турипти. Дедим: "Сулаймон, хушхабар! Жаноби Ҳақ бизга ризқ берди". У нонни олдик. Кўрдикки, қушлар ва ваҳший ҳайвонлар ҳеч бири тегилмаган. Йигирма-ўттиз кундир ҳеч бир инсон ўша тепага чиқмаганди. Ўша нон иккаламизга икки кун кифоя қилди. Биз еркан тугаш арафасида экан, тўрт йил содиқ бир сиддиқим бўлган мустақим Сулаймон нон билан пастдан чиқиб келди.

Тўртинчиси: Шу устимдаги чакмонни етти йил аввал эски ҳолда олгандим. Беш йилдир кўйлак, ич кийим, ковуш, пайпоқ учун тўрт ярим лира сарфладим. Барака, иқтисод ва раҳмати Илоҳия менга кифоя келди.

Мана шу намуналар каби кўп нарсалар бор ва баракати Илоҳиянинг кўп жиҳатлари бор. Бу қишлоқ халқи кўпини биладилар. Фақат асло буларни фахр учун зикр қиляпман деб ўйламанглар, балки мажбур бўлдим. Ҳам мен учун яхшиликка бир сабаб бўлган деб ўйламанглар. Бу баракалар ё ёнимга келган холис дўстларимга эҳсондир ёки хизмати Қуръонияга бир икромдир ёки иқтисоднинг баракали бир манфаатидир ёхуд "Ё Раҳийм, Ё Раҳийм" деб зикр қилган ва ёнимда бўлган тўрт мушукнинг ризқларидирки, барака суратида келади, мен ҳам ундан фойдаланаман. Ҳа, ҳазин мир-мирларини диққат билан тингласанг, "Ё Раҳийм, Ё Раҳийм" айтганларини англайсан. Мушук баҳси келди, товуқни хотирга келтирди. Бир товуғим бор. Шу қишда тухум ускунаси каби жуда оз оралиқ билан ҳар кун раҳмат хазинасидан менга бир тухум келтирарди. Ҳам бир куни иккита тухум келтирди, мен ҳам ҳайратда қолдим. Дўстларимдан сўрадим: "Шунақаси бўладими?" дедим. Дедилар: "Шубҳасиз бир эҳсони Илоҳийдир". Ҳам шу товуқ ёзда чиқарган кичик бир жўжаси бор эди. Рамазони Шарифнинг бошида тухумга кирди. Қирқ кун давом қилди. Ҳам кичик, ҳам қишда, ҳам Рамазонда бу муборак ҳоли бир икроми Раббоний бўлганига на менинг ва на менга хизмат қилганларнинг шубҳалари қолмади. Ҳам онаси тўхташи билан, ҳамон у бошлади.. мени тухумсиз қолдирмади.

**Иккинчи ваҳимали савол:** Аҳли дунё дейдиларки: Сенга қандай ишонамизки, сен дунёмизга қўшилмайсан? Сени эркин қўйсак, балки дунёмизга аралашасан. Ҳам қандай биламизки, айёрлик қилмаяпсан? Ўзингни дунёни тарк қилгандек кўрсатиб, халқнинг молини кўринишдан олмайдиган, яширинча оладиган бир айёрлик бўлмаганингни қандай биламиз?

**Жавоб:** Йигирма йил аввалги Девони Ҳарби Урфийда ва Ҳурриятдан аввалроқ замонда кўпларга маълум ҳол ва вазиятим ва "Икки Мактаби Мусибатнинг Шаҳодатномаси" номли ўша замон Девони Ҳарбдаги мудофааларим қатъий кўрсатадики, айёрлик тугул, балки оддий бир ҳийлага таназзул этмаган бир тарзда ҳаёт кечирганман. Агар ҳийла бўлсайди, бу беш йил мобайнида сизларга хушомадгўйлик тарзида бир мурожаат қилинар эди. Ҳийлали одам ўзини севдиради, ўзини тортмайди. Лақиллатишга ва алдатишга доимо уринади. Ҳолбуки менга қарши энг муҳим ҳужумларга ва танқидларга муқобил зиллатга таназзул қилмадим. "Таваккалту Алаллоҳ" деб, аҳли дунёга орқамни ўгирдим. Ҳамда охиратни билган ва дунёнинг ҳақиқатини кашф этган; ақли бўлса пушаймон бўлмайди, такрор дунёга қайтиб овора бўлмайди. Эллик йилдан сўнг алоқасиз, ёлғиз бир одам ҳаёти абадиясини дунёнинг бир-икки йил сафсатабозлигига, найрангбозлигига фидо қилмайди.. фидо қилса, айёр бўлмайди, балки аблаҳ бир девона бўлади. Аблаҳ бир девонанинг қўлидан нима келадики, у билан овора бўлинсин. Аммо зоҳиран тарики дунё, ботинан толиби дунё шубҳаси эса, **وَمَٓا اُبَرِّئُ نَفْسٖٓى اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓوءِ** сиррига кўра, "Мен нафсимни оқламайман, нафсим ҳар қандай ёмонликни истайди. Фақат шу фоний дунёда, шу вақтинчалик мусофирхонада, кексалик замонида, қисқа бир умрда, оз бир лаззат учун абадий, доимий ҳаётини ва саодати абадиясини барбод қилиш аҳли ақлнинг иши эмас. Аҳли ақлнинг ва зийшуурнинг иши бўлмаганидан, нафси амморам истар-истамас ақлга тобе бўлган.

**Учинчи ваҳимали савол:** Аҳли дунё дейдиларки: Сен бизни севасанми? Ёқтирасанми? Агар севсанг, нима учун биздан ранжиб қўшилмайсан? Агар ёқтирмасанг, бизга душмансан, биз душманларимизни эзамиз?

**Жавоб:** Мен сизни эмас, балки дунёнгизни севсайдим, дунёдан чекинмасдим. Сизни ҳам, дунёнгизни ҳам ёқтирмайман. Лекин аралашмайман. Чунки мен бошқа мақсаддаман. Бошқа нуқталар менинг қалбимни тўлдирган, бошқа нарсаларни ўйлашга қалбимда жой қолдирмаган. Сизнинг вазифангиз қўлга қарашдир, қалбга қараш эмас! Чунки идорангизни, осойишталигингизни истайсиз. Қўл қўшилмаган вақт, нима ҳаққингиз борки, ҳеч лойиқ бўлмаганингиз ҳолда "Қалб ҳам бизни севсин" дейишга? Қалбга қўшилсангиз… Ҳа, мен қандайки бу қиш ичида баҳорни истайман ва орзу қиламан. Лекин ирода қилолмайман, келтиришга ташаббус қилолмайман. Худди шунинг каби, оламнинг ҳолининг солиҳ бўлишлигини истайман, дуо қиламан ва аҳли дунёнинг ислоҳ бўлишини орзу қиламан, лекин ирода қилолмайман, чунки қўлимдан келмайди. Феълан ташаббус қилолмайман. Чунки на вазифамдир, ва на иқтидорим бор.

**Тўртинчи шубҳали савол:** Аҳли дунё дейдиларки: Шунчалар балолар кўрдикки, ҳеч кимга ишончимиз қолмади. Сендан қандай амин бўлишимиз мумкинки, фурсат сенинг қўлингга ўтса, орзу қилганингдек аралашмайсан?

**Жавоб:** Аввалги нуқталар сизга ишонч бериш билан баробар мамлакатимда, талаба ва қариндошларим ичида, мени тинглаганлар орасида, ҳаяжонли ҳодисалар ичида дунёнгизга аралашмаганим ҳолда, ўзга диёрда ва ёлғиз, бир ўзи, ғариб, заиф, ожиз, бор қуввати билан охиратга юзланган, одамлар билан кўришмайдиган, хабарлашмайдидан, иймон ва охират муносабати билан узоқдаги ёлғиз баъзи аҳли охиратни дўст деб билган ва бошқа ҳаммага бегона ва ҳамма ҳам унга бегона назари билан қараган инсон самарасиз таҳликали дунёнгизга аралашса, ўта кетган бир девона бўлиши керак.

**БЕШИНЧИ НУҚТА:** Бешта кичик масалага доирдир:

Биринчиси: Аҳли дунё менга дейдиларки: Бизнинг усули маданиятимизни, тарзи ҳаётимизни ва сурати кийинишимизни нима учун сен ўзингга татбиқ қилмаяпсан? Демак бизга душмансан?

**Мен ҳам дейманки:** Ҳой жаноблар! Қайси ҳақ билан менга маданият усулингизни таклиф қиляпсиз? Ҳолбуки сиз мени фуқаролик ҳақларидан маҳрум қилганингиз каби, ҳақсиз бўлиб беш йил бир қишлоқда одамлар билан хабарлашиш ва кўришишдан ман қилинган тарзда яшаттирдингиз. Ҳар сургунни шаҳарларда дўст ва қариндошлари билан баробар қолдирдингиз ва сўнгра ҳужжат берганингиз ҳолда, сабабсиз мени якка қолдириб, бир-икки дона мустасно, ҳеч бир ҳамшаҳарим билан кўриштирмадингиз. Демак, мени миллат аъзоси ва фуқаро деб ҳисобламайсиз. Қандай қилиб маданият қонунингизнинг менга татбиқини таклиф қиляпсиз? Дунёни менга зиндон қилдингиз. Зиндонда бўлган бир одамга бундай нарсалар таклиф қилинмайди. Сиз менга дунё эшигини беркитдингиз, мен ҳам охират эшигини қоқдим. Раҳмати Илоҳия очди. Охират эшигида бўлган бир одамга дунёнинг чалкаш усул ва одатлари унга қандай таклиф қилиниши мумкин? Қачон мени эркин қўйиб, мамлакатимга қайтариб, ҳуқуқимни берсангиз, ўшанда усулингизнинг татбиқини исташингиз мумкин.

**Иккинчи Масала:** Аҳли дунё дейдиларки: Бизга диннинг ҳукмларини ва Ислом ҳақиқатларини таълим берадиган расмий бир ташкилотимиз бор. Сен қайси ваколат билан нашриёти диния қиляпсан? Сен модомики сургунга маҳкумсан, бу ишларга аралашишга ҳаққинг йўқ.

**Жавоб:** Ҳақ ва ҳақиқат чеклов остига олинмайди! Иймон ва Қуръон қандай қилиб чеклов остига олиниши мумкин? Сиз дунёнгизнинг усулини, қонунини чеклов остига олишингиз мумкин. Лекин иймон ҳақиқатлари ва Қуръон асослари расмий бир шаклда ва ҳақ эвазига дунё муомалалари суратига солинмайди. Шубҳасиз бир ҳадя-и Илоҳия бўлган у сирлар, холис бир ният билан ва дунёдан ва нафсоний завқлардан узоқлашиш василаси билан у файзлар келиши мумкин. Ҳамда сизнинг ўша расмий ташкилотингиз ҳам мамлакатда экан мени воиз деб қабул қилди, тайинлади. Мен ўша воизликни қабул қилдим, фақат маошини тарк қилдим. Қўлимда гувоҳномам бор. Воизлик, имомлик гувоҳномаси билан ҳар ерда ишлай оламан, чунки менинг сургуним ҳақсиз бўлган. Ҳам модомики сургунлар қайтарилди, эски гувоҳномаларимнинг ҳукми давом қилади.

**Иккинчидан:** Ёзганим иймон ҳақиқатларини тўғридан-тўғри ўзимга хитоб қилганман. Ҳаммани даъват қилмайман. Шубҳасиз руҳлари муҳтож ва қалблари ярали бўлганлар ўша Қуръоний дориларни излаб топяптилар. Фақат тирикчилигим учун, янги ҳарфлар чиқмасдан аввал, ҳашрга доир бир рисоламни чоп эттирдим. Буни ҳам, менга қарши инсофсиз эски ҳоким у рисолани тадқиқ қилиб, танқид қиладиган бир нарса тополмагани учун тегинолмади.

**Учинчи Масала:** Менинг баъзи дўстларим, аҳли дунё менга шубҳа билан қараганлари учун, аҳли дунёга яхши кўриниш учун, мендан зоҳиран узоқлашадилар, балки танқид қиладилар. Ҳолбуки, айёр аҳли дунё уларнинг узоқлашишини ва мендан тийилишларини аҳли дунёга садоқатга эмас, балки бир нави риёга, виждонсизликка бериб, дўстларимга нисбатан ёмон назар билан қарайдилар.

Мен ҳам дейман: Эй охиратли дўстларим! Менинг Қуръонга хизматкорлигимдан узоқлашиб қочманглар. Чунки иншааллоҳ мендан сизга зарар келмайди. Агар фаразан мусибат келса ёки менга зулм қилинса, сиз мендан узоқлашиш билан қутулолмайсиз. У ҳол билан мусибатга ва таъзирга янада зиёда лаёқат касб этасиз. Ҳам нима борки, ваҳималарга тушяпсиз?

**Тўртинчи Масала:** Шу сургун замонимда кўряпманки: Мақтанчоқ ва сиёсат ботқоғига тушган баъзи инсонлар менга тарафкашона, рақибона бир назар билан қарайдилар. Гўё мен ҳам улар каби дунё жараёнлари билан алоқадорман.

Ҳой жаноблар! Мен иймоннинг жараёнидаман. Қаршимда иймонсизлик жараёни бор. Бошқа жараёнлар билан алоқам йўқ. Ўша одамлардан пул эвазига ишлаётганлар, балки ўзини бир даража узрли кўради. Аммо бепул, ҳамият номидан менга қарши тарафкашона, рақибона вазият олиш ва ҳужум қилиш ва азият бериш ғоят ёмон бир хатодир. Чунки собиқан исбот қилингани каби, сиёсати дунё билан ҳеч алоқадор эмасман. Фақат бор вақтимни ва ҳаётимни иймон ва Қуръон ҳақиқатларига бағишлаган ва вақф қилганман. Модомики шундай экан, менга азият бериб рақибона ҳужум қилган одам ўйласинки, ўша муомаласи зиндиқо ва иймонсизлик номидан иймонга ҳужум қилиш ҳукмига ўтади.

**Бешинчи Масала:** Дунё модомики фонийдир. Ҳам модомики умр қисқадир. Ҳам модомики ғоят керакли вазифалар кўпдир. Ҳам модомики ҳаёти абадия бу ерда қозонилади. Ҳам модомики дунё соҳибсиз эмас. Ҳам модомики шу мусофирхона-и дунёнинг ғоят Ҳакийм ва Карийм бир Мудаббири бор. Ҳам модомики на яхшилик ва на ёмонлик жазосиз қолмайди. Ҳам модомики **لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا** сиррига кўра, қилиб бўлмайдиган вазифалантириш йўқдир. Ҳам модомики зарарсиз йўл зарарли йўлдан устундир. Ҳам модомики дунёвий дўстлар ва мақомлар қабр эшигига қадардир.

Албатта, энг бахтиёр удирки: Дунё учун охиратни унутмасин, охиратини дунёга фидо қилмасин, ҳаёти абадиясини ҳаёти дунёвия учун бузмасин, фойдасиз нарсалар билан умрини зое қилмасин. Ўзини мусофир деб билиб, мусофирхона соҳибининг амрларига кўра ҳаракат қилсин, саломатлик билан қабр эшигини очиб саодати абадияга кирсин.[[54]](#footnote-54)(Ҳошия)

**ЎН ОЛТИНЧИ МАКТУБНИНГ ЗАЙЛИ**

**بِاسْمِهٖ وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ**

Аҳли дунё сабабсиз, мен каби ожиз, ғариб бир одамдан ваҳимага тушиб, минглаб одам қувватида хаёл қилиб, мени кўп қайдлар остига олганлар. Барланинг бир маҳалласи бўлган Бадрада ва Барланинг бир тоғида бир-икки кеча қолишимга рухсат бермаганлар. Эшитдимки, дейдилар: "Саид эллик минг аскар қувватидадир, шунинг учун эркин қўймаяпмиз".

Мен ҳам дейман: Эй бадбахт аҳли дунё! Бор қувватингиз билан дунё учун ишлаганингиз ҳолда, нима учун дунёнинг ишини ҳам билмайсиз? Девона каби ҳукм қиласиз. Агар қўрқувингиз шахсимдан бўлса, эллик минг аскар эмас, балки битта аскар эллик марта мендан кўп ишлар қила олади. Яъни, хонамнинг эшигида туриб, менга "Чиқмайсан" деб билади.

Агар қўрқувингиз маслагимдан ва Қуръонга оид жарчилигимдан ва иймоннинг маънавий қувватидан бўлса, эллик минг аскар эмас, янглишдингиз! Маслак эътибори билан эллик миллион қувватидаман, хабарингиз бўлсин! Чунки Қуръони Ҳакиймнинг қуввати билан сизнинг динсизларингиз доҳил бўлгани ҳолда, бутун Европани майдонга чақираман. Барча нашр қилганим иймон нурлари билан уларнинг мусбат фанлар ва табиат деб атаётган мустаҳкам қалъаларини чилпарчин қилганман. Уларнинг энг буюк динсиз файласуфларини ҳайвондан паст туширганман. Динсизларингиз ҳам ичида бўлган бутун Европа тўпланса, Аллоҳнинг тавфиқи билан мени ўша маслагимнинг бир масаласидан орқа қайтаролмайдилар, иншааллоҳ мағлуб қилолмайдилар!..

Модомики шундай экан, мен сизнинг дунёнгизга аралашмаяпман, сиз ҳам менинг охиратимга аралашманг! Аралашсангиз ҳам беҳудадир.

Тақдири Худо билак кучи билан айланмас

Бир мумки, Мавло ёқса, пуфламоқ билан сўнмас.

Мен ҳақимда мустасно бир суратда, ҳаддан ортиқ аҳли дунё ваҳимага тушиб, гўё қўрқадилар. Менда бўлмаган ва бўлса ҳам, сиёсий бир қусур ташкил қилмаган ва айбланишга сабаб бўлмаган шайхлик, буюклик, олийнасаблик, қабила соҳиби, нуфузли, эргашувчилари кўп, ҳамшаҳарлари билан кўришиш, дунё аҳволи билан алоқадор бўлиш, ҳатто сиёсатга кириш, ҳатто мухолиф бўлиш каби менда бўлмаган ишларни хаёл қилиб ваҳималарга тушганлар. Ҳатто ҳибсда ва хориждаги, яъни ўзларича кечириб бўлмайдиганларнинг ҳам кечирилишларини музокара қилганлари вақтда, мени гўё ҳамма нарсадан ман этдилар. Ёмон ва фоний бир одамнинг гўзал ва боқий шундай бир сўзи бор:

Зулмнинг замбараги, тўпи, қалъаси бўлса;

Ҳақнинг букилмас қўли, қайтмас юзи бордир.

Мен ҳам дейман:

Аҳли дунёнинг ҳукми, шавкати, қуввати бўлса;

Қуръоннинг файзи билан, ходимида ҳам:

Адашмас илми, ўчмас сўзи бордир;

Янглишмас қалби, сўнмас нури бордир.

[Кўп дўстлар билан баробар, менга назорат қилган бир қўмондон такрор-такрор савол бердилар: Нима учун рухсатнома учун мурожаат қилмаяпсан? Ариза бермаяпсан? ]

**Жавоб:** Беш-олти сабаб учун мурожаат қилмаяпман ва қилолмайман:

**Биринчиси:** Мен аҳли дунёнинг дунёсига аралашмадимки, уларнинг маҳкуми бўлсам, уларга мурожаат қилсам. Мен қадари Илоҳийнинг маҳкумиман ва унга нисбатан қусурим бор, унга мурожаат қиламан.

**Иккинчиси:** Бу дунё тез ўзгарадиган бир мусофирхона эканига яқийнан иймон келтириб билдим. Шунинг учун, ҳақиқий Ватан эмас, ҳар ер бирдир. Модомики Ватанимда доимий қолмайман, беҳуда у томон талпиниш, у ерга бориш бир нарсага ярамайди. Модомики ҳар ер мусофирхонадир. Агар мусофирхона соҳибининг раҳмати ёр бўлса, ҳарким ёрдир, ҳар ер ярайди. Агар ёр бўлмаса, ҳар ер қалбга тордир ва ҳамма душмандир.

**Учинчиси:** Мурожаат қонун доирасида бўлади. Ҳолбуки бу олти йилдир менга нисбатан муомала ўзбошимча ва қонундан ташқаридир. Сургунлар қонуни билан менга муомала қилинмади. Фуқаролик ҳақларидан ва балки дунёвий ҳақлардан маҳрум этилган бир тарзда менга қарадилар. Бу қонундан ташқари муомала қилганларга қонун номидан мурожаат маъносиз бўлади.

**Тўрттинчиси:** Бу йил бу ернинг мудири менинг номимдан Барланинг бир маҳалласи ҳукмида бўлган Бадра Қишлоғида ҳаво алмаштриш учун бир неча кун қолишга доир мурожаат қилди. Рухсат бермадилар. Бундай аҳамиятсиз бир эҳтиёжимга рад жавоби берганларга қандай мурожаат қилинади? Мурожаат қилинса, зиллат ичида фойдасиз бир хор бўлиш бўлади.

**Бешинчиси:** Ҳақсизликни ҳақ иддао қилганларга қарши ҳақ даъво қилиш ва уларга мурожаат қилиш бир ҳақсизликдир, ҳаққа қарши бир ҳурматсизликдир. Мен бу ҳақсизликни ва ҳаққа қарши ҳурматсизлик қилишни истамайман, бу қадар.

**Олтинчи Сабаб:** Менга нисбатан аҳли дунё берган азиятлари сиёсат учун эмас; чунки улар ҳам биладиларки, сиёсатга қўшилмайман, сиёсатдан қочаман. Шубҳасиз билиб ёки билмасдан зиндиқо ҳисобига, менинг динга боғлиқлигимдан менга азоб беряптилар. Шундай экан, уларга мурожаат қилиш, диндан пушаймонлик кўрсатиш ва маслаги зиндиқонинг бошини силаш деганидир. Ҳам мен уларга мурожаат ва мадад сўраган сари, одил бўлган қадари Илоҳий мени уларнинг золим қўли билан азоб беради. Чунки улар диёнатга боғлиқлигимдан мени эзяптилар. Қадар эса, менинг диёнатда ва ихлосда нуқсониятим бор. Ора-сира аҳли дунёга риёкорликларим сабабли мени эзяпти. Ундай бўлса, ҳозирча шу азиятдан қутулолмайман. Агар аҳли дунёга мурожаат қилсам, қадар дейди: "Эй риёкор! Бу мурожаатнинг жазосини торт!" Агар мурожаат қилмасам, аҳли дунё дейди: "Бизни танимаяпсан, азиятда қол!"

**Еттинчи Сабаб:** Маълумки, бир маъмурнинг вазифаси, ижтимоий тузилишга зарарли шахсларга йўл бермаслик ва фойдалиларга ёрдам беришдир. Ҳолбуки мени назорати остига олган маъмур қабр эшигига келган, мусофир бир кекса одамга "Ла илаҳа иллаллоҳ"даги иймоннинг латиф бир завқини изоҳ қилаётган вақтим, - очиқ жиноят ҳолида мени ушлаш каби- кўпдан бери ёнимга келмагани ҳолда, ўша вақт гўё бир қабоҳат қилаётганимдек, ёнимга келди. Ихлос билан тинглаётган ўша бечорани ҳам маҳрум қолдирди, мени ҳам ҳиддатга келтирди. Ҳолбуки бу ерда баъзи одамлар бор эди, у буларга аҳамият бермасди. Сўнгра адабсизликлар қилиб ва қишлоқдаги ҳаёти ижтимоияга заҳар берадиган суратда бўлган вақтлари, уларга илтифот кўрсатишни ва тақдирлашни бошлади. Ҳам маълумдирки: Зиндонда юзта жинояти бўлган бир одам, назоратга маъмур зобит бўлсин, аскар бўлсин, ҳар доим улар билан кўриша олади. Ҳолбуки бир йилдир, ҳам бошлиқ, ҳам назоратга маъмур миллий ҳукумат жиҳатидан икки муҳим зот неча бор хонамнинг олдидан ўтганлари ҳолда, қатъиян ва асло на мен билан кўришдилар ва на ҳолимни сўрадилар. Мен аввал ўйладимки, адоватларидан яқинлашмаяптилар. Сўнгра аён бўлдики, ваҳималаридан... гўё мен уларни еб қўядигандек, қочяптилар. Хуллас шу одамлар каби ходимлари ва маъмурлари бўлган ҳукуматни ҳукумат деб паноҳгоҳ деб билиб мурожаат қилиш, ақл иши эмас, беҳуда бир зиллатдир. Эски Саид бўлганда эди, Антара каби деган бўларди: **مَاءُ الْحَيَاةِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّمَ § وَ جَهَنَّمُ بِالْعِزِّ فَخْرُ مَنْزِلٖى** Эски Саид йўқ. Янги Саид эса, аҳли дунё билан гаплашишни маъносиз деб билади. Дунёлари бошларини есин! Нима қилсалар қилсинлар! Маҳкама-и Куброда улар билан муҳокама бўламиз дейди, сукут сақлайди.

**Мурожаат қилмаслигимнинг сабабларидан саккизинчиси:** "Дин ман қилган бир муҳаббатнинг натижаси, марҳаматсиз бир адоват бўлгани" қоидасига кўра, одил бўлган қадари Илоҳий, лойиқ бўлмаганлари ҳолда майл қилганим шу аҳли дунёнинг золим қўли билан мени азоб беряпти. Мен ҳам бу азобга ҳақдорман деб сукут сақлаяпман. Чунки Жаҳон Урушида Кўнгиллилар Полкининг Қўмондони сифатида икки йил хизмат қилдим, жанг қилдим. Қўшин Қўмондони ва Анвар Пошшо тақдирлари остида қийматдор талабаларимни, дўстларимни фидо қилдим. Яраланиб асир бўлдим. Асоратдан қайтгандан сўнг Хутувоти Ситта каби асарларим билан ўзимни таҳликага отиб, Инглизларнинг Истанбулга ҳужуми остида, Инглизларнинг бошларига урдим. Шу мени исканжали ва сабабсиз асорат остига олганларга ёрдам бердим. Мана улар ҳам менга ўша ёрдам қаршилигини бу тарзда беряптилар. Уч йил Россияда асоратда чеккан заҳмат ва азиятни бу ерда бу дўстларим менга уч ойда чектирдилар. Ҳолбуки Руслар менга Курд Кўнгиллилар Қўмондони суратида, Казакларни ва асирларни ўлдирган ғаддор одам назари билан менга қараганлари ҳолда, мени дарсдан ман қилмадилар. Ўртоқларим бўлган тўқсон асир зобитларнинг аксар қисмига дарс берардим. Бир марта Рус Қўмондони келди, тинглади. Туркча билмагани учун сиёсий дарс деб ўйлади. Бир гал мени ман қилди, сўнгра яна изн берди. Ҳам айни казармада бир хонани масжид қилдик. Мен имомлик қилардим. Ҳеч аралашмадилар, одамлар билан кўришишдан ман қилмадилар, мени хабарлашишдан тўхтатмадилар. Ҳолбуки бу дўстларим гўё ватандошларим ва диндошларим ва уларнинг манфаати иймониялари учун ҳаракат қилган одамларим, ҳеч бир сабаб йўқ экан, сиёсатдан ва дунёдан алоқамни узганимни билганлари ҳолда.. уч йил эмас, балки мени олти йил азиятли бир асорат остига олдилар, одамлар билан кўришишдан ман қилдилар. Гувоҳномам бўлгани ҳолда, дарсдан, ҳатто хонамда хусусий дарсимни ҳам ман қилдилар, хабарлашишга тўсиқ қўйдилар. Ҳатто гувоҳномам бўлгани ҳолда, ўзим таъмирлаган ва тўрт йил имомлик қилган масжидимдан мени ман қилдилар. Ҳозир эса жамоат савобидан мени маҳрум қилиш учун, -доимий жамоатим ва охиратли қардошларим- махсус уч одамга ҳам имомлик қилишимни қабул қилмаяптилар.

Ҳам истамаганим ҳолда, биров мени яхши деса, менга назорат қилган маъмур ҳасад қилиб ғазабланади. Обрўйини синдирай деб виждонсизларча тадбирлар қилади. Бошлиқларидан илтифот кўриш учун менга азоб беради.

Мана бундай вазиятда бир одам Жаноби Ҳақдан бошқа кимга мурожаат қилади? Ҳокимнинг ўзи қораловчи бўлса, албатта унга шикоят қилинмайди. Кел сен айт, бу ҳолга нима деймиз? Сен нима десанг де.. мен дейманки: Бу дўстларим ичида кўп мунофиқлар бор. Мунофиқ кофирдан ёмон. Шунинг учун кофир Руснинг менга чектирмаганини чектиряптилар.

Ҳой бадбахтлар! Мен сизга нима қилдим ва нима қиляпман? Иймонингизни қутулиши ва саодати абадиянгиз учун хизмат қиляпман! Демак, хизматим холис, Аллоҳ учун бўлмабди-ки, тескари натижа бўляпти. Сиз унга муқобил, ҳар фурсатда менга озор беряпсиз. Албатта Маҳкама-и Куброда сиз билан кўришамиз.  **حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكٖيلُ ۞ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصٖيرُ** дейман.

**اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى**

Саид Нурсий

\* \* \*

## ТЎРТИНЧИ ҚИСМ

**КАСТАМОНУ ҲАЁТИ**

Бадиуззамон Саид Нурсий Эскишаҳар қамоғидан чиққандан сўнг Кастамону Вилоятига сургун этилади. Узун бир муддат полисхонада ўтиришга мажбур этилгандан сўнг, полисхонанинг тўғри қаршисида, доимий бир тарассуд остида бўлган бир уйга ерлаштирилади.

У ерда саккиз сана оғир бир истибдод ва кўз ҳибси остида бир сургун ҳаёти ўтказтирилади. Фақат у қатъиян бўш турмайди, Қуръон нурларини ёйишга яширинча давом этади. Айниқса Инаболуда жуда фидокор ва фаол талабалари етишади. Айнан Испарта Талабалари каби, шавқ ила Рисола-и Нурни ёзишни ва атрофга парда остида нашр этишни бошлайдилар. Қораденгиз атрофида ҳам Рисола-и Нур асарлари шундай қилиб буюк бир рағбат кўришни бошлайди.

Устоз Ҳазратлари Кастамонуда экан, Испартадаги талабалари ила доимо алоқадор эди. У изни Илоҳий ила билар эдики, Рисола-и Нурни дунёга эълон ва нашр этадиган фидокорлардан ва ноширлардан катта қисми Испартадан чиқажак.. ёки Испарта марказидаги хизмат ила бу буюк вазифа адо этилажак.

Рисола-и Нур Шогирдлари севгили Устозларининг ҳол ва истироҳати ила жуда алоқадордирлар. Мушфиқ Устозларидан ва Нурчи қардошларининг Рисола-и Нур хизматларидан тез-тез хабар олишни орзу этарлар.

Бадиуззамон Саид Нурсий йигирма етти сана мобайнида Нур Талабаларига хитобан илмий, иймоний, Исломий мавзуларда ва хизмати иймонияга доир баъзи мактублар ёзгандир. Нур Талабалари ҳам жуда муштоқ бўлганлари бу мактубларни қўл ёзувлари ила кўпайтириб нашр этгандирлар. Дин душманларининг, почталардан Нур Рисолаларини ва мактубларини юборишни таъқиқ этадиган даражага борган шиддатли тазйиқлари замонида бу мактубларни ва Нур рисолаларини Нур Талабалари қишлоқдан қишлоққа, шаҳардан шаҳарга, вилоятдан вилоятга этгандирлар. Ҳатто ўз ораларида "Нур Почтачилари" майдонга келтиргандирлар. Бутун руҳу жонлари ила кўнгилли бўлган бу Нур Почтачилари бу хизматнинг энг муқаддас бир вазифа бўлганига ишонгандирлар. Ғоят аҳамиятли ва ҳақиқатли бўлгани қадар ғоят гўзал бўлган ва Рисола-и Нурнинг "Илова Мактублари" исмини олган бу мактублар Нур Талабаларининг руҳий бир қанча эҳтиёжларини қондиргандир. Ҳам Рисола-и Нур Талабаларига Қуръон ва иймон хизматида биттадан раҳбар ҳукмига ўтган, ҳам Исломият душманларининг бутун-бутун ёлғон ва уйдирма ташвиқотларига алданмаслик ва хушёрликка чақириш хусусида уйғотувчи бир таъсир ўртага келтиргандир. Ва бу сурат ила ҳам, динсизликнинг у вақтинчалик дабдабали салтанати даврида, кўп кишилар умидсизликка ва тамбаликка туширилган у қоронғу кунларда, қалбларга роҳат ва сурур берган ва иймон хизмати учун фаолият ишқини ерлаштиргандир. Ва шундай қилиб мўъминларни умидсизликдан қутқариб, Исломиятнинг Рисола-и Нур ила истиқболдаги порлоқ зафарларига ишоралар этиб хушхабарлар бергандир.

Ҳа, у нуроний Илова Мактубларики, руҳларни, қалбларни жазб ва фатҳ этган, ақлларни итоат эттирган ҳақиқатлар ила тўладир. Бу Илова Мактубларидан баъзилари олдинда ўрни келганда киргизилажакдир. Устоз Ҳазратларининг Кастамонудаги ҳаётига доир маълумотни Кастамонудан ёзган мактубларининг бир қисмидан баъзи парчалар олмоқ ила ва у ердаги холис ва содиқ Нур Талабаларининг мактубларидан бир нечта мактубни бу тарихчага киргизмоқ сурати ила тақдим этамиз. Пастда ёзилган мактублар беш юз саҳифадан зиёда бўлган Кастамону Иловаларидан Устознинг Кастамонудан Испартадаги талабаларига юборган мактубларидан беш-ўн мактубдир. Бу мактубларда Устоз Ҳазратлари талабаларига қўл ёзуви ила рисолаларни ёзишларининг, нашр этишларининг аҳамиятини, Рисола-и Нур Талабаларининг ҳозирча жузъий каби кўринган хизматларининг, ҳақиқатда, коинотда энг муаззам масала бўлганини ва бир кун бу мамлкатда Рисола-и Нурнинг нури ила кенг доирада футуҳот бўлишини хушхабар бермоқда, Рисола-и Нур доирасининг ва нашриётининг пойдеворларини, асосларини қўймоқда ва қувватлантирмоқдадир.

\*\*\*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Рисола-и Нурнинг хизматидаги аксар шогирдлари биттадан бир каромат ва икроми Илоҳий ҳис этганлари каби, бу ожиз қардошингиз, жуда муҳтож бўлгани учун кўп навларини ва турларини ҳис этади. Ва бу қаторларда, бу атрофдаги шогирдлар қасам ила эътироф этмоқдаларки: "Биз Нурнинг хизматида бўлган сари, ҳам маишат жиҳатидан, ҳам қалб истироҳати жиҳатидан бир кенглик, бир фароҳ зоҳир бир суратда ҳис этамиз." Мен ўзимча шу қадар ҳис этаманки, нафс ва шайтоним у бадоҳатга қарши ҳайрат этиб жим бўлдилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Охират қардошларимга муҳим бир эслатма:

Икки Моддадир.

**Биринчиси :** Рисола-и Нурга боғланган кишининг энг аҳамиятли вазифаси уни ёзмоқ ёки ёздирмоқдир ва ёйилишига ёрдам этмоқдир. Уни ёзган ва ёздирган ва ўқиган "Рисола-и Нур Талабаси" унвонини олар. Ва у унвон остида ҳар йигирма тўрт соатда менинг лисоним ила балки юз марта, баъзан янада зиёда хайрли дуоларимда ва маънавий ютуқларимда ҳиссадор бўлмоқ ила баробар, мен каби дуо этган қийматдор минглаб қардошларнинг ва Рисола-и Нур талабаларининг дуоларига ва қозончларига ҳам ҳиссадор бўлар. Ҳам тўрт жиҳат ила тўрт нави мақбул ибодат ҳукмида бўлган китобатида ҳам иймонини қувватлантирмоқ, ҳам бошқаларининг иймонларини таҳликадан қутқаришга ҳаракат қилмоқ, ҳам Ҳадиснинг ҳукми ила "Бир соат тафаккур баъзан бир сана қадар бир ибодат ҳукмига ўтган" иймоний тафаккурни қўлга киритмоқ ва кириттирмоқ, ҳам дуруст хати бўлмаган ва вазияти жуда оғир бўлган устозига ёрдам бермоқ ила ҳасанотига иштирок этмоқ каби кўп фойдаларни қўлга кирита олар. Мен қасам ила ишонтираманки: Бир кичик рисолани ўзига билиб ёзган одам менга буюк бир ҳадя берган ҳукмига ўтар. Балки ҳар бир саҳифаси бир ўққа шакар қадар мени мамнун этар.

**Иккинчи Модда:** Афсуски Рисола-и Нурнинг иймонсиз ва марҳаматсиз жинний ва инсий душманлари унинг пўлат каби метин қалъаларига, олмос қиличи каби қувватли ҳужжатларига муқобала этолмаганликларидан, жуда яширин дасисалар ва яширин воситалар ила, хабарлари бўлмасдан, ёзганларнинг шавқларини синдирмоқ ва зерикиш бермоқ ва ёзувдан воз кечирмоқ жиҳатида шайтончасига ҳужум этиб зарба урмоқдалар. Хусусан бу ерда эҳтиёж жуда кўп ва ёзувчилар жуда оз, душманлар жуда диққатли, қисман талабалар таянчсиз бўлганидан, бу мамлакатни у нурлардан бир даража маҳрум этмоқдалар.

Мен ила ҳақиқат машрабида суҳбат этмоқ ва кўришмоқ истаган одам қайси Рисолани очса, мен ила эмас, ходими Қуръон бўлган устози ила кўришар ва иймон ҳақиқатларидан завқ ила бир дарс олиши мумкин.

Сабрининг мактуби йўлда экан ва келмасдан аввал, у мактубнинг маънавий таъсири ила бу оятни, اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا ояти ила баробар ўйларкан, бирдан хотиримга келди: Рисола-и Нур бу даража қувватли ишорати Қуръонияга ва Шогиррдларининг бу қадар қийматли башорати Қуръонияга ва ақтобларнинг илтифотига мазҳариятининг сири ва ҳикмати мусибатнинг азамати ва даҳшатидирки, ҳеч бир асар мазҳар бўлмаган бир муқаддас тақдир ва таҳсин олган. Демак, аҳамият унинг фавқулодда буюклигида эмас, балки мусибатнинг фавқулодда даҳшатига ва тахриботига қарши мужоҳадаси оз бўлгани ҳолда, ғоят буюк бир аҳамият касб этганки, бу икки оят ҳам ишора ва башорати Қуръонияда ифода этарки: "Рисола-и Нур доирасига кирганлар таҳликада бўлган иймонларини қутқармоқдалар ва иймон ила қабрга кирмоқдалар ва Жаннатга кетажаклар" дея хушхабар бермоқдалар.

Ҳа, баъзи вақт бўларки, бир аскар қилган хизмати учун бир маршалдан баланд бўлар, минглаб даража қиймат олар.

\* \* \*

Ўн Тўққизинчи Сўзнинг охирида баён этилган Қуръондаги такрорнинг аксар ҳикматлари Рисола-и Нурда ҳам жараён этади. Айниқса, иккинчи ҳикмати бутуни ила бордир. У ҳикмат шудирки: Ҳаркас ҳар вақт Қуръонга муҳтождир. Фақат ҳаркас ҳар вақт бутун Қуръонни ўқишга муқтадир бўлолмас. Фақат бир Сурага, кўпинча муқтадир бўлар. Шунинг учун, энг муҳим Қуръон мақсадлари аксар узун сураларда киргизилиб, ҳар бир сура бир кичик Қуръон ҳукмига ўтган. Демак, ҳеч кимни маҳрум этмаслик учун, Ҳашр ва Тавҳид ва Қисса-и Мусо каби баъзи мақсадлар такрор этилган. Айни аҳамиятли ҳикмат учундирки, баъзи пайтлар хабарим бўлмасдан, ихтиёрим ва розилигим бўлмагани ҳолда, баъзи нозик иймон ҳақиқатлари ва қувватли ҳужжатлари кўпгина рисолаларда такрор этилган. Мен кўп ҳайрат этардим: "Нима учун улар менга унуттирилган?" Сўнгра қатъий бир суратда билдимки, ҳаркас бу замонда Рисола-и Нурга муҳтождир. Фақат умумини қўлга киритолмас, қўлга киритса ҳам, тўлиқ ўқий олмас, фақат кичик бир Рисола-и Нур ҳукмига ўтган бир қамровли рисолани қўлга киритиши мумкин. Ва аксар вақтларда, муҳтож бўлган масалаларини ундан ўқий олар ва озуқа каби ҳар замон эҳтиёж такорлангани каби, у ҳам мутолаасини такрор этар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Шафқати инсония марҳамати Раббониянинг бир жилваси бўлганидан, албатта раҳматнинг даражасидан ошмаслик ва Раҳматан лил оламин Зотнинг мартаба-и шафқатидан тошмаслик керакдир. Агар ошса ва тошса, у шафқат албатта марҳамат ва шафқат эмасдир. Балки залолатга ва динсизликка булғанган бир марази руҳий ва бир сақами қалбийдир. Масалан: Кофир ва мунофиқларнинг Жаҳаннамда ёнишларини ва азоб ва жиҳод каби ҳодисаларни ўз шафқатига сиғиштирмаслик ва шарҳлашга киришмоқ Қуръоннинг ва самовий динларнинг катта бир қисмини инкор ва ёлғонламоқ бўлгани каби, буюк бир зулм ва ғоят даражада бир марҳаматсизликдир. Чунки, маъсум ҳайвонларни парчалаган жониворларга ҳимоякорона шафқат этмоқ у бечора ҳайвонларга шиддатли бир ғадр ва ваҳший бир виждонсизликдир. Ва минглаб мусулмонларнинг абадий ҳаётларини маҳв этган ва юзлаб иймон аҳлининг ёмон оқибатига ва мудҳиш гуноҳларга чорлаган одамларга шафқаткорона тарафдор бўлмоқ ва марҳаматкорона жазодан қутулишларига дуо этмоқ, албатта у мазлум иймон аҳлига даҳшатли бир марҳаматсизликдир ва чиркин бир ғадрдир. Рисола-и Нурда қатъият ила исбот этилганки, куфр ва залолат коинотга буюк бир таҳқир ва мавжудотга буюк бир зулмдир ва раҳматнинг йўқолишига ва балоларнинг нузулига василадир. Ҳатто денгиз тубида балиқлар жиноятчилардан шикоят этарларки, "Истироҳатимизнинг йўқолишига сабаб бўлдилар" дея саҳиҳ ривоят бордир. У ҳолда, кофирнинг ва мунофиқнинг азоб чекишига ачиниб шафқат этган одамлар шафқатга лойиқ ҳадсиз маъсумларга ачинмаётирлар.

\* \* \*

Рисола-и Нур Исломиятнинг ҳақиқатларига доир эҳтиёжларга кифоя келади, бошқа асарларга эҳтиёж қолдирмайди. Қатъий ва кўп тажрибалар ила тушунилганки: Иймонни қутқармоқ ва қувватлантирмоқ ва таҳқиқий қилишнинг энг қисқа ва энг осони Рисола-и Нурдадир. Ҳа, ўн беш сана ўрнига ўн беш ҳафтада Рисола-и Нур у йўлни қисқартирар, таҳқиқий иймонга қовуштирар. Бу фақир қардошингиз йигирма сана аввал кўп ўқиш ила баъзан бир кунда бир жилд китобни англаб мутолаа этаркан, йигирма санага яқиндирки, Қуръон ва Қуръондан келган Рисола-и Нур менга кифоя келар эди. Биргина китобга ҳам муҳтож бўлмадим, бошқа китобларни ҳам ёнимда сақламадим. Рисола-и Нур жуда хилма-хил ҳақиқатларга доир бўлгани ҳолда, таълифи замонида йигирма санадан бери мен муҳтож бўлмадим. Албатта сиз йигирма даража янада зиёда муҳтож бўлмаслигингиз лозим келади. Ҳам модомики мен сизларга қаноат этдим ва этмоқдаман, бошқаларга қарамаётирман ва машғул бўлмаётирман. Сиз ҳам Рисола-и Нурга қаноат этишингиз лозимдир, балки бу замонда алзамдир!..

\* \* \*

**Биринчи Асос :** Иймон аҳлининг маъюсиятига қарши, истиқболда бир нур бор дея хушхабар берганидир. Бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила Рисола-и Нурнинг истиқболда, даҳшатли бир замонда кўп иймон аҳлининг иймонларини қувватлантириб қутқаришини ҳис этиб, у дурбин ила ҳуррият инқилобидаги сиёсат доираларига боққан. Таъбирсиз, таъвилсиз татбиққа уринган, сиёсат ва қувват ва каммият нуқтасида ўйлаган, тўғри ҳис этган, фақат тўлиқ тўғри дея олмаган.

**Иккинчи Асос:** Эски Саид баъзи сиёсий инсонлар ва ҳориқо адибларнинг ҳис этганлари каби, жуда даҳшатли бир истибдодни ҳис этиб, унга (истибдодга) қарши жабҳа олгандилар. У ҳисси қабл-ал вуқуъ, таъбир ва таъвилга муҳтож экан, билмасдан расмий, заиф ва исмий бир истибдод кўриб, у сиёсий ва доҳий адиблар унга қарши ҳужум кўрсатар эдилар. Ҳолбуки уларга даҳшат берган бир замон сўнгра келадиган истибдодларнинг заиф бир соясини асл деб ўйлаб шундай ҳаракат қилганлар, шундай баён этганлар. Мақсад тўғри, фақат ҳадаф хато. Хуллас, Эски Саид ҳам эски замонда бундай ажиб бир истибдодни ҳис этган, баъзи асарларида унга ҳужум ила баёноти бор. У мудҳиш ажиб истибдодга қарши машрута-и машруъани бир нажот воситаси кўрар эди. Ва "ҳуррияти шаръия Қуръоннинг ҳукмлари доирасидаги машварат ила, у мудҳиш мусибатни даф этар" дея ўйлаб ундай ҳаракат қилган.

Ҳам "Мунозарат Рисоласи"нинг руҳи ва асоси ҳукмида бўлган хотимасидаги Мадрасат-уз заҳронинг ҳақиқати эса, истиқболда чиқадиган Рисола-и Нур Мадрасасига бир замин тайёрламоқ эдики, билмаган ҳолида ихтиёрсиз бўлиб унга йўналтирилаётган эди. Бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила у нуроний ҳақиқатни моддий суратда қидирар эди. Сўнгра у ҳақиқатнинг моддий жиҳати ҳам вужудга келишни бошлади. Султон Рашод (Марҳум) ўн тўққиз минг олтин лирани Ванда пойдевори отилган у Мадрасат-уз заҳрога берди, пойдевор отилди, фақат собиқ Жаҳон Уруши чиқди, орқа қолди. Беш-олти сана сўнгра Анқарага бордим, яна у ҳақиқат учун ҳаракат қилдим. Икки юз депутатдан бир юз олтмиш уч депутатнинг имзолари ила у мадрасамизга бир юз эллик минг банкнот етказилиб, у таҳсисот қабул этилди. Фақат минг афсус, мадрасалар ёпилди, у ҳақиқат орқа қолди. Фақат Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсинки, у мадрасанинг маънавий моҳияти Испарта вилоятида таъсис этилди, Рисола-и Нурни тажассум эттирди.

Иншааллоҳ, истиқболда Рисола-и Нур шогирдлари у олий ҳақиқатнинг моддий суратини ҳам таъсис этишга муваффақ бўлажаклар…

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Рисола-и Нурнинг юксак, қийматдор хизмати иймонияси уларга кифоя бўлиб қаноат берар эди. У шогирдларнинг ғоят кескин қалб басирати шундай бир ҳақиқатни тушунганки: Рисола-и Нур ила хизмат эса иймонни қутқаради. Тариқат ва шайхлик эса валийлик мартабалари қозонтиради. Бир одамнинг иймонини қутқармоқ эса ўн мўъминни валийлик даражасига чиқаришдан янада муҳим ва янада савоблидир. Чунки иймон абадий саодатни қозонтиргани учун бир мўъминга ер курраси қадар бир боқий салтанатни таъмин этар. Валийлик эса мўъминнинг Жаннатини кенгайтирар, порлаттирар. Бир одамни султон қилмоқ ўн одамни валий қилмоқдан янада савобли бир хизматдир.

Мана бу нозик сирни сенинг Испартали қардошларингнинг бир қисмининг ақллари кўрмаса ҳам, умумининг кескин қалблари кўрганки, мен каби бечора, гуноҳкор бир одамнинг дўстлигини авлиёларга, агар бўлсайди, мужтаҳидларга ҳам таржиҳ этдилар. Бу ҳақиқатга биноан, бу шаҳарга бир қутб, бир Ғавси Аъзам келса, "Сени ўн кунда валийлик даражасига чиқараман" деса, сен Рисола-и Нурни ташлаб унинг ёнига кетсанг, Испарта қаҳрамонларига дўст бўлолмайсан!

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Рисола-и Нур Талабаларидан бир қисм қардошларимнинг менинг ҳаддимдан жуда баланд ҳусни зонларини тўғриламоқ учун эслатилган бир муҳоварадир.

Бундан қирқ сана аввал катта акам Мулло Абдуллоҳ (Раҳматуллоҳ Алайҳ) ила бир муҳоварамни ҳикоя этмоқдаман:

У марҳум акам буюк авлиёлардан Ҳазрат Зиёуддиннинг (қ.с.) хос муриди эди. Тариқат аҳлича, муршиди ҳақида муфритона муҳаббат ва ҳусни зон этса ҳам, мақбул кўрганлари учун, у марҳум акам дедики: "Ҳазрат Зиёуддин бутун илмларни билади, коинотда қутби аъзам каби ҳар нарсадан хабари бор". Мени у билан боғламоқ учун ҳориқо мақомларини баён этди. Мен ҳам у акамга дедимки : "Сен муболаға этмоқдасан. Мен уни кўрсам, кўп масалаларда уни илзом этишим мумкин. Ҳам сен мен қадар ҳақиқий уни севмайсан. Чунки коинотдаги илмларни биладиган бир қутби аъзам суратида хаёл этганинг бир Зиёуддинни севасан, яъни у унвон ила боғлиқсан, муҳаббат этасан. Агар ғайб пардаси очилса, ҳақиқати кўринса, сенинг муҳаббатинг ё зоил бўлар ва ёхуд тўртдан бирга тушар. Фақат мен у муборак зотни сен каби жуда жиддий севаман, тақдир этаман. Чунки, Суннати Сания доирасида, ҳақиқат маслагида, иймон аҳлига холис ва таъсирли ва аҳамиятли бир раҳбардир. Шахсий мақоми кўринса, орқа чекилмоқ, воз кечмоқ, муҳаббатда нуқсон бўлмоқ эмас, аксинча янада зиёда ҳурмат ва тақдир ила боғланаман. Демак, мен ҳақиқий бир Зиёуддинни, сен эса хаёлий бир Зиёуддинни севасан". Менин у акам инсофли ва мудаққиқ бир олим бўлгани учун, менинг нуқта-и назаримни қабул этиб тақдир этди.

Эй Рисола-и Нурнинг қийматли талабалари ва мендан янада бахтиёр ва фидокор қардошларим! Шахсиятим эътибори ила сизнинг зиёда ҳусни зонингиз, балки сизга зарар бермас. Фақат сиз каби ҳақиқатбин зотлар вазифага, хизматга боқиб, у нуқтада қарашингиз керак. Парда очилса, менинг бошдан пастга қадар нуқсонлар ила қоришиқ моҳиятим кўринса, менга ачинажаксиниз. Сизни қардошлигимдан қочирмаслик учун, нуқсонларимни яширмоқдаман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Бир ҳафта аввалги мактубингизга қарши ҳусни зонингизни бир даража яралаган менинг жавобимнинг ҳикмати шудирки:

Бу замонда шундай фавқулодда ҳоким жараёнлар борки, ҳар нарсани ўз ҳисобига олгани учун фаразан ҳақиқий кутилган ва бир аср сўнгра келадиган у зот ҳам бу замонда келсайди, ҳаракатларини у жараёнларга олдирмаслик учун, сиёсат оламидаги вазиятдан фароғат этажак ва ҳадафини алмаштиражак дея тахмин қиламан.

Ҳам уч масала бор. Бири ҳаёт, бири шариат, бири иймон. Ҳақиқат нуқтасида энг муҳими ва энг аъзами иймон масаласидир. Фақат ҳозирги умумнинг назарида ва оламнинг ҳоли илжоотида энг муҳим масала ҳаёт ва шариат кўринганидан, у зот ҳозир бўлса ҳам, уч масаланинг бирдан умум рўйи заминда вазиятларини алмаштирмоқ, нави башардаги жорий бўлган одатуллоҳга мувофиқ келмаганидан, ҳар ҳолда энг аъзам масалани асос қилиб, бошқа масалаларни асос қилмаяжак. Токи иймон хизмати софлигини умумнинг назарида бузмасин ва авомнинг тез алдана оладиган ақлларида у хизмат бошқа мақсадларга восита бўлмагани таҳаққуқ этсин.

Ҳам йигирма санадан бери тахрибкорона ашаддий зулм остида шу даража ахлоқ бузилган ва матонат ва садоқат йўқолганки, ўндан, балки йигирмадан бирисига эътимод этилмас. Бу ажиб ҳолларга қарши фавқулодда сабот ва матонат ва садоқат ва ҳамияти Исломия лозимдир. Бўлмаса натижаиз қолар, зарар берар. Демак, энг холис ва энг саломатли ва энг муҳим ва энг муваффақиятли хизмат Рисола-и Нур шогирдларининг доиралари ичидаги муқаддас хизматдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Бу санаги Рамазони Шариф ҳам Ислом Олами учун, ҳам Рисола-и Нур шогирдлари учун ғоят аҳамиятли ва жуда ҳам қийматлидир. Рисола-и Нур шогирдларининг "Ухровий амалларда шериклик" асос дастурлари сирича, ҳар бирисининг қозонгани миқдор қардошларига айни миқдор дафтари аъмолига ўтиши у дастурнинг ва раҳмати Илоҳиянинг муқтазоси бўлмоқ ҳайсияти ила, Рисола-и Нур доирасига сидқ ва ихлос ила кирганларнинг қозончлари жуда азим ва куллийдир, ҳар бири минглаб ҳисса олар. Иншааллоҳ, дунёвий молларнинг иштироки каби бўлинмасдан ва айрилмасдан, ҳар бирисининг дафтари аъмолига айнан ўтиши бир одам келтирган бир чироқ минглаб ойналарнинг ҳар бирисига ўша чироқ бўлинмасдан кириши кабидир. Демак, Рисола-и Нурнинг содиқ шогирдларидан бириси Лайла-и Қадрнинг ҳақиқатини ва Рамазоннинг юксак мартабасини қозонса, умум ҳақиқий содиқ шогирдлар соҳиб ва ҳиссадор бўлишини раҳмати Илоҳиянинг кенглигидан жуда қувватли умидвормиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Биринчи Масала:** Қардошларимиздан бирисининг намоз тасбеҳотида тамбаллик кўрсатишига биноан дедим: Намоздан сўнграки тасбеҳотлар тариқати Муҳаммадиядир (С.А.В.) ва Валояти Аҳмадиянинг (С.А.В.) бир авродидир. У нуқтадан аҳамияти буюкдир. Сўнгра бу калиманинг ҳақиқати шундай инкишоф этди:

Қандайки, рисолатга инқилоб этган Валояти Аҳмадия бутун валийликлардан устундир, худди шунинг каби, у валийликнинг тариқати ва у Валояти Кубронинг махсус вирдлари бўлган намознинг охиридаги тасбеҳот шу даража бошқа тариқатлардан ва авродлардан устундир. Бу сир ҳам шундай инкишоф этди:

Қандайки зикр доирасида бир мажлисда ва ёхуд хатма-и Нақшияда бир масжидда бир-бири ила алоқадор ҳайъати мажмуада нуроний бир вазият ҳис этилади. Қалби хушёр бир зот намоздан сўнгра "Субҳаналлоҳ, Субҳаналлоҳ" деб тасбеҳни тортаркан, у зикр доирасининг раиси бўлган Зоти Аҳмадиянинг (С.А.В.) қаршисида юз миллион тасбеҳ қилганлар тасбеҳ қўлида тасбеҳ тортганларини маънан ҳис этар. У азамат ва улвият ила "Субҳаналлоҳ, Субҳаналлоҳ, Субҳаналлоҳ" дер. Сўнгра у сар зокирнинг маънавий амри ила "Алҳамдулиллаҳ, Алҳамдулиллаҳ" дегани вақт, у ҳалқа-и зикрнинг ва у жуда кенг доираси бўлган Хатма-и Аҳмадиянинг (С.А.В.) доирасида юз миллион муридларнинг "Алҳамдулиллаҳ, Алҳамдулиллаҳ"ларидан тазоҳур этган азаматли бир ҳамдни ўйлаб ичида "Алҳамдулиллаҳ" ила иштирок этар. Ва ҳоказо "Аллоҳу Акбар, Аллоҳу Акбар" ва дуодан сўнгра "Ла илаҳа иллаллоҳ, Ла илаҳа иллаллоҳ, Ла илаҳа иллаллоҳ" ўттиз уч марта у Тариқати Аҳмадиянинг (С.А.В.) ҳалқа-и зикрида ва хатма-и кубросида собиқ маъно ила у тариқатчи қардошларни назарга олиб, у ҳалқанинг сар зокири бўлган Зоти Аҳмадия Алайҳиссалоту Вассаламга мутаважжиҳ бўлибاَلْفُ اَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلْفُ اَلْفِ سَلاَمٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ дер, дея англадим ва ҳис этдим ва хаёлан кўрдим. Демак, намоз тасбеҳотининг кўп аҳамияти бор.

**Иккинчи Масала:** Ўттиз биринчи оятнинг ишоратининг баёнида يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا баҳсида дейилганки :

Бу асрнинг бир хоссаси шудирки, дунёвий ҳаётни боқий ҳаётдан билиб туриб устун қўйдиради. Яъни: Синадиган бир шиша парчасини боқий олмослардан билгани ҳолда устун қўймоқ бир дастур ҳукмига ўтган. Мен бундан жуда ҳайрат этар эдим. Бу кунларда эслатилдики, қандайки бир инсоний аъзо хасталанса, яраланса бошқа аъзолар вазифаларини қисман ташлаб унинг ёрдамига югурар. Худди шунинг каби: ҳаёт ҳирси ва ҳаёт ҳифзи ва завқи ва ишқни ташиган ва инсоннинг фитратида киргизилган бир инсон жиҳозоти кўп сабаблар ила яраланган, бошқа латифаларни ўзи ила машғул этиб сукут эттиришга бошлаган, ҳақиқий вазифаларини уларга унуттиришга уринмоқда. Ҳам қандайки бир жозибадор сафиҳона ва сархушона дабдабали бир ўтириш бўлса, болалар ва бебошлар каби катта мақомларда бўлган инсонлар ва ўралган хонимлар ҳам у жозибага берилиб ҳақиқий вазифаларини тарк этиб иштирок этмоқдалар. Худди шунинг каби: Бу асрнинг инсоний ҳаёти, хусусан ижтимоий ҳаёти шундай даҳшатли, фақат жозибали ва аламли, фақат мароқли бир вазият олганки, инсоннинг улвий латифаларини, қалб ва ақлини нафси амморасининг орқасига тушириб парвона каби у фитна оташларига туширтирмоқда. Ҳа, дунёвий ҳаётнинг муҳофазаси учун, зарурат даражасида бўлмоқ шарти ила, баъзи ухровий ишлардан вақтинчалик устун қўйилишига шаръий рухсат бор. Фақат ёлғиз бир эҳтиёжга биноан, ҳалокатга сабабият бермаган бир зарарга кўра устун қўйилмас, рухсат йўқдир. Ҳолбуки бу аср у инсоний томирни шу даража ривожлантирганки, кичик бир эҳтиёж ва оддий бир дунёвий зарар юзидан олмос каби диний ишларни тарк этар. Ҳа, инсониятнинг яшамоқ томири ва ҳаётни қўриқлаш жиҳози бу асрда исрофлар ила ва иқтисодсизлик ва қаноатсизлик ва ҳирс юзидан баракотнинг кўтарилиши ила ва фақирлик зарурат ва маишат зиёдалашиши ила, шу даража у томир яраланган ва задаланган ва доимо залолат аҳли диққат назарини шу фоний ҳаётга жалб эта-эта, шу даража диққат назарини ўзига жалб этганки, энг оддий бир ҳаётий ҳожатни буюк бир диний масаладан устун туттиради. Бу ажиб асрнинг бу ажиб хасталигига ва даҳшатли маразига қарши Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг тарёқ-мисол дармонларининг ношири бўлган Рисола-и Нур таяна олар ва унинг метин, тебранмас, саботкор, холис, содиқ, фидокор шогирдлари муқовамат этарлар. Ундай бўлса, ҳар нарсадан аввал унинг доирасига кириш керак. Садоқат ила, тўлиқ матонат ила ва жиддий ихлос ва тўлиқ эътимод ила унга ёпишмоқ лозимки, у ажиб хасталикнинг таъсиридан қутулсин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Ҳофиз Алининг ўз устози ҳақида, менинг ҳаддимдан жуда кўп зиёда иснод этган мазият ва маъсумиятни, унинг маъсум лисони ила, ҳаққимда мадҳ бўлиб эмас, бир нави дуо бўлиб тасаввур этамиз. Ҳам Ҳофиз Алининг, Сав каби ерлар, қишлоқлар ва Испарта бир Мадраса-и Нурия ҳукмига ўтиши ва Рисола-и Нурнинг содиқ шогирдлари ҳориқулода бўлиб кундан кунга юксалишлари ва танаввур этишлари бизларни, балки Анадолуни, балки Ислом Оламини масрур, бахтиёр этган бир ҳақиқатли хабар қабул этамиз. Охирдаги "Мухбири Содиқнинг хабар бергани каби, маънавий футуҳот қилмоқ ва зулматни тарқатмоқ замон ва замини ҳамон-ҳамон келмоқдадир" деган парчасига бутун руҳи жонимиз ила Раҳмати Илоҳиядан дуо ила ниёз этамиз, орзу қиламиз. Фақат биз Рисола-и Нур Шогирдлари эса вазифамиз хизматдир, вазифа-и Илоҳияга қўшилмаслик ва хизматимизни унинг вазифасига бино этмоқ ила бир нави тажриба қилмаслик ила баробар, каммиятга эмас, кайфиятга боқмоқ, ҳам кўпдан бери ахлоқнинг сукутига ва дунёвий ҳаётни ҳар жиҳат ила ухровий ҳаётга таржиҳ эттиришга чорлаган даҳшатли сабаблар остида Рисола-и Нурнинг ҳозирга қадар футуҳоти ва зиндиқонинг ва залолатнинг ҳужумларини синдириши ва юз минглаб бечораларнинг иймонларини қутқариши ва бири юзга ва баъзан мингга муқобил юзлаб ва минглаб ҳақиқий мўъмин талабаларни етиштириши Мухбири Содиқнинг хабарини айнан тасдиқ этган, ҳодисалар ила исбот этган ва этмоқда. Ва иншааллоҳ ҳеч бир қувват Анадолунинг сийнасидан уни чиқара олмас. Токи охирзамонда, ҳаётнинг кенг доирасининг асл соҳиблари, яъни Маҳдий ва шогирдлари Жаноби Ҳақнинг изни ила келар, у доирани кенгайтирирар ва у тухумлар сунбулланар. Бизлар ҳам қабримизда сайр этиб Аллоҳга шукр этамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Аввалча дунёвий ҳаётни ухровий ҳаётдан устун қўйишга доир ёзилган икки парчага қўшимчадир.

Бу ажиб асрнинг дунёвий ҳаётни оғирлаштириши ва яшаш шароитини оғирлаштириб кўпайтириши ва зарурий бўлмаган ҳожаларни урф-одат ила, ўргатмоқ ва мубтало этмоқ ила зарурий ҳожатлар даражасига келтириши ила ҳаётни ва яшашни ҳаркаснинг ҳар вақтда энг буюк мақсад ва ғояси қилгандир. У ила диний ва абадий ва ухровий ҳаётга қарши ё тўсиқ тортар ёки иккинчи, учинчи даражада қолдирар. Бу хатонинг жазоси бўлиб шундай даҳшатли таъзир едики, дунёни бошига жаҳаннам айлади. Хуллас, бу даҳшатли мусибатда, диёнат аҳли ҳам буюк бир таҳликага тушмоқдалар ва қисман тушунмаётирлар.

Жумладан кўрдимки, диёнат аҳли, тақво аҳли бир қисм зотлар биз билан ғоят жиддий алоқадорлик пайдо этдилар. У бир-икки зотда кўрдимки, диёнатни истар ва қилинишини севар, токи дунёвий ҳаётида муваффақ бўла олсин, иши рост келсин. Ҳатто тариқатни кашф ва каромат учун истар. Демак, охират орзусини ва диний вазифаларнинг ухровий меваларини дунё ҳаётига бир тирсак, бир зинапоя каби қилади. Билмайдики ухровий саодат каби дунёвий саодатга ҳам мадор бўлган диний ҳақиқатларнинг дунёвий фойдалари ёлғиз таржиҳ этувчи ва ташвиқ этувчи даражасида бўлиши мумкин. Агар иллат даражасига чиқса ва у хайрли амалнинг қилинишидаги мақсад у фойда бўлса, у амални йўқ этар, лоақал ихлоси синар, савоби қочар.

Бу хаста ва ғаддор ва бадбахт асрнинг бало ва вабосидан ва зулм ва зулматидан энг тажрибали бир қутқарувчи Рисола-и Нурнинг меъзонлари ва мувозаналари ила нашр этган нур бўлганига қирқ минг шоҳид бордир. Демак, Рисола-и Нурнинг доирасига яқин бўлганлар ичига кирмаса, таҳлика эҳтимоли кучлидир. Ҳа, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى اْلآخِرَةِ ишораси ила бу аср дунёвий ҳаётни ухровий ҳаётга ислом аҳлига ҳам билиб туриб таржиҳ эттирди. Ҳам бир минг уч ўттиз тўрт санасидан бошлаб шундай бир режим иймон аҳли ичига кирди. Ҳа, عَلَى اْلآخِرَةِ жифр ва абжад ҳисоби ила бир минг уч юз ўттиз уч ёки тўрт этиб, айни вақтда Биринчи Жаҳон Урушида Исломият душманлари ғалаба қозонмоқ ила келишув шартини, дунёни динга таржиҳ режимининг бошланишига тавофуқ этади. Икки-уч сана сўнгра феълан натижалари кўрилди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**УСТОЗ БАДИУЗЗАМОННИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ**

**АСНОСИДА ЁЗГАН МУҲИМ БИР МАКТУБИ**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Шафқат ва риққат шиддатидан ва бу қишнинг шиддатли совуғи ила баробар маънавий ва шиддатли бир совуқ ва башарият мусибатидан бечораларга келган фалокатлар, паришонликлар, очликлар шиддат ила риққатимга тегилди. Бирдан эслатилдики: Бундай мусибатларда кофир ҳам бўлса, ҳақида бир нави марҳамат ва мукофот бордирки, у мусибат унга нисбатан жуда арзон тушар. Бундай самовий мусибат маъсумлар ҳақида бир нави шаҳидлик ҳукмига ўтади. Уч-тўрт ойдирки, дунёнинг вазиятидан ва урушидан ҳеч бир хабарим йўқ экан, Европа ва Россиядаги бола-чақага ачиниб эсладим. У маънавий эслатма баён этган тақсимот бу аламли шафқатга бир малҳам бўлди. Шундайки:

У самовий мусибатдан золим қисмининг жиноятининг натижаси бўлиб келган фалокатдан вафот этган ва паришон бўлганлар, агар ўн беш ёшга қадар бўлганлар бўлса, қай динда бўлса бўлсин, шаҳид ҳукмидадир. Мусулмонлар каби буюк маънавий мукофотлари у мусибатни ҳечга туширар.

Ўн бешидан юқори бўлганлар, агар маъсум ва мазлум бўлса, мукофоти буюкдир, балки уни Жаҳаннамдан қутқарар. Чунки охирзамонда модомики фатрат даражасида дин ва Дини Муҳаммадий Алайҳиссалоту Вассаламга бир лоқайдлик пардаси келган ва модомики охир замонда Исо Ҳазратларининг (А.С.) ҳақиқий дини ҳукм этажак, Исломият ила елкама-елка келажак. Албатта, ҳозир фатрат каби қоронғуликда қолган Исо Ҳазратларига мансуб Насронийлар мазлумлари чеккан фалокатлари улар ҳақида бир нави шаҳидликдир деб бўлар. Хусусан кексалар ва мусибатзадалар, фақир ва заифлар мустабид буюк золимларнинг жабр ва шиддатлари остида мусибат чекмоқдалар. Албатта, у мусибат улар ҳақида маданиятнинг сафоҳатидан ва куфронидан ва фалсафанинг залолатидан ва куфридан келган гуноҳларга каффорат бўлмоқ ила баробар, юз даража уларга фойдадир дея ҳақиқатдан хабар олдим. Жаноби Арҳамурроҳимийнга ҳадсиз шукр этдим ва у аламли аламдан ва шафқатдан тасалли топдим.

Агар у фалокатни кўрган, золимлар бўлса ва башарнинг паришониятини ҳозирлаган ғаддорлар ва ўз манфаати учун инсон оламига оташ берган худгам, пасткаш инсий шайтонлар бўлса, тўлиқ ҳақдор ва тўлиқ адолати Раббониядир.

Агар у фалокатни чекканлар мазлумларнинг ёрдамига югурганлар ва башарият истироҳати учун ва диннинг асосларини ва самовий муқаддасотни ва инсоният ҳуқуқини муҳофаза учун мужодала этганлар бўлса, албатта у фидокорликнинг маънавий ва ухровий натижаси шу қадар буюкдирки, у мусибатни улар ҳақида мадори шараф қилар, севдирар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз,сиддиқ, муборак қардошларим,

Уч кун аввал, айнан, нурли ҳадянгиз Кастамонуга келадиган онида, тушда кўраётган эдимки:

Мақом ва рутбанинг юксалиши учун бизларга шоҳона фармон маънавий бир томондан келмоқда. Мукаммал ҳурмат ила қўлларида тутиб бизга келтирмоқдалар.

Биз боқдикки у олий фармон Қуръони Азимушшон бўлиб чиқди. У ҳолда, бу маъно қалбга келди: Демак, Қуръон юзидан Рисола-и Нурнинг маънавий шахси ва биз шогирдлари бир юксалиш ва тараққий фармонини ғайб оламидан оламиз. Ҳозир таъбири эса, у фармонни тамсил этган маъсумларнинг қалами ила маънавий Қуръоний тафсир олганимиздир. Бу тушнинг ҳозирги таъбири чиқмасдан бир-икки соат аввал Файзи ила Амин кўрсатганлари таъбир ҳам ҳақдир ва аҳамиятлидир. Ҳам бу сурур ва севинч сабаби бўлган нуроний ҳадяни бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила менинг руҳим тўлиқ ҳис этган, ақлга хабар бермаган эдики, у келмасдан икки кун аввал Файзи ва Аминнинг ифодасида баён этилган, тушни кўрганим кечанинг кунида, эрталабдан оқшомга қадар ва иккинчи куни ҳам қисман ҳеч кўрмаганим бир тарзда бир севинч бир сурур ҳис этиб, доимо бир баҳона ила севинчимни изҳор этиб ўттиз-қирқ марта табассум ила кулдим. Мен ва ҳам Файзи кўп таажжуб ва ҳайрат этдик. Ўттиз кунда бир марта кулмаганнинг бир кунда ўттиз марта кулиши бизларни ҳайратда қолдирди. Ҳозир тушунилдики, у сурур ва у севинч мазкур маънавий фармонни тамсил этган маъсумлар ва уммийларнинг қаламларининг ёзувлари келажак наслнинг ҳаёт саҳифаларига Ислом Оламининг муқаддарот саҳифасига ва иймон аҳли истиқболининг дафтарларига нашри анвор этадиган ва у маъсумларнинг холис ва соф амаллари ва хизматлари ила амалларимиз саҳифаларига ҳасанотлари ёзилиб қайд этилишининг ва Рисола-и Нур Шогирдларининг муқаддаротининг масъудона давом эттиришининг хабарини берган, у ҳали келмаган ҳадядан келар эди. Менинг у азим тўпламдан ҳиссамга тушган мингдан бир жузи руҳан ҳис этилган, мени масрурона ҳаяжонга келтирганди. Ҳа, бундай юзлаб маъсумларнинг мақбул амаллари ва рад этилмас дуолари, бошқа қардошларимнинг дафтарларига ўтиши каби, мен каби бир гуноҳкорнинг аммалари саҳифасига ҳам кириши минглаб сурур ва севинч берар. Бундай қоронғу бир замонда, бу оғир шароит остида, бундай маъсумона ва қаҳрамонона ҳаракат қилмоқ учун биз ҳам маъсумларни ва у уммийларни ва муаллимларини табрик, ҳам падар ва волидаларини табрик, ҳам қишлоқларини табрик, ҳам мамлакатларини, ҳам миллатларини, ҳам Анадолуни табрик этамиз. Муборак маъсумларнинг ва уммийларнинг ҳар бирига биттадан хусусий ташаккурнома ва табрикнома ёзмоқ қўлимдан келса эди, ёзар эдим. Ундай бўлса, бу орзумни феълан ёзилган каби қабул этсинлар. Мен уларнинг исмларини бир доира суратида ёзаман, дуо вақтида боқаман, ҳам уларни Рисола-и Нурнинг хос шогирдлари доирасига доҳил этиб бутун маънавий қозончларимга ҳиссадор этаман. Мен тарафимдан уларнинг падар ва волидаларига ёки ақраболарига ва устозларига саломларимизни етказингиз. Жаноби Ҳақ уларни ва авлодларини дунёда ва охиратда масъуд айласин. Омин, омин, омин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз қардошларим,

Иймон ҳақиқатлари ҳар нарсадан аввал бу замонда энг биринчи мақсад бўлмоқ ва бошқа нарсалар иккинчи, учинчи, тўртинчи даражада қолмоқ ва Рисола-и Нур ила уларга хизмат этмоқ энг биринчи вазифа ва мадор ва мароқ ва мақсуди биззот бўлмоқ лозим экан.. ҳозирги оламнинг ҳоли дунёвий ҳаётни, хусусан ижтимоий ҳаётни ва айниқса сиёсий ҳаётни ва айниқса маданиятнинг сафоҳат ва залолатига жазо сифатида келган ғазаби Илоҳийнинг бир жилваси бўлган жаҳон урушининг тарафгирона, томирларни ва асабларни ҳаяжонлантириб, қалбнинг ичига қадар, ҳатто иймон ҳақиқатларининг олмослари даражасига, у зарарли, фоний орзуларни етиштирадиган даражада бу машъум аср шундай ривожлантирган ва ривожлантирмоқда ва шундай ҳиссиётини эгаллаган ва эгалламоқдаки, Рисола-и Нур доираси хоридижа бўлган бир қисм сатҳий, балки да бир қисм заиф валийлар у сиёсий ва ижтимоий ҳаётнинг алоқалари сабаби ила иймон ҳақиқатларининг ҳукмини иккинчи, учинчи даражада қолдириб, у жараёнларнинг ҳукмига тобеъ бўлиб ҳамфикр бўлган мунофиқларни севар, ўзига мухолиф бўлган ҳақиқат аҳлини, балки валийларни танқид ва адоват этар. Ҳатто диний ҳиссиётларни у жараёнларга тобеъ қиларлар.

Хуллас, бу асрнинг бу ажиб таҳликасига қарши Рисола-и Нурнинг хизмат ва машғулияти ҳозирги сиёсатни ва жараёнларини шу даража назаримдан туширганки, бу жаҳон урушини тўрт ойдир мароқ этмадим, сўрамадим.

Ҳам, Рисола-и Нурнинг хос талабалари боқий олмослар ҳукмида бўлган иймон ҳақиқатларининг вазифаси ичида экан, золимларнинг шахмат ўйинларига боқмоқ ила муқаддас вазифаларига сустлик бермаслик ва фикрларини булғамаслик керакдир. Жаноби Ҳақ бизга нур ва нуроний вазифа берган, уларга ҳам зулмли зулматли ўйинларни берган. Улар биздан истиғно этиб ёрдам бермаганлари ва қўлимиздаги муқаддас нурларга муштарий бўлмадиклари ҳолда, уларнинг қоронғу ўйинларига вазифамизнинг зарарига боқишга таназзул этмоқ хатодир. Бизга ва мароқимизга доирамиз ичидаги маънавий завқлар ва иймоний нурлар кифоя ва етарлидир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Бу кунларда Рисола-и Нурга суиқасд этганларнинг ва сизларга машаққат берганларнинг ҳақларида менга берган бир ҳиддат натижасида баддуога ташаббус этдим. Бирдан Испартага зулм қилолмадим, баддуо ўрнига: "Ё Раб! Испарта Рисола-и Нурнинг бир Мадрасатуз заҳросидир. У ердаги ёмон маъмурларни ҳам ислоҳ айла, ва ҳусни оқибат бер" дея дуо айладим ва этмоқдаман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ, фидокор қардошларим,

Нурлар, аксинча Испарта таваккуфига қарши бу ерларда инкишофлар ила тазоҳур этди. اَلْحَمْدُ لِلّهِ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى Энг зиёда бизга назорат ила, биз ила ва сиёсат ила алоқадор муҳим бир зот келди. Унга дедимки: "Бу ўн саккиз санадир сизларга мурожаат этмадим ва ҳеч газета ўқимадим. Бу саккиз ойдир бир марта, жаҳонда нима бўлмоқда, дея сўрамадим. Уч санадир бу ердан эшитилган радиони тингламадим, токи муқаддас хизматимизга маънавий зарар келмасин. Бунинг сабаби шудирки: Иймон хизмати, иймон ҳақиқатлари бу коинотда ҳар нарсадан устундир. Ҳеч бир нарсага тобеъ ва восита бўлолмас! Фақат бу замонда ғафлат ва залолат аҳли ва динини дунёга сотган ва боқий олмосларни шишага алмаштирган ғофил инсонлар назарида у иймоний хизматни хориждаги қувватли жараёнларга тобеъ ва восита деб ўйламоқ ва юксак қийматларини умумнинг назарида туширмоқ андишаси ила, Қуръони Ҳакимнинг хизмати бизга, қатъий бир суратда сиёсатни таъқиқлаган. Сизлар эй сиёсат ва ҳукумат аҳли! Шубҳаланиб бизлар ила овора бўлманг. Аксинча енгиллик кўрсатишингиз лозим. Чунки хизматимиз, амният ва ҳурмат ва марҳаматни таъсис ила, ҳам осойишни, ҳам тартибни, ҳам ижтимоий ҳаётни анархистликдан қутқаришга уриниб сизнинг ҳақиқий вазифангизнинг пойдеворларини тайин қилмоқда, қувватлантирмоқда ва соғломлаштирмоқда".

**Саид Нурсий**

**\* \* \***

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Ҳозир, бундан ўн дақиқа аввал жасурча, фақат қаламсиз икки одам Рисола-и Нур доирасига бири бирисини келтирди. Уларга дедимки: Бу доира берган буюк натижаларга муқобил тебранмас бир садоқат ва синмас бир матонат истар.

Испарта қаҳрамонлари кўрсатган ҳориқолар ва жаҳонписандона нур хизматларининг асоси ҳориқо садоқатлари ва фавқулодда матонатларидир. Бу матонатнинг биринчи сабаби иймон қуввати ва ихлос хислатидир. Иккинчи сабаби фитрий жасоратдир. Уларга: "Сиз жасорат ила ва йигитлик ила танингансизлар.. ва дунёга оид аҳамиятсиз нарсалар учун фидокорлик кўрсатсангиз, албатта Рисола-и Нурнинг муқаддас хизматида жаҳон қийматидаги ухровий натижаларига муқобил, мардона ва фидокорона жасорат кўрсатиб садоқатингизни муҳофаза этасиз" дедим. Улар ҳам тўлиқ қабул этдилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Инсоният ва Исломият оламида уч муаззам масала бўлган иймон ва шариат ва ҳаётдир. Ичларида энг муаззами иймон ҳақиқатлари бўлганидан, бу иймон ва Қуръон ҳақиқатлари бошқа жараёнларга, бошқа қувватларга тобеъ ва восита этилмаслиги ва олмос каби у Қуръоннинг ҳақиқатларини, динни дунёга сотган ёки восита этган одамларнинг назарида шиша парчаларига тушурмаслик ва энг муқаддас ва энг буюк вазифа бўлган иймонни қутқармоқ хизматини тўлиқ ўрнига келтирмоқ учун Рисола-и Нурнинг хос ва содиқ талабалари ғоят шиддат ва нафрат ила сиёсатдан қочадилар. Ҳатто сизнинг бу қардошингиз, сиз ҳам биласиз, бу ўн саккиз санадир, шу қадар муҳтож бўлганим ҳолда сиёсатга, ижтимоий ҳаётга тегилмаслик учун ҳукуматга қарши бирига мурожаатим бўлмагани каби, бу саккиз-тўққиз ойдир, Ер Куррасининг бу ҳаржу-маржини биргина марта на сўрадим ва на мароқ этдим.

**Саид Нурсий**

**\* \* \***

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Эй қардошларим,

Сизлар биласизларки; бизнинг маслагимизда менлик, аноният, шон ва шараф пардаси остида мақом соҳиби бўлишдан ўлдирувчи заҳар каби ундан қочамиз. Уни ҳис қилдирган ҳолатлардан шиддат билан сақланамиз. Албатта бу ерда, олти-етти йил кўзингиз билан ва йигирма йилдан бери таҳқиқотингиз билан англагансизки, мен шахсимга қарши ҳурмат ва мақом беришни истамайман. Сизларни у нуқтада шиддат билан койиганман. Менинг ҳаддимдан ортиқ мавқе берманглар деб сиздан хафа бўламан. Ёлғиз, Қуръони Ҳакимнинг бу замонда бир маънавий мўъжизаси бўлган Рисола-и Нур ҳисобига ва мен ҳам унинг бир шогирди бўлмоқ ҳайсияти ила, унга қарши тасдиқкорона таслимни ва боғлиқликни шокирона қабул этаман. Хуллас, бу даража анониятдан ва менликдан ва шону шараф номи остидаги риёкорликдан қочишни ҳаракат дастури қабул қилган одамларга қарши ҳукумат аҳлининг, идора аҳли ва зобитанинг шубҳага тушишлари нақадар маъносиз ва кераксиз бўлганини девоналар ҳам англар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Бу кунларда Қуръони Ҳакимнинг назарида иймондан сўнгра энг зиёда асос тутилган тақво ва амали солиҳ асосларини ўйладим. Тақво манҳиётдан ва гуноҳлардан сақланмоқ ва амали солиҳ амр доирасида ҳаракат ва хайрот қозонмоқдир. Ҳар замон дафъи шарр жалби нафга устун бўлмоқ ила баробар, бу тахрибот ва сафоҳат ва жозибадор ҳавасот замонида, бу тақво бўлган дафъи мафосид ва тарки кабоир уссул асос бўлиб, буюк бир устунлик касб этган. Бу замонда тахрибот ва манфий жараён даҳшатлангани учун, тақво бу тахриботга қарши энг буюк асосдир. Фарзларни қилган, катта гуноҳларни қилмаган қутулар. Бундай катта гуноҳлар ичида амали солиҳнинг ихлос ила муваффақияти жуда оздир. Ҳам оз бир амали солиҳ бу оғир шароит ичида кўп ҳукмидадир. Ҳам тақво ичида бир нави амали солиҳ бор. Чунки бир ҳаромнинг тарки вожибдир, бир вожибни бажармоқ кўп суннатларга муқобил савоби бор. Бундай замонларда минглаб гуноҳнинг ҳужум қилишида биргина сақланмоқ, оз бир амал ила, юзлаб гуноҳларнинг тарки ила юзлаб вожиб бажарган бўлар. Бу аҳамиятли нуқта ният ила, тақво номи ила ва гуноҳдан сақланмоқ қасди ила, манфий ибодатдан келган аҳамиятли амали солиҳадир. Рисола-и Нур шогирдларининг бу замонда энг муҳим вазифалари тахриботга ва гуноҳларга қарши тақвони асос тутиб ҳаракат қилмоқ керакдир. Модомики ҳар дақиқада, ҳозирги ижтимоий ҳаёт тарзида юзлаб гуноҳ инсонга қарши келмоқда! Албатта, тақво ила ва сақланмоқ нияти ила юзлаб амали солиҳ қилган ҳукмидадир. Маълумдирки бир одамнинг бир кунда хароб этган бир саройни йигирма одам йигирма кунда қилолмас. Ва бир одамнинг тахриботига қарши йигирма одам ишламоқ лозим келаркан, ҳозир минглаб тахриботчига муқобил, Рисола-и Нур каби бир таъмирчининг бу даража муқовамати ва таъсирлари жуда ҳориқодир. Агар бу икки мутақобил қувватлар бир савияда бўлсайди, унинг таъмирида мўъжизаворий муваффақият ва футуҳот кўрилар эди.

Жумладан, ижтимоий ҳаётни идора этган энг муҳим асос бўлган ҳурмат ва марҳамат ғоят тебранган. Баъзи ерларда ғоят аламли ва бечора кексалар, падар ва волидалар ҳақида даҳшатли натижалар бермоқда. Жаноби Ҳаққа шукрки, Рисола-и Нур бу мудҳиш тахриботга қарши кирган ерларида муқовамат этмоқда, таъмир этмоқда.

Садди Зулқарнайннинг тахриби ила Яжуж ва Мажужларнинг дунёни фасодга бериши каби, Шариати Муҳаммадия (С.А.В.) бўлган Садди Қуръонийнинг силкитилиши ила, Яжуж ва Мажуждан янада мудҳиш бўлган, ахлоқда ва ҳаётда зулматли бир анархистлик ва зулмли бир динсизлик фасодни ва бузғунчиликни бошлайди. Рисола-и Нур Шогирдларининг бундай бир ҳодисада маънавий мужоҳадалари, иншааллоҳ саҳобалар замонидаги каби, оз амал ила жуда буюк савоб ва амали солиҳага мадор бўлар.

Азиз қардошларим,

Хуллас, бундай бир замонда, бу даҳшатли ҳодисаларга қарши ихлос қувватидан сўнгра бизнинг энг буюк қувватимиз "Ухровий амалларда шериклик" дастури ила қаламлар ила, ҳар бири бошқасининг амали солиҳа дафтарига ҳасанот ёздирганлари каби, лисонлари ила ҳар бирининг тақво қалъасига ва ҳандақига қувват ва ёрдам юбормоқдир. Ва айниқса тўфонли ҳужумга ҳадаф бўлган бу ожиз қардошингизга, бу муборак шуҳури салосада ва машҳур кунларда ёрдамига югурмоқ, сиз каби қаҳрамон ва вафодор ва шафқатлиларнинг шаънидир. Бутун руҳим ила бу маънавий ёрдамни сиздан умид қиламан. Ва мен ҳам иймон ва садоқат шарти ила Рисола-и Нур талабаларини бутун дуоларимга ва маънавий қозончларимга, йигирма тўрт соатда, "Ухровий амалларда шериклик" дастури ила баъзан юз мартадан зиёда Рисола-и Нур талабалари унвони ила ҳиссадор этаман.

"Гул" ва "Нур" ва "Мубораклар" ва "Мадраса-и Нурия" ҳайъатлари ва уммий кексалар ва маъсумлар бошда бўлиб умум қардошларимизга ва хонимларимизга салом ва саломат ва саодатларига дуо этмоқдамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Жаноби Ҳаққа юз минглаб шукр бўлсинки, Рисола-и Нур ўз-ўзига ёйилмоқда, ҳар тарафда футуҳоти бор. Залолат аҳлининг ҳийлалари уни сақламаётир, аксинча кўп динсизлар қуролларини таслим этмоқдалар. Ҳофиз Алининг айтгани каби, қўрқувлари жуда зиёдадир. Ҳозир динсизлик таассуби ила эмас, қўрқув жиҳати ила ёпишмоқдалар. У қўрқув Рисола-и Нур томон қайтажак иншааллоҳ.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Ҳам у эски дўст зотга, ҳам диққат аҳлига ва сизларга баён этмоқдаманки: Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг файзи ила Янги Саид иймон ҳақиқатларига доир шу даража мантиқий ва ҳақиқатли бурҳонлар зикр этмоқдаки, Мусулмон олимларини эмас, балки энг муаннид Европа файласуфларини ҳам таслимга мажбур этади ва этмоқдадир. Аммо, Рисола-и Нурнинг қиймат ва аҳамиятига ишорий ва рамзий бир тарзда Ҳазрати Али (Р.А.) ва Ғавси Аъзамнинг (Қ.С.) хабарлари навидан, Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг ҳам бу замонда бир маънавий мўъжизаси бўлган Рисола-и Нурга диққат назарини жалб этиши ишорий маъно табақасидан рамз ва имолари иъжозининг шаънидандир ва у ғайбий лисоннинг мўъжизакорона балоғатининг муқтазосидир. Ҳа, Эскишаҳар қамоқхонасида, даҳшатли бир замонда, муқаддас бир тасаллига жуда муҳтож бўлганимиз ҳангомда маънавий бир эслатма ила, "Рисола-и Нурнинг мақбулиятига доир эски авлиёлардан шоҳид келтирмоқдасан. Ҳолбуки;

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِى كِتَابٍ مُبِينٌ

сири ила, энг зиёда бу масалада сўз соҳиби Қуръондир. Ажабо, Рисола-и Нурни Қуръон қабул этарми? Унга не назар ила боқмоқда?" дейилди. У ажиб савол қаршисида бўлдим. Мен ҳам Қуръондан мадад истадим. Бирдан, ўттиз уч оятнинг очиқ маъносининг тафарруоти навидаги табақаларидан ишорий маъно табақасида ва у ишорий маъно куллиятида доҳил бир фарди Рисола-и Нур бўлганини ва киришига ва мадори имтиёзига бир қувватли ишора бўлганини бир соат мобайнида ҳис этдим ва бир қисмини бир даража изоҳли, бир қисмини қисқача кўрдим. Қаноатимча ҳеч бир шак ва шубҳа ва бадгумонлик ва васваса қолмади.

Мен ҳам, иймон аҳлининг иймонини Рисола-и Нур ила муҳофаза нияти ила у қатъий қаноатимни ёздим ва хос қардошларимга, маҳрам тутилмоқ шарти ила бердим. Ва у рисолада, биз демаётирмизки, оятнинг очиқ маъноси будир. Токи домлалар فِيهِ نَظَرٌ десин. Ҳам демаганмизки, ишорий маънонинг куллияти будир. Балки демоқдамизки: Очиқ маънонинг тахтида кўпгина табақалар бор. Бир табақаси ҳам ишорий ва рамзий маънодир ва у ишорий маъно ҳам бир куллийдир, ҳар асрда жузъиётлари бор. Рисола-и Нур ҳам бу асрда у ишорий маъно табақасининг куллиятида бир фардидир ва у фарднинг қасддан бир мадори назар бўлганига ва аҳамиятли бир вазифа бажаришига аввалдан бери олимлар мобайнида жорий бир жифрий ва риёзий дастур ила ишоралар, балки ҳужжатлар кўрсатилган экан. Қуръон оятини ёки сароҳатини ранжитмоқ эмас, балки иъжоз ва балоғатига хизмат этмоқда. Бу нави ғайбий ишораларга эътироз этилмас. Ҳақиқат аҳлининг ниҳоясиз Қуръон ишораларидан ҳадду ҳисобга келмаган истиҳрожларини инкор этолмаган буни ҳам инкор этмаслиги керак ва этолмас. Аммо мен каби аҳамиятсиз бир одамнинг қўлида шундай аҳамиятли бир асарнинг чиқишини истиғроб ва истибъод этиб эътироз этган зот, агар буғдой донаси қадар бир қарағай уруғида тоғ каби қарағай дарахтини халқ айламак азамат ва қудрати Илоҳияга далил бўлганини ўйласа, албатта биз каби ажзи мутлақ, фақри мутлақда, шиддатли эҳтиёж замонида бундай бир асарнинг зуҳури раҳмати Илоҳиянинг кенглигига далилдир дейишга мажбур бўлар. Мен сизни ва эътирозчиларни Рисола-и Нурнинг шарафи ва ҳайсияти ила ишонтираманки, бу ишоралар ва авлиёларнинг имоли хабарлари, рамзлари, мени доимо шукрга ва ҳамдга ва нуқсонларимдан истиғфорга чорлаган. Ҳеч бир дақиқа нафси амморага фахр ва ғурурга сабаб бўладиган бир аноният ва менлик бермаганини сизга бу йигирма саналик ҳаётимнинг кўз ўнгида тарашшуҳоти ила исбот этмоқдаман. Ҳа, бу ҳақиқат ила баробар, инсон нуқсонлардан, нисёндан, хатодан холи эмас. Менинг билмаганим кўп нуқсонларим бор, балки да фикрим қўшилган, рисолада хатолар ҳам бўлган. Бу замонда ғоят қувватли ва ҳақиқатли миллионлаб фидокорлари бўлган машраблар, маслаклар бу даҳшатли залолат ҳужумига қарши зоҳиран мағлубиятга тушганлари ҳолда, мен каби ярим уммий ва кимсасиз, доимо тарассуд остида, полиция қаршисида ва мудҳиш кўпгина жиҳатлар ила менга қарши ташвиқотлар ва ҳаркасни қўрқитмоқ вазиятида бўлган бир бечора, у маслаклардан янада олдин, қувватли таянган Рисола-и Нурга соҳиб эмасдир. У асар унинг ҳунари бўлолмас ва унинг ила ифтихор этолмас. Балки тўғридан-тўғрига Қуръони Ҳакимнинг бу замонда бир маънавий мўъжизасидир ва раҳмати Илоҳия тарафидан эҳсон этилгандир. У одам минглаб дўстлари ила баробар у Қуръоннинг ҳадясига қўл отган. Нима бўлганда ҳам, биринчи таржимонлик вазифаси унга тушган. Унинг фикри ва илми ва заковатининг асари бўлмаганига далил, Рисола-и Нурнинг шундай парчалари борки, баъзан олти соатда, баъзан икки соатда, баъзан бир соатда ва баъзан да ўн дақиқада ёзилган рисолалар бор. Мен қасам ила ишонтираманки, Эски Саиднинг қувва-и ҳофизаси баробар бўлмоқ шарти ила, у ўн дақиқалик ишни ўн соатда фикрим ила қилолмайман. У бир соатлик рисолани икки кунда истеъдодим ила, зеҳним ила қилолмайман. У олти соатлик рисола бўлган Ўттизинчи Сўзни на мен, на энг мудаққиқ диндор файласуфлар олти кунда у таҳқиқотни қилолмас. Ва ҳоказо... Демак, биз муфлис бўлганимиз ҳолда, бой бир мужавҳарот дўконининг даллоли ва бир хизматчиси бўлганмиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Бу кунларда бомдод намози тасбеҳотида Истанбулдаги кексанинг ғаразкорона ва шахсимга қарши чиркин ғийбати сабабли Эски Саид томири билан нафси амморам ҳаяжонга келди. “Мазлумман, бу хил зулм чекилмайди!” деди, интиқомини олишни истади. Бирдан қалбимга келди: “Балки Рисола-и Нурнинг Истанбулда нашрига бир васила бўлади. Сен модомики ҳаёти дунёвиянгни ва ҳаёти ухровиянгни ҳам Рисола-и Нурга фидо қиляпсан, бу иззати нафс томирини ҳам фидо қил. Ҳам коинот яратилишининг сабаби бўлган Фахри Олам Алайҳиссалоту Вассаломга “мажнун” таъбирини истеъмол қилган кишилар бўлгани каби, сенинг ўша қуёшга нисбатан заррача бир иззати нафсингнинг синишига аҳамият берма” деб эслатилди, менинг ҳам қалбим роҳатланди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Истанбул олимларининг энг буюги ва энг мудаққиқи ва кўп вақт Муфти-юл Аном бўлган эски фатво амини машҳур Али Ризо Афанди, Биринчи Шуадаги Қуръон Ишораларини ва Оят-ул Кубро каби рисолаларни кўргандан сўнгра, Рисола-и Нурнинг муҳим бир талабаси бўлган Ҳофиз Аминга деганки: "Бадиуззамон шу замонда Ислом Динига энг буюк бир хизмат айлаганини ва асарларининг тўлиқ тўғри бўлганини ва бундай бир замонда ва маҳрумият ичида тўлиқ бир фароғати нафс этганини ва унинг Рисола-и Нури мужаддиди дин бўлганини қатъиян тасдиқ этаман. Жаноби Ҳақ уни муваффақ айласин, омин" деган.

Ҳам баъзиларнинг соқол қўймаганликларига эътирозлари муносабати ила, Мавлоно Жалолиддини Румийнинг оталари бўлган Султон-ул Уламонинг бир қиссаси ила уни мудофаа этиб: "Бадиуззамоннинг, албатта бир ижтиҳоди бордир, эътироз этганлар ҳақсиздир" деган ва Ҳожа Мустафога (марҳум) амр этган: "Айтганимни ёз!"

Бадиуззамонга камоли ҳурмат ила салом этаман. Таълифотингизнинг тугатилишига ҳирзи жон ила дуо этмоқдаман. Баъзи уламо-ус суънинг танқидига учраганингга хафа бўлма, зеро "Мевали дарахт тошланар" ҳукми машҳурдир. Мужоҳадаларингизни давом этинг. Жаноби Ҳақ ва Файёзи Мутлақ тезда мурод ва матлубингизга муваффақи билхайр айласин, омин. Боқий Ҳақнинг бирлигига омонат бўлингиз.

Эски Фатво Амини

**Али Ризо**

Хуллас, бундай мудаққиқ ва илм ва шариат ва Қуръон жиҳатида бу замонда сўз соҳиби энг буюк олим бундай ҳукм этган.

\* \* \*

Азиз, сиддиқ, мудаққиқ, мустақим қардошларим,

Ғоят жиддий бир эслатма ила бир ҳақиқатни баён этишга лузум бор. Шундайки: لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّهُ сири ила, валийлар ғайбий бўлган нарсаларни билдирилмаса, билмаслар. Энг буюк бир валий ҳам душманининг ҳақиқий ҳолини билмаганлари учун, ҳақсиз бўлиб мубораза этишини Ашара-и Мубашшара мобайнидаги мухораба кўрсатмоқда. Демак, икки валий, икки ҳақиқат аҳли бир-бирини инкор этмоқ ила мақомларидан сукут этмаслар. Магар бутун-бутун шариат зоҳирига мухолиф ва хатоси зоҳир бир ижтиҳод ила ҳаракат этмаган бўлса. Бу сирга биноан وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ даги буюклик дастурига эргашган ҳолда ва мўъмин авомларининг шайхларига қарши ҳусни зонларини синдирмаслик ила иймонларини тебратмасдан муҳофаза этмоқ ва Рисола-и Нурнинг рукнларини ҳақсиз эътирозларга қарши ҳақли, фақат зарарли ҳиддатлардан қутқармоқ лузумига биноан ва илҳод аҳлининг икки ҳақ аҳли тоифасининг мобайнидаги хусуматдан фойдаланиб бирининг қуроли ила, эътирози ила бошқасини яралаб, бошқасининг далиллари ила ўқини чиритиб иккисини ерга урмоқ ва чиритмоқдан сақланиб, Рисола-и Нур шогирдлари бу мазкур тўрт асосга биноан, муоризларни ҳиддат ва таҳаввур ила ва муқобала-и билмисл ила қаршиламасликлари керак. Ёлғиз ўзларини мудофаа учун, мусолаҳакорона, мадори эътироз нуқталарни изоҳ этмоқ ва жавоб бермоқ керакдир. Чунки, бу замонда аноният жуда олдин кетган. Ҳаркас қомати миқдорида бир муз парчаси бўлган анониятини эритмасдан бузмайди, ўзини маъруз билади, ундан низо чиқади. Ҳақ аҳли зарар этар, залолат аҳли фойдаланади. Маълум эътироз ҳодисаси имо этадики, олдинда машрабини жуда ёқтирган баъзи зотлар ва худгам баъзи сўфий-машраблар ва нафси амморасини тўлиқ ўлдирмаган ва ҳуббу жоҳ таҳликасидан қутулмаган баъзи иршод аҳли ва ҳақ аҳли Рисола-и Нурга ва шогирдларига қарши ўз машрабларини ва маслакларининг ривожини ва тобеъларининг ҳусни таважжуҳларини муҳофаза нияти ила эътироз этажаклар. Балки даҳшатли муқобала этмоқ эҳтимоли бор. Бундай ҳодисаларнинг бўлишида бизларга совуққонлик ва тебранмаслик ва адоватга кирмаслик ва у муориз тоифанинг ҳам раисларини чиритмаслик керакдир.

**Фош этмоқ хотирамга келмаган бир сирни фош этишга мажбур бўлдим.**

**Шундайки:**

Рисола-и Нурнинг маънавий шахси ва у маънавий шахсни тамсил этган хос шогирдларининг маънавий шахси "Фарид" мақомига мазҳар бўлганлари учун, хусусий бир мамлакат қутбининг эмас, балки аксарият ила Ҳижозда бўлган Қутби Аъзамнинг тасарруфидан хориж бўлгани каби, унинг ҳукми остига киришга ҳам мажбур эмас. Ҳар замонда бўлган икки имом каби, уни танишга мажбур бўлмайди. Мен эскидан Рисола-и Нурнинг маънавий шахсини у имомлардан бириси деб ўйлар эдим. Ҳозир англамоқдаманки: Ғавси Аъзамда "Қутбият" ва "Ғавсият" ила баробар "Фардият" ҳам бўлганидан, охирзамондаги шогирдлари боғланган Рисола-и Нур у фардият мақомининг мазҳаридир.

Бу яширишга лойиқ бўлган бу азим сирга биноан, Макка-и Мукаммарада ҳам, фарзи маҳол бўлиб, Рисола-и Нурга қарши бир эътироз Қутби Аъзамдан ҳам келса, Рисола-и Нур шогирдлари тебранмасдан, у муборак қутби аъзамнинг эътирозини илифот ва салом суратида қабул этиб, таважжуҳини ҳам қозонмоқ учун, эътирозга сабаб нуқталарни у буюк устозларига қарши изоҳ этмоқ, қўлларини ўпмоқдир.

Эй қардошларим! Бу замонда шундай даҳшатли жараёнлар ва ҳаётни ва жаҳонни силкитадиган ҳодисалар ичида, ҳадсиз бир матонат ва совуққонлик ва ниҳоясиз бир фидокорлик ташимоқ керакдир.

Ҳа, يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى اْلآخِرَةِ оятининг ишорий маъноси ила: Охиратни билганлари ва иймон этганлари ҳолда, дунёни охиратдан севиб туриб устун қўймоқ ва синадиган шишани боқий бир олмосдан билиб туриб ризо ва севинч ила устун қўймоқ, ва оқибатни кўрмаган кўр ҳиссиётнинг ҳукми ила, ҳозир бир дирҳам заҳарли лаззатни олдинда бир ботмон соф лаззатдан устун қўймоқ бу замоннинг даҳшатли бир марази ва мусибатидир. У мусибат сири ила, ҳақиқий мўъминлар ҳам, баъзан залолат аҳлига тарафдор бўлмоқ каби даҳшатли хатода бўлмоқдалар. Жаноби Ҳақ иймон аҳлини ва Рисола-и Нур шогирдларини бу мусибатларнинг ёмонлигидан муҳофаза айласин, омин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Эй қардошларим!

Бу замонда, хусусан бу вақтларда Рисола-и Нурнинг шогирдлари тўлиқ бир матонат ва тасонуд ва диққат этишга мажбурдирлар. Лиллаҳилҳамд, Испарта ва атрофи қаҳрамонлари темир каби матонат кўрсатиши ила бошқа ерларга ҳам ҳусни мисол бўлди.

Эй Хусрав! Таъсирли ва гўзал мактубингни олдим. Вазифангнинг бошига ўтишинг бизни фавқулодда масрур этди. Минглаб сафолар ила келдинг. Сен бу бир ярим сана моддий қаламинг ишламаганидан мароқ этма. Сенинг ўрнигга у кароматли қаламингнинг ёдгори бўлган Мўъжизоти Аҳмадиянинг бири Шарқий Вилоятларда фаол бўлиб кезмоқда. Бошқа охирги ёзган нусха ҳам Истанбулда сенинг ўрнингда ишлаб, иншааллоҳ футуҳот қилар.

Сен ёзган мўъжизали икки Қуръони Азимушшонинг бу атрофда, хусусан Рамазони Шарифда сенга қозонтирган савоблар, таҳсин ва табрикларингни, иншааллоҳ яқинда нашрга кириши ила, Ислом Оламидан сенинг руҳингга ёғажак раҳмат дуоларини ўйла. Аллоҳга шукр эт.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Мен, жуда қатъий бир суратда ва мингга яқин тажрибаларим натижасида қатъий қаноатим келган ва аксар кунларда ҳис этмоқдаманки, Рисола-и Нурнинг хизматида бўлганим кунда, хизматнинг даражасига кўра, қалбимда, баданимда, ақлимда, маишатимда бир инкишоф, кенглик, севинч, баракот кўрмоқдаман. Ва кўплари эътироф этмоқда, "Биз ҳам ҳис этмоқдамиз" дерлар. Ҳатто, сизга ўтган сана ёзганим каби, менинг жуда оз озуқа ила яшаганимнинг сири у баракот экан. Ҳам модомики Имом Шофеъийдан ривоят борки: "Холис талаба-и улумнинг ризқига мен кафолат эта оламан" деган. Чунки ризқларида кенглик ва баракот бўлар. Модомики ҳақиқат будир ва модомики холис талаба-и улум унвонига ҳозир Нур Шогирдлари бу замонда тўлиқ лаёқат кўрсатганлар. Албатта, ҳозир янги очлик ва қаҳатга муқобил, Рисола-и Нур хизматини ташламоқ ва маишат зарурати узри ила маишат орқасида югурмоқ ўрнига энг яхши чора шукр ва қаноат ва Рисола-и Нур талабалигига тўлиқ ёпишмоқдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Рисола-и Нур ва ундан тўлиқ дарс олган шогирдлари дунё сиёсатларига эмас, балки бутун дунёга қарши ҳам Рисола-и Нурни восита этолмас ва ҳозирга қадар ҳам этмаган. Биз дунё аҳлининг дунёларига қўшилмаймиз… Биздан зарар таваҳҳум этмоқ девоналикдир.

**Биринчидан:** Қуръон бизни сиёсатдан ман этган, токи олмос каби ҳақиқатлари дунё аҳли назарида шиша парчаларига тушмасин.

**Иккинчидан:** Шафқат, виждон, ҳақиқат бизни сиёсатдан ман этади. Чунки таъзирга ҳақдор динсиз мунофиқлар унда икки бўлса, улар ила боғлиқ етти-саккиз маъсум, бечора, бола-чақа, заиф, хаста ва кексалар бор. Бало, мусибат келса, у маъсумлар у балога тушажаклар, балки у икки мунофиқ динсиз янада оз зарар кўражак. Шунинг учун сиёсат йўли ила, идора ва осойишни бузиш тарзида натижанинг чиқиши ҳам шубҳали бўлгани ҳолда киришдан Рисола-и Нурнинг моҳиятидаги шафқат, марҳамат, ҳақ ва ҳақиқат шогирдларини ман этади.

**Учинчидан:** Бу ватан, бу миллат ва бу ватандаги ҳукумат аҳли қай шаклда бўлса бўлсин, Рисола-и Нурга ашаддий эҳтиёж ила муҳтождирлар. Қўрқмоқ ва ёхуд адоват этмоқ эмас, энг динсизлари ҳам унинг диндорона, ҳақпарастона дастурларига тарафдор бўлишлари керакдир. Магарки, бутун-бутун миллатга, ватанга, Исломият ҳокимиятига хиёнат бўлмаса. Чунки, бу миллатнинг ва бу ватаннинг ижтимоий ҳаётини анархистликдан қутқармоқ ва буюк таҳликалардан халос этмоқ учун беш асос лозимдир ва зарурийдир:

Биринчиси марҳамат. Иккинчиси ҳурмат. Учинчиси амният. Тўртинчиси ҳаром - ҳалолни билиб, ҳаромдан чекилмоқ. Бешинчиси бебошликни ташлаб, итоат этмоқдир.

Хуллас, Рисола-и Нур ижтимоий ҳаётга боққан вақт, бу беш асосни таъмин этиб осойишнинг пойдеворини тасбит ва таъмин этар. Рисола-и Нурга илишганлар қатъиян билсинларки, уларнинг илишиши анархистлик ҳисобига ватан ва миллат ва осойишга душманликдир. Хуллас, бунинг бир хулосасини у жосусга айтдим, дедимки: "Сени юборганларга айт, ҳам деки: Ўн саккиз санадир бир марта ўз истироҳати учун ҳукуматга мурожаат этмаган ва йигирма бир ойдир дунёни ҳаржу марж этган урушлардан ҳеч бир хабар олмаган ва жуда муҳим мақомларда жуда муҳим одамларнинг дўстона алоқаларини истиғно этиб қабул этмаган бир одамга ундан қўрқиб, шубҳага тушиб, дунёнгизга қўшилмоқ эҳтимоли ила ваҳимага тушиб тарассудлар ила машаққат беришда қайси маъно бор, қайси фойда бор, қайси қонун бор? Девоналар ҳам биларларки, унга илишмоқ девоналикдир!" У жосус ҳам турди, кетди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз қардошларим,

Бу дафа ёзувларингизда Ихлос Рисолаларини кўрганим учун, сизни у каби рисолаларнинг дарсига ҳавола қилиб, ортиқча бир дарсга эҳтиёж кўрмадим. Фақат буни эслатаманки: Маслагимиз, сирри ихлосга таяниб, иймон ҳақиқатлари бўлгани учун; ҳаёти дунёга, ҳаёти ижтимоияга мажбур бўлмасдан аралашмаслик ҳамда рақобат ва тарафгирликка ва тортишишга чорлаган ҳоллардан узоқлашишга маслагимиз эътибори билан мажбурмиз. Минглаб афсуски; ҳозир мудҳиш илонларнинг ҳужумига маъруз бечора аҳли илм ва аҳли диёнат, пашшаларнинг чақиши каби жузъий нуқсонларни баҳона қилиб, бир-бирини танқид билан илонларнинг ва зиндиқ мунофиқларнинг бузғунчиликларига ва ўзларини уларнинг қўли билан ўлдиришига ёрдам бермоқдалар. Ғоят мухлис бир қардошимизнинг мактубида, бир кекса олим ва воизнинг Рисола-и Нурга зарар берадиган вазиятда бўлиши, мен каби минглаб нуқсонлари бўлган бир бечоранинг аҳамиятли узрга биноан, бир суннатни тарк этганим баҳонаси ила шахсимни чиритиб Рисола-и Нурга илишмоқ истаган.

**Биринчидан:** Ҳам у зот, ҳам сизлар билингларки: Мен Рисола-и Нурнинг хизматкориман ва ўша дўконнинг бир жарчисиман. Рисола-и Нур эса Арши Аъзам билан боғлиқ бўлган Қуръони Азимушшон билан боғланган бир ҳақиқий тафсиридир. Менинг шахсимдаги нуқсонлар унга юқмайди.

**Иккинчидан:** Ўша воиз ва олим зотга мен тарафимдан салом айтинглар. Менинг шахсимга бўлган танқидини, эътирозини бошим устига қабул қиламан. Сизлар ҳам у зотни ва у кабиларни тортишув ва мунозарага чорламанглар. Ҳатто тажовуз қилинса ҳам, баддуо билан ҳам жавоб берманглар. Ким бўлса бўлсин, модомики иймони бор, у нуқтада қардошимиздир. Бизга душманлик ҳам қилса, маслагимиз эътибори билан жавоб беролмаймиз. Чунки янада мудҳиш душман ва илонлар бор. Ҳам қўлимизда нур бор, тўқмоқ йўқ! Нур ҳеч кимни ранжитмайди, ёруғлиги билан эркалайди. Ва айниқса аҳли илм бўлса, илмдан келган анонияти ҳам бўлса, анониятларини ҳаракатга келтирманглар. Мумкин бўлганча وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا дастурини раҳбар қилинглар. Ҳам у зот, модомики олдин Рисола-и Нурга кирган ва ёзуви билан ҳам иштирок қилган, у доира ичидадир. Унинг фикран бир хатоси бўлса ҳам, кечиринглар. Улар каби аҳли диёнат ва тариқатга мансуб мусулмонлар эмас, ҳозир бу ажиб замонда иймони бўлган ва ҳатто залолат фирқасидан ҳам бўлса, улар билан овора бўлмаслик; ва Аллоҳни таниган ва охиратни тасдиқ қилган насроний ҳам бўлса, улар билан низога сабаб нуқталарни тортишувга сабаб қилмасликни; ҳам бу ажиб замон, ҳам маслагимиз, ҳам муқаддас хизматимиз тақозо қилади.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Рисола-и Нурнинг маслаги эса вазифасини қилар, Жаноби Ҳақнинг вазифасига қўшилмас. Вазифаси таблиғдир. Қабул эттирмоқ Жаноби Ҳақнинг вазифасидир. Ҳам миқдорга аҳамият берилмас. Сен у атрофда биргина Атифни топсанг, юзни топган кабидир, мароқ этма. Ҳам мумкин бўлгани қадар, хориждан келган бундай илишишларга аҳамият берма. Фақат эҳтиёт ила, бу тамбаллик мавсуми ва ғафлат замони ва маишат дарди имтиҳони замонида жузъий бир машғулият ҳам аҳамиятлидир. Таваккуф эмас, муваффақиятсизлик, мағлубият йўқ. Рисола-и Нурнинг ҳар тарафда ғолибона футуҳоти бор.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Рисола-и Нур дунё ишларига восита бўлолмас. Дунё ишларида қалқон қилинмас. Чунки, аҳамиятли бир тафаккурий ибодат бўлгани жиҳат ила, дунёвий мақсадлар қасддан ундан истанилмас. Истанилса, ихлос синар. У аҳамиятли ибодат шакли ўзгарар. Баъзи болалар каби, урушганлари вақт Қуръонни қалқон қилар. Бошига келган зарба Қуръонга келгани каби, Рисола-и Нур бундай муаннид душманларга қарши қалқон қилиб истеъмол этилмаслиги керак. Ҳа, Рисола-и Нурга илишганлар таъзир ерлар. Юзлаб ҳодисалар шоҳиддир. Фақат Рисола-и Нур таъзирларда истеъмол этилмас ва ният ва қасд ила таъзирлар келмас. Чунки, ихлос сири ва убудият сирига зиддир. Бизлар бизларга зулм этганларни бизни ҳимоя этган ва Рисола-и Нурда ишлаттирган Раббимизга ҳавола этамиз… Ҳа, дунёга оид ҳориқо натижалар, баъзи муҳим вирдлар каби, Рисола-и Нурда кўплаб содир бўлади. Фақат улар истанилмас, балки берилар. Иллат бўлолмас, бир фойда бўлиши мумкин. Агар истамоқ ила бўлса, иллат бўлар, ихлосни синдирар, у ибодатни қисман йўқ этар. Ҳа, Рисола-и Нурнинг шу қадар даҳшатли муаннидларга қарши ғолибона муқовамати ихлос сиридан, ҳеч бир нарсага восита этилмаслигидан ва тўғридан-тўғрига абадий саодатга боқишидан ва иймоний хизматдан бошқа бир мақсад таъқиб этмаслигидан ва баъзи тариқат аҳли аҳамият берган кашф ва шахсий кароматга аҳамият бермаслигидандир. Ва валояти кубро асҳоблари бўлган Саҳобийлар каби, варосати нубувват сири ила, ёлғиз иймон нурларини нашр этмоқ ва иймон аҳлининг иймонларини қутқармоқдир. Ҳа, Рисола-и Нурнинг бу даҳшатли замонда қозонган икки муҳаққақ натижаси ҳар нарсадан устундир, бошқа нарсаларга ва мақомларга эҳтиёж қолдирмайди..

**Биринчи Натижаси:** Садоқат ва қаноат ила Рисола-и Нур доирасига кирганлар иймон ила қабрга киришига ғоят қувватли аломатлар бор.

**Иккинчи натижаси:** Рисола-и Нур доирасида ихтиёримиз бўлмасдан тақаррур ва таҳаққуқ этган ухровий маънавий ширкат жиҳати ила, ҳар бир ҳақиқий содиқ шогирди минглаб тиллар ила, қалблар ила дуо этмоқ, истиғфор этмоқ, ибодат этмоқ ва баъзи малоика каби қирқ минг лисон ила тасбеҳ этмоқдир. Ва Рамазони Шарифдаги Лайла-и Қадр ҳақиқати каби муқаддас, улвий ҳақиқатларни юз минг қўл ила қидирмоқдир. Хуллас, бу каби натижа учундирки, Рисола-и Нур шогирдлари хизмати нурияни валийлик мақомидан устун қўяр, кашф ва кароматни қидирмас, ва охират меваларини дунёда узишга уринмас. Вазифа-и Илоҳия бўлган муваффақият ва халққа қабул эттирмоқ ва ривож бермоқ ва ғалаба эттирмоқ ва ҳақдор бўлганлари шону-шараф ва завқлар ва иноятларга мазҳар этмоқ каби ўз вазифаларининг хорижида бўлган нарсаларга қўшилмаслар ва ҳаракатини уларга бино этмаслар. Холисан, мухлисан ишларлар, "Вазифамиз хизматдир, у етар" дерлар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Саксондан ортиқ сана қийматида бўлган ва Рамазони Шарифнинг мажмуида яширинган Лайла-и Қадрни қозонмоқ учун, Рисола-и Нур шогирдларининг ухровий маънавий ширкатлари тақозосича, ҳар бири мутакаллими маалғайр сиғасича اَجِرْنَا اِرْحَمْنَا اِغْفِرْلَنَا каби таъбирларда "биз" деганлари вақт Рисола-и Нурнинг содиқ шогирдларини ният этмоқ керакдир. Токи ҳар бир шогирд умумнинг номига муножот этиб ҳаракат қилсин. Бу бечора, оз ҳаракат қила олган ва ҳаддидан жуда кўп хизмат ундан кутилган бу қардошингизга у ҳусни зонларни хато чиқармаслик учун, ўтмиш Рамазон каби ёрдамингизни илтимос қиламан.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Икки-уч кун аввал, Йигирма Иккинчи Сўз тасҳиҳ этиларкан, тингладим, кўрдимки: Ичида ҳам куллий зикр, ҳам кенг фикр, ҳам касратли таҳлил, ҳам қувватли иймоний дарс, ҳам ғафлатсиз ҳузур, ҳам муқаддас ҳикмат, ҳам юксак бир тафаккурий ибодат каби нурлар бор. Бир қисм шогирдларнинг ибодат нияти ила рисолаларни ё ёзмоқ ёки ўқимоқ ёки тинглашликнинг ҳикматини билдим. Баракаллоҳ дедим, ҳақ бердим.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Қоратоғнинг Бир Меваси**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Бу дафа мактуб ўрнида бу мевани юбормоқдамиз. Бир оятнинг ишорий маъносининг куллиятидан бир фарди ҳурриятдан бу онга қадардир.

Ноябрь ўттизинчи кун, бир минг уч юз эллик саккизда Қоратоғ бошига чиқаётган эдим. Инсонларнинг, хусусан Мусулмонларнинг бу силсила этган ҳалокатлари ва зарарлари не вақтдан бошлади ва не вақтга қадардир, хотирга келди. Бирдан ҳар мушкулимни ҳал этган Қуръони Мўъжиз-ул баён Вал-Аср Сурасини қаршимга чиқарди. “Боқ!”,- деди. Боқдим. Ҳар асрга хитоб этгани каби, бу асримизга ҳам янада зиёда боққан وَ الْعَصْرِ اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ оятидаги اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ жифрий мақоми бир минг уч юз йигирма тўрт этиб, ҳуррият инқилоби ила бошлаган салтанатнинг алмашиниши ва Болқон ва Италия Урушлари ва Биринчи Жаҳон Уруши мағлубиятлари ва келишувлари ва Исломийлик аломатларининг тебранишлари ва бу мамлакатнинг зилзилалари ва ёнғинлари ва Иккинчи Жаҳон Урушининг замин юзида тўфонлари каби самовий ва арозий мусибатлар ила инсон зарари ила اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ оятининг бу асрда ҳам бир ҳақиқатни моддатан айни тарихи ила кўрсатиб, бир иъжоз ёғдусини кўрсатмоқда. اِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ охирдаги هـ, ت беш саналар, шадда саналадиган бўлса жифрий мақоми бир минг уч юз эллик саккиз ва тўққиз бўлган бу сананинг ва келажак сананинг айни тарихини кўрсатмоқ ила, у зарарлардан, бохусус маънавий зарарлардан қутулишнинг ягона чораси иймон ва солиҳ амаллар бўлгани каби, ва мухолиф маъноси ила у зарарнинг ҳам ягона сабаби куфр ва куфрон, шукрсизлик, яъни иймонсизлик ва фисқ ва сафоҳат бўлганини кўрсатди. Вал-Аср Сурасинингазамат ва муқаддаслигини ва қисқалиги ила баробар ғоят кенг ва узун ҳақиқатларнинг хазинаси бўлганини тасдиқ этиб, Жаноби Ҳаққа шукр этдик.

Ҳа, Ислом Оламининг бу асрнинг зарари бўлган бу даҳшатли Иккинчи Жаҳон Урушидан қутулишининг сабаби, Қуръондан келган иймон ва солиҳ амаллар бўлгани каби, фақирларга келган ачинарли очлик ва қаҳатнинг сабаби, рўзанинг ширин очлигини чекмаганлари ва бойларга келган зарар ва йўқотишнинг сабаби ҳам, закот ўрнида қайқовчилик қилишларидир. Ва Анадолунинг бир уруш майдони бўлмаслигининг сабаби, اِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا муқаддас калимасининг ҳақиқатини фавқулодда бир суратда юз минг инсонларнинг қалбларига таҳқиқий бир тарзда дарс берган Рисола-и Нур бўлганини жуда кўп аломатлар ила ва шогирдларидан минглаб ҳақиқат ва диққат аҳлининг қаноатлари исбот этар.

\* \* \*

**РИСОЛА-И НУРНИНГ КИЧИК ВА МАЪСУМ ШОГИРДЛАРИ**

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Рисола-и Нурнинг кичик ва маъсум шогирдларидан эллик-олтмиш талаба ёзган нусхалари бизга ҳам юборилган. Биз ҳам у парчаларни уч жилд ичида жам этдик. Ҳам у маъсум шогирдларнинг баъзиларини исмлари ила қайд этдик. Масалан: Умар ўн беш ёшда, Бекир тўққиз ёшда, Ҳусан ўн бир ёшда, Ҳофиз Наби ўн тўрт ёшда, Мустафо ўн тўрт ёшда, Мустафо ўн уч ёшда, Аҳмад Зеки ўн уч ёшда, Али ўн икки ёшда, Ҳофиз Аҳмад ўн икки ёшда… Бу ёшда яна кўп болалар бор, узун бўлмасин дея ёзилмади. Хуллас, бу маъсум болалар Рисола-и Нурдан олган дарсларининг ва ёзганларининг бир қисмини бизга юборганлар. Биз ҳам уларнинг исмларини бир жадвалга киргиздик. Буларнинг, бу замонда, бу жиддий ҳаракатлари кўрсатмоқдаки, Рисола-и Нурда шундай маънавий бир завқ ва жозибадор бир нур борки, мактаблардаги болаларни ўқишга шавқ ила чорламоқ учун ижод этганлари ҳар нави хурсандчилик ва ташвиқларга ғалаба этажак бир лаззат, бир сурур, бир шавқ Рисола-и Нур бермоқдаки, болалар бундай ҳаракат этмоқдалар. Ҳам бу ҳол кўрсатмоқдаки, Рисола-и Нур илдиз отмоқда. Иншааллоҳ, ортиқ ҳеч бир нарса уни қўпаролмаяжак. Келажак наслларда давом этажак. Айнан бу маъсум кичик шогирдлар каби, Рисола-и Нурнинг жозибадор доирасига кирган уммий кексаларнинг ҳам, қирқ-эллик ёшдан сўнгра Рисола-и Нурнинг хотири учун ёзишни бошлаб ёзганлари қирқ-эллик парчани икки-уч мажмуа ичида киргиздик. Бу уммий кексаларнинг ва қисман чўпон ва йигитларнинг, бу замонда, бу ажиб шароит ичида ҳар нарсадан устун қўйиб Рисола-и Нур ила бу суратда машғул бўлишлари кўрсатмоқдаки, бу замонда Рисола-и Нурга нондан зиёда эҳтиёж борки, хирмончилар, деҳқонлар, чўпонлар, йигитлар зарурий эҳтиёжлардан зиёда Рисола-и Нур ила машғул бўлишлари Рисола-и Нурнинг ҳаққониятини кўрсатмоқдалар. Бу жилдда оз, бошқа олти жилдда маъсумларнинг ва кекса уммийларнинг ёзувларининг тасҳиҳида кўп заҳмат чекдим. Вақт изн бермаётган эди. Хотиримга келди ва маънан дейилдики: Зерикма, буларнинг ёзувлари тез ўқилмаганидан, шошқалоқларни аста-аста ўқишга мажбур этганидан, Рисола-и Нурнинг озуқа ва таом ҳукмидаги ҳақиқатларидан ҳам ақл, ҳам қалб, ҳам руҳ, ҳам нафс, ҳам ҳис ҳиссаларини олиб биладилар. Бўлмаса, ёлғиз ақл жузъий бир ҳисса олар, бошқалар оғуқасиз қола оларлар. Рисола-и Нур бошқа илмлар ва китоблар каби ўқилмаслиги керак. Чунки ундаги таҳқиқий иймон илмлари бошқа илмларга ва маърифатларга ўхшамас. Ақлдан бошқа кўп инсоний латифаларнинг ҳам қувват ва нурларидир.

Ал-ҳосил, маъсумларнинг ва уммий кексаларнинг нуқсон ёзувларида икки фойда бор:

Биринчиси, ўйлаб ва диққат ила ўқишга мажбур этмоқдир.

Иккинчиси, у маъсумона ва холисона, самимий ва ширин тилларидан, дарсларидан Рисола-и Нурнинг ширин ва чуқур масалаларини лаззатли бир ҳайрат ила тингламоқ, дарс олмоқдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**ИСПАРТАГА ЮБОРИЛГАН БИР МАКТУБ**

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Намоз тасбеҳотининг сирига кўра, қандайки намоздан сўнгра тасбеҳ ва зикр ва таҳлил ила хатма-и муаззама-и Муҳаммадия ва зикр ва тасбеҳ этган ва рўйи замин қадар кенг бир ҳалқа-и таҳмидоти Аҳмадия доирасига тасаввуран ва ниятан кирмоқ мадори фуюзот бўлгани каби, мен ва биз ҳам Рисола-и Нурнинг кенг доира-и дарсида ва ҳалқа-и анворида дарс олган ва ишлаган минглаб маъсум лисонларнинг муборак кексаларнинг дуоларига ва солиҳ амалларига ҳиссадор бўлмоқ ва дуоларига омин демоқ ҳукмида бўлиб, улар ила таййи макон этиб ғайбан елкама-елка, тиззама-тизза бўлмоқ хаёли ила ва нияти ила ва тасаввури ила ўзимизни фавқулодда бахтиёр биламиз. Хусусан, охир умримда бундай қийматдор маънавий авлодларни ва юзлаб Абдурраҳмонларни топмоқ мен учун дунёда Жаннат ҳаёти ҳукмига ўтмоқда. Ўтган Рамазони Шарифда, хасталик муносабати ила, ҳар бир қардошим менинг ҳисобимга бир соат ишлашининг буюк бир натижасини айналяқийн ва ҳаққаляқийн кўрганимдан, бундай дуолари рад этилмас маъсумларнинг ва муборак кексаларнинг ва устозларининг менинг ҳисобимга бўлган дуолари ва ишлашлари менинг Рисола-и Нурга хизматимнинг ухровий бир боқий натижасини дунёда ҳам менга кўрсатди.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Қардошингиз

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**ИСПАРТАГА ЮБОРИЛГАН БИР ИФОДАДИР**

Рисола-и Нур ўз содиқ ва саботкор шогирдларига қозонтирган жуда буюк фойда ва қозонч ва жуда ҳам қийматдор натижага муқобил, ҳаққи бўлиб, у шогирдлардан тўлиқ ва холис бир садоқат ва доимий тебранмас бир сабот истар. Ҳа, Рисола-и Нур ўн беш санада мадрасада қозонилган қувватли таҳқиқий иймонни ўн беш ҳафтада ва баъзиларга ўн беш кунда қозонтирганига, йигирма минг зот, тажрибалари ила шаҳодат этарлар. Ҳам "Ухровий амалларда шериклик" дастури ила, ҳар бир шогирдининг ҳар бир кунда минглаб холис лисонлари ила этилган мақбул дуолари ва минглаб салоҳат аҳли ишлаган солиҳ амалларининг мисл савобларини қозонтириб ҳар бир ҳақиқий содиқ ва саботкор шогирдларини амал жиҳатидан минглаб одам ҳукмига келтирганига далил, кароматкорона ва тақдиркорона Имом Алининг уч хабари ва Ғавси Аъзам ғайбий кароматидаги таҳсинкорона ва тавшиқкорона башорати ва Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг қувватли ишоралари у холис шогирдларнинг саодат аҳли ва Жаннат аҳли бўлишларини жуда қатъий исбот этарлар. Албатта, бундай бир қозонч ундай ҳақ истар. Модомики ҳақиқат будир, Рисола-и Нур доирасининг яқинида бўлган илм аҳли ва тариқат аҳли ва сўфий-машраб зотлар унинг жараёнига кирмоқ ва илм ва тариқатдан келган сармоялари ила унга қувват бериш ва кенгайишига ҳаракат қилиш ва шогирдларини ташвиқ қилиш ва бир муз парчаси бўлган манманлигини, тўлиқ бир ҳовузни қозониш учун, у доирадаги оби ҳаёт ҳовузига ташлаб эритиш керак. Бошқа бир йўл очиш билан ҳам у зарар қилади, ҳам бу мустақим ва метин Қуръон йўлига билмасдан зарар беради, балки зиндиқога билмасдан бир нави ёрдам ҳисобига ўтади.

Саид Нурсий

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Бу айбномадан тушунилдики, ҳукуматнинг баъзи рукнларини алдаб бизга қарши чорлаган яширин зиндиқларнинг режалари натижасиз қолиб ёлғон чиқди. Ҳозир бир баҳона бўлиб, жамиятчилик ва комитетчилик исноди ила, ёлғонларини яширишга уринмоқдалар. Ва бунинг бир асари бўлиб, мен билан ҳеч кимни кўриштирмаётирлар. Гўё кўришган бирдан биздан бўлар. Ҳатто катта маъмурлар ҳам кўп чекинмоқдалар ва менга машаққат бердирмоқ ила ўзларини амирларига севдирмоқдалар. Хусусан (حا ص م د بر) мен эътирозноманинг охирида, бу келган ифодани дер эдим, фақат бир фикр моне бўлди. Ифода шудир: Ҳа, биз бир жамиятмиз ва шундай бир жамиятимиз борки, ҳар асрда уч юз миллион доҳил мансублари бор. Ва ҳар кун беш марта у муқаддас жамиятнинг қонун-қоидалари ила, камоли ҳурмат ила алоқаларини ва хизматларини кўрсатмоқдалар. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ мудаққас дастури ила, бир-бирининг ёрдамига дуолари ила ва маънавий қозончлари ила югурмоқдалар. Хуллас, биз бу муқаддас ва муаззам жамиятнинг фардлариданмиз ва хусусий вазифамиз ҳам Қуръоннинг иймоний ҳақиқатларини таҳқиқий бир суратда иймон аҳлига билдириб, уларни ва ўзимизни иъдоми абадийдан ва доимий ҳибси мунфариддан қутқармоқдир. Бошқа дунёвий ва сиёсий ва ҳийлали жамият ва комитетлар ила муносабатимиз йўқдир ва таназзул этмаймиз.

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Асло, асло дунё жараёнлари, хусусан сиёсат жараёнлари ва айниқса хорижга боққан жараёнлар сизни айрилишга отмасин, қаршингизда иттиҳод этган залолат фирқаларига қарши сизни паришон этмасин,

اَلْحُبُّ فِى اللّهِ وَ الْبُغْضُ فِى اللّهِ дастури Раҳмоний ўрнига,

اَلْحُبُّ فِى السِّيَاسَةِ وَ الْبُغْضُ لِلسِّيَاسَةِ дастури шайтоний ҳукм этиб, малак каби бир ҳақиқат қардошига адоват ва ал-ҳаннос каби бир сиёсат дўстига муҳаббат ва тарафдорлик ила зулмига ризо кўрсатиб, жиноятига маънан шерик айламасин.

Ҳа, бу замондаги сиёсат қалбларни бузиб, асабий руҳларни азоб ичида қолдирар. Қалб саломатлиги ва руҳ истироҳати истаган одам сиёсатни ташлаши керак. Ҳа, ҳозир ер куррасида ҳаркас ё қалбан, ё руҳан, ё ақлан, ё баданан келган мусибатдан ҳиссадорликдан азоб чекмоқда, паришондир. Айниқса залолат аҳли ва ғафлат аҳли марҳамати умумия-и Илоҳиядан ва Ҳикмати Томма-и Субҳониядан хабарсиз бўлганидан, риққати жинсия сабаби ила нави башар ила алоқадор бўлганидан, ўз аламидан бошқа нави башарнинг ҳозирги аламли ва даҳшатли аламлари ила ҳам аламзада бўлиб азоб чекмоқда. Чунки, кераксиз ва бефойда бир суратда, ҳақиқий вазифаларини ва зарур ишларини ташлаб, офоқий ва сиёсий урушларга ва коинотнинг ҳодисаларини мароқ ила тинглаб, қўшилиб, руҳларини эсанкираган, ақлларини кераксиз ишлар ила овора этганлар. "Зарарга рози бўлганга марҳамат этилмас" маъносида اَلرَّاضِى بِالضَّرَرِ لاَ يُنْظَرُ لَهُ асосий қоидаси ила, шафқат ҳаққини ва марҳамат лаёқатини ўзларидан маҳрум қилганлар. Уларга ачинилмас ва шафқат этилмас. Ва кераксиз бошларига бало келтирмоқдалар. Мен тахмин этаманки, бутун ер куррасининг бу ёнғинида ва тўфонларида қалбининг саломатини ва руҳининг истироҳатини муҳофаза этган ва қутқарган ёлғиз ҳақиқий иймон аҳли ва таваккал ва ризо аҳлидир. Бунинг ичида энг зиёда ўзини қутқарганлар, Рисола-и Нур доирасига садоқат ила кирганлардир. Чунки улар Рисола-и Нурдан олган таҳқиқий иймон дасрларининг нури ила, кўзи ила ҳар нарсада Раҳмати Илоҳиянинг изини, юзини кўриб, ҳар нарсада камоли ҳикматини, жамоли адолатини мушоҳада этганларидан, камоли таслимият ва ризо ила Рубубияти Илоҳиянинг ижроотидан бўлган мусибатларни таслимият ила ва кулиб қаршилайдилар, ризо кўрсатадилар. Ва марҳамати Илоҳиядан янада олдин шафқатларини сурмайдиларки, алам ва азоб чексинлар. Хуллас, бу ҳақиқатга биноан, ёлғиз ухровий ҳаётнинг эмас, балки дунёдаги ҳаётнинг ҳам саодат ва лаззатини истаганлар, ҳадсиз тажрибалар ила, Рисола-и Нурнинг иймоний ва Қуръоний дарсларида топа олар ва топмоқдалар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**КАСТАМОНУДА БАДИУЗЗАМОНГА САККИЗ САНА ХИЗМАТ ҚИЛГАН МАҲМАД ФАЙЗИ ИЛА ҚИЙМАТДОР БИР НУР ТАЛАБАСИ БЎЛГАН АМИННИНГ БИР МАКТУБИДИР**

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ رَسَائِلِ النُّورِ الْمَقْرُوئَةِ وَ الْمَكْتُوبَةِ

Жуда севгили, жуда қийматдор, жуда мушфиқ устозимиз афандимиз ҳазратлари,

Аввало: Лайла-и Меърожингизни табрик этар, қўлларингиздан ўпар, қусуримизнинг афвини илтимос қилариз.

Устозимизнинг таржима-и ҳолини мароқ этганларга деймизки:

Қуръони Ҳаким ўттиз уч оятларининг иъжозкор ишораси ила, Имом Али Розияллоҳу Анҳ Жалжалутия ва Аржузасида кароматкор далолати ила, Ғавси Аъзам Қуддиса Сирруҳу башораткор баёнлари ила, Устозимизнинг ҳақиқий таржима-и ҳолини ва Рисола-и Нурнинг ҳақиқий моҳиятини баён этганлар.

Устозимизнинг маънавий шахсини билмоқ истаганлар Рисола-и Нурнинг Ишорати Қуръония ва Каромати Алавия ва Каромати Ғавсия рисолаларини ва Рисола-и Нурнинг бошқа парчаларини диққат ила тадқиқот қилишлари лозимдир. Ёлғиз бизнинг Устозимиз ҳақидаги қатъий қаноатимиз шудирки: Нур Исми ва Ҳаким Исмига мазҳарият ила, Қуръони Ҳакимнинг хазинасидан ноил бўлган ҳақиқатлар ва маорифни, таҳдиси неъмат мақсади ила башарга эълон этган бу аллома-и зифунун Бадиуззамон Ҳазратлари, ахлоқи Муҳаммадия Алайҳиссалоту Вассалам ила хулқланган, нафс ва ҳаво барзоҳларидан ўтган, макорими ахлоқнинг энг мумтоз ва мустасно бир тимсоли мужассами бўлиб бу асрда бўлган. Ҳозирга қадар бутун ҳаётида ҳайратга лойиқ бир улувви ҳиммат ва сукунат ва иффат ва маҳвият ичида яшаган. Қалб бойлиги, таваккал ва қаноати ҳориқулода, маишат ва қиёфаси жуда оддий ва макорими ахлоқи жуда фавқулодда, дунёга зарра қадар майл ва муҳаббат этмас.

Ҳам шундай бир тарзда иззати илмияни ҳаётда муҳофаза этганки, асло ҳеч кимга арзи ифтиқор этмаслик ҳаётининг энг муҳим бир дастури бўлгандир. Дунё ўзларига таважжуҳ этган бўлса ҳам, ундан юз ўгирган Устозимиз ҳаёт эҳтиёжларида Жаноби Ҳақнинг инояти ила, иффат ва поклигини доимо муҳофаза этар. Садақа, закот ва ҳадяларни олмас. Яқийнан биламизки, Кастамонуда бўлганлари замон, ўтирган уйларининг ижара ҳақини бермоқ учун кўрпаларини сотдилар да, яна ҳеч бир сурат ила ҳадя қабул этмадилар.

Ҳам Устозимиз такаллуф ва тааззумдан асло хушланмас ва талабаларининг ҳам такаллуф қайдидан ҳур бўлишларини амр этар. Ва дерларки: "Такаллуф шаръан ва ҳикматан ёмондир, чунки такаллуф савдоси инсонни ҳадди маруфни тажовузга чорлар. Мутакаллиф бўлганлар баъзан худбинона бир тазоҳур ва тафохур ҳолати ва вақтинчалик совуқ бир риёкор вазиятни кўрсатишдан қутулмас. Ҳолбуки буларнинг иккиси ҳам ихлосни задалар".

Ҳам Устозимиз ғоят мутавозедир. Тафаввук ва тамайюз орзуларидан, шухрат савдоларидан зиёдаси ила тийиларлар. Ўзларига махсус пок машраби у каби жон сиқувчи нарсалардан олийдир. Ҳаркасга, хусусан кексаларга ва болаларга ва фақирларга юмшоқлик ва мулойимлик ила ухувваткорона бир холис муомалада бўларлар. Муборак юзларида мабоҳат ва башошат ила қоришиқ бир нури виқор порлар. Ҳайбат ила баробар дўстлик ва яқинлик асарлари ҳам кўринар. Доимо мутабассум бўларлар. Фақат баъзан тажаллиётнинг муқтазоси бўлиб ҳайбат ва жалол назари шу даража тазоҳур этарки, ортиқ у пайт ёнида бўлиб да сўз айтмоқ истаган одамнинг, одатда тили тутилар, не сўйламоқ истагани англашилмас. Бу ожизлар кўп марта бу ҳолни мушоҳада этдик.

Устозимизнинг оз сўйламоқ одатидир. Фақат, сўйлаганини важиз сўйлар, ҳар ҳолда ҳикмат дастури бўлиб жуда маънодор ва жуда қамровли биттадан жамиюл калимдирлар.

Устозимиз на бировни ёмонлар ва на ёнида бировни ғийбат эттирар. Булардан асло хушланмас. Нуқсон ва хатоларни сатр этарлар. Ҳам шу қадар ҳусни зонга соҳибдирки, ҳатто ўзи ҳақида бир нолойиқ сўз таблиғ этганга: "Асло, бу ёлғондир. Бу сўзни айтди деганинг зот бундай айтмас",- дерлар.

Устозимизнинг нафс ила мужоҳадада бир русуҳ ва ихтисоси бордирки, асло ҳузузоти нафсонияларига хизмат этмаслар. Бир инсонга кифоя қилмаяжак қадар оз ерлар ва оз ухларлар. Кечалари эрталабга қадар диққат тортувчи бир ҳоли ҳошиона ила убудиятда бўларлар. Ёз ва қиш бу одатлари ўзгармас. Таҳажжуд ва муножот ва вирдларини асло тарк этмаслар. Ҳатто бир Рамазони Шарифда жуда шиддатли хасталикда, олти кун бир нарса емасдан савми висол ичида убудиятдаги мужоҳадаларини тарк этмадилар. Қўшнилари ҳар замон дерларки: "Биз сизнинг Устозингизнинг саккиз сана ёз ва қиш кечалари, айни вақтларда эрталабга қадар ҳазин ва муҳриқ садоси ила муножот овозларини тинглар ва бундай оралиқсиз давомли мужоҳадасига ҳайратлар ичида қолардик".

Ҳам Устозимиз таҳорат ва шаръий тозаликка сўнг даража риоя этар, ҳар замон таҳоратли бўлар, асло муборак вақтини бўш кечирмас. Ё Рисола-и Нур таълифи ила ёки тасҳиҳи ила машғул ёки Муножоти Жавшанияни қироат ва саждагоҳи убудиятда қоим ёки тафаккури аъло-и Илоҳий баҳрига ғарқ бўлган бўларди. Аксарият ила, ёз замони шаҳардан узоқ ўрмонли тоғ бор эди. Устозимиз ила у ерга борар эдик. Йўлда ҳам Рисола-и Нур тасҳиҳ этарлар, ҳам бу ожиз талабалари ўқиган рисолаларига диққат этарлар ва тасҳиҳ учун хатоларини айтарлар ва ёхуд эски таълиф этганларидан бирисидан дарс берарлар. Бу сурат ила йўлда ҳам муборак вақтини вазифа ила ўтказар эдилар. Ҳа, биз эътироф этамизки, Устозимизнинг нутқидаги латофат ва улфатидаги ҳаловат шу даража файз бахш этардики, инсон эрталабдан оқшомга қадар у вазиятда дарс олса, йўл юрса, асло зерикмоқ эҳтимоли йўқ эди.

Ҳам Устозимиз Рисола-и Нур хизматини ҳар нарсадан устун қўярлар ва дер эдиларки: "Йигирма санадир Қуръони Ҳакимдан ва Рисола-и Нурдан бошқа бир китобни на мутолаа этганман ва на ёнимда сақлаганман, Рисола-и Нур кифоя келмоқда". Ҳа, Файёзи Мутлақ тарафидан бутун ҳақоиқи Қуръония қалби мунавварига илҳом ва илқо-и куллий ила файзланар да, Қуръони Мўъжиз-ул Баёндан бошқа нимага муҳтож бўлар? Бундан шубҳаси бўлганлар Рисола-и Нурга диққат этсинлар. Жаноби Ҳақ Устозимизга Рисола-и Нурнинг таълифида шундай бир иқтидори бадиъ эҳсон этгандирки, бу ҳаркасга насиб бўладиган хислатлардан эмасдир. У ҳориқо Нур Рисолалари, ҳар бири ғурбатда, хасталик ичида, тоғда, боғда, котибсиз таҳаммули мушкул ғоят оғир шароит доҳилида, зоҳирий қанча қийинчиликлар ила майдонга келган ва мўъминларнинг ёрдамига етишгандир. Фақат, Жаноби Ҳаққа шукр бўлсинки, инояти Илоҳия ҳориқо бир тарзда Устозимизга фавқулодда муваффақият эҳсон этгандир. Хуллас, бу сирдандирки, Жаноби Ҳақ унга коинотни бир китоби самовий ва ерни бир саҳифа каби кашф ва шуҳуд ила биҳаққаляқийн ўқийдиган бир иқтидор берган, маҳзи иноят ила бундай муқаддас бир асарга соҳиб қилгандир. Ҳа, оёти ташриияни ичига олган Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг ҳақиқатлар ва маорифини ва оёти кавнияни қамраган китоби кабири коинотнинг вазифалар ва маъноларини баён этиб, маърифатуллоҳнинг энг юксак даражаларига юксалишга нави башарни ташвиқ этган ва бугунги кунда ўлишга юз тутган қалбларни ҳам изни Илоҳий ила титратиб жонлантириш қадар ҳориқо бир асари бадиъа, бир сараёни сариъа бўлган Рисола-и Нур ила нашри ҳақоиқ этган бу вужуди масъуд ила башарият ифтихор этмоқ лозим келаркан, жуда ғарибдирки, шақоват аҳли тарафидан заҳар берилишга жасорат ва тош оттирилишга ҳам журъат этилмоқда. Ҳа اَشَدُّ الْبَلاَءِ عَلَى اْلاَنْبِيَاءِ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاءِ сири ила, Анбиёнинг вориси бўлганларнинг турли-турли балоларга дучор бўлишлари ҳикмати Илоҳия тақозосидан бўлиши ила, у зумра-и муборака каби, Устозимиз ҳам қанча балоларга ҳадаф бўлгандир. Ҳатто Кастамонуга илк ташриф этганлари замон, болалар бир бадбахт қароқчи тарафидан ташвиқ этилиб, таҳорат олмоқ учун чашмага чиққанлари вақт тош отганлар... Фақат Устозимиз доимо кўрган азо ва жафоларга улул-азмона сабр ва таҳаммул этар. Ҳам сафо-и садрга ва саломати қалбга соҳиб бўлганликларидан, у болаларга ҳам ҳиддат этмасдан буюрдиларки: "Булар Сура-и Ёсиндан муҳим бир оятнинг нуктасини кашфимга сабаб бўлдилар" дея уларга дуо этадилар. Сўнгра бу болалар Устозимизнинг дуолари баракоти ила шоёни ҳайрат бир ҳол касб этдиларки, Устозимизни узоқ-яқин қаерда кўрсалар, югуриб ёнига келарлар, муборак қўлини ўпарлар, дуосини олардилар.

Ҳам Устозимизнинг ҳориқо ҳоллари ва шоёни ҳайрат ғаройиб аҳволлари, бошда Рисола-и Нур бўлиб жуда кўпдир. Ҳа, биз эътироф этамизки, Устозимиз бизнинг қалб хотираларимизни биздан зиёда ўқир, кўп марта хабаримиз бўлмаган бир масаладан бизларни шиддатли ташвишланиш ила огоҳлантирарлар, бизни ҳайратда қолдирарлар. Фақат кунлар ўтгандан сўнгра айнан Устозимиз огоҳлантирган нарса ила қаршилашар, ақлимиз бошимизга келарди. Устозимиз ила тоғга кетганимиз замон, ҳали шаҳарга қайтиш замони келмасдан, бирдан Устозимиз турарлар, бизга ҳам амр этардилар. Ҳикматини сўрамоқ истаганимизда: "Тез кетайлик, Рисола-и Нур хизмати учун бизни кутмоқдалар". Ҳақиқатдан, шаҳарга қайтганимизда, мутлақо муҳим бир Рисола-и Нур шогирди бизни кутаётган бўлар ёки бир неча марта келиб кетганини қўшнилар хабар берарларди. Яна бир кун, Мавлоно Холид (Қ.С.) Ҳазратларининг Кичик Ошиқ номли бир талабасининг наслидан муборак бир хоним, ёнида[[55]](#footnote-55)(Ҳошия) кўп саналардан бери муҳофаза этган Мавлоно Ҳазратларининг яктагини Рамазони Шарифда табаррукан Устозимизнинг ёнида қолсин дея Файзи ила юборар. Устозимизнинг ҳамон Амин қардошимизга ювмоқ учун амр этиб Жаноби Ҳаққа шукр этишни бошлар. Файзининг хотирига: "Бу хоним мен билан йигирма кун учун юборди! Устозим недан соҳиб чиқмоқда?" дея ҳайратлар ичида қолар. Сўнгра у хонимни кўрар, у хоним Файзига дерки: "Устоз ҳадяларни қабул этмаганидан, бу сурат ила балки қабул этар дея шундай айтган эдим. Фақат омонат унингдир, жонимиз ҳам фидо бўлсин" дер, у қардошимизни ҳайратдан қутқарар. Ҳа, муборак Устозимизнинг у яктакни қабули Мавлоно Холиддан сўнгра вазифа-и тажаддуди диннинг ўзларига ўтишига бир аломат деб билганликларидандир, дерлар. Ҳамда шундай бўлмоқ лозим. Чунки Саҳиҳ Ҳадисда: اِنَّ اللّهَ يَبْعَثُ لِهذِهِ اْلاُمَّةِ عَلَى رَاْسِ كُلِّ مِاَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا буюрилган. Мавлоно Ҳазратларининг валодати бир минг бир юз тўқсон уч, Устозимиз Ҳазратларининг эса бир минг икки юз тўқсон учдир. Бу ҳадиснинг тўлиқ изоҳи Рисола-и Ғавсияда бордир.

Устозимиз ора-сира бизларга, хусусан Файзига латифа тарзида буюрар эдиларки: "Жазонгиз бор, таъзир еяжаксиз, қамоққа кетажаксиз..." дея Денизли қамоғимизни бизга рамзан хабар бериб ҳам бизни огоҳлантирар, ҳам қабл-ал вуқуъ бир муҳим ҳодисани кашфан баён этар эдилар. Ҳақиқатдан кўп ўтмади, Устозимизнинг дегани чиқди.

Яна Денизли қамоғи ҳодисасидан аввал буюрдиларки: "Қардошларим, кўпдандир саккиз санадар ортиқ бир ерда қолмаганман. Ҳозир бу ерга келганимга саккиз сана бўлмоқда. Бу сана, ҳар ҳолда ё вафот этаман ёки бошқа ерга нақл этаман",- дея Кастамонудан кетишларини хабар берар эдилар.

Ҳам Денизли қамоғи мусибатидан аввал Устозимиз буюрар эдиларки: "Қардошларим, Рисола-и Нурга бир нечта жиҳатда ҳужум ҳис этмоқдаман, зиёда эҳтиёт этингиз". Ҳақиқатдан кўп ўтмади, Истанбулда бир кекса домла, билмасдан, бир Рисоланинг бир масаласига эътироз этади. Сўнгра эски фатво амини марҳум Али Ризо Афанди Ҳазратлари у домланинг эътирозини рад ва Рисола-и Нурнинг ҳаққониятини тўлиқ тасдиқ этади.

Бир муддат сўнгра, бир ҳайвон чўчиб, устозимизнинг оёғини жароҳатлайди. Ойларча, изтироблар ичида, убудият вазифасини ва Рисола-и Нурнинг муқаддас хизматини кўп қийинчиликлар ила адо эта олди. Сўнгра тоғда мудҳиш бир заҳарланишдан чиққан ғоят оғир суратда хаста экан, Денизли қамоғи тавқифи майдонга чиқди. Фақат у фарди фарид, таҳаммули жуда мушкул бу даҳшатли ҳолда ҳам иймон ва Қуръон хизматидаги метин азмини, ҳам убудиятдаги вазифаларини адога сўнг даража ғайрат этиб асло сустлик қилмасдан улул-азмона бир сабр ила сабот этар эди. Яна Устозимиз тавқифимиздан аввал дафаларча буюрар эдиларки: "Дунё аҳли Рисола-и Нурга илишмасинлар, илишсалар, офатларнинг ҳужумига сабаб бўларлар". Ҳақиқатдан ҳаркасча маълумдирки, Рисола-и Нур шогирдлари тавқиф этилар-этилмас ҳар тарафда офатлар, зилзилалар, хасталиклар бошларди, то Рисола-и Нурнинг ҳаққонияти тасдиқ бўлиниб ватанга фойдали бўлгани эътироф этилгунгача кўп ерларда, жумладан, Кастамонуда зилзила давом этди. Ҳатто Кастамонунинг тарихий юксак қалъаси (ки баъзи рисолаларнинг мадрасаси ҳукмига ўтди) Рисола-и Нурга ва муаллифи бўлган Устозимизга иштиёқ ва ҳасратидан мотам тутиб, энг соғлом илдизли тошларини пастга отиб, Устозимизнинг ғайбий хабарини моддатан тасдиқ этгандир.

Устозимиз тавқифимиздан аввал буюрар эдиларки: "Рисола-и Нурга мудҳиш бир ҳужум режаси бор, фақат мароқ этмангиз. Хушхабар, Инояти Илоҳия ёрдамимизга етишажак. Шундайки:

Бугун ўқимоқ учун Ҳизби Аъзами Нурийни очган эдим, бирдан қаршимга: وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ояти чиқди. Маънан, "Менга боқ!" деди. Мен ҳам боқдим. Кўрдимки, маъносининг кўп табақаларидан, хусусан ишорий ва жифрий маъноси ила ҳам қамоқ мусибатига, ҳам нажотимизга ишора ва бизга башорат этмоқда" буюрдилар. Хуллас, Денизли маҳкамаси бароат қарори бермасдан тўққиз ой аввал, шубҳасиз, бу оятнинг хазинасидан олган жавҳарини изҳор этиб, ҳам бу ояти кариманинг муҳим иъжоз нуктасини кашф, ҳамда бу маънавий қувватга муҳтож заиф талабаларига хушхабар бермоқ ила бизларни масрур айлагандирлар. Бу оятнинг тўлиқ изоҳи Денизли Мудофаасида ва Иловаларидадир.

Замоннинг нодир нусхаси бўлган Устозимиз ғоят шижоатли ва метин ва улул-азмона бир фавқулодда жасоратга соҳиб бир лисон-ул ҳақдирки, ҳақ йўлида сўз сўйламоқдан чекинмас ва лавми лаимдан қўрқмаслар. Бир кун, "Бисмиллоҳ" ёзувли қабр тошларини зовурлар устига қўяркан кўрарлар. У ерда дунёча муҳим зотлар ҳозир бўлганликлари ҳолда, ҳеч ким айтмаган ғоят аччиқ сўзлар ила у ҳақсиз ишга ва яна бошқа ҳақсиз ишларга ҳам садди садид бўлгандирлар.

Ҳам мамлакатимизда ҳар ким устозимизни ранжида этишга жасорат этган бўлса, Рисола-и Нурга зарар келтирган бўлса, мутлақо ёмон оқибатга дучор бўлгандирлар. Баъзилари ичига кириб ақллари бошларига келган бўлса ҳам, баъзилари бўлса жазоларини чеккандирлар. Бу воқеаларнинг баъзилари Иловаларда ёзилгандир.

Ал-ҳосил: Муборак Устозимизнинг камол сифатларини ва аҳволининг гўзалликларини биз каби ожизларнинг ҳаққи ила тасвир ва таъриф эта олишига имкон йўқдир. Холиқи Зулжалол Вал Жамол Ҳазратлари Устозимизни бир вужуди мустасно қилиб яратган ва тавфиқи Илоҳиясига мазҳар қилгандир. Не саодат унга-ки, унинг шахсан машғул бўлган ва аҳамият ила ташвиқ ва тавсия этган Рисола-и Нур ила хизмати Қуръония ва иймонияда бўлсин ва Рисола-и Нурдан дарсини олган бўлсин...

Устозимиз мамлакатда бўлганда, оралиқсиз нашри ҳақоиқ айлаган ва бизнинг саодатимиз учун файз бахш этган муборак нафасини сарф этгандир. Жаноби Арҳамурроҳимийндан бутун руҳи жонимиз ила ниёз этамизки, "Маҳшар кунида ҳам бизларни: اَلسَّعِيدُ سَعِيدٌ فِى بَطنِ اُمِّهِ ҳадиси шарифига мазҳар бўлган Устозимиз дафина-и улум ва фунун, бадиъулбаён аллома-и Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратлари ила бирликда ҳашр этсин. Токи, у қурқинч кунда нурли, мушфиқ, муборак қўли ила қўлимизни тутсин, ҳузури Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламга бизни этсин, Иншааллоҳ!..."

**Рисола-и Нур Шогирдларидан**

**ФАЙЗИ, АМИН**

\* \* \*

### ОЯТ-УЛ КУБРО ҲАҚИДА БИР НЕЧТА СЎЗ

Бадиуззамон Ҳазратлари Кастамонуда экан, "Оят-ул Кубро" номи ила Жаноби Ҳақнинг борлигини, бирлигини, коинотдаги мавжудотнинг лисонлари ила исбот этган муаззам бир рисола ёзгандир.

Бу рисола учун устозимиз, "ҳозирги даҳшатли тахриботга қарши бир ҳақиқати Қуръония ва бир садди аъзамдир" дегандир.

Қалбга келгани каби тез ёздирилган, биринчи қоралама ила қаноат қилингандир. Устоз, "Ёзган вақтим ирода ва ихтиёрим ила бўлмаганини ҳис этганимдан, ўз фикрим ила танзим ёки ислоҳ этишни мувофиқ кўрмадим" буюргандир.

Бу рисола илк дафа яширин равишда чоп эттирилганлиги учун, Устоз ва талабаларининг қамалишига сабаб бўлган бўлса ҳам, кейинчалик Денизли ва Анқара Оғир Жазо Маҳкамалари, икки саналик тадқиқотларидан сўнгра бароатларига ва рисолаларнинг қайратилишига иттифоқ ила қарор бергандирлар.

Имом Али (Р.А.) ғайбни билган назари ила бу рисолани кўрган, "Қасида-и Жалжалутия" сида бу рисоланинг аҳамиятига ва мақбулиятига ишора этиб وَ بِاْلآيَتِ الْكُبْرَى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتْ ифодаси ила уни шафоатчи қилиб дуо этгандир.

Бу Оят-ул Кубронинг тадқиқи натижасида Устоз ва талабаларининг бароат ила қамоқдан қутулишлари Имом Али (Р.А.) нинг бу дуосининг қабулини исбот этгандир.

Бу асрдаги залолат жараёнлари Мусулмонларнинг иймонларида шиддатли бир тахрибот қилмоқ ташаббусига қарши бу Ҳақиқати Қуръониянинг бир садди аъзам бўлиб мақом муносабати ила бу ерга киргизилиши мувофиқ кўрилди...

\*\*\*

### Оят-ул Кубро

**Коинотдан** **Холиқини Сўраган Бир Сайёҳнинг** **Мушоҳадалари.**

(Тавҳид ҳақида икки мақомдан иборат Еттинчи Шуа бўлган Оят-ул Кубро Рисоласининг Иккинчи Мақомининг бир қисми.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَواتِ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَّبِّحُ بِحَمْدِهِ

وَلَكِنْ لاَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اَنَّهُ كَانَ حَلِيمَاً غَفُورًا

Бу ояти муаззама каби жуда кўп Қуръон оятлари бу коинот Холиқини билдириш жиҳатидан, ҳар вақт ва ҳар кишининг энг кўп ҳайрат билан қараб завқ билан мутолаа қилган энг порлоқ бир саҳифа-и тавҳид бўлган самовотни энг бошда зикр қилганларидан, энг бошда ундан бошлаш мувофиқдир.

Ҳа, бу дунё мамлакатига ва мусофирхонасига келган ҳар бир мусофир кўзини очиб қараш билан кўрадики: Ғоят карамкорона бир зиёфатгоҳ ва ғоят санъаткорона бир намойишгоҳ ва ғоят ҳашаматкорона бир лашкаргоҳ ва таълимгоҳ ва ғоят ҳайраткорона ва шавқ-ангизона бир сайргоҳ ва томошагоҳ ва ғоят маънодорона ва ҳикматпарварона бир мутолаагоҳ бўлган бу гўзал мусофирхонанинг соҳибини ва бу китоби кабирнинг муаллифини ва бу муҳташам мамлакатнинг султонини таниш ва билиш учун шиддат билан қизиқаркан, энг бошда кўкларнинг нур зарҳали билан ёзилган гўзал юзи кўринади: "Менга қара, қидираётганингни сенга билдираман!" дейди. У ҳам қарайди, кўрадики:

Бир қисми еримиздан минг марта катта ва ўша катталардан бир қисми замбарак ўқидан етмиш баробар тез юз минглаб самовий жисмларни тиргаксиз йиқитмасдан тутиб турган ва бир-бирига тўқнаштирмасдан ҳаддан ташқари тез ва баробар кездирган, мойсиз сўндирмасдан давомли равишда у ҳадсиз чироқларни ёндирган ва ҳеч бир шовқин ва тартибсизлик чиқармасдан ўша ниҳоятсиз катта тўдаларни идора қилган ва Қуёш ва Қамарнинг вазифалари каби, ҳеч исён қилдирмасдан, ўша жуда улкан махлуқларни вазифалар билан ишлаттирган ва икки қутбнинг доирасидаги ҳисоб рақамларига сиғмаган ниҳоятсиз узоқлик ичида, айни замонда, айни қувват ва айни тарз ва айни сикка-и фитрат ва айни суратда, баробар, нуқсонсиз тасарруф қилган ва ўша жуда улкан тажовузкор қувватларни ташиганларни тажовуз қилдирмасдан қонунига итоат эттирган ва ўша ниҳоятсиз оломоннинг қолдиқлари каби кўкнинг юзини кирлатадиган ахлатларга йўл қўймасдан жуда порлоқ ва жуда чиройли тозалаттирган ва бир мунтазам қўшин ҳаракати каби ҳаракат билан кездирган ва ерни айлантириши билан, ўша ҳашаматли ҳаракатнинг бошқа бир суратда ҳақиқий ва хаёлий тарзларини ҳар кеча ва ҳар йили кино лавҳалари каби томошабин махлуқотига кўрсатган бир тазоҳури рубубият ва ўша рубубият фаолияти ичида кўринган бўйсундириш, идора қилиш, айлантириш, тартиблаш, тозалаш, вазифалантиришдан таркиб топган бир ҳақиқат, бу азамати ва қамрашлари билан, ўша самовот Холиқининг вужуби вужудига ва ваҳдатига ва мавжудияти самовотнинг мавжудиятидан янада яққол бўлганига шоҳид бўлинганидек гувоҳлик қилади маъноси билан Биринчи Мақомнинг биринчи поғонасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهِ السَّمٰوَاتُ بِجَمٖيعِ مَا فٖيهَا بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ التَّسْخٖيرِ وَ التَّدْبٖيرِ وَ التَّدْوٖيرِ وَ التَّنْظٖيمِ وَ التَّنْظٖيفِ وَ التَّوْظٖيفِ الْوَاسِعَةِ الْمُكَمَّلَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ

дейилган.

Сўнгра дунёга келган ўша йўловчи одамга ва мусофирга само юзи дейилган ва маҳшари ажойиб бўлган фазо шовқин билан гапириб бақиради: "Менга қара! Қизиқиш билан қидирганингни ва сени бу ерга юборганни мен орқали билиб ва топиб олишинг мумкин", дейди. У мусофир унинг аччиқ, аммо марҳаматли юзига қарайди. Мудҳиш, аммо хушхабарли шовқинини тинглайди, кўрадики:

Замин билан осмон ўртасида муаллақда ушлаб турилган булут ғоят ҳакимона ва раҳимона бир тарзда замин боғини суғоради ва замин аҳолисига оби ҳаёт келтиради ва ҳароратни (яъни яшаш оташининг шиддатини) юмшатади ва эҳтиёжга кўра ҳар ернинг ёрдамига етишади. Ва бу вазифалар каби кўп вазифаларни бажариш билан баробар, мунтазам бир қўшиннинг тезкор амрларга кўра кўриниши ва беркиниши каби, бирдан ҳаво бўшлиғини тўлдирган ўша улкан булут ҳам яширинади, барча қисмлари истироҳатга чекинади, ҳеч бир асари кўринмайди. Сўнгра "Ёмғирга қараб қадам бос!" амрини олган онида, бир соат, балки бир неча дақиқа ичида тўпланиб ҳаво бўшлиғини тўлдиради, бир қўмондоннинг амрини кутаётгандек туради.

Сўнгра ўша йўловчи у ердаги шамолга қарайди, кўрадики: Ҳаво шунчалик кўп вазифалар билан ғоят ҳакимона ва каримона ишлаттириладики, гўё ўша жонсиз ҳавонинг идроксиз зарраларидан ҳар бир зарраси бу коинот султонидан келган амрларни тинглайдиган, биладиган ва ҳеч бирини қолдирмасдан, ўша қўмондоннинг қуввати билан қиладиган ва интизом билан бажарадиган бир вазият билан, заминнинг барча яшовчиларига нафас бериш ва зийҳаётга лозим бўлган ҳарорат ва зиё ва электр каби моддаларни ва овозларни кўчириш ва набототнинг чангланишига восита бўлиш каби кўп куллий вазифаларда ва хизматларда бир дасти ғайбий тарафидан ғоят идрокона ва олимона ва ҳаётпарварона хизмат қилдириляпти.

Сўнгра ёмғирга қарайди, кўрадики: Ўша латиф ва тиниқ ва ширин ва ҳечдан ва ғайбий бир хазина-и раҳматдан юборилган қатраларда шу қадар раҳмоний ҳадялар ва вазифалар борки, гўё раҳмат жисм шаклига кириб қатралар суратида хазина-и Раббониядан оқяпти маъносида бўлганидан, ёмғирга “раҳмат” номи берилгандир.

Сўнгра чақмоққа қарайди ва раъдни (момақалдироқ) тинглайди. Кўрадики, жуда ажиб ва ғариб хизматларда ишлаттириляптилар.

Сўнгра кўзини тортади, ақлига қарайди, ўз-ўзига дейдики: “Сочилган пахта каби бу жонсиз, идроксиз булут, албатта бизларни билмайди ва бизга ачиниб ёрдамимизга ўз-ўзидан югурмайди ва амрсиз майдонга чиқмайди ва беркинмайди. Балки ғоят қодир ва раҳийм бир қўмондоннинг амри билан ҳаракат қиладики, бир из қолдирмасдан беркинади ва бирдан намоён бўлади, иш бошига ўтади ва ғоят фаол ва мутаъол ва ғоят жилвали ва ҳашаматли бир султоннинг фармони билан ва қуввати билан вақти-вақти билан ҳаво оламини тўлдириб бўшатади ва давомли равишда ҳикмат билан ёзадиган ва тугаши билан ўчирадиган тахтасига, ва маҳв ва исбот лавҳасига ва ҳашр ва қиёмат суратига ўгиради ва ғоят лутфкор ва эҳсонпарвар ва ғоят карамкор ва рубубиятпарвар бир ҳокими мудаббирнинг тадбири билан шамолга минади ва тоғлар каби ёмғир хазиналарини миндиради, муҳтож бўлган жойларга етишади. Гўё уларга ачиниб йиғлаб кўз ёшлари билан уларни гуллар билан кулдиради, қуёш оташининг шиддатини салқинлатади ва сувпуркагич каби боғларига сув сепади ва замин юзини ювади, тозалайди.”

Ҳам ўша қизиқувчан йўловчи ўз ақлига айтади: “Бу жонсиз, ҳаётсиз, идроксиз, доимо чайқалиб турган, беқарор, бўронли, ташвишли, саботсиз, нишонсиз шу ҳавонинг пардаси билан ва зоҳирий сурати билан вужудга келган юз минглаб ҳакиймона ва раҳиймона ва санъаткорона ишлар ва эҳсонлар ва ёрдамлар яққол тарзда исбот қиладики: Бу меҳнаткаш шамолнинг ва бу ишчан хизматкорнинг ўзбошимча ҳеч бир ҳаракати йўқ, балки ғоят Қодийр ва Алийм ва ғоят Ҳакийм ва Карим бир амирнинг амри билан ҳаракат қилади. Гўё ҳар бир зарраси ҳар бир ишни биладиган ва у амирнинг ҳар бир амрини англайдиган ва тинглайдиган бир аскар каби, ҳаво ичида жараён қилган ҳар бир амри Раббонийни тинглайди, итоат қиладики, барча ҳайвонотнинг нафас олишига ва яшашига, ва набототнинг чангланишига ва ўсишига ва ҳаётига керакли моддаларнинг етиштирилишига ва булутларни йўллаш-у идорасига ва елканли кемаларнинг сайр ва саёҳатига, ва айниқса овозларнинг ва айниқса симсиз телефон ва телеграф ва радио билан сўзлашувларнинг улашишига ва бу хизматлар каби умумий ва куллий хизматлардан бошқа, азот ва муваллидул ҳумуза (кислород) каби икки оддий моддадан иборат бўлган ҳавонинг зарралари бир-бирининг мисли экан, замин юзида юз минглаб тарзда бўлган Раббоний санъатларда камоли интизом билан бир дасти ҳикмат тарафидан ишлатилётганини кўряпман.

Демак وَتَصْرٖيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِ оятининг очиқ баёни билан, шамолни йўналтириш билан ҳадсиз Раббоний хизматларда истеъмол ва булутларнинг бўйсундирилиши билан ҳадсиз Раҳмоний ишларда истиҳдом ва ҳавони ўша суратда ижод қилган, фақат Вожиб-ул Вужуд ва Қодири Кулли Шай ва Алийми Кулли Шай, бир Робби Зулжалоли Вал Икромдир дейди, ҳукм қилади.

Сўнгра ёмғирга қарайди, кўрадики: Ёмғирнинг доналари саноғича манфаатлар ва қатралари ададича раҳмоний жилвалар ва томчилари миқдорича ҳикматлар ичида мавжуд. Ҳам ўша ширин ва латиф ва муборак қатралар шунчалар мунтазам ва гўзал яратиладики, хусусан ёз мавсумида келган дўл шу қадар мезон ва интизом билан юборилади ва тушадики, бўронлар билан чайқалган ва катта нарсаларни тўқнаштирган шиддатли шамоллар уларнинг мувозанат ва интизомларини бузмайди, қатраларни бир-бирига уриб, бирлаштириб, зарарли тўдалар қилмайди. Ва булар каби кўп ҳакиймона ишларда ва айниқса зийҳаётда ишлаттирилган оддий ва жонсиз ва идроксиз муваллидул ма ва муваллидул ҳумуза (водород-кислород) каби икки оддий моддадан таркиб топган бу сув, юз минглаб ҳикматли ва идрокли ва фарқли хизматларда ва санъатларда ишлаттирилади. Демак бу жисм ҳолига келган айни раҳмат бўлган ёмғир фақат бир Раҳмони Раҳиймнинг хазина-и ғайбия-и раҳматида қилинади ва тушиши билан وَهُوَ الَّذٖى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ оятини моддий жиҳатдан тафсир қилади.

Сўнгра момақалдироқни тинглайди ва беркка (чақмоққа) қарайди, кўрадики: Бу икки ҳаво бўшлиғининг ажиб ҳодисаси батамом وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ ва يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ оятларини моддий жиҳатдан тафсир қилиш билан баробар, ёмғирнинг келишини хабар бериб, муҳтожларга хушхабар берадилар.

Ҳа, ҳечдан, бирдан ҳайратомуз бир шовқин билан ҳаво бўшлиғини гапиртириш ва фавқулодда бир нур ва нор билан зулматли ҳаво бўшлиғини ёруғлик билан тўлдириш ва тоғдек пахта-мисол ва дўл ва қор ва сув меши ҳукмида бўлган булутларни оташлантириш каби ҳикматли ва ғаройиб вазиятлар билан тентак ғофил инсоннинг бошига тўқмоқ каби уради: “Бошингни кўтар, ўзини таниттириш истаган фаол ва қудратли бир зотнинг ҳайратомуз ишларига қара! Сен бебош бўлмаганинг каби, бу ҳодисалар ҳам бебош бўлолмайдилар. Ҳар бири кўп ҳикматли вазифалар ортидан югуртириляпти. Бир Мудаббири Ҳакийм тарафидан хизмат қилдириляпти", деб эслатадилар.

Хуллас бу қизиқувчан йўловчи бу ҳаво бўшлиғида булутни бўйсундиришдан, шамолни бошқаришдан, ёмғирни туширишдан ва ҳаво бўшлиғидаги ҳодисаларни идорадан таркиб топган бир ҳақиқатнинг юксак ва ошкора гувоҳлигини эшитади, “Аманту биллоҳ” дейди. Биринчи Мақомнинг иккинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهِ الْجَوُّ بِجَمٖيعِ مَا فٖيهِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ التَّسْخٖيرِ وَ التَّصْرٖيفِ وَ التَّنْزٖيلِ وَ التَّدْبٖيرِ الْوَاسِعَةِ الْمُكَمَّلَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ

парчаси бу йўловчининг ҳаво бўшлиғига доир мазкур мушоҳадаларини ифода қилади.[[56]](#footnote-56)(Эслатма)

Сўнгра ўша саёҳати фикрияга ўрганиб қолган ўша мутафаккир мусофирга Ер курраси ҳол тили билан дейдики: “Кўкда, фазода, ҳавода кезиб нима қиласан? Кел, мен сенга қидираётганингни таниттираман. Бажараётган вазифаларимга қара ва саҳифаларимни ўқи!” У ҳам қарайди, кўрадики:

Ер мажзуб мавлавий каби икки ҳаракати билан кунларнинг, йилларнинг, мавсумларнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлган бир доирани ҳашри аъзамнинг майдони атрофида чизяпти. Ва зийҳаётнинг юз минг навларини барча ризқ ва лозим нарсалари билан ўз ичига олиб, фазо денгизида камоли мувозанат ва низом билан кездирган ва қуёш атрофида саёҳат қилган муҳташам ва итоаткор бир кема-и Раббониядир.

Сўнгра саҳифаларига қарайди, кўрадики: Бобларидаги ҳар бир саҳифаси минглаб оятлари билан Ернинг Роббини таниттиряпти. Умумини ўқиш учун вақт тополмагани учун, фақатгина биргина саҳифа бўлган зийҳаётнинг баҳор фаслида ижод ва идорасига қарайди, мушоҳада қиладики: Юз минг навларнинг ҳадсиз аъзоларининг суратлари оддий бир моддадан ғоят мунтазам очиляпти ва ғоят раҳимона тарбия қилиняпти ва ғоят мўъжизона бир қисмининг данакларига қанотчалар бериб, уларни учириш сурати билан тарқаттириляпти ва ғоят мудаббирона идора қилиняпти ва ғоят мушфиқона озиқлантириляпти ва таомлантириляпти ва ғоят раҳимона ва раззоқона ҳадсиз ва турли-туман ва лаззатли ва ширин ризқлари ҳечдан ва қуруқ тупроқдан ва бир-бирининг мисли ва фарқлари жуда оз ва суяк каби илдизлардан, уруғлардан, сув қатраларидан етиштириляпти. Ҳар баҳор бир вагон каби, хазина-и ғайбдан юз минг нав таомлар ва лозим нарсалар камоли интизом билан юкланиб, зийҳаётга юбориляпти. Ва айниқса ўша ризқ пакетлари ичида болаларга юборилган сут консервалари ва волидаларининг шафқатли сийналарига осилган ширин сут халтачаларини юбориш шунчалар шафқат ва марҳамат ва ҳикмат ичида кўринадики, яққол тарзда бир Раҳмони Раҳиймнинг ғоят мушфиқона ва мураббиёна бир жилва-и раҳмати ва эҳсони эканлигини исбот қилади.

Бир сўз билан: Бу баҳорнинг ҳаёт саҳифаси ҳашри аъзамнинг юз минг намуналарини ва мисолларини кўрсатиш биланفَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدٖيرٌ оятини моддий жиҳатдан ғоят порлоқ тафсир қилгани каби, бу оят ҳам бу саҳифанинг маъноларини мўъжизона ифода қилади. Ва ернинг, барча саҳифалари билан, катталиги нисбатида ва қувватида “Ла илаҳа илла Ҳу” деганини англади.

Хуллас, Ер куррасининг йигирмадан ортиқ катта саҳифаларидан биргина саҳифасининг йигирма жиҳатидан биргина жиҳатининг мухтасар гувоҳлиги билан, у йўловчининг бошқа жиҳатларнинг саҳифаларидаги мушоҳадалари маъносида бўлиб ва ўша мушоҳадаларни ифодалаш учун, Биринчи Мақомнинг учинчи мартабасида бундай дейилган:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهِ الْاَرْضُ بِجَمٖيعِ مَا فٖيهَا وَ مَا عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ التَّسْخٖيرِ وَ التَّدْبٖيرِ وَ التَّرْبِيَةِ وَ الْفَتَّاحِيَّةِ وَ تَوْزٖيعِ الْبُذُورِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ الْاِدَارَةِ وَ الْاِعَاشَةِ لِجَمٖيعِ ذَوِى الْحَيَاةِ وَ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ الرَّحٖيمِيَّةِ الْعَامَّةِ الشَّامِلَةِ الْمُكَمَّلَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ

Сўнгра ўша мутафаккир йўловчи ҳар саҳифани ўқиган сари саодат калити бўлган иймони қувватланиб ва маънавий тараққиётнинг калити бўлган маърифати зиёдалашиб ва барча камолотнинг асоси ва маъдани бўлган Аллоҳга иймон ҳақиқати бир даража яна инкишоф қилиб, маънавий кўп завқларни ва лаззатларни берган сари унинг қизиқишини шидддат билан қўзғатганидан, само, ҳаво бўшлиғи ва Ернинг мукаммал ва қатъий дарсларини тинглагани ҳолда, “Ҳал мин мазид” деб тураркан, денгизларнинг ва улкан дарёларнинг жазбакорона жўш-у хуруш билан зикрларини ва ҳазин ва лазиз овозларини эшитади. Ҳол тили ва сўзлашув тили билан: "Бизга ҳам қара, бизни ҳам ўқи!" дейдилар. У ҳам қарайди, кўрадики: Ҳаётдорона доимий равишда чайқалган ва тарқалиш ва тўкилиш ва истило қилиш фитратида бўлган денгизлар, ерни қуршаб, ер билан баробар ғоят тез суратда бир йилда йигирма беш минг йиллик бир доирада югуртирилгани ҳолда, на тарқаладилар, на тўкиладилар ва на қўшниларидаги тупроққа тажовуз қиладилар. Демак, ғоят қудратли ва азаматли бир зотнинг амри билан ва қуввати билан турадилар, кезадилар, муҳофаза бўладилар.

Сўнгра денгизларнинг ичларига қарайди, кўрадики, ғоят гўзал ва зийнатли ва интизомли гавҳарларидан ташқари, минглаб турдаги ҳайвонотнинг озиқланиш ва идоралари ҳамда таваллуд ва вафотлари шунчалар интизомлидир, оддий қум ва шўр сувдан берилган ризқлари ва улушлари шунчалар мукаммалдирки, яққол тарзда бир Қодийри Зулжалолнинг, бир Раҳийми Зулжамолнинг идора ва озиқлантириши билан бўлганини исбот қилади.

Сўнгра ўша мусофир дарёларга қарайди, кўрадики: Манфаатлари ва вазифалари ва кирим ва чиқимлари шунчалар ҳакиймона ва раҳиймонадир, яққол тарзда исбот қиладики, барча ирмоқлар, булоқлар, сойлар, улкан дарёлар бир Раҳмони Зулжалоли Вал Икромнинг хазина-и раҳматидан чиқяптилар ва оқяптилар. Ҳатто шунчалар фавқулодда йиғилиб ва сарф қилинадиларки, “Тўртта дарё Жаннатдан келадилар” деб ривоят қилинган. Яъни, зоҳирий сабабларнинг анча устида бўлганликлари учун, маънавий бир жаннатнинг хазинасидан ва фақатгина ғайбий ва туганмас бир манбанинг файзидан оқяптилар деганидир. Масалан, Мисрнинг қумистонини Жаннатга айлантирган Нили Муборак жануб тарафидан “Жабали Қамар” дейилган бир тоғдан давомли равишда кичик бир денгиз каби тугамасдан оқади. Олти ойдаги сарфиёти тоғ шаклида тўпланса ва музлатилса, у тоғдан анча катта бўлади. Ҳолбуки у тоғдан унга ажратилган ер ва маҳзан олти қисмидан бир қисми бўлмайди. Кирими эса, у иссиқ минтақада жуда кам келган ва чанқоқ тупроқ тез ютгани учун маҳзанга кам кетган ёмғир, албатта у кенг мувозанатни муҳофаза қилолмаганидан, у Нили Муборак Ернинг одатидан устун ғайбий бир жаннатдан чиқади деган ривояти ғоят маънодор ва гўзал бир ҳақиқатни ифода қилади.

Хуллас, денгиз ва дарёларнинг денгизлар каби ҳақиқатларининг ва гувоҳликларининг мингдан бирини кўрди. Ва умуми бил-ижмоъ денгизларнинг катталиги нисбатида бир қувват билан “Ла илаҳа илла Ҳу” дейди ва бу гувоҳликка денгизлар махлуқоти ададича гувоҳлар кўрсатади деб тушунди. Ва денгизларнинг ва дарёларнинг умум гувоҳликларини ирода қилиб ифода қилиш маъносида, Биринчи Мақомнинг тўртинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ جَمٖيعُ الْبِحَارِ وَ الْاَنْهَارِ بِجَمٖيعِ مَا فٖيهَا بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ التَّسْخٖيرِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ الْاِدِّخَارِ وَ الْاِدَارَةِ الْوَاسِعَةِ الْمُنْتَظَمَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ

дейилган.

Сўнгра тоғлар ва саҳролар саёҳати фикрияда бўлган ўша йўловчини чақирадилар, “Саҳифаларимизни ҳам ўқи!” дейдилар. У ҳам қарайди, кўрадики: Тоғларнинг куллий вазифалари ва умумий хизматлари шунчалар азаматли ва ҳикматлидирлар; ақлларни ҳайрат ичида қолдирадилар. Масалан, тоғларнинг заминдан амри Раббоний билан чиқишлари ва заминнинг ичида ички ўзгаришлардан ҳосил бўлган ҳаяжонини ва ғазабини ва ҳиддатини чиқишлари билан сокинлаштириб, замин ўша тоғларнинг отилиб чиқиши билан ва туйнуклари билан нафас олиб, зарарли бўлган силкинишлардан ва зарарли зилзиладан қутулиб, айланиш вазифасида яшовчиларнинг истироҳатларини бузмайди. Демак, қандайки кемаларни силкинишдан сақлаш ва мувозанатларини муҳофаза қилиш учун уларнинг устунлари устида қурилади. Худди шунинг каби, тоғлар замин кемасига бу маънода хазинали устунлар эканликларини Қуръони Мўъжиз-ул Баён وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۞ وَاَلْقَيْنَا فٖيهَا رَوَاسِىَ ۞ وَالْجِبَالَ اَرْسٰيهَا каби кўп оятлар билан марҳамат қилади.

Ҳам масалан, тоғларнинг ичида зийҳаётга лозим бўлган ҳар нави манбалар, сувлар, маъданлар, моддалар, дорилар шу қадар ҳакиймона ва мудаббирона ва каримона ва эҳтиёткорона йиғилган ва тайёрланган ва териб қўйилганки, яққол тарзда қудрати ниҳоятсиз бир Қодийрнинг ва ҳикмати ниҳоятсиз бир Ҳакиймнинг хазиналари ва омборлари ва хизматкорлари эканликларини исботлайдилар, деб англади. Ва саҳро ва тоғларнинг тоғ қадар вазифа ва ҳикматларидан бу икки гавҳарга бошқаларини қиёс қилиб, тоғларнинг ва саҳроларнинг умум ҳикматлари билан, хусусан эҳтиёт захиралари жиҳати билан келтирган гувоҳликларини ва айтган "Ла илаҳа илла Ҳу" тавҳидларини тоғлар қувватида ва саботида ва саҳролар кенглигида ва катталигида кўради, "Аманту Биллоҳ" дейди.

Мана бу маънони ифодалаш учун Биринчи Мақомнинг бешинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ جَمٖيعُ الْجِبَالِ وَ الصَّحَارٰى بِجَمٖيعِ مَا فٖيهَا وَ مَا عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ الْاِدِّخَارِ وَ الْاِدَارَةِ وَ نَشْرِ الْبُذُورِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ التَّدْبٖيرِ الْاِحْتِيَاطِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْعَامَّةِ الْمُنْتَظَمَةِ الْمُكَمَّلَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ

дейилган.

Сўнгра ўша йўловчи тоғда ва саҳрода фикри билан кезаркан, дарахтлар ва наботот оламининг эшиги фикрига очилди. Уни ичкарига чақирдилар. “Кел, доирамизда ҳам кез, ёзувларимизни ҳам ўқи!” дедилар. У ҳам кирди, кўрдики: Ғоят муҳташам ва музайян бир мажлиси таҳлил ва тавҳид ва бир ҳалқа-и зикр ва шукр ташкил қилганлар. Барча дарахтлар ва набототнинг турлари бил-ижмоъ баробар "Ла илаҳа иллаллоҳ" деяётгандек, ҳоллари тилидан англади. Чунки барча мевадор дарахт ва наботлар мезонли ва фасоҳатли япроқларининг тиллари билан ва безалган ва жазолатли гулларининг сўзлари билан ва интизомли ва балоғатли меваларининг калималари билан баробар, мусаббиҳона гувоҳлик қилганларига ва “Ла илаҳа илла Ҳу” деганларига далолат ва гувоҳлик қилган учта буюк куллий ҳақиқатни кўрди:

**Биринчиси:** Жуда зоҳир бир суратда қасдли бир инъом ва икром ва ихтиёрий бир эҳсон ва имтинон маъноси ва ҳақиқати ҳар биттасида ҳис қилингани каби, мажмуида эса, қуёшнинг чиқишидаги зиёси каби кўринади.

**Иккинчиси:** Тасодифга ҳаволаси ҳеч бир жиҳати имкони бўлмаган қасдий ва ҳакиймона бир айириш ва ажратиш, ихтиёрий ва раҳиймона бир безаш ва тасвирлаш маъноси ва ҳақиқати, ўша ҳадсиз навлар ва аъзоларда кундуз каби ошкора кўринади ва бир Сонеъ-и Ҳакиймнинг асарлари ва нақшлари эканликларини кўрсатади.

**Учинчиси:** Ўша ҳадсиз санъатли асарларнинг юз минг тур ва бошқа-бошқа тарз ва шаклда бўлган суратлари ғоят мунтазам, мезонли, зийнатли бўлиб, чекланган ва саноқли ва бир-бирининг мисли ва оддий ва жонсиз ва бир-бирининг айни ёки оз фарқли ва қоришиқ бўлган уруғлардан, дончалардан ўша икки юз минг навларнинг фарқли ва интизомли, бошқа-бошқа, мувозанатли, ҳаётдор, ҳикматли, янглишсиз, хатосиз бир вазиятда умум аъзоларининг суратларининг фатҳи ва очилиши эса шундай бир ҳақиқатдирки, қуёшдан янада порлоқроқдир ва баҳорнинг гуллари ва мевалари ва япроқлари ва мавжудоти саноғича у ҳақиқатни исбот қилган гувоҳлар бор деб билди. “Алҳамдулиллаҳи аъла ниъматил ийман” деди.

Хуллас, бу мазкур ҳақиқатларни ва гувоҳликларни ифода қилиш маъноси билан Биринчи Мақомнинг олтинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِجْمَاعُ جَمٖيعِ اَنْوَاعِ الْاَشْجَارِ وَ النَّبَاتَاتِ الْمُسَبِّحَاتِ النَّاطِقَاتِ بِكَلِمَاتِ اَوْرَاقِهَا الْمَوْزُونَاتِ الْفَصٖيحَاتِ وَ اَزْهَارِهَا الْمُزَيَّنَاتِ الْجَزٖيلَاتِ وَ اَثْمَارِهَا الْمُنْتَظَمَاتِ الْبَلٖيغَاتِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ الْاِنْعَامِ وَ الْاِكْرَامِ وَ الْاِحْسَانِ بِقَصْدٍ وَ رَحْمَةٍ وَ حَقٖيقَةِ التَّمْيٖيزِ وَ التَّزْيٖينِ وَ التَّصْوٖيرِ بِاِرَادَةٍ وَ حِكْمَةٍ مَعَ قَطْعِيَّةِ دَلَالَةِ حَقٖيقَةِ فَتْحِ جَمٖيعِ صُوَرِهَا الْمَوْزُونَاتِ الْمُزَيَّنَاتِ الْمُتَبَايِنَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ الْغَيْرِ الْمَحْدُودَةِ مِنْ نُوَاتَاتٍ وَ حَبَّاتٍ مُتَمَاثِلَةٍ مُتَشَابِهَةٍ مَحْصُورَةٍ مَعْدُودَةٍ

дейилган.

Сўнгра саёҳати фикрияда бўлган ўша қизиқувчан ва тараққий билан завқи ва шавқи ортган дунё йўловчиси баҳор боғидан бир баҳор қадар бир гулдаста-и маърифат ва иймон олиб келаркан, ҳайвонот ва қушлар оламининг эшиги ҳақиқат-бин бўлган ақлига ва маърифат-ошино бўлган фикрига очилди. Юз минг бошқа-бошқа овозлар билан ва турли-туман тиллар билан уни ичкарига чақирдилар, “Марҳамат қилинг” дедилар. У ҳам кирди ва кўрдики: Барча ҳайвонот ва қушларнинг барча навлари ва тоифалари ва миллатлари, билиттифоқ сўзлашув тили ва ҳол тиллари билан “Ла илаҳа илла Ҳу” деб, замин юзини бир зикрхона ва муаззам бир мажлиси таҳлил суратига айлантирганлар. Ҳар бири ўзи биттадан қасида-и Раббоний, биттадан калима-и Субҳоний ва маънодор биттадан ҳарфи Раҳмоний ҳукмида Сонеъларини тавсиф этиб ҳамд-у сано айтаётган вазиятида кўрди. Гўё у ҳайвонларнинг ва қушларнинг туйғулари ва қувалари ва жиҳозлари ва аъзолари ва асбоблари тартибли ва ўлчовли калималардир ҳамда мунтазам ва мукаммал сўзлардир. Улар булар билан Халлоқ ва Раззоқларига шукр ва ваҳдониятига гувоҳлик келтирганликларига қатъий далолат қилган учта муаззам ва қамраган ҳақиқатларни мушоҳада этди.

**Биринчиси:** Ҳеч бир жиҳат билан дайди тасодифга ва кўр қувватга ва идроксиз табиатга ҳаволаси мумкин бўлмаган ҳечдан ҳакиймона ижод ва санъат-парварона ибдоъ ва ихтиёркорона ва олимона яратиш ва иншо ва йигирма жиҳат билан илм ва ҳикмат ва ироданинг жилвасини кўрсатган руҳлантириш ва иҳё этиш ҳақиқатидирки, зийруҳлар ададича гувоҳлари бўлган яққол бир бурҳон ўлароқ, Зоти Ҳаййи Қайюмнинг вужуби вужудига ва етти сифатига ва ваҳдатига гувоҳлик қилади.

**Иккинчиси:** Ўша ҳадсиз санъатли асарларда бир-биридан сиймо жиҳатидан фарқли ва шакл жиҳатидан зийнатли ва миқдор жиҳатидан мезонли ва сурат жиҳатидан интизомли бир тарздаги айиришдан, зийнатлашдан, тасвирлашдан шундай азаматли ва қувватли бир ҳақиқат кўринадики, Қодири Кулли Шай ва Алими Кулли Шайдан бошқа ҳеч бир нарса бу ҳар жиҳат билан минглаб ажойиботларни ва ҳикматларни кўрсатган қамровли феълга соҳиб бўлолмайди ва ҳеч бир имкон ва эҳтимоли йўқ.

**Учинчиси:** Бир-бирининг мисли ва айни ёки оз фарқли ва бир-бирига ўхшаган ҳудудланган ва чекланган тухумлардан ва тухумчалардан ва нутфа дейиладиган сув қатраларидан ўша ҳадсиз ҳайвонларнинг юз минглаб тур тарзларда ва биттадан мўъжиза-и ҳикмат моҳиятида бўлган суратларини ғоят мунтазам ва мувозанатли ва хатосиз бир тузилишда очиш ва фатҳ қилиш шундай порлоқ бир ҳақиқатдирки, ҳайвонлар ададича ҳужжатлар, далиллар ўша ҳақиқатни нурлантиради.

Хуллас, бу уч ҳақиқатнинг иттифоғи билан, ҳайвонларнинг барча турлари, баробар шундай бир “Ла илаҳа илла Ҳу” деб гувоҳлик келтирадиларки, гўё замин катта бир инсон каби, катталиги нисбатида “Ла илаҳа илла Ҳу” деб самовот аҳлига эшиттириш моҳиятида кўрди ва тўлиқ дарс олди. Биринчи Мақомнинг еттинчи мартабасида ушбу мазкур ҳақиқатларни ифодалаш маъноси билан:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِتِّفَاقُ جَمٖيعِ اَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ وَ الطُّيُورِ الْحَامِدَاتِ الشَّاهِدَاتِ بِكَلِمَاتِ حَوَاسِّهَا وَ قُوَاهَا وَ حِسِّيَّاتِهَا وَ لَطَائِفِهَا الْمَوْزُونَاتِ الْمُنْتَظَمَاتِ الْفَصٖيحَاتِ وَ بِكَلِمَاتِ جِهَازَاتِهَا وَ جَوَارِحِهَا وَ اَعْضَائِهَا وَاٰلَاتِهَا الْمُكَمَّلَةِ الْبَلٖيغَاتِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ الْاٖيجَادِ وَ الصُّنْعِ وَ الْاِبْدَاعِ بِالْاِرَادَةِ وَ حَقٖيقَةِ التَّمْيٖيزِ وَ التَّزْيٖينِ بِالْقَصْدِ وَ حَقٖيقَةِ التَّقْدٖيرِ وَ التَّصْوٖيرِ بِالْحِكْمَةِ مَعَ قَطْعِيَّةِ دَلَالَةِ حَقٖيقَةِ فَتْحِ جَمٖيعِ صُوَرِهَا الْمُنْتَظَمَةِ الْمُتَخَالِفَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورَةِ مِنْ بَيْضَاتٍ وَ قَطَرَاتٍ مُتَمَاثِلَةٍ مُتَشَابِهَةٍ مَحْصُورَةٍ مَحْدُودَةٍ

дейилган.

Сўнгра у мутафаккир йўловчи маърифати Илоҳиянинг ҳадсиз мартабаларида ва ниҳоятсиз завқларида ва нурларида янада олдинга бориш учун, инсонлар оламига ва башар дунёсига киришни истаркан, бошда пайғамбарлар ўлароқ уни ичкарига даъват қилдилар. У ҳам кирди. Энг аввал ўтган замоннинг манзилига қаради, кўрдики: Навъ-и башарнинг энг нуроний ва энг мукаммали бўлган умум пайғамбарлар (Алайҳимуссалом) бил-ижмоъ баробар “Ла илаҳа илла Ҳу” деб зикр қиляптилар ва порлоқ ва тасдиқланган бўлган ҳадсиз мўъжизотларининг қуввати билан, тавҳидни даъво қиляптилар ва башарни ҳайвоният мартабасидан малакият даражасига чиқариш учун, уларни иймони биллоҳга даъват билан дарс бераётганларини кўрди. У ҳам ўша нуроний мадрасада тиз чўкиб дарсга ўтирди. Кўрдики, машҳур инсонларнинг энг юксаклари ва номдорлари бўлган ўша устозларнинг ҳар бирининг қўлида Холиқи Коинот тарафидан берилган нишона-и тасдиқ ўлароқ мўъжизалар бўлганидан, ҳар бирининг хабари билан башардан улкан бир тоифа ва бир уммат тасдиқ қилиб иймонга келганларидан, ўша юз минг жиддий ва тўғри зотларнинг ижмоъ ва иттифоқ билан ҳукм ва тасдиқ қилганлари бир ҳақиқат қанчалар қувватли ва қатъий эканини қиёслаб билди. Ва бу қувватга шунча мухбири содиқларнинг ҳадсиз мўъжизалари билан имзо ва исбот қилган бир ҳақиқатларини инкор қилган аҳли залолат қай даража ҳадсиз бир хато, бир жиноят қилганликларини ва қанчалар ҳадсиз бир азобга ҳақдор бўлганликларини англади ва уларни тасдиқ қилиб иймон келтирганлар қанчалар ҳақли ва ҳақиқатли бўлганликларини билди. Иймон қудсиятининг буюк бир мартабаси яна унга кўринди. Ҳа, пайғамбарларни (Алайҳимуссалом) Жаноби Ҳақ тарафидан феълан тасдиқ ҳукмида бўлган ҳадсиз мўъжизотларидан ва ҳаққониятларини кўрсатган қарши чиққанларига келган самовий жуда кўп таъзирларидан ва ҳақ бўлганликларига далолат қилган шахсий камолотларидан ва ҳақиқатли таълимотларидан ва тўғри бўлганларига гувоҳлик қилган қуввати иймонлари ва тўлиқ жиддийликларидан ва фидокорликларидан ва қўлларида бўлган қудсий китоб ва саҳифаларидан ҳамда уларнинг йўллари тўғри ва ҳақ бўлганига гувоҳлик қилган эргашишлари билан ҳақиқатга, камолотга, нурга восил бўлган ҳадсиз шогирдларидан ташқари, уларнинг ва ўша ўта жиддий мухбирларнинг мусбат масалаларда ижмоъи ва иттифоғи ва тавотури ва исботда тавофуғи ва тасонуди ва уйғунлиги шундай бир ҳужжат ва шундай бир қувватдирки, дунёда ҳеч бир қувват қаршисига чиқолмайди ва ҳеч бир шубҳа ва иккиланишни қолдирмайди. Ва иймоннинг рукнларида умум пайғамбарларни (Алайҳимуссалом) тасдиқ ҳам кириши, ўша тасдиқ буюк бир қувват манбаи эканини англади. Уларнинг дарсларидан кўп файзи иймоний олди.

Хуллас, бу йўловчининг мазкур дарсини ифодалаш маъносида Биринчи Мақомнинг саккизинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِجْمَاعُ جَمٖيعِ الْاَنْبِيَاءِ بِقُوَّةِ مُعْجِزَاتِهِمُ الْبَاهِرَةِ الْمُصَدِّقَةِ الْمُصَدَّقَةِ

дейилган.

Сўнгра иймоннинг қувватидан юксак бир завқи ҳақиқат олган ўша сайёҳи толиб Пайғамбарлар Алайҳимуссаломнинг мажлисидан келаркан, уламонинг илмаляқийн суратида қатъий ва қувватли далиллар билан, Пайғамбарларнинг (Алайҳимуссалом) даъволарини исбот қилган ва асфиё ва сиддиқийн дейилган мутабаҳҳир, мужтаҳид муҳаққиқлар уни дарсхоналарига чақирдилар. У ҳам кирди, кўрдики:

Мингларча доҳий ва юз мингларча мудаққиқ ва юксак аҳли таҳқиқ қил қадар шубҳа қолдирмаган чуқур тадқиқотлари билан, бошда вужуби вужуд ва ваҳдат ўлароқ, мусбат иймоний масалаларни исбот қиладилар. Ҳа, истеъдодлари ва маслаклари ҳар хил бўлгани ҳолда, иймоннинг асослари ва рукнларида уларнинг бирлашиб иттифоқлари ва ҳар бирисининг қувватли ва яқийний бурҳонларига таянишлари шундай бир ҳужжатдирки, уларнинг мажмуи қадар бир заковат ва дироят соҳиби бўлиш ва бурҳонларининг умуми қадар бир бурҳон топиш мумкин бўлса, қаршиларига фақат шундай чиқиш мумкин. Бўлмаса, у мункирлар фақат жоҳиллик ва ўта жоҳиллик ва инкор ва исбот қилинмайдиган манфий масалаларда қайсарлик ва кўз юмиш сурати билан қаршиларига чиқа оладилар. -Кўзини юмган фақат ўзига кундузни кеча қилади.- Бу сайёҳ бу муҳташам ва кенг дарсхонада, бу муҳтарам ва мутабаҳҳир устозлар тарқатган нурлар заминнинг ярмини минг йилдан зиёда ёритганини билди. Ва шундай бир маънавий куч топдики, барча аҳли инкор тўпланса, уни қил қадар адаштирмайди ва қўзғатмайди.

Хуллас, бу йўловчининг бу дарсхонадан олган дарсига бир қисқа ишорат ўлароқ, Биринчи Мақомнинг тўққизинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِتِّفَاقُ جَمٖيعِ الْاَصْفِيَاءِ بِقُوَّةِ بَرَاهٖينِهِمُ الظَّاهِرَةِ الْمُحَقَّقَةِ الْمُتَّفِقَةِ

дейилган.

Сўнгра, иймоннинг янада зиёда қувватланишида ва инкишофида ва илмаляқийн даражасидан айналяқийн мартабасига тараққийсидаги нурларни ва завқларни кўришга жуда муштоқ бўлган ўша мутафаккир йўловчи мадрасадан келаркан, ҳадсиз кичик такялар ва зовияларнинг қўшилиши билан кенгайган ғоят файзли ва нурли ва саҳро кенглигида бир такя, бир хонгоҳ, бир зикрхона, бир иршодгоҳда ва жадда-и кубро-и Муҳаммадийнинг (С.А.В.) ва меърожи Аҳмадийнинг (С.А.В.) соясида ҳақиқатга интилган ва ҳаққа эришган ва айналяқийнга етишган минглаб ва миллионлаб қудсий муршидлар уни даргоҳга чақирдилар. У ҳам кирди, кўрдики:

Ўша аҳли кашф ва каромат бўлган муршидлар кашфиётларига ва мушоҳадаларига ва кароматларига таяниб бил-ижмоъ бирлашиб “Ла илаҳа илла Ҳу” деб, вужуби вужуд ва ваҳдати Раббонияни коинотга эълон қиляптилар. Қуёшнинг зиёсидаги етти ранг билан қуёшни таниш каби, етмиш ранг билан, балки асмо-и ҳусна ададича Шамси Азалийнинг зиёсидан тажаллий этган бошқа-бошқа нурли ранглар ва турли-туман зиёли бўёқлар ва бошқа-бошқа ҳақиқатли тариқатлар ва ҳар хил тўғри маслаклар ва фарқли ҳақли машрабларда бўлган ўша қудсий доҳийларнинг ва нуроний орифларнинг ижмоъ ва иттифоқ билан имзо қўйганлари бир ҳақиқат қай даража очиқ ва яққол бўлганини айналяқийн мушоҳада этди ва анбиёнинг (Алайҳимуссалом) ижмоъи ва асфиёнинг иттифоғи ва авлиёнинг тавофуғи ва бу уч ижмоънинг биргаликдаги иттифоғи, қуёшни кўрсатган кундузнинг зиёсидан анча порлоқ бўлганини кўрди.

Хуллас, бу мусофирнинг такядан олган файзига қисқа бир ишорат ўлароқ, Биринчи Мақомнинг ўнинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِجْمَاعُ الْاَوْلِيَاءِ بِكَشْفِيَّاتِهِمْ وَ كَرَامَاتِهِمُ الظَّاهِرَةِ الْمُحَقَّقَةِ الْمُصَدَّقَةِ

дейилган.

Сўнгра камолоти инсониянинг энг муҳими ва энг буюги, бакли батамом камолоти инсониянинг манбаи ва асоси, иймони биллоҳдан ва маърифатуллоҳдан келиб чиққан муҳаббатуллоҳ эканини билган ўша дунё сайёҳи, бор қуввати билан ва латифалари билан, иймоннинг қувватида ва маърифатнинг инкишофида янада зиёда тараққий этишни исташ фикри билан бошини кўтарди ва самовотга қаради. Ўз ақлига дедики:

“Модомики коинотда энг қийматдор нарса ҳаётдир ва коинотнинг мавжудоти ҳаётга итоаткордир ва модомики зийҳаётнинг энг қийматдори зийруҳдир ва зийруҳнинг энг қийматдори зийшуурдир ва модомики бу қийматдорлик сабабли Ер курраси зийҳаётни давомли равишда кўпайтириш учун ҳар аср, ҳар йил тўлади-бўшалади. Албатта ва ҳар ҳолда, бу муҳташам ва безалган бўлган самовотнинг ҳам ўзига муносиб аҳолиси ва яшовчиси зийҳаёт ва зийруҳ ва зийшуурлардан бордирки, ҳузури Муҳаммадийда (С.А.В.) саҳобаларга кўринган Ҳазрат Жаброилнинг (А.С.) тамассули каби малоикаларни кўриш ва улар билан гаплашиш ҳодисалари, тавотур суратида эскидан бери нақл ва ривоят қилинади. Ундай бўлса, кошки мен самовот аҳли билан ҳам кўришсайдим. Улар қай фикрда эканликларини билсайдим. Чунки “Холиқи Коинот ҳақида энг муҳим сўз уларникидир”, деб ўйларкан, бирдан самовий шундай бир овозни эшитди:

“Модомики биз билан кўришиш ва дарсимизни тинглашни истайсан.. билки: Бошда Ҳазрат Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассалом ва Қуръони Мўъжиз-ул Баён ўлароқ барча пайғамбарларга воситамиз билан келган иймоний масалаларга энг аввал биз иймон келтирганмиз. Ҳам инсонларга тамассул этиб кўринган ва бизлардан бўлган барча пок руҳлар, истисносиз ва иттифоқ билан, бу коинот Холиқининг вужуби вужудига ва ваҳдатига ва қудсий сифатларига гувоҳлик қилиб бир-бирига мувофиқ ва уйғун ўлароқ хабар берганлар. Бу ҳадсиз хабарларнинг тавофуғи ва уйғунлиги қуёш каби сенга бир раҳбардир”, деганларини билди ва унинг нури иймони порлади, заминдан кўкларга чиқди.

Хуллас, бу йўловчининг малоикадан олган дарсига қисқа бир ишорат ўлароқ, Биринчи мақомнинг ўн биринчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِتِّفَاقُ الْمَلٰئِكَةِ الْمُتَمَثِّلٖينَ لِاَنْظَارِ النَّاسِ وَ الْمُتَكَلِّمٖينَ مَعَ خَوَاصِّ الْبَشَرِ بِاِخْبَارَاتِهِمُ الْمُتَطَابِقَةِ الْمُتَوَافِقَةِ

дейилган.

Сўнгра жуда ҳам қизиқувчан ва жуда ҳам иштиёқли ўша мусофир, олами шаҳодат ва жисмоний ва моддий жиҳатидан ва махсус тоифаларнинг тилларидан ва ҳол тилларидан дарс олганидан, олами ғайб ва олами барзоҳда ҳам мутолаа билан бир саёҳат ва ҳақиқатни излашни орзу қиларкан, ҳар инсон тоифасида бўлган ва коинотнинг меваси бўлган инсоннинг уруғи ҳукмида бўлган ва кичиклиги билан баробар маънан коинот қадар кенгая олган мустақим ва мунаввар ақлларнинг, салим ва нуроний қалбларнинг эшиги очилди. Қарадики, улар олами ғайб ва олами шаҳодат ўртасида инсоний барзоҳлардир ва икки оламнинг бир-бири билан тегилишлари ва муомалалари, инсонга нисбатан ўша нуқталарда бўлаётганини кўрганидан, ўз ақли ва қалбига дедики: "Келинглар, бу ўхшашингизнинг эшигидан ҳақиқатга кетган йўл янада қисқадир. Биз нариги йўллардаги тиллардан дарс олганимиз каби эмас, балки иймон нуқтасидаги васфланишларидан ва хусусият ва рангларидан мутолаамиз билан тушуниб ўрганишимиз керак деди, мутолаани бошлади. Кўрдики:

Истеъдодлари ғоят фарқли ва мазҳаблари бир-бирдан узоқ ва мухолиф бўлган умум истиқоматли ва нурли ақлларнинг иймон ва тавҳиддаги чиройли сифатланган ва мустаҳкам эътиқодлари тавофуқ ва саботли ва қониқиб қаноат ва яқийнлари бир-бирига уйғун келяпти. Демак, ўзгармаган бир ҳақиқатга таяниб боғланганлар ва илдизлари метин бир ҳақиқатга кирган, узилмайди. Ундай бўлса, буларнинг нуқта-и иймонияда ва вужуб ва тавҳидда ижмоълари, ҳеч узилмас бир занжири нуронийдир ва ҳақиқатга очилган ёруғ бир деразадир.

Ҳам кўрдики: Маслаклари бир-биридан узоқ ва машраблари бир-биридан фарқли бўлган ўша умум салим ва нуроний қалбларнинг иймон рукнларидаги иттифоқона ва итминонкорона ва мунжазибона кашфиёт ва мушоҳадотлари бир-бирига тавофуқ ва тавҳидда бир-бирига уйғун чиқяпти. Демак, ҳақиқатга муқобил ва восил ва акс этган бу кичкина биттадан арши маърифати Раббония ва бу жомеъ биттадан ойна-и Самадония бўлган нуроний қалблар шамси ҳақиқатга қарата очилган деразалардир ва умуми бирдан қуёшга ойнадорлик қилган бир денгиз каби, бир ойна-и аъзамдир. Буларнинг вужуби вужудда ва ваҳдатда иттифоқлари ва ижмоълари, ҳеч адашмас ва адаштирмас бир раҳбари акмал ва бир муршиди акбардир. Чунки, ҳеч бир жиҳат билан ҳеч бир имкон ва ҳеч бир эҳтимол йўқки, ҳақиқатдан бошқа бир ваҳм ва ҳақиқатсиз бир фикр ва аслсиз бир сифат бу қадар давомли ва мустаҳкам тарзда, бу жуда буюк ва кескин кўзларнинг умумини бирдан алдатсин, ҳиснинг адашишига йўлиқтирсин. Бунга эҳтимол берган бузилган ва чириган бир ақлга бу коинотни инкор қилган аҳмоқ Софистлар ҳам рози бўлмайдилар, рад қиладилар деб англади. Ўз ақли ва қалби билан баробар “Аманту Биллоҳ” дедилар.

Хулас, бу йўловчининг мустақим ақллардан ва мунаввар қалблардан тушуниб ўрганган маърифати иймонияга қисқа бир ишорат ўлароқ Биринчи Мақомнинг ўн иккинчи ва ўн учинчи мартабаларида

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِجْمَاعُ الْعُقُولِ الْمُسْتَقٖيمَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِاِعْتِقَادَاتِهَا الْمُتَوَافِقَةِ وَ بِقَنَاعَاتِهَا وَ يَقٖينِيَّاتِهَا الْمُتَطَابِقَةِ مَعَ تَخَالُفِ الْاِسْتِعْدَادَاتِ وَ الْمَذَاهِبِ وَ كَذَا دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِتِّفَاقُ الْقُلُوبِ السَّلٖيمَةِ النُّورَانِيَّةِ بِكَشْفِيَّاتِهَا الْمُتَطَابِقَةِ وَ بِمُشَاهَدَاتِهَا الْمُتَوَافِقَةِ مَعَ تَبَايُنِ الْمَسَالِكِ وَ الْمَشَارِبِ

дейилган.

Сўнгра олами ғайбга яқиндан қараган ҳамда ақл ва қалбда саёҳат қилган ўша йўловчи, ажабо олами ғайб нима дейди деб қизиқиш билан у эшикни ҳам шундай бир фикр билан қоқди. Яъни, модомики бу жисмоний олами шаҳодатда бунчалик зийнатли ва санъатли ҳадсиз санъатли асарлари билан ўзини таниттириш, ва бунчалик ширин ва зийнатли ниҳоятсиз неъматлари билан ўзини севдириш ва бунчалик мўъжизали ва маҳоратли ҳисобсиз асарлари билан яширин камолотини билдириш, сўздан ва сўзлашишдан янада зоҳир бир тарзда феълан истаган ва ҳол тили билан билдирган бир зот, парда-и ғайб тарафида борлиги ошкора англашиляпти. Албатта ва ҳар ҳолда, феъл билан ва ҳол билан бўлгани каби, сўз билан ва сўзлашиш билан ҳам гапиради, ўзини таниттиради, севдиради. Ундай бўлса, олами ғайб жиҳатида уни унинг кўринишларидан билишимиз керак деди. Қалби ичкарига кирди, ақл кўзи билан кўрдики:

Ғоят қувватли кўринишлар билан ваҳийларнинг ҳақиқати олами ғайбнинг ҳар тарафида ҳар замонда ҳукм қиляпти. Коинотнинг ва махлуқотнинг гувоҳликларидан жуда кучли бир вужуд ва тавҳид гувоҳлиги Аллам-ул Ғуюбдан ваҳий ва илҳом ҳақиқатлари билан келяпти. Ўзини ва вужуд ва ваҳдатини фақат санъатли асарларининг гувоҳликларига қолдирмаяпти. Ўзи Ўзига лойиқ бир каломи азалий билан гапиряпти. Ҳар ерда илм ва қудрати билан ҳозир ва нозирнинг каломи ҳам ҳадсиздир ва каломининг маъноси уни билдиргани каби, сўзлашиши ҳам уни сифатлари билан билдиряпти.

Ҳа, юз минг Пайғамбарларнинг (Алайҳимуссалом) тавотурлари билан ва хабарларининг ваҳйи Илоҳийга сазоворлик нуқтасида иттифоқлари билан ва навъ-и башардан аксарияти мутлақанинг тасдиқгардаси ва раҳбари ва пешвоси, ва ваҳийнинг самаралари ва ваҳйи машҳуд бўлган муқаддас китоблар ва самовий саҳифаларнинг далил ва мўъжизалари билан, ҳақиқати ваҳийнинг амалга ошиши ва собитлашиши яққоллик даражасига келганини билди ва ваҳийнинг ҳақиқати беш ҳақиқати қудсияни ифода ва ифоза қилади деб англади:

**Биринчиси: اَلتَّنَزُّلَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ اِلٰى عُقُولِ الْبَشَرِ** дейилган, башарнинг ақлларига ва фаҳмларига кўра гапириш бир таназзули Илоҳийдир. Дарҳақиқат, бутун зийруҳ махлуқотини гапиртирган ва гапиришларини билган, албатта Ўзи ҳам ўша сўзлашувларга сўзлашуви билан мудохала қилиши, рубубиятнинг тақозосидир.

**Иккинчиси:** Ўзини таниттириш учун коинотни бу қадар ҳадсиз масрафлар билан, бошдан оёқ ғаройиботлар ичида яратган ва минглаб тиллар билан камолотини айттирган, албатта Ўз сўзлари билан ҳам Ўзини таниттиради.

**Учинчиси:** Мавжудотнинг энг танлангани ва энг муҳтожи ва энг нозанини ва энг муштоқи бўлган ҳақиқий инсонларнинг муножотларига ва шукрларига феълан жавоб бергани каби, каломи билан ҳам жавоб бериш, холиқиятнинг шаънидир.

**Тўртинчиси:** Илм билан ҳаётнинг зарурий бир лозими ва ёрқин бир кўриниши бўлган сўзлашиш сифати, албатта қамровли илмни ва сармадий ҳаётни ташиган Зотда қамровли ва сармадий бир суратда бўлади.

**Бешинчиси:** Энг севимли ва муҳаббатли ва хавотирли ва таянч нуқтасига энг муҳтож ва соҳибини ва моликини топишга энг муштоқ, ҳамда фақир ва ожиз бўлган махлуқотларига ожизлик ва иштиёқни, фақирлик ва эҳтиёжни ва истиқбол хавотири ва муҳаббатни ва парастишни берган бир зот, албатта ўзининг вужудини уларга сўзлашиши билан билдириш, улуҳиятнинг тақозосидир.

Хуллас, таназзули Илоҳий ва таарруфи Раббоний ва муқобала-и Раҳмоний ва муқолама-и Субҳоний ва ишъори Самадоний ҳақиқатларини ичига олган, умумий самовий ваҳийларнинг ижмоъ билан Вожиб-ул Вужуднинг вужудига ва ваҳдатига далолатлари шундай бир ҳужжатдирки, кундуздаги қуёшнинг шуълаларининг қуёшга гувоҳлигидан янада қувватлидир деб англади.

Сўнгра илҳомлар жиҳатига қаради, кўрдики: Содиқ илҳомлар, гарчи бир жиҳатда ваҳийга ўхшайдилар ва бир нави муқолама-и Раббониядир, фақат икки фарқ бор:

**Биринчиси:** Илҳомдан жуда юксак бўлган ваҳийнинг аксари малаклар воситаси билан ва илҳомнинг аксари воситасиз бўлишидир.

Масалан: Қандайки, бир подшонинг икки сурат билан гапириши ва амрлари бор.

**Бири:** Ҳашмати салтанат ва ҳокимияти умумия муносабати билан бир ёрдамчисини бир ҳокимга юборади. У ҳокимиятнинг эҳтишомини ва амрнинг аҳамиятини кўрсатиш учун баъзан восита билан баробар бир йиғилиш қилади. Сўнгра фармон билдирилади.

**Иккинчиси:** Султонлик унвони билан ва подшоҳлик умумий исми билан эмас, балки ўз шахси билан хусусий бир муносабати ва жузъий бир муомаласи бўлган хос бир хизматчиси билан ёки бир оми раияти билан ва хусусий телефони билан хусусий гаплашишидир.

Худди шунинг каби, Подшоҳи Азалийнинг умум оламларнинг Робби исми билан ва коинот Холиқи унвони билан ваҳий билан ва ваҳийнинг хизматини бажарадиган шумулли илҳомлари билан сўзлашуви бўлгани каби, ҳар бир фарднинг ва ҳар бир зийҳаётнинг Робби ва Холиқи бўлиш муносабати билан хусусий бир суратда, фақат пардалар орқасида уларнинг қобилиятига кўра бир тарзи сўзлашуви бор.

**Иккинчи фарқ:** Ваҳий соясиздир, софдир, хосларга хосдир. Илҳом эса соялидир, ранглар аралашади, умумийдир. Малоика илҳомлари ва инсон илҳомлари ва ҳайвонот илҳомлари каби турли-туман ҳамда жуда кўп турлари билан денгизларнинг қатралари қадар калимоти Раббониянинг кўпайишига сабаб бир замин ташкил қилади. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّٖى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّٖى оятининг бир жиҳатини тафсир қилади деб англади.

Сўнгра илҳомнинг моҳиятига ва ҳикматига ва гувоҳлигига қаради, кўрдики: Моҳияти ва ҳикмати ва натижаси тўрт нурдан таркиб топади.

**Биринчиси:** Таваддуди Илоҳий дейиладиган, Ўзини махлуқотига феълан севдиргани каби, қовлан ва ҳузуран ва суҳбатан ҳам севдириш, вадудиятнинг ва раҳмониятнинг тақозосидир.

**Иккинчиси:** Бандаларининг дуоларига феълан жавоб бергани каби, сўз билан ҳам пардалар орқасида ижобат этиши, раҳимиятнинг шаънидир.

**Учинчиси:** Оғир балоларга ва шиддатли ҳолларга тушган махлуқотларининг мадад сўрашларига ва фарёдларига ва ёлворишларига феълан ёрдам бергани каби, бир нави гапириши ҳукмида бўлган илҳомий сўзлар билан ҳам ёрдамга етишиши, рубубиятнинг лозимидир.

**Тўртинчиси:** Жуда ожиз ва жуда заиф ва жуда фақир ва жуда эҳтиёжли ва ўз моликини ва ҳомийсини ва мудаббирини ва ҳофизини топишга жуда ҳам муҳтож ва муштоқ бўлган зийшуур санъатли асарларига вужудини ва ҳузурини ва ҳимоясини феълан ҳис қилдиргани каби, бир нави муқолама-и Раббония ҳукмида саналган бир қисм содиқ илҳомлар пардасида ва махсус ва бир махлуққа қараган хос ва бир жиҳатда унинг қобилиятига кўра унинг қалб телефони билан, сўз билан ҳам Ўз ҳузурини ва вужудини ҳис қилдириши, шафқати улуҳиятнинг ва раҳмати рубубиятнинг зарурий ва вожиб бир тақозосидир деб англади.

Сўнгра илҳомнинг гувоҳлигига қаради, кўрди: Қандайки қуёшнинг - фаразан- идроки ва ҳаёти бўлса эди ва у ҳолда зиёсидаги етти ранги етти сифати бўлса эди, у жиҳатда ёруғлигида бўлган шуълалари ва жилвалари билан бир тарз гаплашиши бўлар эди. Ва бу вазиятда, мисолининг ва аксининг шаффоф нарсаларда бўлиши ва ҳар ойна ва ҳар порлоқ нарсалар ва шиша парчалари ва пуфакчалар ва қатралар, ҳатто шаффоф зарралар билан ҳар бирининг қобилиятига кўра гаплашиши ва уларнинг ҳожатига жавоб бериши ва барча улар қуёшнинг вужудига гувоҳлик қилиши ва ҳеч бир иш бир ишга моне бўлмаслиги ва бир сўзлашиши бошқа сўзлашишга заҳмат бермаслиги билмушоҳада кўрилиши каби.. айнан шунингдек: Азал ва абаднинг Зулжалол Султони ва барча мавжудотнинг Зулжамол Холиқи Зийшони бўлган Шамси Сармадийнинг сўзлашиши ҳам, Унинг илми ва қудрати каби куллий ва қамровли бўлиб, ҳамма нарсанинг қобилиятига кўра тажаллий этиши; ҳеч бир савол бир саволга, бир иш бир ишга, бир хитоб бир хитобга моне бўлмаслиги ва чалкаштирмаслиги яққол тарзда тушунилади. Ва барча ўша жилвалар, ўша сўзлашувлар, ўша илҳомлар алоҳида-алоҳида ва баробар иттифоқ билан у Шамси Азалийнинг ҳузурига ва вужуби вужудига ва ваҳдатига ва аҳадиятига далолат ва шаҳодат қилганликларини айналяқийнга яқин бир илмаляқийн билан билди.

Хуллас, бу қизиқувчан мусофирнинг олами ғайбдан олган дарси маърифатига қисқа бир ишорат ўлароқ, Биринчи Мақомнинг ўн тўртинчи ва ўн бешинчи мартабаларида

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِجْمَاعُ جَمٖيعِ الْوَحْيَاتِ الْحَقَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلتَّنَزُّلَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ لِلْمُكَالَمَاتِ السُّبْحَانِيَّةِ وَ لِلتَّعَرُّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ لِلْمُقَابَلَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ عِبَادِهٖ وَلِلْاِشْعَارَاتِ الصَّمَدَانِيَّةِ لِوُجُودِهٖ لِمَخْلُوقَاتِهٖ وَ كَذَا دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اِتِّفَاقُ الْاِلْهَامَاتِ الصَّادِقَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلتَّوَدُّدَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ لِلْاِجَابَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ لِدَعَوَاتِ مَخْلُوقَاتِهٖ وَ لِلْاِمْدَادَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ لِاِسْتِغَاثَاتِ عِبَادِهٖ وَ لِلْاِحْسَاسَاتِ السُّبْحَانِيَّةِ لِوُجُودِهٖ لِمَصْنُوعَاتِهٖ

дейилган.

Сўнгра ўша дунё сайёҳи ўз ақлига дедики: Модомики бу коинотнинг мавжудоти билан Моликимни ва Холиқимни қидиряпман. Албатта, ҳар нарсадан аввал бу мавжудотнинг энг машҳури ва душманларининг тасдиғи билан ҳам энг мукаммали ва энг буюк қўмондони ва энг номдор ҳокими ва сўз жиҳатидан энг юксаги ва ақл жиҳатидан энг порлоғи ва ўн тўрт асрни фазилати билан ва Қуръони билан ёритган Муҳаммади Арабий Алайҳиссалоту Вассаломни зиёрат қилиш ва қидирганимни у кишидан сўраш учун Асри Саодатга боришимиз керак деб, ақли билан бирга ўша асрга кирди. Кўрдики: У аср ҳақиқатдан у зот билан бир саодати башария асри бўлган. Чунки энг бадавий ва энг саводсиз бир қавмни, келтирган нури воситаси билан, қисқа бир замонда дунёга устоз ва ҳоким қилдилар.

Ҳам ўз ақлига деди: “Биз энг аввал бу фавқулодда зотнинг бир даража қийматларини ва сўзларининг ҳаққониятини ва хабарларининг тўғрилигини билишимиз керак, сўнгра Холиқимизни ундан сўрашимиз керак”, деб тадқиқотни бошлади. Топган ҳадсиз қатъий далилларидан бу ерда фақат тўққизта куллийларига биттадан қисқача ишорат қилинади.

**Биринчиси:** Бу зотда - ҳатто душманларининг тасдиғи билан ҳам - барча гўзал ахлоқларнинг ва хислатларнинг бўлиши ва وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى оятларининг очиқ баёни билан, бир бармоғининг ишораси билан Ой икки парча бўлиши ва бир ҳовучи билан душманининг қўшинига отган озгина тупроқ умум ўша қўшиннинг кўзларига кириши билан қочишлари ва сувсиз қолган ўз қўшинига беш бармоғидан оққан кавсар каби сувни кифоя даражасида ичиришлари каби; насси қатъий билан ва бир қисми тавотур билан, юзлаб мўъжизаларнинг у кишининг қўлида кўринишидир. Бу мўъжизалардан уч юздан зиёда қисми Ўн Тўққизинчи Мактуб бўлган Мўъжизоти Аҳмадия (С.А.В.) номли ҳайратомуз ва кароматли бир рисолада қатъий далиллари билан бирга баён қилинганидан, уларни унга ҳавола қилиб дедики:

Бу қадар гўзал ахлоқ ва камолот билан баробар, бу қадар яққол мўъжизалари бўлган бир зот, албатта энг тўғри сўзлидир. Ахлоқсизларнинг иши бўлган ҳийлага, ёлғонга, хатога таназзул қилиши мумкин эмас.

**Икинчиси:** Қўлида бу коинот соҳибининг бир фармони бўлгани ва у фармонни ҳар асрда уч юз миллиондан зиёда инсонларнинг уни қабул ва тасдиқ қилганлари ва ўша фармон бўлган Қуръони Азимушшоннинг етти жиҳат билан ҳайратомуз бўлишидир. Ва бу Қуръоннинг қирқ жиҳат билан мўъжиза бўлганини ва коинот Холиқининг сўзи бўлганини кучли далиллари билан баробар, “Йигирма Бешинчи Сўз - Мўъжизоти Қуръония” номли ва Рисола-и Нурнинг бир қуёши бўлган машҳур бир рисолада батафсил баён қилинишидан, уни унга ҳавола қилиб деди: Бундай айни ҳақ ва ҳақиқат бир фармоннинг таржимони ва таблиғ қилувчиси бир зотда фармонга жиноят ва фармон соҳибига хиёнат ҳукмида бўлган ёлғон бўлолмайди ва бўлиши мумкин эмас!

**Учинчиси:** У зот (С.А.В.) шундай бир шариат, бир Исломият, бир убудият, бир дуо, бир даъват, бир иймон билан майдонга чиққанларки, уларнинг на мисли бор ва на бўлади. Ва улардан янада мукаммал на бўлган ва на бўлади. Чунки саводсиз бир зотда намоён бўлган ўша шариат ўн тўрт асрни ва навъ-и башарнинг бешдан бирини одилона ҳаққоният узра, мудаққиқона, ҳадсиз қонунлари билан идора қилишлари ўхшаш қабул қилмайди. Ҳам саводсиз бир зотнинг ишлари ва сўзлари ва ҳолларидан чиққан Исломият ҳар асрда уч юз миллион инсоннинг раҳбари ва манбаи ва ақлларининг муаллими ва муршиди ва қалбларининг нурлантирувчиси ва покловчиси ва нафсларининг мураббийси ва ислоҳ қулувчиси ва руҳларининг сабаби инкишофлари ва маъдани тараққиёти бўлиши жиҳати билан мисли бўлолмайди ва бўлолмаган.

Ҳам динида бўлган барча ибодатларнинг барча навларида энг олдинда бўлишлари.. ва ҳаммадан зиёда тақвода бўлишлари.. ва Аллоҳдан қўрқишлари.. ва фавқулодда доимий мужоҳадалар ва қийинчиликлар ичида, батамом убудиятнинг энг нозик сирларигача риоя қилишлари.. ва ҳеч кимни тақлид қилмасдан том маъноси билан ва илк ўлароқ, лекин энг мукаммал бўлиб бошланиш ва охирини бирлаштириб қилишлари, албатта мисли кўрилмас ва кўрилмаган.

Ҳам минглаб дуо ва муножотларидан фақат Жавшан-ул Кабир билан, шундай бир маърифати Раббония билан, шундай бир даражада Роббини васфлайдиларки; ўша замондан бери келган аҳли маърифат ва аҳли валоят, фикрларнинг бирлашиши билан баробар, на у мартаба-и маърифатга ва на у даража-и тавсифга етиша олмасликлари кўрсатадики, дуода ҳам у кишининг мисли йўқдир. Рисола-и Муножотнинг бошида, Жавшан-ул Кабирнинг тўқсон тўққиз бандидан бир бандининг қисқача бир маъноси баён қилинган ерга қараган одам, Жавшаннинг ҳам мисли йўқдир дейди.

Ҳам таблиғи рисолатда ва инсонларни ҳаққа даъватда шу даража матонат ва сабот ва жасорат кўрсатганларки; буюк давлатлар, буюк динлар, ҳатто қавм ва қабиласи ва амакиси у кишига шиддатли адоват қилганлари ҳолда, зарра миқдор иккиланиш асари, бир хавотир, бир қўрқоқлик кўрсатмасликлари ва бир ўзлари бутун дунёни майдонга чақиришлари ва бошга ҳам чиқаришлари ва Исломиятни дунёнинг бошига ўтказишлари исбот қиладики, таблиғ ва даъватда ҳам мисллари бўлмаган ва бўлолмайди.

Ҳам иймонда шундай фавқулодда бир қувват ва ҳайратомуз бир яқийн ва мўъжизона бир инкишоф ва жаҳонни ёритган юксак бир эътиқод ташиганларки; ўша замоннинг ҳукмрони бўлган барча фикрлари ва ақидалари ва ҳукамонинг ҳикматлари ва руҳоний раисларнинг илмлари у кишига муориз ва мухолиф ва мункир бўлганлари ҳолда; у кишининг на яқийнига, на эътиқодига, на эътимодига, на ишончига ҳеч бир шубҳа, ҳеч бир иккиланиш, ҳеч бир заифлик, ҳеч бир васваса бермаслиги.. ва маънавиятда ва иймон мартабаларида тараққий қилган бошда саҳобалар, барча аҳли валоят ҳар вақт у кишининг мартаба-и иймонидан файз олишлари ва у кишини энг юксак даражада топишлари, яққол тарзда кўрсатадики, иймонлари ҳам беназирдир. Хуллас, бундай беназир бир шариат ва мислсиз бир Исломият ва ҳайратомуз бир убудият ва фавқулодда бир дуо ва жаҳонписандона бир даъват ва мўъжизона бир иймон соҳибида, албатта ҳеч бир жиҳатда ёлғон бўлолмайди ва алдатмайди деб англади ва ақли ҳам тасдиқ қилди.

**Тўртинчиси:** Анбиёларнинг ижмоъи, қандайки вужуд ва ваҳдонияти Илоҳияга ғоят қувватли бир далилдир. Худди шунинг каби, бу зотнинг тўғрилигига ва рисолатига ғоят мустаҳкам бир гувоҳликдир. Чунки Анбиё Алайҳимуссаломнинг тўғриликларига ва пайғамбар бўлишларига сабаб бўлган қанчалар қудсий сифатлар ва мўъжизалар ва вазифалар бўлса; у зотда энг олдинда бўлгани тарихан тасдиқлангандир. Демак улар, қандайки, сўзлашиш тили билан Таврот, Инжил, Забур ва Суҳуфларида бу зотнинг келишини хабар бериб инсонларга башорат берганларки; Муқаддас Китобларнинг ўша башоратли ишоратларидан йигирмадан ортиқ ва жуда зоҳир бир қисми, Ўн Тўққизинчи Мактубда чиройли тарзда баён ва исбот қилинган. Худди шунинг каби, ҳолларининг тили билан, яъни нубувватлари билан ва мўъжизалари билан ўз маслакларида ва вазифаларида энг олдда, энг мукаммал бўлган бу зотни тасдиқ қилиб, даъволарига имзо қўяптилар. Ва сўзлашиш тили ва ижмоъ билан ваҳдониятга далолат қилганлари каби, ҳол тили ва иттифоқ билан бу зотнинг содиқиятига гувоҳлик қиляптилар деб англади.

**Бешинчиси:** Бу зотнинг дастурлари билан ва тарбиялари ва у кишига бўйсуниш ва орқаларидан кетишлари билан ҳаққа, ҳақиқатга, камолотга, кароматларга, кашфларга, мушоҳадаларга етишган минглаб авлиё ваҳдониятга далолат қилганлари каби, устозлари бўлган бу зотнинг содиқлигига ва рисолатига ижмоъ ва иттифоқ билан гувоҳлик қиладилар. Ва олами ғайбдан берган хабарларининг бир қисмини валийлик нури билан мушоҳада қилишлари ва умумини нури иймон билан ё илмаляқийн ёки айналяқийн ёки ҳаққаляқийн суратида эътиқод ва тасдиқ қилишлари, устозлари бўлган бу зотнинг даража-и ҳаққоният ва содиқиятини қуёш каби кўрсатганини кўрди.

**Олтинчиси:** Бу зотнинг саводсизликлари билан баробар келтирган муқаддас ҳақиқатлар ва ихтиро қилган олий илмлар ва кашф қилган маърифати Илоҳиянинг дарси билан ва таълими билан, мартаба-и илмияда энг юксак мақомга етишган миллионлаб асфиё-и мудаққиқийн ва сиддиқийни муҳаққиқийн ва доҳий ҳукамо-и мўминийн, бу зотнинг усс-ул асос даъволари бўлган ваҳдониятни қувватли бурҳонлари билан иттифоқ билан исбот ва тасдиқ қилганлари каби; бу муаллими акбарнинг ва бу устози аъзамнинг ҳаққониятига ва сўзларининг ҳақиқат бўлганига иттифоқ билан гувоҳликлари, кундуз каби бир ҳужжати рисолати ва содиқлигидир. Масалан, Рисола-и Нур юз парчаси билан, садоқатининг биргина бурҳонидир.

**Еттинчиси:** Ол ва асхоб номли ва навъ-и башарнинг анбиёдан сўнгра фаросат ва дироят ва камолот билан энг машҳур, энг муҳтарам, энг номдори, энг диндор, энг кескин назарли азим жамоати; мукаммал қизиқиш билан ва ғоят диққат ва ниҳоят жиддийлик билан, бу зотнинг барча яширин ва ошкора ҳолларини ва фикрларини ва вазиятларини ўрганиб чиқиш ва текшириш ва тадқиқ қилишлари натижасида бу зотнинг дунёда энг содиқ ва энг юксак ва энг ҳақли ва ҳақиқатли бўлганларига иттифоқ билан, ижмоъ билан тебранмас тасдиқлари ва кучли иймонлари, қуёшнинг зиёсига далолат қиладиган кундуз каби бир далилдир деб англади.

**Саккизинчиси:** Бу коинот қандайки ўзини ижод ва идора ва тартиблаган ва тасвир ва тақдир ва тадбир билан бир сарой каби, бир китоб каби, бир кўргазма каби, бир томошагоҳ каби тасарруф қилган Сонеъига ва котибига ва наққошига далолат қилади. Шунга ўхшаб; коинотнинг хилқатидаги Аллоҳнинг мақсадларини биладиган ва билдирадиган ва ўзгаришларидаги Раббоний ҳикматларини таълим берадиган ва вазифадорона ҳаракатларидаги натижаларни дарс берадиган ва моҳиятидаги қийматини ва ичидаги мавжудотнинг камолотини эълон қиладиган ва у китоби кабирнинг маъноларини ифода қиладиган бир юксак жарчи, бир тўғри кашшоф, бир муҳаққиқ устоз, бир содиқ муаллим истагани ва тақозо қилгани ва ҳар ҳолда бўлишига далолат қилгани жиҳати билан, албатта бу вазифаларни ҳаммадан зиёда қилган бу зотнинг ҳаққониятларига ва бу коинот Холиқининг энг юксак ва содиқ бир маъмури бўлганларига гувоҳлик қилганини билди.

**Тўққизинчиси:** Модомики бу санъатли ва ҳикматли санъатли асарлари билан ўз ҳунарларини ва санъаткорлигининг камолотини намоён қилиш.. ва бу безалган ва зийнатли ниҳоятсиз махлуқоти билан ўзини таниттириш ва севдириш.. ва бу лаззатли ва қийматли ҳисобсиз неъматлари билан ўзига ташаккур ва ҳамд эттириш.. ва бу шафқатли ва ҳимояли умумий тарбия ва озиқлантириш билан, ҳатто оғизларнинг энг нозик завқларини ва иштаҳаларнинг ҳар навини қондирадиган бир суратда ҳозирланган Раббоний таомлантиришлар ва зиёфатлар билан, ўз рубубиятига қарши миннатдорона, муташаккирона ва парастишкорона ибодат қилдириш.. ва мавсумларнинг ўзгариши ҳамда кеча ва кундузнинг алмашиниши ва фарқлилиги каби азаматли ва ҳашаматли тасарруфлар ва ижролар ҳамда даҳшатли ва ҳикматли фаолият ва Халлоқият билан, ўз улуҳиятини изҳор қилиб, ўша улуҳиятга иймон ва таслим ва бўйсуниш ва итоат қилдириш.. ва ҳар вақт яхшиликни ва яхшиларни ҳимоя ҳамда ёмонликни ва ёмонларни йўқотиш ҳамда самовий таъзирлар билан золимларни ва ёлғончиларни маҳв этиш жиҳати билан, ҳаққоният ва адолатини кўрсатиш истаган парда орқасида бириси бор. Албатта ва ҳар ҳолда, ўша ғайбий зотнинг ёнида энг севимли махлуқи ва энг тўғри қули; унинг мазкур мақсадларига тўлиқ хизмат қилиб, коинот яратилишининг тилсимини ва муаммосини ҳал ва кашф қилган ва доимо ўша Холиқининг номидан ҳаракат қилган ва ундан мадад истаган ва муваффақият истаган ва унинг тарафидан ёрдамга ва тавфиққа сазовор бўлган ва Муҳаммади Қурайший (С.А.В.) дейилган бу зот бўладилар!..

Ҳам ақлига деди: Модомики бу мазкур тўққиз ҳақиқатлар бу зотнинг сидқига гувоҳлик қиладилар; албатта бу одам Одам ўғилларининг сабаби шарафи ва бу оламнинг сабаби ифтихоридир. Ва у кишига Фахри Олам ва Шарафи Бани Одам дейилиши жуда лойиқдир. Ва у кишининг қўлида бўлган фармони Раҳмоний бўлган Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг ҳашамати салтанати маънавияси Ернинг ярмини истилоси ва шахсий камолоти ва юксак хислатлари кўрсатадики; бу оламда энг муҳим зот бу кишидир, Холиқимиз ҳақида энг муҳим сўз у кишиникидир.

Хуллас кел қара! Бу ҳайратомуз зотнинг юзлаб очиқ ва яққол қатъий мўъжизаларининг қувватига ва динидаги минглаб олий ва асосли ҳақиқатларига таянган ҳолда, барча даъволарининг асоси ва бутун ҳаётининг ғояси, Вожиб-ул Вужуднинг вужудига ва ваҳдатига ва сифатларига ва исмларига далолат ва гувоҳлик ва у Вожиб-ул Вужудни исбот ва эълон қилиш ва тушунтиришдир. Демак, бу коинотнинг бир маънавий қуёши ва Холиқимизнинг энг порлоқ бир бурҳони бу Ҳабибуллоҳ дейилган зотдирки, у кишининг гувоҳлигини қувватлантирган ва тасдиқ қилган ва имзолаган алданмас ва алдамас уч буюк ижмоъ бор:

**Биринчиси:** “Агар парда-и ғайб очилса, яқийним зиёдалашмайди” деган Имом Али (Розияллоҳу Анҳ) ва ерда экан, Арши Аъзамни ва Исрофилнинг азамати ҳайкалини томоша қилган Ғавси Аъзам (Қ.С.) каби кескин назар ва ғайббин кўзлари бўлган минглаб қутблар ва буюк валийларни жамлаган ва Оли Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассалом номи билан оламда шуҳрат топган жамоати нурониянинг ижмоъ билан тасдиқларидир.

**Иккинчиси:** Бадавий бир қавм ва саводсиз бир муҳитда, ижтимоий ҳаётдан ва сиёсий фикрлардан холи ва китобсиз ва фатрат асрининг қоронғуликларида бўлган ва жуда оз бир замонда энг маданий ва маълумотли ҳамда ҳаёти ижтимоияда ва сиёсияда энг олдинда бўлган миллатларга ва ҳукуматларга устоз ва раҳбар ва дипломат ва ҳокими одил ўлароқ, шарқдан ғарбга қадар жаҳонписандона идора қилган ва Саҳоба номи билан дунёда номдор бўлган жамоати машҳуранинг иттифоқ билан; жон ва молларини, падар ва қабилаларини фидо қилдирган қувватли бир иймон билан тасдиқларидир.

**Учинчиси:** Ҳар асрда минглаб аъзолари бўлган ва ҳар фанда доҳиёна илгарилаб кетган ва фарқли маслакларда ғайрат қилган ва умматидан етишган ҳадсиз муҳаққиқ ва мутабаҳҳир уламоси улкан жамоатининг тавофуқ билан ва илмаляқийн даражасида тасдиқларидир. Демак, бу зотнинг ваҳдониятга гувоҳликлари шахсий ва жузъий эмас, балки умумий ва куллий ва тебранмас ва барча шайтонлар тўпланса, қаршисига ҳеч бир жиҳат билан чиқолмайдиган бир гувоҳликдир деб ҳукм қилди.

Хуллас, Асри Саодатда ақли билан баробар саёҳат қилган дунё мусофири ва ҳаёт йўловчисининг ўша мадраса-и нурониядан олган дарсига қисқа бир ишорат ўлароқ, Биринчи Мақомнинг Ўн Олтинчи Мартабасида бундай:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ فَخْرُ الْعَالَمِ وَ شَرَفُ نَوْعِ بَنٖى اٰدَمَ بِعَظَمَةِ سَلْطَنَةِ قُرْاٰنِهٖ وَ حَشْمَةِ وُسْعَةِ دٖينِهٖ وَ كَثْرَةِ كَمَالَاتِهٖ وَ عُلْوِيَّةِ اَخْلَاقِهٖ حَتّٰى بِتَصْدٖيقِ اَعْدَائِهٖ وَ كَذَا شَهِدَ وَ بَرْهَنَ بِقُوَّةِ مِاٰتِ مُعْجِزَاتِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ الْمُصَدِّقَةِ الْمُصَدَّقَةِ وَ بِقُوَّةِ اٰلَافِ حَقَائِقِ دٖينِهِ السَّاطِعَةِ الْقَاطِعَةِ بِاِجْمَاعِ اٰلِهٖ ذَوِى الْاَنْوَارِ وَ بِاِتِّفَاقِ اَصْحَابِهٖ ذَوِى الْاَبْصَارِ وَ بِتَوَافُقِ مُحَقِّقٖى اُمَّتِهٖ ذَوِى الْبَرَاهٖينِ وَ الْبَصَائِرِ النَّوَّارَةِ

дейилган.

Сўнгра, бу дунёда ҳаётнинг ғояси ва ҳаётнинг ҳаёти иймон эканлигини билган бу толмас ва тўймас йўловчи ўз қалбига дедики: “Қидирганимиз зотнинг сўзи ва каломи дейилган бу дунёда энг машҳур ва энг порлоқ ва энг ҳоким ва унга таслим бўлмаган ҳаммани ҳар асрда майдонга чақирган Қуръони Мўъжиз-ул Баён номли китобга мурожаат қилиб, у нима деяпти, билайлик. Лекин энг аввал бу китоб бизнинг холиқимизнинг китоби эканлигини исботлаш лозимдир, деб тадқиқотни бошлади.

Бу сайёҳ бу замонда бўлиш муносабати билан, энг аввал маънавий иъжози Қуръониянинг ёғдулари бўлган Рисола-и Нурга қаради ва унинг бир юз ўттиз рисолалари оёти Фурқониянинг нукталари ва ёруғликлари ва асосли тафсирлари бўлганини кўрди. Ва Рисола-и Нур бунчалик қайсар ва динсиз бир асрда ҳар тарафга Қуръон ҳақиқатларини мужоҳидона нашр қилгани ҳолда, қаршисига ҳеч ким чиқолмаганидан исбот қиладики, унинг устози ва манбаи ва маржиъи ва қуёши бўлган Қуръон самовийдир, башар каломи эмасдир. Ҳатто Ресаил-ин Нурнинг юзлаб ҳужжатларидан биргина ҳужжати Қуръонияси бўлган Йигирма Бешинчи Сўз билан Ўн Тўққизинчи Мактубнинг охири, Қуръоннинг қирқ жиҳатдан мўъжиза эканлигини шундай исбот қилганки, ким кўрган бўлса, танқид қилиш ва эътироз билдириш у ёқда турсин, балки исботларига ҳайрон қолган, тақдирлаб жуда кўп мақтаган. Қуръоннинг иъжози томонини ва ҳақ Каломуллоҳ эканлигини исбот қилиш жиҳатини Рисолат-ун Нурга ҳавола қилиб, фақат бир қисқа ишорат билан буюклигини кўрсатган бир неча нуқтага диққат қилди.

**Биринчи Нуқта:** Қандайки Қуръон барча мўъжизалари билан ва ҳаққониятига далил бўлган барча ҳақиқатлари билан, Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаломнинг бир мўъжизасидир. Худди шунинг каби, Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассалом ҳам барча мўъжизалари билан ва нубуввати далиллари билан ва илмий камолоти билан Қуръоннинг бир мўъжизаси ва Қуръон Каломуллоҳ эканига бир ҳужжати қатъиясидир.

**Иккинчи Нуқта:** Қуръон бу дунёда шундай нуроний ва саодатли ва ҳақиқатли бир суратда бир ижтимоий ҳаётни ўзгартириш билан баробар, инсонларнинг ҳам нафсларида, ҳам қалбларида, ҳам руҳларида, ҳам ақлларида, ҳам ҳаёти шахсияларида, ҳам ҳаёти ижтимоияларида, ҳам ҳаёти сиёсияларида шундай бир инқилоб қилган ва давом қилган ва идора қилганки, ўн тўрт аср муддатида, ҳар дақиқада, олти минг олти юз олтмиш олти оятлари камоли эҳтиром билан, ҳеч бўлмаса юз миллиондан зиёда инсонларнинг тиллари билан ўқиляпти ва инсонларни тарбия ва нафсларини тазкия ва қалбларини тасфия қиляпти. Руҳларга инкишоф ва тараққий ҳамда ақлларга истиқомат ва нур ҳамда ҳаётга ҳаёт ва саодат беряпти. Албатта бундай бир китобнинг мисли йўқдир, ҳайратомуздир, фавқулоддадир, мўъжизадир.

**Учинчи Нуқта:** Қуръон у асрдан то ҳозирга қадар шундай бир балоғат кўрсатганки, Каъбанинг деворида олтин билан ёзилган энг машҳур адибларнинг “Муаллақоти сабъа” номи билан шуҳратшиор қасидаларини шу даражага тушурдики, Лабиднинг қизи отасининг қасидасини Каъбадан тушираркан: “Оятлар олдида бунинг қиймати қолмади”, деган.

Ҳам бадавий бир адиб فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ояти ўқилаётганда, эшитган вақти саждага чўккан. Унга: “Сен мусулмон бўлдингми?” деганлар. У: “Йўқ, мен бу оятнинг балоғатига сажда қилдим”, деган.

Ҳам илми балоғатнинг доҳийларидан Абдулқоҳир Журжоний ва Саккокий ва Замахшарий каби минглаб доҳий имомлар ва олим адиблар ижмоъ ва иттифоқ билан қарор қабул қилганларки: “Қуръоннинг балоғати башар қилиб билиш истеъдодидан устундир, етишилмас.”

Ҳам ўша замондан бери давомли равишда баҳс майдонига даъват қилиб, мағрур ва анониятли адибларнинг ва нотиқларнинг жаҳлларини чиқариб, ғурурларини синдирадиган бир тарзда дейди: “Ё биттагина суранинг мислини келтиринглар ва ёхуд дунёда ва охиратда ҳалокат ва хорликни қабул қилинглар”, деб эълон қилгани ҳолда, ўша асрнинг қайсар нотиқлари биргина суранинг мислини келтириш билан қисқа бир йўл бўлган баҳсни ташлаб, узун бўлган, жон ва молларини таҳликага отган уруш йўлини ихтиёр қилишлари исбот қиладики, у қисқа йўлдан кетиш мумкин эмас.

Ҳам Қуръоннинг дўстлари, Қуръонга ўхшаш ва тақлид қилиш шавқи билан ва душманлари ҳам Қуръонга жавоб қайтариш ва танқид қилиш чорлови билан ўша вақтдан бери ёзганлари ва ёзилган ва фикрлар бирлашиши билан тараққий қилган миллионлаб Арабча китоблар ўртада кезяптилар. Ҳеч бирининг унга етишолмаганини, ҳатто энг оддий одам ҳам тингласа, албатта айтади: “Бу Қуръон буларга ўхшамайди ва уларнинг мартабасида эмас.” Ё уларнинг остида ёки барчасининг устида бўлади. Барчасининг остида эканини дунёда ҳеч бир киши, ҳеч бир кофир, ҳатто ҳеч бир аҳмоқ айтолмайди. Демак балоғат мартабаси барчасидан устундир. Ҳатто бир одам سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ оятини ўқиди. Дедики: “Бу оятнинг ҳайратомуз деб ўйланган балоғатини кўролмаяпман.” Унга: “Сен ҳам бу сайёҳ каби ўша замонга бор, у ерда тингла”, дейилди. У ҳам ўзини Қуръондан аввал ўша ердаман деб хаёл қиларкан кўрдики; Мавжудоти олам паришон, қоронғу, жонсиз ва шуурсиз ва вазифасиз бўлиб холи, ҳадсиз, ҳудудсиз бир фазода беқарор, фоний бир дунёда турибдилар. Бирдан Қуръоннинг лисонидан бу оятни тингларкан, кўрди: Бу оят коинот устида, дунёнинг юзида шундай бир парда очди ва ёритдики, бу азалий нутқ ва бу сармадий фармон асрлар қаторларида тизилган зийшуурларга дарс бериб кўрсатяптики, бу коинот бир масжиди кабир ҳукмида, бошда самовот ва замин бўлиб умум махлуқотни ҳаётдорона зикр ва тасбеҳда ва вазифа бошида жўшу хуруш билан масъудона ва мамнунона бир вазиятда сақлаяпти, деб мушоҳада этди ва бу оятнинг балоғат даражасини завқ қилиб бошқа оятларни бунга қиёс билан, Қуръоннинг балоғат хушоҳанглиги Ернинг ярмини ва навъ-и башарнинг бешдан бирини истило қилиб, ҳашамати салтанати камоли эҳтиром билан ўн тўрт аср узлуксиз давом этаётганининг минглаб ҳикматларидан бир ҳикматини англади.

**Тўртинчи Нуқта:** Қуръон шундай ҳақиқатли бир ҳаловат кўрсатганки, энг ширин бир нарсадан ҳам зериктирган кўп такрор, Қуръонни тиловат қилганлар учун зериктириш эмас, балки қалби чиримаган ва завқи бузилмаган одамларга такрори тиловати ҳаловатини зиёдалаштиргани, эски замондан бери ҳамма томонидан тасдиқланган бўлиб зарбулмасал ҳукмига ўтган.

Ҳам шундай бир янгилик ва ёшлик ва навқиронлик ва ғариблик кўрсатганки, ўн тўрт аср яшагани ва ҳар кимнинг қўлига осонгина киргани ҳолда, ҳозир нозил бўлган каби янгилигини муҳофаза қилади. Ҳар аср ўзига хитоб қилаётгандек бир навқиронликда кўрган. Ҳар тоифа-и илмия Ундан ҳар вақт фойдаланиш учун жуда кўп ва мўл миқдорда ёнларида сақлаганлари ва услуби ифодасига эргашган ва иқтидо қилганлари ҳолда, ўша услубидаги ва тарзи баёнидаги ғариблигини айнан муҳофаза қилади.

**Бешинчиси:** Қуръоннинг бир томони мозийда, бир томони истиқболда, илдизи ва бир қаноти эски Пайғамбарларнинг иттифоқли ҳақиқатлари бўлгани ва бу уларни тасдиқ ва қўллаб-қувватлагани ва улар ҳам тавофуқнинг ҳол тили билан буни тасдиқ қилганлари каби, худди шунингдек: Авлиё ва асфиё каби Ундан ҳаёт олган самаралари ва ҳаётдор такомиллашишлари билан, муборак дарахтларининг ҳаётдор, файздор ва ҳақиқат-мадор бўлганига далолат қилган ва иккинчи қанотининг ҳимояси остида етишган ва яшаган валийликнинг барча ҳақ тариқатлари ва Исломиятнинг барча ҳақиқатли илмлари, Қуръоннинг айни ҳақ ва ҳақиқатлар жамланган жой ва жомеъиятда мислсиз бир ҳориқо бўлганига гувоҳлик қилади.

**Олтинчиси:** Қуръоннинг олти жиҳати нуронийдир, сидқ ва ҳаққониятини кўрсатади. Ҳа, остида ҳужжат ва бурҳон устунлари, устида сикка-и иъжоз ёғдулари, қаршисида ва нишонида икки дунё саодати ҳадялари, орқасида таянч нуқтаси ваҳйи самовий ҳақиқатлари, ўнгида ҳадсиз мустақим ақлларнинг далиллар билан тасдиқлари, чапида салим қалбларнинг ва пок виждонларнинг жиддий қониқишлари ва самимий инжизоблари ва таслимлари Қуръоннинг фавқулодда, ҳайратомуз, метин, ҳужум қилинмас ердаги самовий бир қалъа бўлганини исбот қилганлари каби, олти мақомдан ҳам унинг айни ҳақ ва содиқ бўлганига ва башарнинг каломи бўлмаганига, ҳам хато бўлмаганига имзо қўйган, бошда бу коинотда доимо гўзалликни изҳор, яхшиликни ва тўғриликни ҳимоя ва сохтагарларни ва бўҳтончиларни йўқ қилиш ва кетказиш одатини бир дастури фаолият қилиб олган бу коинотнинг мутасаррифи, ўша Қуръонга оламда энг мақбул, энг юксак, энг ҳокимона бир мақоми ҳурмат ва бир мартаба-и муваффақият бериши билан уни тасдиқ ва имзолагани каби, Исломиятнинг манбаи ва Қуръоннинг таржимони бўлган зотнинг (Алайҳиссалоту Вассалом) ҳар кимдан зиёда унга эътиқод ва эҳтироми ва нозил бўлиши замонида уйқу каби бир вазияти наимонада бўлиши ва бошқа каломлари унга етишолмаслиги ва бир даража ўхшамаслиги ва омилиги билан бирга кетган ва келадиган ҳақиқий борлиқдаги ҳодисаларни, ғайбиёна Қуръон билан иккиланмасдан ва ишонч билан баён қилиши ва кўп диққатли кўзларнинг назари остида ҳеч бир ҳийла, ҳеч бир хато вазияти кўрилмаган у таржимоннинг, бор қуввати билан Қуръоннинг ҳар бир ҳукмига иймон келтириб тасдиқ қилиши ва ҳеч бир нарса Уни тебратмаслиги, Қуръон самовий, ҳаққониятли ва ўз Холиқи Раҳиймининг муборак каломи эканини имзолайди.

Ҳам навъ-и инсоннинг бешдан бири, балки қисми аъзами кўз ўнгида унга ёпишиб ва диндор тарзда боғланиши ва ҳақиқатпарастона ва муштоқона қулоқ солиши ва кўп аломатларнинг ва воқеаларнинг ва кашфларнинг шаҳодати билан, жин ва малак ва руҳонийларнинг ҳам, тиловати вақтида парвона каби ҳақпарастона атрофида тўпланиши, Қуръоннинг коинот миқёсида мақбулиятига ва энг юксак бир мақомда бўлганига бир имзодир.

Ҳам навъ-и башарнинг умум табақалари, энг нодон ва саводсиздан тут энг заковатли ва олимга қадар ҳар бири, Қуръоннинг дарсидан тўлиқ ҳисса олишлари ва энг чуқур ҳақиқатларни тушунишлари ва юзлаб фан ва Ислом илмларининг ва айниқса Буюк шариатнинг буюк мужтаҳидлари ва усул-уд дин ва илми Каломнинг доҳий муҳаққиқлари каби, ҳар тоифа ўз илмларига оид барча ҳожатларини ва жавобларини Қуръондан чиқариб олишлари, Қуръоннинг манба-и ҳақ ва маъдани ҳақиқат бўлганига бир имзодир.

Ҳам адабиётда энг олдинда бўлган Араб адиблари, - Исломиятга кирмаганлар - ҳозирга қадар баҳслашишга жуда ҳам муҳтож бўлганлари ҳолда, Қуръоннинг иъжозидан етти буюк жиҳати бор экан, фақат биргина жиҳати бўлган балоғатининг, (биргина суранинг) мислини келтиришдан сақланишлари ва ҳозирга қадар келган ва баҳслашиш билан шуҳрат қозонишни истаган машҳур нотиқларнинг ва доҳий олимларнинг унинг ҳеч бир иъжоз жиҳатига қарши чиқолмасликлари ва ожизона сукут сақлашлари, Қуръон мўъжиза ва башар қилиб билиш истеъдодининг устида эканлигига бир имзодир.

Ҳа, бир калом “Кимдан келган ва кимга келган ва нима учун?” дейилиши билан қиймати ва юксаклиги ва балоғати намоён бўлиши нуқтасидан, Қуръоннинг мисли бўлолмайди ва унга етишиб бўлмайди. Чунки Қуръон барча оламларнинг Робби ва Холиқининг хитоби ва сўзлашуви ва ҳеч бир жиҳатдан тақлидни ва сохтагарликни ҳис қилдирадиган бир аломат бўлмаган бир нутқи ва барча инсонлар, балки барча махлуқот номига элчи ва навъ-и башарнинг энг машҳур ва номдор мухотоби бўлган ва ўша мухотобининг иймонининг қуввати ва кенглиги улкан Исломиятни сизиб чиқариб, соҳибини Қоби Қавсайн мақомига чиқариб мухотоби Самадонияга сазоворлик билан нозил бўлган ва икки дунё саодатига доир ва хилқати коинотнинг натижаларига ва ундаги Раббоний мақсадларга оид масалаларни ва ўша мухотобнинг барча Ислом ҳақиқатларини ташиган энг юксак ва энг кенг бўлган иймонини баён ва изоҳ қилган ва улкан коинотнинг бир харита, бир соат, бир хона каби ҳар тарафини кўрсатиб айлантириб, уларни қилган санъаткорни хатти-ҳаракати билан ифодалаган ва таълим берган Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг албатта мислини келтириш мумкин эмасдир ва даража-и иъжозига етишиб бўлмайди.

Ҳам Қуръонни тафсир қилган ва бир қисми ўттиз-қирқ, ҳатто етмиш жилд бўлиб биттадан тафсир ёзган юксак заковатли мудаққиқ минглаб мутафаннин уламонинг, ҳужжатлари ва далиллари билан баён қилганлари Қуръондаги ҳадсиз устун васфларни ва нукталарни ва хусусиятларни ва сирларни ва олий маъноларни ва ғайбий ишларнинг ҳар навидан жуда кўп ғайбий хабарларни изҳор ва исбот қилишлари ва айниқса Рисола-и Нурнинг бир юз ўттиз китобининг ҳар бири Қуръоннинг устун бир васфини, бир нуктасини қатъий бурҳонлар билан исбот қилиши ва айниқса Мўъжизоти Қуръония Рисоласи поезд ва самолёт каби маданиятнинг ажойиботларидан кўп нарсаларни Қуръондан чиқариб олган Йигирманчи Сўзнинг Иккинчи Мақоми ва Рисола-и Нурга ва электрга ишорат қилган оятларнинг ишоратларини билдирган Қуръон Ишоралари номли Биринчи Шуъла ва Қуръоннинг ҳарфлари қанчалар мунтазам, асрорли ва маъноли бўлганини кўрсатган Румузоти Самония номли саккиз кичик рисолалар ва Сура-и Фатҳнинг охирги ояти беш жиҳат билан ғайбий хабар жиҳатидан мўъжизалигини исбот қилган кичик бир рисола каби Рисола-и Нурнинг ҳар бир жузи Қуръоннинг бир ҳақиқатини, бир нурини изҳор қилиши, Қуръоннинг мисли бўлмаганига ва мўъжиза ва ҳайратомуз бўлганига ва бу олами шаҳодатда олами ғайбнинг лисони ва бир Аллам-ул Ғуюбнинг каломи бўлганига бир имзодир.

Хуллас, олти нуқтада ва олти жиҳатда ва олти мақомда ишорат қилинган Қуръоннинг мазкур устун васфлари ва хусусиятлари учундирки, ҳашаматли ҳокимияти нуронияси ва азаматли салтанати қудсияси асрларнинг юзларини ёритиб, замин юзини ҳам бир минг уч юз йил нурлантириб, камоли эҳтиром билан давом қилиши, ҳам ўша хусусиятлари учундирки, Қуръоннинг ҳар бир ҳарфи, ҳеч бўлмаса ўн савоби ва ўн ҳасанаси борлиги ва ўн мева-и боқий бериши, ҳатто бир қисм оятларнинг ва сураларнинг ҳар бир ҳарфи юз ва минг ва янада зиёда мева бериши ва муборак вақтларда ҳар ҳарфнинг нури ва савоби ва қиймати ўндан юзларга чиқиши каби қудсий имтиёзларни қозонган деб дунё сайёҳи англади ва қалбига деди:

Мана бундай ҳар жиҳат билан мўъжизотли бу Қуръон сураларининг ижмоъи билан ва оятларининг иъттифоғи билан ҳамда сирлар ва нурларининг тавофуғи билан ҳамда самаралари ва асарларининг уйғунлиги билан биргина Вожиб-ул Вужуднинг вужудига ва ваҳдатига ҳамда сифатлари ва исмларига далиллар билан исбот суратида шундай гувоҳлик қилганки, барча аҳли иймоннинг ҳадсиз гувоҳликлари унинг гувоҳлигидан сизиб чиққанлар.

Хуллас, бу йўловчининг Қуръондан олган тавҳид ва иймон дарсига қисқа бир ишорат ўлароқ Биринчи Мақомнинг ўн еттинчи мартабасида бундай:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهِ الْقُرْاٰنُ الْمُعْجِزُ الْبَيَانِ اَلْمَقْبُولُ الْمَرْغُوبُ لِاَجْنَاسِ الْمَلَكِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ اَلْمَقْرُوءُ كُلُّ اٰيَاتِهٖ فٖى كُلِّ دَقٖيقَةٍ بِكَمَالِ الْاِحْتِرَامِ بِاَلْسِنَةِ مِأٰتِ مِلْيُونٍ مِنْ نَوْعِ الْاِنْسَانِ الدَّائِمُ سَلْطَنَتُهُ الْقُدْسِيَّةُ عَلٰى اَقْطَارِ الْاَرْضِ وَ الْاَكْوَانِ وَ عَلٰى وُجُوهِ الْاَعْصَارِ وَ الزَّمَانِ وَ الْجَارٖى حَاكِمِيَّتُهُ الْمَعْنَوِيَّةُ النُّورَانِيَّةُ عَلٰى نِصْفِ الْاَرْضِ وَ خُمْسِ الْبَشَرِ فٖى اَرْبَعَةَ عَشَرَ عَصْرًا بِكَمَالِ الْاِحْتِشَامِ .. وَ كَذَا : شَهِدَ وَ بَرْهَنَ بِاِجْمَاعِ سُوَرِهِ الْقُدْسِيَّةِ السَّمَاوِيَّةِ وَ بِاِتِّفَاقِ اٰيَاتِهِ النُّورَانِيَّةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ بِتَوَافُقِ اَسْرَارِهٖ وَ اَنْوَارِهٖ وَ بِتَطَابُقِ حَقَائِقِهٖ وَ ثَمَرَاتِهٖ وَ اٰثَارِهٖ بِالْمُشَاهَدَةِ وَ الْعَيَانِ

дейилган.

Сўнгра бир фақир инсонга фоний ва вақтинчалик бир экинзорни, бир хонани эмас, балки улкан коинотни ва дунё қадар бир мулки боқийни қозонтирган ва бир фоний одамга абадий бир ҳаётнинг лозим нарсаларини топтирган ва ажалнинг дорини кутган бир бечорани абадий ўлимдан қутқарган ва саодати сармадиянинг хазинасини очган энг қийматдор сармоя-и инсониянинг иймон эканлигини билган мазкур мусофир ва ҳаёт йўловчиси ўз-ўзига дедики: “Қани, олға! Иймоннинг ҳадсиз мартабаларидан бир мартаба яна қозониш учун коинотнинг умумига мурожаат қилиб, у ҳам нима деяпти, тинглашимиз керак. Рукнларидан ва жузларидан олган дарсларимизни такомиллаштиришимиз ва нурлантиришимиз керак", деб Қуръондан олган кенг ва қамровли бир дурбин билан қаради, кўрди:

Бу коинот шу қадар маънодор ва мунтазамдирки, мужассам бир китоби Субҳоний ва жисмоний бир Қуръони Раббоний ва безалган бир саройи Самадоний ва мунтазам бир шаҳри Раҳмоний суратида кўринади. У китобнинг барча суралари, оятлари ва калимотлари, ҳатто ҳарфлари ва боблари ва бўлимлари ва саҳифалари ва сатрлари.. умумининг, ҳар вақт маънодорона маҳв-у исботлари ва ҳакиймона ўзгариш ва алмашинишлари ижмоъ билан бир Алийми Кулли Шайнинг ва бир Қодийри Кулли Шайнинг ва бир мусаннифнинг, ҳамма нарсада ҳамма нарсани кўрган ва ҳамма нарсанинг ҳамма нарсаси билан муносабатини билган, риоя қилган бир Наққоши Зулжалолнинг ва бир Котиби Зулкамолнинг вужудини ва мавжудиятини яққол тарзда ифода қилганлари каби, барча рукнлар ва навлари билан ва жузлар ва жузъиёти билан ва яшовчилари ва ичидагилари билан ва кирим ва харажатлари билан ва уларда фойдали тарзда ўзгаришлари билан ва ҳикматпарварона янгиланишлари билан, иттифоқ билан ҳадсиз бир қудрат ва ниҳоятсиз бир ҳикмат билан ишлаган олий бир устанинг ва мислсиз бир Сонеънинг мавжудиятини ва ваҳдатини билдирадилар. Ва коинотнинг азаматига муносиб икки буюк ва кенг ҳақиқатнинг гувоҳликлари коинотнинг бу буюк гувоҳлигини исбот қиладилар.

**Биринчи Ҳақиқат:** Усул-уд дин ва илми Каломнинг доҳий уламоси ва ҳукамо-и Исломия кўрган ва ҳадсиз бурҳонлар билан исбот қилган “ҳудус” ва “имкон” ҳақиқатларидир.

Улар айтганларки: “Модомики оламда ва ҳамма нарсада алмашиниш ва ўзгариш бор; албатта фонийдир, ҳодисдир, қадим бўлолмайди. Модомики ҳодисдир, албатта уни иҳдос қилган бир Сонеъ бор. Ва модомики ҳамма нарсанинг зотида вужуди ва адами, бир сабаб бўлмаса баробардир, албатта вожиб ва азалий бўлолмайди. Ва модомики маҳол ва ботил бўлган давр ва тасалсул билан бир-бирини ижод қилиш мумкин бўлмагани қатъий бурҳонлар билан исбот қилинган. Албатта ундай бир Вожиб-ул Вужуднинг мавжудлиги лозимдирки, ўхшаши имконсиз, мисли маҳол ва барча бошқаси мумкин ва мосивоси махлуқи бўлади.”

Ҳа, ҳудус ҳақиқати коинотни истило қилган. Кўпини кўз кўради, бошқа қисмини ақл кўради. Чунки кўз ўнгимизда ҳар йил куз мавсумида шундай бир олам вафот қиладики, ҳар бирининг ҳадсиз аъзолари бўлган ва ҳар бири зийҳаёт бир коинот ҳукмида бўлган юз минг нави наботот ва кичкина ҳайвонот ўша олам билан баробар вафот қиладилар. Лекин шу қадар интизом билан бир вафотдирки, ҳашр ва нашрларига сабаб бўлган ва раҳмат ва ҳикматнинг мўъжизалари, қудрат ва илмнинг ажойиботлари бўлган уруғларни ва данакларни ва тухумчаларни баҳорда жойларида қолдириб, амаллар дафтарини ва бажарган вазифаларининг дастурларини уларнинг қўлларига бериб, Ҳофийзи Зулжалолнинг ҳимояси остида ҳикматига омонат қолдирадилар, сўнгра вафот қиладилар. Ва баҳор мавсумида, ҳашри аъзамнинг юз минг мисоли ва намуна ва далиллари ҳукмида бўлиб, ўша вафот қилган дарахтлар ва илдизлар ва бир қисм ҳайвончалар айнан иҳё ва тириладилар. Ва бир қисмининг ҳам ўз ўринларида ўхшашлари ва айнан уларга ўхшаганлари ижод ва иҳё қилинади. Ва ўтган баҳорнинг мавжудоти қилган амалларининг ва вазифаларининг саҳифаларини эълонлари каби нашр қилиб,وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ оятининг бир мисолини кўрсатадилар.

Ҳам ҳайъати мажмуа жиҳатидан, ҳар кузда ва ҳар баҳорда буюк бир олам вафот қилади ва янги бир олам вужудга келади. Ва ўша вафот ва ҳудус шу қадар мунтазам жараён қилади ва ўша вафот ва ҳудусда ғоят интизом ва мезон билан шу қадар навларнинг вафотлари ва ҳудуслари бўладики, гўё дунё шундай бир мусофирхонадирки, зийҳаёт коинотлар унга мусофир бўладилар ва сайёҳ оламлар ва сайёр дунёлар унга келадилар, вазифаларини бажарадилар, кетадилар. Хуллас, бу дунёда бундай ҳаётдор дунёларни ва вазифадор коинотларни камоли илм ва ҳикмат ва мезон билан ва мувозанат ва интизом ва низом билан иҳдос ва ижод қилиб, Раббоний мақсадларда ва Илоҳий ғояларда ва Раҳмоний хизматларда қодийрона истеъмол ва раҳиймона истиҳдом қилган бир Зоти Зулжалолнинг вужуби вужуди ва ҳадсиз қудрат ва ниҳоятсиз ҳикмати, яққол тарзда қуёш каби ақлларга кўринади. “Ҳудус” масалаларини Рисола-и Нурга ва муҳаққиқийни Каломиянинг китобларига ҳавола қилиб, у баҳсни ёпамиз.

Аммо “имкон” жиҳати эса, у ҳам коинотни истило қилган ва қамраган. Чунки кўряпмизки, ҳамма нарса куллий ва жузъий бўлсин, катта ва кичик бўлсин, аршдан фаршга, зарралардан сайёраларга қадар ҳар мавжуд; махсус бир зот ва муайян бир сурат ва мумтоз бир шахсият ва хос сифатлар ва ҳикматли хусусиятлар ва фойдали жиҳозлар билан дунёга юбориляпти. Ҳолбуки у махсус зотга ва у моҳиятга, ҳадсиз имконлар ичида ўша хусусиятни бериш.. ҳам суратлар ададича имконлар ва эҳтимоллар ичида ўша нақшли ва фарқли ва муносиб ўша муайян суратни кийдириш.. ҳам ҳамжинсидан бўлган шахслар миқдорича имконлар ичида чайқалган ўша мавжудга ўша лойиқ шахсиятни имтиёз билан айириш.. ҳам сифатларнинг навлари ва мартабалари саноғича имконлар ва эҳтимоллар ичида шаклсиз ва қарорсиз бўлган ўша санъатли асарга ўша хос ва мувофиқ, фойдали сифатларни жойлаштириш.. ҳам ҳадсиз йўллар ва тарзларда бўлиши мумкин бўлиши нуқтасида ҳадсиз имконлар ва эҳтимоллар ичида ҳайрон, саргардон, мақсадсиз ўша махлуққа, ўша ҳикматли хусусиятларни ва иноятли жиҳозларни тақиш ва жиҳозлантириш, албатта куллий ва жузъий барча мумкин бўлганлар ададича ва ҳар мумкиннинг мазкур моҳият ва ҳувият, ҳайъат ва сурат, сифат ва вазиятининг имконлари ададича айирувчи, танловчи, тайин қилувчи, майдонга келтирувчи бир Вожиб-ул Вужуднинг вужуби вужудига ва ҳадсиз қудратига ва ниҳоятсиз ҳикматига ва ҳеч бир нарса ва ҳеч бир иш ундан яширинмаганига ва ҳеч бир нарса унга оғир келмаганига ва энг катта бир нарса энг кичик бир нарса каби унга осон бўлганига ва бир баҳорни бир дарахтчалик ва бир дарахтни бир уруғчалик осонлик билан ижод қила олишига ишоратлар ва далолатлар ва гувоҳликлар, имкон ҳақиқатидан чиқиб коинотнинг бу буюк гувоҳлигининг бир қанотини ташкил қиладилар. Коинотнинг гувоҳлигини, ҳар икки қаноти ва икки ҳақиқати билан Рисола-и Нур қисмлари ва айниқса Йигирма Иккинчи ва Ўттиз Иккинчи Сўзлар ва Йигирманчи ва Ўттиз Учинчи Мактублар батамом исбот ва изоҳ қилганлари учун, уларга ҳавола қилиб бу узун қиссани тугатдик.

Коинотнинг ҳайъати мажмуасидан келган буюк ва куллий гувоҳликнинг иккинчи қанотини исбот қилган:

**Иккинчи Ҳақиқат:** Бу давомли равишда чайқалган инқилоблар ва ўзгаришлар ичида вужудини ва хизматини ва зийҳаёт бўлса ҳаётини муҳофазага ва вазифасини бажаришга уринган махлуқотда, қувватларининг бутунлай хорижида бир ёрдамлашиш ҳақиқати кўриняпти.

Масалан: Унсурларни зийҳаётнинг ёрдамига, хусусан булутларни набототнинг мададига ва набототни ҳам ҳайвонотнинг ёрдамига ва ҳайвонот эса инсонларнинг кўмагига ва кўкракларнинг кавсар каби сутлари, болаларнинг озуқланишига ва зийҳаётларнинг иқтидорлари хорижидаги жуда кўп ҳожатлари ва ризқлари кутилмаган жойлардан уларнинг қўлларига берилиши, ҳатто таом зарралари ҳам бадан ҳужайраларининг таъмирига югуришлари каби тасхири Раббоний билан ва истихдоми Раҳмоний билан, ёрдамлашиш ҳақиқатининг жуда кўп мисоллари тўғридан-тўғри бутун коинотни бир сарой каби идора қилган бир Робб-ул Оламийннинг умумий ва раҳимона рубубиятини кўрсатадилар.

Ҳа, жонсиз ва идроксиз ва шафқатсиз бўлган ва бир-бирига шафқаткорона, идрокона вазият кўрсатган ёрдамчилар, албатта ғоят Раҳийм ва Ҳакийм бир Робби Зулжалолнинг қуввати билан, раҳмати билан, амри билан ёрдамига югуртириляптилар.

Хуллас, коинотда жорий бўлган умумий ёрдамлашиш, сайёралардан то зийҳаётнинг аъзо ва жиҳозлар ва бадан зарраларига қадар камоли интизом билан жараён қилган умумий мувозанат ва қамровли муҳофаза ва самовотнинг заррин юзидан ва заминнинг зийнатли юзидан то чечакларнинг безалган юзларига қадар қалам кездирган безаш ва Сомон Йўлидан ва қуёш системасидан то маккажўхори ва анор каби меваларга қадар ҳукм қилган тартиблаш ва Қуёш ва Ойдан ва унсурлардан ва булутлардан то асалариларига қадар маъмурият берган вазифалантириш каби жуда буюк ҳақиқатларнинг буюкликлари нисбатидаги гувоҳликлари, коинот гувоҳлигининг иккинчи қанотини исбот ва ташкил қиладилар. Модомики Рисола-и Нур бу буюк гувоҳликни исбот ва изоҳ қилган, биз бу ерда бу қисқача ишорат билан кифояланамиз.

Хуллас, дунё сайёҳининг коинотдан олган дарси иймониясига қисқа бир ишорат ўлароқ Биринчи Мақомнинг ўн саккизинчи мартабасида бундай:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْمُمْتَنِعُ نَظٖيرُهُ اَلْمُمْكِنُ كُلُّ مَاسِوَاهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ هٰذِهِ الْكَائِنَاتُ الْكِتَابُ الْكَبٖيرُ الْمُجَسَّمُ وَ الْقُرْاٰنُ الْجِسْمَانِىُّ الْمُعَظَّمُ وَ الْقَصْرُ الْمُزَيَّنُ الْمُنَظَّمُ وَ الْبَلَدُ الْمُحْتَشَمُ الْمُنْتَظَمُ بِاِجْمَاعِ سُوَرِهٖ وَ اٰيَاتِهٖ وَ كَلِمَاتِهٖ وَ حُرُوفِهٖ وَ اَبْوَابِهٖ وَ فُصُولِهٖ وَ صُحُفِهٖ وَ سُطُورِهٖ وَ اِتِّفَاقِ اَرْكَانِهٖ وَ اَنْوَاعِهٖ وَ اَجْزَائِهٖ وَ جُزْئِيَّاتِهٖ وَ سَكَنَتِهٖ وَ مُشْتَمِلَاتِهٖ وَ وَارِدَاتِهٖ وَ مَصَارِفِهٖ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ الْحُدُوثِ وَ التَّغَيُّرِ وَ الْاِمْكَانِ بِاِجْمَاعِ جَمٖيعِ عُلَمَاءِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَ بِشَهَادَةِ حَقٖيقَةِ تَبْدٖيلِ صُورَتِهٖ وَ مُشْتَمِلَاتِهٖ بِالْحِكْمَةِ وَ الْاِنْتِظَامِ وَ تَجْدٖيدِ حُرُوفِهٖ وَ كَلِمَاتِهٖ بِالنِّظَامِ وَ الْمٖيزَانِ وَ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ التَّعَاوُنِ وَ التَّجَاوُبِ وَ التَّسَانُدِ وَ التَّدَاخُلِ وَ الْمُوَازَنَةِ وَ الْمُحَافَظَةِ فٖى مَوْجُودَاتِهٖ بِالْمُشَاهَدَةِ وَ الْعَيَانِ

дейилган.

Сўнгра дунёга келган ва дунёнинг яратганини қидирган ва ўн саккиз адад мартабалардан чиққан ва арши ҳақиқатга етишган бир меърожи иймоний билан ғойибона маърифатдан ҳозирона ва мухотобона бир мақомга тараққий қилган қизиқувчан ва муштоқ йўловчи одам ўз руҳига дедики: Фотиҳа-и Шарифада бошидан то اِيَّاكَ калимасига қадар ғойибона мадҳ-у сано билан бир ҳузур келиб اِيَّاكَ хитобига чиқилиши каби, биз ҳам тўғридан-тўғри ғойибона қидиришни ташлаб, қидираётганимизни қидираётганимиздан сўрашимиз керак. Ҳамма нарсани кўрсатган қуёшни қуёшдан сўраш керак. Ҳа, ҳамма нарсани кўрсатган, ўзини ҳамма нарсадан зиёда кўрсатади. Ундай бўлса, шамснинг шуълалари билан уни кўриш ва таниш каби, Холиқимизнинг асмо-и ҳуснаси билан ва қудсий сифатлари билан уни қобилиятимиз нисбатида танишга ҳаракат қилишимиз мумкин.

Бу мақсаднинг ҳадсиз йўлларидан икки йўлни ва ўша икки йўлнинг ҳадсиз мартабаларидан икки мартабани ва ўша икки мартабанинг жуда кўп ҳақиқатларидан ва жуда ҳам узун тафсилотидан фақат икки ҳақиқатни лўнда ва мухтасар ҳолда бу рисолада баён қиламиз.

**Биринчи Ҳақиқат:** Билмушоҳада кўзимиз билан кўринган ва қамраган ва доимий ва мунтазам ва даҳшатли ва самовий ва арозий бўлган барча мавжудотни айлантирган ва ўзгартирган ва янгилаган ва коинотни қоплаган фаолияти муставлия ҳақиқати кўриниши ва ўша ҳар жиҳатдан ҳикматли фаолият ҳақиқатининг ичида тазоҳури рубубият ҳақиқатининг яққол ҳис қилиниши ва ўша ҳар жиҳатдан раҳмат сочган тазоҳури рубубият ҳақиқатининг ичида, таборузи улуҳият ҳақиқати зарурий бўлиб билинган бўлишидир.

Мана бу ҳокимона ва ҳакиймона доимий фаолиятдан ва пардасининг орқасида бир Фоили Қодийр ва Алиймнинг феъллари кўрингандек ҳис қилинади. Ва бу мураббиёна ва мудаббирона афъоли Раббониядан ва пардасининг орқасидан, ҳамма нарсада жилвалари бўлган асмо-и Илоҳия ҳис қилиниш даражасида яққоллик билан билинади. Ва бу жалолдорона ва жамолпарварона жилваланган асмо-и ҳуснадан ва пардасининг орқасида қудсий етти сифатларнинг илмаляқийн, балки айналяқийн, балки ҳаққаляқийн даражасида вужудлари ва таҳаққуқлари тушунилади. Ва бу еттита қудсий сифатнинг ҳам, барча санъатли асарларнинг гувоҳлиги билан ҳам ҳаётдорона, ҳам қодийрона, ҳам алиймона, ҳам самиъона, ҳам басийрона, ҳам мурийдона, ҳам мутакаллимона ниҳоятсиз бир суратда тажаллийлари билан билбадоҳа ва биззарура ва биилмаляқийн бир Мавсуфи Вожиб-ул Вужуднинг ва бир Мусаммо-и Воҳиди Аҳаднинг ва бир Фоили Фарди Самаднинг мавжудияти, қуёшдан янада зоҳир, янада порлоқ бир тарзда қалбдаги иймон кўзига кўринаётгандек қатъий билинади. Чунки гўзал ва маънодор бир китоб ва мунтазам бир хона, яққоллик билан ёзиш ва қилиш феълларини ва гўзал ёзиш ва интизомли қилиш феъллари ҳам яққоллик билан ёзувчи ва дурадгор номларини, ёзувчи ва дурадгор унвонлари эса, яққоллик билан котиблик ва дурадгорлик санъатларини ва сифатларини ва бу санъат ва сифатлар яққоллик билан ҳар ҳолда бир зотни лозим қиладики, мавсуф ва сонеъ ва мусаммо ва фоил бўлсин. Фоилсиз бир феъл ва мусаммосиз бир исм мумкин бўлмагани каби, мавсуфсиз бир сифат, санъаткорсиз бир санъат ҳам мумкин эмасдир.

Хуллас бу ҳақиқат ва қоидага биноан, бу коинот бутун мавжудоти билан баробар қадарнинг қалами билан ёзилган, қудратнинг болғаси билан ясалган маънодор ҳадсиз китоблар, мактублар, ниҳоятсиз бинолар ва саройлар ҳукмида - ҳар бири минглаб важҳ билан ва баробар ҳадсиз жиҳатлар билан - Раббоний ва Раҳмоний ниҳоятсиз феълларни ва ўша феълларнинг манбалари бўлган минг бир асмо-и Илоҳиянинг ҳадсиз жилвалари билан ва ўша гўзал исмларнинг манбаи бўлган етти сифоти Субҳониянинг ниҳоятсиз тажаллийлари билан, ўша еттита қамраган ва қудсий сифатларнинг маъдани ва мавсуфи бўлган азалий ва абадий бир Зоти Зулжалолнинг вужуби вужудига ва ваҳдатига ҳадсиз ишоратлар ва ниҳоятсиз гувоҳликлар қилганлари каби, барча ўша мавжудотда бўлган барча ҳуснлар, жамоллар, қийматлар, камоллар ҳам афъоли Раббониянинг ва асмо-и Илоҳиянинг ва сифоти Самадониянинг ва шууноти Субҳониянинг ўзларига лойиқ ва мувофиқ қудсий жамолларига ва камолларига ва ҳаммаси бирдан Зоти Ақдаснинг қудсий жамолига ва камолига яққоллик билан гувоҳлик қиладилар.

Хуллас, фаолият ҳақиқати ичида намоён бўлган рубубият ҳақиқати илм ва ҳикмат билан халқ ва ижод ва сунъ ва ибдоъ, низом ва мезон билан тақдир ва тасвир ва тадбир ва тадвир, қасд ва ирода билан таҳвил ва табдил ва танзил ва такмил, шафқат ва раҳмат билан итъом ва инъом ва икром ва эҳсон каби шууноти билан ва тасарруфоти билан ўзини кўрсатади ва таниттиради. Ва тазоҳури рубубият ҳақиқати ичида яққоллик билан ҳис қилинган ва бор бўлган улуҳиятнинг кўриниш ҳақиқати ҳам асмо-и ҳуснанинг раҳимона ва каримона жилвалари билан ва етти субутий сифатлар бўлган Ҳаёт, Илм, Қудрат, Ирода, Самъ, Басар ва Калом сифатларининг жалолли ва жамолли тажаллийлари билан ўзини таниттиради, билдиради.

Ҳа, қандайки калом сифати, ваҳийлар ва илҳомлар билан Зоти Ақдасни таниттиради, худди шунинг каби, қудрат сифати ҳам мужассам калималари ҳукмида бўлган санъатли асарлари билан ўша Зоти Ақдасни билдиради ва коинотни бошдан оёқ бир Фурқони Жисмоний моҳиятида кўрсатиб, бир Қодийри Зулжалолни тавсиф ва таъриф қилади. Ва илм сифати ҳам ҳикматли, интизомли, мезонли бўлган барча санъатли асарлар миқдорича ва илм билан идора ва тадбир ва тазйин ва тамйиз қилинган барча махлуқот ададича, мавсуфлари бўлган биргина Зоти Ақдасни билдиради. Ва ҳаёт сифати эса қудратни билдирган барча асарлар ва илмнинг вужудини билдирган барча интизомли ва ҳикматли ва мезонли ва зийнатли суратлар, ҳоллар ва бошқа сифатларни билдирган барча далиллар, сифати ҳаётнинг далиллари билан баробар, ҳаёт сифатининг ҳақиқатлашишига далолат қилганлари каби, ҳаёт ҳам барча ўша далиллари билан, ойналари бўлган барча зийҳаётларни шоҳид кўрсатиб Зоти Ҳаййи Қайюмни билдиради. Ва коинотни бошдан оёқ ҳар вақт янги-янги ва бошқа-бошқа жилваларни ва нақшларни кўрсатиш учун доимо ўзгарган ва янгиланган ва ҳадсиз ойналардан таркиб топган бир ойна-и акбар суратига айлантиради. Ва бу қиёс билан кўриш ва эшитиш, ихтиёр қилиш ва гапириш сифатлари ҳам ҳар бири биттадан коинот қадар Зоти Ақдасни билдиради, таниттиради.

Ҳам ўша сифатлар Зоти Зулжалолнинг вужудига далолат қилганлари каби, ҳаётнинг вужудига ва ҳақиқатлашишига ва у Зотнинг ҳаётдор ва тирик бўлганига ҳам яққоллик билан далолат қиладилар. Чунки билиш ҳаётнинг аломати, эшитиш тириклик белгиси, кўриш тирикларга махсус, ирода ҳаёт билан бўла олади, ихтиёрий иқтидор зийҳаётларда бўлади, гапириш эса билган тирикларнинг ишидир.

Хуллас бу нуқталардан англашиладики, ҳаёт сифатининг етти марта коинот қадар далиллари ва ўз вужудини ва мавсуфининг вужудини билдирган бурҳонлари борки, барча сифатларнинг асоси ва манбаи ва исми аъзамнинг масдари ва мадори бўлган. Рисола-и Нур бу биринчи ҳақиқатни қувватли бурҳонлар билан исбот ва бир даража изоҳ қилганидан, бу денгиздан бу мазкур қатра билан ҳозирча кифояланамиз.

**Иккинчи Ҳақиқат:** Сифати каломдан келган такаллуми Илоҳийдир. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّٖى  оятининг сирри билан: Каломи Илоҳий ниҳоятсиздир. Бир зотнинг вужудини билдирган энг зоҳир аломат, гапиришидир. Демак, бу ҳақиқат ниҳоятсиз бир суратда Мутакаллими Азалийнинг мавжудиятига ва ваҳдатига гувоҳлик қилади. Бу ҳақиқатнинг икки қувватли гувоҳлиги шу рисоланинг ўн тўртинчи ва ўн бешинчи мартабаларида баён қилинган ваҳийлар ва илҳомлар жиҳати билан ва кенг бир гувоҳлиги ҳам, ўнинчи мартабасида ишорат қилинган самовий муқаддас китоблар жиҳати билан ва жуда порлоқ ва жомеъ бир бошқа гувоҳлиги ҳам ўн еттинчи мартабасида Қуръони Мўъжиз-ул Баён жиҳати билан келганидан, бу ҳақиқатнинг баён ва гувоҳлигини ўша мартабаларга ҳавола қилиб, ўша ҳақиқатни мўъжизона эълон қилган ва гувоҳлигини бошқа ҳақиқатларнинг гувоҳликлари билан баробар ифода қилган شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَٓائِمًا بِالْقِسْطِ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ ояти муаззаманинг нурлари ва сирлари бизнинг бу йўловчига кифоя ва етарли келганки, янада олдинга кетолмаган.

Хуллас, бу йўловчининг бу мақоми қудсийдан олган дарсининг қисқа бир маъносига бир ишорат ўлароқ, Биринчи Мақомнинг ўн тўққизинчи мартабасида:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَ لَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى اَلَّذٖى دَلَّ عَلٰى وُجُوبِ وُجُودِهٖ فٖى وَحْدَتِهٖ اَلذَّاتُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ بِاِجْمَاعِ جَمٖيعِ صِفَاتِهِ الْقُدْسِيَّةِ الْمُحٖيطَةِ وَ جَمٖيعِ اَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى اَلْمُتَجَلِّيَّةِ بِاِتِّفَاقِ جَمٖيعِ شُؤُنَاتِهٖ وَ اَفْعَالِهِ الْمُتَصَرِّفَةِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ حَقٖيقَةِ تَبَارُزِ الْاُلُوهِيَّةِ فٖى تَظَاهُرِ الرُّبُوبِيَّةِ فٖى دَوَامِ الْفَعَّالِيَّةِ الْمُسْتَوْلِيَةِ بِفِعْلِ الْاٖيجَادِ وَ الْخَلْقِ وَ الصُّنْعِ وَ الْاِبْدَاعِ بِاِرَادَةٍ وَ قُدْرَةٍ وَ بِفِعْلِ التَّقْدٖيرِ وَ التَّصْوٖيرِ وَ التَّدْبٖيرِ وَ التَّدْوٖيرِ بِاِخْتِيَارٍ وَ حِكْمَةٍ وَ بِفِعْلِ التَّصْرٖيفِ وَ التَّنْظٖيمِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ الْاِدَارَةِ وَ الْاِعَاشَةِ بِقَصْدٍ وَ رَحْمَةٍ وَ بِكَمَالِ الْاِنْتِظَامِ وَ الْمُوَازَنَةِ وَ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقٖيقَةِ اَسْرَارِ – شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَٓائِمًا بِالْقِسْطِ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ

дейилган.

\* \* \*

Учинчи Шуа бўлган бу **Муножот** Рисоласи Оят-ул Кубро ва беш-олти рисолалар ила бирликда Кастамонуда таълиф этилгандир. Устознинг Кастамонудаги ҳаётининг томошасига ва машғулиятига ва хизматининг қайси масалалар атрофида айланганига порлоқ бир намунадир. Ҳа, Саид Нурсий бу рисолалардаги ҳақиқатларнинг далолати ила, миллат ва Исломият учун энг алзам хизмат бўлган иймоннинг қувватланиши учун ҳаракат қилаётган эди.

\*\*\*

**Муқаддима**

Бу Саккизинчи Ҳужжати Иймония вужуби вужудга ва ваҳдониятга далолат этгани каби, ҳам қатъий далиллар ила рубубиятнинг иҳотасига ва қудратининг азаматига далолат этар. Ҳам ҳокимиятининг иҳотасига ва раҳматининг шумулига ҳам далолат ва исбот этар. Ҳам коинотнинг бутун қисмларини ҳикматининг иҳотасини ва илмининг шумулини исбот этар.

**Ал-ҳосил:** Бу Саккизинчи Ҳужжати Иймониянинг ҳар бир муқаддимасининг саккиз натижаси бор. Саккиз муқаддималарнинг ҳар бирида саккиз натижани далиллари ила исбот этарки, бу жиҳатда бу Саккизинчи Ҳужжати Иймонияда юксак мазиятлар бордир.

**Саид Нурсий**

\*\*\*

### МУНОЖОТ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَا رِ وَالْفُلْكِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِى بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَآءٍ فَاَحْيَابِهِ اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَاْلاَرْضِ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Эй Илоҳим ва эй Роббим! Мен иймоннинг кўзи билан ва Қуръоннинг таълими билан ва нури билан ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг дарси билан ва Исми Ҳакиймнинг кўрсатиши билан кўряпманки: Самовотда ҳеч бир даварон ва ҳаракат йўқдирки, бундай интизоми билан сенинг мавжудлигингга ишорат ва далолат қилмасин. Ва ҳеч бир самовий жисм йўқдирки, сукути билан шовқинсиз вазифа бажариб таянчсиз туришлари билан сенинг рубубиятингга ва ваҳдатингга гувоҳлиги ва ишорати бўлмасин. Ва ҳеч бир юлдуз йўқдирки, ўлчовли хилқати билан, мунтазам вазияти билан ва нуроний табассуми билан ва барча юлдузларга монандлик ва ўхшашлик сиккаси билан сенинг ҳашамати улуҳиятингга ва ваҳдониятингга ишорат ва гувоҳликда бўлмасин. Ва ўн икки сайёрадан ҳеч бир сайёра юлдуз йўқдирки, ҳикматли ҳаракати билан ва итоатли бўйсунишлиги билан ва интизомли вазифаси билан ва аҳамиятли йўлдошлари билан сенинг вужуби вужудингга шаҳодат ва салтанати улуҳиятингга ишорат қилмасин!..

Ҳа, кўклар яшовчилари билан, ҳар бири бир ўзи гувоҳлик қилганлари каби, ҳаммалари бир бўлиб яққоллик даражасида, -эй замин ва кўкларни яратган яратувчи!- сенинг вужуби вужудингга шундай зоҳир гувоҳлик.. -ва эй зарраларни интизомли таркиб топганлари билан тадбирини қилган ва идора қилган ва бу сайёра юлдузларни ўлчовли йўлдошлари билан айлантирган, амрига итоат қилдирган!- сенинг ваҳдатингга ва бирлигингга шундай қувватли гувоҳлик қиладиларки, кўкнинг юзида бўлган юлдузлар саноғича нуроний бурҳонлар ва порлоқ далиллар у гувоҳликни тасдиқ қиладилар. Ҳам бу соф, тоза, гўзал кўклар фавқулодда улкан ва фавқулодда тез жисмлари билан мунтазам бир қўшин ва электр чироқлари билан безалган бир салтанат флоти вазиятини кўрсатиш жиҳати билан, сенинг рубубиятингнинг ҳашаматига ва ҳамма нарсани ижод қилган қудратингнинг азаматига зоҳир далолат.. ва ҳадсиз самовотни қамраган ҳокимиятингнинг ва ҳар бир зийҳаётни қучоғига олган раҳматингнинг ҳадсиз кенгликларига қувватли ишорат.. ва барча махлуқоти самовиянинг барча ишларига ва хусусиятларига тааллуқ этган ва ҳовучига олган, тартибга солган илмингнинг ҳамма нарсани қамрашига ва ҳикматингнинг ҳар ишни ўраб ичига олишига шубҳасиз гувоҳлик қиладилар. Ва у гувоҳлик ва далолат шу қадар зоҳирдирки, гўё юлдузлар шоҳид бўлган кўкларнинг шаҳодат калималари ва жисм шаклига кирган нуроний далилларидирлар. Ҳам самовот майдонида, денгизида, фазосидаги юлдузлар эса, итоаткор аскарлар, мунтазам кемалар, ҳайратомуз самолётлар, ажойиб чироқлар каби вазияти билан, сенинг салтанати улуҳиятингнинг дабдабасини кўрсатадилар. Ва у қўшиннинг аъзоларидан бир юлдуз бўлган қуёшимизнинг сайёраларида ва заминимиздаги вазифаларининг далолат ва эслатмаси билан, қуёшнинг бошқа ўртоқлари бўлган юлдузларнинг бир қисми охират оламларига қарайдилар ва вазифасиз эмаслар. Балки боқий бўлган оламларнинг қуёшларидирлар.

Эй Вожиб-ул Вужуд! Эй Воҳиди Аҳад! Бу ҳайратомуз юлдузлар, бу ажиб қуёшлар, ойлар сенинг мулкингда, сенинг самовотингда, сенинг амринг билан ва қувватинг ва қудратинг билан ва сенинг идора ва тадбиринг билан бўйсундирилган ва тартибга солинган ва вазифалантирилгандирлар. Барча ўша улкан жисмлар ўзларини яратган ва айлантирган ва идора қилган биргина Холиққа тасбеҳ айтадилар, такбир айтадилар, ҳол тили билан "Субҳаналлоҳ, Аллоҳу Акбар" дейдилар. Мен ҳам уларнинг барча тасбеҳоти билан сени тақдис этаман.

Эй шиддати зуҳуридан яширинган ва эй азамати кибриёсидан яширинган Қодийри Зулжалол! Эй Қодири Мутлақ! Қуръони Ҳакиймингнинг дарси билан ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан англадим: Қандайки кўклар, юлдузлар сенинг мавжудлигингга ва ваҳдатингга гувоҳлик қиладилар.. Худди шунинг каби, жавви само булутлари билан ва чақмоқлари ва момқалдироқлари ва шамоллари билан ва ёмғирлари билан сенинг вужуби вужудингга ва ваҳдатингга гувоҳлик қиладилар.

Ҳа, жонсиз, онгсиз булут оби ҳаёт бўлган ёмғирни муҳтож бўлган зийҳаётларнинг ёрдамига юбориши, фақат сенинг раҳматинг ва ҳикматинг биландир. Чалкаш тасодиф аралашолмайди. Ҳам электрнинг энг буюги бўлган ва нурлантириш фойдаларига ишорат қилиб ундан фойдаланишга ташвиқ қилган чақмоқ эса, сенинг фазодаги қудратингни гўзал равишда нурлантиради. Ҳам ёмғирнинг келишини хушхабар берган ва улкан фазони гапиртирган ва тасбеҳотининг шовқини билан кўкларни ларзага солган момоқалдироқлар ҳам, сўзлашув тили билан гапириб сени тақдис этиб, Рубубиятингга гувоҳлик қилади. Ҳам зийҳаётларнинг яшаши учун энг керакли ризқни ва фойдаланиш жиҳатидан энг осони ва нафасларни бериш ва нуфусларни роҳатлантириш каби кўп вазифалар билан вазифалантирилган шамоллар ҳам жаввни гўё бир ҳикматга биноан "лавҳи маҳв ва исбот" ва "ёзадиган, ифода қиладиган, кейин бузадиган тахтаси" суратига ўгириш билан, сенинг фаолияти қудратингга ишорат ва сенинг вужудингга гувоҳлик қилгани каби, сенинг марҳаматинг билан булутлардан соғиб зийҳаётларга юборилган раҳмат ҳам ўлчовли, мунтазам қатралари калималари билан сенинг вусъати раҳматингга ва кенг шафқатингга гувоҳлик қилади.

Эй Мутасаррифи Фаъол ва эй Файёзи Мутаъол! Сенинг вужуби вужудингга гувоҳлик қилган булут, чақмоқ, момақалдироқ, шамол, ёмғир бир-бир гувоҳлик қилганлари каби, ҳаммалари бир бўлиб хусусият жиҳатидан бир-биридан узоқ, моҳият жиҳатидан бир-бирига мухолиф бўлиш билан баробар, бирлик, баробарлик, бир-бирининг ичига кириш ва бир-бирининг вазифасига ёрдам бериш жиҳати билан, сенинг ваҳдатингга ва бирлигингга ғоят қувватли ишорат қиладилар. Ҳам улкан фазони бир маҳшари ажойиб қилган ва баъзи кунларда бир неча марта тўлдириб бўшатган рубубиятингнинг ҳашаматига ва у кенг жаввни ёзадиган алмаштирадиган бир лавҳа каби ва сиқадиган ва унингла замин боғини сувлайдиган бир сувпуркагич каби тасарруф қилган қудратингнинг азаматига ва ҳар бир нарсани қамрашига гувоҳлик қилганлари каби; умум заминга ва барча махлуқотга жавв пардаси остида қараган ва идора қилган раҳматингнинг ва ҳокимиятингнинг ҳадсиз кенгликларига ва ҳамма нарсага етишишларига далолат қилади. Ҳам фазодаги ҳаво шу қадар ҳакиймона вазифаларда ишлаттирилади ҳамда булут ва ёмғир шу қадар олиймона фойдаларда истеъмол қилинадики, ҳамма нарсани қамраган илм ва ҳамма нарсани ичига олган ҳикмат бўлмаса, у истеъмол, у ишлатиш бўлолмайди.

Эй Фаъолун Лима Юрид! Жавви фазодаги фаолиятинг билан ҳар вақт бир намуна-и ҳашр ва қиёмат кўрсатиш, бир соатда ёзни қишга ва қишни ёзга айлантириш, бир олам келтириш, бир олам ғайбга юбориш каби шуунотда бўлган қудратинг дунёни охиратга айлантиради ва охиратда шууноти сармадияни кўрсатадиган ишорасини беради.

Эй Қодийри Зулжалол! Жавви фазодаги ҳаво, булут ва ёмғир, чақмоқ ва момақалдироқ сенинг мулкингда, сенинг амринг ва ҳавлинг билан, сенинг қувват ва қудратинг билан итоаткор ва вазифадордирлар. Моҳият жиҳатидан бир-биридан узоқ бўлган бу фазо махлуқоти ғоят жадал ва оний амрларга ва тез ва шошилинч буйруқларга итоат эттирган амир ва ҳокимларини поклаб, раҳматини мадҳ-у сано қиладилар.

Эй Арз ва Самовотнинг Холиқи Зулжалоли! Сенинг Қуръони Ҳакиймингнинг таълими билан ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг дарси билан иймон келтирдим ва билдимки: Қандайки самовот юлдузлари билан ва жавви фазо ичидагилари билан сенинг вужуби вужудингга ва сенинг бирлигингга ва ваҳдатингга гувоҳлик қиладилар. Худди шунинг каби: Арз барча махлуқоти билан ва аҳволи билан сенинг мавжудлигингга ва ваҳдатингга мавжудоти ададича гувоҳликлар ва ишоратлар қиладилар. Ҳа, заминда ҳеч бир таҳаввул ҳамда дарахт ва ҳайвонларида ҳар йили кийимини алмаштириш каби ҳеч бир табаддул -жузъий бўлсин, куллий бўлсин- йўқдирки, интизоми билан сенинг вужудингга ва ваҳдатингга ишорат қилмасин. Ҳам ҳеч бир ҳайвон йўқдирки, заифлик ва эҳтиёжининг даражасига кўра берилган раҳимона ризқи билан ва яшашига лозим бўлган жиҳозларнинг ҳакимона берилиши билан, сенинг борлигингга ва бирлигингга гувоҳлиги бўлмасин. Ҳам ҳар баҳорда кўзимиз ўнгида ижод қилинган наботот ва ҳайвонотдан ҳеч бир донаси йўқдирки, ажиб санъати билан ва латиф зийнати билан ва тўлиқ тамайюзи билан ва интизоми билан ва ўлчовлилиги билан сени билдирмасин. Ва замин юзини тўлдирган ва наботот ва ҳайвонот дейилган қудратингнинг ғаройиботлари ва мўъжизалари чекланган ва моддалари бир ва ўхшаш бўлган тухум ва тухумчалардан ва қатралардан ва дон ва дончалардан ва уруғлардан хатосиз, мукаммал, безалган, фарқли аломатли бўлиб яратилишлари, Сонеъ-и Ҳакиймларининг вужудига ва ваҳдатига ва ҳикматига ва ҳадсиз қудратига шундай бир гувоҳликдирки, зиёнинг қуёшга гувоҳлигидан янада қувватли ва порлоқдир. Ҳам ҳаво, сув, нур, оташ, тупроқ каби ҳеч бир унсур йўқдирки, идроксизликлари билан баробар, идрокона, мукаммал вазифаларни қилиши билан, содда ва истило қилувчи, интизомсиз, ҳар ерга тарқалиш билан баробар, ғоят мунтазам ва хилма-хил меваларни ва ҳосилларни хазина-и ғайбдан келтириши билан, сенинг бирлигингга ва борлигингга гувоҳлиги бўлмасин.

Эй Фотири Қодийр! Эй Фаттоҳи Аллам! Эй Фаоли Халлоқ! Қандайки арз барча яшовчилари билан Холиқининг Вожиб-ул Вужуд эканига гувоҳлик қилади.. Худди шунинг каби, сенинг -эй Воҳиди Аҳад, эй Ҳаннони Маннон, эй Ваҳҳоби Раззоқ!- ваҳдатингга ва аҳадиятингга, юзидаги сиккаси билан ва яшовчиларининг юзларидаги сиккалари билан ҳамда бирлик ва баробарлик ва бир-бири ичига кириш ва бир-бирига ёрдам бериш ва уларга қараган рубубият исмларининг ва феълларининг бир бўлиш жиҳатидан, яққоллик даражасида сенинг ваҳдатингга ва аҳадиятингга гувоҳлик, балки мавжудот ададича гувоҳликлар қилади. Ҳам қандайки замин бир лашкаргоҳ, бир намойишгоҳ, бир таълимгоҳ вазияти билан.. ва наботот ва ҳайвонот дивизияларида бўлган тўрт юз минг ҳар хил миллатларнинг бошқа-бошқа жиҳозотлари мунтазам равишда берилиши билан, сенинг рубубиятингнинг ҳашаматига ва қудратингнинг ҳамма нарсага етишишига далолат қилади. Шунинг каби, ҳадсиз барча зийҳаётнинг бошқа-бошқа ризқлари ўз вақтида қуруқ ва оддий бир тупроқдан раҳиймона, каримона берилиши ва ҳадсиз ўша аъзоларнинг мукаммал бўйсунишлик билан Аллоҳнинг амрларига итоатлари, раҳматингнинг ҳамма нарсани ичига олишини ва ҳокимиятингнинг ҳамма нарсани қамрашини кўрсатади. Ҳам заминда ўзгараётган махлуқот карвонларининг йўлланишлари ва идоралари, мавт ва ҳаёт навбатлашишлари ҳамда ҳайвон ва набототнинг идора ва тадбирлари ҳам, ҳамма нарсага тааллуқ этган илм билан ва ҳамма нарсада ҳукм қилган ниҳоятсиз ҳикмат билан бўла олиши, сенинг илмингнинг ва ҳикматингнинг қамрашига далолат қилади. Ҳам заминда қисқа бир замонда ҳадсиз вазифалар бажарган ва ҳадсиз бир замон яшайдиган каби истеъдод ва маънавий жиҳозлар билан жиҳозланган ва замин мавжудотига тасарруф қилган инсон учун, бу таълимгоҳи дунёда ва бу вақтинчалик лашкаргоҳи заминда ва бу вақтинчалик намойишгоҳда бу қадар аҳамият, бу ҳадсиз харажат, бу ниҳоятсиз тажаллиёти рубубият, бу ҳадсиз хитоботи Субҳония ва бу ҳисобсиз эҳсоноти Илоҳия, албатта ва ҳар ҳолда бу қисқача ва ҳузнли умрга ва бу чалкаш ғамгин ҳаётга, бу балоли ва фоний дунёга сиғмайди. Балки фақат бошқа ва абадий бир умр ва боқий бир дори саодат учун бўла олгани жиҳатидан, олами бақода бўлган эҳсоноти ухровияга ишорат, балки гувоҳлик қилади.

Эй Холиқи Кулли Шай! Заминнинг барча махлуқоти сенинг мулкингда, сенинг арзингда, сенинг куч ва қувватинг билан ва сенинг қудратинг ва ироданг билан ва илминг ва ҳикматинг билан идора қилиняптилар ва бўйсунгандирлар. Ва замин юзида фаолияти мушоҳада қилинган бир рубубият шундай қамраш ва ўраб ичига олиш кўрсатади ва унинг идораси ва тадбири ва тарбияси шундай мукаммал ва шундай ҳассосдир ва ҳар тарафдаги ижрооти шундай бирлик ва баробарлик ва ўхшашлик ичидадирки, бўлиниш қабул қилмаган бир кулл ва тақсимланиши имконсиз бўлган бир куллий ҳукмида бир тасарруф, бир рубубият бўлганини билдиради. Ҳам замин барча яшовчиси билан баробар, сўзлашув тилидан янада зоҳир ҳадсиз тиллар билан Холиқини тақдис ва тасбеҳ ва ниҳоятсиз неъматларининг ҳол тиллари билан Раззоқи Зулжалолининг ҳамд ва мадҳ-у саносини қилмоқдалар.

Эй шиддати зуҳуридан яширинган ва эй азамати кибриёсидан тўсилган Зоти Ақдас! Заминнинг барча тақдисот ва тасбеҳоти билан сени қусурдан, ожизликдан, шерикдан тақдис ва барча таҳмидот ва санолари билан сенга ҳамд ва шукр қиламан.

Эй Робб-ул Барри Вал Баҳр! Қуръоннинг дарси билан ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан англадимки: Қандайки кўклар ва фазо ва замин сенинг бирлигингга ва борлигингга гувоҳлик қиладилар.. Худди шунинг каби, денгизлар, дарёлар ва чашмалар ва ирмоқлар сенинг вужуби вужудингга ва ваҳдатингга яққоллик даражасида гувоҳлик қиладилар. Ҳа, бу дунёмизнинг ажойиботлар манбаи бўлган буғ қозонлари ҳукмидаги денгизларда ҳеч бир мавжуд, ҳатто ҳеч бир қатра сув йўқдирки, вужуди билан, интизоми билан, манфаати билан ва вазияти билан Холиқини билдирмасин. Ва оддий бир қумда ва оддий бир сувда ризқлари мукаммал бир суратда берилган ғариб махлуқлардан ва хилқатлари ғоят мунтазам денгиз ҳайвонларидан, хусусан бир донаси бир миллион тухумчалари билан денгизларни жонлантирган балиқлардан ҳеч бириси йўқдирки, хилқати билан ва вазифаси билан ва идора ва озиқланиши билан ва тадбир ва тарбияси билан яратганига ишорат ва Раззоқига гувоҳлик қилмасин.

Ҳам денгизда қийматли, хосиятли, зийнатли жавҳарлардан ҳеч бириси йўқдирки, гўзал хилқати билан ва жозибадор фитрати билан ва манфаатли хусусияти билан сени танимасин, билдирмасин. Ҳа, улар бирма-бир гувоҳлик қилганлари каби, ҳаммалари бир бўлиб, баробарлик ва бир-бири ичида аралашиш ва сикка-и хилқатда бирлик ва ижод жиҳатидан ғоят осон ва аъзолар жиҳатидан ғоят кўплик нуқталаридан, сенинг ваҳдатингга гувоҳлик қилганлари каби, арзни тупроғи билан баробар бу Ер куррасини қамраган бепоён денгизларини муаллақда тутиб туриш ва тўкмасдан ва тарқатиб юбормасдан қуёшнинг атрофида кездириш ва тупроқни истило эттирмаслик ва оддий қумидан ва сувидан хилма-хил ва интизомли ҳайвонотини ва жавҳарларини халқ этиш ва ризқлар ва бошқа ишларини куллий ва тўлиқ бир суратда идора қилиш ва чораларини кўриш ва юзида бўлиши лозим бўлган ҳадсиз жанозаларидан ҳеч бири бўлмаслик нуқталаридан, сенинг борлигингга ва Вожиб-ул Вужуд бўлганигга мавжудоти ададича ишоратлар қилиб гувоҳлик қилади. Ва сенинг салтанати рубубиятингнинг ҳашаматига ва ҳамма нарсани қамраган қудратингнинг азаматига жуда зоҳир далолат қилганлари каби, кўкларнинг устидаги ғоят улкан ва мунтазам юлдузлардан денгизларнинг тубигача бўлган ғоят кичкина ва интизом билан озиқлантирилган балиқларга қадар ҳамма нарсага етишган ва ҳукм қилган раҳматингнинг ва ҳокимиятингнинг ҳадсиз кенгликларига далолат.. ва интизомлари билан ва фойдалари билан ва ҳикматлари билан ва мезон ва ўлчовлиликлари билан сенинг ҳамма нарсани қамраган илмингга ва ҳамма нарсани ичига олган ҳикматингга ишорат қиладилар. Ва сенинг бу мусофирхона-и дунёда йўловчилар учун бундай раҳмат ҳовузларининг бўлиши ва инсоннинг сайр-у саёҳатига ва кемасига ва фойдаланишига бўйсунган бўлиши ишорат қиладики, йўлда қурилган бир карвонсаройда бир кечалик мусофирларига бу қадар денгиз ҳадялари билан икром қилган зот, албатта абадий салтанатининг қароргоҳида шундай абадий раҳмат денгизлари ҳозирлаганки, булар уларнинг фоний ва кичик намуналаридирлар. Хуллас, денгизларнинг бундай ғоят ҳайратомуз бир тарзда арзнинг атрофида ажиб вазияти билан бўлиши ва денгизларнинг махлуқоти ҳам ғоят мунтазам идора ва тарбия қилиниши яққол тарзда кўрсатадики, фақат сенинг қувватинг ва қудратинг билан ва сенинг ирода ва тадбиринг билан сенинг мулкингда сенинг амрингга бўйсунгандирлар. Ва ҳол тиллари билан Холиқини тақдис этиб "Аллоҳу Акбар" дейдилар.

Эй тоғларни замин сафинасига хазинали тиргаклар қилган Қодийри Зулжалол! Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан ва Қуръони Ҳакиймингнинг дарси билан англадимки, қандайки денгизлар ажойиботлари билан сени танийдилар ва таниттирадилар.. Худди шунингдек, тоғлар ҳам, зилзила таъсирларидан заминнинг сокинлигига ва ичидаги доҳилий инқилоблар тўфонларидан сукутига ва денгизларнинг истилосидан қутулишига ва ҳавонинг зарарли газлардан тозалашига ва сувнинг муҳофаза ва тўплашларига ва зийҳаётларга лозим бўлган маъданларнинг хазинадорлигига қилган хизматлари билан ва ҳикматлари билан сени танийдилар ва таниттирадилар. Ҳа, тоғлардаги тошларнинг навларидан ва ҳар хил хасталикларга дори бўлган моддаларнинг қисмларидан ва зийҳаётга, хусусан инсонларга жуда лозим ва жуда хилма-хил бўлган маъданларнинг турларидан ва тоғларни, саҳроларни гуллари билан безатган ва мевалари билан жонлантирган набототнинг синфларидан ҳеч бири йўқдирки, тасодифга ҳаволаси мумкин бўлмаган ҳикматлари билан, интизоми билан, гўзал хилқати билан, фойдалари билан.. хусусан маъданларнинг туз, лимон кислотаси, сульфат тузи ва аччиқ тош каби кўринишдан бир-бирига ўхшашлик билан баробар таъмларининг бир-биридан кескин фарқланиши билан.. ва айниқса набототнинг оддий бир тупроқдан турли-туман навлари билан, бошқа-бошқа гул ва мевалари билан ниҳоятсиз Қодийр, ниҳоятсиз Ҳакийм, ниҳоятсиз Раҳийм ва Карим бир Сонеънинг вужуби вужудига яққоллик билан гувоҳлик қилганлари каби, умум ҳолидаги ваҳдати идора ва ваҳдати тадбир ва манба ва маскан ва хилқат ва санъат жиҳатидан баробарлик ва бирлик ва арзонлик ва осонлик ва кўплик ва қилинишда тезлик нуқталаридан, Сонеънинг ваҳдатига ва аҳадиятига гувоҳлик қиладилар.

Ҳам қандайки тоғларнинг юзидаги ва қорнидаги санъатли асарлар заминнинг ҳар тарафида, ҳар бир нав айни замонда, айни тарзда, хатосиз, ғоят мукаммал ва тез қилинишлари ва бир иш бир ишга моне бўлмасдан, бошқа навлар билан баробар аралаш экан, аралаштирмасдан ижодлари сенинг рубубиятингнинг ҳашаматига ва ҳеч бир нарса унга оғир келмаган қудратингнинг азаматига далолат қилади. Худди шунинг каби заминнинг юзидаги барча зийҳаёт махлуқларнинг ҳадсиз ҳожатларини, ҳатто хилма-хил хасталикларини, ҳатто ҳар хил завқларини ва бошқа-бошқа иштаҳаларини қондирадиган бир суратда, тоғларнинг юзларини ва ичларини мунтазам дарахтлар ва наботот ва маъданлар билан тўлдириш ва муҳтожларга бўйсундириш жиҳати билан, сенинг раҳматингнинг ҳадсиз кенглигига ва ҳокимиятингнинг ниҳоятсиз вусъатига далолат.. ва тупроқ табақалари ичида, яширин ва қоронғи ва аралаш бўлгани ҳолда, билиб туриб, кўриб туриб, адашмасдан, интизом билан, ҳожатларга кўра тайёрланишлари билан, сенинг ҳамма нарсага тааллуқ этган илмингнинг қамрашига ва ҳар бир нарсани тартиблаган ҳикматингнинг барча нарсаларни ичига олишига ва дориларнинг тайёрланишлари ва маъданий моддаларнинг йиғиб қўйилишлари билан рубубиятингнинг раҳимона ва каримона бўлган тадбирларининг гўзалликларига ва иноятингнинг эҳтиётли латифаларига жуда зоҳир бир суратда ишорат ва далолат қиладилар.

Ҳам бу дунё карвонсаройида мусофир йўловчилар учун улкан тоғларни лозим нарсаларига ва истиқболдаги эҳтиёжларига мунтазам эҳтиёт депоси ва жиҳозлар омбори ва ҳаётга лозим бўлган кўп дафиналарнинг мукаммал маҳзани бўлиш жиҳатидан ишорат, балки далолат, балки гувоҳлик қиладики, бу қадар карим ва мусофирпарвар ва бу қадар ҳакийм ва шафқатпарвар ва бу қадар қодийр ва рубубиятпарвар бир Сонеънинг, албатта ва ҳар ҳолда, жуда севган ўша мусофирлари учун абадий бир оламда, абадий эҳсонларининг абадий хазиналари бордир. Бу ердаги тоғларга бадал у ерда юлдузлар ўша вазифани бажарадилар.

Эй Қодири Кулли Шай! Тоғлар ва ичидаги махлуқлар сенинг мулкингда ва сенинг қувват ва қудратинг билан ва илм ва ҳикматинг билан бўйсунган ва йиғилгандирлар. Уларни бу тарзда вазифалантирган ва бўйсундирган Холиқини тақдис ва тасбеҳ қиладилар.

Эй Холиқи Раҳмон ва эй Робби Раҳийм! Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан ва Қуръони Ҳакиймингнинг дарси билан англадим: Қандайки само ва фазо ва арз ва денгиз ва тоғ ичидагилар ва махлуқлари билан баробар сени танийдилар ва таниттирадилар.. Худди шунингдек, заминдаги барча дарахтлар ва наботот, япроқлари ва гуллари ва мевалари билан сени яққоллик даражасида таниттирадилар ва танийдилар. Ва барча дарахтларнинг ва набототнинг жазбадорона ҳаракати зикрияда бўлган япроқларидан ва зийнатлари билан Сонеъининг исмларини васфлантирган ва таъриф қилган гулларидан ва латофат ва жилва-и марҳаматидан табассум қилган меваларидан ҳар бириси, тасодифга ҳаволаси ҳеч бир жиҳати имкони бўлмаган ҳайратомуз санъат ичидаги низом ва низом ичидаги мезон ва мезон ичидаги зийнат ва зийнат ичидаги нақшлар ва нақшлар ичидаги гўзал ва бошқа-бошқа ҳидлар ва ҳидлар ичидаги меваларнинг ҳар хил таъмлари билан ниҳоятсиз Раҳийм ва Карим бир Сонеънинг вужуби вужудига яққоллик даражасида гувоҳлик қилганлари каби, ҳаммалари бир бўлиб, бутун замин юзида бирлик ва баробарлик, бир-бирига ўхшашлик ва сикка-и хилқатда мушобаҳат ва тадбир ва идорада муносабат ва уларга тааллуқ қилган ижод феъллари ва Раббоний исмларда уйғунлик ва у юз минг навларнинг ҳадсиз аъзоларини бир-бири ичида адашмасдан бирдан идоралари каби нуқталар у Вожиб-ул Вужуд Сонеънинг яққол тарзда ваҳдатига ва аҳадиятига ҳам гувоҳлик қиладилар. Ҳам қандайки улар сенинг вужуби вужудингга ва ваҳдатингга гувоҳлик қиладилар.. Худди шунинг каби, рўйи заминда тўрт юз минг миллатлардан ташкил топган зийҳаёт қўшинидаги ҳадсиз аъзоларнинг юз минглаб тарзда озиқланиш ва идоралари; адашмасдан, чалкаштирмасдан мукаммал бажарилиши билан, сенинг рубубиятингнинг ваҳдониятдаги ҳашаматига ва бир баҳорни бир гул қадар осон ижод қилган қудратингнинг азаматига ва ҳамма нарсага тааллуқига далолат қилганлари каби, улкан заминнинг ҳар тарафида, ҳадсиз ҳайвонотига ва инсонларга, ҳадсиз таомларнинг турли-туман қисмларини тайёрлаган раҳматингнинг ҳадсиз кенглигига.. ва у ҳадсиз ишлар ва инъомлар ва идоралар ва озиқланишлар ва ижроотлар камоли интизом билан жараёнлари ва ҳамма нарса, ҳатто зарралар у амрларга ва ижроотга итоат ва бўйсунишлари билан, ҳокимиятингнинг ҳадсиз кенглигига қатъий далолат қилиш билан баробар у дарахтларнинг ва наботларнинг ва ҳар бир япроқ ва гул ва мева ва илдиз ва шох ва бутоқ каби ҳар бирининг ҳар бир нарсасини, ҳар бир ишини билиб туриб, кўриб туриб, фойдаларга, манфаатларга, ҳикматларга кўра қилиниш билан, сенинг илмингнинг ҳамма нарсани қамрашига ва ҳикматингнинг ҳамма нарсани ичига олишига жуда зоҳир бир суратда далолат ва ҳадсиз бармоқлари билан ишорат қиладилар. Ва сенинг ғоят камолдаги жамоли санъатингга ва ниҳоят жамолдаги камоли неъматингга ҳадсиз тиллари билан сано ва мадҳ қиладилар. Ҳам бу вақтинчалик карвонсаройда ва фоний мусофирхонада ва қисқа бир замонда ва оз бир умрда, дарахтлар ва набототнинг қўллари билан, бу қадар қийматли эҳсонлар ва неъматлар ва бу қадар фавқулодда харажатлар ва икромлар ишорат, балки гувоҳлик қиладики: Мусофирларига бу ерда бундай марҳаматлар қилган қудратли, карамкор Зоти Раҳийм, барча қилган харажатлари ва эҳсони, ўзини севдириш ва таниттириш натижасининг акси билан, яъни бутун махлуқот тарафидан "Бизга тоттирди, фақат едирмасдан бизни ўлдирди" демаслик ва дедирмаслик ва салтанати улуҳиятини ерга урмаслик ва ниҳоятсиз раҳматини инкор қилмаслик ва қилдирмаслик ва барча муштоқ дўстларини маҳрумият жиҳатидан душманларга айлантирмаслик нуқталаридан, албатта ва ҳар ҳолда абадий бир оламда, абадий бир мамлакатда, абадий қолдирадиган абдларига, абадий раҳмат хазиналаридан, абадий Жаннатларида, абадий ва Жаннатга лойиқ бир суратда мевадор дарахтлар ва гулли наботлар тайёрлагандир. Бу ердагилар эса, муштарийларга кўрсатиш учун намуналардир.

Ҳам дарахтлар ва наботлар, барча япроқ ва гул ва меваларининг калималари билан сени тақдис ва тасбеҳ ва таҳмид этганлари каби, у калималардан ҳар бири ҳам алоҳида сени тақдис этади. Хусусан меваларнинг бадиъ бир суратда, гўштлари жуда хилма-хил, санъатлари жуда ажиб, уруғлари жуда ҳайратомуз тарзда қилиниб ўша овқат патнисларини дарахтларнинг қўлларига бериб ва наботларнинг бошларига қўйиб зийҳаёт мусофирларига юбориш жиҳатидан, ҳол тили бўлган тасбеҳотлари, зуҳур жиҳатидан сўзлашиш тили даражасига чиқади. Барча улар сенинг мулкингда, сенинг қувват ва қудратинг билан, сенинг ирода ва эҳсонларинг билан, сенинг раҳмат ва ҳикматинг билан бўйсунгандирлар ва сенинг ҳар бир амрингга итоаткордирлар.

Эй шиддати зуҳуридан яширинган ва эй азамати кибриёсидан ёпинган Сонеъ-и Ҳакийм ва Холиқи Раҳийм! Барча дарахтлар ва набототнинг, барча япроқ ва гул ва меваларнинг тиллари билан ва адади билан сени қусурдан, ожизликдан, шерикдан тақдис этиб ҳамд-у сано этаман.

Эй Фотири Қодийр! Эй Мудаббири Ҳакийм! Эй Мурабби-и Раҳийм! Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан ва Қуръони Ҳакиймнинг дарси билан англадим ва иймон келтирдимки, қандайки наботот ва дарахтлар сени танийдилар, сенинг муқаддас сифатларингни ва гўзал исмларингни билдирадилар.. Худди шунинг каби, зийҳаётлардан руҳли қисми бўлган инсон ва ҳайвонотдан ҳеч бири йўқдирки, жисмида ғоят мунтазам соатлар каби ишлаган ва ишлаттирилган доҳилий ва хорижий аъзолари билан ва баданида ғоят нозик бир низом ва ғоят ҳассос бир мезон ва ғоят муҳим фойдалар билан жойлаштирилган жиҳозлар ва туйғулари билан ва жасадида ғоят санъатли тузилиш ва ғоят ҳикматли тўшаш ва ғоят диққатли мувозанат ичида қўйилган бадандаги жиҳозлари билан, сенинг вужуби вужудингга ва сифатларингнинг таҳаққуқига гувоҳлик қилмасин. Чунки бу қадар басирона нозик санъат ва идрокона инжа ҳикмат ва мудаббирона том мувозанатга, албатта кўр қувват ва онгсиз табиат ва бебош тасодиф аралашолмаслар ва уларнинг иши бўлолмайди ва мумкин эмасдир. Ва ўз-ўзидан шаклланиб шундай бўлиши эса, юз даража маҳол ичида маҳолдир. Чунки у ҳолда ҳар бир зарраси ҳар бир нарсасини ва жасадининг шаклланишини, балки дунёда алоқадор бўлган ҳамма нарсасини биладиган, кўрадиган, ярата оладиган гўё илоҳ каби қамровли илм ва қудрати бўлади. Сўнгра жасаднинг ташкили унга ҳавола қилинади ва ўз- ўзидан бўлади деб бўлади. Ва барчаларининг бир бўлишидаги ваҳдати тадбир ва ваҳдати идора ва ваҳдати навъия ва ваҳдати жинсия ва умумнинг юзларида кўз, қулоқ, оғиз каби нуқталарда иттифоқ жиҳатидан мушоҳада этилган сикка-и фитратда бирлик ва ҳар бир навнинг аъзолари сиймоларида кўрилган сикка-и ҳикматда иттиҳод ва озиқланишда ва ижодда баробарлик ва бир-бирининг ичида бўлиш каби хусусиятларидан ҳеч бири йўқдирки, сенинг ваҳдатингга қатъий гувоҳликда бўлмасин! Ва ҳар бир аъзосида, коинотга қараган барча исмларнинг жилвалари бўлиш билан, воҳидият ичида сенинг аҳадиятингга ишорати бўлмасин.

Ҳам қандайки инсон билан баробар ҳайвонотнинг, заминнинг бутун юзида ёйилган юз минг навлари, мунтазам бир қўшин каби жиҳозланиш ва таълимот ва итоат ва бўйсунишлик билан ва энг кичикдан то энг каттага қадар, рубубиятнинг амрлари интизом билан жараёнлари билан у рубубиятнинг даража-и ҳашаматига ва ғоят кўплик билан баробар ғоят қийматли ва ғоят мукаммал бўлиш билан баробар ғоят тез қилинишлари ва ғоят санъатли бўлиш билан баробар ғоят осон қилинишлари билан қудратингнинг даража-и азаматига далолат қилганлари каби; шарқдан ғарбга, шимолдан жанубга қадар ёйилган микробдан то каркидонга қадар, энг кичкина чивиндан то энг катта қушга қадар барча уларнинг ризқларини етиштирган раҳматингнинг ҳадсиз кенглигига ва ҳар бири итоаткор аскар каби вазифа-и фитриясини қилиш ва замин юзи ҳар баҳорда, куз мавсумида бўшатилганлар ўрнида қайтадан қурол остига олинган бир лашкарга лашкаргоҳ бўлиш жиҳати билан, ҳокимиятингнинг ниҳоятсиз кенглигига қатъий далолат қиладилар. Ҳам қандайки ҳайвонотдан ҳар бири, коинотнинг бир кичик нусхаси ва бир кичрайтирилган мисоли ҳукмида ғоят чуқур илм ва ғоят нозик ҳикмат билан, аралаш қисмларни аралаштирмасдан ва барча ҳайвонларнинг бошқа-бошқа суратларини адашмасдан, хатосиз, саҳвсиз, нуқсонсиз қилинишлари билан, илмингнинг ҳамма нарсани қамрашига ва ҳикматингнинг ҳамма нарсани ичига олишига ададларича ишоратлар қиладилар. Шунинг каби, ҳар бири биттадан мўъжиза-и санъат ва биттадан ҳориқо-и ҳикмат бўлиш қадар санъатли ва гўзал қилиниши билан, жуда ҳам севганинг ва намоён қилишни истаганинг санъати Раббониянинг камоли ҳуснига ва ғоят даражада гўзаллигига ишорат ва ҳар бири, хусусан болалар ғоят ноздор, нозанин бир суратда озиқланишлари билан ва ҳавасларининг ва орзуларининг қондирилиши жиҳати билан, сенинг иноятингнинг ғоят ширин жамолига ҳадсиз ишоратлар қиладилар.

Эй Раҳмонирраҳийм! Эй Содиқ-ул Ваъд-ил Амин! Эй Малики Явмиддин! Сенинг Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломингнинг таълими билан ва Қуръони Ҳакиймингнинг иршоди билан англадимки: Модомики коинотнинг энг танланган натижаси ҳаётдир.. ва ҳаётнинг энг танланган хулосаси руҳдир.. ва зийруҳнинг энг танланган қисми зийшуурдир.. ва зийшуурнинг энг жомеъи инсондир.. ва бутун коинот эса, ҳаётга бўйсунгандир ва у учун ишлаяпти.. ва зийҳаётлар зийруҳларга бўйсунгандир, улар учун дунёга юбориляптилар.. ва зийруҳлар инсонларга бўйсунгандир, уларга ёрдам беряптилар.. ва инсонлар фитратан Холиқини жуда қаттиқ севадилар ва Холиқлари уларни ҳам севади, ҳам ўзини уларга ҳар васила билан севдиради.. ва инсоннинг истеъдоди ва маънавий жиҳозлари бошқа бир боқий оламга ва абадий бир ҳаётга қарайди.. ва инсоннинг қалби ва онги бор қуввати билан бақо истайди.. ва тили ҳадсиз дуолари билан бақо учун Холиқига ёлворади. Албатта ва ҳар ҳолда, у жуда севган ва севилган ва маҳбуб ва муҳиб бўлган инсонларни тирилмайдиган қилиб ўлдириш билан, абадий муҳаббат учун яратган экан, абадий адоват билан ранжида этиш бўлолмайди ва мумкин эмасдир. Балки бошқа бир абадий оламда бахтиёр шаклда яшаши ҳикмати билан, бу дунёда ҳаракат қилиш ва уни қозониш учун юборилгандир. Ва инсонга тажаллий этган исмларнинг бу фоний ва қисқа ҳаётдаги жилвалари билан олами бақода уларнинг ойнаси бўлган инсонларнинг абадий жилваларига сазовор бўлишларига ишорат қиладилар.

Ҳа, абадийнинг содиқ дўсти абадий бўлади. Ва Боқийнинг ойна-и зийшуури боқий бўлиши лозим бўлади.

Ҳайвонларнинг руҳлари боқий қолишини ва Ҳудҳуди Сулаймоний (А.С.) ва Чумолиси ва Солиҳ (А.С.) туяси ва Асхоби Каҳфнинг ити каби баъзи махсус фардлар ҳам руҳи, ҳам жасади билан боқий оламга кетиши ва ҳар бир навнинг ора-сира истеъмол учун битта жасади бўлиши саҳиҳ ривоятдан тушунилиш билан баробар, ҳикмат ва ҳақиқат, ҳам раҳмат ва рубубият шундай тақозо қиладилар.

Эй Қодийри Қайюм! Барча зийҳаёт, зийруҳ, зийшуур сенинг мулкингда, ёлғиз сенинг қувват ва қудратинг билан ва фақат сенинг ирода ва тадбиринг билан ва раҳмат ва ҳикматинг билан рубубиятингнинг амрларига бўйсундирилган ва фитрий вазифалар билан вазифалантирилганлар. Ва бир қисми инсоннинг қуввати ва ғалабаси учун эмас, балки фитратан инсоннинг заифлиги ва ожизлиги учун раҳмат тарафидан унга итоаткор бўлганлар. Ва ҳол тили ва сўзлашув тили билан Сонеъларини ва Маъбудларини қусурдан, шерикдан тақдис ва неъматларига шукр ва ҳамд этиб, ҳар бири ибодати махсусасини қиляптилар.

Эй шиддати зуҳуридан яширинган ва эй азамати кибриёсидан пардаланган Зоти Ақдас! Барча зийруҳларнинг тасбеҳоти билан сени тақдис этишни ният қилиб سُبْحَانَكَ يَا مَنْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ дейман.

Ё Робб-ал Аламийн! Ё Илоҳал Аввалина Вал Охирийн! Ё Робб-ас Самавати Вал Арозийн! Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг таълими билан ва Қуръони Ҳакиймнинг дарси билан англадим ва иймон келтирдимки: Қандайки само, фазо, арз, қуруқлик ва денгиз, дарахт, набот, ҳайвон фардлари билан, парчалари билан, зарралари билан сени биладилар, танийдилар ва борлигингга ва бирлигингга гувоҳлик ва далолат ва ишорат қиладилар. Худди шунинг каби, коинотнинг хулосаси бўлган зийҳаёт ва зийҳаётнинг хулосаси бўлган инсон ва инсоннинг хулосаси бўлган анбиё, авлиё, асфиёнинг хулосаси бўлган қалбларининг ва ақлларининг мушоҳадалар ва кашфлар ва илҳомлар ва истихрожлари билан, юзлаб ижмоъ ва юзлаб тавотур қувватида бир қатъият билан сенинг вужуби вужудингга ва сенинг ваҳдоният ва аҳадиятингга гувоҳлик қилиб, хабар берадилар. Мўъжизалар ва кароматлар ва яқийний бурҳонлари билан хабарларини исбот қиладилар.

Ҳа, қалбларда парда-и ғайбда эслатувчи бир зотга қараган ҳеч бир ғайбия эслатмалар; ва илҳом қилувчи бир зотга қаратган ҳеч бир содиқ илҳомлар; ва ҳаққаляқийн суратида қудсий сифатлар ва асмо-и ҳуснани кашф қилган ҳеч бир яқийний эътиқод; ва анбиё ва авлиёда бир Вожиб-ул Вужуднинг нурларини айналяқийн билан мушоҳада қилган ҳеч бир нуроний қалб; ва асфиё ва сиддиқийнда бир Холиқи Кулли Шайнинг вужубининг оятларини ва ваҳдатининг бурҳонларини илмаляқийн билан тасдиқ қилган, исбот қилган ҳеч бир мунаввар ақл йўқдирки, сенинг вужуби вужудингга ва қудсий сифатларингга ва сенинг ваҳдатингга ва аҳадиятингга ва асмо-и ҳуснангга гувоҳлик қилмасин, далолати бўлмасин ва ишорати бўлмасин. Ва хусусан барча анбиё ва авлиё ва асфиё ва сиддиқийннинг имоми ва раиси ва хулосаси бўлган Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаломнинг хабарларини тасдиқ қилган ҳеч бир яққол очиқ мўъжизалари ва ҳаққониятини кўрсатган ҳеч бир олий ҳақиқати ва барча муқаддас ва ҳақиқатли китобларнинг хулосат-ул хулосаси бўлган Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг ҳеч бир ояти тавҳидия-и қатъияси ва иймоний масалалардан ҳеч бир масала-и қудсияси йўқдирки, сенинг вужуби вужудингга ва қудсий сифатларингга ва сенинг ваҳдатингга ва аҳадиятингга ва асмо ва сифатларингга гувоҳлик қилмасин ва далолати бўлмасин ва ишорати топилмасин!..

Ҳам қандайки бутун ўша юз минглаб мухбири содиқлар, мўъжизотларига ва каромотларига ва ҳужжатларига таяниб, сенинг борлигингга ва бирлигингга гувоҳлик қиладилар. Худди шунинг каби, ҳамма нарсани қамраган Арши Аъзамнинг куллий ишларини идорадан, то қалбнинг ғоят яширин ва жузъий хотираларини ва орзуларини ва дуоларини билиш ва эштиш ва идора қилишга қадар жараён этган рубубиятингнинг даража-и ҳашаматини.. ва кўзимиз ўнгида ҳадсиз фарқли нарсаларни бирдан ижод қилган ҳеч бир феъл бир феълга, бир иш бир ишга моне бўлмасдан, энг катта бир нарсани энг кичик бир чивин каби осон қилган қудратингнинг даража-и азаматини ижмоъ билан, иттифоқ билан эълон ва хабар ва исбот қиладилар.

Ҳам қандайки бу коинотни зийруҳга, хусусан инсонга мукаммал бир сарой ҳукмига келтирган ва жаннатни ва саодати абадияни жин ва инсга тайёрлаган ва энг кичик бир зийҳаётни унутмаган ва энг ожиз бир қалбни қониқтиришга ва овунтиришга ҳаракат қилган раҳматингнинг ҳадсиз кенглигини.. ва зарралардан сайёраларга қадар барча махлуқот навларини амрларига итоат эттирган ва бўйсундирган ва вазифалантирган ҳокимиятингнинг ниҳоятсиз кенглигини хабар бериб, мўъжиза ва ҳужжатлари билан исбот қиладилар; шунинг каби: Коинотни парчалари ададича рисолалар ичида бўлган бир китоби кабир ҳукмига келтирган ва Лавҳи Маҳфузнинг дафтарлари бўлган Имоми Мубин ва Китоби Мубинда барча мавжудотнинг барча саргузаштларини қайд қилиб ёзган ва умум уруғларда умум дарахтларнинг мундарижаларини ва дастурларини ва зийшуурнинг бошларида барча қувва-и ҳофизаларда соҳибларининг тарихча-и ҳаётларини хатосиз, мунтазам равишда ёздирган илмингнинг ҳамма нарсани қамрашига; ва ҳар бир мавжудга кўп ҳикматларни таққан, ҳатто ҳар бир дарахтда мевалари саноғича натижаларни бердирган; ва ҳар бир зийҳаётда аъзолари, балки парчалари ва ҳужайралари ададича фойдаларни таъқиб қилган; ҳатто инсоннинг тилини кўп вазифаларда вазифалантириш билан баробар, таомларнинг таъмлари ададича завқий бўлган мезончалар билан жиҳозлантирган ҳикмати қудсиянгнинг ҳар бир нарсани ичига олишига; ҳам бу дунёда намуналари кўрилган жалолий ва жамолий исмларингнинг тажаллийлари янада порлоқ бир суратда абад-ул ободда давом қилишига ва бу фоний оламда намуналари мушоҳада этилган эҳсонотингнинг янада дабдабали бир суратда Дори Саодатда давомига ва бақосига ва бу дунёда уларни кўрган муштоқларнинг абадда ҳам ҳамроҳликларига ва баробар бўлишларига бил-ижмоъ, бил-иттифоқ гувоҳлик ва далолат ва ишорат қиладилар.

Ҳам юзлаб яққол мўъжизаларига ва қатъий оятларига таяниб, бошда Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалом ва Қуръони Ҳакийминг бўлиб, барча нурли руҳлар соҳиблари бўлган анбиёлар ва нуроний қалблар қутблари бўлган авлиёлар ва мунаввар ақллар арбоби бўлган асфиёлар барча муқаддас китоб ва саҳифаларда, сенинг кўп такрор билан қилган ваъдаларингга ва қўрқитишларингга таяниб ва сенинг қудрат ва раҳмат ва иноят ва ҳикмат ва жалол ва жамолинг каби қудсий сифатларингга ва шаънларингга ва иззати жалолингга ва салтанати рубубиятингга ишониб ва кашфиёт ва мушоҳадалар ва илмаляқийн эътиқодлари билан, саодати абадияни жин ва инсга хушхабар беряптилар. Ва аҳли залолат учун Жаҳаннам бўлганини хабар бериб эълон қиляптилар ва иймон келтириб гувоҳлик қиляптилар.

Эй Қодийри Ҳакийм! Эй Раҳмони Раҳийм! Эй Содиқ-ул Ваъд-ил Карим! Эй иззат ва азамат ва жалол соҳиби Қаҳҳори Зулжалол!

Бу қадар содиқ дўстларингни ва бу қадар ваъдаларингни ва бу қадар сифатлар ва шуунотингни ёлғонлаб, салтанати рубубиятингнинг қатъий тақозо қилганларини ва севганинг ва улар ҳам сени тасдиқ ва итоат билан ўзларини сенга севдирган ҳадсиз мақбул бандаларингнинг ҳадсиз дуоларини ва даъволарини рад қилиб, куфр ва исён билан ва сени ваъдангда ёлғонлаш билан, сенинг азамати кибриёнгга тегилган ва иззати жалолингга тегдирган ва улуҳиятингнинг ҳайсиятига илашган ва шафқати рубубиятингни ранжида қилган аҳли залолат ва аҳли куфрни ҳашрнинг инкорида тасдиқ қилишдан юз минг даража муқаддассан ва ҳадсиз даража пок ва олийсан!

Бундай ниҳоятсиз зулмдан, хунукликдан сенинг ниҳоятсиз адолатингни ва жамолингни ва раҳматингни тақдис этаман! سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبٖيرًا оятини вужудимнинг барча зарралари ададича айтишни истайман! Балки сенинг ўша содиқ элчиларинг ва ўша тўғри даллоли салтанатинг ҳаққаляқийн, айналяқийн, илмаляқийн суратида сенинг ухровий раҳмат хазиналарингга ва олами бақода эҳсонларингнинг дафиналарига ва саодат ерида тамоми билан кўринган гўзал исмларингнинг ҳайратомуз гўзал жилваларига шаҳодат, ишорат, башорат қиладилар. Ва бутун ҳақиқатларнинг манбаи ва қуёши ва ҳомийси бўлган "Ҳақ" исмингнинг энг буюк бир шуъласи бу ҳақиқати акбари ҳашрия бўлганига иймон келтириб, сенинг бандаларингга дарс беряптилар.

Эй Рабб-ул Анбиё Вас Сиддиқийн! Барча улар сенинг мулкингда, сенинг амринг ва қудратинг билан, сенинг ирода ва тадбиринг билан, сенинг илминг ва ҳикматинг билан бўйсунган ва вазифадордирлар. Тақдис, такбир, таҳмид, таҳлил билан Ер Куррасини бир зикрхона-и аъзам, бу коинотни бир масжиди акбар ҳукмида кўрсатганлар.

Ё Робби ва ё Роббас Самавати Вал Арозийн! Ё Холиқи ва ё Холиқи Кулли Шай! Кўкларни юлдузлари билан, заминни ичидагилари билан ва барча махлуқотни барча хусусияти билан бўйсундирган қудратингнинг ва иродангнинг ва ҳикматингнинг ва ҳокимиятингнинг ва раҳматингнинг ҳаққи, нафсимни менга бўйсундир! Ва матлубимни менга бўйсундир! Қуръонга ва иймонга хизмат учун, инсонларнинг қалбларини Рисола-и Нурга бўйсундир! Ва менга ва биродарларимга иймони комил ва гўзал хотима бер. Ҳазрат Мусо Алайҳиссаломга денгизни ва Ҳазрат Иброҳим Алайҳиссаломга оташни ва Ҳазрат Довуд Алайҳиссаломга тоғни, темирни ва Ҳазрат Сулаймон Алайҳиссаломга жинни ва инсни ва Ҳазрати Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаломга Шамс ва Қамарни бўйсундирганинг каби, Рисола-и Нурга қалбларни ва ақлларни бўйсундир!.. Ва мени ва Рисола-и Нур талабаларини нафс ва шайтоннинг ёмонлигидан ва қабр азобидан ва Жаҳаннам оташидан муҳофаза айла ва Жаннат-ул Фирдавсда масъуд қил! Омин, омин, омин!..

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وَاٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ أَنِ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Қуръондан ва муножоти Набавия бўлмиш Жавшан-ул Кабирдан олган бу дарсимни бир тафаккурий ибодат ўлароқ Рабби Раҳиймимнинг даргоҳига арз этишда қусур этган бўлсам, қусуримнинг афви учун Қуръонни ва Жавшан-ул Кабирни шафоатчи этиб, раҳматингдан афвимни ниёз этаман.

## БЕШИНЧИ ҚИСМ

**ДЕНИЗЛИ ҲАЁТИ**

Рисола-и Нурнинг нашриёт ва футуҳот доираси борганча кенгаётир... Иштиёқ ила Нурларни ўқиганлар кундан-кунга зиёдалашмоқда. Рисола-и Нурдаги ҳориқо қувват ва таъсирларнинг натижасини мушоҳада этган яширин Исломият душманлари яна бир ҳийла қилиб Рисола-и Нурга ва муаллифи Бадиуззамонга суиқасд ила: "Бадиуззамон яширин жамият қутмоқда, халқни ҳукуматга қарши ўгирмоқда, инқилобларни илдизидан йиқитмоқда, Мустафо Камолга дажжол, суфён, дин йиқитувчиси демоқда, буни ҳадислар ила исбот этмоқда" каби бир қатор баҳоналар ва режалар ила иттиҳом этилиб Кастамонудан Денизли Оғир Жазо маҳкамасига, бир юз йигирма олти талабаси ила баробар 1943 санасида юборилади.[[57]](#footnote-57)(Ҳошия1) Сўнгра Рисола-и Нур куллиётида сиёсий бир мавзу бўлиб бўлмаганини тадқиқ учун бир нечта маъмурдан ташкил топган бир тадқиқ ҳайъати ташкил этилиб, мусодара этилган Нур Рисолалари ва мактублар тадқиққа бошланиши ила, Бадиуззамон: "Бу илмсиз тадқиқ ҳайъати Рисола-и Нурни тадқиқ этолмас. Анқарада юксак, илмий бир тадқиқ ҳайъати ташкил эттирилсин. Европадан файласуфлар келтирилсин. Агар улар бир айб топсалар, энг оғир жазога розиман",- дер. Шундай қилиб Рисола-и Нур Куллиёти ва бутун мактублар Анқарада профессорлар ва юксак олимлардан ташкил топган бир тадқиқ ҳайъатига қаторма-қатор тадқиқ эттирилар. Тадқиқ ҳайъати тарафидан: "Бадиуззамоннинг сиёсий бир фаолияти йўқдир. Унинг маслагида жамиятчилик ва тариқатчилик мавжуд эмасдир. Асарлари илмий ва иймонийдир, Қуръоннинг бир тафсиридир",- дея рапорт берилади. Маҳкамага берилишидаги иттиҳомлар, далилсиз ва исботсиз бўлгани учун, бир қатор уйдирма баҳона ва ҳийлалардан иборат бўлгани тушунилади. Натижада Бадиуззамон буюк бир мудофаа қилади. Ниҳоят, маҳкама иттифоқ ила 16/6/944 тарих ва 199/136 рақамли бароат қарорини беради. Бир юз ўттиз парча Рисола-и Нур Куллиётининг ҳаммасига эркинлик бериб соҳибларига тамоман қайтариб беради. Бароат қарорини, Темйиз Биринчи Жазо Доираси, 30/12/1944 тарихли хабар ила, иттифоқ ила тасдиқ этиб, Рисола-и Нур даъвосининг ҳаққонияти қазия-и муҳкама ҳолини олади.

Бадиуззамон Саид Нурсий ва талабаларидан бир қисми қамоқда тўққиз ой қолгандан сўнгра бароат қарори сабабли бўшатилади. Фақат Саид Нурсий Ҳазратларини қамоқхонада заҳарлайдилар, ўлим таҳликасини ўтказади! Жаноби Ҳақнинг инояти ила халос бўлса ҳам, тарихда ҳеч бир кишига қилинмаган зулм, исканжа ва хоинликларга маъруз қолдирилади. Бадиуззамон яширин динсиз мунофиқларнинг фитналари ила кирган бутун маҳкамаларида бўлгани каби, бу иъдом режаси ила берилган маҳкамада ҳам ҳақ ва ҳақиқатни парвосизча ва ўлимни ҳеч санаб ҳайқиради.

Устоз Бадиуззамон Денизли қамоғида "Мева Рисоласи" ни таълиф этгандир. Бу рисола кейинчалик Асойи Мусо мажмуасининг бошида нашр этилгандир. Мева Рисоласини икки Жума кунида таълиф этгандир. Қамоқхонада бўлган бутун Нур Талабалари ва бошқа маҳбуслар Мева Рисоласини ёзганлар, у рисоланинг ҳақиқатлари ила машғул бўлгандирлар. Қамоқхонага қоғоз киргизилмас эди. У асар яширинча ёзилгандир. Ҳатто гугурт қутисига ёзганлар ва бу каби шартлар остида хизмат қилгандирлар![[58]](#footnote-58)(Ҳошия2)

\*\*\*

**БАДИУЗЗАМОН САИД НУРСИЙНИНГ**

### ДЕНИЗЛИ МАҲКАМАСИДА ҚИЛГАН МУДОФААДАН БАЪЗИ ҚИСМЛАР

Ҳа, биз бир жамиятмиз ва шундай бир жамиятимиз борки, ҳар асрда уч юз миллион доҳил мансублари бор ва ҳар кун беш марта у муқаддас жамиятнинг принциплари ила камоли ҳурмат ила алоқаларини ва хизматларини кўрсатадилар ва اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ қудсий дастури ила бир-бирининг ёрдамига дуолари ила ва маънавий қозончлари ила югурадилар.

Хуллас, биз бу муқаддас ва муаззам жамиятнинг аъзолариданмиз ва хусусий вазифамиз ҳам Қуръоннинг иймоний ҳақиқатларини таҳқиқий бир суратда иймон аҳлига билдириб уларни ва ўзимизни иъдоми абадийдан ва доимий ҳибси мунфариддан қутқармоқдир. Бошқа дунёвий ва сиёсий ва иғволи жамият ва комитетлар ила муносабатимиз йўқдир ва таназзул этмаймиз.

Дунёга қўшилмоқ орзуси бизда бўлса эди, бундай чивин виззилаши каби эмас, замбарак ўқи каби овоз ва портлаш берар эди. Ҳарбий трибуналда ва Мустафо Камолнинг ҳиддатига қарши девони раёсатда шиддатли ва таъсирли мудофаа қилган бир одам, ўн саккиз сана мобайнида ҳеч кимга сездирмасдан дунё иғволарини қилмоқда дея уни иттиҳом этган, албатта бир ғараз ила қилар.

Бу масалада менинг шахсимнинг ёки баъзи қардошларимнинг камчилиги ила Рисола-и Нурга ҳужум этилмас. У тўғридан тўғрига Қуръонга боғланган. Ва Қуръон ҳам Арши Аъзам ила боғлиқдир. Кимнинг ҳадди борки, қўлини у ерга узатсин, у қувватли ипларни очсин?

Ҳам бу мамлакатга моддий ва маънавий баракаси ва фавқулодда хизмати ўттиз уч Қуръон оятларининг ишоралари ила ва Имоми Али Розияллоҳу Анҳнинг уч ғайбий каромати ила ва Ғавси Аъзамнинг (қ.с.) қатъий хабари ила таҳаққуқ этган Рисола‑и Нур бизнинг оддий ва шахсий камчиликларимиз ила масъул бўлмас ва бўлолмас ва бўлмаслиги керак. Бўлмаса бу мамлакатга ҳам моддий, ҳам маънавий олдини олиб бўлмайдиган даражада зарар бўлади.[[59]](#footnote-59)(Ҳошия)

Баъзи зиндиқларнинг шайтонлиги ила Рисола-и Нурга қарши ўгирилган режалар ва ҳужумлар иншааллоҳ бузиладилар. Унинг шогирдлари бошқаларга қиёс этилмас, тарқаттирилмас, воз кечирилмас, Жаноби Ҳақнинг инояти ила мағлуб этилмаслар. Агар моддий мудофаадан Қуръон ман этмаса эди, бу миллатнинг жон томири ҳукмида умумнинг таважжуҳини қозонган ва ҳар тарафда бўлган у шогирдлар Шайх Саид ва Манаман ҳодисалари каби жузъий ва натижасиз ҳодисалар ила кирланмаслар. Аллоҳ кўрсатмасин, агар мажбурият даражасида уларга зулм этилса ва Рисола-и Нурга ҳужум қилинса, албатта ҳукуматни алдаган зиндиқлар ва мунофиқлар минг даража пушаймон бўладилар.

Ал-ҳосил, модомики биз дунё аҳлининг дунёларига тегилмаёбмиз, улар ҳам бизнинг охиратимизга, иймоний хизматимизга тегилмасинлар.

Банди

Саид Нурсий

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Жаноблар!**

Сизга қатъий хабар бераманки, бу ердаги зотларнинг биз ила ва Рисола-и Нур ила муносабати бўлмаган ёки оз бўлганлардан бошқа, истаганингиз қадар ҳақиқий қардошларим ва ҳақиқат йўлида ҳақиқатли дўстларим бор. Биз Рисола-и Нурнинг қатъий кашфиёти ила икки карра икки тўрт бўлар даражасида тебранмас бир қаноат ила билганмизки, ўлим биз учун Қуръон сири ила иъдоми абадийдан эркинлик рухсатномасига айланган. Ва бизга мухолиф ва залолатда юрганлар учун у қатъий ўлим ё иъдоми абадийдир (агар охиратга қатъий иймони бўлмаса) ёки абадий ва қоронғу ҳибси мунфариддир (агар охиратга ишонса ва сафоҳат ва залолатда кетган бўлса). Ажабо, дунёда бу масаладан янада катта, янада аҳамиятли бир инсоният масаласи бормики, бу унга қурол бўлсин? Сиздан сўрайман! Модомики йўқдир ва бўлолмас, нима учун биз билан овора бўлмоқдасиз? Биз энг оғир жазонгизга қарши ўзимиз, нур оламига кетмоқ учун бир эркинлик рухсатномасини олмоқдамиз дея камоли матонат ила кутмоқдамиз. Фақат бизни рад этиб, залолат ҳисобига маҳкум этганларни, сизни бу мажлисда кўрганимиз каби, иъдоми абадий ила ва ҳибси мунфарид ила маҳкум ва жуда яқин бир замонда у даҳшатли жазони чекишларини мушоҳада даражасида биламиз, балки кўрмоқдамиз, уларга инсоният томири ила ҳақиқатдан ачинмоқдамиз. Бу қатъий ва аҳамиятли ҳақиқатни исбот этишга ва энг мутамарридларни ҳам илзом этишга ҳозирман! Илмсиз, ғаразкор, маънавиятдан бебаҳра тадқиқ ҳайъатига қарши эмас, балки энг катта олим ва файласуфларингизга қарши кундуз каби исбот этмасам, ҳар жазога розиман!

Хуллас, ёлғиз бир намуна бўлиб, икки жума кунида маҳбуслар учун таълиф этилган ва Рисола-и Нурнинг принципларини ва хулоса ва асосларини баён этиб Рисола-и Нурнинг бир мудофааномаси ҳукмида ўтган Мева Рисоласини кўрсатаман ва Анқара мақомларига бермоқ учун янги ҳарфлар ила ёздиришга қийинчиликлар ичида яширин ҳаракат қилмоқдамиз. Хуллас, уни ўқинг, тўлиқ диққат қилинг, агар қалбингиз (нафсингизга қўшилмайман) мени тасдиқ этмаса, менга ҳозирги тажриди мутлақ ичида ҳар ҳақорат ва қийноқни ҳам қилсангиз, сукут этаман!

**Ал-ҳосил:** Ё Рисола-и Нурни тўлиқ эркин қолдиринг ва ёхуд бу қувватли ва задаланмас ҳақиқатни қўлингиздан келса синдиринг! Мен ҳозирга қадар сизни ва дунёнгизни ўйламаган эдим ва ўйламас эдим, фақат мажбур этдингиз, балки да сизни уйғотмоқ лозим эдики, қадари Илоҳий бизни бу йўлга чорлади. Биз ҳам مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ أَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ қудсий дастурни ўзимизга раҳбар қилиб, ҳар бир машаққатларингизни сабр ила қаршилаймиз дея азм этдик.

**Банди**

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ



Саодат замонидан ҳозирга қадар жорий бир Ислом одатига иттибо қилиб Рисола-и Нурнинг хусусий манбалари бўлган юзлаб машҳур оятларни буюк бир Анъом каби Ҳизби Қуръоний қилганимизни, “Динда бузғунчилик қилмоқда” дея сўроқ қилмишлар.

Ҳам бир сана жазосини чекканим ва маҳрам тутилган ва баённомада қайд этилгани каби ўтин йиғинлари остидан чиқарилган Тасаттур Рисоласи бу сана ёзилган ва нашр этилгандай, бизни айбламоқ истайди. Ҳам Анқарада ҳукуматнинг раёсатида бўлган бирисига (Мустафо Камолга) айтганим эътирозларга ва оғир сўзларга муқобала этмасдан сукут этиши ва у ўлгандан сўнг унинг хатосини кўрсатган бир ҳадис ҳақиқатини баёндаги фитрий ва керакли ва маҳрам танқидларим жавобгарлик сабаби қилинган. Ўлган ва ҳукуматдан алоқаси кесилган бир шахснинг хотири қаерда, ва ҳукуматнинг ва миллатнинг бир хотираси ва Жаноби Ҳақнинг бир тажаллийи ҳокимияти бўлган адолат қонунлари қаерда?

Ҳам биз жумҳурият ҳукумати ва асосларидан энг зиёда ўзимизга таянч нуқтаси ва у билан ўзимизни мудофаа қилганимиз виждон эркинлиги асоси бизга қарши жавобгарлик сабаби тутилган. Гўё биз виждон эркинлиги асосига қарши кетмоқдамиз!

Ҳам маданиятнинг саййиотини ва нуқсонларини танқид этганимдан, хотир ва хаёлимга келмаган бир нарсани баённомаларда бўҳтон қилмоқда: Гўё мен радио,[[60]](#footnote-60)(Ҳошия) тайёра ва поезднинг қўлланилишини қабул этмаётирман дея, замонавий тараққиётга қарши бўлганим билан масъул этмоқда!

Хуллас, бу намуналарга қиёсан, нақадар адолатга хилоф бир муомала бўлганини, иншааллоҳ, инсофли, адолатли бўлган Денизли Прокурори ва Маҳкамаси кўрсатиб, у баённомаларнинг шубҳаларига аҳамият бермайдилар.

Ҳам энг ажиби будирки: Бошқа маҳкаманинг прокурори мендан сўради: “Маҳрам Бешинчи Шуада дегансан: “Қўшин тизгинини у даҳшатли шахснинг қўлидан қутқаради”. Муродинг қўшинни ҳукуматга қарши итоатсизликка чорламоқдир”. Мен ҳам дедим: “Мақсадим у қўмондон ё ўлади ёки алмаштирилади, қўшин таҳаккумидан қутулади демакдир. Ажабо, ҳам ғоят маҳрам, саккиз санада ёлғиз икки марта қўлимга ўтган ва айни замонда йўқотилган, ҳам охирзамонга оид бир ҳадиснинг маъносини куллий бир суратда баён этган, ҳам асли эскидан таълиф этилган бир рисола, ҳам бир киши кўрмагани ҳолда қандай айблаш сабаби бўлар?” Афсуски, у инсофсизларнинг у ажиб айблови айбномага кирган.

Ҳам энг ғариби шудирки: Бир ерда деганман: Жаноби Ҳақнинг буюк неъматлари бўлган тайёра, поезд ва радиони буюк шукр ила муқобала лозим экан, башар қилмади, тайёралар ила бошларига бомба ёғди. Ва радио шундай буюк бир неъмати Илоҳиядирки, унга муқобил шукр бўлса, у радио миллионлаб тилли бир куллий ҳофизи Қуръон бўлиб, бутун замин юзидаги инсонларга Қуръонни тинглаттирсин.[[61]](#footnote-61)(Ҳошия) Ва Йигирманчи Сўзда Қуръоннинг маданият ҳориқоларидан ғайбий хабар берганини баён этаркан, бир оятнинг ишораси бўлиб, кофирлар поездлар ила Ислом оламини мағлуб этарлар деганман. Исломни бу ҳориқоларга ташвиқ этганим ҳолда, бир айблаш сабаби бўлиб, “Поезд ва тайёра ва радио каби замонавий тараққиётга қарши” дея айбноманинг охирида мени аввалги прокурорнинг ғаразларига биноан айблар.

Ҳам ҳеч бир муносабати бўлмагани ҳолда, бир одам Рисола-и Нурнинг иккинчи бир исми бўлган Рисолатун-Нур таъбиридан, “Қуръоннинг нуридан бир рисолатдир, бир илҳомдир” деган. Айбномада бошқа ер берган хато маъно ила, гўё “Рисола-и Нур бир расулдир” дея мен учун бир айблаш сабаби қилинган.

Ҳам мудофааларимда йигирма ерда қатъий бир суратда ҳужжатлар ила исбот этганмизки, бутун дунёга қарши ҳам бўлса дин ва Қуръон ва Рисола-и Нурни қурол қилмаймиз ва этилмас ва биз уларнинг бир ҳақиқатини дунё салтанатига алмаштирмаймиз ва ҳақиқатдан шундаймиз. Бу даъвонинг аломатлари йигирма санада минглабдир. Модомики ундайдир, мен ва биз бутун қувватимиз ила деймиз: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ



Саид Нурсий

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Айбномага қарши эътирозноманинг қўшимчасидир**

Бу эътирозда мухотобим Денизли Маҳкамаси ва прокурори эмас, балки бошда Испарта ва Инеболу прокурорлари бўлиб, хато ва нуқсон баённомалари ила бу ердаги ажиб айбномани бизга қарши бердирган ғаразкор ва шубҳачи маъмурлардир.

Авваломбор: Асоссиз бўлган ва хотиримга келмаган бир сиёсий жамият номини маъсум ва сиёсат ила ҳеч алоқалари бўлмаган Рисола-и Нур талабаларига тақиб ва у доира ичига кирган ва иймон ва охиратидан бошқа ҳеч бир мақсадлари бўлмаган бечораларни, у жамиятнинг ношири, ё фаол бир рукни ёки мансуби ёки Рисола-и Нурни ўқиган ва ўқитган ёки ёзган дея айбдор санаб маҳкамага бермоқ нақадар адолатнинг моҳиятидан узоқ бўлганига қатъий бир ҳужжати шудирки:

Қуръонга қарши ёзилган Доктор Дузининг ва бошқа зиндиқларнинг у зарарли асарларини ўқиганлар учун фикр эркинлиги ва илм эркинлиги дастури ила бир жиноят саналмагани ҳолда, Қуръон ва иймон ҳақиқатларини ўрганишга ғоят муҳтож ва муштоқ бўлганларга Қуёш каби билдирган Рисола-и Нур ўқимоқ ва ёзмоқ бир жиноят саналган. Ва ҳам, юзлаб рисола ичида хато маъно берилмаслиги учун маҳрам сақлаганимиз ва нашрига изн бермаганимиз икки-уч рисолада ёлғиз бир нечта жумлаларини баҳона кўрсатиб айблаган. Ҳолбуки, у рисолаларни, бири мустасно, Эскишаҳар Маҳкамаси тадқиқ этган, кераклисини қилган. Ва мустасно бўлса, ҳам илтимосномамда ва ҳам эътирозномамда ғоят қатъий жавоб берилгани ва “Қўлимизда нур бор, сиёсат тўқмоғи йўқ” дея Эскишаҳар Маҳкамасида йигирма жиҳат ила қатъий исбот этилгани ҳолда, у инсофсиз прокурорлар, уч маҳрам ва нашр қилинмаган рисолаларнинг уч-тўрт жумлаларини бутун Рисола-и Нурга ташмил этар каби, Рисола-и Нурни ўқиган ва ёзганни айбдор ва мени ҳам ҳукумат ила мубораза этар дея айблаганлар.

Мен ва менга яқин ва мен ила кўришган дўстларимни шоҳид кўрсатиб ва қасам ила ишонтираманки, бу ўн санадан зиёдадирки, икки раисдан ва бир депутатдан ва Кастамону ҳокимидан бошқа ҳукуматнинг идорачиларини, вазирларни, қўмондонлари, маъмурлари, депутатлари кимлар бўлганини қатъиян билмайман ва билишга ҳам қизиқмаганман. Ажабо, ҳеч имкони бормики, бир одам мубораза қилган одамларни танимасин ва билишга қизиқмасин? Дўст-ми, душман-ми, қаршисидагини танишга аҳамият бермасин? Бу ҳоллардан тушуниладики, бил-илтизом ҳар ҳолда мени маҳкум этмоқ учун ғоят аслсиз баҳоналарни ижод этарлар.

Модомики кайфият бундайдир. Мен ҳам бу ернинг маҳкамасига эмас, балки у инсофсизларга дейман:

Мен, сизнинг менга берадиганингиз энг оғир жазонгизга ҳам парво қилмайман ва ҳеч аҳамияти йўқ. Чунки мен қабр эшигида, етмиш ёшдаман. Бундай мазлум ва маъсум бир-икки сана ҳаётни шаҳидлик мартабаси ила алмаштирмоқ мен учун буюк саодатдир. Рисола-и Нурнинг минглаб ҳужжатлари ила қатъий иймоним борки, ўлим биз учун бир эркинлик рухсатномасидир. Агар иъдом ҳам бўлса, биз учун бир соат заҳмат абадий бир саодатнинг ва раҳматнинг калити бўлар. Фақат, сиз, эй динсизлик ҳисобига адлияни адаштирган ва ҳукуматни биз ила сабабсиз машғул қилган инсофсизлар! Қатъий билинг ва титрангки, сиз иъдоми абадий ила ва абадий ҳибси мунфарид ила маҳкум бўлмоқдасиз. Интиқомимиз сиздан ҳаддан ортиқ бир суратда олинаётганини кўрмоқдамиз. Ҳатто сизга ачинмоқдамиз.

Ҳа, бу шаҳарни юз марта мозористонга бўшатган ўлим ҳақиқати, албатта ҳаётдан зиёда бир истагани бор. Ва унинг иъдомидан қутулмоқ чораси, инсонларнинг ҳар масаласидан устун энг буюк ва энг аҳамиятли ва энг керакли бир зарурий ва қатъий эҳтиёжидир. Ажабо, бу чорани ўзига топган Рисола-и Нур шогирдларини ва у чорани минглаб ҳужжатлар ила топтирган Рисола-и Нурни оддий баҳоналар ила айблаганлар нақадар ўзларини ҳақиқат ва адолат назарида айбдор бўлишини девоналар ҳам тушунар.

Бу инсофсизларни алдатган ва ҳеч муносабати бўлмаган бир сиёсий жамият шубҳасини берган уч моддадир.

Биринчиси: Эскидан бери менинг талабаларим мен ила қардош каби шиддатли алоқадор бўлишлари бир жамият шубҳасини берган.

Иккинчиси: Рисола-и Нурнинг баъзи шогирдлари ҳар ерда бўлган ва жумҳурият қонунлари рухсат берган ва тегилмаган ва Ислом жамоатлари ҳайъатлари каби ҳаракат қилишларидан, бир жамият деб ўйланган. Ҳолбуки у маҳдуд уч-тўрт шогирднинг ниятлари жамият-мамият эмас, балки ёлғиз иймон хизматида холис бир қардошлик ва ухровий тасонуддир.

Учинчиси: У инсофсизлар ўзларини залолат ва дунёпарастликда билганларидан ва ҳукуматнинг баъзи қонунларини ўзларига уйғун топганларидан, фикран дейдиларки: “Ҳар ҳолда Саид ва дўстлари бизларга ва ҳукуматнинг, бизнинг маданийча номашруъ ҳавасотимизга уйғун қонунларига мухолифдирлар. Ундай бўлса мухолиф бир сиёсий жамиятдирлар”. Мен ҳам дейман:

Ҳой бадбахтлар! Дунё абадий бўлса эди ва инсон ичида доимий қолса эди ва инсоний вазифалар ёлғиз сиёсат бўлса эди, балки бу бўҳтонингизда бир маъно бўлиши мумкин эди. Ҳам агар мен сиёсат ила ишга кирсайдим, юз рисолада ўн жумла эмас, балки минг сиёсатворий ва муборазакорона жумла бўлар эди. Ҳам фарзи маҳол бўлиб, агар биз ҳам сиз каби бутун қувватимиз ила дунё мақсадларига ва кайфларига ва сиёсатларига ҳаракат қилмоқдамиз дея-ки, шайтон ҳам буни ишонтиришга уринолмаётир ва ҳеч кимга қабул эттиролмас. Қани бундай ҳам бўлса, модомики бу йигирма санада ҳеч бир ҳодисамиз кўрсатилмаётир. Ва ҳукумат қўлга боқар, қалбга боқолмас. Ва ҳар бир ҳукуматда шиддатли мухолифлар бўлар. Албатта, яна адлия қонуни ила бизларни масъул этмайсизлар. Сўнг сўзим:

حَسْبِىَ اللهُ لاَۤ إِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Саид Нурсий

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Эскишаҳар Маҳкамасида яширин қолган, расман расмий қайтларга ўтмаган ва мудофааларимда ҳам ёзилмаган бир эски хотирани ва латиф бир мудофаа воқеасини айнан баён этмоқдаман.

У ерда мендан сўрадиларки: “Жумҳурият ҳақида фикринг недир?”

Мен ҳам дедим: “Эскишаҳар маҳкама раисидан бошқа ҳали сизлар дунёга келмасдан мен диндор бир жумҳуриятчи бўлганимни қўлингиздаги тарихча-и ҳаётим исбот этар. Хулосаси шудирки: У вақт ҳозирги каби, холи бир мақбара гумбазида инзивода эдим. Менга шўрво келар эди. Мен ҳам гуручларини чумолиларга берардим, нонимни унинг суви ила ердим. Эшитганлар мендан сўрар эдилар. Мен ҳам дер эдим: Бу чумоли ва ари миллатлари жумҳуриятчидирлар. У жумҳуриятпарварликларига ҳурматан гуручларини чумолиларга берардим”.

Сўнгра дедилар: “Сен Салафи Солиҳийнга қарама-қаршилик қилмоқдасан”.

Жавобан дер эдим: “Халифа-и Рошидийн, ҳар бири ҳам халифа, ҳам раиси жумҳур эди. Сиддиқи Акбар (р.а.), Ашара-и Мубашшара ва Саҳоба-и Киромга албатта раиси жумҳур ҳукмида эди. Фақат маъносиз исм ва расм эмас, балки ҳақиқий адолатни ва шаръий эркинликни ташиган ҳақиқий диндор жумҳуриятнинг раислари эдилар”.

Мана, эй прокурор ва маҳкама аъзолари.

Эллик санадан бери менда бўлган бир фикрнинг акси ила мени айбламоқдасиз. Агар лаик жумҳурият сўраётган бўлсангиз, мен биламанки, лаик маъноси бетараф қолмоқ, яъни виждон эркинлиги дастури ила динсизларга ва сафоҳатчиларга тегилмаганлиги каби, диндорларга ва тақвочиларга ҳам тегилмайдиган бир ҳукумат деб қабул қиламан. Ўн санадир (ҳозир йигирма сана бўлмоқда) ки сиёсий ва ижтимоий ҳаётдан чекилганман. Жумҳурият ҳукумати не ҳол касб этганини билмайман. Аллоҳ сақласин, агар динсизлик ҳисобига иймони ва охирати учун ҳаракат қилаётганларни масъул қиладиган қонунларни қилган ва қабул қилган бир даҳшатли шаклга кирган бўлса, буни сизга парвосиз эълон қиламан ва эслатаманки, минг жоним бўлса, иймонга ва охиратимга фидо этишга ҳозирман. Нима қилсангиз қилинг, менинг сўнг сўзим  حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ бўлиб, сиз мени иъдом ва оғир жазо ила зулман маҳкум қилишингизга муқобил дейман:



Мен Рисола-и Нурнинг қатъий кашфи ила иъдом бўлмаётирман. Балки бўшалиб нур оламига ва саодат оламига кетмоқдаман. Ва сизни, эй залолат ҳисобига бизни эзган бадбахтлар, иъдоми абадий ила ва доимий ҳибси мунфарид ила маҳкум билганимдан ва кўрганимдан, тамоми ила интиқомимни сиздан олиб камоли роҳати қалб ила таслими руҳ қилишга ҳозирман.

Банди

Саид Нурсий

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Жаноблар!**

Кўп аломатлар ила қатъий қаноатим келганки, ҳукумат ҳисобига "диний ҳисларни қурол қилиб ички осойишни бузмоқ" учун бизга ҳужум этилмаётир. Балки бу ёлғончи парда остида динсизлик ҳисобига бизнинг иймонимиз учун ва иймонга ва осойишга хизматимиз учун бизга ҳужум этилганига кўп ҳужжатлардан бир ҳужжати шудирки: Йигирма йил мобайнида Рисола-и Нурнинг йигирма минг нусхалари ва парчаларини йигирма минг одамлар ўқиб қабул этганлари ҳолда, Рисола-и Нурнинг шогирдлари тарафидан осойишнинг бузулишига доир ҳеч бир ҳодиса бўлмаган ва ҳукумат қайд этмаган ва эски ва янги икки Маҳкама топмаган. Ҳолбуки, бундай касратли ва қувватли ташвиқот йигирма кунда ҳодисалар ила ўзини кўрсатар эди. Демак, виждон эркинлиги принципига зид бўлиб, бутун диндор насиҳатчиларни ичига олган эгилувчан бир қонуннинг 163-чи моддаси сохта бир ниқобдир. Динсизлар баъзи ҳукумат бошлиқларини алдатиб, адлияни адаштириб, бизни ҳар ҳолда эзмоқ истайдилар.

Модомики ҳақиқат будир, биз ҳам бутун қувватимиз ила деймиз: Эй динини дунёга сотган ва куфри мутлаққа тушган бадбахтлар! Қўлингиздан нима келса, қилинг. Дунёнгиз бошингизни есин ва ейди! Юзлаб миллион қаҳрамон бошлар фидо бўлган бир қудсий ҳақиқатга бошимиз ҳам фидо бўлсин! Ҳар жазо ва иъдомингизга тайёрмиз! Қамоқнинг хорижи бу вазиятда юз даража доҳилидан янада ёмондир. Бизга қарши келган бундай бир истибдоди мутлақ остида ҳеч бир эркинлик, на илмий эркинлик, на виждон эркинлиги, на дин эркинлиги бўлмаслигидан, номус ва диёнат аҳли ва эркинлик тарафдори бўлганларга ё ўлмоқ ёки қамоққа кирмоқдан бошқа бир чора қолмас. Биз ҳам اِنَّا ِللهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ деб Раббимизга таянамиз.

Банди

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Маҳкама Раиси Али Ризо Жаноблари!**

Ҳуқуқимни мудофаа этмоқ учун аҳамиятли бир талабим ва бир истагим бор. Мен янги ҳарфларни билмайман ва эски ёзувим ҳам жуда нуқсонлидир, ҳам мени бошқалар ила кўриштирмайдилар. Худди тажриди мутлақ ичидаман. Ҳатто айбнома ўн беш дақиқадан сўнг мендан олинди. Ҳам адвокат йўллашга иқтидорим йўқ. Ҳатто сизга тақдим этганим мудофааларимнинг, кўп заҳмат ила, бир қисмини яширин бўлиб фақат янги ҳарф ила бир нусхасини олиб билдим. Ҳам Рисола-и Нурнинг бир нави мудофааномаси ва маслагининг хулосаси бўлган Мева Рисоласининг бир нусхасини прокурорга бермоқ учун ва бир-икки нусхасини Анқара мақомларига юбормоқ учун ёздирган эдим. Бирдан уларни қўлимдан олдилар, ҳали бермадилар. Ҳолбуки Эскишаҳар адлияси бизга бир ускунани қамоққа юборди. Биз мудофааларимизни унда янги ҳарф ила бир-икки нусха ёздик, ҳам у маҳкама ҳам ёзди. Хуллас, аҳамиятли талабим: Ё бизга бир ускунани сиз беринг ёки бизга рухсат беринг, биз жалб этамиз, токи ҳам мудофааларимни, ҳам Рисола-и Нурнинг мудофааномаси ҳукмидаги рисолани янги ҳарф ила икки-уч нусхасини олиб, ҳам Адлия Вазирлигига, ҳам Вазирлар Маҳкамасига, ҳам Депутатлар Кенгашига, ҳам Давлат Кенгашига юборамиз. Чунки айбномада бутун асос Рисола-и Нурдир ва Рисола-и Нурга оид даъво ва эътироз жузъий бир ҳодиса ва шахсий бир масала эмаски, кўп аҳамият берилмасин. Балки бу миллатни ва мамлакатни ва ҳукуматни жиддий алоқадор этадиган ва демакки Ислом оламининг диққат назарини аҳамиятли бир суратда жалб этадиган бир куллий ҳодиса ҳукмида ва умумий бир масаладир.

Ҳа, Рисола-и Нурга парда остида ҳужум этган, ажнабий бармоғи ила бу ватандаги миллатнинг энг катта қуввати бўлган Ислом оламининг таважжуҳини ва муҳаббатини ва ухувватини синдирмоқ ва нафрат бердирмоқ учун сиёсатни динсизликка қурол қилиб парда остида куфри мутлақни ерлаштирганлардирки, ҳукуматни алдатиб ва адлияни икки мартадир адаштириб, дер: "Рисола-и Нур ва шогирдлари динни сиёсатга қурол қилар, хавфсизликка зарар эҳтимоли бор".

Ҳой бадбахтлар! Рисола-и Нурнинг гарчи сиёсат ила алоқаси йўқдир. Фақат куфри мутлақни синдиргани учун куфри мутлақнинг ости бўлган анархистликни ва усти бўлган истибдоди мутлақни асоси ила бузар, рад этар. Хавфсизликни, осойишни, эркинликни, адолатни таъмин этганига юзлаб ҳужжатлардан бири бу мудофааномаси ҳукмидаги Мева Рисоласидир. Буни олий бир илмий ва ижтимоий ҳайъат тадқиқ этсинлар, агар мени тасдиқ этмасалар, мен ҳар жазога ва қийноқли иъдомга розиман!

Банди

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Раис Жаноблари,**

Қарорномада уч модда асос тутилган:

**Бириси:** Жамиятдир. Мен бу ердаги бутун Рисола-и Нур шогирдларини ва мен билан кўришганларни ёки ўқиган ва ёзганларини айни ила шоҳид кўрсатаман, улардан сўрангчи, мен ҳеч бирисига демаганман: "Бир сиёсий жамият ёки Нақший жамият ташкил этамиз". Доимо деганим будир: Биз иймонимизни қутқаришга ҳаракат қиламиз. Умум иймон аҳли доҳил бўлганлари ва уч юз миллиондан зиёда кишилари бўлган бир муқаддас Ислом жамоатидан бошқа мобайнимизда бахслашиш сабаби бўлмаганини ва Қуръонда "Ҳизбуллоҳ" номи берилган ва умум иймон аҳлининг ухуввати жиҳати ила ўзимизни Қуръонга хизматимиз учун Ҳизб-ул Қуръон, Ҳизбуллоҳ доирасида топганмиз. Агар қарорномада бу маъно мурод бўлса, бутун руҳимиз ила, камоли ифтихор ила эътироф этамиз. Агар бошқа маънолар мурод бўлса, улардан хабаримиз йўқдир!

**Иккинчи Модда:** Қарорноманинг эътирофи ила Кастамону зобитасининг рапорт ва тасдиғи ила, ҳеч нашр бўлмайдиган тарзда ўтин ва кўмир йиғинлари остида ва мехланган сандиқларда бўлган ва Эскишаҳар Маҳкамасининг тадқиқидан ва танқидидан ўтган ва бир енгил жазони чектирган ва қатъиян маҳрам тутилган “Тасаттур Рисоласи” ва “Ҳужумоти Ситта ва Иловаси” Рисоласи каби китоблардан баъзи жумлаларига хато маъно бериб тўққиз йил аввалги замонга бизни этиб, жазосини чекканимиз айб ила масъул этмоқ истайди.

**Учинчи Модда:** Қарорномада нечта ерида: "Давлатнинг хавфсизлигини буза олар ёки қила олар" каби таъбирлар ила имконот вуқуот ўрнида истеъмол этилган. Ҳаркас мумкиндирки бир қатл қилсин, бу имкон ила масъул бўлиш мумкинми?

Банди

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Раис Жаноблари!**

Анқара мақомларига ва раиси жумҳурга илтимоснома суратида юборганим мудофааномамни ва Бошвазирликнинг ҳам буни аҳамият ила қабул этганларини кўрсатган жавобий мактубини қўшиб юбораман, тақдим этаман. Прокаратуранинг бизга қарши баён этган аслсиз, иттиҳомкорона шубҳаларнинг қатъий жавоблари бу мудофааларимда бордир. Бошқа ерларнинг ғаразкорона ва сатҳий баённомаларига бино этилган бу ернинг тадқиқ ҳайъати рапортида ҳақиқатга зид ва мантиқсиз кўп сўзлар бордирки, уларга қарши ҳам бу эътирозномам тақдим этилган эди. Жумладан:

Сизга аввалча арз этганим каби, Эскишаҳар Маҳкамасига 163-чи модда ила мени маҳкум этмоқ истаганлари замон деган эдим: Жумҳурият Ҳукуматининг икки юз депутати ичида айни рақам 163 депутатнинг имзолари ила Вандаги Мадрасамга бир юз эллик минг банкнот таҳсисот қабул этишлари ва унинг ила жумҳурият ҳукуматининг менга қарши таважжуҳи бу 163-чи моддани ҳаққимда ҳукмдан туширади деганим ҳолда, у тадқиқ ҳайъати "163 депутат Саидга қарши таъқиблар қилганлар" дея бузган. Мана, прокаратура ҳам бу тадқиқ ҳайъатининг бундай бутун-бутун аслсиз айблашларига биноан бизни масъул тутмоқда. Ҳолбуки мажлисингизнинг қарори ила энг юксак илм ва фан ҳайъатининг тадқиқига ва таҳқиқига ҳавола этилган Рисола-и Нурнинг бутун парчалари тадқиқдан сўнг иттифоқ ила, ҳаққимизда берган қарорида: "Саиднинг ва Рисола-и Нур шогирдларининг ёзувларида динни, муқаддас нарсаларни қурол қилиб, давлатнинг хавфсизлигини бузишга ташвиқ ёки бир жамият қурмоқ ва ҳукуматга қарши бир ёмон мақсади бўлмоқ қасдида бўлганини кўрсатадиган бир сароҳат ва нишон бўлмаганини ва Саиднинг шогирдлари, хабарлашишларида ҳукуматга қарши ёмон бир қасдда бўлмоқ, бир жамият қурмоқ ёки тариқат қурмоқ фикри ила ҳаракат этмаганлари тушунилмоқдадир" дея иттифоқан қарор берганлар.

Ҳам тадқиқ ҳайъати "Саид Нурсийнинг юздан тўқсон рисоласи ҳам самимий, ҳам холис, ҳам илм ва ҳақиқат ва дин асосларидан ҳеч бир жиҳат ила айрилмаганлар. Буларда динни қурол қилмоқ ёки жамият ташкил қилмоқ ила хавфсизликни бузмоқ ҳаракатининг бўлмагани очиқдир. Шогирдларнинг бир-бири ила ва Саид Нурсий ила хабарлашиш мактублари ҳам бу навдандирлар. Беш-ўн маҳрам ва шикоятли ва ғайри илмий бўлган рисолалардан бошқа бутун рисолалари ҳар бири бир оятнинг тафсири ва бир ҳадиси шарифнинг ҳақиқати номига ёзилгандирлар. Дин, иймон, Аллоҳ, пайғамбар, охират ақидаларини ва ибораларини очиқча тушунтирмоқ учун тамсиллар ила ёзилган ва илмий назарларни ва кексаларга ва ёшларга ахлоқий ўгитлар ва ҳаёт тажрибасидан олинган ибратли воқеаларни ва фойдали манқибаларни ичига олган мавжуд рисолаларнинг юздан тўқсонини ташкил этгандир. Ҳукуматга ва идорага ва осойишга тегиладиган ҳеч бир жиҳати йўқдир" дея иттифоқан қарор бергандирлар.

Хуллас, прокаратура бу юксак тадқиқ ҳайъатининг рапортига қарамасдан эски ва чалкаш ва нуқсонли рапортга биноан ажиб тарзларда бизни айблашидан, ҳақиқатдан ҳаддан зиёда ранжимоқдамиз. Бу инсофли Маҳкаманинг мусаллам инсофларига албатта ярашмайди. Ҳатто, тамсилда хато бўлмасин, бир Бектошидан: "Нима учун намоз ўқимайсан?" деганлар. У ҳам: "Қуръонда لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ бор" деган. Унга деганлар: "Бунинг орқасини, яъни وَاَنْتُمْ سُكَارٰى ни ҳам ўқи" дейилганида, "Мен ҳофиз эмасман" дегани қобилидан, Рисола-и Нурнинг бир жумласини тутиб, у жумлани тўғрилаган ва натижани баён этган охирини олмасдан бизга қарши берилмоқдадир. Тақдим этадиганим мудофааномамда у айбномага қарши қиёс этилганида бунинг ўттиз-қирқ мисоли кўрилади. Бу намуналардан латиф бир воқеани баён этаман:

Эскишаҳар Маҳкамасида прокаратуранинг нима бўлганда ҳам бир хато натижаси Рисола-и Нурнинг иймон дарсларига "Халқларни бузмоқда" каби бир таъбир ва сўнгра у таъбирдан воз кечгани ҳолда, Рисола-и Нур шогирдларидан Абдураззоқ исмли бир зот маҳкамадан бир сана сўнгра деган:

"Ҳой бадбахт! Ўттиз уч Қуръон оятлари ишорасининг тақдирига мазҳар ва Имоми Алининг (Р.А.) уч кароматининг ғайбий хабари ила ва Ғавси Аъзамнинг (Қ.С.) қувватли бир тарзда хабари ила диний қиймати таҳаққуқ этган ва бу йигирма йил мобайнида идорага ҳеч бир зарари тегмаган ва ҳеч кимга ҳеч бир зарар бермаслиги ила баробар минглаб ватан авлодини танвир ва иршод этган ва иймонларини қувватлантирган ва ахлоқларини тузатган Рисола-и Нурнинг иршодларига "бузғунчилик" демоқдасан. Аллоҳдан қўрқмайсан, тилинг қурисин!" деган.

Ҳозир бу шогирднинг ҳақли бўлиб бу сўзини прокуратура кўргани ҳолда, "Саид атрофига фасод сочган" таъбирини инсофингизга ва виждонингизга ҳавола этаман.

Прокуратура Рисола-и Нурнинг ижтимоий дарсларига илишмоқ фикри ила, "Диннинг тахти ва мақоми виждондир, ҳукмга, қонунга боғланмас. Эскидан боғланиши ила ижтимоий чалкашликлар бўлгандир" деди. Мен ҳам дейманки: "Дин ёлғиз иймон эмас, балки амали солиҳ ҳам диннинг иккинчи қисмидир. Ажабо, қатл, зино, ўғрилик, қимор, шароб каби ижтимоий ҳаётни заҳарлантирган жуда кўп катта гуноҳларни қилганларни улардан ман этмоқ учун ёлғиз қамоқ қўрқуви ва ҳукуматнинг бир жосусининг кўриши таваҳҳуми етарли келарми? У ҳолда ҳар хонада, балки ҳаркаснинг ёнида доимо бир полициячи, бир жосус бўлмоғи лозим келадики, исёнчи нафслар ўзларини у чиркинликлардан тортсинлар. Мана, Рисола-и Нур амали солиҳ нуқтасида иймон тарафидан ҳаркаснинг бошида ҳар вақт бир маънавий посбон сақлар. Жаҳаннам қамоғини ва ғазаби Илоҳийни хотирига келтирмоқ ила ёмонликлардан осонча қутқарар.

Ҳам прокуратура бир рисоланинг гўзал ва фавқулодда кароматкорона бир тавофуғининг имзо этилиши ила "бир жамият аъзоси" дея маъносиз бир аломат баён этган. Ажабо, ҳунармандларнинг ва карвонсарой хизматчиларининг дафтарларида бўлган бу нави имзоларга жамият унвони бериларми? Эскишаҳарда айни шундай бир шубҳа бўлди. Жавоб берганим ва Мўъжизоти Аҳмадия Рисоласини кўрсатганим замон ҳайрат ила қаршиладилар. Агар мобайнимизда дунёвий бир жамият бўлсайди, бу даража менинг юзимдан зарар кўрганлар, албатта камоли нафрат ила мендан қочар эдилар. Демак, қандайки мен ва биз Имом Ғаззолий ила боғланишимиз бор, узилмайди. Чунки ухровийдир, дунёга қарамайди. Айнан шунинг каби, бу маъсум ва соф ва холис диндорлар мен каби бир бечорага иймон дарсларининг хотири учун бир қувватли алоқа кўрсатганлар. Ундан бу аслсиз мавҳум бир сиёсий жамият шубҳасини берган. Сўнг сўзим:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ



Банди, ҳибси мунфаридда

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Бу келган қисм жуда аҳамиятлидир**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Сўнг Сўзнинг Бир Муҳим Парчаси**

Жаноблар! Раис бей, диққат қилинг! Рисола-и Нурни ва шогирдларини маҳкум этмоқ тўғридан-тўғрига куфри мутлақ ҳисобига Қуръон ҳақиқати ва иймон ҳақиқатларини маҳкум этмоқ ҳукмига ўтмоқ ила бир минг уч юз йилдан бери ҳар йилда уч юз миллион унда юрган ва уч юз миллиард мусулмонларнинг ҳақиқатга ва саодати дарайнга кетган катта йўлларини ёпишга ҳаракат қилмоқдир ва уларнинг нафратларини ва эътирозларини ўзингизга жалб этмоқдир. Чунки у йўлда келиб-кетганлар келган-кетганларга дуолар ва ҳасанотлари ила ёрдам этадилар. Ҳам бу муборак ватаннинг бошига бир қиёмат келишига васила бўлмоқдир. Ажабо, Маҳкама-и куброда бу уч юз миллиард даъвочиларнинг қаршисида сиздан сўралсаки: "Доктор Дузининг бошдан охирига қадар тўлиқ Исломиятингиз ва ватанингиз ва динингизга қарши ва европа тилида "Тарихи Ислом" номли асарики, зиндиқларнинг кутубхоналарингиздаги асарларига, китобларига ва эркин ўқишларига ва у китобларнинг шогирдлари қонунингизча жамият шаклини олишлари ила баробар, динсизлик ёки комунистлик ёки анархистлик ёки жуда эски бузғунчи комитетчилик ёки манфий Турончилик каби сиёсатингизга мухолиф жамиятларига илишмас эдингиз? Нима учун ҳеч бир сиёсат ила алоқалари бўлмаган ва ёлғиз иймон ва Қуръон катта йўлида кетган ва ўзларини ва ватандошларини иъдоми абадийдан ва ҳибси мунфариддан қутқармоқ учун Қуръоннинг ҳақиқий тафсири бўлган Рисола-и Нур каби ғоят ҳақ ва ҳақиқат бир асарни ўқиганларга ва ҳеч бир сиёсий жамият ила муносабати бўлмаган у холис диндорларнинг бир-бири ила ухровий дўстлик ва ухувватларига жамият номи бериб илишгансиз. Уларни жуда ажиб бир қонун ила маҳкум этдингиз ва этмоқ истадингиз" деганлари замон нима жавоб берасиз? Биз ҳам сизлардан сўрамоқдамиз. Ва сизни алдатган ва адлияни адаштирган ва ҳукуматни биз билан ватанга ва миллатга зарарли бир суратда машғул айлаган муоризларимиз бўлган динсизлар ва мунофиқлар истибдоди мутлаққа "жумҳурият" номи бермоқ ила, тўлиқ динсизликни тартиб остига олмоқ ила, сафоҳати мутлаққа "маданият" исмини бермоқ ила, жабри кайфийи куфрийга "қонун" исмини тақмоқ ила ҳам сизни алдаб, ҳам ҳукуматни ишғол, ҳам бизни паришон этиб, Исломият ҳокимиятига ва миллатга ва ватанга ажнабий ҳисобига зарбалар бермоқдалар.

Эй жаноблар! Тўрт йилда тўрт марта даҳшатли зилзилалар айнан тўрт марта Рисола-и Нур шогирдларига шиддатли бир суратда ҳужум ва зулм замонларига тавофуғи ва ҳар бир зилзила ҳам айнан ҳужум замонида келиши ва ҳужумнинг тўхташи ила зилзиланинг тўхташи ишораси ила ҳозирги маҳкумиятимиз ила келган самовий ва арозий балолардан сиз масъулсиз!

Денизли Қамоқхонасида тажриди мутлақ ва ҳибси мунфаридда банди

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Сўнг Сўзнинг Бир Қисми**

Жаноблар! Ҳозирги ижтимоий ҳаётни билмаганимдан, прокуратура ишларининг кетишига кўра, сизча қарори берилган маҳкумиятимизга бир баҳона бўлмоқ учун жуда тиришиб айтаётганингиз жамиятчилик айбловингизга қарши жуда кўп қатъий жавобларимизни Анқара тадқиқ ҳайъатининг ҳам иттифоқан тасдиқлари ила баробар бу даража бу нуқтада тиришишингизга жуда ҳайрат ва таажжубда бўларкан, қалбимга бу маъно келди: Модомики ижтимоий ҳаётнинг бир пойдевори ва башарият фитратининг бир зарурий ҳожати ва оила ҳаётидан то қабила ва миллат ва Исломият ва инсоният ҳаётига қадар энг керакли ва қувватли робита ва ҳар инсоннинг коинотда кўрган ва бир ўзи муқобала этолмаган зарар ва ҳайрат сабаби ва инсоний ва Исломий вазифаларнинг қилинишига моне моддий ва маънавий сабабларнинг ҳужумларига қарши бир таянч нуқтаси ва тасаллига сабаб бўлган дўстлик ва қардошона жамоат ва тўпланмоқ ва самимона ухровий жамият ва ухувват, ҳам сиёсий томони бўлмагани ҳолда ва айниқса ҳам дунё, ҳам дин, ҳам охират саодатларига қатъий васила бўлиб иймон ва Қуръон дарсида холис бир дўстлик ва ҳақиқат йўлида бир арқадошлик ва ватанига ва миллатига зарарли нарсаларга қарши бир тасонуд ташиган Рисола-и Нур шогирдларининг жуда кўп тақдир ва таҳсинга лойиқ иймон дарсида тўпланишларига "сиёсий жамият" номини берганлар, албатта ва ҳар ҳолда ё ғоят ёмон бир суратда алданган ёки ғоят ғаддор бир анархистдирки, ҳам инсониятга ваҳшиёна душманлик этар, ҳам Исломиятга намрудона адоват этар, ҳам ижтимоий ҳаётга анархистликнинг энг бузуқ ва мутарадди ҳолати ила хусумат этар ва бу ватанга ва миллатга ва Исломият ҳокимиятига ва диний муқаддасотга қарши муртадона, мутамарридона, анудона мужодала этар. Ёки ажнабий ҳисобига бу миллатнинг жон томирини кесишга ва бузишга ҳаракат қилган ал-ҳаннос бир кофирдирки, ҳукуматни алдар ва адлияни адаштирар, то у шайтонларга, фиръавнларга, анархистларга қарши ҳозирга қадар истеъмол этганимиз маънавий қуролларимизни қардошларимизга ва ватанимизга ўгирсин ёки синдиртирсин.

Банди

**Саид Нурсий**

Жаноблар! Ўттиз-қирқ йилдан бери ажнабий ҳисобига ва куфр ва динсизлик номига бу миллатни бузмоқ ва бу ватанни парчаламоқ фикри ила Қуръон ҳақиқатига ва иймон ҳақиқатларига ҳар васила ила ҳужум этган ва кўп шаклларга кирган бир яширин фасод комитетига қарши бу масаламизда ўзларига парда қилган инсофсиз ва диққатсиз маъмурларга ва бу Маҳкамани адаштирган уларнинг Мусулмон қиёфасидаги тарғиботчиларига хитобан, фақат сизнинг ҳузурингизда зоҳиран сиз ила бир нечта сўз айтишимга изн беринг.

(Фақат иккинчи кун бароат қарори у даҳшатли нутқни орқага қолдирди.)

Тажриди мутлақда ва ҳибси мунфаридда

Банди

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Муҳим Бир Саволга Ҳақиқатли Бир Жавобдир.**

Катта маъмурлардан бир нечта зот мендан сўрадиларки: "Мустафо Камол сенга уч юз лира маош бериб, Курдистонга ва шарқий вилоятларга Шайх Сунусий ўрнига бош имом қилмоқ таклифини нима учун қабул қилмадинг? Агар қабул қилсайдинг, қўзғолон юзидан ўлдирилган юз минг одамнинг ҳаётларини қутқаришга сабаб бўлар эдинг!" дедилар.

Мен ҳам уларга жавобан дедимки: Йигирма-ўттиз йиллик дунёвий ҳаётни у одамлар учун қутқармаганимга бадал, юз минглаб ватандошга, ҳар бирисига миллионлаб сана ухровий ҳаётни қозонтиришга васила бўлган Рисола-и Нур у йўқотишларнинг ўрнига минглаб даража иш қилган. Агар у таклифни мен қабул қилсайдим, ҳеч бир нарсага қурол бўлолмаган ва тобе бўлмаган ва ихлос сирини ташиган Рисола-и Нур майдонга келмас эди. Ҳатто мен қамоқда муҳтарам қардошларимга дегандим: Агар Анқарага юборилган Рисола-и Нурнинг шиддатли таъзирлари учун мени иъдомга маҳкум этган зотлар Рисола-и Нур ила иймонларини қутқариб иъдоми абадийдан нажот топсалар, сиз шоҳид бўлинг, мен уларни ҳам руҳу жоним ила ҳалол этаман!

Бароатимиздан сўнг Денизлида мени назорат ила машаққат берганларга ва катта амирларига ва полиция мудири ила тафтишчиларга дедим: Рисола-и Нурнинг инкор этилиши мумкин бўлмаган бир кароматидирки, йигирма йил мазлумият ҳаётимда, юзлаб рисола ва мактубларимда ва минглаб шогирдларда ҳеч бир жараён, ҳеч бир жамият ила ва доҳилий ва хорижий ҳеч бир комитет ила ҳеч бир васиқа, ҳеч бир алоқа тўққиз ой тадқиқотда топилмаслигидир. Ҳеч бир фикрнинг ва тадбирнинг ҳаддимидирки, бу ҳориқо вазиятни берсин. Битта одамнинг бир неча йилдаги маҳрам сирлари майдонга чиқса, албатта уни масъул ва уялтирадиган йигирма модда топилади. Модомики ҳақиқат будир, ё дейсизки: "Жуда ҳориқо ва мағлуб бўлмас бир даҳо бу ишни қилмоқда" ёки дейсиз: "Ғоят инояткорона бир ҳифзи Илоҳийдир". Албатта, бундай бир даҳо ила мубораза этмоқ хатодир, миллатга ва ватанга катта бир зарардир. Ва бундай бир ҳифзи Илоҳий ва инояти Раббонияга қарши келмоқ фиръавнона бир тамарруддир.

Агар десангиз: "Сени эркин қолдирсак ва тарассуд ва назорат этмасак, дарсларинг ила ва яширин сирларинг ила ижтимоий ҳаётимизни булғата оларсан".

Мен ҳам дейман: Менинг дарсларим истисносиз ҳаммаси ҳукуматнинг ва адлиянинг қўлига ўтган, бир кун жазони керактирган бир модда топилмаган. Қирқ-эллик минг нусха рисола у дарслардан миллатнинг қўлларида диққат ва мароқ ила ўтгани ҳолда, манфаатдан бошқа ҳеч бир зарари ҳеч бир кишига бўлмагани, ҳам эски Маҳкаманинг, ҳам янги Маҳкаманинг жавобгарликка сабаб бўлган бир модда тополмасликлари жиҳати ила янгиси иттифоқ ила бароатимизга, ва эскиси дунёча бир каттанинг хотири учун бир юз ўттиз рисоладан беш-ўн калима баҳона этиб, ёлғиз виждоний қаноат ила бир юз йигирма банди қардошларимдан ёлғиз ўн беш одамга олти ойдан жазо бера олиши қатъий бир ҳужжатдирки, менга ва Рисола-и Нурга илишишингиз маъносиз бир шубҳа ила чиркин бир зулмдир. Ҳам ортиқ янги дарсим йўқ ва бир сирим яширин қолмадики, назорат ила тўғрилашга ҳаракат қилсангиз.

Мен ҳозир эркинлигимга жуда муҳтожман. Йигирма йилдан бери кераксиз ва ҳақсиз ва фойдасиз тарассудлар ортиқ етар! Менинг сабрим тугади. Кексалик заифлигидан ҳозирга қадар қилмаганим баддуони қилишим эҳимоли бор. "Мазлумнинг оҳи аршга қадар кетар" бир қувватли ҳақиқатдир.

Сўнгра у золим дунёча катта мақомларда бўлган бадбахтлар дедилар: "Сен йигирма санадир бир марта бўлса ҳам шляпамизни бошингга қўймадинг, эски ва янги Маҳкамаларнинг ҳузурида бошингни очмадинг, эски қиёфанг ила бўлдинг. Ҳолбуки, ўн етти миллион бу қиёфага кирди". Мен ҳам дедим: Ўн етти миллион эмас, балки етти миллион ҳам эмас, балки розилиги ила ва қалбан қабули ила фақат етти минг Европапараст сарҳушларнинг қиёфаларига шаръий рухсат ва қонунан мажбурлаш жиҳати ила киришдан кўра шаръий азимат ва тақво жиҳати ила етти миллиард зотларнинг қиёфаларига киришни таржиҳ этаман. Мен каби йигирма беш йилдан бери ижтимоий ҳаётни тарк этган одамга "Қайсарлик қилмоқда, бизга мухолифдир" дейилмас. Қани қайсарлик ҳам бўлса, модомики Мустафо Камол у қайсарликни синдиролмади ва икки Маҳкама синдирмади ва уч вилоятларнинг ҳукуматлари уни бузмади, сиз ким бўлибсизки, беҳуда ҳам миллатнинг, ҳам ҳукуматнинг зарарига у қайсарликнинг синишига тиришмоқдасиз! Қани сиёсий мухолиф ҳам бўлса, модомики тасдиғингиз ила йигирма йилдир дунё ила алоқасини кесган ва маънан йигирма йилдан бери ўлган бир одам қайтадан тирилиб, фойдасиз ўзига кўп зарарли бўлиб сиёсий ҳаётга кириб сиз ила овора бўлмас, бу ҳолда унинг мухолифлигидан шубҳа этмоқ девоналикдир. Девоналар ила жиддий сўзлашмоқ ҳам бир девоналик бўлишидан, сиз кабилар ила сўзлашишни тарк этаман. "Нима қилсангиз, миннат чекмайман!" деганим уларни ҳам қиздирди, ҳам сустирди. Сўнг сўзим

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

حَسْبِىَ اللهُ لاَۤ إِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

\* \* \*

Исломият душманлари Бадиуззамон Саид Нурсий ва Нур Талабаларини маҳкамаларга юбораркан, ўрталиққа қўрқувлар ва таҳдидлар ёярлар, расмий мақомларга бутун бутун уйдурма маълумотлар ёздирарлар, ҳаркасни Бадиуззамон ва Рисола-и Нурдан узоқлаштирмоқ учун ҳаракат қиларлар, Нур Талабаларининг ораларига фасод солиб тасонудларини бузмоқ учун ҳайлалар қиларлар.

Бадиуззамон Саид Нурсий Нур Талабаларининг манфий ташвиқотларга алданмасликлари.. ва ҳамда Нур Талабаларининг севгили Устозлари ила кўришмоқ иштиёқи шиддатли бўлганидан бу руҳий эҳтиёжни қондирмоқ учун, бошқа вақтларда бўлгани каби, Денизли қамоғида ҳам ёзган мактублардан бир қисмини бу ерга киргизмоқдамиз. Қамоқхоналарда ёзилган мактуб ва асарларни Нур Талабалари яширинча Устозларидан келтиришни таъмин этарлар. Зеро, Устоз Ҳазратлари ҳар қамоқхонада тажриди мутлақ ичида қолдирилган ва бошқалар ила кўришиши ман этилгандир!

\*\*\*

Бу Парча Бир Жосус Воситаси ила Расмий Маъмурларнинг Қўлига Ўтгани учун "Иловаларга Киргандир."

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Рамазони Шарифдан бир кун аввал, яширин зиндиқ душманларим тарафидан берилганига қувватли эҳтимол берганимиз, докторнинг тасдиғи ила, бир заҳарнинг хасталиги ила ҳароратим қирқ даражадан ўтишни бошлаган экан, Кастамонуда адлия прокурорлари ва қидирув бўлими ходимлари манзилимни қидирув қилишга келдилар. Мен у дақиқадан сўнгра бошимга келган даҳшатли тааррузни бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила англаб ва "Шиддатли заҳарли хасталигим ҳам ўлимга кетмоқда" дея Испарта Вилоятида қийматдор қардошларимнинг қучоқларида таслими руҳ этиб у муборак тупроқда дафн бўлишимни, қалбан ниёз этдим. Ҳизб-ул Акбар-ул Қуръонни очдим. Бирдан бу Ояти Карима وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ қаршимга чиқди, "Менга боқ!" деди. Мен ҳам боқдим, уч қувватли аломат ила ишорий маъно менга ва бизга тасалли бермоқда. Ҳозир бошимизга келган бу мусибатни бир жиҳатда ҳечга туширди ва Испартага қамалган ҳолда бешинчи сургунимни у қалбий дуомнинг қабул бўлишига далил айлади.

Биринчи Аломат: (Шаддалар саналар) Абжадий ҳисоб ила бир минг уч юз олтмиш икки, бу сананинг Арабий айни тарихига тавофуқ этиб маъноси ила дер: "Сабр айла! Бошингга келган қазо-и Раббонияга таслим бўл! Сен иноят кўзи остидасан, мароқ этма! Кечаларда тасбеҳот ва таҳмидотга давом айла!"

Таҳлил**:** Уч ر олти юз (600), тўрт ن икки юз (200), бир س бир م юз (100), бир ص, бир ف, бир م икки юз ўн (210), тўрт ك, бир ع бир юз эллик (150), уч ح, бир و, бир ى қирқ (40), бир ل, тўққиз ب, бир د, бир و, тўрт "алиф" олтмиш икки (62) этар. Якуни бир минг уч юз олтмиш икки (1362) этиб, бу сананинг айни тарихига ва бошимизга келган мусибатнинг айни дақиқасига айнан тавофуғи қувватли бир аломатдир.

Учинчи аломатнинг баёнига ҳозирча лузум бўлмаганидан ёздирилмади.

Саид Нурсий

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Бу ҳодиса таъсири ила мен ўзимни маъсум қардошларимга ризо-и қалб ила фидо этишга қатъий азму жазм этганим ва чорасини фикран қидирганим ватқда, Жалжалутияни ўқидим. Бирдан хотирга келдики, Имоми Али Розияллоҳу Анҳ: "Ё Раб! Омон бер!" дея дуо қилган. Иншааллоҳ, у дуонинг сири ила саломатга чиқасиз.

Ҳа, Ҳазрати Али Розияллоҳу Анҳ Қасида-и Жалжалутияда икки сурат ила Рисола-и Нурдан хабар бергани каби, Оят-ул Кубро Рисоласига ишоратан

وَبِاْلاٰيَةُ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتْ дер. Бу ишорада имо этарки: Оят-ул Кубро юзидан аҳамиятли бир мусибат Рисола-и Нур талабаларига келади ва Оят-ул Кубро ҳаққи учун у فَجَتْ ва “мусибатдан шогирдларига омон бер” дея ниёз этар, у рисолани ва манбаини шафоатчи қилар. Ҳа, Оят-ул Кубро Рисоласининг чоп этилиши баҳонаси ила келган мусибат айнан у ғайбий рамзни тасдиқ этди.

Ҳам у қасидада Рисола-и Нурнинг муҳим парчаларига тартиби ила ишораларнинг хотимасида муқобил саҳифада дер:

وَتِلْكَ حُرُوفُ النُّورِ فَاجْمَعْ خَوَاصَّهَا   وَحَقِّقْ مَعَانِيهَا بِهَا الْخَيْرُ تُمِّمَتْ

Яъни: "Мана, Рисола-и Нурнинг сўзлари, ҳарфларики, уларга ишоралар айладик. Сен уларнинг хоссаларини тўпла ва маъноларини таҳқиқ айла. Бутун хайр ва саодат улар билан тамом бўлар" дер. "Ҳарфларнинг маъноларини таҳқиқ эт" ишораси ила маънони ифода этмаган ҳижоий ҳарфлар мурод бўлмасдан, балки калималар маъносидаги "Сўзлар" номи ила рисолалар муроддир.

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَأْنَا

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Ўтган Лайла-и Қадрингизни ва келган байрамингизни бутун мавжудиятим ила табрик ва сизларни Жаноби Арҳамурроҳимийннинг бирлигига ва раҳматига омонат этаман.

مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ أَمِنَ مِنَ الكَدَرِ сири ила сизни тасаллига муҳтож кўрмаслик ила баробар, дейманки: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَأِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

оятининг ишорий маъноси ила берган тасаллини тамоми ила кўрдим. Шундайки:

Дунёни унутиш, рамазонимизни осуда ўтказишни ўйларкан, хотирга келмаган ва бутун-бутун таҳаммулдан устун бу даҳшатли ҳодиса ҳам менинг, ҳам Рисола-и Нурнинг, ҳам сизнинг, ҳам рамазонимиз, ҳам ухувватимиз учун айни иноят бўлганини мен мушоҳада этдим. Менга оид жиҳатининг эса кўп фойдаларидан ёлғиз икки-учини баён этаман.

**Бири:** Рамазонда жуда шиддатли бир ҳаяжон, бир жиддият, бир илтижо, бир ниёз ила мудҳиш касалликка ғалаба этиб ишлаттирди.

**Иккинчиси:** Ҳар бирингизга қарши бу йил ҳам кўришмоқ ва яқинингизда бўлмоқ орзуси шиддатли эди. Ёлғиз бирингизни кўрмоқ ва Испартага келмоқ учун бу чекканим заҳматни қабул этар эдим.

**Учинчиси:** Ҳам Кастамонуда, ҳам йўлда, ҳам бу ерда фавқулодда бир тарзда бутун аламли ҳолатлар бирдан алмашади ва умидим ва орзумнинг хилофига бўлиб бир иноят қўли кўринмоқда. اَلْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ الل айттиради. Энг зиёда мени ўйлантирган Рисола-и Нурни энг ғофил ва дунёча катта мақомларда бўлганларга ҳам тўлиқ бир диққат ила ўқиттирмоқда, бошқа бир соҳада зафарларга майдон очмоқда. Ва энг зиёда риққатимга тегилган ва ўз аламимдан бошқа ҳар бирингизнинг машаққатидан бошимга тўпланган бутун аламларга ва таассуфларга қарши рамазонда бир соатни юз соат ҳукмига келтирган у муборак ойда бу мусибат ҳам у юз савобни ҳар бир соатни ўн соат даражасида ибодат қилмоқ ила мингга етиштирганидан, Рисола-и Нурдан тўлиқ дарс олган ва дунё фоний ва тижоратгоҳ бўлганини билган ва ҳамма нарсани иймони ва охирати учун фидо этган ва бу дарсхона-и Юсуфиядаги вақтинчалик машаққатларнинг доимий лаззатлар ва фойдалар беришларига ишонган сиз каби ихлосли зотларга ачинмоқ ва риққатдан йиғламоқ ҳолатини, табрик ва саботингизни ғоят истеҳсон ва тақдир этмоқ ҳолатига айлантирди. Мен ҳам

اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْرِ وَالضَّلاَلِ дедим. Менга оид бу фойдалар каби ҳам ухувватимизнинг, ҳам Рисола-и Нурнинг, ҳам рамазонимизнинг, ҳам сизнинг бу юзда шундай фойдалари борки, парда очилса, "Ё Раббана! Шукр. Бу қазо ва қадари Илоҳий ҳаққимизда бир иноятдир" айттиражак қаноатим бор.

Ҳодисага сабабият берганлардан аразламанг. Бу мусибатнинг кенг ва даҳшатли режаси кўпдан қурилганди, фақат маънан жуда ҳам енгил келди. Иншааллоҳ тез ўтар.

عَسٰى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ сири ила хафа бўлманг.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

**Азиз қардошларим!**

Яқинингизда бўлмоқ ила жуда бахтиёрман. Сизнинг хаёлингиз ила ора сира сўзлашаман, тасаллидор бўламан. Билингки: Мумкин бўлсайди, бутун машаққатларингизни камоли ифтихор ва севинч ила чекар эдим. Мен сизнинг юзингиздан Испартани ва атрофини тоши ила, тупроғи ила севаман. Ҳатто дейман ва расман ҳам дейман: Испарта ҳукумати менга жазо берса, бошқа бир вилоят мени бароат эттирса, яна бу ерни таржиҳ этаман.

Ҳа, мен уч жиҳат ила Испарталиман. Гарчи тарихча исбот этолмайман, фақат қаноатим борки, Испарит ноҳиясида дунёга келган Саиднинг асли бу ердан кетган. Ҳам Испарта Вилояти шундай ҳақиқий қардошларни менга бердики, Абдулмажид ва Абдураҳмон эмас, балки Саидни уларнинг ҳар бирисига мамнуният ила фидо айлайман.

Тахмин қиламанки, ҳозир Ер куррасида Рисола-и Нур шогирдларидан қалбан ва руҳан ва фикран янада оз машаққат чеккан йўқдир. Чунки қалб ва руҳ ва ақллари таҳқиқий иймон нурлари ила машаққат чекмаслар. Моддий заҳматлар эса, Рисола-и Нур дарси ила ҳам ўткинчи, ҳам савобли, ҳам аҳамиятсиз, ҳам иймон хизматининг бошқа бир йўлда инкишофига васила бўлишини билиб шукр ва сабр ила қаршилайдилар. Таҳқиқий иймон дунёда ҳам мадори саодатдир дея ҳоллари ила исбот этадилар. Ҳа, "Мавло кўрайлик найлар, найларса гўзал айлар" деб, метинона бу фоний заҳматларни боқий раҳматларга ўзгартиришга ҳаракат қиладилар.

Жаноби Арҳамурроҳимийн уларнинг ўхшашларини кўпайтирсин, бу ватанга мадори шараф ва саодат қилсин ва уларни ҳам Жаннат-ул Фирдавсда абадий саодатга мазҳар айласин, омин!

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Байрамингизни такрор табрик ила баробар, суратан кўришолмаганимизга афсусланманг. Бизлар ҳақиқатдан доимо баробармиз, абад йўлида ҳам иншааллоҳ бу баробарлик давом этади. Иймоний хизматингизда қозонганингиз абадий савоблар ва руҳий ва қалбий фазилатлар ва севинчлар ҳозирги ўткинчи ва вақтинчалик ғамларни ва машаққатларни ҳечга туширади деган қаноатдаман. Ҳозирга қадар Рисола-и Нур шогирдлари каби жуда қудсий хизматда жуда оз заҳмат чекканлар бўлмаган. Ҳа, Жаннат арзон эмас. Икки ҳаётни имҳо этган куфри мутлақдан қутқармоқ бу замонда жуда ҳам аҳамиятлидир. Бироз машаққат бўлса ҳам, шавқ ва шукр ва сабр ила қаршиланиши керак. Модомики бизни ишлаттирган Холиқимиз Раҳийм ва Ҳакиймдир, бошга келган ҳамма нарсани ризо ила, севинч ила раҳматига, ҳикматига эътимод ила қаршилашимиз керак.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Бу дафаги кичик мудофааларимда дегандим:**

Рисола-и Нурдаги шафқат, виждон, ҳақиқат, ҳақ бизни сиёсатдан ман этган. Чунки маъсумлар балога тушадилар, уларга зулм этган бўламиз. Баъзи зотлар бунинг изоҳини истадилар. Мен ҳам дедим:

Ҳозирги тўфонли асрда ғаддор маданиятдан нашъат этган худгамлик ва ирқчилик томири ва жаҳон урушидан келган аскарий истибдод ва залолатдан чиққан марҳаматсизлик жиҳатида шундай бир ашаддий зулм ва ашаддий истибдод майдон олганки, ҳақ аҳли ҳаққини моддий куч ила мудофаа этса, ё ашаддий зулм ила, тарафгирлик баҳонаси ила кўп бечораларни ёқади, у ҳолатда у ҳам энг золим бўлади ва ёхуд мағлуб қолади. Чунки мазкур ҳиссиёт ила ҳаракат ва ҳужум этган инсонлар бир-икки одамнинг хатоси ила йигирма-ўттиз одамни оддий баҳоналар ила уриб паришон этар. Агар ҳақ аҳли ҳақ ва адолат йўлида ёлғиз урганни урса, ўттиз зиёнларга муқобил ёлғиз бирни қозонар, мағлуб вазиятида қолар. Агар муқобала-и билмисл золимона қоидаси ила у ҳақ аҳли ҳам бир-иккининг хатоси ила йигирма-ўттиз бечораларни эзсалар, у вақт ҳақ номига даҳшатли бир ҳақсизлик этадилар.

Хуллас, Қуръоннинг амри ила ғоят шиддат ила ва нафрат ила сиёсатдан ва идорага қўшилмоқдан қочганимизнинг ҳақиқий ҳикмати ва сабаби будир. Бўлмаса бизда шундай бир ҳақ қуввати борки, ҳаққимизни тўлиқ ва мукаммал мудофаа эта олар эдик. Ҳам модомики ҳар нарса ўткинчи ва фонийдир ва ўлим ўлмайди ва қабр эшиги ёпилмайди ва заҳмат эса раҳматга айланмоқда. Албатта, биз сабр ва шукр ила таваккал этиб сукут этамиз. Зарар ила, мажбурлаш ила сукутимизни буздирмоқ эса инсофга, адолатга, ватаний ғайратга ва миллий ҳамиятга бутун-бутун зиддир, мухолифдир.

Сўзнинг қисқаси: Ҳукумат аҳлининг ва сиёсат аҳлининг ва идора аҳлининг ва полициянинг ва адлия ва зобитанинг биз ила овора бўладиган ҳеч бир ишлари йўқдир. Бўлса-бўлса дунёда ҳеч бир ҳукуматнинг мудофаа этолмагани ва ақли бошида ҳеч бир инсоннинг хушланмагани куфри мутлақ ва даҳшатли бир инсонийлик вабосини ва моддиюнликдан келган динсизликнинг таассуби ила бир қисм яширин динсизлар шайтанати ила баъзи расмий маъмурларни алдаб шубҳалантириб, бизга қарши чорламоқ бор. Биз ҳам деймиз: Бундай бир неча шубҳачини эмас, балки дунёни бизга қарши чорласалар, Қуръоннинг қуввати ила, Аллоҳнинг инояти ила қочмаймиз. У диндан қайтган куфри мутлаққа ва у динсизликка қарши мужодаладан воз кечмаймиз!..

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Сизнинг сабот ва матонатингиз масонларнинг ва мунофиқларнинг бутун режаларини натижасиз қолдирмоқда.

Ҳа қардошларим, сақлаш керак эмас. У динсизлар Рисола-и Нурни ва шогирдларини тариқатга ва айниқса Нақший Тариқатига қиёс этиб, у тариқатчиларни мағлуб этган режалари ила бизларни чиритмоқ ва тарқатмоқ фикри ила бу ҳужумни қилдилар.

**Биринчидан:** Уркитмоқ ва қўрқитмоқ ва у маслакнинг суиистеъмолини кўрсатмоқ.

**Ва иккинчидан:** У маслакнинг рукнларининг ва алоқадорларининг камчиликларини кўрсатмоқ.

**Ва учичидан:** Моддиюн фалсафасининг ва маданиятининг жозибадор сафоҳат ва ухлаттирувчи лаззатли заҳарлари ила бузмоқ ила мобайнларида тасонудни синдирмоқ ва устозларини хоинликлар ила чиритмоқ ва маслакларини фаннинг, фалсафанинг баъзи дастурлари ила назарларидан сукут эттирмоқдирки, Нақшийларга ва тариқатчиларга қарши истеъмол этганлари айни қурол ила бизларга ҳужум этдилар, фақат алдандилар. Чунки Рисола-и Нурнинг асос маслаги тўлиқ ихлос ва тарки аноният ва заҳматларда раҳматни ва аламларда боқий лаззатларни ҳис этиб қидирмоқ ва фоний айни сафиҳона лаззатда аламли аламларни кўрсатмоқ ва иймоннинг бу дунёда ҳам ҳадсиз лаззатларга мадор бўлишини ва ҳеч бир фалсафанинг қўли етишмаган нуқталарни ва ҳақиқатларни дарс бермоқ бўлганидан, уларнинг режаларини иншааллоҳ тўлиқ натижасиз қолдиради ва Рисола-и Нур маслаги эса тариқатларга қиёс этилмас дея уларни сустиради.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бу эски ва янги икки Мадраса-и Юсуфиядаги шиддатли имтиҳонда тебранмаган ва дарсидан воз кечмаган ва куйдирувчи шўрводан оғизлари ёнгани ҳолда талабалигини ташламаган ва бу қадар ҳужумга қарши маънавий қуввати синмаган зотларни ҳақиқат аҳли ва келажак насллар олқишлашлари каби, малоика ва руҳонийлар ҳам олқишламоқдалар дея қаноатим бор. Фақат ичингизда дардман ва нозик ва фақирлар бўлиши ила моддий машаққат зиёдадир. Ва бунга қарши ҳам ҳар бирингиз ҳар бирисига биттадан тасаллиси ва ахлоқда ва сабрда биттадан намуна-и имтисол ва тасонуд ва илтифотда биттадан шафқатли қардош ва дарс музокарасида биттадан зукко мухотоб ва мужиб ва гўзал сажияларнинг акс этишида биттадан ойна бўлишингиз у моддий машаққатларни ҳечга туширади дея тушуниб руҳимдан зиёда севганим сизлар ҳаққингизда тасалли топмоқдаман.

Бир юз йигирма ёшда бўлган Мавлоно Холиднинг (Қ.С.) яктагини сизга бир кун юбораман. У зот уни менга кийдиргани каби, мен ҳам унинг номига сизнинг ҳар бирингизга табаррукан кийдирмоқ учун қайси пайт истасангиз юбораман.

**Саид Нурсий**

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Қадари Илоҳий адолати бизларни Денизли Мадраса-и Юсуфиясига чорлашишининг бир ҳикмати, ҳар ердан зиёда Рисола-и Нурга ва шогирдларига ҳам маҳбуслари, ҳам аҳолиси, балки ҳам маъмурлари ва адлияси муҳтож бўлишларидир. Бунга биноан биз бир иймоний ва ухровий вазифа ила бу машаққатли имтиҳонга кирдик. Ҳа, йигирма-ўттиздан фақат бир-иккиси таъдили аркон ила намозини қилган маҳбуслар ичида бирдан Рисола-и Нур шогирдларидан қирк-эллиги умуман истисносиз мукаммал намозларини қилишлари ҳол лисони ила ва феъл тили ила шундай бир дарс ва иршоддирки, бу машаққат ва заҳматни ҳечга туширади, балки севдиради. Ва шогирдлар феъллари ила бу дарсни берганлари каби, қалбларидаги қувватли таҳқиқий иймонлари ила ҳам бу ердаги иймон аҳлини залолат аҳлининг шак ва шубҳаларидан қутқаришларига мадор пўлатдан бир қалъа ҳукмига ўтишини раҳмат ва инояти Илоҳиядан умид этамиз.

Бу ердаги дунё аҳлининг бизни гапирмоқдан ва кўришишдан ман қилишлари зарар бермаётир. Ҳол лисони қол лисонидан янада қувватли ва таъсирли гапиради. Модомики қамоққа кирмоқ тарбия учундир. Миллатни севсалар, маҳбусларни Рисола-и Нур шогирдлари ила кўриштирсинлар. Токи бир ойда, балки бир кунда бир санадан зиёда тарбия олсинлар. Ҳам миллатга ва ватанга, ҳам ўз истиқболларига ва охиратига манфаатли биттадан инсон бўлсинлар. Ёшларга Раҳнамо бўлса эди, кўп фойдаси бўлар эди. Иншааллоҳ, бир замон кирар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бугун катта ва марҳум акам Мулло Абдуллоҳ ила Ҳазрати Зиёвиддин ҳақидаги билганингиз муҳоварани эсладим. Сўнгра сизни ўйладим. Қалбан дедим: Агар ғайб пардаси очилса, бу собит бўлмаган замонда бундай сабот кўрсатган ва бу ёқувчи, оташли ҳоллардан тебранмаган бу самимий диндорлар ва жиддий мусулмонлар агар ҳар бири бир валий, ҳатто бир қутб кўринса, менинг назаримда ҳозир берганим аҳамиятни ва алоқани жуда оз зиёдалаштиражак ва агар биттадан оми ва оддий кўринса, ҳозир берганим қийматни ҳеч нуқсон этмаяжак дея қарор бердим. Чунки бундай жуда оғир шароит остида иймонни қутқармоқ хизмати ҳамма нарсадан устундир. Шахсий мақомлар ва ҳусни зонларнинг илова этганлари мазиятлар бундай тўфонли, зарбали ҳолларда ҳусну зонларини синдирмоқ ила муҳаббатлари камаяр ва мазият соҳиби ҳам уларнинг назарларида мавқейини муҳофаза этмоқ учун тасаннуга ва такаллуфга ва машаққатли виқорга мажбурият ҳис этар. Хуллас, ҳадсиз шукр бўлсинки, бизлар бундай совуқ такаллуфларга муҳтож бўлмаётирмиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Қардошларим! Гарчи бу вазият ҳам мувофиққа ва бир қисм маъмурларга Рисола-и Нурга қарши бир чекинмоқ, бир қўрқиш берган, фақат бутун мухолифларда ва диндорларда ва алоқадор маъмурларда бир диққат, бир иштиёқ уйғотмоқда. Мароқ этманг, у нурлар порлайдилар...

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз қардошларим!**

Мен тахмин этаманки, ҳақиқий ва энг сўнг мудофааномамиз Денизли қамоқхонасининг меваси бўлган рисолача бўлади. Чукни аввалча баъзи шубҳалар юзидан бир санадан бери бизга қарши кенг бир тарзда ўгирилган режалар булардир: "Тариқатчилик, комитетчилик ва хорижий жараёнларига восита бўлмоқ ва диний ҳиссиётни сиёсатга қурол қилмоқ ва жумҳуриятга қарши ҳаракат қилмоқ ва идора ва осойишга илишмоқ" каби аслсиз баҳоналар ила бизга ҳужум этдилар. Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсинки, уларнинг режалари самарасиз қолди. Шу қадар кенг бир соҳада юзлаб талабаларда, юзлаб рисолада, ўн саккиз сана мобайнидаги мактуб ва китобларда иймон ва Қуръон ҳақиқатидан ва охиратнинг таҳқиқидан ва абадий саодатга ҳаракат қилишдан бошқа бир нарса топмадилар. Режаларини яширмоқ учун ғоят оддий баҳоналарни қидиришни бошладилар. Фақат ҳукуматнинг баъзи рукнларини алдаб бизга қарши ўгирган даҳшатли ва яширин бир динсизлик комитети ҳозир тўғридан-тўғрига куфри мутлақ ҳисобига бизга ҳужум этмоқ эҳтимолига қарши Қуёш каби зоҳир ва шубҳа қолдирмас ва тоғ каби метин, тебранмас бўлган Мева Рисоласи уларга қарши энг қувватли бир мудофаа бўлиб уларни сустиради дея бизга ёздирилди деб ўйлайман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Азиз қардошларим,

Бу жума кунида аҳамиятли бир ҳизб ўқиркан, сиз хотирга келдингиз. “Бу мусибатдан қутулиш учун нима қиламиз?” ҳол лисони билан дедингиз. Менинг қалбимга бу келди: яқиндан ўзаро кўмаклашиш билан, қўлни қўлга, елкани елкага беринглар. Чунки бир-биридан ва Рисола-и Нурдан ва мендан чекиниш ва инкор қилиш ва бизни эзишни истаган яширин қувватга хушомадгўйлик қилиш каби тадбирларни қилганларнинг зарардан бошқа ҳеч бир манфаатлари йўқдир. Сизни ишонтираман; агар билсайдимки мендан узоқлашиш билан халос бўласизлар, мени ҳақорат ва хоинлик ва ғийбат қилишга изн бериб ҳалол қилардим. Фақат, бизни эзишни истаган яширин қувват сизни билади, алданмайди; заифлигингиздан, узоқлашишингиздан жасорат олади, янада зиёда эзади. Ҳам маслагимиз хиллат ва қардошлик бўлганидан, шахсият ва манманлик жиҳатидан бир рақобат бўлмайди. Мен каби кўп камчиликли ва жуда заиф бир бечоранинг нуқсонларига эмас, аксинча Рисола-и Нурнинг камолотига қараш керак.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бу дунёнинг ҳаёти жуда тез алмашинишига ва заволига ва фано ва фоний, оқибатсиз лаззатларига ва фироқ ва айрилиқ таъзирларига қарши бир аҳамиятли тасалли сабаби эса самимий дўстлар ила кўришмоқдир. Ҳа, баъзан битта дўстини бир-икки соат кўрмоқ учун йигирма кун йўл кетиб ва юз лирани сарф этар. Ҳозир бу ажиб, дўстсиз замонда самимий қирқ-эллик дўстини бирдан бир-икки ой кўрмоқ ва Аллоҳ учун суҳбат этмоқ ва ҳақиқий бир тасалли олиб бермоқ, албатта бошимизга келган бу машаққатлар ва молиявий йўқотишлар унга қарши жуда арзон тушар, аҳамияти қолмас. Мен ўзим бу ердаги қардошларимдан ўн сана фироқдан сўнгра биттасини кўрмоқ учун бу машаққатни қабул этар эдим. Шикоят қадарни танқид ва ташаккур қадарга таслимдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Модомики охират учун, хайр учун, ибодат ва савоб учун, иймон ва охират учун Рисола-и Нур билан боғлангансиз; албатта бу оғир шароит остида ҳар бир соати йигирма соат ибодат ҳукмида ва у йигирма соат эса Қуръон ва иймон хизматидаги мужоҳада-и маънавия эътибори билан юз соат қадар қийматдор ва юз соат эса бундай ҳар бири юз одам қадар аҳамиятли бўлган ҳақиқий мужоҳид қардошлар билан кўришиш ва қардошлик аҳдини қилиш, қувват бериш ва олиш ва тасалли бериш ва тасалли топиш ва ҳақиқий бир ҳамжиҳатлик билан қудсий хизматга саботли давом қилиш ва гўзал хислатларидан фойдаланиш ва Мадрасат-уз Заҳронинг шогирдлигига лаёқат қозониш учун очилган бу имтиҳон мажлиси бўлган шу Мадраса-и Юсуфияда улушини ва қадар жиҳатидан тақдир қилинган қисматини олиш ва муқаддар ризқини ейиш ва у ейишда савоб қозониш учун бу ерга келганингизга шукр қилиш керак. Барча машаққатларга қарши мазкур фойдаларни ўйлаб, сабр ва бардош билан қаршилаш керак.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ, саботли ва вафодор қардошларим!**

Сизни ранжитмоқ ёки моддий бир тадбир қилмоқ учун эмас, балки маънавий дуо ширкатингиздан янада зиёда фойдаланишим учун ва сизнинг ҳам янада зиёда совуққонлик ва эҳтиёт ва сабр ва таҳаммул ва шиддат ила тасонудингизни муҳофаза учун бир ҳолимни баён этаманки: Бу ерда бир кунда чекканим машаққат ва азобни Эскишаҳарда бир ойда чекмас эдим. Даҳшатли масонлар инсофсиз бир масонни менга ҳужум қилдирмоқдалар, токи ҳиддатимдан ва қийноқларига қарши "Ортиқ етар" дейишимдан бир баҳона топиб, золимона тажовузларига бир сабаб кўрсатиб ёлғонларини яширсинлар. Мен ҳориқо бир эҳсони Илоҳий асари бўлиб шокирона сабр қилмоқдаман ва қилишга ҳам қарор бердим.

Модомики биз қадарга таслим бўлиб, бу машаққатларни

خَيْرُ اْلاُمُورِ اَحْمَزُهَا сири ила зиёда савоб қозонмоқ жиҳати ила маънавий бир неъмат деб биламиз. Модомики ўткинчи, дунёвий мусибатларнинг охирлари аксарият ила севинчли ва хайрли бўлади. Ва модомики ҳаққаляқийн даражасида яқиний бир қатъий қаноатимиз борки, биз шундай бир ҳақиқатга ҳаётимизни вақф этганмизки, Қуёшдан янада порлоқ ва Жаннат каби гўзал ва абадий саодат каби шириндир. Албатта, биз бу машаққатли ҳоллар ила муфтаҳирона, муташаккирона бир маънавий мужоҳада қилмоқдамиз дея шикоят қилмаслик лозимдир.

Азиз қардошларим! Биринчи-охирги тавсиямиз, тасонудингизни муҳофаза; аноният, менлик, рақобатдан чекиниш ва совуққонлик ва эҳтиётдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бу прокурорнинг айбномасидан тушунилдики, ҳукуматнинг баъзи рукнларини алдаб бизга қарши чорлаган яширин динсизларнинг режалари натижасиз қолиб ёлғон чиқди. Ҳозир баҳона сифатида жамиятчилик ва комитетчилик туҳмати ила ёлғонларини ёпишга ҳаракат қилмоқдалар ва бунинг бир асари сифатида мен билан ҳеч кимни кўриштирмаётирлар. Гўё кўришган бирдан биздан бўлар. Ҳатто катта маъмурлар ҳам кўп чекинмоқдалар ва менга машаққат бердирмоқ ила ўзларини амирларига севдирмоқдалар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Мен гарчи сиз билан суратан кўришолмаётирман, фақат сизнинг яқинингизда ва баробар бир бинода бўлганимдан жуда бахтиёрман ва муташаккирман ва ихтиёрим бўлмасдан баъзан керакли тадбирлар эслатилар. Жумладан бириси: Ёнимдаги камерага масонлар тарафидан ҳам ёлғончи, ҳам жосус бир маҳбус юборилган. Тахриб осон бўлишидан, хусусан бундай адабсиз ёшларда у ҳариф менга кўп машаққат бериши ва у ёшларни бузиши ила билдимки: Сизларнинг иршод ва ислоҳларингизга қарши динсизлар фасодга йўлиқтиришга ва ахлоқларни бузишга ҳаракат қилмоқдалар. Бу вазиятга қарши ғоят эҳтиёт ва мумкин бўлгани қадар эски маҳбуслардан ранжимаслик ва ранжитмаслик ва иккиликка майдон бермаслик ва совуққонлик ва таҳаммул этмоқ ва иложи борича бизнинг дўстлар ухувватларини ва тасонудларини тавозуъ ила ва маҳвият ила ва тарки аноният ила қувватлантирмоқ ғоят лозим ва зарурийдир. Дунё ишлари ила машғул бўлмоқ менга озор беради, сизнинг қобилиятингизга эътимод этиб зарурат бўлмасдан қаролмайман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Қардошларим!**

Ҳар эҳтимолга қарши бу эрталаб эслатилган бир масалани баён этмоқ лозим келди. Бизнинг Қуръондан олганимиз ҳақиқатлар Қуёш, кундуз каби шак ва шубҳа ва қарорсизликни кўтармаганини йигирма йилдан бери "Ажабо, динсиз файласуфлар менга қарши нима дейдилар ва таянганлари нимадир?" дея нафсим ва шайтоним кўп қидирдилар. Ҳеч бир бурчакда бир камчилик тополмаганларидан сустилар. Ўйлайманки, жуда ҳассос ва иш ичида бўлган нафс ва шайтонимни сустирган бир ҳақиқат энг қайсарларни ҳам сустирар. Модомики биз бундай тебранмас ва энг юксак ва энг катта ва энг аҳамиятли ва қиймат тақдир этилмас даражада қийматдор ва бутун дунёси ва жони ва жонони баҳосига берилса яна арзон тушган бир ҳақиқат учун ва йўлида ҳаракат қилмоқдамиз, албатта бутун мусибатларга ва машаққатларга ва душманларга камоли матонат ила муқобала этишимиз керакдир. Ҳам балки қаршимизга алданган ёки алдатилган баъзи домлалар ва шайхлар ва зоҳирда тақводорлар чиқартирилар. Буларга қарши ваҳдатимизни, тасонудимизни муҳофаза қилиб улар ила овора бўлмаслик лозимдир, муноқаша этмаслик керакдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Кастамонуда тақводор бир зот шикоят тарзида деди: "Мен сукут этганман. Эски ҳолимни ва завқларни ва нурларни йўқотганман". Мен ҳам дедим: Балки тараққий этгансанки, нафсни эркалаган ва ухровий мевасини дунёда тоттирган ва худбинлик ҳиссини берган завқларни, кашфларни орқа қолдириб, янада юксак мақомга, маҳвият ва тарки аноният ва фоний завқларни қидирмаслик ила учгансан. Ҳа, бир аҳамиятли эҳсони Илоҳий эҳсонини анониятини ташламаганга ҳис эттирмасликдир.. токи ужб ва ғурурга кирмасин.

Қардошларим! Бу ҳақиқатга биноан, бу одам каби ўйлаган ёки ҳусни зоннинг берган порлоқ мақомларни назарга олган зотлар сизларга боқиб ичингизда маҳвият ва тавозуъ ва хизматкорлик кўйлаги ила кўринган шогирдларни оддий, оми одамлар кўрар ва дер: "Булар-ми ҳақиқат қаҳрамонлари ва дунёга қарши бас келган? Ҳайҳот! Булар қаерда, авлиёларни бу замонда ожиз қолдирган бу қудсий хизмат мужоҳидлари қаерда?" деб дўст бўлса хаёл бузилишига учрар, муориз бўлса ўз мухолафатини ҳақли топар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Бадиуззамон Ҳазратлари Денизли қамоғида экан, ғоят муҳим тўққиз масалани ичига олган "Мева Рисоласи" ни икки Жума кунида таълиф этгандир. Бу асар Рисола-и Нурнинг ҳақиқатларини хулосатан жам этган қийматдор бир рисоладир. Қамоқ муддатида Нур талабалари бу Мева Рисоласини кўплаб дафалар ёзмоқ ва ўқимоқ сурати ила машғул бўлганлар. Ва олдин ғоят яширин бўлиб гугурт қутилари ичига ёзилиб камералар орасида нашр этилган Мева Рисоласи, кейинчалик ғоят қийматли ва манфаатли ва қамоқларга тарёқ каби фойдали бўлгани тушунилиши ила эркин ёзилган. Денизли Маҳкамасига, Темйиз Маҳкамасига ва Анқара мақомларига Рисола-и Нурнинг ҳақиқий мудофааси бўлиб юборилгандир.

Денизли қамоғида жуда муҳим таъсири бўлгани ва ташиган қудсий иймон ҳақиқатлари эътибори ила бир жиҳатда Денизли бароатига васила бўлгани учун, аҳамиятига биноан бу Мева Рисоласидан Олтинчи ва Еттинчи Масалаларининг бу ерга киритилиши муносиб кўрилгандир.

\* \* \*

### Мева Рисоласидан Олтинчи Масала

Рисола-и Нурнинг кўп ерларида изоҳи ва қатъий ҳадсиз ҳужжатлари бўлган Аллоҳга иймон рукнининг минглаб куллий бурҳонларидан биргина бурҳонга қисқача бир ишоратдир.

Кастамонуда лицей талабаларидан бир қисми ёнимга келдилар. “Бизга Холиқимизни таниттир, муаллимларимиз Аллоҳдан баҳс қилмаяптилар”, дедилар. Мен: “Сизлар ўқиётган фанлардан ҳар фан ўз махсус тили билан доимий равишда Аллоҳдан баҳс қилиб Холиқни таниттиряптилар. Муаллимларни эмас, уларни тингланглар”, дедим.

Масалан, қандайки мукаммал бир дорихонаки, ҳар шиша идишида ҳайратомуз ва ҳассос мезонлар билан олинган жонли малҳамлар ва кучли дорилар бор. Шубҳасиз ғоят маҳоратли ва кимёгар ва ҳаким бир дори тайёрловчини кўрсатади. Айнан шунинг каби, Ер курраси дорихонасида бўлган тўрт юз минг хил наботот ва ҳайвонот идишларидаги зийҳаёт малҳамлар ва кучли дорилар жиҳати билан, бу бозордаги дорихонадан қай даража янада мукаммал ва катта бўлиши нисбатида, - сиз ўқиган тиббиёт фани миқёси билан – Ер курраси дорихона-и кубросининг доричиси бўлган Ҳакийми Зулжалолни ҳатто кўр кўзларга ҳам кўрсатади, таниттиради.

Ҳам масалан, қандай бир ҳайратомуз фабрикаки, минглаб хилма-хил матоларни оддий бир моддадан тўқийди. Шаксиз, бир фабрика соҳибини ва маҳоратли бир машинистни таниттиради. Шунинг каби, Ер курраси дейилган юз минглаб бошли, ҳар бошида юз минглаб мукаммал фабрика бўлган бу сайёр ускуна-и Раббония қай даража бу инсон фабрикасидан катта бўлса, мукаммал бўлса, шу даражада сиз ўқиган машинасозлик фани миқёси билан – Ер куррасининг устасини ва соҳибини билдиради ва таниттиради.

Ҳам масалан, қандайки ғоят мукаммал минг бир хил егуликларни атрофидан жалб қилиб, ичида интизом билан терилган ва тайёрланган омбор ва озиқ-овқат саройи ва дўкон, шаксиз бир фавқулодда озиқ-овқат ва егуликлар моликини ва соҳибини ва маъмурини билдиради. Айнан шунинг каби, бир йилда йигирма тўрт минг йиллик бир доирада интизом билан саёҳат қилган ва юз минглаб ва бошқа-бошқа ризқлар истаган тоифаларни ичига олган ва саёҳати билан мавсумларга кириб-чиқиб, баҳорни бир улкан вагон каби, минглаб турли-туман таомлар билан тўлдириб, қишда ризқлари тугаган бечора зийҳаётларга келтирган ва Ер курраси дейилган бу Раҳмоний озиқ-овқат омбори ва бу кема-и Субҳония ва минг бир турли жиҳозларни ва молларни ва консерва қутиларини ташиган бу сарой ва дўкони Раббоний, қай даража ўша фабрикадан катта ва мукаммал бўлса, ўқиётганингиз ёки энди ўқийдиганингиз овқатланиш фани миқёси билан, ўша қатъиятда ва ўша даражада Ер курраси омборининг соҳибини, тасарруфчисини, идорачисини билдиради, таниттиради, севдиради.

Ҳам қандайки, тўрт юз минг миллат ичида бўлган ва ҳар миллат истаган егулиги бошқа ва истеъмол қилган қуроли бошқа ва кийган кийими бошқа ва таълимоти бошқа ва бўшатилиши бошқа бўлган бир қўшиннинг мўъжизакор бир қўмондони, бир ўзи бутун ўша бошқа-бошқа миллатларнинг бошқа-бошқа ризқларини ва турли-туман аслаҳаларини ва кийимларини ва жиҳозларини, ҳеч бирини унутмасдан ва чалкаштирмасдан берган ўша ажиб лашкар ва лашкаргоҳ, шубҳасиз яққоллик билан, ўша ҳайратомуз қўмондонни кўрсатади, тақдиркорона севдиради. Айнан шунинг каби, замин юзининг лашкаргоҳида ва ҳар баҳорда қайтадан хизматга сафарбар қилинган янги бир лашкари Субҳонийда, наботот ва ҳайвонот миллатларидан тўрт юз минг навнинг турли-туман кийим, егулик, аслаҳа, таълим, бўшатилишлари ғоят мукаммал ва мунтазам ва ҳеч бирини унутмасдан ва чалкаштирмасдан биргина Қўмондони Аъзам томонидан берилган Ер куррасининг баҳор лашкаргоҳи қай даражада мазкур инсон лашкар ва лашкаргоҳидан катта ва мукаммал бўлса, сизлар ўқийдиган ҳарбий фан миқёси билан - диққатли ва ақли бошида бўлганларга шу даража Ер куррасининг Ҳокимини ва Роббини ва Мудаббирини ва Қўмондони Ақдасини ҳайратлар ва тақдислар билан билдиради ва таҳмид ва тасбеҳ билан севдиради.

Ҳам қандайки, бир ҳайратомуз шаҳарда миллионлаб электр чироқлари ҳаракат қилиб ҳар ерни кезиб юрадилар, ёнилғи моддалари тугамайдиган бир тарздаги элекрт чироқлари ва станцияси, шаксиз, яққоллик билан электр энергиясини идора қилган ва сайёр чироқларни ясаган ва станцияни қурган ва ёнилғи моддаларини келтирган бир мўъжизакор устани ва фавқулодда қудратли бир электр устасини ҳайратлар ва табриклар билан таниттиради, офаринлар билан севдиради. Айнан шунинг каби, бу олам шаҳрида дунё саройининг томидаги юлдуз чироқлари, бир қисми - астрономиянинг айтганига қаралса – Ер куррасидан минг баробар катта ва замбарак ўқидан етмиш баробар тез ҳаракат қилганлари ҳолда, интизомини бузмайди, бир-бирига урилмайди, сўнмайди, ёнилғи моддалари тугамайди. Ўқиганингиз астрономиянинг айтганига кўра, Ер куррасидан миллион мартадан ортиқ катта ва бир миллион йилдан ортиқ яшаган ва бу мусофирхона-и Раҳмонияда бир чироқ ва ўчоқ бўлган қуёшимизнинг ёнишининг давоми учун, ҳар куни Ер куррасининг денгизларичалик лампамой ва тоғларичалик кўмир ёки мингта Ерчалик ўтин йиғимлари лозимдирки, сўнмасин. Ва уни ва у каби юксак юлдузларни лампамойсиз, ўтинсиз, кўмирсиз ёндирган ва сўндирмаган ва баробар ва тез кездирган ва бир-бирига тўқнаштирмаган бир ниҳоятсиз қудратни ва салтанатни, ёруғлик бармоқлари билан кўрсатган бу коинот шаҳри муҳташамидаги дунё саройининг электр чироқлари ва идоралари қай даража ўша мисолдан янада катта, янада мукаммал бўлса, шу даража сизлар ўқиётган ёки энди ўқийдиган энергетика фани миқёси билан бу коинот улкан намойишгоҳининг Султонини, Мунаввирини, Мудаббирини, Сонеъини ўша нуроний юлдузларни шоҳид кўрсатиб таниттиради. Тасбеҳлар билан, тақдислар билан севдиради, парастиш эттиради.

Ҳам масалан, қандайки бир китоб бўлсаки, бир қаторида бир китоб ингичка қилиб ёзилган ва ҳар бир калимасида ингичка қалам билан бир сура-и Қуръония ёзилган, ғоят маънодор ва барча масалалари бир-бирини қувватлайдиган ва котибини ва муаллифини фавқулодда маҳоратли ва иқтидорли қилиб кўрсатган бир ажиб мажмуа шаксиз, кундуз каби, котиб ва мусаннифини камолоти билан, ҳунарлари билан билдиради, таниттиради. Машааллоҳ, Баракаллоҳ жумлалари билан тақдир эттиради. Айнан шунинг каби, бу коинот китоби кабирики, биргина саҳифаси бўлган замин юзида ва биргина шакли бўлган баҳорда, уч юз минг бошқа-бошқа китоблар ҳукмидаги уч юз минг наботий ва ҳайвоний тоифаларни баробар, бир-бири ичида, янглишсиз, хатосиз, чалкаштирмасдан, адашмасдан мукаммал, интизомли ва баъзан дарахт каби бир калимада бир қасидани ва уруғ каби бир нуқтада бир китобнинг бутун мундарижасини ёзган бир қалам ишлаганини кўзимиз билан кўрганимиз бу ниҳоятсиз маънодор ва ҳар калимасида кўп ҳикматлар бўлган шу мажмуа-и коинот ва бу жисмлашган Қуръони Акбари Олам мазкур мисолдаги китобдан қай даражада буюк ва мукаммал ва маънодор бўлса, ўша даражада - сизлар ўқиётган табиий фанлар ва мактабда амалда машғул бўлганингиз ўқиш ва ҳусни хат фанлари кенг миқёслари билан ва дурбин кўзлари билан бу китоби коинотнинг наққошини, котибини ҳадсиз камолоти билан таниттиради, “Аллоҳу Акбар” жумласи билан билдиради, “Субҳаналлоҳ” тақдиси билан таърифлайди, “Алҳамдулиллоҳ” санолари билан севдиради.

Хуллас, бу фанларга қиёсан, юзлаб фанлардан ҳар бир фан кенг миқёси билан ва хусусий ойнаси билан ва дурбинли кўзи билан ва ибратли назари билан бу коинотнинг Холиқи Зулжалолини исмлари билан билдиради; сифатларини, камолотини таниттиради.

Мана бу муҳташам ва порлоқ бир бурҳони ваҳдоният бўлган мазкур ҳужжатни дарс бериш учундирки, Қуръони Мўъжиз-ул Баён кўп такрор билан зиёда رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ ва خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ оятлари билан Холиқимизни бизга таниттиради деб ўша мактаб ёшларига дедим. Улар ҳам тўлиғича қабул қилиб, тасдиқлаб: “Ҳадсиз шукр бўлсин Роббимизгаки, тўлиқ қудсий ва айни ҳақиқат бир дарс олдик. Аллоҳ сендан рози бўлсин!” дедилар. Мен ҳам дедим:

Инсон минглаб тур аламлар билан алам чекадиган ва минглаб нав лаззатлар билан лаззат оладиган бир зийҳаёт ускуна ва ғоят даража ожизлиги билан баробар ҳадсиз моддий-маънавий душманлари ҳамда ниҳоятсиз фақирлиги билан баробар ҳадсиз зоҳирий ва ботиний эҳтиёжлари бўлган ва доимо завол ва фироқ таъзирларини еган бир бечора махлуқ экан, бирданига иймон ва убудият билан бундай бир Подшоҳи Зулжалолга боғланиб барча душманларига қарши бир таянч нуқтаси ва барча ҳожатларига мадор бир мадад нуқтаси топиб, ҳаркас мансуб бўлган хўжайинининг шарафи билан, мақоми билан ифтихор этгани каби, у ҳам бундай ниҳоятсиз Қодийр ва Раҳийм бир подшога иймон билан боғланса ва убудият билан хизматига кирса ва ажалнинг ўлим эълонини ўзи ҳақида озодлик рухсатномасига айлантирса, қанчалар мамнун ва миннатдор ва қанчалар муташаккирона ифтихор этиши мумкин, қиёс қилинглар.

Ўша мактаб ёшларига айтганим каби, мусибатзада маҳбусларга ҳам такрор билан айтаман:

Уни таниган ва итоат қилган зиндонда ҳам бўлса, бахтиёрдир. Уни унутган саройларда ҳам бўлса, зиндондадир, бадбахтдир. Ҳатто бир бахтиёр мазлум қатл қилинаркан, бадбахт золимларга айтган: “Мен қатл қилинмаяпман. Балки бўшатилиш билан саодатга кетяпман. Аммо мен ҳам сизларни абадий ўлим билан маҳкум кўрганим учун, сизлардан тўлиқ интиқомимни оляпман. “Ла илаҳа иллаллоҳ” деб сурур билан руҳини таслим қилади.

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

\* \* \*

### Мева Рисоласидан Еттинчи Масала

**(Денизли Қамоқхонасида бир Жума кунининг меваси)**

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

فَانْظُرْ إِلٰۤى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Бир вақт Кастамонуда “Холиқимизни бизга таниттир” деган лицей талабаларига собиқ Олтинчи Масалада мактаб фанларининг тиллари билан берган дарсимни, Денизли қамоқхонасида мен билан алоқа қила олган маҳбуслар ўқидилар. Тўлиқ бир қаноати иймония олганларидан, охиратга бир иштиёқ ҳис қилиб: “Бизга охиратимизни ҳам тўлиқ билдир. Токи нафсимиз ва замоннинг шайтонлари бизни йўлдан чиқармасин, ортиқ бундай қамоқларга тиқмасин”, дедилар. Ва Денизли қамоғидаги Рисола-и Нур шогирдларининг ва собиқан Олтинчи Масалани ўқиганларнинг орзулари билан охират рукнининг ҳам бир хулосасининг баёни лозим келди. Мен ҳам Рисола-и Нурдан бир қисқача хулоса билан дейман:

Қандайки Олтинчи Масалада биз Холиқимизни Ердан, самовотдан сўрадик. Улар фанларнинг тиллари билан қуёш каби Холиқимизни бизга таниттирдилар. Айнан биз ҳам, охиратимизни бошда ўша билган Роббимиздан, сўнгра Пайғамбаримиздан, сўнгра Қуръонимиздан, сўнгра бошқа пайғамбарлар ва муқаддас китоблардан, сўнгра малоикалардан, сўнгра коинотдан сўраймиз.

Хуллас биринчи мартабада охиратни Аллоҳдан сўраймиз. У ҳам барча юборган элчилари билан ва фармонлари билан ҳамда барча исмлари билан ва сифатлари билан “Ҳа, охират бор ва сизни у ерга чорлаяпман" деб марҳамат қиляпти. Ўнинчи Сўз ўн икки порлоқ ва қатъий ҳақиқатлар билан бир қисм исмларнинг охиратга доир жавобларини исбот ва изоҳ қилган. Бу ерда ўша изоҳ билан кифояланиб, ғоят қисқа бир ишорат қиламиз.

Ҳа, модомики, ҳеч бир салтанат йўқдирки, ўша салтанатга итоат қилганларга мукофоти ва исён қилганларга жазоси бўлмасин. Албатта, рубубияти мутлақа мартабасида бир салтанати сармадиянинг, ўша салтанатга иймон билан боғланган ва тоат билан фармонларига таслим бўлганларга мукофоти ҳамда ўша иззатли салтанатни куфр ва исён билан инкор қилганларга жазоси ўша раҳмат ва жамолга, ўша иззат ва жалолга лойиқ бир тарзда бўлади деб “Робб-ул Оламийн” ва “Султон-уд Дайён” исмлари жавоб беряптилар.

Ҳам модомики қуёш каби, кундуз каби замин юзида бир умумий раҳмат ва қамровли шафқат ва карамни кўзимиз билан кўряпмиз. Масалан, ўша раҳмат ҳар баҳорда барча дарахтларни ва мевали наботларни Жаннат ҳурлари каби кийдириб, безатиб, қўлларига ҳар хил меваларни бериб, бизларга узатиб “Марҳамат, олинглар, енглар” дегани каби, бир заҳарли арининг қўли билан бизларга шифоли, ширин асални едиргани ва қўлсиз бир қуртнинг қўли билан энг юмшоқ ипакни бизларга кийдиргани каби, бир ҳовуч қадар кичкина уруғларда, данакчаларда минглаб ботмон таомларни бизлар учун сақлаган ва эҳтиёт захираси ўлароқ ўша кичкина омборларда жойлаштирган бир раҳмат, бир шафқат, албатта ҳеч шубҳа бўлмайдики, бу даража нозанинона парвариш қилган бу севимли ва миннатдорлари ва парастишкорлари бўлган мўмин инсонларни ўлдирмайди. Балки уларни янада порлоқ раҳматларга сазовор қилиш учун, ҳаёти дунёвия вазифасидан озод қилади деб “Раҳийм” ва “Карим” исмлари саволимизга жавоб беряптилар, “Ал-Жаннату Ҳаққун” деяптилар.

Ҳам модомики биз кўзимиз билан кўряпмизки, умум махлуқларда ва замин юзида шундай бир ҳикмат қўли ишлаяпти ва шундай бир адолат ўлчовлари билан ишлар айланяптики, ақли башар ундан устунроғини тасаввур қилолмайди. Масалан, инсоннинг минг жиҳозларига тақилган ҳикматларидан ёлғиз бир кичик уруғчалик келадиган хотирасида барча тарихча-и ҳаётини ва унга алоқадор бўлган ҳадсиз ҳодисаларни ўша хотирачада ёзиб, уни бир кутубхона ҳукмига келтириб ва инсоннинг ҳашрда муҳокамаси учун нашр бўладиган амаллар дафтарининг бир кичик ҳужжати ўлароқ ҳар вақт хотирлатиш сирри билан ҳар инсоннинг қўлига бериб миясининг чўнтагига қўйган бир азалий ҳикмат ва барча санъатли асарларда ғоят сезгир мезонлар билан аъзоларини жойлаштирган, микробдан каркидонгача, пашшадан семурғ қушигача, бир чечакли наботдан миллиардлаб, триллионлаб гуллар очган баҳор чечагига қадар, исрофсиз ўлчовлар билан бир уйғунлик, бир мувозанат, бир интизом ва бир жамол ичида санъатли асарларни бир ҳусн ва санъат қилган ва ҳар зийҳаётнинг ҳуқуқи ҳаётини камоли мезон билан берган; яхшиликларга гўзал натижалар ва ёмонликларга ёмон натижалар бердирган ва Одам замонидан бери туғёнкор ва золим қавмларга урган таъзирлар билан ўзини жуда қувватли ҳис қилдирган бир адолати сармадия, албатта ва ҳеч шубҳа келмайдики: Қуёш кундузсиз бўлмагани каби, ўша ҳикмати азалия, ўша адолати сармадия охиратсиз бўлмайдилар ва ўлимда энг золимларнинг ва энг мазлумларнинг бир тарзда кетишларидаги оқибатсиз бир даҳшатли ҳақсизликка, адолатсизликка ва ҳикматсизликка ҳеч бир жиҳат билан изн бермайдилар деб “Ҳакийм” ва “Ҳакам” ва “Адл” ва “Одил” исмлари бизнинг саволимизга қатъий жавоб беряптилар.

Ҳам модомики барча зийҳаёт махлуқларнинг қўллари етишмаган ва иқтидорлари доирасида бўлмаган барча ҳожатларини, барча фитрий матлабларини бир нави дуо ҳисобланган истеъдоди фитрий ва эҳтиёжи зарурий тиллари билан истаган вақтларида, ғоят раҳийм ва эшитувчи ва шафқатли бир дасти ғайбий тарафидан берилганидан ва ихтиёрий бўлган инсонларнинг дуолари, хусусан хослар ва набийлар дуоларининг ўн ададдан олти-еттитаси хилофи одат мақбул бўлишидан қатъий англашиладики: Ҳар дардлининг оҳини, ҳар муҳтожнинг дуосини эшитган ва тинглаган бир Самиъ-и Мужиб парда орқасида бор, қарайдики, энг кичик бир зийҳаётнинг энг кичик бир эҳтиёжини кўради ва энг яширин бир оҳини эшитади, шафқат кўрсатади, феълан жавоб беради, мамнун қилади.

Албатта ва ҳар ҳолда, ҳеч бир шубҳа эҳтимоли қолмайдики: Махлуқларнинг энг аҳамиятлиси бўлган навъ-и инсоннинг энг аҳамиятли ва умумий ва умум коинотни ва умум Аллоҳнинг исм ва сифатларини алоқадор қилган бақо-и ухровияга оид дуоларини ичига олган ва навъ-и инсоннинг қуёшлари ва юлдузлари ва қўмондонлари бўлган барча пайғамбарларни орқасига олиб, уларга дуосига “омин, омин” дедирган ва умматидан ҳар куни ҳар диндор киши ҳеч бўлмаганда неча марта унга салавот айтиш билан дуосига “омин, омин” деган ва балки бутун махлуқот ўша дуосига иштирок қилиб: “Ҳа, ё Роббано! Истаганини бер, биз ҳам унинг истаганини истаймиз”, деяптилар. Барча бу рад қилинмас шароит остида бақо-и ухровий ва саодати абадия учун Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаломнинг - ҳашрнинг ҳадсиз лозим қилган сабабларидан - фақат битта дуоси Жаннатнинг вужудига ва баҳорнинг ижодичалик қудратига осон бўлган охиратнинг ижодига кифоя бир сабабдир деб “Мужиб” ва “Самиъ” ва “Раҳийм” исмлари бизнинг саволимизга жавоб беряптилар.

Ҳам модомики кундуз яққоллик билан қуёшни кўрсатгани каби, замин юзида, мавсумларнинг алмашинишида куллий ўлиш ва тирилишда, парда орқасида бир мутасарриф ғоят интизом билан улкан Ер куррасини бир боғ, балки бир дарахт осонлигида ва интизомида ва азаматли баҳорни бир чечак енгиллигида ва мезонли зийнатида ва замин саҳифасида уч юз минг ҳашр ва нашрнинг намуна ва мисолларини кўрсатган уч юз минг китоб ҳукмидаги наботот ва ҳайвонот тоифаларини (унда) ёзади, баробар ва бир-бири ичида адашмасдан, чалкаш экан чалкаштирмасдан, бир-бирига ўхшашлик билан баробар чалкаштирмасдан, саҳвсиз, хатосиз, мукаммал, мунтазам, маънодор қилиб ёзган бир қалами қудрат, бу азамати ичида ҳадсиз бир раҳмат, ниҳоятсиз бир ҳикмат билан ишлагани каби, улкан коинотни бир хонаси каби инсонга итоаткор қилиш ва безаш ва тўшаш ва ўша инсонни халифа-и замин қилиб ҳамда тоғ ва кўк ва ер кўтаришдан чекинганлари омонати куброни унга бериши ва бошқа зийҳаётларга бир даража зобитлик мартабаси билан мукаррам қилиши ва хитоботи Субҳониясига ва суҳбатига мушарраф қилиши билан фавқулодда бир мақом бергани ва барча самовий фармонларда унга саодати абадияни ва бақо-и ухровияни қатъий ваъда ва аҳд қилгани ҳолда, албатта ва ҳеч бир шубҳа бўлмайдики: Баҳорчалик қудратига осон бўлган дори саодатни ўша мукаррам ва мушарраф инсонлар учун очади ва қилади ва ҳашр ва қиёматни келтиради деб “Муҳйи” ва “Мумит” ва “Ҳайй” ва “Қайюм” ва “Қодийр” ва “Алийм” исмлари Холиқимиздан сўраганимизга жавоб беряптилар.

Ҳа, ҳар баҳорда барча дарахтларни ва ўтларнинг илдизларини айнан тирилтирган ва наботий ва ҳайвоний уч юз минг нав ҳашр ва нашрнинг намуналарини ижод қилган бир қудрат, Муҳаммад ва Мусо Алайҳимуссалоту Вассаломларнинг ҳар бирининг умматлари ўтказган минг йиллик замон, бир-бирига қарши хаёлан келтирилиб қаралса, ҳашрнинг ва нашрнинг минг мисолини ва минг далилини икки минг баҳорда[[62]](#footnote-62)(1) кўрсатгани кўрилади. Ва бундай бир қудратдан ҳашри жисмонийни узоқ кўриш, минг даража кўрлик ва ақлсизликдир.

Ҳам модомики навъ-и башарнинг энг машҳурлари бўлган бир юз йигирма тўрт минг пайғамбарлар иттифоқ билан саодати абадияни ва бақо-и ухровийни Жаноби Ҳақнинг минглаб ваъда ва аҳдларига таянган ҳолда эълон қилиб, мўъжизалари билан тўғри эканликларини исбот қилганлари каби, ҳадсиз валий зотлар кашф билан ва завқ билан айни ҳақиқатга қўл қўяптилар. Албатта у ҳақиқат қуёш каби зоҳир бўлади, шубҳа қилган девона бўлади. Ҳа, бир фанда ва бир санъатда мутахассис бир-икки зотнинг ўша фан ва ўша санъатга оид ҳукмлари ва фикрлари, унда ихтисоси бўлмаган минг одамнинг, - ҳатто бошқа фанларда олим ва мутахассис ҳам бўлсалар - мухолиф фикрларининг ҳукми инобатга олинмагани каби; бир масалада, масалан рамазон ҳилолини шубҳали кунда исбот қилиш ва “Сут консерваларига ўхшаган ҳинд ёнғоғи боғи ер юзида бор” деб даъво қилишда, икки исбот қилувчи мингта инкор қилувчи ва рад қилувчиларга ғалаба қилиб даъвони қозонадилар. Чунки исбот қилган фақат битта ҳинд ёнғоғини ёхуд жойини кўрсатса, осонгина даъвони қозонади. Уни рад ва инкор қилган бутун рўйи заминни қидириб, титкилаш билан ҳеч бир ерда бўлмаганини кўрсатиш билан даъвосини исбот қила олгани каби, Жаннатни ва дори саодатни хабар ва исбот қилган фақат бир изини, кинода каби кашфан бир соясини, бир изини кўрсатиш билан даъвони қозонгани ҳолда, уни рад ва инкор қилган бутун коинотни ва азалдан абадга қадар замонларни кўриш ва кўрсатиш билан фақат инкорини ва раддини исбот билан даъвони қозониши мумкин. Ва бу аҳамиятли сирдандирки, хусусий бир жойга қарамаган ва иймоний ҳақиқатлар каби умум коинотга қараган радлар, инкорлар (зотида маҳол бўлмаслик шарти билан) исбот қилинмайди деб аҳли таҳқиқ иттифоқ қилиб, бир дастури асосий ўлароқ қабул қилганлар.

Мана бу қатъий ҳақиқатга биноан, минглаб файласуфларнинг мухолиф фикрлари бундай иймоний масалаларда биргина мухбири содиққа қарши ҳеч бир шубҳа, ҳатто васваса бермаслиги лозим экан, бир юз йигирма минг исбот қилувчи аҳли ихтисос ва мухбири содиқнинг ва ҳадсиз ва ниҳоятсиз исботловчи ва мутахассис аҳли ҳақиқат ва асхоби таҳқиқ иттифоқ қилган иймон рукнларида, ақли кўзига тушган, қалбсиз, маънавиятдан узоқлашган, кўрлашган бир нечта файласуфнинг инкорлари билан шубҳага тушиш қанчалар аҳмоқлик ва девоналик эканлигини қиёс қилинглар.

Ҳам модомики кўзимиз билан, кундуз каби ҳам ўзимизда, ҳам атрофимизда бир умумий раҳмат ва бир қамровчи ҳикмат ва бир доимий иноят мушоҳада қиляпмиз ва даҳшатли бир салтанати рубубият ва диққатли бир адолати олия ва иззатли ижрооти жалолиянинг асарларини ва жилваларини кўряпмиз. Ҳатто бир дарахтнинг мевалари ва гуллалари саноғича ўша дарахтга ҳикматлар таққан бир ҳикмат ва инсоннинг жиҳозлари ва ҳиссиёти ва қуввалари ададича эҳсонларни, инъомларни унга боғлаган бир раҳмат ва қавми Нуҳ ва Ҳуд ва Солиҳ Алайҳимуссалом ва қавми Од ва Самуд ва Фиръавн каби осий миллатларнинг таъзирини берган ва энг кичик бир зийҳаётнинг ҳаққини муҳофаза қилган иззатли ва иноятли бир адолат ва وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ تَقُومَ السَّمَٓاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَٓا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ояти азаматли бир ийжоз билан дейди:

Қандайки иккита лашкаргоҳда ётиб турган итоаткор аскарлар бир қўмондоннинг чақириши билан қурол бошига ва вазифа бошига сур овози билан келишлари каби, айнан шунингдек бу икки лашкаргоҳнинг мисолида ва амрга итоатида улкан самовот ва Ер курраси Султони Азалийнинг аскарларига иккита итоаткор лашкаргоҳ каби, қай вақт Ҳазрат Исрофил алайҳиссаломнинг сури билан ўша лашкаргоҳларда ўлим билан ётганлар чақирилса, дарҳол жасад либосларини кийиб ташқарига отилиб чиқишларини исбот қилиб кўрсатган ҳар баҳорда Ер лашкаргоҳи ичидагилар, малаки раъднинг сури билан айни вазиятни кўрсатиши билан ниҳоятсиз азамати англашилган бир салтанати рубубият, албатта ва албатта ва ҳар ҳолда ва ҳеч шубҳа келтирмайдики, - Ўнинчи Сўзда исботига биноан – ўша раҳмат ва ҳикмат ва иноят ва адолат ва салтанати сармадия ғоят қатъий истаган охират юрти ва ҳашр ва нашр доирасининг очилмаслиги билан ўша ниҳоятсиз жамоли раҳмат ниҳоятсиз бир хунук марҳаматсизликка айланиши ва ўша ҳадсиз камоли ҳикмат ҳадсиз қусурли ғоясизликка ва фойдасиз исрофларга айланиши ва ўша ғоят ширин иноят ғоят аччиқ хиёнатларга алмашиниши ва ўша ғоят мезонли ва ҳаққониятли адолат, ғоят шиддатли зулмларга айланиши ва ўша ғоят даражада ҳашаматли ва қувватли салтанати сармадия инқирозга учраши ва ҳашрнинг келмаслиги билан бутун ҳашамати йўқолиши ва камолоти рубубияти ожизлик ва қусур билан доғланиши, ҳеч бир жиҳати имкони йўқ, ҳеч бир ақл эҳтимол бермайди, юз маҳол бирдан бўлади, доира-и имкон хорижида ботил ва имконсиздир. Чунки нозанин ва ноздор парвариш қилгани ва ақл ва қалб каби жиҳозлар билан саодати абадияга ва охиратда бақо-и доимийга иштиёқ ҳиссини бергани ҳолда уни абадий ўлдириш қанчалар ғаддорона бир марҳаматсизлик ва унинг фақат миясига юзлаб ҳикматлар ва фойдалар таққани ҳолда уни тирилмайдиган қилиб барча жиҳозларини ва минглаб фойдалари бўлган истеъдодларини оқибатсиз бир ўлим билан фойдасиз, натижасиз, ҳикматсиз бутунлай исроф қилиш қай даража хилофи ҳикмат ва минглаб ваъда ва аҳдларини бажармаслик билан - асло - ожизлигини ва жоҳиллигини кўрсатиш, қанчалар ўша ҳашмати салтанатга ва ўша камоли рубубиятга зиддир, ҳар зийшуур англайди. Буларга қиёсан, иноят ва адолатни татбиқ айла.

Хуллас, Холиқимиздан сўраганимиз охиратга доир саволимизга “Раҳмон” ва “Ҳакийм” ва “Адл” ва “Карим” ва “Ҳоким” исмлари мазкур ҳақиқат билан жавоб беряптилар, шаксиз, шубҳасиз, қуёш каби охиратни исбот қиляптилар.

Ҳам модомики биз кўзимиз билан кўряпмиз: Шундай қамровли ва азаматли бир ҳофизият ҳукм қиладики, зийҳаёт бўлган ҳар нарсанинг ва ҳар ҳодисанинг кўп суратларини ва бажарган фитрий вазифасининг дафтарини ва асмо-и Илоҳияга муқобил лисони ҳол билан тасбеҳотига доир саҳифа-и аъмолини мисолий лавҳаларда ва уруғларида ва данакчаларида ва Лавҳи Маҳфузнинг намуначалари бўлган хотираларида ва айниқса инсоннинг миясидаги жуда катта ва жуда кичик кутубхонаси бўлган хотирасида ва бошқа моддий ва маънавий акс қилиш ойналарида қайд қилади, ёздиради, забт қилиб муҳофаза остига олади. Сўнгра мавсуми келиши билан барча ўша маънавий ёзувларни моддий бир тарзда ҳам кўзимизга кўрсатиб миллионлаб мисоллар ва далиллар ва намуналар қуввати билан وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ оятидаги энг ажиб бир ҳақиқати ҳашрияни, қудратнинг бир чечаги бўлган ҳар баҳор ўз чечаги акбарида миллиардлаб тил билан коинотга эълон қилади. Ва бошда навъ-и инсон бўлиб барча зийҳаётлар ва барча нарсалар фанога тушиш ва адамга қулаш ва ҳечликда маҳв бўлиш ва бошда навъ-и башар ўлароқ зийҳаётлар ўлдирилиш учун яратилмаганлар. Балки бақога тараққий билан ва давомга покланиш билан ва сармадий вазифага истеъдоди билан кириш учун яратилганликларини ғоят қувватли исбот қилади.

Ҳа, ҳар баҳорда мушоҳада қиляпмизки: Куз мавсуми қиёматида вафот қилган ҳадсиз наботот, баҳор ҳашрида ҳар бир дарахт, ҳар бир илдиз, ҳар бир уруғ, ҳар бир данак وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ оятини ўқиб бир маъносини, бир фардини ўз тили билан, ўтган йилларда қилган вазифасининг мисоллари билан тафсир қилиб ўша азаматли ҳофизиятга гувоҳлик қилади. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ оятидаги тўрт муаззам ҳақиқатларни ҳамма нарсада кўрсатиб ҳофизиятни аъзамий даражада ва ҳашрни баҳор осонлигида ва қатъиятида бизларга дарс беради. Ҳа, бу тўрт исмнинг жилвалари энг жузъийдан энг куллийга қадар жараён қиладилар. Масалан:

Қандайки, бу дарахтнинг манбаи бўлган бир уруғ اَلْاَوَّلُ исмига сазоворлик билан ўша дарахтнинг ғоят мукаммал дастурини ва ижодининг нуқсонсиз жиҳозларини ва шаклланишининг барча шароитини жамлаган бир қутичадирки, ҳофизиятнинг азаматини исбот қилади.

وَالْاٰخِرُ исмига сазовор бўлган меваси эса, уруғлари билан ўша дарахт бажарган барча фитрий вазифаларининг мундарижасини ва амалларининг рўйхатини ва иккинчи ҳаётининг дастурларини ичига олган бир сандиқчадирки, аъзамий даражада ҳофизиятга гувоҳлик қилади.

وَالظَّاهِرُ исмига сазовор бўлган ўша дарахтнинг сурати жисмонияси эса, шундай уйғун ва санъатли ва безалган бир кўйлак, бир либос ва бошқа-бошқа нақшлар ва зийнатлар ва заррин нишонлар билан зийнатланган; гўё етмиш рангли бир ҳур кўйлагидирки, ҳофизият ичида азамати қудрат ва камоли ҳикмат ва жамоли раҳматни кўзларга кўрсатади.

وَالْبَاطِنُ исмига ойна бўлган ўша дарахтнинг ичидаги ускунаси эса, шундай мунтазам ва мукаммал ва мўъжизотли бир фабрика, бир дастгоҳ, бир кимёхона ва ҳеч бир шохни ва мевани ва япроқни озуқасиз қолдирмаган мезонли бир егулик қозонидирки, ҳофизият ичида камоли қудрат ва адолат ва жамоли раҳмат ва ҳикматни қуёш каби исбот қилади.

Айнан шунинг каби, Ер курраси йиллик мавсумлар жиҳатидан бир дарахтдир. Исми Аввал жилваси билан куз мавсумида ҳофизиятга омонат қилинган барча данаклар ва уруғлар, баҳор ёпинчиғини кийган замин юзининг миллиардлаб шох, шода, мева берган ва чечак очган дарахтининг тузилишига доир Илоҳий амрларнинг мажмуачалари ва қадардан келган дастурларнинг рўйхатлари ва ўтган ёзда бажарган вазифаларининг кичкина амаллари саҳифаси ва хизматлари дафтаридирки, яққол тарзда бир Ҳафийзи Зулжалоли вал-Икромнинг ҳадсиз қудрат, адолат, ҳикмат, раҳмат билан ишлаганини кўрсатади.

Ва йиллик замин дарахтининг охири эса, иккинчи кузда ўша дарахт бажарган барча вазифаларини ва асмо-и Илоҳияга қарши бажарган барча фитрий тасбеҳотларини ва келаси баҳор ҳашрида нашр бўла олган барча амаллар саҳифасини заррача ва кичкина қутичаларнинг ичига қўйиб, Ҳафийзи Зулжалолнинг дасти ҳикматига таслим қилади. هُوَ الْاٰخِرُ исмини ҳадсиз тиллар билан коинот юзида ўқийди.

Ва бу дарахтнинг зоҳири эса, ҳашрнинг уч юз минг мисолларини ва аломатларини кўрсатган уч юз минг куллий ва турли-туман гуллар очиб ҳадсиз раҳмоният ва раззоқият ва раҳимият ва каримият дастурхонларини ёзиб зийҳаётларга зиёфатлар бериш билан هُوَ الظَّاهِرُ исмини мевалари, гуллари, таомлари саноғича лисонлари билан зикр қилиб мадҳ-у сано қилади, кундуз каби وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ҳақиқатини кўрсатади.

Бу ҳашаматли дарахтнинг ботини эса, ҳадсиз ва ҳисобсиз мунтазам ускуналарни ва мезонли фабрикаларни камоли диққат ва интизом билан ишлаттирган шундай бир қозон ва дастгоҳдирки, бир дирҳамдан минг ботмон таомларни пиширади, очларга етиштиради. Ва шундай бир мезон ва диққат билан ишлайдики, зарра қадар тасодифнинг қўшилишига бир ер қолдирмайди. هُوَ الْبَاطِنُ исмини заминнинг ич юзи билан юз минг тил билан тасбеҳ айтган баъзи малоика каби юз минг тарзларда эълон қилиб исбот қилади.

Ҳам Ер йиллик ҳаёти эътибори билан бир дарахт бўлгани ва ўша тўрт исм ичида ҳафийзиятни ва у билан ҳашр эшигига бир калит қилгани каби, айнан шунга ўхшаб, даҳрий ва дунё ҳаёти жиҳати билан яна мевалари охират бозорига юборилган бир мунтазам дарахтдир. Ва ўша тўрт исмга шундай бир мазҳар, бир ойна ва охиратга кетган бир йўл очадики, кенглигини қамрашга ва таъбирга ақлимиз етмайди. Ёлғиз бу қадар деймиз: Қандайки бир соатнинг сонияларни ва дақиқаларни ва соатларни ва кунларни санаган ҳафталик соатнинг миллари бир-бирига ўхшайди, бир-бирини исбот қилади. Сонияларнинг ҳаракатини кўрган, бошқа чархларнинг ҳаракатларини тасдиқ қилишга мажбур бўлади. Айнан шунинг каби, самовот ва ернинг Холиқи Зулжалолининг бир соати акбари бўлган бу дунёнинг сонияларини санаган кунлар ва дақиқаларини ҳисоблаган йиллар ва соатларини кўрсатган асрлар ва кунларини билдирган даврлар бир-бирига ўхшайди, бир-бирини исбот қилади. Ва бу кечанинг наҳори ва бу қишнинг баҳори қатъиятида фоний дунёнинг зим-зиё қишининг боқий бир баҳори ва сармадий бир наҳори келишини ҳадсиз аломатлар билан хабар беради деб, Ҳофиз исми билан هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ исмлари, биз Холиқимиздан сўраган ҳашр масаласига мазкур ҳақиқат билан жавоб беряптилар.

Ҳам модомики кўзимиз билан кўряпмиз ва ақлимиз билан тушуняпмизки, инсон

→ шу коинот дарахтининг энг охирги ва энг жамъиятли меваси ва

→ ҳақиқати Муҳаммадия Алайҳиссалоту Вассалом жиҳати билан уруғи аслийси ва

→ коинот Қуръонининг ояти куброси ва исми аъзамни ташиган оят-ул курсийси ва

→ коинот саройининг энг мукаррам мусофири ва

→ у саройдаги бошқа яшовчиларда тасарруфга изнли энг фаол маъмури ва

→ коинот шаҳрининг замин маҳалласининг боғида ва даласида, кирим ва чиқимларига ва экиш ва экилишига назоратга маъмур ва юзлаб фанлар ва минглаб санъатлар билан жиҳозланган энг шовқинли ва масъулиятли нозири ва

→ коинот ўлкасининг Ер мамлакатида, Подшоҳи Азал ва Абаднинг ғоят диққат остидаги бир муфаттиши, бир нави халифа-и замини ва

→ жузъий ва куллий ҳаракатлари қайд қилинган бир мутасаррифи ва

→ само ва ер ва тоғнинг кўтаришдан чекинганлари омонати куброни бўйнига олган ва

→ олдида икки ажиб йўл очилган, бир йўлда зийҳаётнинг энг бадбахти ва бошқасида энг бахтиёри, жуда кенг бир убудият билан вазифадор бир абди куллий ва

→ коинот султонининг исми аъзамига сазовор ва барча исмларига энг жомеъ бир ойнаси ва

→ хитоботи Субҳониясига ва сўзлашувларига энг тушунадиган бир мухотоби хосси ва

→ коинотнинг зийҳаётлари ичида энг зиёда эҳтиёжлиси ва

→ ҳадсиз фақирлиги билан ва ожизлиги билан баробар ҳадсиз мақсадлари ва орзулари ва ниҳоятсиз душманлари ва уни ранжитган зарарли нарсалари бўлган бир бечора зийҳаёти ва

→ истеъдод жиҳатидан энг бойи ва

→ лаззати ҳаёт жиҳатидан энг аламзадаси ва лаззатлари даҳшатли аламлар билан булғанган ва

→ бақога энг зиёда муштоқ ва муҳтож ва энг кўп лойиқ ва ҳақдор ва

→ давомни ва саодати абадияни ҳадсиз дуолари билан истаган ва ёлворган ва барча дунё лаззатлари унга берилса, унинг бақога бўлган орзусини қондирмаган ва

→ унга эҳсонлар қилган зотни парастиш даражасида севган ва севдирган ва севилган жуда ҳайратомуз бир мўъжиза-и қудрати Самадония ва бир ажуба-и хилқат ва

→ коинотни ичига олган ва абадга кетиш учун яратилганига барча инсоний жиҳозлари гувоҳлик қилган..

бундай йигирмата куллий ҳақиқатлар билан Жаноби Ҳақнинг Ҳақ исмига боғланган ва энг кичик зийҳаётнинг энг жузъий эҳтиёжини кўрган ва ниёзини эшитган ва феълан жавоб берган Ҳафийзи Зулжалолнинг Ҳафийз исми билан давомли равишда амаллари қайд қилинган ва коинотни алоқадор қиладиган ишлари ўша исмнинг котибини киромлари билан ёзилган ва ҳамма нарсадан зиёда ўша исмнинг назари диққатига сазовор бўлган бу инсонлар, албатта ва албатта ва ҳар ҳолда ва ҳеч бир шубҳа келтирмайдики, бу йигирмата ҳақиқатнинг ҳукми билан, инсонлар учун бир ҳашр ва нашр бўлади ва Ҳақ исми билан аввалги хизматларининг мукофотини ва қусурларининг жазосини олади. Ва Ҳафийз исми билан жузъий-куллий қайд остига олинган ҳар амалидан ҳисобга ва сўроққа тортилади. Ва дор-ул бақода саодати абадия зиёфатгоҳининг ва шақовати доима қамоқхонасининг эшиклари очилади. Ва бу оламда кўп тоифаларга қўмондонлик қилган ва аралашган ва баъзан аралаштирган бир зобит, тупроққа кириб ҳар амалидан сўроқ қилинмаслик ва уйғоттирилмайдиган қилиб ётиб яширинмайди.

Бўлмаса чивиннинг овозини эшитиб ҳаққи ҳаётини бериш билан феълан жавоб бергани ҳолда, момақалдироқ қувватидаги бақога оид ҳадсиз инсон ҳақларининг мазкур йигирмата ҳақиқатлар лисонлари билан қилинган ва аршни ва фаршни ларзага солган дуоларини эшитмаслик ва ўша ҳадсиз ҳуқуқни зое қилиш ва чивин қанотининг интизоми гувоҳлиги билан чивин қаноти қадар исроф қилмаган бир ҳикмат, барча ўша ҳақиқатлар боғланган инсоний истеъдодларни ва абадга узанган умидларни ва орзуларни ва ўша истеъдод ва орзуларни озиқлантирган коинотнинг жуда кўп алоқаларини ва ҳақиқатларини бутун-бутун исроф қилиш шундай бир ҳақсизлик ва имкон хорижида ва золимона бир хунукликдирки, “Ҳақ” ва “Ҳафийз” ва “Ҳакийм” ва “Жамил” ва “Раҳийм” исмларига гувоҳлик қилган бутун мавжудот уни рад қилади. Юз даража маҳол ва минг жиҳат билан имконсиздир дейдилар. Хуллас, биз Холиқимиздан ҳашрга доир сўраган саволимизга Ҳақ, Ҳафийз, Ҳакийм, Жамил, Раҳийм исмлари жавоб бериб дейдилар: “Биз ҳақ ва ҳақиқат бўлганимиз каби ҳамда бизга гувоҳлик қилган мавжудотнинг ҳақиқатлашиши каби, ҳашр ҳақдир ва муҳаққақдир.”

Ҳам модомики.. яна ёзар эдим, фақат қуёш каби маълум бўлганидан тугатдим. Хуллас, ўтган мисолларда ва модомикилардаги моддаларга қиёсан, Жаноби Ҳақнинг юз, балки минг асмосининг коинотга қараган исмларининг ҳар бириси, қандайки мавжудотдаги ойна ва жилвалари билан мусаммосини яққоллик билан исбот қилади. Айнан шунинг каби, ҳашрни ва дори охиратни ҳам кўрсатадилар ва қатъият билан исбот қиладилар.

Ҳам қандай Холиқимиздан сўраган саволимизга ўша Роббимиз барча фармонлари билан ва нозил қилган барча китоблари билан ва мусаммо бўлган аксар исмлари билан бизга қудсий ва қатъий жавоб беряпти. Айнан шунинг каби, малоикалари билан ва уларнинг тили билан яна бошқа бир тарзда дедиради:

“Сизнинг замони Одамдан бери ҳам руҳонийлар билан, ҳам бизлар билан кўришишингизнинг юзлаб тавотур қувватида ҳодисалари бор ва бизнинг ва руҳонийларнинг вужудларига ва убудиятларига далолат қилган ҳадсиз аломат ва далиллар бор. Ва биз охират меҳмонхоналарида ва баъзи доираларида кезганимизни, бир-биримизга уйғун бўлиб сизнинг қўмондонларингиз билан кўришганимиз замон айтганмиз ва доимо ҳам айтамиз. Албатта бу биз кезган боқий ва мукаммал меҳмонхоналар ва бу меҳмонхоналарнинг орқаларида тўшалган ва безалган саройлар ва манзиллар, ҳеч шубҳамиз йўқдирки, ғоят аҳамиятли мусофирларни у ерларда жойлаштириш учун кутяптилар. Сизга қатъий баён қиляпмиз”, деб саволимизга жавоб беряптилар.

Ҳам модомики Холиқимиз бизга энг буюк муаллим ва энг мукаммал устоз ва адашмас ва адаштирмас энг тўғри раҳбар ўлароқ Муҳаммади Арабий Алайҳиссалоту Вассаломни тайин қилган. Ва энг охирги элчи қилиб юборган. Биз ҳам илмаляқийн мартабасидан айналяқийн ва ҳаққаляқийн мартабаларига тараққий ва комиликка эришиш учун ҳамма нарсадан аввал бу устозимиздан Холиқимиздан сўраган саволимизни сўрашимиз лозим бўлади. Чунки у зот Холиқимиз тарафидан ҳар бири биттадан нишона-и тасдиқ бўлган минг мўъжизалари билан, Қуръоннинг бир мўъжизаси ўлароқ Қуръоннинг ҳақ ва каломуллоҳ бўлганини исбот қилгани каби; Қуръон ҳам қирқ нав иъжоз билан, у зотнинг бир мўъжизаси бўлиб, Унинг тўғри ва Расулуллоҳ эканини исбот қилиб иккаласи баробар, бири олами шаҳодат лисони -бутун ҳаётида барча анбиё ва авлиёнинг тасдиқлари остида- бошқаси олами ғайб лисони -барча самовий фармонларнинг ва коинот ҳақиқатларининг тасдиқлари ичида- минглаб оятлари билан даъво ва исбот қилган ҳақиқати ҳашриялари албатта қуёш ва кундуз каби бир қатъиятдадир.

Ҳа, ҳашр каби энг ажиб ва энг даҳшатли ва ақл ўлчовининг хорижида бир масала, фақат ва фақат бундай ҳайратомуз икки устознинг дарслари билан ҳал қилинади, тушунилади.

Эски замон пайғамбарлари умматларига Қуръон каби изоҳлар бермаганларининг сабаби, у даврлар башарнинг бадавият ва болалик даври бўлишидир. Ибтидоий дарсларда изоҳ кам бўлади.

Бир сўз билан: Модомики Жаноби Ҳақнинг аксар исмлари охиратни тақозо қилиб истайдилар. Албатта у исмларга далолат қилган барча ҳужжатлар, бир жиҳатдан охиратнинг амалга ошишига ҳам далолат қиладилар. Ва модомики малоикалар охиратнинг ва олами бақонинг доираларини кўрганликларини хабар беряптилар. Албатта, малоика ва руҳларнинг ва руҳониётнинг вужуд ва убудиятларига гувоҳлик қилган далиллар, натижада охиратнинг вужудига ҳам далолат қиладилар. Ва модомики Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаломнинг бутун ҳаётида ваҳдониятдан сўнг энг доимий даъвоси ва муддаоси ва асоси охиратдир; албатта у зотнинг нубувватига ва сидқига далолат қилган барча мўъжизалари ва ҳужжатлари, -бир жиҳатдан, натижада- охиратнинг амалга ошишига ва келишига гувоҳлик қиладилар. Ва модомики Қуръоннинг тўртдан бири ҳашр ва охиратдир ва минг оятлари билан унинг исботига ҳаракат қилади ва уни хабар беради. Албатта, Қуръоннинг ҳаққониятига шаҳодат ва далолат қилган барча ҳужжатлари ва далиллари ва бурҳонлари, натижада охиратнинг вужудига ва амалга ошишига ва очилишига ҳам далолат ва шаҳодат қиладилар.

Хуллас қара, бу рукни иймоний қанчалар кучли ва қатъий бўлганини кўр.

\*\*\*

## ОЛТИНЧИ ҚИСМ

**АМИРТОҒ ҲАЁТИ**

### Муқаддима

Денизли Оғир Жазо Маҳкамасининг бароат қарори натижаси бўлиб, Рисола-и Нур аксар вилоят, шаҳар ва қишлоқларда ёйилган ва Нур талабалари қисқа бир замонда юз минглардан ортиб кўпайгандир. Рисолалар кўпайтириш ила нашрга бошланган ва қисқа бир муддат ичида 1948 санаси бошларида (23 январь 1948) Устоз ва талабалари учинчи марта бўлиб такрор қамоққа олингандир.

Аввало, уч сана қадар Амиртоғда истиқомат эта олган Саид Нурсий, қамоқдан сўнгра такрор Амиртоғда уч-тўрт сана қадар қолган ва сўнгра Испартага ерлашгандир. Ва ҳозир тўқсон ёшга яқинлашган ва ҳаво алмаштиришга жуда муҳтож бўлган Устоз ора-сира Амиртоғга келиб истиқоматгоҳи бўлган дарсхона-и Нурияда қолмоқдадир.

Ҳозирча Амиртоғ ҳаётининг илк қимсики, Афён қамоғига қадар бўлган қисми зикр этилажак. Сўнгра Афён Қамоғини таъқиб этган такрор Амиртоғдаги ҳаёти, хизмати нурияси баён этилажакдир. Амиртоғдаги ҳаёти аввалги ҳаётига нисбатан янада кўп порлоқдир. Ҳам, мусибат ва айбловларга янада зиёда ҳадаф бўлган, доимий тарассудда, ҳатто имҳога маъруз қолгандир. Бунинг ила баробар, Рисола-и Нур кенг доирада ёйилган. Университет, маъмурлар ва сиёсат аҳли муҳитида ўқилишни бошлагандир.

Устознинг Амиртоғга сургунидан сўнгра унга қарши жуда инсофсизча туҳматлар қилингани ва жуда кенг бир доирада ёлғонлар ила иснодларга киришилгани муносабати ила ва Нурларнинг ҳориқо нашри сабаби ила бир ҳақиқатни бу муқаддимада баён этмоқ лозим келди. Шундайки:

Бизнинг Саид Нурсийнинг айни ҳақиқат бўлган аҳвол ва ҳаракат ва хизматида кўринган ҳориқоларни баён этишимиздан муродимиз:

Ўқувчиларнинг ҳайратли назарларини жалб этиб, асло, Бадиуззамоннинг фоний шахсини инсониятнинг олқиш тўфонига тутмоқ эмас, балки унинг шахсини ва хизматини инсофсизча туҳмат ва ёлғонлар ила қораламоқ истаган ва шундай қилиб Рисола-и Нурнинг хизмати иймониясига тўсиқ тортишга уринганларнинг муқобилида Рисола-и Нурнинг нурли, таъсирли ва саодат-фашон хизматини тушунтирмоқ учун Қуръоннинг бир шогирди ва Ҳазрати Пайғамбарнинг бир уммати ва Аллоҳнинг бир абди бўлиб ноил бўлган икромларини зикр этамиз. Дин душманларининг баҳоналар ила тааррузини ва инсофсиз ҳужумларини рад ва бир маъсумнинг маъсумиятини баён этмоқдамиз. Ҳатто дея оламизки: Тарихда Бадиуззамон каби ҳақиқатга зид бўлиб тушунча ва мафкура, хизмат ва ғоясининг тўлиқ зиддида шиддатли айблов ва иснодларга маъруз қолган бир киши йўқ кабидир. Заҳарга қарши дармонга заҳар иснод этмоқ каби, бу миллатни ва келажак наслларни анархистликдан, динсизликдан, ахлоқсизликдан муҳофазага ният ва ҳаракатига ёлғиз иймонсизликдан нашъат этган бир залолат девоналиги ила ватанга хоинлик, ёшларни эскичиликка чорламоқ ва заҳарламоқ айбловини қилмоқ нақадар аянчли ва инсоф аҳлини йиғлатадиган аламли бир вазият бўлгани бадиҳийдир. Хуллас, Бадиуззамон бир эмас, юз эмас, минглаб дафа бундай ҳақиқатга хилоф айбловларга дучор бўлган бир маъсумдир. Хизматида бундай бўлгани каби, хусусий аҳвол ва ахлоқи нуқтасида ҳам гўзал ахлоқнинг энг мустасно ўрнакларини яшатган, одоб ва иффатнинг энг шоҳасар намуналарини нафсида кўрсата олган бир поклик ва гўзал ахлоқ обидасидир. Хизматини адо этган, доҳилий ва хорижий ҳаёт ва ишларига ошино бўлган талаба ва хизматкорлари бўлган бизлар энг юксак овозимиз ила эълон этамизки:

Устознинг Қуръондан олиб иймон аҳли ва инсониятнинг истифодасига арз этган иймоний илмларда устозлиги каби, энг нозик муомалалар ва ҳолларида ва хусусий ҳаётида ҳам Қуръони Ҳакимнинг гўзал ахлоқ бўлиб таъриф этган ва юксак бир валийликнинг тарашшуҳоти бўлган асарлар ва доимий юксак бир ҳузур кўринар. Ҳар замон учун ҳар ҳолига диққат назари ва фаросат ила боққан қалб аҳли ва фазилат арбоблари унинг мунаввар қалбининг бир ҳақиқат ва маърифат қуёши ҳолида нур сочган бўлганини ва бир дарё ҳолида доимий тўлқинланишда бўлганини тўлиқ бир ҳайрат ила кўрмоқда ва Исломият дарахтининг бу сўнг ва комил мунаввар меваси ила замин ва замон фахрланаётганлигини эшиттирмоқдадирлар.

Эй ёмон нияти ила ва ўз манфий руҳларига қиёс ила бу ахлоқ, одоб, иймон, маърифат ва ҳақиқат обидасига тил узотган ва шайтонларни ҳам уялтиражак даражада туҳматлар ила бу фазилат тимсолини йўқ этишга, иғвога уринган бадбахтлар! Бу зотга қарши совурмоқ истаганингиз туҳматлар, сочганингиз заҳарлар фойда бермади. Ҳақ нурини ёқди ва порлаттирди. У нур ила оламларни зиёдор айлади. Сиз эса залил ва маънан инсониятнинг нафрат этганисиз. Сизга уятлар бўлсин! Инсон либосини ташишингиз ҳам сиз учун аламли ва даҳшатлидир. Бунга қарамасдан сиз учун бир нажот эшиги бор, у эшикни қоқсангиз балки қутуласиз. Саид Нурсий аҳд этган ва эълон этганки: "Менинг иъдомимга уринганлар ҳам агар Рисола-и Нур ила иймонларини қутқарсалар, Рисола-и Нурга боғлансалар, қардошларим, сиз шоҳид бўлинг, мен уларга ҳаққимни ҳалол этаман". Ҳа, уни маҳкум этмоқ истаганлардан кўпи ва аксар унга қарши бўлганлар бугун унга дўст бўлгани каби, иғво ва туҳматда бўлган сизлар ҳам надомат этсангиз, Нур дарсларига қулоқ солсангиз, умид этиларки, у шафқат қаҳрамони сиз учун, афвингиз учун дуо этар, ниёз этар. Ҳа, Саид Нурсий шундай тенгсиз бир қаҳрамондирки, бу қаҳрамонлигини уруш майдонида, маҳкама ўриндиғида мустабидларга қарши кўрсатгани ҳолда, келинг, сиз душманларни ва уни йўқ этмоқ учун уринганлардан Нурга мутаважжиҳ бўлганларнинг саломат ва қутулиши учун қўл очиб кўз ёшлари ила қандай ниёз этганини кўринг ва унинг юксак бир тавозуъ ила миллатнинг ҳар табақаси ила қандай камоли шафқат ила муомалада бўлганини англанг, инсониятнинг улвий мартабасини бу зотда томоша қилинг. У ҳақида санокор сўзлар, тақдирлар дунё аҳлининг олқишланиши навидан эмасдир, коинот ҳақиқатининг бу акмал инсонга ва инсоннинг юксак қийматини, мусулмонликнинг ҳақиқий тазоҳурини тамсил этган маънавий шахсиятига қарши бўлган тақдир ва табрикига бир иштирокдир. Ҳа, Саид Нурсийни тамсил ва тараннум этган ҳақиқат нурлари эътибори ила, ёлғиз инсоният эмас, балки олам бутун навлар ва жинслари ила олқишламоқда, табрик этмоқда. Ҳа, хизмати иймониясини мозий, истиқбол тақдир этмоқда...

Ҳа, Саид Нурсий Жаноби Ҳақ инсоният моҳиятига киргизган ҳадсиз камолот навларининг ҳаммасида энг олдин ва энг мукаммалдир. Баъзан юксак тоғ бошларида, буюк қояликлар орасида кезар, бир ўзи жим жит айланар. Баъзан боғ ва боғчаларни, наботот ва ҳайвонотни томоша ва тафаккур этиб, сўнгра қайтиб, шаҳарга тушиб, энг катта сиёсий йиғилишларда ғоят балиғ ва маъқулона хитобалар, ахлоқий адабий нутқлар сўйлай олган жаввол бир руҳ ҳолатини таширди. Ҳурриятдан аввал ва сўнгра Шарқдаги ҳаёти ва Истанбулдаги жўшқин ҳаёти бунга бир шоҳиддир. Бир ёнда Шарқий Анадолуда қабилалар орасида саёҳат ила уларга ахлоқий ва иймоний дарслар, ўгитлар бераркан, бошқа ёнда Шомда алломаларга Исом сиёсати нуқтасида энг кескин ва уйғун кўриш ва ташхислар ила мусулмонларнинг тараққий ва камолотининг асосларини аниқлаб, 350 миллион мусулмоннинг саодатининг субҳи содиқини хабар берар эди. Ҳам, машрутият замонида депутатлар мажлисига нутқи ва газеталардаги мақолалари ила Қуръоннинг қудсий асос қонунининг ваъз ва татбиқининг Ислом миллатига икки жаҳоннинг саодатини қозонтириб ҳақиқий камолот ва тараққийга мадор бўлишини ҳайқиради ва бу фикрининг Ҳарбий Трибуналда ҳам қаҳрамонча мудофаасини қиларди.

Хуллас, бир оз баён этилган аҳволи ва хизматлари далолати ила бу ҳориқо зот худди мухталиф истеъдод ва бошқа-бошқа заковат ва қобилиятлардан ташкил топган бир жамоат моҳиятида эди. Исломиятнинг зуҳуридан эътиборан 1300 йил ичида келиб ўтган ва Исломият шажара-и нурониясининг турли гул ва мевалари бўлиб асрларни тазйин этган умум ҳақ ва заковат аҳлининг камолот ва гўзалликларига соҳиб бўлган, нишон ва формаларини тоққан каби эди. Худди Исломият маорифи ва илмлари бу зот воситаси ила янги бошдан иҳё этилаётган эди.

Буюк Пайғамбарнинг дарс ва иршоди ила ҳақиқатга улашган ва камолотда тараққий этган ва ҳар бири Исломият жамоатидан бир тоифани танвир ва иршоди доирасида юритган қудсий устозлар, олим ва мужтаҳидлар бошқа-бошқа маслак ва илмларига бу зотни ворис тайин этганлари каби, мозийнинг бутун маҳосин ва мазиятларини кийиниб асримизда ўртага чиққан бу ҳориқо-и замон Саид Нурсий Ҳазратлари шундай Қуръон номига Рисола-и Нур ила киришган диний хизмат ва маънавий жиҳоди ила бир жамоатнинг, юксак бир ҳайъатнинг, балки муаззам бир қўшиннинг қила оладиган вазифаларни, куллий хизматларни изни Илоҳий ила қилгандир. Исломият нуридан ва иймон қардошлигидан келган бир қувват ва робита ила ташкил этган Нур шогирдлари маънавий шахси залолат аҳлининг жамоат ила ҳужумига муқобил чиққан, бу сурат ила мўъминларнинг таянч нуқтаси қизил таҳликанинг бу ватанни истилосига қарши Қуръоний бир тўсиқ ва Ислом Оламининг қаҳрамон Турк миллатига эскиси каби муҳаббат, ухувват ва иттифоғининг мадори бўлгандир.

Ҳа, Саид Нурсий ғоят жомеъ бир истеъдодга соҳиб бир зотдир. Бу истеъдодларнинг ҳаммасида жуда илгарилаб кетгандир. Жуз ила куллни, офоқнинг энг кенг доираси ила анфусий доирасини, масалан зарра ила самонйўлини баробарча диққат ила тадқиқ этар, улардаги тавҳид нурларини кўрар, кўрсатар ва исбот этар. Бир ёндан Ислом Олами ва инсониятга узанган куллий хизмати иймония ила машғул, бир ёндан инзиво ҳаёти ўтказиб қалами қудратнинг мактуботи бўлган фитратнинг антиқа асарларини, санъати Илоҳиянинг мўъжизаларини томоша ва тафаккур ила китоби коинотни мутолаа этар ва шундай қилиб ҳар кун бу кўпгина улвий вазифаларни қилиб, маърифати Илоҳия ва ҳузурнинг ниҳоясиз завқ ва нурларида тараққий этар.

Хуллас, бу руҳий ҳолат ва қудсий аҳвол Устознинг ҳаётининг ҳар даврида мушоҳада этилгани каби, Амиртоғда ўтказган ҳаёти ҳам фақат бу мазкур маъно ила тўладир. Иловалардаги мактубларда бир даража баён этилган бўлса ҳам, нуқсонлидир. Бу тарихчада фақат денгиздан бир қатрача ила қаноат этилгандир.

\*\*\*

**САИД НУРСИЙНИНГ ДЕНИЗЛИ ҚАМОҒИДАН БЎШАТИЛИШИ ВА АМИРТОҒГА СУРГУНИ**

Денизли Оғир Жазо Маҳкамасининг июнь 1944 тарихли бароат қарори ила қамоқдан бўшатилган Нур талабалари мамлакатларига кетганлар. Устоз эса Анқарадан бир амр олганча Денизлида Шаҳар Меҳмонхонасида қолгандир. Рисола-и Нур талабаларининг қамалиши ва муҳокамалари муносабати ила Денизли халқи Рисола-и Нур ила алоқадор бўлгандир. Адлияда икки-уч зот маҳкама даври асносида Нурларга яқиндан алоқадорлик кўрсатганлар ва Денизлида нашрига ҳаракат қилгандирлар. Сўнградан Нур доирасида "Ҳаками одил" унвони ила эсланган маҳкама раиси ва аъзолари ва хизматлари теккан ҳамиятпарварлар одилона қарар ва ғайратлари ила бутун иймон аҳлининг сурурига васила бўлмоқ каби маънавий ва абадий порлоқ бир мақом қозонгандирлар.

\*\*\*

Саид Нурсий Денизлида икки ой қолгандан сўнг Афён Вилоятининг Амиртоғ туманига сургун қилинар. Амиртоғга 1944 санаси Август ойида юборилар. Олдин ўн беш кун қадар бир меҳмонхонада қолар, сўнгра киро ила бир уйга ерлашар, уй киросини ҳам ўзи берар.

Амиртоғдаги ҳаёти шундай хулоса қилиниши мумкин:

Доимий тарассуд остидадир. Маҳкамадан бароат қозониши ва асарларининг қайтариб берилишига қарамасдан, эркин қолдирилган эмасдир. Эскисидан янада зиёда текширув ва доимо дераза ва эшигидан назоратга маъруздир. Мактубларида ҳам баён этгани каби: Денизли қамоғининг бир ойлик машаққатини баъзан бир кунда Амиртоғда чекар эди. Устозга қилинган бад муомалалар ва кўрсатилган вазият Амиртоғ аҳолисича яқиндан билинмоқдадир. Денизли Маҳкамасининг бароатидан сўнг маҳкама қўли ила Нурларнинг интишорига ва Саид Нурсийнинг хизмати иймониясига тўсиқ тортолмаган яширин динсизлик комитетлари бу дафа бошқа йўллардан, идоравий мақомларни шубҳалантириб қарши ўгириб, ҳатто имҳосига қадар уринар эдилар. Бу режа қатъий эди.

Бир қўриқчи эшиги қаршисидан айрилмас эди. Устоз ила кўриша олмоқ жуда мушкул эди. Амиртоғда илк дафа Устоз ила яқиндан алоқадор бўлган Чалишканлар Хонадони шаҳарчаларига сургун қилинган бу олим ва фозил кекса зотга яқиндан дўстлик кўрсатганлар, хизматига югурганлар, ёлғиз Лиллоҳ учун бўлган бу алоқаларини хато тафсир этганларнинг ёлғон ва иғволарига аҳамият бермасдан алоқаларини заифламаган эдилар. Чалишканлар ила баробар Амиртоғда бир қанча содиқ мўъминлар Нурга талаба бўлганлар, Устознинг хизмати Нуриясига иштирок этганлар[[63]](#footnote-63)(Ҳошия1) Нур рисолаларини ўқиб ёзишга ва атрофга нашрни бошлаган эдилар. Устознинг Амиртоғда ерлашишидан сўнгра, Рисола-и Нурнинг дарслари ила халқнинг муҳим бир қисмининг илм, иймон, ахлоқ ва фазилат жиҳатидан тараққий этгани ҳаркасча маълум бўлгани каби, расмий зотларнинг иқрори ила ҳам собитдир.[[64]](#footnote-64)(Ҳошия2)

Амиртоғ талабалари Устознинг Амиртоғдаги ҳаётига доир дейдиларки:

Устоз Амиртоғда доимий тарассуд остида бўлар эди. Очиқ ҳаволарда кезишга чиқарди. Устознинг баҳор ва ёз мавсумларида мутлақо қирларга чиқмоқ одати эди. Бир ўзи кетар, бир неча соат қолар, сўнгра уйига қайтарди. Қирларга чиққан замон кўп марта орқасидан таъқиб эттирилар эди. Баъзан қўриқчилар, баъзан жандармалар таъқиб этарди. Ҳатто бир марта орқасидан ўқ оттирилган, фақат тегмагандир. Бир кун бир расмий маъмур орқасидан югуриб, "Ташқари чиқиш мумкин эмас! Бошингга берет қўйолмайсан, салла ўролмайсан!" дея мутаҳаккимона ва мутажавизона ифодалар қўллаган. Устоз ҳам орқага қайтгандир. Бу тарз муомалалар кўпдир.

Устознинг Амиртоғдаги хизмати ва машғулияти, бошқа ерларда бўлгани каби, ёлғиз бир вазифага махсус эмас эди. Керак бўлса Иловалардаги мактублардан, керак бўлса зиёратига келган дўстларнинг ва эски илм дўстлари ва талабаларининг хабаридан ва керак бўлса ўзига яқиндан алоқадор бўлган талаба, қўшни ва халқларнинг мушоҳадаларидан тушунилмоқдаки: Ҳаққа мутаважжиҳ, ҳақиқатдан чиққан кўпгина хизматлари, вазифалари бор эди ва ҳар куни ҳам бу вазифаларини қилишга ҳаракат қилар эди. Ҳақоиқи Қуръония нурлари бўлган "Сўзлар", "Ёғдулар" каби асарларини таълиф, тасҳиҳ ва нашр ила машғул бўлмоқ ила баробар калимоти қудрат бўлган маснуъот ва мавжудотни сайр ва томошага, китоби коинотни мутолаага жуда муштоқ эди. Замин юзида ёзилган, баҳор саҳифасида намоён этилган раҳмат ва ҳикматнинг мўъжизали асарларини, дарахт ва наботот ва ҳайвонотдаги санъати Илоҳиянинг ҳориқоларини, сиймоларида порлаган тавҳид муҳрларини ўқишга зиёдаси ила мафтун эди. Шундай қилиб, ҳақоиқи иймониянинг, Маърифатуллоҳнинг ниҳоясиз уфқларида ҳаққаляқийн мартабасида қанот очиб кезар эди.

Асосан, Қуръондан олган маслагининг бир асоси тафаккурдир. Асарларида инсонни доимо тафаккурга чорлар ва тафаккурий дарс берар. Илм ва тафаккур ила қозонилган маърифати Илоҳиянинг руҳ учун коинот кенглигида бир кенглик таъмин этганини ваوَ فِى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ ҳар бир нарсада Сонеъи Воҳидга ишоралар, далил ва оятлар бўлганини ифода этар; تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ сирига кўра ҳаракат этарди.

\*\*\*

**УСТОЗНИНГ АМИРТОҒДА ЗАҲАРЛАНИШИ**

Бир сиёсий маъмурнинг алдаши ва "Имҳоси учун юқоридан амр олдик" дейишига алданган бир бош қўриқчи Устознинг деразасига кечаси норвон ила чиқиб, овқатига заҳар отган, эртаси кун Устоз заҳарланиб қийналишни бошлагандир. Заҳарнинг таъсири жуда азим бўлгани ҳолда, ўзи: "Жавшан-ул Кабир каби қудсий вирдларнинг файзи ила ўлимдан муҳофаза қилинмоқдаман. Фақат хасталик, истироб жуда шиддатлидир",- дерди. Бир ҳафта қадар оч, сувсиз деб бўладиган бир ҳолда паришон бир вазиятда инлаган, сўнгра биизниллоҳ шифо топиб, такрор тасҳиҳот каби Рисола-и Нур вазифалари ила машғул бўлишни бошлаганди. Бу шиддатли хасталик замонларида асло намозларини тарк этмади. Ёлғиз иккинчи ва учинчи заҳарланмоқ замонида таҳаммули имконсиз бир хасталикда икки-уч кун фарзини ётоғида зўрға қила олди.

Ўлим таҳликаси ўтказган кунларда, бир кеча тонгга қадар ёнида навбат кутиб кўз ёшлари ичида Устозга диққат этган икки талабаси дейди: "Тонгга яқин, кўзлари ёпиқ бўлгани ҳолда бошини кўтарди, қўлларини даргоҳи Илоҳияга очиб паст бир овоз ила бир неча калима ила Рисола-и Нур хизматининг инкишофига ва талабаларининг саломатига дуо этди. Сўнгра ҳолсиз вазиятда ётоққа тушди".

Хизматини навбат ила икки-уч ёш талабаси адо этарди. Бир муддат улар ҳам ман этилган бўлса ҳам, тиришқоқ талабалари хизматидан асло воз кечмасдан юксак бир фидокорлик кўрсатдилар.

Амиртоғнинг расмий катта бир маъмури кейинчалик Нурнинг қаҳрамон бир талабаси бўлган дўстига: "Яширинча Саид Нуурсийнинг имҳоси учун яширин бир режа ва амр бор!" дегандир. Хуллас, Устозга қилинган бутун муомалалар бундай бир режанинг натижаси бўлиб жараён этгандир. Бир-икки мартага махсус эмас, узун саналар муддатича доимий бўлгани учун, қилинган зулм, тарассуд ва маънавий тазйиқ жуда аламли ва ачинарли эди.

Устоз илк икки сана Бозор Масжидига кетар, жамоатга иштирок этар эди. Аксар кунлар аср намозини масжидда қилар ва хуфтонга қадар у ерда қолар, сўнгра уйига келарди. Икки сана шундай давом этди. Сўнгра раис, инсонлар ила кўришмоқда дея масжиддан ман этди. Амиртоғда ўтирган замонида бошда Испарта бўлиб кўп ерларда Нур рисолалари қўл ёзуви ила кўпайтирилаётган эди. Рисолаларни ўқиб истифода этганлардан устозни кўришга келганлар жуда кўп эди. Фақат зиёратга келганлардан оз бир қисми кўриша олишга муваффақ бўлар эди. Янада зиёда Рисола-и Нурга камоли садоқат ила ва ихлос ила хизмат қилишга қобилиятли бўлганлар ва ёлғиз Лиллоҳ учун муҳаббат ва ухувват тошиганлар кўриша олар, Устознинг дарсини, суҳбатини тинглай олар эди. Устоз мухталиф истеъдодда бўлган ҳар зиёратчининг фаҳмлаш ва идрок қилиш даражасига кўра сўзлар, назарларни Рисола-и Нурга ва хизмати иймонияга ўгирар, Рисола-и Нур ҳақиқатлари ила иймонга хизматнинг бу миллатга моддатан ва маънан энг буюк манфаатларни таъмин этишини даъво ва изоҳ этар эди. Келган зиёратчилар мухталиф халқ табақаларидан, ёшлардан, илм аҳлидан эди. Денизли бароатидан сўнгра маъмурлар орасида катта уйғониш бўлган, Нурга талаба бўлганлар кўпайган эди.

**Устоз Келганлар ила Нима Гапирар эди?**

Ҳамон умумият ила, Рисола-и Нур хизматининг ягона мақсади бўлган иймоннинг қувватланишининг ватан ва миллатни таҳдид этган динсизлик ва комунистлик таҳликасига монеъ бўлганини, ҳозир энг зарур вазифанинг фардларга ва жамиятга тушган хизматнинг иймонни қутқармоқ ва қувватлантирмоқ бўлганини, замоннинг энг буюк даъвосининг Қуръонга ёпишмоқ бўлганини, Рисола-и Нур бутун қуввати ила бу масалага бутун диққатини берганидан, ватан ва миллат душманлари, яширин динсизлар баҳоналар ила ҳужумга ўтиб унга қарши ҳаракатларда бўлганларини, "Фақат биз мусбат ҳаракат этишга мажбурмиз. Қўлимизда Нур бор, сиёсат таёғи йўқ. Юз қўлимиз ҳам бўлса, фақат Нурга кифоя келар" деб Нурнинг дин душманларини мағлуб этишидан мусбат ҳаракат этишнинг атом бомбаси каби таъсири бўлганидан, Рисола-и Нурнинг сиёсат ила ҳеч бир алоқаси бўлмаганини, маслагимизнинг энг буюк асосининг ихлос бўлганини, ризо-и Илоҳийдан бошқа ҳеч бир мақсад қабул қилинолмаслигини, Нур қувватининг мана бу бўлганини, ихлос ила, мусбат ҳаракат этмоқ ила иноят ва Раҳмати Илоҳиянинг Рисола-и Нурни ҳимоя этишини.. ила охир.. баён этарди.

Устознинг дарсини ва суҳбатини тинглаганларни шаҳид кўрсатиб дея оламизки:

Устознинг бир дарси, бир суҳбати кўп ёшлар учун нажот василаси бўлгани каби, Рисола-и Нурга фидокорона хизмат учун ҳам бир таянч манбаи бўлар эди. Нурга хизмат қилган фидокор талабаларнинг аксариси бундай бир ёки бир неча марта Устознинг дарсида, танбеҳида ҳозир бўлгандир. Амиртоғда экан, Анқарага Нур хизмати учун юборган бир талабаси оламнинг ҳолига қараб, "Бу инсонлар не замон Нур ҳақиқатларини тинглаяжак, қалин зулмат пардалари қандай йиртилажак, маънавий қоронғуликлар қандай изола бўлажак?" дея умидсизликка тушар. Сўнгра бир кун Амиртоғга Устознинг ёнига қайтган вақти, у буюк Устоз дер: "Вазифамиз хизматдир. Муваффақ бўлмоқ, инсонларга қабул эттирмоқ Жаноби Ҳақнинг вазифасидир. Биз вазифамизни қилмоқ ила мукаллафмиз. Сен у ерда: Бу инсонлар не замон Рисола-и Нурни тинглаяжаклар дея умидсизликка тушма, мароқ этма! Қатъиян билки: Мала-и аълонинг ҳадсиз яшовчилари бугун Рисола-и Нурни олқишламоқдалар. Шунинг учун, ҳеч аҳамияти йўқ. Қиймат каммиятда эмас, кайфиятдадир. Баъзан бир холис ва фидокор талаба мингга муқобилдир" деб умидсизлигини кетказар.

Устоз қирларга олдин пиёда чиқарди. Сўнгра арава ила кезишни бошлагандир. Бепул бир кун ҳам аравага мингани кўрилмагандир. Биз ўзига фақат масрафини идора этажак даражада нархини айтар, "Бунинг бу ерда нархи будир" дердик. Мутлақо бизнинг айтганимиздан ортиғини бизга берар ва "Пулини бермасам бўлмайди. Қандай муқобилини бермаганим бир луқма ҳадя мени хаста этади, бунинг ҳам пулини беришим керак ва беришга мажбурман" дерди.

Янада зиёда баҳор, ёз ва куз мавсумида кезар, қишда ҳам ора-сира қирга чиқарди. Амиртоғнинг тўрт томони очиқликдир. Бу ерларда Нурларнинг тасҳиҳи ила шуғулланувчи кўпгина дарсхоналари бордир. Амиртоғга ерлашишидан эътиборан доимий тарассуд остида бўлганидан ва қирларга чиққан замонда кўп марта жандарма ва қўриқчилар ила таъқиб этилиши сабабли ёлғиз кезар, ёлғиз ўтирар, ёлғиз ишларди. 1947 санасига қадар шундай давом этди. Ёлғиз аравасини идора этган бир талабаси йўлда рафиқлик қилар, ўтирган вақти бир ўзи қолар эди. Қирларда аксарият ила тасҳиҳот ила машғул бўлар эди. Бир муддат қўл ёзувларини тасҳиҳ ила вақт кечирар эди. Сўнгра Испарта ва Инаболудаги фидокор талабалари биттадан нусха кўчириш ускунаси қўлга киритиб Нур мажмуаларини кўпайтиришни бошладилар. Устоз бундан сўнгра тасҳиҳ учун ўзига келган мажмуаларни тасҳиҳга бошлади. Устоз Нурларнинг ёзилишига, кўпайтирилишига кўп аҳамият берар эди. "Рисола-и Нур бу асрни ва келажак асрларни нурлантирадиган бир Қуръон мўъжизасидир" деб, Нурга оид хизматни замоннинг энг буюк масаласи бўлиб қабул этар, бу аҳамият ила ҳаракат қилар эди.

Устоз тез бир ёзувга ва чиройли хатга соҳиб бўлмагани учун, Рисола-и Нурнинг мақбул, баракотли ва нурли ҳар кунги хизматига у ҳам тасҳиҳот ила иштирок этарди. Соатларча ишлар, чарчаш нималигини билмасди. Нур хизматларининг адоси Устоз учун маънавий бир озуқа ҳукмида эди. Айниқса шиддатли хасталикли замонида ҳам ишлаши кўрилар эди. Ижтимоий ҳаётдан чекилган бўлиб ҳеч ким ила кўришмас, мухобарадан ҳам ман этилганидан, инсонларнинг жамоатларидан келган унсият ва тасаллидан маҳрум эди. Фақат у бу йўқлик ичида туганмас бир борлиққа қовушган эди. Раҳмати Илоҳия унга Нурларни эҳсон этган эди. Бола-чақа, мол-мулк, ҳеч бир нарса ва ер юзида ўзига оид бир қарич ери йўқ эди. Ёлғиз бир Рисола-и Нури бор эди. Ҳар нарсаси у эди. Севинчи, мадори тасаллиси у эди. Бутун истеъдодлари ила Нурларга мутаважжиҳ эди. Фитрий вазифасини Нурларнинг дарс ва тааллуми ила инсонларга нашрни билар эди.

Устознинг сўзларидаги ҳаловат ва хитобидаги балоғат фавқулоддадир. Сайр пайтида, учраган инсонлари орасида ҳар синф халқ бўлгани каби, айниқса тоғларда, қирларда, ўрмонларда деҳқончилик ва тижорат ила шуғулланган халқдан жуда кўплари ила кўришган ва суҳбат этгандир. Устознинг кенг, куллий хизмати Қуръониясини ҳисобга олмасак, фаразан бутун машғулияти ва хизмати агар суҳбатига ва кўришган инсонларга бўлган дарс ва иршодига махсус бўлса ҳам, яна ўхшовсиз айтила оладиган қадар буюк ва таъсирли бир хизматдир. Ўзларининг бу соҳадаги хизматлари жуда муаззамдир. Барлада бўлгани муддатча талабалигига, қардошликка ва охират опа-сингиллигига қабул этган эркак ва хотинлар каби, Амиртоғ ва атроф қишлоқларда ҳам жуда кўп охират опа-сингиллари, талабалари ва қардошлари бор эди. Айниқса маъсум болалар ила алоқадорлиги жуда зиёдадир.

Устознинг иффат ва истиқоматдаги ҳудудсизлиги шоҳид бўлинганидек собитдир ва инкори мумкин эмасдир. Ҳаёти бўйича хонимлар билан гапиришдан, назари билан ҳам машғул бўлишдан шиддат билан сақланган. Бир мактубидан англашилгани каби, ёшлигида ҳам иффат ва истиқоматнинг зирва-и мунтаҳосида бўлгани, уни яқиндан таниган ва ҳаётига ошино бўлганларнинг мушоҳадалари билан собитдир.

Бутун аҳоли Устознинг намуна-и имтисол иффат ва истиқоматини кўриб, ўзига ухровий ва маънавий алоқадорлик кўрсатар эдилар. Устоз охират опа‑сингиллига қабул этган хонимлар ва маънавий авлод ва талабалаликка қабул қилган маъсум болаларга кўп дуо этар эди. Хотинларнинг шафқат қаҳрамони бўлганини, бу замонда Ислом тарбияси доирасида ҳаракат этишнинг жуда лозим бўлганини, етишган маъсум авлодларнинг ухровий ҳаётларидан масъул ва агар диндор етиртира олсалар ҳиссадор бўлишларини, ўзининг жуда хаста ва паришон бўлиб дуо этишларини истаганини, кекса хонимларга дуо этганини, ёш хонимлардан ҳам намозини қилганларга дуо этиб охират опа-сингиллигига қабул этишини қисқача айтар эди. Ва зотан ортиқча гапирмас эди. Муборак аёллар тоифаси Саид Нурсийнинг юксак бир ҳақ ва ҳақиқат аҳли бўлганини қалбларининг поклиги ила ҳис этар эдилар.

Устознинг маъсум болалар ила суҳбат ва муҳовараси эса жуда ибратли ва саодатлидир. Амиртоғ ва атроф қишлоқларида ёнига келган маъсумларга катталар каби аҳамият бериб, қалбан уларга мутаважжиҳ бўлар эди. "Авлодларим! Сиз маъсумсизлар, ҳали гуноҳингиз йўқдир. Мен жуда хастаман, менга дуо этингиз, сизнинг дуонгиз мақбулдир. Мен сизни маънавий авлодларим ва талабаларим сифатида дуомга доҳил этдим" дерди. У болалар кўзларидан оққан муҳаббат нурлари ила устозни саломлар. Устоз ғофил катталардан зиёда уларга самимий ва жиддий салом этарди. Ва "Булар истиқболнинг Нур талабаларидир. Менга бўлган бу алоқа ва таважжуҳларининг сабаби эса: Маъсум руҳлари ҳис этмоқдаки, Рисола-и Нур уларнинг ёрдамига келган. Мен ҳам у Нурнинг бир таржимони бўлишим ҳисоби ила, ихтиёрим бўлмасдан бу фидокорона муҳаббат ва алоқани кўрсатмоқдалар" дер эди.

Устоз ёнига келган ёшларга ҳам доимо Нур дасрларини ўқишларини, замоннинг ахлоқсизлик таҳликаларидан сақланишларининг буюк манфаат ва саодатини уларга талқин этиб, намоз қилишларининг лозимлигини эслатарди. Бу тарздаги дарсидан, балки мингларча ёшлар уйғонгандирлар.

Яна қирларда ва йўлларда учраган маъмур ва ишчиларга ҳар бирисига муносиб дарс берар, намоз қилишларининг аҳамитини айтар ва у пайт дунёвий машғулиятларининг охират ҳисобига ўтишини талқин этар эди. Айниқса бу нав дарси, "Дин тараққийга монедир" деганларнинг фикирларининг фақат биттадан бўлмағурлик бўлганини кўрсатар. Аксинча ҳам у инсон учун, ҳам ватан ва миллат учун иймон нурига мазҳар бўлмоқ моддий - маънавий саодат ва тараққийни таъмин этар. Намозини қилиб истиқомат ила ҳаракат этгани тақдирда дунёвий саъй ва ғайратининг охират ҳисобига ўтиб, абадий саодат ва нурларни натижа бериши тушунчаси нақадар у вазифани иштиёқ ила севиб қилишни таъмин этиши маълумдир. Хуллас, бу ҳақиқатни бутун маъмурлар, санъаткорлар ва ҳунармандлар раҳбар қабул қилиши керак. Ва бу дарс умумга талқин этилиши керак. Бу зикр этилган баҳс дарёдан бир қатра навидан Устознинг санамоқ ила тугамаган миллатга манфаатдор хизматидан бир жуздир. Исломиятга эскичилик, мўъминларга муртажи деганларга уятлар бўлсин![[65]](#footnote-65)(Ҳошия)

\*\*\*

**Устоз Амиртоғда турган пайтида унинг ва талабаларининг ёзган мактубларидан бир қисми**

Амиртоғдаги қардошларимга

Мен ҳақимда шубҳа қилганларга дейингизки: Биз хизмат этганимиз бу одамнинг йигирма саналик ҳаётининг бутун маҳрам ва ғайри маҳрам мактубларини ва китобларини ва сирларини ҳукумат шиддатли қидирувлар ила қўлга киритди. Тўққиз ой ҳам Испарта, ҳам Денизли, ҳам Анқара адлиялари тадқиқдан сўнгра, биргина кун жазони биргина талабасига беришни керактирган бир модда беш сандиқ китобларида ва варақларида топилмадики, ҳам Анқара Тадқиқ Ҳайъати, ҳам Денизли Маҳкамаси иттифоқ ила бароатига қарор бердилар.

Ҳам бу зарурий ишларини кексалигига ҳурматан қилганимиз одам, маҳкамача даъво этган ва бутун ҳозир дўстларини шоҳид кўрсатиб тасдиқ эттирганки: Йигирма санадир ҳеч бир газетани ва сиёсий асарларни на ўқиган, на сўраган, на баҳс этган. Ва ўн санадир, ҳукуматнинг икки раисидан ва бир ҳоким ва бир депутатидан бошқа ҳеч бир идорачини ва катта маъмурларини билмайди ва танимайди ва танишга қизиқмаган. Ва уч санадир Жаҳон Урушини на сўраган, на билган, на қизиққан, на радио тинглаган. Ва интишор этган бир юз ўттиз таълифотидан йигирма сана мобайнида юз минг одамнинг диққат ила ўқиганлари ҳолда на идорга, на осойишга, на ватанга, на миллатга ҳеч бир зарарни ҳукумат кўрмаган. Беш вилоятнинг диққатли зобиталари ва қидирув маъмурлари ва маҳкама иши ила машғул бўлган уч вилоятнинг ва ҳукумат марказининг тўрт адлияларининг оғир жазо маҳкамалари энг кичик бир айб топмаганки, бўшатишга мажбур бўлдилар. Агар бу одамнинг дунё иштаҳаси ва сиёсатга майли бўлса эди, ҳеч имкони бормики, бир тарашшуҳоти ва аломатлари топилмасин! Ҳолбуки маҳкама босқичларида ҳеч бир аломат тополмадиларки, муаннид бир прокурор, мажбур бўлиб вуқуот ўрнида имконотни истеъмол этиб такрор-такрор айбномасида "қила олар" деган ва "қилган" демаган. Қила олар қаерда? Қилган қаерда? Ҳатто маҳкамада Саид унга деган: "Ҳаркас бир қатлни қила олиши мумкин, бу даъвонгиз ила ҳаркасни ва сизни маҳкамага бермоқ лозим келади..."

Ал-ҳосил: Ё бу одам батамом девонадирки, бу даража даҳшатли дунё ишларига қарши лоқайд қолмоқда ва ёхуд бу ватаннинг ва бу миллатнинг энг буюк бир саодатига ихлос ила хизмат қилмоқ учун ҳеч бир нарсага таназзул этмас ва аҳамият бермас. Ундай бўлса, бунга машаққат бермоқ ва тазйиқ этмоқ ватан ва миллатга ва осойишга бир нави хоинликдир. Ва у ҳақида бу тур шубҳага тушмоқ бир девоналикдир.

\* \* \*

**ЎЗ ЎЗИМГА БИР СУҲБАТДИР**

Бу суҳбатни Анқара идорачиларига эшиттиришни ислоҳдан сўнгра сизнинг уйғун топишингизга ҳавола этаман.

Ҳакам ўзи даъвочи бўлса, албатта: "Кимдан кимга шикоят етайим, мен ҳам ҳайрон қолдим",- мен каби бечораларга айттирар. Ҳа, ҳозирги вазиятим қамоқдан жуда кўп машаққатлидир. Бир куни бир ой ҳибси мунфарид қадар менга машаққат беради. Бу ғурбат ва кексалик ва хасталик ва фақирлик ва заифлик ила, қишнинг шиддати ичида ҳар нарсадан ман этилдим. Бир бола ила бир касалманд одамдан бошқа ҳечким ила кўришмайман. Зотан мен батамом бир ҳибси мунфаридда йигирма санадан бери азоб чекмоқдаман. Бу ҳолдан ортиқ менга тажрид ва тарассудлари ила машаққат бермоқ эса Ғайратуллоҳга тегилиб, бир балога васила бўлишидан қўрқилар. Маҳкамада деганим каби, қандайки тўрт марта даҳшатли зилзилалар бизга зулман ҳужумнинг айни замонида келиши каби жуда кўп вуқуот бор... Ҳатто тахмин қиламанки, менинг ҳуқуқимни муҳофаза ва мени ҳимоя этмоқ учун кўп ишонганим Афён Адлияси Денизли Маҳкамасидаги Рисола-и Нур ҳақида мурожаатимга аксинча аҳамият бермади, мени маъюс этди, адлиянинг ёнғинига бир васила бўлди эҳтимоли бор.

Мен дейманки: Мен ҳаққимда виждонли ва инсониятли бўлган бу туманнинг ҳукумати, зобита ва адлияси ила баробар мени тўлиқ ҳимоя этмоқ энг аҳамиятли бир вазифасидир. Чунки йигирма саналик бутун асарларимни ва мактубларимни уч адлия ва ҳукумат маркази тўққиз ой тадқиқдан сўнгра бароатимизга ва бўшалишимизга қарор берди. Фақат ажнабий манфаати ҳисобига ва бу миллат ва бу ватаннинг жуда катта зарарига ишлаётган бир яширин комитет бизнинг бароатимизни бузмоқ учун ҳар тарафда чумолини фил қилиб бир қисм маъмурларни менга қарши шубҳалантирдилар. Бир мақсадлари -менинг сабрим тугасин, ортиқ етар дедиртинсинлар. Зотан уларнинг ҳозир мендан ғазабланганликларининг бир сабаби сукутимдир, дунёга қўшилмасликдир. Худди нима учун қўшилмаётирсан, токи қўшилсин, мақсадимиз ўрнига келсин демоқдалар...

Менга қарши ҳукуматнинг бир қисм маъмурларини шубҳалантиришда истеъмол этганлари бир-икки дасисаларини баён этмоқдаман.

Дейдилар: "Саиднинг нуфузи бор. Асарлари ҳам таъсирли, ҳам касратлидир. Унга яқинлашган, унга дўст бўлар. Ундай бўлса, уни ҳар нарсадан тажрид этмоқ ва хоинлик қилмоқ ила ва аҳамият бермаслик ила ва ҳаркасни ундан қочирмоқ ила ва дўстларини қўрқитмоқ ила нуфузини синдирмоқ лозимдир" дея ҳукуматни адаштирар, мени ҳам даҳшатли машаққатларга соларлар. Мен ҳам дейман:

Эй бу миллат ва ватанни севган қардошлар! Ҳа, у мунофиқларнинг деганлари каби, нуфуз бор. Фақат меники эмас, балки Рисола-и Нурникидир. Ва у синмас, унга ёпишганча қувватлашар. Ва миллат ва ватанга қарши ҳеч бир вақт истеъмол этилмаган ва этилмас ва этилолмас. Икки адлия ўн сана оралиқ ила шиддатли ва ҳиддатли йигирма саналик варақларимни тадқиқот натижасида бир ҳақиқий сабаб жазомизга топмаслиги бу даъвога рад этилмас бир шоҳиддир.

Ҳа, асарлар таъсирлидир. Фақат, миллат ва ватаннинг батамом манфаатига ва ҳеч бир зарар тегдирмасдан юз минг одамга қувватли таҳқиқий иймон дарси бермоқ ила, саодат ва абадий ҳаётларига тўлиқ хизматда таъсирлидир. Денизли қамоқхонасида қисман оғир жазо ила маҳкум юзлаб одам ёлғиз "Мева Рисоласи" ила, ғоят одобли ва диндор суратига киришлари, ҳатто икки-уч одамни ўлдирганлар унинг дарси ила ортиқ тахтаканани ҳам ўлдиришдан чекинишлари ва у қамоқхона мудирининг иқрори ила, қамоқхонанинг бир тарбия мадрасаси ҳукмини олиши бу даъвога рад этилмас бир исботдир, бир ҳужжатдир.

Ҳа, мени ҳар нарсадан тажрид этмоқ исканжали бир азоб ва ҳаддан ортиқ бир зулмдир ва бу миллатга ғадрли бир хиёнатдир. Чунки ўттиз-қирқ сана ҳаётимни бу миллат ичида ўтказганим ҳолда, қўшилишимдан ҳеч зарар кўрмаганига ва бу диндор миллат жуда муҳтож бўлган маънавий қувват ва тасалли ва иймоний қувват манфаатини кўрганига қатъий бир далили -бу қадар менга қарши бўлган шиддатли ташвиқотларга қарамасдан, ҳар тарафда Рисола-и Нурга фавқулодда таважжуҳ ва рағбат кўрсатишлари.. ҳатто эътироф этаман, юз даража ҳаддимдан зиёда лойиқ бўлмаганим буюк илтифот этишидир.

Мен эшитдимки, менинг иошамга ва истироҳатимга бу ердаги ҳукумат мурожаат этган, қабул жавоби келган. Мен буларнинг инсониятига ташаккур ила баробар дейман: Энг зиёда муҳтож бўлганим ва ҳаётимда энг асосли дастур бўлган ҳурриятимдир. Аслсиз шубҳа юзидан ўхшовсиз бир тарзда ҳурриятимнинг қайдлар ва истибдодлар остига олиниши мени ҳаётдан жиддан зериктиради. Қамоқ ва зиндонни эмас, балки қабрни бу ҳолга таржиҳ этаман. Фақат, хизмати иймонияда зиёда машаққат эса зиёда савобга сабаб бўлиши менга сабр ва таҳаммул берар. Модомики бу инсониятли зотлар мен ҳаққимда зулмни истамайдилар, энг аввал менинг машруъ доирадаги ҳурриятимга тегдирмасинлар. Мен нонсиз яшайман, ҳурриятсиз яшолмайман. Ҳа, ўн тўққиз сана бу ғурбатда ёлғиз икки юз банкнот ила, шиддатли бир иқтисод ва қувватли бир риёзат ичида ўзини идора этиб, ҳурриятини ва иззати илмиясини муҳофаза учун ҳеч кимга изҳори ҳожат қилмаган ва миннат остига кирмаган ва садақа ва закот ва маош ва ҳадяларни қабул этмаган бир одам, албатта иошадан зиёда адолат ичида ҳурриятга муҳтождир. Ҳа, ўхшовсиз бир тазйиқ остидаман. Бир-икки жузъий намунасини баён этмоқдаман.

Бириси: Маҳкамача, Рисола-и Нурнинг илмий бир мудофааномаси ва Анқаранинг еттита идорасига ва раиси жумҳурга мудофааларим ила баробар юборилган ва натижада Анқара Тадқиқ Ҳайъатининг тақдири ила бароатимизга бир сабаб бўлган ва қамоқдаги дўстларимнинг менга бир туҳфа ва хотира бўлмоқ учун чиройли ёзувлари ила бир нечта нусхаси ёзилган ва қўлимда бўлган ва Денизли Зобитаси кўриб тегилмаган ва Афён полиция идорасида бир кеча ва бу ернинг зобитасида ҳам очиқ бўлиб бир кеча қолган "Мева Рисоласи" ила "Мудофаанома"ни ҳар кун андишалар ичида, буларни ҳам қўлимдан олмасин дея сақлаётган эдим. Балки мени текшириб кўрадилар хавотири ила, бу ғурбатда танимаганим одамларга, “буларни сақла” дея олмаганимдан жуда хафа бўлаётган эдим.

Иккинчиси: Денизли Маҳкамаси ҳеч тегилмагани ва Эскишаҳар Маҳкамаси ёлғиз биргина калимасига ёпишиб, биргина ҳарф ила жавобини олган "Кексалар Рисоласи"ни Истанбулли бир одам бу ерда бир одамдан олиб, Истанбулга этган. Нима бўлганда ҳам, менга қарши бўлган бир динсизнинг қўлига ўтган. Битта чумолини ўнта фил қилиб, вилоят зобитасини адаштириб: "Ким ила кўришмоқда, ёнига кимлар кетмоқда?" дея мени сиқишни бошладилар. Нима бўлганда ҳам, булар каби жуда ачинарли намуналар бор.. Фақат энг маъносизи будирки, мени гапиртирмаслик учун, хизматимда бир бола ила бир касалманд одамдан бошқа ҳаркасни қўрқитиб, мендан қочиришларидир. Мен ҳам дейман:

Ўн одамнинг мендан чекинишлари ўрнига ўн минглаб, балки юз минглаб Мусулмон Рисола-и Нурнинг дарсига ҳеч бир монега аҳамият бермасдан давом этмоқдалар. Ҳам бу мамлакатда, ҳам хориж Ислом оламида жуда қувватли ҳақиқатлари ва жуда қийматли фойдалари учун тўлиқ бир ривож ила интишор этган Рисола-и Нурнинг минглаб нусхаларидан ҳар бири менинг ўрнимга мендан мукаммал гапирмоқда. Менинг жим бўлишим ила улар жим бўлмас ва жим қилинолмаслар.

Ҳам, модомики маҳкамача исбот этилганки, йигирма санадан бери сиёсат ила алоқамни кесганим ва ҳеч бир аломат аксига зуҳур этмагани ҳолда, албатта мен ила кўришгандан гумон қилмоқ жуда маъносиздир.

\* \* \*

**(Ўз Ўзимга Суҳбат Номли Парчага Илова бўлиб)**

**Адлия Вакили ила ва Рисола-и Нур ила Алоқадор Маҳкамаларнинг Ҳакамлари Ила Бир Суҳбатдир**

Жаноблар! Сиз нима учун сабабсиз биз билан ва Рисола-и Нур ила овора бўлмоқдасиз? Қатъиян сизга хабар бермоқдаманки: Мен ва Рисола-и Нур сиз билан эмас мубораза, балки сизни ўйламоқ ҳам вазифамизнинг хорижидадир. Чунки Рисола-и Нур ва ҳақиқий шогирдлари эллик сана сўнгра келадиган келажак наслга ғоят буюк бир хизмат ва уларни буюк бир таҳликадан ва миллат ва ватанни буюк бир таҳликадан қутқаришга ҳаракат қилмоқдалар. Ҳозир биз билан овора бўлганлар у пайт қабрда албатта тупроқ бўладилар. Фарзи маҳол бўлиб у саодат ва саломат хизмати бир мубораза бўлса ҳам, қабрда тупроқ бўлишга юз тутганларни алоқадор этмаслиги керакдир.

Ҳа, ҳурриятчиларнинг ижтимоий ахлоқда ва динда ва миллий ахлоқда бир даража эътиборсизлик кўрсатишлари ила, йигирма-ўттиз сана сўнгра динча, ахлоқча, номусча ҳозирги вазиятни кўрсатгани жиҳатидан, ҳозирги вазиятда ҳам, эллик сана сўнгра бу диндор, номускор, қаҳрамон сажияли миллатнинг келажак насли диний ахлоқ ва ижтимоий ахлоқ жиҳатида не шаклга киражак, албатта тушунмоқдасиз. Минг санадар бери бу фидокор миллат бутун руҳу жони ила Қуръоннинг хизматида ўхшовсиз қаҳрамонлик кўрсатганлари ҳолда, эллик сана сўнгра у порлоқ мозийсини даҳшатли доғли, балки маҳв этадиган бир қисм келажак наслнинг қўлига албатта Рисола-и Нур каби бир ҳақиқатни бериб, у даҳшатли сукутдан қутқармоқ энг буюк бир миллат ва ватан вазифаси билганимиздан, бу замоннинг инсонларини эмас, у замоннинг инсонларини ўйлаётирмиз.

Ҳа жаноблар! Гарчи Рисола-и Нур ёлғиз охиратга боқар, ғояси Ризо-и Илоҳий ва иймонни қутқармоқ ва шогирдларининг эса, ўзларини ва ватандошларини иъдоми абадийдан ва абадий ҳибси мунфариддан қутқаришга ҳаракат қилмоқдир, фақат дунёга оид иккинчи даражада ғоят аҳамиятли бир хизматдир. Ва бу миллат ва ватанни анархистлик таҳликасидан ва келажак наслнинг бечоралар қисмини мутлақ залолатдан қутқармоқдир. Чунки бир Мусулмон бошқасига ўхшамас. Динни тарк этиб Исломият сажиясидан чиққан бир Муслим мутлақ залолатга тушар, анархист бўлар, ортиқ идора этилмас. Ҳа, эски Ислом тарбиясини олганларнинг юздан эллиги майдонда бор экан ва миллий ва Ислом анъанасига қарши юздан эллиги лоқайдлик кўрсатилгани ҳолда, эллик сана сўнгра юздан тўқсони нафси амморага тобе бўлиб миллат ва ватанни анархистликка чорламоқ эҳтимолининг ўйланиши ва у балога қарши бир чора қидируви йигирма сана аввал мени сиёсатдан ва бу асрдаги инсонлар ила овора бўлишдан қатъиян ман этгани каби, Рисола-и Нурни, ҳам шогирдларини бу замонга қарши алоқаларини кесган, ҳеч улар ила на мубораза, на машғулият йўқ.

Модомики ҳақиқат будир, адлияларнинг мени ва уларни айбламоқ эмас, балки Рисола-и Нурни ва шогирдларини ҳимоя этмоқ энг биринчи вазифаларидир. Чунки улар бу миллат ва ватаннинг энг буюк бир ҳуқуқини муҳофаза этганларидан, уларнинг қаршисида бу миллат ва ватаннинг ҳақиқий душманлари Рисола-и Нурга ҳужум этиб, адлияни адаштириб, даҳшатли бир ҳақсизликка ва адолатсизликка чорламоқдалар. Кичкина икки намунасини баён этмоқдаман.

Жумладан: Қамоқдаги дўстларимдан, салом-каломдан иборат ва Арабий бир рисоламнинг нархи бўлган ўн банкнотни бу ердаги бир одамга юбориб, токи Испартада чоп масрафини берган у нусхалар соҳибига берилсин деган мактуби юзидан ҳам адлия, ҳам ҳукумат менга машаққатлар бериб, ҳам восита бўлган одамни тадқиқ этди. Бу чивин қаноти қадар аҳамияти бўлмаган бир оддий мактубни, ҳам олти ой мобайнида биргина оддий мухобарани бу қадар катта бир масала суратига келтирмоқ, албатта адлиянинг шарафига, ҳайсиятига ярашмас.

Иккинчи намуна: Мен каби ғариб, кекса ва заиф ва бароат этган бир мусофирга ҳаркасни, ҳатто хизматчиларини расман ташвиқот ила ундан қўрқитмоқ, ўзини паришон бир вазиятга тиқмоқ бу вилоятдаги ҳукуматнинг ҳамияти миллиясига ярашмаганидан, чивин қаноти қадар мавҳум бир зарарга тоғ каби аҳамият бериб менга қарши расман ташвиқот қилмоқ, "ким ила кўришмоқда ва ёнига ким кетмоқда?" дея ҳаркасга бир хавотир бермоқ.. ҳукуматнинг ҳикмати ва ҳокимияти бу ажиб ҳолатга албатта таназзул этмаслиги керакдир. Нима бўлганда ҳам, бу икки модда каби, хабардор бўлганларга ҳайрат берган кўп моддалар бор...

Жаноблар! Залолат ва ёмонликлар жоҳилликдан келса, даф этилиши осондир. Фақат, фандан, илмдан келган залолатнинг изоласи жуда мушкулдир. Бу замонда залолат фандан, илмдан келгани учун, фақат уларни изола этишга ва келажак наслдан у балога тушган қисмини қутқаришга, қаршиларида таянишга Рисола-и Нур каби ҳар жиҳат ила мукаммал бир асар лозимдир. Рисола-и Нурнинг бу қийматда бўлганига далил шудирки: Йигирма санадан бери менинг шиддатли ва касратли бўлган муоризларим ва шиддатли таъзирларини еган файласуфларнинг ҳеч бириси Рисола-и Нурга қарши чиқмаган ва рад этолмаган ва чиқолмас. Ва тўққиз ой уч адлия ва ҳукумат маркази тадқиқ ҳайъати юз китобдан иборат парчаларида бизни масъул этажак биргина модда тополмасликларидир. Ва минглаб диққат аҳли бўлган Рисола-и Нур шогирдларига қатъий қаноат берган, Ишорати Қуръония ва Ихбороти Ғайбия-и Алавия ва Ғавсиянинг бу асрда Рисола-и Нурнинг аҳамиятига ва мақбулиятига имзо босишларидир.

Ҳа, адлиялар ҳуқуқларни муҳофаза этмоқ ва ҳақсизларни тажовуздан сақламоқ вазифалари бўлмоқ жиҳати ила, Рисола-и Нурнинг юз рисоласи йигирма санада юз минг одамнинг саодатларига хизмат этгани собит бўлмоқ ила баробар, ўн санадан бери икки маҳкама ва ҳукумат маркази ва бир нечта вилоятнинг зобиталари ва Денизли Маҳкамаси муносабати ила тўққиз ой бутун маҳрам ва ғайри маҳрам варақларимизда ва рисолаларда миллатга ва ватанга бир зарарли моддани ва жазони керактирган бир хато кўрмаганидан, албатта Рисола-и Нурнинг бу ватанда ғоят куллий ва буюк ҳуқуқи бор. Бу куллий ва жуда аҳамиятли ҳуқуқни назарга олмасдан, оддий варақлар каби мусодара этиб, миллатга ва иймонни қувватлантиришга муҳтож бечораларга жуда буюк бир ҳақсизликни назарга олмаслик ва оддий бир одамнинг жузъий ва кичик бир ҳаққини аҳамият ила назарга олмоқ адлиянинг моҳиятига ва адолатнинг ҳақиқатига ҳеч бир жиҳат ила ярашмас дея сизга хотирлатмоқдамиз.

Доктор Дузининг ва бошқа зиндиқларнинг асарларига ёпишмаслик, Рисола-и Нурга ёпишмоқ ғазаби Илоҳийнинг жалбига бир васила бўлиши мумкин дея қўрқмоқдамиз. Жаноби Ҳақ сизга инсоф ва марҳамат ва бизга ҳам сабр ва таҳаммул эҳсон айласин. Омин...

Ғайри расмий, фақат тажриди мутлақда

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**(Бу илтимоснома учта идорага юборилгандир. У ердаги қардошларимга бир манба бўлмоқ учун юборилди.)**

Йигирма санадан бери сабр этиб сукут этган бир мазлумнинг шикоятини тинглашингизни истайман! Ҳурриятнинг энг кенг суратини берган жумҳурият ҳукуматида ҳар бир ҳурриятдан ман этилмоқ ила баробар, душманларим менга қарши ҳар жиҳат ила эркин бўлиб мени эзмоқдалар. Ҳуррияти виждон ва ҳуррияти фикри илмияни таъмин этган Жумҳурият Ҳукумати ё мени тўлиқ ҳимоя этиб, ғаразкор, шубҳали душманларимни сустирсин ва ёхуд менга душманларим каби ҳуррияти қалам бериб, мудофааларимга таъқиқ демасин. Чунки расман, парда остида ҳар мухобарадан ман этилганим учун почталарга яширин амр берилган. Сув ва нонимни келтирган биргина боладан бошқа ҳеч ким ила мени кўриштирмаслик учун танбеҳлар берилган бир замонда, эскидан бери менинг муоризларим фурсат топиб, тўлиқ темйиз маҳкамасининг бароатимизни тасдиқ этиб, маҳкамадаги тадқиқ ҳайъати таҳсин этган китобларимни олишни кутаркан, у душманларим ҳеч муносабатим бўлмаган бир-икки маҳрам рисолаларимни бердириб, сўнгра маслакча менга қарши бўлган бир-икки тадқиқ ҳайъатининг қўлига ўтказиб, менга қарши ёмон бир рапорт ҳозирлаганларини эшитдим. Ортиқ сабр ва таҳаммулим қолмади. Мен жумҳурият ҳукуматининг бутун раисларига, балки дунёга эълон этаманки:

Қуръони Ҳакимнинг сири ҳақиқати ила ва иъжозининг тилсими ила, менинг ва Рисола-и Нурнинг дастуримиз ва маслагимиз ва ҳақиқатдан самарасини кўрганимиз ва ҳаракат қилганимиз ва ғоя-и ҳаракатимиз ва ҳадафимиз ўлимнинг иъдоми абадийсидан таҳқиқий иймон ила бечораларни қутқармоқ ва бу муборак миллатни ҳам ҳар нави анархистликдан муҳофаза этмоқдир.

Хуллас, Рисола-и Нур уч мутахассислар ҳайъатининг ва уч маҳкаманинг тадқиқидан ўтгани ҳолда, бу икки муқаддас вазифадан бошқа, қасдий бўлиб дунёга, идорага, осойишга тегиладиган жиҳати бўлмаганига йигирма саналик ҳаётим ва бир юз ўттиз Рисола-и Нур майдонда рад этилмас бир ҳужжатдир.

Ҳа, маҳкамача даъво этганим ва мен ила муносабатдор бутун дўстларимнинг тасдиғи остида, йигирма санадан бери ҳеч мурожаат этмаган ва ўн санадан бери ҳукуматнинг аъзоларини , бир нечтаси мустасно бўлиб, билмаган ва тўрт санадан бери дунё урушидан ва ҳодисаларидан ҳеч хабар олмаган ва мароқ этмаган бу бечора мазлум Саид, ҳеч имкони бормики, сиёсат аҳли ила овора бўлсин ва идорага илишсин ва осойишни бузишга майли бўлсин... Агар зарра миқдор бўлса эди, "Қаршимда кимлар бор, дунёда нелар бўлмоқда, менга ким ёрдам беради?" дея суриштиражак эди, мароқ этажакди, чалкаштиражак эди, ҳийлалар ила катталарга қўшилажакди. Энг аламли жузъий бир ҳодиса шудирки:

"Бир тажриди мутлақ ичида ҳар мухобарадан кесилган вазиятимдан қутулмоқ учун қамоққа киришга бир баҳона топингки, мени қамоққа олсинлар, бу азобдан қутулай" дея баъзи дўстларимга бир яширин мактуб қўлдан юборган эдим. Токи менинг ҳаётимнинг сармояси ва натижаси ва ғоят зийнатли бир суратда безалган Рисола-и Нурдан Денизлида маҳкамада бўлган китобларимга яқин бўлай ва таслим олишга ҳаракат қилай. Афсуски, менга қарши бўлган у ердаги тадқиқ ҳайъатидан биргина одам мени мудофаа этаркан, у ҳам мактубимни кўриб, қамоққа киришим учун менга қарши ҳукм беришга мажбур бўлган.

Мени қамоқларга тиққан муоризларимнинг бир баҳоналари ҳам у маҳкамада ундан бароат қозонганим "Тариқатчилик"дир. Ҳолбуки, Рисола-и Нурда доимо даъво этиб деганман: "Замон тариқат замони эмас, балки иймонни қутқармоқ замонидир. Тариқатсиз жаннатга кирганлар кўпдир, иймонсиз жаннатга кетган йўқдир" дея бутун қувватимиз ила иймонга ҳаракат қилганмиз. Мен домламан, шайх эмасман. Дунёда бир хонам йўқки... Қаерда таккам бўлажак?... Бу йигирма сана мобайнида биргина одам йўқки, чиқсин, десин: "Менга тариқат дарси берган". Ва маҳкамалар ва зобиталар топмаганлар. Ёлғиз эскидан ёзганим тариқатларнинг ҳақиқатларини илман баён этган "Талвеҳот Рисоласи" борки, бир дарси ҳақиқатдир ва юксак бир дарси илмийдир, тариқат дарси эмасдир. Ҳуррияти виждонни асос тутган жумҳурият ҳукуматининг, албатта бу миллатнинг миллиардлаб аждодининг руҳлари боғланган бир ҳақиқатга ва унинг йўлида дунёга бас келганлари.. ва таҳқиқий иймонни ғолибона фалсафага қарши исбот этган бир асарни ва ходимларини ҳимоя этмоқ аҳамиятли бир вазифасидир. Бўлмаса, у заиф ходимнинг қўлларини боғлаб,минглаб душманларини унга ҳужум қилдиришга ҳеч бир жиҳат ила у жумҳуриятнинг дастурлари изн бермас... Жумҳурият мени тинглаяжак дея шикоятимни ёздим. Ҳа حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ дейман.

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

(Ҳам маънавий, ҳам моддий бир неча жиҳатда сўралган бир саволга мажбурият тахтида бир жавобдир.)

**Савол:** Нима учун на доҳилда, на хорижда бўлган жараёнларга ва айниқса сиёсатли жамоатларга ҳеч бир алоқа пайдо этмаётирсан? Ва Рисола-и Нур ва шогирдларини мумкин бўлгани қадар у жараёнларга қўшилишдан ман этмоқдасан?... Ҳолбуки, агар қўшилсанг ва алоқадор бўлсанг, бирдан минглаб одам Рисола-и Нур доирасига кириб, порлоқ ҳақиқатларини нашр этар эдилар. Ҳам бу қадар сабабсиз машаққатларга ҳадаф бўлмас эдинг.

**Жавоб:** Бу алоқасизлик ва чекинишнинг энг аҳамиятли сабаби, маслагимизнинг асоси бўлган "ихлос" бизни ман этмоқда. Чунки бу ғафлат замонида, хусусан тарафгирона мафкуралар соҳиби ҳар нарсани ўз маслагига восита қилиб, ҳатто динини ва ухровий ҳаракатларини ҳам у дунёвий маслакка бир нави восита ҳукмига келтирмоқда. Ҳолбуки, ҳақоиқи иймония ва хизмати нурия-и қудсия коинотда ҳеч бир нарсага восита бўлолмас. Ризо-и Илоҳийдан бошқа бир ғояси бўлолмас. Ҳолбуки ҳозирги жараёнларнинг тарафгирона тўқнашувлари ҳангомида бу ихлос сирини муҳофаза этмоқ, динини дунёга восита этмаслик мушкуллашган. Энг яхши чора жараёнларнинг қуввати ўрнига иноят ва тавфиқи Илоҳияга таянмоқдир.

Чекинишимизнинг кўп сабабларидан бир сабаби да Рисола-и Нурнинг тўрт асосидан бириси бўлган “Шафқат этмоқ, зулм ва зарар этмасликдир”.

Чунки, وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى яъни, "Бирисининг хатоси ила бошқаси ёки ақрабоси хатокор бўлмас, жазога ҳақдор бўлмас". бўлган дастури ирода-и Илоҳияга қарши бу замонда اِنَّهُ كَانَ ظَلُمًا جَهُولاً сири ила шиддатли бир зулм ила муқобала этар. Тарафгирлик ҳисси ила бир жиноятчининг хатоси ила ёлғиз ақрабосига эмас, балки тарафдорларига ҳам адоват этар. Қўлидан келса, зулм этар. Қўлида ҳукм бўлса, бир одамнинг хатоси ила бир қишлоққа бомба отар. Ҳолбуки бир маъсумнинг ҳаққи юз жиноятчи учун фидо этилмас, уларнинг юзидан унга зулм этилмас. Ҳозирги вазият юз маъсумни бир нечта жиноятчи учун зарарларга тиқар. Масалан: Хатоли бир одамга алоқадор, бечора кекса волида ва падарни ва маъсум бола-чақаларни эзмоқ, паришон этмоқ, тарафгирона адоват этмоқ шафқатнинг асосига зиддир. Мусулмонлар ичида тарафгирона жараёнлар юзидан бундай маъсумлар зулмдан қутулолмаётирлар. Хусусан қузғолонга сабабият берган вазиятлар бутун-бутун зулмни тарқатар, кенгайтирар. Диний жиҳодда бўлса, кофирларнинг бола-чақаларининг вазиятлари бир хилдир. Ғанимат бўлиши мумкин, Мусулмонлар уларни ўз мулкига доҳил этиши мумкин. Фақат Ислом доирасида бириси динсиз бўлса, бола-чақасига ҳеч бир жиҳат ила тамаллук этилмас, ҳуқуқига мудоҳала этилмас. Чунки у маъсумлар Исломият робитаси ила динсиз падарига эмас, балки Исломият ила ва Ислом жамоати ила боғлиқдир. Фақат, кофирнинг болалари, гарчи нажот аҳлидирлар. Фақат ҳуқуқда, ҳаётда падарларига тобе ва алоқадор бўлишидан, жиҳод зарбасида у маъсумлар мамлук ва асир бўлишлари мумкин.

Умум қардошларимга бир-бир салом ва фойдаси минглаб бўлган Лайла-и Меърожингизни табрик этаман. Марҳум Ҳожи Иброҳимнинг Раъфат бей каби алоқадор бўлганларига мен тарафимдан тазия этиб, дейингизки: "У марҳум Рисола-и Нур Талабалари доираси ичидадир, доимо уларга бўлган дуоларга мазҳардир. Биз ҳам хусусий унга дуо этамиз".

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

(Бир саволга мажбурий жавобнинг қўшимчасидир)

Бу ёз мавсуми ғафлат замони ва дарди маишат машғулияти ҳангоми ва шуҳури салосанинг жуда савобли ибодат вақти ва замин юзидаги тўфонларнинг қурол ила эмас, дипломатия ила тўқнашишлари замони бўлгани жиҳат ила ғоят қувватли бир матонат ва вазифа-и нурия-и қудсияда бир сабот бўлмаса, Рисола-и Нурнинг хизмати зарарига бир тамбаллик, бир сустлик ва таваккуф бошлар.

Азиз қардошларим, сиз қатъий билингизки: Рисола-и Нур ва шогирдларининг машғул бўлганлари вазифа рўйи заминдаги бутун муаззам масалалардан янада каттадир. Шунинг учун дунёвий қизиқарли масалаларга қараб, вазифа-и боқиянгизда сустлик қилмангиз. Меванинг Тўртинчи Масаласини кўп дафа ўқингиз, маънавий қувватингиз синмасин.

Ҳа, дунё аҳлининг бутун муаззам масалалари фоний ҳаётда золимона бўлган уруш дастури доирасида ғаддорона, марҳаматсиз ва диний муқаддасотни дунёга фидо этмоқ жиҳати ила қадари Илоҳий уларнинг у жиноятлари ичида уларга бир маънавий жаҳаннам бермоқда. Рисола-и Нур ва шогирдлари ҳаракат қилган ва вазифадор бўлган фоний ҳаётга бадал боқий ҳаётга парда бўлган ўлимни ва дунёвий ҳаётнинг парастишкорларига ғоят даҳшатли ажал жаллодини абадий ҳаётга биттадан парда ва иймон аҳлининг абадий саодатларига биттадан васила бўлганини икки карра икки тўрт этар даражасида қатъий исбот этмоқдадир. Ҳозирга қадар у ҳақиқатни кўрсатганмиз.

Ал-ҳосил: Залолат аҳли вақтинчалик ҳаётга қарши мужодала этмоқдалар. Бизлар ўлимга қарши Қуръон нури ила урушда уларнинг энг буюк масаласи, вақтинчалик бўлгани учун, бизнинг масаламизнинг энг кичигига, бақога қарагани учун, муқобил келмайди. Модомики улар девоналиклари ила бизнинг муаззам масалаларимизга таназзул этиб қўшилмайдилар, биз нима учун қудсий вазифамизнинг зарарига уларнинг кичик масалаларини мароқ ила таъқиб этмоқдамиз?... Бу оят لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ва усули Исломиятнинг аҳамиятли бир дастури бўлган اَلرَّاضِى بِالضَّرَرِ لاَ يُنْظَرُ لَهُ Яъни "Бошқасининг залолати сизнинг ҳидоятингизга зарар этмас. Сизлар кераксиз уларнинг залолатлари ила машғул бўлмаслигингиз керак..." Дастурнинг маъноси: "Зарарга ўзи рози бўлган томон қаралмас. Унга шафқат этиб ачинмас". Модомики бу оят, бу дастур бизни зарарга билиб туриб рози бўлганларга ачинмоқдан ман этмоқда, биз ҳам бутун қувватимиз ва мароқимиз ила вақтимизни қудсий вазифага сарф этишимиз керак. Унинг хорижагиларни фойдасиз билиб, вақтимизни зое этмаслигимиз керак. Чунки қўлимизда нур бор, таёқ йўқдир. Биз тажовуз этолмаймиз. Бизга тажовуз этилса, нур кўрсатамиз. Вазиятимиз бир нави нуроний мудофаадир.

**Бу қўшимчанинг ёзилишининг сабабларидан бириси:**

Рисола-и Нурнинг бир талабасини тажриба этдим. Ажабо, бу ҳаяжон ҳозирги сиёсатга қарши не фикрдадир дея Бўғозлар ҳақида бошбўғозлиги муносабати ила бир-икки нарса сўрадим. Қарасам, алоқадорона ва билган ҳолда жавоб берди. Қалбан афсус дедим. Бу вазифа-и нурияда зарари бўлажак. Сўнгра шиддат ила танбеҳ бердим. "Аъузубиллаҳи минаш шайтони вас сиёсати" бир дастуримиз бордир. Агар инсонларга ачинаётган бўлсанг, ўтган дастур уларга марҳаматга лаёқатини кетказади. Жаннат одамлар истагани каби, Жаҳаннам ҳам одам истар.

(Бешинчи Шуа яна қисман берган хабарлар тазоҳур этмоқда.)

Саид Нурсий

\* \* \*

Азиз, сиддиқ қардошларим

Ҳам буни қатъиян эълон этмоқдаманки: Рисола-и Нур Қуръоннинг молидир. Менинг нима ҳаддим борки, соҳиб бўлай. Токи нуқсонларим унга ўтсин. Балки у Нурнинг нуқсонли бир ходими ва у олмос мужавҳарот дўконининг бир даллолиман. Менинг чалкаш вазиятим унга ўтолмас, унга тегилолмас. Зотан Рисола-и Нур бизга берган даср ҳам ҳақиқати ихлос ва тарки аноният ва доимо ўзини нуқсонли билмоқ ва худфурушлик этмасликдир. Ўзимизни эмас, Рисола-и Нурнинг маънавий шахсини иймон аҳлига кўрсатмоқдамиз. Бизлар нуқсонимизни кўрганга ва бизга билдирганга, фақат ҳақиқат бўлмоқ шарти ила, миннатдор бўламиз. Аллоҳ рози бўлсин деймиз. Бўйнимизда бир чаён бўлса, чақмасдан отилса, қандай мамнун бўламиз. Нуқсонимизни, фақат ғараз ва ўжарлик бўлмаслик шарти ила ва бидъатларга ва залолатга ёрдам этмаслик қайди ила, қабул этиб миннатдор бўламиз.

Азиз қардошларим. Мудофаатимда уларга жавобан дегандимки: "Улар менга оид эмас. Ва у кароматларга соҳиб бўлмоқ менинг ҳаддим эмас, балки Қуръоннинг маънавий мўъжизасининг тарашшуҳоти ва ёғдуларидирки, ҳақиқий бир тафсири бўлган Рисола-и Нурда кароматлар шаклини олиб, шогирдларининг маънавий қувватларини қувватлантирмоқ учун икромоти Илоҳия навидандир. Икромнинг изҳори бир шукрдир, жоиздир, ҳам мақбулдир".

Ҳозир аҳамиятли бир сабабга биноан, бу жавобни бир парча изоҳ этаман ва "Нима учун изоҳ этмоқдаман.. ва нима учун бу нуқтада бу қадар таҳшидот қилмоқдаман…" дея сўралди.

Жавоб: Рисола-и Нурнинг хизмати иймонияда бу замонда минглаб бузғунчиларга муқобил юз минглаб таъмиротчи лозим келаркан, ҳам мен билан лоақал юзлаб котиб ва ёрдамчи бўлишига эҳтиёж бор экан, чекиниш ва муносабатдор бўлмаслик эмас, балки миллат ва аҳли идора тақдир билан ва ташвиқ билан ёрдам ва муносабатдор бўлиши зарурий экан ва у хизмати иймония ҳаёти боқияга қарагани учун, ҳаёти фониянинг ташвишларидан ва фойдаларидан устун қўйиш аҳли иймонга вожиб экан, ўзимни мисол олиб дейманки: Мени ҳамма нарсадан ва муносабат қуришдан ва ёрдамчилардан ман қилиш билан баробар, бизга қарши бўлганлар бор қувватлари билан биродарларимнинг маънавий кучларини синдириш ва мендан ва Рисола-и Нурдан совутиш ва мен каби кекса, хаста, заиф, ғариб, кимсасиз бир бечорага минглаб одам қиладиган вазифани (бошига) юклаш ва бу якка қолдирилиш ва тазйиқларда моддий бир хасталик навидан инсонлар билан муносабатдор бўлиш ва кўришишдан чекинишга мажбур бўлиш, ҳам шу даража таъсирли бир тарзда одамларни қўрқитиш билан маънавий кучни синдириш жиҳатлари билан ва сабаблари билан, ихтиёрим хорижида ва барча ўша монеларга қарши Рисола-и Нур шогирдларининг маънавий кучларини қувватлантиришга сабаб икромоти Илоҳияни баён қилиб Рисола-и Нур атрофида маънавий устида тўхталишни қилдириш ва Рисола-и Нур ўз-ўзидан, бир ўзи (бошқаларга муҳтож бўлмасдан) бир қўшин қадар кучли бўлганини кўрсатиш ҳикмати билан, бу тур нарсалар менга ёздирилган. Бўлмаса, Aллоҳ сақласин, ўзимизни сотиш ва ёқтиртириш ва мақтаниш ва худфурушлик қилиш эса, Рисола-и Нурнинг аҳамиятли бир асоси бўлган ихлос сиррини бузишдир. Иншааллоҳ, Рисола-и Нур ўз-ўзини ҳам мудофаа этгани, ҳам қийматини тўлиқ кўрсатгани каби, бизни ҳам маънан мудофаа этиб, нуқсонларимизни афв эттиришга васила бўлажакдир.

Азиз қардошларим, Рисола-и Нурнинг зуҳуридан қирқ сана аввал кенг бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ажиб бир тарзда ҳам менда, ҳам бизнинг қишлоқда, ҳам ноҳиямизда тазоҳур этганини ҳозир бир маънавий эслатма ила қатъий қаноатим келган. Шафиқ ва укам Абдулмажид каби эски талабаларимга бу сирни фош этмоқ истардим. Ҳозир Жаноби Ҳақ сизларда кўп Абдулмажидларни ва кўп Абдурраҳмонларни бергани учун, сизга баён этмоқдаман.

Мен ўн ёшда экан, буюк бир ифтихор, ҳатто баъзан мақтанмоқ суратида бир ҳолатим бор эди. Истамаганим ҳолда жуда буюк бир иш ва буюк бир қаҳрамонлик вазиятини кўрсатаётган эдим. Ўз-ўзимга дер эдим: "Сенинг беш пул қийматинг йўқ. Бу мақтанчоқона, хусусан жасоратда жуда ортиқ кўз-кўз қилишинг нима учундир?" Билмас эдим, ҳайрат ичида эдим. Бир икки ойдир у ҳайратга жавоб берилдики: Рисола-и Нур қабл-ал вуқуъ ўзини сездирар эди. Сен оддий ўтин парчаси каби бир уруғ экан, у фирдавс шингилларини феълан ўз молинг каби ҳисси қабл-ал вуқуъ ила ҳис этиб худфурушлик этардинг. Бизнинг "Нурс қишлоғимиз" эса, ҳам эски талабаларим, ҳам ҳамшаҳарларим биладиларки, бизнинг қишлоғимиз фавқулодда кўз-кўз ва жасоратда олдин кўрсатмоқ учун мақтанишни жуда севардилар. Гўё катта бир мамлакатни фатҳ этар каби, қаҳрамонона бир ҳолат олмоқ истар эдилар. Мен ҳам ўзимга, ҳам уларга жуда ҳайрат этардим. Ҳозир ҳақиқий бир эслатма ила билдимки: У маъсум Нурсли инсонлар (Нурс Қишлоғи) Рисола-и Нурнинг нури ила буюк бир ифтихор қозонажак. У вилоятнинг, ноҳиянинг исмини эшитмаган Нурс Қишлоғини аҳамият ила танияжак дея бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила у неъмати Илоҳияга қарши ташаккурларини мақтаниш суратида кўрсатганлар.

Сизни эски талабаларим ва эски биродарларим ва укам ва жияним Абдулмажид ва Абдурраҳмонлар билганимдан, бу маҳрам сирни сизга очдим. Ҳа, "Мен йигирма тўрт соат аввал сезгирлигим ила ва асабимнинг намликдан таъсири ила раҳмат ва ёмғирнинг келишини ҳис этганим каби, айнан шунингдек мен ва қишлоғим ва ноҳиям қирқ тўрт сана аввал Рисола-и Нурдаги раҳмат ёмғирини бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила ҳис этганмиз" демакдир. Умум қардошларимизга ва опа-сингилларимизга салом ва дуо этамиз. Дуоларини сўраймиз.

\* \* \*

**КАТТА БИР МАҚОМДА БИР ҚЎМОНДОН ВА**

**АҲАМИЯТЛИ БИР ЗОТНИНГ АҲАМИЯТЛИ**

**МАКТУБИГА МАЖБУРИЙ БИР ЖАВОБДИР.**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Азиз, сиддиқ қардошим

Жавобан, биз ҳам Рамазонингизни табрик этамиз. Тушларингиз жуда ҳам муборакдирлар. Иншааллоҳ, Жаноби Ҳақ сизни буюк эҳсонларга мазҳар айлаяжак, дея бир ишорадир. Менча бу замонда энг буюк бир эҳсон, бир вазифа иймонини қутқармоқдир, бошқаларнинг иймонига қувват берадиган бир суратда ҳаракат қилмоқдир. Асло, менлик ва ғурурга мадор нарсалардан чекин. Тавозуъ, маҳвият ва тарки аноният бу замонда ҳақиқат аҳлига лозим ва алзамдир. Чунки бу асрда энг буюк таҳлика менликдан ва худфурушликдан келиб чиққанидан, ҳақ ва ҳақиқат аҳли маҳвияткорона доимо нуқсонини кўрмоқ ва нафсини айбламоқ керакдир. Сиз каби, оғир шароит ичида қаҳрамончасига иймонини ва убудиятини муҳофаза этиши буюк бир мақомдир. Сенинг тушларингнинг бир таъбири да, бу нуқтадан сенга хушхабар бермоқдир. Рисола-и Нур парчаларида тариқат ҳақиқатига доир "Талвеҳоти Тисъа" номли рисолани қўлга киритиб боқингиз. Ҳам зотингиз каби метин ва иймонли ва ҳақиқатли зотлар Рисола-и Нур доирасига кирингиз. Чунки бу асрда Рисола-и Нур бутун ҳужумларга қарши мағлуб бўлмади. Энг муаннид душманларига ҳам эркинлигини расман таслим эттирди. Ҳатто икки санадан бери катта идоралар ва адлиялар тадқиқот натижасида Рисола-и Нурнинг эркинлигини тасдиқ ва маҳрам ва ғайри маҳрам бутун парчаларини соҳибларига таслимга қарор бердилар. Рисола-и Нурнинг маслаги бошқа тариқатлар, маслаклар каби мағлуб бўлмасдан, балки ғалаба этиб жуда кўп муаннидларни иймонга келтириши, жуда кўп ҳодисаларнинг шаҳодати ила, бу асрда бир мўъжиза-и маънавия-и Қуръония бўлганини исбот этар. У доиранинг хорижида, аксарият ила бу мамлакатда ва хусусий ва жузъий ва ёлғиз шахсий хизмат ёки мағлубона парда остида ёки бидъатларга мусомаҳа суратида ёки шарҳлаш ила бир нави тахрифот ичида хизмати диния қилиниши мумкин, дея ҳодисалар бизга қаноат берган.

Модомики сизда буюк ҳиммат ва кучли иймон бор, тўлиқ ихлос ва тўлиқ камтаринлик билан, саботкорона Рисола-и Нурга шогирд бўл. Токи минглаб, балки юз минглаб шогирдларнинг ширкати маънавия-и ухровияларига ҳиссадор бўл. Токи сенинг хайрларинг, яхшиликларинг хусусийликдан чиқиб умумийлашсин, охиратга тўлиқ фойдали бир тижорат бўлсин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Жуда муборак, жуда қийматдор, жуда севгили устозимиз ҳазратлари

Алҳамдулиллаҳ, бу сана Испартадаги талабаларингизни дунёвий машғулиятлар янада кўп ғафлатга тиқмади. Хизмати Нуриядаги ғайратларимиз жиддий бир суратда давом этмоқда. Ҳар биримизнинг қалбларимиздаги Нурга қарши инжизоб сиймоларимизда ўқилмоқда. Худди бу талабаларингиз қалблари севинч ила тўладир. Ҳа севгили Устозимиз, бутун талабаларингиз ҳаммалари бирдан дейдилар: Лаёқатсизлигимиз, ҳечлигимиз ила баробар тоза бир қалб ила ишлаттирилганимиз бу хизмати Нурияда бадиъ бир Устозга ҳам талаба, ҳам котиб, ҳам мухотоб, ҳам ношир, ҳам мужоҳид, ҳам халққа насиҳатгўй, ҳам Ҳаққа обид бўлмоқ каби жаҳонқиймат гўзалликларининг ҳаммасини бирдан бизга берган Ҳазрати Аллоҳга нақадар шукр этсак оздир. Ва бу қилмоқ истаганимиз шукрлар ҳам, Холиқимизнинг фазли ила қалбимизга келган бир эҳсон бўлганини эслатган биз талабаларингизнинг қалбларини сурур ва севинч тўлдиради. Маъсум Нурсликларнинг Устозимизнинг кичиклигида ўтказган ҳаётларининг муташаккирона бир тарзи ҳол ва атворимизда ўқинмоқда. Ҳудутсиз шукрлар, ниҳоясиз санолар бўлсин у Зоти Зулжалолгаки, бизларни жаҳли мутлақ дараларидан, исён ва куфрон ботқоқликларидан лутф ва карами ила чиқариб, кўзларни қамаштирган энг порлоқ бир нурга талаба этгандир.

Агар севгили устозимиз "Иқтирон" таъбир этилган икки неъматнинг баробар келганини ҳали аввалдан бизга изоҳ этмасайди, кўп миннатдорликларимизни қалбларимизга таржимон бўлган қаламларимиздан ўқир эдилар.

Ҳа севгили Устозимиз, биз ўзимизга қарамоқдамиз, Рисола-и Нурга мухотоб бўлолмаётирмиз. Бунга қарамасдан, эҳтиёж шиддатланган сари, Холиқи Раҳиймнинг марҳаматли тажаллийларини мушоҳада этмоқдамиз. Қалби Устоз порлоқ бир ойна, бир мазҳар, бир маъкас. Лисони Устоз олий бир мубаллиғ, бир муаллим, бир муршид. Ҳоли Устоз тажассум этган энг чиройли бир ўрнак, бир намуна, бир мисол бўлади. Башар тоифаларининг эҳтиёжлари ёзилмоқда, кўрсатилмоқда. Хуллас, етти санадан бери оташ сочган золим башарнинг ҳоли бугун янада кўп истиробли бир ҳолга кирган ҳособланади. Ҳар бир идрок соҳиби, ажабо эртага нима бўлажак ўйлови ила қулоқларини радиоларнинг оғизларига қўйганлар, ҳайратда турмоқдалар. Шарқда Японларнинг мағлуб бўлиши ила, дунёнинг ярашишу саломатга ва амният ва қўрқувсизликка қовушиши кутиларкан, дажжолона бир ҳаракат Шимолда ўзини кўрсатгани кўрилмоқда. Шу вазият ҳаркасни ҳаяжонга, андишага чорламоқда. Истиқбол зулматларга кетган ўйлови ила, мароқ ила радиоларни таъқибга югуртиради. Лиллаҳилҳамд Рисола-и Нур олий баёноти ила руҳларимизни таскин этмоқда. Ҳақиқий дасрлари ила қалбларимизни қондирмоқда. Хуллас, бу кунда майдонга чиққан бу даҳшатли жараённи фақат ва фақат Насронийлик оламининг Мусулмонлик ила иттиҳоди, яъни Инжил Қуръон ила иттиҳод этиб ва Қуръонга тобе бўлиши натижаси қўлга киритилажак самовий бир қувват ила мағлуб этилиши ишора этмоқдаки, Ҳазрати Исо Алайҳиссаломнинг ҳам келишига интизор этмоқ замонининг келганини ишорий маъно ила эслатмоқда. Эшитилишича, бугунги Америка оламнинг ҳар тарафига тадқиқот учун юборган тўрт ҳайъатдан бирисини бу кунги башариятнинг саодатини таъмин этадиган салим бир дин қидиришга маъмур этгандир. Бу эса, мужаддидлигини маҳкама лисони ила ҳар тарафга эълон этган Рисола-и Нур бу истиробли, паришон башариятнинг энг буюк бир саодати бўлишига иймонимиз жуда қувватлидир.

Севгили Устозимиз бошимизда ва энг олий ҳақиқатларни ташиган ва Қуръоннинг энг юксак ва муборак тафсири бўлган Рисола-и Нур қўлимизда бўлганча, севинчларимиз ҳад ва ҳудудга олинмас.

Хуллас, бу ҳақиқатларнинг ҳар бир жузи фаолият соҳасига чиқса, ҳар тарафда мароқ ила, завқ ила ўзини ўқиттиради. Бунга яққол далиллар жуда кўп бор. Хусусан, инкори ҳашр мафкурасини мағлуб этган "Ўнинчи Сўз" чоп этилган нусхалари, ва айниқса яширин чоп этилгани ҳолда ўзини эркин ўқитган ва иймонни қувватлашда жуда юксак ҳориқоларни ташиган "Оят-ул Кубро" рисолалари, ва инкори улуҳият мафкурасини зиру-забар этган Куллиёти Нур "Ҳужжат-ул Балиға" ва "Мева" каби парчалари майдонда... Иншааллоҳ, Қуръоннинг атрофига ўралмоқ истанилган иймонсизликнинг марҳаматсиз деворини Рисола-и Нур тубидан олиб ташлайди, иймонсизликнинг марҳаматсиз оташини сўндириб, оби ҳаёт бахш этган шароби кавсарини бутун дунёга ишончли иймон бермоқ ила ичиради.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Талабангиз

**ХУСРАВ**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Азиз, сиддиқ қардошларим

Сизнинг байрамларингизни такрор бетакрор табрик этамиз. Ғоят аҳамиятли икки масалани сизларга заковатингизга эътимодан, Рисола-и Нурда бўлак-бўлак парчалари бўлишларига биноан ғоят мухтасар гапираман.

**Биринчиси:** Рисола-и Нурнинг ҳақиқий ва ҳақиқатли бир шогирди бўлган ва Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг котиби бу дафа ёзган мактубида ҳаддимдан минг даража зиёда ҳусни зонига таянган ҳолда, бир ҳақиқатни сўрамоқда. Рисола-и Нур шахси маънавийсининг ғоят аҳамиятли ва қудсий вазифасини ва хилофати нубувватнинг ҳам ғоят юксак вазифаларидан бир вазифасини менинг оддий шахсимда, устози нуқтасидан бир жилвасини кўрганидан, менга ўша маънавий халифаликнинг бир мазҳари назари билан қарашни истайди.

Биринчидан: Боқий бир ҳақиқат фоний шахсиятлар устига бино қилинмайди. Қилинса, ҳақиқатга зулмдир. Ҳар жиҳат билан камолда ва давомда бўлган бир вазифа чиришга ва чиритилишга маъруз ва мубтало шахсиятлар билан боғланмайди. Боғланса, вазифага аҳамиятли зарардир.

Иккинчидан: Рисола-и Нурнинг тазоҳури ёлғиз таржимонининг фикри ила ва ёхуд унинг маънавий эҳтиёж лисони ила Қуръондан келган ёлғиз у таржимоннинг истеъдодига боққан файзлар эмас, балки у таржимоннинг мухотоблари ва дарси Қуръонда дўстлари бўлган холис ва метин ва содиқ зотларнинг у файзларни руҳан исташлари, ва қабул ва тасдиқ ва татбиқ этишлари каби кўп жиҳатлар ила у таржимоннинг истеъдодидан кўп зиёда у Нурларнинг зуҳурига мадор бўлганлари каби, Рисола-и Нурнинг ва шогирдларининг маънавий шахсининг ҳақиқатини улар ташкил этмоқдалар. Таржимонининг ҳам ичида бир ҳиссаси бор. Агар ихлоссизлик ила бузмаса, бир такаддум шарафи бўлиши мумкин.

Учинчиси: Бу замон, жамоат замонидир. Якка шахсларнинг даҳоси, қанчалар ҳайратомуз ҳам бўлсалар, жамоатнинг шахси маънавийсидан келган даҳосига қарши мағлуб бўлиши мумкин. Шунинг учун, у муборак қардошимнинг ёзгани каби, олами Исломни бир жиҳатда нурлантирадиган ва қудсий бир даҳонинг нурлари бўлган бир вазифа-и иймония бечора, заиф, мағлуб, ҳадсиз душманларни ва уни хоинлик ила, ҳақорат ила чиритишга уринган муаннид душманлари бўлган бир шахсга юкланмайди. Юкланса, у нуқсонли шахс хоинлик зарбалари билан душманлари тарафидан силкитилса; у юк тушади, тарқалади.

Тўртинчидан: Эски замондан бери кўп зотлар устозини ёки муршидини ёки муаллимини ёки раисини шахсий қийматларидан кўп ортиқ ҳусни зон этишлари, дарсидан ва иршодидан истифодага васила бўлиши нуқтасида у жуда ортиқ ҳусни зонлар бир даража қабул этилган. Ҳақиқатга зиддир дея танқид этилмасди. Фақат ҳозир Рисола-и Нур шогирдларига лойиқ бир устозга мувофиқ улвий мартаба ва фазилатни бечора, нуқсонли бу шахсимда қабул этганлари сабаби ила ғайрат ва шавқлари ила ишлашлари, бу нуқтада ҳаддимдан зиёда ҳусни зонларни қабул этиши мумкин. Фақат Рисола-и Нурнинг маънавий шахсининг моли бўлиб қўлимда турмоқда дея билмоқ керакдир. Фақат бошда зиндиқлар ва залолат аҳли ва сиёсат аҳли ва ғафлат аҳли, ҳатто тоза қалбли диёнат аҳли шахсга ортиқча аҳамият берганлари жиҳатда ҳақсизлар, у шахсни чиритмоқ ила ҳақиқатларга зарба урмоқ, ва у Нурларга мен каби бир бечорани маъдан деб ўйлаб, бутун қувватлари ила мени чиритиб, у нурларни сўндиришга ва соф қалблиларни ҳам ишонтиришга уринмоқдалар. Жумладан, Иккинчи Масалада бир ҳодиса бу ҳақиқатни кўрсатмоқда.

**Иккинчи Масала:** Байрамнинг иккинчи кунида, танаффус учун қирларга чиққаним замон, аҳамиятли бир маъмур тарафидан беш жиҳат ила қонунсиз бир тааррузга маъруз қолдим. Жаноби Ҳақ раҳмат ва карами ила белимга, бошимга юкланган Рисола-и Нур парчаларини ва руҳимга ва қалбимга юкланган шогирдларининг ҳайсият ва иззат ва роҳатларини муҳофаза учун, фавқулодда бир таҳаммул ва сабр эҳсон айлади. Бўлмаса, бир режа натижасида мени ҳиддатга келтириб, Рисола-и Нурнинг, бохусус Оят-ул Кубронинг футуҳотига қарши бир парда тортмоқ бўлгани таҳаққуқ этди. Асло, асло ҳеч хафа бўлмангиз, мароқ этмангиз, ҳам ташвишланмангиз, ҳам менга ачинмангиз. Шаксиз-шубҳасиз инояти Илоҳия парда остида бизни муҳофаза этмоқ ила عَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ оятига мазҳар этсин. Уларнинг у режалари ҳам яна натижасиз қолди. Фақат бу вилоятда, тўғридан-тўғрига буюк бир мақомдан қувват олиб шахсим ила овора бўлганлар бор. Агар мумкин бўлса, бу ернинг ҳавосига ҳеч ўрганолмаганимни васила этиб, муносиб бир ерга кўчирилишимни, Денизли маҳкамасини ва Анқара Темйиз Маҳкамаларини восита қилиб ҳаракат қилмоқ лозим келади. Мен ўзим қилолмаганим учун, мендан менга янада зиёда алоқадор Денизли дўстлари ташаббус этсалар яхши бўлар. Ҳеч бўлмаса у ернинг қамоғига яна бир баҳона ила мени олсинлар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ, саботкор, мухлис қардошларим

Ҳам моддий, ҳам маънавий, ҳам нафсим, ҳам мен билан муносабатдор бўлганлар ғоят аҳамиятли мендан савол сўрамоқдаларки: "Нима учун ҳаркасга мухолиф бўлиб, ҳеч кишининг қилмагани каби, сенга ёрдам этадиган жуда аҳамиятли қувватларга қарамаётирсан? Истиғно кўрсатмоқдасан? Ва ҳаркас муштоқ ва толиб бўлган ва Рисола-и Нурнинг интишорига, футуҳотига кўп хизмат этишига у Рисола-и Нур шогирдларининг хослари иттифоқда бўлганлари ва сендан қабул этганлари буюк мақомларни қабул этмаётирсан? Шиддат ила чекинмоқдасан?"

Жавоб: Бу замонда иймон аҳли шундай бир ҳақиқатга муҳтождирларки, коинотда ҳеч бир нарсага восита ва тобе ва зинапоя бўлолмас. Ва ҳеч бир ғараз ва мақсад уни кирлатолмас. Ва ҳеч бир шубҳа ва фалсафа уни мағлуб этолмас бир тарзда иймон ҳақиқатларини дарс берсин. Умум иймон аҳлининг минг санадан бери тўпланган залолатларнинг ҳужумига қарши иймонлари муҳофаза этилсин.

Хуллас, бу нуқта учундирки, доҳилий ва хорижий ёрдамчиларга ва аҳамиятли қувватларига Рисола-и Нур аҳамият бермайди, уларни қидириб тобе бўлмайди.. токи иймон аҳли авомининг назарида дунёвий ҳаётнинг баъзи ғояларига зинапоя бўлмасин. Ва тўғридан тўғрига боқий ҳаётдан бошқа ҳеч бир нарсага восита бўлолмаганидан, фавқулодда қуввати ва ҳақиқати ҳужум этган шубҳаларни ва иккиланишларни изола айласин.

Аммо, маънавий ва мақбул ва зарарсиз ва бутун ҳақиқат аҳлининг истаганлари нуроний мақомлар ва ухровий рутбалардан, холис қардошларимиздан ҳусни зон ила берилган ва ихлосингизга зарар келмагани ҳолда агар қабул этсанг, рад этилмайдиган даражада исботлар, ҳужжатлар бўлгани ҳолда, сен тавозуъ ва маҳвият ила эмас, балки шиддат ва ҳиддат ила ва у мақомни сенга берган қардошларингнинг хотирини синдирмоқ ила у рутбалардан ва мақомлардан қочмоқдасан?

Жавоб: Қандайки ҳамият аҳли бир инсон дўстларнинг ҳаётини қутқармоқ учун ўзини фидо этар. Худди шунинг каби, иймон аҳлининг абадий ҳаётларини таҳликали душманлардан муҳофаза этмоқ учун, керак бўлса (ҳам керакдир) ўзим, ёлғиз лойиқ бўлмаганим у мақомларни эмас, балки ҳақиқий абадий ҳаётнинг мақомларини ҳам фидо этишга Рисола-и Нурдан олганим шафқат дарси жиҳати ила тарк этаман. Ҳа, ҳар вақт, хусусан бу замонда ва айниқса залолатдан келган умумий ғафлатда, сиёсат ва фалсафанинг ғалабасида, ва аноният ва худфурушликнинг ҳаяжонли асрида буюк мақомлар ҳар нарсани ўзига тобе ва зинапоя қилар. Ҳатто дунёвий мақомлар учун ҳам муқаддасотини восита қилар. Маънавий мақомлар бўлса, янада зиёда восита этар. Умумнинг назарида ўзини муҳофаза этмоқ ва у мақомларга ўзини яраштирмоқ учун баъзи қудсий хизматларини ва ҳақиқатларни зинапоя ва васила қилади дея айблов остида қолиб, нашр этган ҳақиқатлари ҳам шубҳалар ила ривожи задаланар. Шахсга, мақомга фойдаси бир бўлса, ривожсизлик ила умумга зарари мингдир.

Ал-ҳосил: Ҳақиқати ихлос мен учун шону-шарафга ва моддий ва маънавий рутбаларга васила бўла оладиган нарсалардан мени ман этади. Хизмати нурияга, гарчи буюк зарар бўлар, фақат каммият кайфиятга нисбатан аҳамиятсиз бўлганидан, холис бир ходим бўлиб, ҳақиқати ихлос ила, ҳамма нарсадан устун ҳақоиқи иймонияни ўн одамга дарс бермоқ буюк бир қутбият ила минглаб одамни иршод этмоқдан янада аҳамиятли кўрмоқдаман. Чунки у ўн одам тўлиқ у ҳақиқатни ҳамма нарсадан устун кўрганларидан сабот этиб, у уруғлар ҳукмида бўлган қалблари биттадан дарахт бўлишлари мумкин. Фақат у минглаб одам дунёдан ва фалсафадан келган шубҳалар ва васвасалар ила у қутбнинг дарсларини, "Хусусий мақомидан ва хусусий ҳиссиётидан келади" назари ила боқиб, мағлуб бўлиб тарқатила оларлар дея, хизматкорликни мақомларга таржиҳ этмоқдаман. Ҳатто бу дафа менга беш жиҳат ила қонунсиз, байрамда, душманларимнинг режаси ила менга хоинлик этган у маълум одамга ҳозирча бир бало келмасин дея хавотирландим. Чунки масала дабдабаланганлиги учун, тўғридан-тўғрига оддий халқ табақаси менга мақом бериб ҳориқо бир каромат деб ўйла оларлар дея, дедим: "Ё Рабби, буни ислоҳ эт ёки жазосини бер. Фақат бундай кароматворий бир суратда бўлмасин". Бу муносабат ила бир нарсани баён этаман. Шундайки:

Бу дафа маҳкамадан менга таслим қилинган талабаларнинг мактублари ичида кўп имзолар устида бўлган бир мактуб кўрдим, балки Иловаларга кирган. Рисола-и Нурнинг шогирдларининг маишат жиҳатидаги баракотига ва баъзиларнинг таъзирларига доир эди. Бу ерда, айнан Кастамонудаги таъзир еганлар каби шубҳа қолмаган. Беш одам айнан бу ерда ҳам таъзир едилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**ИСТАНБУЛДА КОМУНИСТЛАРГА ҚАРШИ ҲОДИСАНИ**

**КЎРГАН РИСОЛА-И НУР ТАЛАБАЛАРИНИНГ**

**МАКТУБИДАН БИР ПАРЧА**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз қардошларим,

لَهُ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةُ кеча Нурнинг маънавий бир футуҳоти бутун азамат ва даҳшати ила Истанбулда кўрилди. Куфри мутлақни дунёга, хусусан Ислом оламига ерлаштирмоқ истаган бир жамият ва уларнинг фикрларини нашр этган ва қилишга ташвиқ этган бир-икки газета матбуоти ва кутубхонаси тор-мор қилиниб, динсиз қилдик, комунист қилдик деб ўйланган ёшлар ва мактаблиларнинг оғзи ила ва ҳаракатлари ила ва феъллари ила норозилик кўрсатилди. Қаҳр бўлсин комунистлик дея баддуо этилди. Бу жамиятнинг минглаб лира моддий, миллионлаб лира эса маънавий зарари бўлди.

Эй Нурчилар! Ҳозир моддий имкон ҳосил бўлмаётир дея ранжимангиз! Нурнинг футуҳоти кенг бир соҳада давом этмоқда. Куллий бир муваффақият ҳосил бўлмоқда. هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Бир неча ойдан бери менга қарши ўгирилган дасисалари майдонга чиқди. Ҳифзи Илоҳий ила у мусибат йигирмадан бирга тушди. Бўш вақтимда масжидга кетаётган эдим. Хабарим бўлмасдан, талабалар мени совуқ емасин дея хонада бир кулбача қилган эдилар. Мен ҳам тўрт-беш кундир ўз-ўзимга қарор бердим, ортиқ бормайман. У маълум зобит одам восита бўлиб кулбачани олиб ташладилар, менга ҳам расман таблиғ этдиларки, ортиқ масжидга кетмаяжаксан! Фақат, чумолини фил қилиб бир ҳаяжон бердилар. Ҳеч бир аҳамияти йўқ, ҳеч ҳам мароқ этмангиз. Тахминимча, ҳар тарафда ҳаддимдан жуда ортиқ омманинг эътиборини синдирмоқ учун менга бундай баъзи баҳоналар ила хоинлик этмоқдалар. Эски замонимни ўйлаб гўё таҳаммул этмайман. Ҳолбуки, Рисола-и Нурнинг саломат ва интишорига зарар келмаслик шарти ила, ҳар кун минг хоинлик ва исканжалар ҳам келса, Аллоҳга шукр этаман. Мен аҳамият бермаганим каби, бу ердаги талабалар ҳам ҳеч тебранмаётирлар. Кўпдан бери кутганимиз бу ҳодиса ҳам инояти Илоҳия ила енгил ўтди.

Умум қардошларимга бир-бир салом ва дуо этамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**НУР ТАЛАБАЛАРИНИ РИСОЛА-И НУРДАН ТОРТМОҚ**

**ИСТАГАНЛАРНИНГ ДАСИСАЛАРИНИ БАЁН ЭТИБ, УНДАЙЛАРГА**

**ҚАЙ ШАКЛДА ЖАВОБ БЕРИЛИШИ ҲАҚИДА**

**УСТОЗНИНГ ХУЛОСАЛИ БИР МАКТУБИ**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Ғоят аҳамиятли бир масалани (бундан аввал сизга ижмолан баён этган масалани) такрор сизга айтишимга қувватли, маънавий бир эслатма олдим. Шундайки:

Парда остидаги душманимиз мунофиқлар, ҳозирга қадар қилганлари каби, адлияни ва сиёсат ва идорани зоҳирий динсизликка восита этиб, бизга ҳужумлари натижасиз қолгани; ва Рисола-и Нурнинг футуҳотига манфаати бўлган эски режаларини ташлаб, янада мунофиқона ва шайтонни ҳам ҳайратда қолдирадиган бир режа ўгирдикларига доир бу ерларда аломатлари кўринди. У режаларнинг энг муҳим бир асоси хос, саботкор қардошларимизни совутмоқ, сустлик бермоқ, мумкин бўлса Рисола-и Нурдан воз кечирмоқдир. Бу нуқтада шу қадар ажиб ёлғонларни ва дасисаларни истеъмол этадиларки, Испарта ва атрофи, гул ва нур фабрикасининг қаҳрамон шогирдлари каби, пўлат ва темир каби бир сабот ва садоқат ва матонат лозимки таяна олсин. Баъзан эса дўст суратида кириб, қўрқитмоқ мумкин бўлса, чумолини фил қилиб ваҳима бермоқдалар. "Омон, омон! Саидга яқинлашмангиз! Ҳукумат таъқиб этмоқда" дея заифларни воз кечиришга ҳаракат қилмоқдалар. Ҳатто баъзи ёш талабаларга ҳавасотларини қўзғамоқ учун баъзи ёш қизларни йўлиқтирмоқдалар. Ҳатто Рисола-и Нур рукнларига қарши ҳам менинг шахсимнинг нуқсонларини, чириклигини кўрсатиб, зоҳиран диндор бидъат аҳлидан баъзи шуҳратли зотларни кўрсатиб; "Биз ҳам мусулмонмиз, дин ёлғиз Саиднинг маслагига махсус эмас" деб, бизга қарши парда остида жабҳа олган зиндиқларга ва анархистлик ҳисобига у софдил диёнат аҳли ва домлаларни восита этиб истеъмол этмоқдалар. Иншааллоҳ буларнинг бу режалари ҳам натижасиз қолажак. Бундай ҳарифларга дейсиз:

"Биз Рисола-и Нурнинг шогирдларимиз. Саид ҳам биз каби бир шогирддир. Рисола-и Нурнинг манбаи, маъдани, асоси ҳам Қуръондир. Йигирма санадир ўхшовсиз тадқиқлар ва таъқиблар ила баробар, қийматини ва ғалабасини энг муаннид душманга ҳам исбот этгандир. Унинг таржимони ва бир хизматкори бўлган Саид не ҳолда бўлса бўлсин, ҳатто Саид ҳам, Аллоҳ сақласин, Рисола-и Нурга қарши қайтса, бизнинг садоқатимиз ва алоқамизни иншааллоҳ тебратмаяжак деб", у эшикни ёпарсиз. Фақат, мумкин бўлгани қадар Рисола-и Нур ила машғул бўлмоқ, қўлидан келса ёзмоқ, ва муболағали ташвиқотларга ҳеч аҳамият бермаслик, ва эскиси каби тўлиқ эҳтиёт этмоқ керакдир.

Умум қардошларимизга бир-бир салом ва дуо этамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Бу ватандаги миллатнинг энг буюк қуввати бўлган Ислом оламининг таважжуҳини ва ҳамиятини ва ухувватини синдирмоқ ва нафрат бердирмоқ учун сиёсатни динсизликка восита этиб, парда остида куфри мутлақни ерлаштирмоқ истаганлар ҳукуматни алдаб ва адлияни икки мартадир адаштириб, дер: "Рисола-и Нур шогирдлари динни сиёсатга восита этар, амниятга зарар бермоқ эҳтимоли бор". Ҳолбуки, бу мамлакатга моддий ва маънавий баракоти ва фавқулодда хизмати ва умум Ислом оламига тааллуқ этадиган ҳақиқатларни жамлаган бўлгани ўттиз уч Қуръон оятларининг ишоралари ила ва Имом Алининг (Р.А.) уч ғайбий каромати ила ва Ғавси Аъзамнинг қатъий хабари ила таҳаққуқ этган Рисола-и Нурнинг сиёсат ила алоқаси йўқдир. Фақат куфри мутлақни синдиргани учун, куфри мутлақнинг ости бўлган анархистлик ва усти бўлган истибдоди мутлақни асоси ила бузар, рад этар. Амниятни ва осойишни ва ҳурриятни ва адолатни таъмин этар. Рисола-и Нурга, ортиқ ватанга, идорага зарари тегилмоқ баҳонаси ила тажовуз этилмас. Ортиқ ҳеч кимни у баҳона ила ишонтира олмаслар. Фақат жабҳани ўзгартириб, дин пардаси остида баъзи софдил домлаларни ёки бидъат тарафдорларини ёки анониятли сўфий-машраблиларни баъзи айёрликлар ила Рисола-и Нурга қарши икки сана аввал Истанбулда ва Денизли атрофида бўлгани каби истеъмол этишга мунофиқлар балки уринажаклар. Иншааллоҳ, муваффақ бўлолмаслар.

\* \* \*

"Рисола-и Нур бу муборак ватаннинг маънавий бир халоскори бўлмоқ жиҳати ила, ҳозир икки даҳшатли маънавий балони даф этмоқ учун матбуот олами ила кўринишни бошламоқ, дарс бермоқ замони келди ёки келажак кабидир деб ўйлайман.

**У даҳшатли балодан бириси:** Насроний динини мағлуб этган ва анархистликни етиштирган, шимолда чиққан даҳшатли динсизлик жараёнининг бу ватанни маънавий истилосига муқобил Рисола-ин Нур садди Зулқарнайн каби бир садди Қуръоний вазифасини қила олар.

**Иккинчиси:** Ислом Оламининг бу муборак ватаннинг аҳолисига қарши жуда шиддатли эътироз ва айбловларини изола этмоқ учун матбуот лисони ила гапирмоқ лозим келган, дея қалбимга эслатилди.[[66]](#footnote-66)(Ҳошия1)

Мен дунёнинг ҳолини билмайман, фақат Европада истилокорона ҳукм этган ва самовий динларга таянмаган бу даҳшатли жараённинг истилосига қарши Рисола-и Нур ҳақиқатлари бир қалъа бўлгани каби, Ислом оламининг ва Осиё қитъасининг ҳозирги замондаги эътироз ва айбловини изола ва эскидаги муҳаббат ва ухувватини қайтаришга васила бўлган бир Қуръон мўъжизасидир. Бу ватаннинг, бу миллатнинг ватанпарвар сиёсатчилари тезлик ила Рисола-и Нурни чоп эттириб расмий нашр этишлари лозимдирки, бу икки балога қарши қалқон бўлсинлар."[[67]](#footnote-67)(Ҳошия2)

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**БИРДАН ЭСЛАТИЛДИ. ҚАЛАМГА ОЛИШГА МАЖБУР БЎЛДИМ**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Қардошларим,

Ҳозир тўлиқ таҳаққуқ этдики, расман менга хоинлик ва ҳақорат этмоқ, унинг ила омманинг эътиборини ҳақимда синдирмоқ учун яширин бир тадбир қурилган. Менинг бутун дўстларимни парда остида совутмоқ ва қўрқитишга уринмоқдалар. Ҳолбуки "Ғайбий Тасдиқ Муҳри" уларнинг бутун ташвиқотларини зиру-забар этмоқда. Гарчи бундай динсизлик ҳисобига менга бўлган ҳақорат бир даража мени сиқмоқда, эски Саиддан қолган баъзи томирларимга тегилмоқда. Фақат Рисола-и Нурнинг ҳориқо футуҳоти ва шогирдларининг ҳақиқат аҳли назарида ва руҳоний ва малоикалар ёнида ҳурмат ва марҳамат ила қаршиланишлари менинг шахсимга келган хоинлик ва ҳақоратларнинг чивин қаноти қадар аҳамияти қолмас. У бадбахт хоинлар диндорлик жиҳати ила дин аҳли ва дин аҳли олимларининг ҳурматини синдирмоқ динга бир хоинлик бўлиш жиҳатида, руҳоний ва малоикаларнинг ва иймон аҳли ва ҳақиқат аҳлининг назарида малъун бўлгани каби, мингдан фақат бир-икки бебошнинг ёки зиндиқнинг офаринини қозонарлар. У бадбахтлар менга ҳақорат этмоқ ила гўё Рисола-и Нурнинг нуфузини синдирмоқда, шахсимни манба ўйлаб, мени чиритмоқ ила Рисола-и Нур сукут этажак каби аҳмоқона бир ўйлов ила шахсимга тажовуз бўлмоқда.

Мен ҳам дейман: Эй менга динсизлик ҳисобига хоинлик ва ҳақорат этган бадбахтлар! Қатъиян сизга хабар бермоқдаман. Яқинда тавба этмаслик шарти ила, ҳеч халос чораси йўқки, ажал жаллоди ила сен иъдоми абадий ила ўлим дорёғочи ила осилажаксан! Ёмонлик ила тўла руҳинг ҳам абадий бир ҳибси мунфаридда маҳкум бўлмоқ ила баробар, иймон аҳли ва руҳонийларнинг нафрат ва лаънатини қозонажаксан! Тавба этмаслик шарти ила, менинг интиқомим сендан жуда ҳаддан ортиқ бир суратда олинмоқда билганимдан, ҳиддат эмас, ҳатто сенга ачинмоқдаман!..

Аммо Рисола-и Нурнинг, сен каби чивинлар қадар аҳамияти бўлмаганларнинг парда тортиши зарра қадар нуфузини синдиролмас. Юз минглаб одам унинг ила иймонларини қутқарганлари учун, руҳу жон ила ҳурмат ва парастиш этарлар. Аммо шахсимнинг истироби эса қатъиян сизга хабар бермоқдаманки, бир-икки дақиқа асабиятли бир истиробимга муқобил бирдан бундай бир тасалли топмоқдаманки, минг даража сизларнинг ҳақорат ва хоинлигингиз зиёдалашса, у тасаллини синдиролмас. Чунки Рисола-и Нурнинг қатъий кашфи ила динсизлик ҳисобига бизга ҳужум этганлар абадий азоблар ва ҳибси мунфаридда иъдоми абадий ила хоинлигини кўрганлари каби, Рисола-и Нур ила иймонини қутқарган шогирдлари ўлим ила эркинлик рухсатномаси ва абадий саодат васиқасини олиб, абадий бир ҳурмат ва марҳамат ва икромга мазҳар бўлишларини файласуфларни сустирган минглаб ҳужжатлар ила баён этганмиз.

Ҳам бу Янги Саид Эски Саид каби ўзига ҳурмат ва таважжуҳ қозонмоқ ва шону-шараф топмоқ, қатъиян унга қаршидир, қабул этмас. Шунинг учун, йигирма санадир инзивони таржиҳ этган.

Агар осойиш ва идора ҳисобига нуфузини синдирмоқ ва умумнинг назарида чиритмоқ учун қилаётган бўлсангиз, жуда катта бир хато қилмоқдасиз... Икки сана уч маҳкама йигирма саналик ҳаётимнинг бир юз йигирма асарида, бир юз йигирма минг Рисола-и Нур шогирдларидан ихтилолга сабаб ва масъулиятга мадор ва ватан ва миллатга қарши ҳеч бир нарса топмаганларига бароатимиз ила ва Рисола-и Нур парчалари бутунининг қайтарилиши ила кўрсатган жиҳат ила қатъиян сизга баён этмоқдаманки, динсизлик ҳисобига бизни эзган сизлар ватан ва миллат ва осойиш ва идорага қарши ва анархистлик фойдасига ва мудҳиш бир ажнабий ҳисобига мени сиқиб, бир ларза чиқариб, у жараённинг мудоҳаласини истамоқдасиз... Шунинг учун бутун хоинлик ва ҳақоратларингизга беш пул қиймат бермайман, осойишни давом эттирмоқ учун сабр ва таҳаммулга қарор бердим. Албатта, дунё доимий бўлмагани каби, ҳодисалари ҳам тўфонли, доимо ўзгарар. Бир неча соат жиноятлар ила дунёвий ва ухровий минглаб заққум ва азоб натижалари бор. У пайт фойдасиз “юз минглаб афсуслар” деяжаксиз! Мен расмий мақомларга ва биз ила тўлиқ алоқадор вазифадорларга ёзганим каби, сиз каби бадбахтларга ҳам дейман: Биз Рисола-и Нур ила бу мамлакатнинг ва истиқболининг энг буюк икки таҳликасини даф этишга ҳаракат қилмоқдамиз.. ва феълан кўп аломатлар ила, ҳатто маҳкамада ҳам қисман исбот этганмиз.

**Биринчи Таҳлика:** Бу мамлакатда хориждан қувватли бир суратда киришга ҳаракат қилаётган анархистликка қарши тўсиқ чекмоқ.

**Иккинчиси:** Уч юз эллик миллион мусулмонларнинг нафратларини қардошликка ўгирмоқ ила бу мамлакатнинг энг буюк таянч нуқтасини таъмин этмоқдир.

Афён Амният Мудирига дейманки: Мудир Бей! Дунёда эски замондан бери кўрилмаган бу даража қонунсиз ва маъносиз ва фойдасиз тажовузлар менга келгани ҳолда, нима учун аҳамият бермаётирсиз? Бир мисоли:

Масжидга, бўш вақтда, жамоат хайрига соҳиб бўлмоқ учун, баъзан бир-икки одамдан бошқа ҳеч кимни ёнимга қабул этмаганим ҳолда, расман, "Қатъиян масжидга бормайсиз!" деб бу ғурбатда, хасталик ва кексалик ва фақирлик ичида бу хоинлик қайси қонун иладир? Қайси фойда бор? Хабарим бўлмасдан, масжиднинг холи бир ерида икки-уч тахта, бир шолча ила мени шамоллатмаслик фикри ила бир зот қилган икки кишилик бир саттора юзидан, аҳамиятли бир масала шаклида, ҳам менга, ҳам умум халққа маъносиз хавотир бермоқ қайси қонун иладир? Қайси фойда бор? Сўрамоқдаман.

Менга бу хоинликларни қилганларнинг ҳеч бир баҳоналари йўқдир. Ёлғиз омманинг эътиборини баҳона этиб, бу сургун одамга нима учун ҳурмат кўрсатмоқдасиз? Мен ҳам дейман:

Бутун дўстларим биладиларки, мен шахсимга қарши ҳурматни ва омманинг эътиборини истамайман, рад этаман. Мен ҳаққимда бошқаларнинг ҳусни зонини қабул этмаганим ҳолда, қайси қонун мени масъул этарки, ихтиёрим ва ризом хорижида, бошқасининг ҳусни зони ила менга хоинлик этилмоқда. Фарзи маҳол бўлиб, бу омманинг эътибори ҳақиқат ҳам бўлса, ватанга, миллатга фойдаси бор, зарари бўлмас. Ҳам агар, бир парчасини мен ҳам қабул этсам, бу кексалик, хасталик, фақирлик ва совуқ бир уй ичида, даҳшатли бир ҳибси мунфаридда зарурий хизматларимни қилмоқ учун бир-икки инсоннинг дўстлигини қабул этишлигимда қайси ёмонлик бор? Қайси қонун буни ман этар? Бир-икки ишчи боладан бошқасини мен ила алоқадор эттирмаслик қайси қонун иладир? У ишчи болалар ҳар вақт бўлмагани учун, ўзим ишимни қилолмайман. Бу даҳшатли вазиятни, албатта бу мамлакатда осойиш ва ҳукумат ва идора одамлари назари аҳамиятга олмоқ қарзларидир.

Жиддий равишда алоқадор этар дея сизга баён этмоқдаман.

Амиртоғда бир тажриди мутлақда

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Жуда азиз, сиддиқ, бахтиёр қардошларим

Қизил Русядан чиқиб, қизил оташлар ва қизил учқунлар сочган ва бир-бир дунё шаҳрининг маҳаллаларини ўраган ва у ерларни ёқиб қовурган, баъзи ерларда ҳам мунофиқлик ва бўлиниш оташлари сочиб, қардошига, "Қардошингни ўлдир!" дея бақирган, ва энг ниҳоятда насронийлик оламини ёқиб қовуриб хирмон каби совурдикдан сўнгра Ислом олами маҳалласини ўраган, ва уйимизнинг ичларига учқунлари сачраган, ва жуда катта ва жуда даҳшатли бир бало бўлган комунизм каби азим бир ёнғинга қарши ёнғин ўчирувчи вазифасини бўйнига олган Рисола-и Нур мусулмонларнинг ва башарнинг энг буюк ва ягона паногоҳи ва энг буюк малжаидир.

Эй Фахри Оламнинг кўрсатган тўғри йўлдан адашганлар! Дунёнинг фоний матоларига ғурурланиб тошганлар! Ва эй "Дунёмизга зарари бўлар" қўрқуви ила Нури Қуръондан қочганлар! Куфри мутлақ оташи бизларни ўраган бир замонда фақат ва фақат энг мустаҳкам, энг кучли ва йиқилмас ва тебранмас бир таҳқимот бўлган Рисола-и Нурнинг нуроний қалқонларига илтижо этмоқ ила ва Унинг муқаддас доирасига кирмоқ ила қутулажаксиз… Ва иъдоми абадий деб ўйлаганингиз ўлимни бир боқий ҳаётга алмаштиражаксиз. Ва мана, у нурнинг муборак таржимонининг ва муборак маънавий шахсининг اَجِرْنَا وَ اَجِرْ وَالِدَيْنَا وَ اَجِرْ طَلَبَةَ رَسَائِلِ النُّورِ وَوَالِدَيْهِمْ مِنَ النَّارِ ва ўхшаш дуоларининг қабули ила ва шафоати ила ва Рисола-и Нурни давомли ўқимоқ ила мен даҳшатли маънавий хасталиклардан қандай қутулган бўлсам, сизлар ҳам у муборак муқаддас доирага кирганингизда дунёвий ва ухровий дардлардан, оташлардан қутулажак ва бола чақангизнинг бир нави чўпони бўлмоқ сабаби ила у севгилиларингизни ҳам қутқаражаксиз. Ва нурлар ила шуғулланмоқ ила, ҳар бирларингиз моддий ва маънавий саломат ва саодатга ноил бўлажаксиз! Бундай бўлган миллионлаб Нур Талабалари бу ҳақиқатга шоҳиддирлар.

Эй Нурчилар! Аллоҳ сизларга эҳсон этган азалий лутфга қарши сажда-и шукрондан бошингизни кўтармангиз! Кечанинг совуғига аҳамият бермангиз! Сизларга лутфни ҳеч бир хусусда аямаган Рабби Раҳиймга кечанинг бу муборак соатларида туриб вазифа-и шукрни адо этингиз. Ва баъзилар тушган, истиқболни ўйламоқ дарди ила маишатни тебратган ҳодисалар қаршисида титрамангиз.. қўрқмангиз! Нурнинг қудсий каромат ва ёрдамини мушоҳада этинг! Дунё фонийдир. Минглаб сана яшамоқ бўлса, боқий бўлган ухровий ҳаётнинг ёнида йўқ бир нарса даражасидадир. Фақат фоний бўлмоқ ила баробар, боқий ҳаётнинг боқий меваларини берадиган бир экинзоридир, Тўфонларнинг шиддати, ҳавонинг даҳшати сизларни тебратмасин, қўрқитмасин. Бу муборак экинзорга энг муборак ва нуроний ва унумдор ва баракотли бўлган Нур тухумларини экингиз! Зеро, "эккан ўрар" оталаримиздан қолган муборак бир сўздир.

Эй Нурчилар! Дин душманларининг ҳужумларидан қатъиян тебранмангиз.. сустлик қилмангиз.. ишлангиз, ишлангиз, ишлангиз! Ва қатъиян ишонингизки, Нурнинг шафоати, Нурнинг дуоси, Нурнинг ҳиммати сизларни қутқаражакдир!..

Қардошингиз

**Мустафо Усмон**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Ўтган қишда менга қарши суиқасдларнинг инояти Илоҳия ила ва дуонгиз ёрдами ила келган сабр ва таҳаммулим натижасида натижасиз қолган режаси жуда кенг бир тарзда бўлганига далил эса, бу яқинда раисжумҳур Афёнда деган, “Бу вилоятда дин жиҳатида бир чалкашлик чиқади деб ўйлардик...”

Демак, яширин комитет мени сиқмоқ ила бир ҳодиса чиқармоқ истаган эдилар. Бир ажнабий мудоҳаласи ҳисобига, ва мусулмонлар ва ватандошлар орасида, бутун-бутун қонунсиз ва кайфий бир тарзда, томиримга шиддат ила тегилган хоинликлар ва машаққатлар ила азоб беришлари уларга дунёда батамом зарардир. Охиратда жаҳаннам ва сақар, ва бизга дунёда мукаммал савоб ва зафар, ва охиратда иншааллоҳ жаннат ва оби кавсарни қозонтирар. Демак бу яширин режани вакиллар ҳайъати ва Бош Вазир ҳис этгандирларки, бу ерларда умум маъмурлар, ҳатто ҳоким ва раис ва зобита мен ила кўришмоқдан қочар, қўрқар эдилар. Мен ҳам ҳайрат этардим. Фақат, қўлимизда ёлғиз Нур бўлганини ва сиёсат таёғи бўлмаганини зарра қадар ақли бўлганлар англадилар. Ғарибдирки, энг зиёда менинг фойдамга ишлаши лозим бўлган баъзи вазифадорлар менга қарши истеъмол этилди ва ишлаттирилди.

Нурчилар жуда эҳтиёт ва диққатли ва босиқ бўлишлари керак. Чунки маънавий тўфонлар бор, баъзи маккор мунофиқлар ҳар тарафга суқилади. Истибдоди мутлаққа динсизчасига тарафдор экан, ҳуррият партиясига киради; токи уларни бузсин ва сирларини билсин, йўқ қилсин.

Ҳам Салоҳиддиннинг Асойи Мусони Америкаликка бериши муносабати ила деймиз: "Миссионерлар ва Насроний руҳонийлари, ҳам Нурчилар жуда диққат этишлари алзамдир. Чунки ҳар ҳолда шимол жараёни Ислом ва Исовий динининг ҳужумига қарши ўзини мудофаа этмоқ фикри ила, Ислом ва миссионерларнинг иттифоқларини бузишга уринажак. Авом табақасига изн берувчи ва закотнинг фарзлиги ва фоизнинг ҳаром бўлиши ила, буржуаларни авомнинг ёрдамига даъват этиши ва зулмдан тортиши жиҳатида мусулмонларни алдатиб, уларга бир имтиёз бериб, бир қисмини ўз тарафига торта олар". Нима бўлганда ҳам, бу дафа сизнинг хотирингиз учун қоидамни буздим, дунёга боқдим.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Бу машаққатли замонда нафсим сабрсизлик ила менга машаққат бераркан, бу ифода уни батамом сустирди, шукр эттирди. Сизга ҳам фойдаси бўлар дея бирга тақдим этилган бу ифода бошимнинг ёнида осилган туради.**

1 - Эй нафсим! Етмиш уч сана юздан тўқсон одамдан зиёда завқлардан ҳиссангни олгансан. Ортиқ ҳаққинг қолмади.

2 - Сен оний ва фоний завқларнинг бақосини қидирмоқдасан. Шунинг учун унинг заволи ила йиғлашни бошлайсан. Кўр ҳиссиётинг ила бу хатонгнинг тўлиқ таъзирини ейсан. Бир дақиқа кулишга бадал ўн соат йиғлайсан.

3 - Сенинг бошингга келган зулмлар ва мусибатларнинг остида қадарнинг адолати бор. Инсонлар сен қилмаган бир иш ила сенга зулм этмоқдалар. Фақат қадар сенинг яширин хатоларингга биноан, у мусибат қўли ила сени ҳам тарбия, ҳам хатонгга каффорат этмоқда.

4 - Ҳам юзлаб тажрибанг ила, эй сабрсиз нафсим! Қатъий қаноатинг келганки, зоҳирий мусибатлар остида ва натижасида инояти Илоҳиянинг жуда ширин натижалари бор. عَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Жуда қатъий бир ҳақиқатни дарс бермоқда. У дарсни доимо хотирга келтир. Ҳам фалакнинг чархини айлантирган қонуни Илоҳий сенинг хотиринг учун у жуда кенг қонуни қадарий алмаштирилмас.

5 - مَنْ آمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ Қудсий дастурини ўзингга раҳбар эт! Ҳавасли ақлсиз болалар каби, вақтинчалик, аҳамиятсиз лаззатларнинг орқасида югурма! Ўйлаки, фоний завқлар сенга маънавий аламлар, афсуслар қолдиради. Машаққатлар, аламлар эса, аксинча маънавий лаззатлар ва ухровий савоблар беради. Сен девона бўлмасанг, вақтинчалик лаззатни ёлғиз шукр учун қидира оласан. Зотан лаззатлар шукр учун берилган.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, муҳтарам қардошим

Аввало: Зотингизнинг бир рисола қадар жомеъ ва узун ва мудаққиқона ҳароратли мактубингизни камоли мароқ ила ўқидим. Олдиндан сизга буни баён этмоқдаманки, Рисола-и Нурнинг устози ва Рисола-и Нурга Жалжалутия қасидасида рамзли ишораси ила жуда кўп алоқадорлик кўрсатган ва менинг ҳақоиқи иймонияда хусусий устозим "Имоми Али"дир (Р.А.) ва قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى оятининг очиқ ва аниқ ҳукми ила, Оли Байтнинг муҳаббати Рисола-и Нурда ва маслагимизда бир асосдир. Ва Ваҳҳобийлик томири ҳеч бир жиҳатда Нурнинг ҳақиқий шогирдларида бўлмаслиги лозим келади. Фақат модомики бу замонда зиндиқо ва залолат аҳли ихтилофдан истифода этиб иймон аҳлини адаштириб ва Исломийлик аломатларини бузиб, Қуръон ва иймонга қарши қувватли жараёнлари бор. Албатта бу мудҳиш душманга қарши жузъий тафсилотларга доир ихтилофга сабаб муноқашаларнинг эшигини очмаслик керакдир.

Ҳам ўлган инсонларни ёмонлашга ҳеч лузум йўқ. Улар дори охиратга, жазо ва мукофот жойига кетганлар. Лузумсиз, зарарли, уларнинг нуқсонларини баён этмоқ амр қилинган Оли Байт муҳаббатининг тақозоси эмасдир ва лозим ҳам эмасдир дея Аҳли Суннат Вал Жамоат саҳобалар замонидаги фитналардан баҳс очишни ман этганлар. Чунки Воқеа-и Жамалда Ашара-и Мубашшарадан Зубайр (Р.А.) ва Талҳа (Р.А.) ва Оиша-и Сиддиқа (Р.А.) бўлиши ила, Аҳли Суннат Вал Жамоат у урушни "Ижтиҳод натижаси" деб, "Ҳазрати Али (Р.А.) ҳақли, бошқа тараф ҳақсиз, фақат ижтиҳод натижаси бўлиш жиҳати ила афв этилар" дерлар.

Ҳам Ваҳҳобийлик томири, ҳам ифрот этган Рофизийларнинг мазҳаблари Исломиятга зарар бермасин дея Сиффин Урушидаги бағилардан ҳам баҳс очишни зарарли кўрадилар. Ҳажжожи Золим, Язид ва Валид каби ҳарифларга Калом Илмининг буюк алломаси бўлган Саъдаддийни Тафтазоний "Язидга лаънат жоиздир" деган. Фақат, "Лаънат вожибдир" демаган. Хайрдир ва савоби бордир демаган. Чунки: Ҳам Қуръонни, ҳам пайғамбарни, ҳам бутун саҳобаларнинг қудсий суҳбатларини инкор этган ҳадсиздир. Ҳозир улардан майдонда кезганлар кўпдир. Шаръан бир одам ҳеч малъунларни хотирга келтирмасдан лаънат этмаса, ҳеч бир зарари йўқ. Чунки ёмонлаш ва лаънат мадҳ ва муҳаббат каби эмас. Улар амали солиҳда доҳил бўлолмас. Агар зарари бўлса, янада ёмон.

Хуллас, ҳозир яширин мунофиқлар Ваҳҳобийлик томири ила энг зиёда Исломиятни ва ҳақиқати Қуръонияни муҳофазага маъмур ва мукаллаф бўлган бир қисм домлаларни қўлга киритиб, ҳақиқат аҳлини Алавийликда айбламоқ ила бир-бирига қарши истеъмол этиб, даҳшатли бир зарбани Исломиятга уришга уринганлар майдонда кезмоқдалар. Сен ҳам бир парчасини мактубингда ёзмоқдасан. Ҳатто сен ҳам биласан, менга ва Рисола-и Нурга қарши истеъмол этилган энг таъсирли воситани домлалардан топганлар. Ҳозир Ҳарамайни Шарифайнга ҳукм этган Ваҳҳобийлар ва машҳур даҳшатли доҳийлардан Ибн Таймия ва Ибн-ул Қайюм-ил Жавзийнинг жуда ажиб ва жозибадор асарлари Истанбулда кўпдан бери домлаларнинг қўлига ўтиши ила, хусусан авлиёларга қарши ва бир даража бидъатларга мусоадакор машрабларини ўзларига парда қилмоқ истаган бидъатларга булғанган бир қисм домлалар сизнинг Оли Байт муҳаббатидан келган ва ҳозир изҳори лозим бўлмаган ижтиҳодингизни васила қилиб, ҳам сенга, ҳам Нур шогирдларига зарба ура оларлар. Модомики ёмонламасликда ва такфир этмасликда бир шаръий амр йўқ. Фақат ёмонлашда ва такфирда шаръий ҳукм бор. Ёмонлаш ва такфир агар ҳақсиз бўлса, катта зарари бор. Агар ҳақли бўлса, ҳеч хайр ва савоб йўқ. Чунки такфирга ва ёмонлашга ҳақдор ҳадсиздирлар. Фақат ёмонламасликда, такфир этмасликда ҳеч бир шаръий ҳукм йўқ, ҳеч зарари ҳам йўқ.

Хуллас, бу ҳақиқат учундирки, ҳақиқат аҳли, бошда Тўрт Мазҳаб Имомлари ва Аҳли Байтнинг Ўн Икки Имоми бўлиб, Аҳли Суннатнинг мазкур ҳақиқатга таянган муқаддас қонунни ўзларига раҳбар этиб, мусулмонлар ичида у эски замон фитналаридан баҳс мавзуси ва муноқаша этишни жоиз кўрмаганлар, манфаатсиз, зарари бор деганлар.

Ҳам у урушларда жуда аҳамиятли Саҳобалар, нима бўлганда ҳам икки тарафда бўлганлар. У фитналарни баҳс этишда у ҳақиқий саҳобаларга Талҳа (Р.А.), Зубайр (Р.А.) каби Ашара-и Мубашшарага ҳам тарафгирона бир инкор, бир эътироз қалбга келар. Хато бўлса ҳам, тавба эҳтимоли қувватлидир. У эски замонга кетиб, кераксиз, зарарли, шариат амр этмасдан у аҳволларни тадқиқ этмоқдан кўра ҳозир бу замонда феълан Исломиятга даҳшатли зарбаларни урган ва минглаб лаънатга, нафратга ҳақдор бўлганларга аҳамият бермаслик каби бир ҳолат мўъмин ва мудаққиқ бир зотнинг муқаддас вазифасига мувофиқ келолмас. Ҳатто Сабри ила кичкина муноқашангиз ҳам Рисола-и Нурга, ҳақоиқи иймониянинг интишорига аҳамиятли бир зарар берганини сендан сақламайман. Айни вақтда бу ерда ҳис этдим, мутаассир ва мутааллим бўлдим.

Сўнгра сен каби таҳқиқ аҳли бир олимнинг Рисола-и Нурга у ерликларча аҳамиятли бир хизматга васила бўладиган Сабрининг у ерга келиши, иккингиздан буюк бир хизмати Нурия кутаркан, аксинча уч жиҳат ила Нурга зарар келганини ҳис этдим ва кўрдим. Ажабо, нима учун бу зарар бўлган дея ўйларкан, икки-уч кун сўнгра хабар олдимки, Сабри маъносиз ва лузумсиз сен ила муноқаша этган. Сен ҳам ҳиддатга келгансан. “Эйвоҳ!”- дедим. "Ё Раб! Эрзурумдан ёрдамимга етишган бу икки зотнинг муноқашасини мусолаҳага табдил эт" дея дуо этдим. Рисола-и Нурнинг Ихлос Ёғдуларида айтилгани каби, ҳозир иймон аҳли мусулмон қардошлари ила эмас, балки Насронийнинг диндор руҳонийлари ила иттифоқ этмоқ ва ихтилофга сабаб масалаларни назарга олмаслик, низо этмаслик керакдир. Чунки куфри мутлақ ҳужум этмоқда. Сенинг диний ҳамиятинг ва илмий тажрибанг ва Нурларга қарши алоқанг сабаби ила сендан илтимос қиламанки, Сабри ила ўтган можарони унутишга урин. Ва уни ҳам афв эт ва ҳалол эт. Чунки у ўз боши ила гапирмаган, эскидан бери домлалардан эшитган нарсаларни лузумсиз муноқаша ила сўйлаган.

Биласанки, катта бир ҳасана ва яхшилик кўп гуноҳларга каффорат бўлар. Ҳа, у ҳамшаҳримиз Сабри ҳақиқатдан Нурга ва Нур воситаси ила иймонга шундай бир хизмат қилганки, минг хатосини афв эттирар. Сизнинг олийжаноблигингиздан, у Нур хизматлари хотири учун, дўст бир ҳамшаҳри ва Нур хизматида бир дўст назари ила боқишингиз керак. Саҳобаларнинг бир қисми у урушларда адолати изофия ва нисбия ва рухсати шаръияни ўйлаб, тобе бўлиб, Ҳазрати Али (Р.А.) таъқиб этган адолати ҳақиқийга ва азимати шаръия ила баробар зоҳидона, мустағниёна, муқтасидона маслагини тарк этиб, мухолиф тарафга бу ижтиҳод натижасида кирганларини, ҳатто Имом Алининг (Р.А.) қардоши Укайл ва Ҳарб-ул Умма унвонини олган Абдуллоҳ Ибн Аббос ҳам бир вақт мухолиф тарафда бўлганликларидан, ҳақиқий Аҳли Суннат Вал Жамоат, مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ اَبْوَابِ الْفِتَنِ бир шаръий асосий дастурга биноан طَهَّرَ اللّهُ اَيْدِيَنَا فَنُطَهِّرُ اَلْسِنَتَنَا деб у фитналарнинг эшигини очишни ва баҳс этишни жоиз кўрмайдилар. Чунки эътирозга ҳақдор бир қанча дона бўлса, тарафгирлик томири ила буюк саҳобаларга, ҳатто мухолиф тарафида бўлган Оли Байтнинг бир қисмига ва Талҳа (Р.А.) ва Зубайр (Р.А.) каби Ашара-и Мубашшарадан буюк зотларга эътирозни бошлар, ёмонлаш ва адоват майли уйғонар дея, Аҳли Суннат у эшикни ёпмоқ тарафдоридир. Ҳатто Аҳли Суннатнинг ва Калом Илмининг азим имомларидан машҳур Саъдаддийни Тафтазоний Язид ва Валид ҳақида лаънатламоқ ва залолатда бўлганини айтишга рухсат беришига муқобил Саййид Шариф Журжоний каби Аҳли Суннат Вал Жамоатнинг алломалари деганлар: "Гарчи Язид ва Валид золим ва ғаддор ва фожирдирлар, фақат сакаротда иймонсиз кетганлари ғайбийдир ва қатъий бир даражада билинмагани учун, шахслар ҳақида насси қатъий ва далили қатъий бўлмаган вақт, иймон ила кетиши эҳтимоли ва тавба этмоқ эҳтимоли ила ундай хусусий шахсга лаънат этилмас. Балки, لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ каби умумий бир унвон ила лаънат жоиз бўлиши мумкин. Бўлмаса зарарли, лузумсиздир" дея Саъдаддийни Тафтазонийга муқобала этганлар.

Сенинг мудаққиқона ва олимона мактубингга қарши узун жавоб ёзмаганимнинг сабаби, ҳам аҳамиятли хасталигим ва аҳамиятли ишларим ичида тез бу қадар ёза олдим.

Қардошингиз

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**ДОҲИЛИЯ ВАКИЛИ ИЛА СУҲБАТДАН БИР ПАРЧАДИР**

Ҳеч бир тарихда ва замин юзида ўхшаши содир бўлмаган бир зулмга ва ўн жиҳат ила қонунсиз бир ғадрга ва тазйиққа ҳадаф бўлганман. Шундайки:

Ҳам шиддатли суиқасд асари бўлиб заҳарланмасдан хаста, ҳам ғоят заиф, етмиш бир ёшда кекса, ҳам ҳечкимсиз, ачинадиган бир ғурбатда, ҳам пальто ва ич кийими ва оёқ кийимини сотмоқ ила маишатини таъмин этган фақир-ул ҳол, ҳам йигирма беш сана мунзавий бўлишидан, мингдан фақат тўлиқ содиқ бир одам ила кўриша олган бир мардумгириз, мутаваҳҳиш, ҳам йигирма сана ҳаётини ва асарларини уч маҳкама ва Анқара тадқиқ ҳайъати чуқурдан-чуқур тадқиқдан сўнгра иттифоқ ила бароатига ва асарлари ватанга, миллатга зарарсиз бўлиб манфаатли бўлишига қарор берилган бир маъсум, ҳам Биринчи Жаҳон Урушида аҳамиятли хизмат этган бир авлоди ватан, ҳам ҳозир бу миллатни, бу ватанни анархистликдан ва ажнабий фасодларидан қутқармоқ учун майдондаги таъсирли асарлари ила бутун қуввати ила ҳаракат қилган бир ҳамиятпарвар, ва маҳкамада етмиш шоҳид ила исбот этилгани каби, йигирма беш санада бир газетани ўқимаган, мароқ этмаган ва етти сана Жаҳон Урушига қарамаган, сўрамаган, билмаган ва асарларида қувватли далиллар ила сиёсатдан бутун-бутун алоқасини кесганини исбот этган ва дунёнгизга қўшилмаганини адлияларингиз расман эътироф этган бир зарарсиз одам, ҳам охиратига ва ихлосига зарар келмаслиги учун шиддат ила омманинг эътиборидан қочган ва қардошларининг у ҳақидаги ҳусни зонларидан ва мадҳларидан чекинган, ёқтирмаган бу бечора Саидга бошда Доҳилия Вакили бўлган сен, Афён Ҳокимини ва Амиртоғ зобитасини йўлиқтириб, ҳар кун бир ой ҳибси мунфарид азобини чектирмоқ ва тажриди мутлақ ичида бир ўзини бир ҳибси мунфаридда туришга мажбур этишга қайси фойдангиз тақозо этар? Қайси қонун бу даҳшатли ғадрга рухсат этар дея умумий ҳуқуқни муҳофаза этган адлиянинг юксак доираси воситаси ила доҳилия вакилига баён этмоқдаман.

Зулман бутун маданий

ва инсоний ҳуқуқдан ва яшамоқ ҳаққидан маҳрум этилган

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Эски Доҳилия Вакили, Ҳозир Партия Бош Котиби Ҳилми Бей**

**Биринчидан:** Йигирма сана мобайнида биргина илтимоснома, доҳилия вакили экан сенга ёздим. Фақат йигирма саналик қоидамни бузмадим. Ҳам эски доҳилия вакили, ҳам ҳозир бош котиб сифатлари ила сен ила сўзлашаман.

Йигирма сана ҳукумат ила сўзлашмаган, биргина марта ҳукумат ҳисобига ҳукуматнинг катта бир рукни ила сўзлашган одам ўн соат қадар сўзласа, оздир. Шунинг учун сиз мен ила сўзлашишга бир-икки соат рухсат берингиз.

**Иккинчидан:** Ҳозир партиянинг бош котиби эътибори ила сизга бир ҳақиқатни баён этишга ўзимни мажбур биламан. Ҳақиқат ҳам шудир:

Сен бош котиб бўлган Халқ Партиясининг миллат қаршисида ғоят аҳамиятли бир вазифаси бор. У ҳам шудир:

Минг санадан бери Исломият Оламини қаҳрамонлиги ила мамнун этган ва Исломият ваҳдатини муҳофаза этган ва башарият оламининг куфри мутлақдан ва залолатдан шонли бир суратда қутулишига буюк бир васила бўлган Турк Миллати ва Турклашган бўлганларнинг дин қардошлари. Агар ҳозир эски замон каби қаҳрамончасига Қуръонга ва ҳақоиқи иймонга соҳиб чиқмасангиз ва тўғридан-тўғрига ҳақоиқи Қуръония ва иймонияни ёйишга ҳаракат қилмасангиз, сизга қатъиян хабар бераман ва қатъий ҳужжатлар ила исбот этаманки: Ислом Оламининг муҳаббат ва ухуввати ўрнига даҳшатли бир нафрат ва қаҳрамон қардоши ва қўмондони бўлган Турк миллатига бир адоват ва ҳозир Ислом оламини маҳвга ҳаракат қилган куфри мутлақ остидаги анархистликка мағлуб бўлиб, Ислом оламининг қалъаси ва шонли қўшини бўлган бу Турк Миллатининг парча-парча бўлишига ва шимолий шарқдан чиққан даҳшатли аждарҳонинг истило этишига сабабият беражаксиз.

Ҳа, хорижда икки даҳшатли жараёнга қарши бу қаҳрамон миллат Қуръон қуввати ила таяна олар. Бўлмаса, куфри мутлақни, истибдоди мутлақни, сафоҳати мутлақни ва номус аҳлининг сарватини бебошларга ҳалол кўрсатишини восита қилиб, даҳшатли бир қувват ила келган бир жараённи тўхтатадиган фақат Исломият ҳақиқати ила бутунлашган, иттиҳод этган ва бутун мозийдаги шарафини Исломиятда топган бу миллатдаги дин қуввати ва иймон бутунлигидир.

Ҳа, бу миллатнинг ҳамиятпарварлари, миллатпарварлари ҳар нарсадан аввал бу қўшилган, бирлашган миллатнинг жон томири ҳукмида бўлган Қуръон ҳақиқатларини маданият тарбияси ўрнига ерлаштирмоқ ва ҳаракат дастури қилмоқ ила у жараённи тўхтатар, иншааллоҳ…

Иккинчи Жараён: Агар сиз ҳамиятпарвар, миллатпарвар одамлар каби, ҳозирга қадар жараён этган ва маданият ҳисобига муқаддасотни оёқ ости қилган усулларни муҳофазага уриниб, уч-тўрт шахснинг инқилоб номидаги қилганлари ижроотни асос тутиб, мавжуд ҳасаналарни ва инқилоб яхшиликларини уларга бериб, ва мавжуд даҳшатли нуқсонлар миллатга берилса, у вақт уч-тўрт одамнинг уч-тўрт гуноҳи уч-тўрт миллион гуноҳ бўлиб, бу қаҳрамон ва диндор миллатни ва Ислом қўшини бўлган Турк Миллатининг ўтмиш асрлардаги миллиардлаб шарафли марҳум қўшинларига ва миллионлаб шаҳидларига ва миллатига буюк бир мухолафат ва руҳларига бир маънавий азоб ва шарафсизлик бўлмоқ ила баробар, у уч-тўрт инқилобчи одамнинг жуда оз ҳиссалари бўлган ва миллат ва қўшиннинг қувват ва ҳиммати ила вужуд топган ҳасаналари у уч-тўрт одамга берилса, у уч-тўрт миллион яхшиликлар уч-тўрт ҳасанага инхисор этиб кичраяр, ҳечга тушар. Ортиқ даҳшатли нуқсонларга каффорат бўлолмас.

**Учинчидан:** Сизга қарши, албатта кўп жиҳатларда доҳилий ва хорижий муоризлар бор. Агар бу муоризларингиз ҳақоиқи иймония номига чиқса эди, бирдан сизни мағлуб этарди. Чунки бу миллатнинг юздан тўқсони минг санадан бери Ислом анъанаси ила руҳ ва қалб ила боғланган. Зоҳиран мухолифи фитратидаги амрга итоат жиҳати ила бош эгса ҳам, қалбан боғланмас.

Ҳам бир мусулмон бошқа миллатлар каби эмас. Агар динини ташласа, анархист бўлар, ҳеч бир қайд остида қололмас. Истибдоди мутлақдан, рушвати мутлақадан бошқа ҳеч бир тарбия ва тадбир ила идора этилмас. Бу ҳақиқатнинг кўп ҳужжатлари, кўп мисоллари бор. Гапни чўхмасдан, сизнинг заковатингизга ҳавола этаман.

Бу асрнинг Қуръонга шиддатли эҳтиёжини ҳис этишда Швеция, Норвегия, Финландиядан орқа қолмаслик сизга алзамдир. Балки уларга ва улар кабиларга раҳбар бўмоқ вазифангиздир. Сиз ҳозирга қадар келган инқилоб нуқсонларини уч-тўрт одамларга бериб, ҳозирга қадар жаҳон уруши ва бошқа инқилобларнинг мажбурлаши ила қилинган тахриботлари, хусусан диний анъана ҳақида таъмирга уринсангиз, ҳам сизга истиқболда жуда буюк бир шараф ва охиратда буюк нуқсонларингизга каффорат бўлиб, ҳам ватан ва миллат ҳақида манфаатли хизмат этиб, миллатпарвар, ҳамиятпарвар номига ҳақдор бўласиз.

**Тўртинчидан:** Модомики ўлим ўлдирилмайди ва қабр эшиги ёпилмайди ва модомики сиз ҳам ҳаркас каби қабрга югурмоқдасиз ва модомики у қатъий ўлим залолат аҳли учун иъдоми абадийдир. Юз минг жамиятчилик ва дунёпарастлик ва сиёсатчилик уни ўзгартира олмас. Ва модомики Қуръон у иъдоми абадийни иймон аҳли учун эркинлик рухсатномасига ўзгартирганини қуёш каби исбот этган Рисола-и Нур қўлингизга ўтган ва йигирма санадан бери ҳеч бир файласуф, ҳеч бир динсиз унга қарши чиқолмаётир, аксинча, диққат этган файласуфларни иймонга келтирмоқда. Ва бу ўн икки сана мобайнида тўрт катта маҳкамангиз ва файласуф ва олимлардан ташкил топган тадқиқ ҳайъатингиз Рисола-и Нурни таҳсин ва тасдиқ ва тақдир этиб, иймон ҳақидаги ҳужжатларига эътироз этолмаганлар. Ва бу миллат ва ватанга ҳеч бир зарари бўлмаслик ила баробар, ҳужум этган даҳшатли жараёнларга қарши садди Зулқарнайн каби бир садди Қуръоний бўлганига Турк Миллатидан, хусусан мактабда ўқиган ёшлардан юз минг шоҳид кўрсата оламан. Албатта, менинг сизга қарши бу фикримни тўлиқ назарга олмоқ аҳамиятли бир вазифангиздир. Сиз дунёвий кўп дипломатларни ҳар замон тинглайсиз, бир парча ҳам охират ҳисобига гапирган мен каби қабр эшигида, ватандошларнинг ҳолига йиғлаган бир бечорани тингламоқ лозимдир.

Бу илтимоснома, йигирма санадан бери ҳеч мурожаат этмаганим ҳолда, бир ҳиддат замонида, бир марта бўлиб, мени азоб берган доҳилия вакили Ҳилмига хитобан ёзилган, маълумот учун Афён Амният Мудирига юборилган. Маъносиз, кераксиз тўрт-беш марта менга машаққат бердилар, " Сенинг ёзувинг бундай эмас, ким сенга бундай ёзган!" дея расман мени полицияга чақирдилар. Мен ҳам дедим: "Бундайларга мурожаат этилмас. Йигирма сана сукутим ҳақли экан".

Эй Амиртоғ ҳукумати ва зобитаси! Бу суҳбатни бир сана аввал ёзган эдим, фақат бермадим, сақладим. Ҳозир беш жиҳат ила қонунсиз, мени хусусий истиқоматгоҳимда бир хизматчидан ман ва мудоҳала этишлари каби, дунёда ўхшовсиз бир тарзда мени истибдоди мутлақ остига олмоқдалар. Қонун номига қонунсизлик этганларни инсофга келмоқ фикри ила изҳор этмоқдаман.

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошим, бу фоний дунёда ҳамиятли ва жиддий бир арқадошим

Биринчидан: Бутун дўстларим ва ҳамшаҳарларимдан энг зиёда зотингиз ва баъзи Эрзурумли зотларнинг менинг бу исканжали мазлумият ҳолатимда шафқаткорона жиддий алоқадорлигингизга ва ёрдамимга фикран югуришингизга жиддий равишда жуда миннатдорман ва охир умримга қадар унутмайман. Сизга минг Машааллоҳ ва Баракаллоҳ дейман.

Иккинчидан: Маслагимга ва Рисола-и Нурдан олган дарсимга бутун-бутун мухолиф бўлиб ва ўн санадан бери фоний дунёнинг ўткинчи, аҳамиятсиз ҳодисаларига қарамаслик бўлган бир ҳаёт дастуримга ҳам зид бўлиб, ёлғиз сенинг хотиринг ва мароқ этганинг ва бу дафаги узун мактубинг учун, вазиятимга ва золимларнинг исканжаларига оид бир нечта моддани баён этаман.

Биринчиси: Ўттиз сана аввал Дор-ул Ҳикматда аъзо экан, бир кун арқадошимиздан ва Дор-ул Ҳикмат аъзосидан Саййид Садеддин Пошшо дедики: Қатъий бир восита ила хабар олдим, илдизи ажнабийда ва ўзи бу ерда бўлган бир зиндиқо комитети сенинг бир асарингни ўқиган, деганларки: “Бу асар соҳиби дунёда қолса, биз маслагимизни, яъни зиндиқони (динсизликни) бу миллатга қабул эттиролмаймиз. Бунинг вужудини йўқотишимиз керак!” -дея, сенинг иъдомингга ҳукм этганлар. Ўзингни муҳофаза эт. Мен ҳам: "Таваккалту Алаллоҳ.. ажал бирдир, тағайюр этмас",- дедим.

Хуллас, бу комитет ўттиз сана, балки қирқ санадан бери ҳам кенгайди, ҳам мен ила мужодалада ҳар бир дасисани истеъмол этди. Икки марта имҳо учун қамоққа ва ўн бир марта ҳам мени заҳарлашга уриндилар. Энг сўнг даҳшатли режалари собиқ доҳилия вакилини ва Афённинг собиқ ҳокимини, Амиртоғнинг собиқ раисини менга қарши чорлашлари ила, расмий ҳукуматнинг нуфузини бутун шиддати ила менга қарши истеъмол этишларидир. Мен каби заиф, кекса, мардумгириз, фақир, ғариб, хизматга жуда муҳтож бир бечорага у уч расмий маъмурлар менга қарши шундай бир ташвиқот қилган ва ҳаркасдаги қўрқув шу даражага борганки, бир маъмур менга салом берса, хабар олганлари вақт алмаштирганлари учун, жосусликдан бошқа ҳеч бир маъмур менга йўлиқмаганини ва қўшниларимнинг ҳам баъзилари қўрқувларидан ҳеч салом бермаганликларини кўрганим ҳолда, иноят ва ҳифзи Илоҳий менга бир сабр ва таҳаммул берди. Ўхшовсиз бу исканжа ва бу тазйиқ мени улардан ёрдам сўрашга мажбур этмади.

Учинчиси: Икки сана икки маҳкама қўлларида тадқиқ этилган бутун Рисола-и Нур парчаларида қонунча бир васила тополмасдан[[68]](#footnote-68)(Ҳошия) бизни ва Рисола-и Нурни бароат эттиргандан сўнгра, зиндиқо комитети мунофиқ баъзи маъмурларни васила этиб, ҳукумат марказида расмий бир режа ўгириб, бутун-бутун қонунга хилоф бўлиб бутун дўстларимдан ва талабаларимдан тажрид ва сиҳат ва ҳаётим нуқтасида энг ёмон бир ерда мени сургун этмоқ номи остида, ҳибси мунфарид ва тажриди мутлақ маъносида мени Амиртоғга юбордилар. Ҳозир таҳаққуқ этганки, икки мақсад ила бу муомалани қилмоқдалар.

Бириси: Эскидан бери иноятни қабул этмаганимдан, мени у суратда ҳиддатга келтириб, бир масала чиқариб маҳвимга йўл очмоқ эди. Бундан бир нарса чиқара олмаганлари учун, заҳарлантирмоқ воситаси ила маҳвимга уриндилар. Фақат инояти Илоҳия ила Нур шогирдларининг дуолари тарёқ каби, заҳарга қарши дармон каби ва сабр ва таҳаммулим тўлиқ бир дори каби у режани натижасиз қолдирди. У моддий ва маънавий заҳарнинг таҳликасини ўтказди. Гарчи ҳеч бир тарихда, ҳеч бир ҳукуматда бу тарзда исканжали зулмлар қонун номига, ҳукумат номига қилинмагани ҳолда, томирларимга тегдирадиган тарзда доимо тарассудлар ила, ҳаркасни қўрқитмоқ ила мени ҳиддатга келтираётган эди. Фақат бирдан қалбимга эслатилдики, бу золимларга ҳиддат эмас, ачинишинг керак! Уларнинг ҳар бириси жуда оз бир замон сўнгра сенга вақтинчалик берган азоблари ўрнига минг даража ортиқ боқий азобларга ва моддий ва маънавий жаҳаннамларга маъруз қолажаклар. Сенинг интиқоминг минг марта зиёда улардан олинар. Ва бир қисми, ақли бўлса, дунёда ҳам қолдикча ўлгунга қадар виждон азоби ва иъдоми абадий қўрқуви ила исканжа чекажаклар. Мен ҳам уларга қарши ҳиддатни тарк этдим, уларга ачиндим, "Аллоҳ ислоҳ этсин" дедим.

Ҳам бу азоб ва исканжалар жуда буюк савоб қозонтирмоқ ила баробар, Рисола-и Нур шогирдлари ўрнига ва уларнинг бадалига мен ила машғул бўлиб, ёлғиз мени азоб беришлари Нурчиларга буюк бир фойда ва саломатларига хизмат бўлиши жиҳатида ҳам Жаноби Ҳаққа шукр этмоқдаман. Ва мудҳиш машаққатларим ичида бир севинч ҳис этмоқдаман.

Тўртинчиси: Сенинг мактубингда менинг истироҳатимни ва агар иқтидорим бўлса менинг Шом ва Ҳижоз тарафига кетишимга доир сизнинг ҳозирги ҳукуматга мурожаат моддаси эса…

Биринчидан: Биз иймонни қутқармоқ ва Қуръонга хизмат учун, Маккада бўлсам ҳам бу ерга келишим лозим эди. Чунки энг зиёда бу ерда эҳтиёж бор. Минглаб руҳим бўлса, минглаб хасталикларга мубтало бўлсам ва заҳматлар чексам, яна бу миллатнинг иймонига ва саодатига хизмат учун бу ерда қолишга Қуръондан олган дарсим ила қарор бердим ва берганмиз.

Иккинчидан: Менга қарши ҳурмат ўрнига ҳақорат кўрмоқ нуқтасини мактубингизда, "Мисрда, Америкада бўлсайдингиз, тарихларда ҳурмат ила ёд этилажакдингиз!",- дея ёзмоқдасиз.

Азиз, диққатли қардошим. Биз инсонларнинг ҳурмат ва эҳтиромидан ва шахсимизга оид ҳусни зон ва икром ва таҳсинларидан, маслагимиз эътибори ила жиддий равишда қочамиз. Хусусан, ажиб бир риёкорлик бўлган шухратпарастлик ва жозибадор бир худфурушлик бўлган тарихларга дабдабали ўтмоқ ва инсонларга яхши кўринмоқ эса Нурнинг бир асоси ва маслаги бўлган ихлосга зиддир ва тескаридир. Уни орзуламоқ эмас, аксинча шахсмиз эътибори ила ундан қўрқамиз. Ёлғиз Қуръоннинг файзидан келган ва иъжози маънавийсининг ёғдулари бўлган ва ҳақиқатларининг тафсири бўлган ва тилсимларини очган Рисола-и Нурнинг ривожини ва ҳаркаснинг унга эҳтиёжини ҳис этишини ва жуда юксак қийматини ҳаркас тақдир этишини ва унинг жуда зоҳир маънавий кароматини ва иймон нуқтасида зиндиқонинг бутун динсизликларини мағлуб этганларини ва этишларини билдирмоқ, кўрсатмоқ истаймиз ва уни раҳмати Илоҳиядан кутамиз.

Шахсимга оид аҳамиятсиз ва жузъий бир моддани изоҳ бўлиб баён этмоқдаман:

Модомики Ражаб Бей ва Кара Козим сен ила дўст ва менимча эски Саид ила ҳам муносабатлари бор, улардан яхшилик истамоқ эмас, балки менга қарши, салафлари каби маъносиз, кераксиз тазйиқ ва зулмга майдон бермасинлар. Ҳақиқатдан бу ернинг моддий ва маънавий ҳавосига ўрганолмаётирман. Машаққатларим жуда кўп. Истиқоматгоҳимни ҳам ташқаридан, ҳам ичкаридан қулфлайман. Ҳар жиҳат ила ёлғизман. Ва бир жиҳатда ҳам қўшнисиз, машаққатли бир хонада, хаста бир ҳолда ҳаётимни ўтказмоқдаман. Баъзан бир куни Денизлида бир ой қамоқдан ортиқ мени сиққан. Бу йигирма сана даҳшатли зулм ила ҳурриятимга ва эркинлигимга илишмоқ ортиқ етар! Зотан икки сана маҳкамаларнинг тадқиқоти ила ва менга қарши мунофиқларнинг режалари натижасиз қолиши ила қатъиян маълум бўлганки, шахсимда ва Нурларда бу ватан ва миллатга зарар таваҳҳум этмоқ ила ортиқ ҳеч кимни қондира олмаслар. Мен ҳам ҳаркас каби ҳурриятимга соҳиб бўлсам, балки ҳаво алмаштириш учун мўътадил ҳавоси бўлган бу туманнинг баъзи қишлоқларига кетишимга изн берувчи бир таблиғ бўлса, муносиб бўлар. Сизга ва у ердаги Нур дўстларимга кўп салом ва дуо этамиз.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Моддий ва маънавий бир савол муносабати ила хотирга келган бир жавобдир.

Айтилмоқдаки: Нима учун Нур шогирдларининг қувватли ҳусни зонлари ва қатъий қаноатлари сенинг шахсинг ҳақида Нурларга янада зиёда шавқларига мадор бўлган бир мақомни ва камолотни шахсингга қабул этмаётирсан? Ёлғиз Рисола-и Нурга бериб, ўзингни жуда нуқсонли бир ходим кўрсатмоқдасан?

Жавоб: Ҳадсиз ҳамд ва шукр бўлсинки, Рисола-и Нурнинг шундай қувватли ва тебранмас таянч нуқталари ва шундай порлоқ ва кескин ҳужжатлари борки, менинг шахсимда деб ўйланган мазиятга, истеъдодга эҳтёжи йўқдир. Бошқа асарлар каби муаллифнинг қобилиятига боқиб, мақбулиятни ва қувватни ундан олмайди. Хуллас, майдонда йигирма санадир қатъий ҳужжатларига таяниб, шахсимнинг моддий ва маънавий душманларини таслимга мажбур этоқда. Агар шахсиятим унга аҳамиятли бир таянч нуқтаси бўлса эди, динсиз душманларим ва инсофсиз муоризларим нуқсонли шахсимни чиритмоқ ила Нурларга буюк зарба ура олар эдилар. Ҳолбуки, у душманлар девоналикларидан яна ҳар нави дасисалар ила мени чиритишга ва ҳаққимда омманинг эътиборини синдиришга уринганлари ҳолда, Нурларнинг футуҳотига ва қийматига зарар бермайдилар. Ёлғиз баъзи заиф ва янги муштоқларни чалкаштирса ҳам, воз кечиролмайдилар.

Бу ҳақиқат учун, ҳам бу замонда аноният зиёда ҳукм этгани учун, ҳаддимдан кўп зиёда бўлган ҳусни зонларни ўзимга олмайман. Ва мен қардошларим каби ўз нафсимга ҳусни зон этмайман. Ҳам қардошларимнинг бу бечора қардошларига берган ухровий мақом, ҳақиқий, диний мақом эса, Мактуботда, Иккинчи Мактубнинг охиридаги қоидага кўра, "Шахсимга берган маънавий ҳадялари бўлган камолотни, агар –асло- мен ўзимни ундай билсам, бўлмаслигига далилдир. Ўзимни ундай билмасам, уларнинг у ҳадясини қабул этмаслик лозим келади". Ҳам ўзимни мақом соҳиби билмоқ жиҳатида аноният мудоҳала эта олар...

Бир нарса яна қолдики, дунё жиҳатида ҳақоиқи иймониянинг нашридаги вазифадор мақом соҳиби бўлса, янада яхши таъсир этар дейилабилир. Бунда ҳам икки монеъ бор.

**Бириси:** Фаразан валийлик бўлса ҳам, билиб туриб, истамасдан мақом қилмоқ тарзида, валийликнинг моҳиятидаги ихлос ва маҳвиятга зиддир. Нубувватнинг ворислари бўлган Саҳобалар каби изҳор ва даъво этолмаслар, уларга қиёс этилмас.

**Иккинчи Монеъ:** Жуда кўп жиҳатлар ила чиритила олар ва фоний ва жузъий ва вақтинчалик ва нуқсонли бир шахс соҳиб бўлса, Нурларга ва ҳақоиқи иймониянинг футуҳотига зарар келар. Фақат бир нуқта борки, шукрни талаб қилади. Сиёсат аҳлидаги душманларим мазкур ҳақиқатларни билмаганлари учун, шарафли, иззатли эски Саидни ўйлаб, доимо Нурлар бадалига менинг шахсимга хоинлик ва камситмоқ ила машғул бўлмоқдалар. Баъзи мутаассиб анониятли домлаларни ҳам шахсимга қарши ўгирмоқдалар. Гўё Нурларни сўндиришга уринмоқдалар. Ҳолбуки Нурларни янада зиёда порлаттиришга васила бўлмоқдалар. Нурлар оддий шахсимдан эмас, Қуръон қуёшининг манбаидан нурларни олмоқда.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Бу кўз қамаштирувчи баҳорнинг гулларини томоша этмоқ учун машина ила бир-икки соат кезаман. Ҳеч ҳаётимда кўрмаганим бир тарзда бутун гулли ўтлар одатдан устун бир тарзда ўсган, гуллар очган, табассумкорона тасбеҳот этиб, ҳол лисони ила Сонеъи Зулжалолларининг санъатини тақдир ва олқишламоқдалар каби ҳаққаляқийн ҳис этганимдан, дунёвий ҳаётга муштоқ ҳиссиётим ва ғофил ва бардошсиз нафсим бу ҳолдан истифода этиб, дунёдан нафрат ва хасталикли ва машаққатли ҳаётдан зерикмоқ ва барзоҳга кетишга ва у ердаги юздан тўқсон дўстларини кўришга иштиёқ жиҳатида қарор берган қалбимга ва фонийда боқий завқ қидирган нафсимга эътироз келди. Бирдан ҳиссиётга ҳам, томирларга ҳам тарқалган иймон нури у эътирозга қарши кўрсатдики, модомики тупроқ бу қадар жамол ва раҳмат ва ҳаёт ва зийнатларга моддий жиҳатида мазҳар бўлишидан ҳадсиз бир раҳматнинг пардасидир ва ичига кирган ҳеч бир нарса ўзига-ўзи қолмайди, албатта бутун бу зоҳирий ва моддий зийнатларнинг ва гўзалликларнинг ва ҳусн ва жамол ва раҳмат ва ҳаётнинг маънавий марказларининг ва бир қисм тазгоҳларининг фаол бир нави тупроқ пардасининг остида ва орқасидадир. Албатта, бу ҳамиятли онамиз бўлган тупроқ остига кирмоқ ва қучогига сиғинмоқ ва у ҳақиқий ва доимий ва маънавий гулларни томоша қилмоқ янада зиёда севилар ва иштиёқ ила лойиқдир дея, у кўр ҳиссиётнинг ва дунёпараст нафснинг эътирозини тамоми ила изола ва даф этди, "Алҳамдулиллаҳи аъла нур-ил ийман мин кулли важҳин" дунёпараст нафсимга ҳам айттирди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим,

Биринчидан: Саксон йил ибодатли бир умрни бахтиёрларга қозонтирган Рамазони муборакда, иншааллоҳ Нурнинг ширкати маънавийси у қозончга сазовор бўлади. Байрамгача қўлдан келгани қадар Нурчилар ихлос билан бир-бирининг дуоларига маънавий омин дейишлари керакки, бириси ўша саксонни қозонса, ҳар бири даражасига кўра ҳиссадор бўлади. Энг заиф ва энг оғир юки бўлган бу хаста қардошингизга, албатта маънавий ёрдам берасизлар.

Иккинчидан: Нурларнинг етакчиларидан бир-икки доктор менинг хасталигимнинг шиддати билан баробар ўша холис, содиқ зотларга хасталик нуқтасида мурожаат қилмасдан ва дориларимни ҳам ичмасдан, жуда оғир хасталиклар ичида улар билан мавшарат қилмасдан ва шиддатли эҳтиёжим ва аламлар ичида ёнимга келган вақтлари, хасталикка доир баҳс очмаганимдан хавотирли бир қизиқиш уларга келганидан, сирли бир ҳақиқатни изҳорга мажбур бўлдим. Балки сизга ҳам фойдаси бор деб ёзяпман. Уларга дедимки:

“Ҳам яширин душманларим, ҳам нафсим шайтоннинг талқини билан заиф бир томиримни қидирмоқдаларки, мени у билан ушлаб Нурларга тўлиқ ихлос билан хизматимга зарар келсин. Энг заиф томир ва даҳшатли моне, хасталик томиридир. Хасталикка аҳамият берган сари баданни ўйлаш ҳисси ғалаба қилади; заруратдир, мажбурият бор дейди, руҳ ва қалбнинг овозини ўчиради; докторни мустабид бир ҳоким каби қилади ва тавсияларига ва кўрсатган дориларига итоатга мажбур қилади. Бу эса фидокорона, ихлос билан хизматга зарар беради. Ҳам яширин душманларим ҳам бу заиф томиримдан фойдаланишга уринганлар ва уринмоқдалар. Қандайки қўрқув ва очкўзлик ва шону-шараф жиҳатидан ҳаракат қилмоқдалар. Чунки инсоннинг энг заиф томири бўлган қўрқув жиҳатида бир нарса қилолмадилар, қатл қилишларига беш тийин аҳамият бермаганимизни тушундилар.

Сўнгра инсоннинг бир заиф томири, тирикчилик дарди ва очкўзлик жиҳатида кўп сўроқладилар. Охирида у заиф томирдан бир нарса чиқаролмадилар. Сўнгра улар томонидан аён бўлдики: Улар муқаддас нарсаларини фидо қилганлари дунё моли, назаримизда ҳеч аҳамияти йўқ ва кўп воқеалар билан улар томонидан ҳам аён бўлган. Ҳатто бу ўн йил мобайнида юз мартадан зиёда расман “Нима билан яшаяпти?” деб маҳаллий ҳукуматлардан сўраганлар.

Сўнгра энг заиф бир инсон томири бўлган шону шараф ва мартаба нуқтасида менга жуда аянчли бир тарзда ўша заиф томиримни ушлаш учун амр қилинган хоинликлар, ҳақоратлар билан, асабга тегдирадиган исканжалар қилдилар, ҳеч бир нарсага муваффақ бўлолмадилар. Ва қатъиян англадиларки, улар парастиш этган дунёнинг шону шарафини бир риёкорлик ва зарарли бир мақтанчоқлик деб биламиз, улар фавқулодда аҳамият берган мансабсеварлик ва дунёвий шону шарафга беш тийин аҳамият бермаймиз, аксинча уларни бу жиҳатда девона деб биламиз.

Сўнгра бизнинг хизматимиз эътибори билан бизда заиф томир саналган, фақат ҳақиқат нуқтасида ҳаркаснинг мақбули ва ҳар шахс уни қозонишга муштоқ бўлган маънавий мақом соҳиби бўлиш ва валийлик мартабаларида тараққий қилиш ва у неъмати Илоҳияни ўзида билишдирки, инсонларга манфаатдан бошқа ҳеч бир зарари йўқ. Фақат бундай менлик ва аноният ва манфаатпарастлик ва ўзини қутқариш ҳисси ғалаба қилган бир замонда, албатта сирри ихлосга ва ҳеч бир нарсага восита бўлмасликка бино қилинган хизмати иймония билан шахсий мақоми маънавийни қидирмасликни тақозо қилади; ҳаракатларида уларни истамаслик ва ўйламаслик лозимдирки, ҳақиқий ихлоснинг сирри бузилмасин.

Мана бунинг учундирки, ҳаркас қидирган кашфу-кароматларни ва камолоти руҳияни Нур хизматининг хорижида қидирмаганимни заиф томирларимни тутишга уринганлар англадилар. Бу нуқтада ҳам мағлуб бўлдилар.”

Умум қардошларимизга бир-бир салом ва келаётган Лайла-и Қадр ҳар бир Нурчи ҳақида саксон уч йил ибодат билан ўтган бир умр ҳукмига ўтишини Лайла-и Қадр ҳақиқатини шафоатчи қилиб, раҳмати Илоҳиядан ниёз қиламиз.

Қардошингиз

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Аввало: Лайла-и Қадрда қалбга келган жуда узун ва кенг бир ҳақиқатга жуда қисқача бир ишора этамиз. Шундайки:

Нави башар бу сўнг Жаҳон Урушининг ашаддий зулм ва истибдоди ила ва марҳаматсиз тахриботи ила ва бир душманнинг юзидан юзлаб маъсумни паришон этиши ила; ва мағлубларнинг даҳшатли маъюсиятлари ила ва ғолибларнинг даҳшатли хавотир ва ҳокимиятларини муҳофаза ва буюк тахриботларини таъмир этолмасликларидан келган даҳшатли виждон азоблари ила; ва дунё ҳаётининг бутун-бутун фоний ва вақтинчалик бўлиши ва маданият фантазияларининг алдатувчи ва ухлаттирувчи бўлиши умумга кўриниши ила; ва башарият фитратидаги юксак истеъдотларнинг, инсоният моҳиятининг умумий бир суратда даҳшатли яраланиши ила; ва абадпараст боқий ҳиссиёт ва фитрий инсоният ишқининг ҳаяжон ичида уйғониши ила; ва ғафлат ва залолатда энг қаттиқ, кар бўлган табиатнинг Қуръоннинг олмос қиличи остида парчаланиши ила; ва ғафлат ва залолатнинг энг бўғувчи, алдатувчи, энг кенг пардаси бўлган сиёсатнинг рўйи заминда жуда чиркин, жуда ғаддорона ҳақиқий сурати кўриниши ила; ва албатта, ҳеч бир шубҳа йўқки, шимолда, ғарбда, Америкада аломатлари кўринганига биноан, нави башарнинг мажозий маъшуқи бўлган дунёвий ҳаёти ила бундай чиркин ва ўткинчи бўлишидан, башар фитратининг ҳақиқий севган ва қидирган боқий ҳаётни бутун қуввати ила қидиражак. Ва албатта ҳеч шубҳа йўқки, бир минг уч юз олтмиш санада, ҳар асрда уч юз эллик миллион шогирди бўлган ва ҳар ҳукмига ва даъвосига миллонлаб ҳақиқат аҳли тасдиқ ила имзо босган; ва ҳар дақиқада миллионлаб ҳофизларнинг қалбида қудсият ила бўлиб, лисонлари ила башарга дарс берган ва ҳеч бир китобда ўхшаши бўлмаган бир тарзда, башар учун боқий ҳаётни ва абадий саодатни хушхабар бериб, бутун башарнинг яраларини даволаган Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг шиддатли, қувватли ва такрорли минглаб оятлари ила, балки сариҳан ва ишоратан ўн минглаб марта даъво этиб, хабар бериб, тебранмас қатъий далиллар ила, шубҳа келтирмас ҳадсиз ҳужжатлар ила боқий ҳаётни қатъият ила хушхабар ва абадий саодатни дарс бериши, албатта нави башар бутун-бутун ақлини йўқотмаса ва моддий ва маънавий бир қиёмат бошларида келмаса; Швеция, Норвегия, Финландия ва Англиянинг Қуръонни қабулга уринган машҳур хатиблари ва ҳақ динини қидирган Американинг жуда аҳамиятли диний жамияти каби рўйи заминнинг қитъалари ва ҳукуматлари Қуръони Мўзжиз-ул Баённи қидиражаклар ва ҳақиқатларини тушунгандан сўнг бутун руҳу жонлари ила ёпишажаклар. Чунки бу ҳақиқат нуқтасида қатъиян Қуръоннинг мисли йўқдир ва бўлолмас! Ва ҳеч бир нарса бу буюк мўъжизанинг ўрнини тутолмас!…

Иккинчидан: Модомики Рисола-и Нур у мўъжиза-и кубронинг қўлида бир олмос қилич ҳукмида хизматини кўрсатган ва энг муаннид душманларни таслимга мажбур этган. Ҳам қалбни, ҳам руҳни, ҳатто ҳиссиётни тўлиқ танвир этадиган ва дармонларини берадиган бир тарзда хазина-и Қуръониянинг даллоллигини қилган ва ундан бошқа манба ва маржии бўлмаган, бир маънавий мўъжизаси бўлган Рисола-и Нур у вазифани қилмоқда ва унга қарши даҳшатли ташвиқотлар ва ғоят муаннид зиндиқларга тўлиқ ғалаба қилган ва залолатнинг энг қалин ва бўғувчи ва кенг доира-и офоқида ва фаннинг энг кенг пардаларида, Асойи Мусодаги Меванинг Олтинчи масаласи ва Биринчи ва Иккинчи, Учинчи ва Саккизинчи ҳужжатлари ила ғоят порлоқ бир тарзда ғафлатни тарқатиб, тавҳид нурини кўрсатган. Албатта бизларга лозим ва миллатга алзамдирки, ҳозир расман изн берилган дин тадрисоти учун хусусий дарсхоналар очилишига ва изн берилишига биноан, Нур шогирдлари мумкин бўлгани қадар ҳар ерда кичкина бир дарсхона-и Нурия очиши лозимдир. Ғарчи, ҳаркас ўз-ўзига бир даража истифода этар. Фақат ҳаркас ҳар масаласини тўлиқ англамас. Ҳам иймон ҳақиқатларининг изоҳи бўлгани учун, ҳам илм, ҳам маърифатуллоҳ, ҳам ибодатдир.

Эски мадрасаларда беш-ўн санага муқобил, иншааллоҳ Нур мадрасалари беш-ўн ҳафтада айни натижани таъмин этажак. Ва йигирма санадир этмоқда. Ва ҳам ҳукумат ва миллат ва ватан, ҳам дунёвий ва сиёсий ва ухровий ҳаётига жуда кўп фойдаси бўлган бу Қуръон ёғдуларига ва даллоли бўлган Рисола-и Нурга илишмоқ эмас, тамоми ила тарвиж ва нашрига ҳаракат қилишлари алзамдирки, ўтган даҳшатли гуноҳларга каффорат ва келажак мудҳиш балоларга ва анархистликка бир тўсиқ бўла олсин.

Қардошларим, мароқ этмангиз. Ва Нурнинг фавқулодда парда остидаги футуҳотига қаноат этингиз. Ҳозирга қадар ҳеч бир асарнинг бундай оғир шароит остида бу даража таъсирли интишорини тарих кўрсатмайди. Ҳам тўлиқ эркинлик берилмаслигининг сабаби ва ҳикмати, Нурларнинг фавқулодда қувватидан қўрқадилар. Балки ларза беражак дея тўлиқ тақдир ва қабул этмоқ ила баробар, ҳозирча расман интишоридан хавотирланганларини Диёнат Раиси катта раис ила кўришишида хабар олинган. Эски каби ҳужум йўқ, балки мусолаҳа истайдилар. Фақат Нурлар томон қувватли жараёнлар, иншааллоҳ у хавотирни иштиёқ ила расман нашрига ўгиражак.

Ҳам кўп анониятлилар асарларини тарвиж этмоқ учун Нурларнинг майдонга чиқишларига қизғониш томири ила тарафдор бўлмайдилар.

Учинчидан: Рисола-и Нур ҳожилар ила хориж Ислом оламига ёйилмоқда. Ўзини ўзи лойиқ қўлларга етиштирмоқда. Ва Шомга қўл ёзуви ила юборганимиз Асойи Мусо ва Зулфиқорни илмий ҳайъат ўн беш кун тадқиқ этган, тўлиқ тақдир этишларига аломат бўлиб деганлар: "Биз буни мажмуалар ҳолида қисм-қисм чоп қилайлик. Ҳам буни бирдан чоп қилишга кўп пул лозим".

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Аввало: Сизга ҳам ажиб, ҳам аламли, ҳам латиф бир ҳаёт можаромни душманларимнинг ҳам чиркин, ҳам минг эҳтимолдан биргина эҳтимол ила ҳеч бир шайтон ҳеч бир кишини қондиролмаган бир туҳматларини ва Нурга қарши истеъмол этиладиган ҳеч бир қуроллари қолмаганини баён этишга бир муносабат келди. Шундайки:

Ҳаёт харихимни билганларга маълумдир. Эллик беш сана аввал, мен йигирма ёшларда экан, Битлисда, марҳум ҳоким Умар Пошшо хонасида икки сана унинг қаттиқ илтимоси ила ва илмга зиёда ҳурмати ила қолдим. Унинг олтита қизи бор эди. Учи кичик, учи катта. Мен уч катталарни икки сана баробар бир хонада қолганимиз ҳолда, бир-биридан ажратиб танимас эдим. Шу даража диққат этмас эдимки, билай. Ҳатто бир олим мусофирим ёнимга келди, икки кунда уларни бир-биридан фарқ этди, таниди. Ҳаркас мендаги ҳолга ҳайрат этиб мендан сўрадилар: "Нима учун қарамайсан?" Дедим: "Илмнинг иззатини муҳофаза этмоқ мени қаратмайди".

Ҳам қирқ сана аввал Истанбулда Қоғозхона шодиёнасининг махсус кунида, Кўприкдан то Қоғозхонага қадар, Кўрфазнинг икки тарафида минглаб очиқ-сочиқ Юнон ва Армани ва Истанбулли хоним ва қизлар тизилганлари қаторда мен ва марҳум депутат Мулло Саййид Таҳа ва депутат Ҳожи Илёс ила баробар бир қайиққа миндик. У хотинларнинг ёнларидан ўтаётган эдик. Менинг ҳеч хабарим йўқ эди. Ҳолбуки, Мулло Таҳа ва Ҳожи Илёс мени тажрибага қарор берганлари ва навбат ила мени тарассуд этганларини бир соат саёҳат сўнгида эътироф этиб, дедилар: "Сенинг бу ҳолингга ҳайрат этдик. Ҳеч қарамадинг!" Дедик: "Кераксиз, ўткинчи, гуноҳли завқларнинг оқибати аламлар, таассуфлар бўлишидан истамайман".

Ҳам бутун ҳаёт тарихимда ҳадяларни қабул этмоқ ва миннат остига кириб, халқнинг садақа ва эҳсонларини олмоқдан чекинганимни мен ила дўстлик қилганлар биларлар. Нурларнинг ва хизмати иймония ва Қуръониянинг шарафини ва саломатини ҳимоя этмоқ учун, дунёнинг моддий ва ижтимоий ва сиёсий бутун завқларини ва мароқини тарк этганим ва иъдом каби ғараз аҳлининг бутун таҳдидларига беш тийин аҳамият бермаганим йигирма сана исканжали асоратимдаги икки даҳшатли қамоқларимда ва маҳкамаларимда қатъий кўринди.

Хуллас, етмиш беш сана давом этган бу ҳаёт дастурим бор экан, Рисола-и Нурнинг фавқулодда қийматини синдирмоқ фикри ила шайтонларнинг ҳам хотир ва хаёлига келмаган бир туҳматни расмий мақомни ишғол этган бир одам қилди. Ва деган: "Кечалари патнислар ила паҳлавалар, фоҳиша ва номуссизлар ёнига кетадилар!" Ҳолбуки, менинг эшигим кечаси ташқаридан ва ичкаридан калитли, эрталабга қадар бир қўриқчи у бадбахтнинг амри ила эшигимни қўриқларди.

Ҳам бу ердаги қўшнилар ва бутун дўстлар биладиларки, мен хуфтон намозидан сўнгра, то эрталабга қадар ҳеч кишини ёнимга қабул этмаганман.

Хуллас, бундай бир туҳматга бир сафиҳ аҳмоқ инсон эшак бўлса, сўнгра шайтон бўлса, бунга эҳтимол бермас. У одам англади, у каби режалардан воз кечди. Бу ердан бошқа ерга Жаҳаннам бўлиб кетди. Унинг расмият жиҳати ила мени эмас, балки Нурчиларни қораламоқ учун қурган режаси ила бу янги ҳодисани васила этиб, шогирдларга доғ сурмоқ истанилди. Фақат ҳифз ва ҳимоя ва инояти Илоҳия у режани ҳам ҳориқо бир тарзда натижасиз қолдирди. Бу баён ила мен нафсимни оқламайман, балки қудсий хизмати иймония у нафсни бутун ҳавасотидан воз кечирган ва у хизматдаги маънавий завқ унга кифоя келмоқда демоқ истайман. Ва Нурчиларнинг эҳтиёт ва диққатга эҳтиёжларини баён этмоқдаман.

Иккинчидан: Ёзув машинкаси ишида тажрибали ва муқтадир, хусусий котибни сизга юбормоқдаман. Ўзим заҳмат ила ёзганимдан, бундан сўнгра қисқача ёзаман, хафа бўлмангиз.

................................................

Тўртинчидан: Бу дақиқада Кастамону Хусрави Маҳмад Файзининг табрик ва Нур футуҳотининг хушхабарларини ичига олган порлоқ гўзал мактубини олдим. Ва у қийматли қардошимиз бошда бўлиб, Ҳилми, Амин, бешқардошларга, Заҳролар, Лутфиялар, Улвиялар каби Нурчи хонимларимизнинг ҳам лайла-и ашараларини, ҳам байрамларини руҳи жонимиз ила табрик этамиз. Ҳам Хулусийнинг, ҳам Файзининг мактубларини қўшиб юбормоқдамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Биринчидан: Умум Нурчиларнинг муборак байрамларини ва Ҳажж-ул Акбарда бўлган Нур шогирдлари ила ва ҳаждаги Нур тарафдорларининг байрамларини табрик ичида ва кўп замондан бери асорат остида қолган ва истиқлолиятини йўқотган Ҳиндистон, Арабистон каби Ислом оламининг катта мамлакатлари биттадан Ислом давлати шаклида, Ҳиндда юз миллион бир Ислом давлати, Жавада эллик миллиондан зиёда бир Ислом давлати ва Арабистонда тўрт-беш ҳукумат бир бирлашган давлат каби, Араб бирлиги ила Ислом бирлигини билаштиришидаги Ислом оламининг бу буюк байрамининг муқаддимасини табрик ила бу байрам бизга хушхабар бермоқда.

Иккинчидан: Истанбулда Раъфат Бейнинг ва Мустафо Оручнинг ёзганларига кўра, кўп замон Ислом қўшинини идора этган ва сўнгра Дорулфунунга инқилоб этган Ҳарбия Назорати ва Боби Сараскарий, у муаззам бинонинг пешонасида

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

Қуръон хати ила у маънодор Қуръон ояти ёзилган экан, сўнгра эса мармар тошлар ила усти ёпилиб у Нурларни яширган эдилар. Ҳозир янгидан Қуръон хатига бир рухсат намунаси ва Рисола-и Нур таъқиб этган мақсадига бир васила ва университет келажакда бир Нур мадрасаси бўлишига бир ишора бўлгани каби, Денизли Нурчиларидан Аҳмадларнинг, машҳур олим ва ақлча ўн тўққизинчи асрнинг энг буюги ва ижтимоий файласуфларнинг энг пешқадами Бисмаркнинг асаридан олганлари бир парчада, у юксак Бисмарк асарида дейдики:

"Қуръонни ҳар жиҳат ила тадқиқ этдим, ҳар калимасида буюк бир ҳикмат кўрдим. Бунинг мисли ва башариятни идора этадиган ҳеч бир асар йўқдир ва келолмас". Ва Пайғамбарга хитобан дер:

**"Ё Муҳаммад, сенга асрдош бўлмаганимдан жуда** **мутаассирман. Башарият сен каби мумтоз бир қудратни бир марта кўрган, бундан сўнг кўролмаяждир. Шунинг учун сенинг ҳузурингда** **камоли ҳурмат ила эгиламан".**

**БИСМАРК**

дея имзосини қўйган. Ва у парчасида бузилган ва ҳукми бекор қилинган тушурилган китобларни зиёда камситгани учун у жумлалар ёзилмаслиги керак. Мен ҳам ишора этдим.

У зот Ўн Тўққизинчи Асрнинг энг ақлли ва энг буюк бир файласуфи ва сиёсатнинг ва башарият ижтимоий ҳаётининг энг муҳим бир шахсияти бўлиши, ҳам Ислом олами истиқлолиятини бир даража қўлга киргизиши ва ажнабий ҳукуматларнинг ҳақоиқи Қуръонияни қидириши ва ғарб ва шимолий ғарбда Қуръон томон буюк жараён бўлиши; ҳам Американинг энг юксак ва машҳур файласуфи бўлган Мисрет Карлайл ҳам айнан Бисмарк каби деган: "Бошқа китоблар ҳеч бир жиҳатда Қуръонга етишолмас, ҳақиқий сўз удир. Уни тинглашимиз керак" дея қатъий қарор бериши ва Нурларнинг ҳам ҳар тарафда футуҳоти ва олдин кетиши буюк бир хайрли ишдирки, ажнабийда кўп Бисмарклар ва Мистер Карлайллар чиқажаклар ва аломатлари ҳам бор дея Нурчиларга бир байрам ҳадяси бўлиб тақдим этмоқдамиз ва Бисмаркнинг парчасини қўшиб юбормоқдамиз.

\* \* \*

Иккинчидан: Рисола-и Нурнинг бу қадар муоризларига муқобил энг буюк қуввати ихлос бўлганидан ва дунёнинг ҳеч бир нарсасига восита бўлмагани каби, тарафгирлик ҳиссиётига бино этилган жараёнларга, хусусан сиёсатга муносабатдор бўлган жараёнларга алоқадор бўлмас. Чунки тарафгирлик томири ихлосни синдирар, ҳақиқатни алмаштирар. Ҳатто менинг ўттиз санадан бери сиёсатни тарк этганимга сабаб, муборак бир олим таъқиб этган жараёнининг тарафгирлик томири ила солиҳ ва буюк бир олимни, унинг фикрига мухолиф бўлишидан, такфир даражасида таҳқир этиб, ўз фикрига мувофиқ машҳур ва ҳаддидан ошган бир мунофиқни ғоят мадҳ ва сано этди. Мен ҳам бутун руҳим ила қўрқдим. Демак, тарафгирлик ҳиссига сиёсатчилик қўшилса, бундай ажиб хатоларга сабабият беради дея "Аъузубиллаҳи минаш шайтони вас сиёсати" дедим. У замондан бери сиёсатни тарк этдим. У ҳолимнинг натижаси бўлиб, сиз каби қардошларим биласизки, йигирма беш санадан бери бир газетани на ўқидим, на тингладим ва на мароқ этдим. Ва ўн сана Жаҳон Урушига қарамадим, билмадим ва мароқ этмадим. Ва йигирма икки сана бу исканжали асоратимда, тарафгирликка ва сиёсатга тегилмаслик учун ва Нурдаги ихлосга зарар келмаслиги учун мудофааларимдан бошқа истироҳатим учун ҳеч мурожаат этмаганимни биласиз.

Ҳам биласизки, қамоқда сизга ёзганим каби, мени қатл қилишга ҳукм қилган одамлар, менга исканжали азоб берганлар Рисола-и Нур билан иймонларини қутқарсалар, шоҳид бўлингизки, мен уларни ҳалол қиламан. Ва тарафкашлик томири билан ихлосга зарар келмаслиги учун, бу икки-уч йилда, доҳилдан ва хориждан келган тўфонли жараёнларга ҳеч алоқадор бўлмадик ва қардошларимни ҳам бир даража огоҳлантирдим.

Биласизки, ўзим садақа ва ёрдамларни қабул қилмаганим каби, ундай ёрдамларга ҳам васила бўлолмаганимдан, ўз кўйлагимни ва керакли ашёмни сотиб, у пул билан ўз китобларимни ёзган қардошларимдан сотиб олар эдим. Токи Рисола-и Нурнинг ихлосига дунё манфаатлари кирмасин, бир зарар бермасин ва бошқа қардошлар ҳам ибрат олиб ҳеч бир нарсага восита қилинмасин. Нурнинг ҳақиқий шогирдларига Нур кифоядир. Улар ҳам қаноат қилсин, бошқа шарафларга ёки моддий, маънавий манфаатларга кўзини тикмасин.

Ҳам муноқаша, мунозаа ва диний масалаларда томирларга тегилажак тарафгирона мубоҳаса этмаслик лозимдирки, Нурга қарши ғаразкорлар чиқмасин. Ҳатто, бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила, Мустафо Оруч қардошимизнинг Рисола-и Нурнинг маслагига мухолиф бўлиб бириси ила мубоҳасаси айни дақиқада унга ғоят ҳиддат ва шиддат ила бир ранжимоқ қалбга келди. Ҳатто, у Нурдан қозонган жуда аҳамиятли мақомидан отмоқ орзуси бўлди. Қалбан мутаассир бўлдим. Бу мен учун бир Абдурраҳмон эди.. нима учун бундай шиддатли ҳиддат этдим?!

Сўнгра бу байрамда ёнимга келди. Жаноби Ҳаққа шукрки, жуда аҳамиятли бир дарс тинглади ва у катта хатосини ҳам англади. Ва менинг бу ерда ҳиддатимнинг айни дақиқада хатосини эътироф этди. Иншааллоҳ у каффорат бўлди, топ-тоза бўлиб қутулди.

Тўрт-беш ойдан бери бир зот менга бу ерга бир газета юбораётган экан. Мен янгидан хабар олдимки, менга юборилаётган экан. Бу ердаги дўстларим одатимни билганлари учундирки, газета эмас, Нурдан бошқа ҳеч бир китобни, ҳеч бир мажмуани қабул этмаганим каби, янги ёзувдан ҳеч бир ҳарф билмаганим учун қўрққанлар, менга хабар бермаганлар ва кўрсатмаганлар. Ҳозир бир зот, бир мактуб ичида бир саҳифаси мен ила гаплашган, бир газетачининг, фақат дўст ва ҳамшаҳри бир зотнинг мактубини кўрсатди. Дедиларки: Кўпдан бери сенинг номингга бир газета юборар эди, биз қўрқдик, сенга айтмадик. Мен ҳам дедим:

У зотга менинг тарафимдан кўп салом этингиз. У дўстнинг эски билган Саиди ўзгарган, дунё ила алоқаси кесилган, ҳам хаста, ҳам хусусий мактубни укамга ҳам ёза олмаганимдан, у зот ранжимасин. У ердаги умум дўстларга, хусусан Ҳофиз Амин ва Ҳофиз Фахриддин каби қардошларимизга салом ва байрамларини такрор табрик этамиз…

Ҳадсиз шукр бўлсинки, Рисола-и Нурнинг Ҳарамайни Шарифайнча мақбулиятига бир аломат шудирки: Денизли қаҳрамони Ҳофиз Мустафо Истанбулдан олган "Зулфиқор" ва "Асойи Мусо" ва "Сирожиннур"ни Ҳиндистон олимларига юборар эди, уларни олиб, йўлда баъзи ҳожиларга ўқитиб, баробар Мадина-и Мунавварада Кашмирли ғоят машҳур бир олим ва Туркчани ҳам яхши билган зотга таслим этган. У зот ҳам кўп тақдир этиб қатъий ишонтириш ила Ҳиндистон олимларининг марказига юборишини ва Мадина-и Мунавварга махсус бўлган мажмуалар ҳам етишганини ва бошқа ерларга ҳам юборилган мажмуалар саломат ила етишганини, Денизлили Ҳофиз Мустафога дўст бўлиб ва йўлда Нурларни ўқиб кетган ҳам ёш, ҳам Нурчи икки Афёнли ҳожи ва бошқа ҳожилар бу хушхабарни менга келтирдилар. Ва хорижда Рисола-и Нурнинг аҳамиятли ривож ва мақбулиятини хушхабар бердилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Сиз ҳеч мароқ этмангиз. Бу йигирма сана юзлаб тажриба ила инояти Илоҳия бизни ҳимоя этгани ва даҳшатли зулмлардан қутқаргани каби, бу янги, маъносиз ва бутун-бутун қонунсиз, даҳшатли, ғаддорона зулмдан бизни қутқаришига қатъий қаноат этишимиз керак. Шоят бир парча машаққат, заҳмат, зарар ҳам кўрсак, минглаб даража у заҳматдан зиёда ва эҳсони Илоҳийга ва савобга мазҳар бўлмоқ ила баробар, жуда кўп бечора иймон аҳлининг иймонларига бошқа бир тарзда бир қудсий хизмат ҳукмига ўтганини раҳмати Илоҳиядан жуда қувватли умид этамиз. Бу ҳодисанинг ўн жиҳат ила қонунсиз бўлганини баён этмоқдаман.

**Биринчиси:** Уч маҳкама ва уч тадқиқ ҳайъатининг ва Анқаранинг етти бошқарув идораларининг ва адлияларнинг қўлида икки сана Рисола-и Нур тадқиқдан ўтгани ҳолда, иттифоқ ила, ҳеч бири мухолиф қолмасдан ҳам умум рисолаларнинг бароатига, ҳам Саид ила баробар етмиш беш биродари ила бирликда бароат этилгани ва бир кун ҳам жазо берилмагани ҳолда, янгидан зарарли варақалар каби уларга қўл узотмоқ қай даража қонунсиздир, зарра қадар инсофи бўлган билар.

**Иккинчиси:** Дейсизки:Бароатдан сўнгра уч ярим сана Амиртоғда мунзавий, ғариб, эшигини ҳам ташқаридан қулф, ҳам ичкаридан занжир ила ёпган ва юздан бир одамни, зарурий бир иш бўлмаса ёнига қабул этмаган; ва йигирма санадан бери давом этган таълифини ҳам ташлаб ортиқ таълиф этмаган бир одамга, дунё сиёсати учун эшигининг қулфини синдириб ёнига келиб, Арабий вирдларидан ва бошидаги бир икки иймонга оид лавҳадан бошқа қидирув ходимлари бир нарса топа олмаганлари ҳолда, бу азиятнинг қай даража қонунга хилоф бўлганини зарра қадар ақли бўлган англар!

**Учинчиси:** Маҳкамача етмиш шоҳиднинг тасдиғи ила, етти сана Иккинчи Жаҳон Урушини билмаган ва мароқ этиб сўрамаган, ҳозир ўн санадир айни у ҳолда, ва етмиш беш санадан бери ҳеч бир газетани ўқимаган ва тингламаган ва ўттиз санадан бери "Аъузубиллаҳи минаш шайтони вас сиёсати" деб, сиёсатдан бутун қуввати ила қочган; ва йигирма икки сана исканжали машаққатлар чеккани ҳолда, сиёсат аҳлининг диққат назарини ўзига жалб этмаслик ва сиёсатга қўшилмаслик учун, бир марта истироҳати учун ҳукуматга мурожаат этмаган бир одамга даҳшатли бир сиёсий каби (сиёсат найрангчиси каби) унинг манзилини ва инзивогоҳини босиб хаста ҳолида ўхшовсиз бир машаққат руҳига бермоқ ҳеч бир қонунга мувофиқ келарми? Зарра қадар виждони бўлган бу ҳолга ачинажак.

**Тўртинчиси:** Эскишаҳар Маҳкамасида олти ой тадқиқдан сўнгра ва сабаби ҳам жамиятчилик ва тариқатчилик бўлган шубҳа баҳонаси ила, катта бир раиснинг унга шахсий ғараз ила, унга қарши баъзи адлиячиларни ташвиқ этгани ҳолда; жамиятчилик, тариқатчилик ва Рисола-и Нур жиҳатида бароат эттириб; ёлғиз Рисола-и Нурнинг бир кичкина парчаси бўлган "Тасаттур Рисоласи"ни баҳона этиб, қонун ила эмас да, ёлғиз виждоний қаноат ила, бир юз йигирма шогирд ичида беш-ўн шогирдга олти ой жазо бердиларки, тадқиқ замонига қадар тўрт ой банди, бир ярим ойда қамалган қолганлари ва ўн сана сўнгра Денизли Маҳкамаси, яна тўққиз ой жамиятчилик ва тариқатчилик каби бир қанча баҳона ила, бутун йигирма саналик мактубот ва таълифотларини чуқурдан чуқур тадқиқ ила баробар; Анқаранинг Оғир Жазо Маҳкамасига беш сандиқ китобларни юборганлари ва икки сана у китоблар ва мактублар Анқара ва Денизли Маҳкамасидаги тадқиқ назарида қолганлари ҳолда, у маҳкамалар иттифоқ ила жамиятчилик ва тариқатчилик ва бошқа баҳоналари жиҳатида бароат қарори бериб, у китоб ва мактубларни айнан соҳибларига қайтариб ва Саидни дўстлари ила баробар бароат эттирганлари ҳолда, бир сиёсий жамият назари ила ва найрангчи бир сиёсий одам тарзида Уни туҳмат этмоқ ва адлия маъмурларини унга қарши жамиятчилик нуқтасида чорламоқ нақадар қонунсиз бўлганини инсонияти сукут этмаган билар.

**Бешинчиси:** Бир одамки, ҳақиқий маслак ва машраб қабул этган йигирма-ўттиз саналик ҳаётида дастур қабул этган бир ҳолнинг зидди ила уни айбламоқ навидан, қонунсиз ва кайфий бу таарруз ҳодисасининг моҳияти шудирки: Мен Рисола-и Нур маслагининг асоси бўлган шафқат эътибори ила, бир маъсумга зарар келмаслиги учун менга зулм этган қотилларга илишмоқ эмас, ҳатто баддуо ҳам этолмайман. Ҳатто энг шиддатли ва ғараз ила менга зулм этган баъзи фосиқ, балки динсиз золимларга ҳиддат этганим ҳолда, моддий эмас, балки баддуо ила ҳам муқобаладан мени у шафқат ман этади. Чунки у золим ғаддорнинг ё падар ва волидаси каби кекса бечораларга, ёки авлоди каби маъсумларга моддий ва маънавий зарба келмаслиги учун, у тўрт-беш маъсумнинг хотирига биноан у золим ғаддорга илишмайман, баъзан эса ҳалол этаман.

Хуллас, бу шафқат сири учундирки, идора ва осойишга қатъиян илишмаганим каби, бутун дўстларимга ҳам шу даража тавсия этганманки, уч вилоятнинг инсофли зобиталарининг бир қисми эътироф этганларки: "Бу Нур Шогирдлари маънавий бир зобитадир, идора ва осойишни муҳофаза этмоқдалар" деганлари ва бу ҳақиқатга минглаб шоҳид ва йигирма сана ҳаёти ила тасдиқ ва минглаб шогирдларнинг ҳам зобитача ҳеч бир вуқуот қайд этмаслиги ила тасдиқ ва қувватлаганлари ҳолда, у бечора одамнинг исёнкор ва инсофсиз бир комитетчи каби манзилини босмоқ ва инсофсиз одамлар унга хоинлик этмоқ ва манзилида бир нарса топилмаслик ила баробар, юз жинояти бўлган бир одам каби, ҳатто Қуръонни ва бошидаги лавҳаларини зарарли варақалар каби тўпламоқ, ажабо дунёда қайси қонун рухсат этар?

**Олтинчиси:** Бундан ўттиз йил аввал Жаноби Ҳақнинг инояти билан дунёда вақтинчалик шону шараф ва анониятли худфурушлик ва шухратпарастликнинг қанчалар зарарли ва қанчалар фойдасиз ва маъносиз бўлганини, ҳадсиз шукр бўлсинки, Қуръоннинг файзи билан англаган бир одам, ўша замондан бери бор қуввати билан нафси аммораси билан курашиб, камтаринлик билан менликни ташлаш ва сохтакорлик ва риёкорлик қилмаслик учун қўлдан келганича ҳаракат қилганига унга хизмат ёки ўртоқлик қилганлар қатъий билганлари ва гувоҳлик қилганлари ҳолда ва йигирма йилдан бери ҳаркас ўзи ҳақида ёқтирган зиёда ҳусни зон ва инсонлар эътибори ва шахсини мадҳ ва санодан ва ўзини маънавий мақом соҳиби бўлганини билишдан ҳаммага мухолиф ўлароқ бор қуввати билан қочиши, ҳам хос қардошларининг у ҳақидаги ҳусни зонларини рад этиб, у холис қардошларини хафа қилиши ва ёзган жавоб мактубларида уларнинг у ҳақида мадҳларини ва зиёда ҳусни зонларини синдириши ва ўзини фазилатдан маҳрум кўрсатиб, барча фазилатни Қуръоннинг тафсири бўлган Рисола-и Нурга ва демакки Нур шогирдларининг шахси маънавийсига бериб ўзини оддий бир хизматкор билиши қатъий исбот қиладики; шахсини ёқтиртиришга уринмагани ва истамагани ва рад қилгани ҳолда, унинг ризоси бўлмасдан баъзи дўстлари узоқ бир ердан у ҳақида зиёда ҳусни зон этиб, мадҳ этиб бир мақом бериши ва Кутаҳя атрофида танимаган бир воизнинг баъзи сўзлари ила, ажабо қайси қонун ила мадори масъулият бўларки, у бечора ва хаста ва жуда кекса ва ғариб ва мунзавийнинг хонасига буюк бир жиноят қилган каби қулфини синдириб қидирув бўлимлари ходимларини тиқмоқ; ҳам вирдларидан ва лавҳаларидан бошқа бир баҳона ҳам топмаслик, ажабо дунёда ҳеч бир қонун ва ҳеч бир сиёсат бу тааррузга изн берарми?

**Еттинчиси:** Бу қаторда доҳилда шу қадар доҳилий ва хорижий ҳаяжонли партия жараёнлари бор экан ва бундан тўлиқ фойдаланмоқ, яъни саноқли бир қанча дўстларига бадал минглаб дипломатларни ўзига тарафдор қозонмоқ учун замин ҳозир экан, ёлғиз сиёсатга қўшилмаслик ва ихлосга зарар бермаслик ва ҳукуматнинг назарини ўзига жалб этмаслик ва дунё ила машғул бўлмаслик учун, дўстларига ёзиб, "Асло жараёнларга берилмангиз.. сиёсатга кирмангиз.. осойишга тегилмангиз" дегани ва икки жараён бу чекинишидан унга зарар берганлари; эскиси шубҳасидан, янгиси эса "Бизга ёрдам этмаётир" дея унга кўп машаққат берганлари ҳолда ва дунё аҳлининг дунёларига ҳеч қўшилмасдан, ўз охирати ила машғул бўлган бир бечоранинг охират машғулиятига бу қадар илишишга қайси қонун рухсат беради? Ва ватанга ва миллатга ва ахлоққа жуда зарарли бўлган динсизларнинг китобларининг интишорига ва комунистларнинг нашриётларига эркинлик қонуни ила илишмагани ҳолда, уч маҳкама мадори масъулият бўладиган ичида ҳеч бир моддани топмаган ва миллат ва ватаннинг ижтимоий ҳаётини ва ахлоқини ва осойишини таъминга йигирма санадан бери уринган ва бу миллатнинг ҳақиқий таянч нуқтаси бўлган Ислом оламининг ухувватини ва бу миллатга дўстлигини қайтарган ва қувватланишига таъсирли бир суратда тиришган ва диёнат раёсатининг олимлари танқид нияти ила, доҳилия вакилининг амри ила уч ой тадқиқдан сўнгра, танқид этмасдан тўлиқ қийматини тақдир этиб, "Қийматдор асар" дея диёнат кутубхонасига қўйилган Зулфиқор ва Асойи Мусо каби Нур парчаларини зарарли варақалар каби тўплаб маҳкама қўлига беришга ажабо ҳеч бир қонун, ҳеч бир виждон, ҳеч бир инсоф бунга рухсат берарми?…

**Саккизинчиси:** Йигирма сана машаққатли ва сабасиз бир сургундан сўнгра эркинлик берилгани вақт, минглаб ақрабо ва аҳбоби бўлган туғилган мамлакатига кетмасдан; ғурбатни, кимсасизликни таржиҳ этиб, токи дунё ва ижтимоий ҳаётга ва сиёсатга алоқадор бўлмасин, ва жуда савобли бўлган масжиддаги жамоатнинг хайрини ташлаб хонасида ёлғиз ўтиришини таржиҳ этган, яъни халқнинг ҳурматидан чекинмоқ каби бир руҳий ҳолатни ташиган ва йигирма сана ҳаётининг шаҳодати ила ва юз минглаб қийматдор Турк зотларнинг тасдиғи ила, бир диндор тақводор Туркни лоқайд кўп Курдлардан устун қўйган; ҳатто маҳкамада Ҳофиз Али каби қувватли иймони бўлган Турк қардошларини юз Курдга алмаштирмаганини исбот этган ва ҳурмат ва эҳтиром кўрмаслик учун зарурат бўлмасдан халқлар ила кўришмаган ва масжидга кетмаган ва қирқ санадан бери бутун қуввати ила ва асарлари ила Исломиятнинг ухувватига ва мусулмонларнинг бир-бирига муҳаббатига ҳаракат қилган ва шиддатли душманига қарши манфий ҳаракат этмаган ва ҳатто унинг ила машғул бўлмасдан баддуони ҳам қилмаган бир одам ҳақида, расмий лисон ила, хоинлик учун бир ташвиқот қилмоқ, дўстларини қўрқитмоқ учун, "У Куртдир, сиз Турксиз; у Шофеъийдир, сиз Ҳанафийсиз" деб, халқларни қўрқитиб ундан чекинтиришга қайси фойда, қайси қонун рухсат этар?

**Тўққизинчиси:** Жуда муҳимдир, қувватлидир. Фақат сиёсатга алоқадорлиги учун сукут этмоқдаман.

**Ўнинчиси:** Бу ҳам, ҳеч бир қонун рухсат бермагани ва ҳеч бир фойда бўлмагани ҳолда, ёлғиз маъносиз шубҳадан ва бир чумолини филлар қилмоқдан иборат, ҳеч бир қонунга кирмаган бир таарруздир. Бунга ҳам маслагимизча қарай олмаганимиз сиёсатга алоқадор бўлмаслик учун сукут этиб, шундай қилиб ўн жиҳат ила қонунсиз муомалаларга қарши ёлғиз حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ деймиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Биринчидан: Нурнинг аҳамиятли мажмуаларини Макка-и Мукаррамага этиб, ғоят буюк бир Ҳиндли олим Аҳмад Али Ширширийга таслим этиб, ҳам Ҳиндчага таржима этишга ва ҳамда Ҳиндга юборишга кафолат олган Нурнинг аҳамиятли қаҳрамонларидан қардошимиз Ҳофиз Мустафога минглаб Баракаллоҳ ва Машааллоҳ ва Эсъадакаллоҳ дериз. Мадрасат-уз Заҳро Макка-и Мукаррамадаги у буюк зот ила мухобара этсин.

Иккинчидан: Бу дафадаги ҳодисада бир чумолини шубҳа юзидан кўп филлар қилганларини ўргандик. Бир аломати ҳам шудир: Доҳилия вакилининг амри ила, кечаси Афён Ҳокими амният мудири ила бу ерга келиб, кечаси манзилимни босмоқ истаганлар. Прокурор уйғун топмаганидан, тонгга қадар кутиб, энг зиёда бизга қарши бўлган икки одамни таъйин этиб, қулфимни синдириб бирданига ҳужум қилишлари, ҳам айни кун[[69]](#footnote-69)(Ҳошия) арава ила чиққаним вақт, бу ерда ўхшаши содир бўлмаган бир шаклда беш тайёра жуда пастда учиб, менинг аравамни билганлари учун, атрофимда икки-уч марта айланишлари; иккинчи кун бошқа бир тарафга, кўп кўринмаган яширин бир дара тарафига арава ила бораркан, пастда учган беш тайёранинг бир нарса қидираётгандай айланганларини кўрдик, англадикки, бизни қидирмоқдалар.

Яна, айнан аввалги кун каби у беш тайёра атрофимизда шаҳарча устида кезиб, уйимизга кирганимиз замон уларнинг ҳам кетишлари қувватли бир аломатдирки, бир чумоли юз фил қилинган. Бу ерда бундай маъносиз шубҳа юзидан менга азият берилиши ва Мадрасат-уз Заҳронинг қаҳрамонларига бу ерга нисбатан бу уч санада ўн даражадан ёлғиз бир даража азият берилмоқ жиҳати ила, Испарта ҳукуматига ва адлиясига ташаккуримни ва миннатдорлигимни ва уларнинг берган азиятларини ҳам ҳалол этганимни билдирарсиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Вакиллар Ҳайъатига ва** **Депутатлар Раёсатига Жузъий, Фақат Аҳамиятли Бир Маърузотимдир.**

Ўттиз санадан бери сиёсий ҳаётдан чекилганим ҳолда, бу қаторда бир мартага махсус бўлиб, ватаний ва миллий ва осойиший бир масалани баён этмоқдаман. Шундайки:

Кўп аломатлар ила қатъий қаноатимиз келдики, анархистлик ҳисобига менга ва бу Амиртоғ шаҳарчасига ва демакки бу ватанга бир суиқасд борки, бир чумолини филлар ва бир чивин қаноти қадар аҳамияти бўлмаган бир ҳодисани тоғ каби кўрсатиб, сукунатга муҳтож бўлган бу ватанда мени баҳона этиб, анархистлик ҳисобига ва бир ажнабий режаси ила бизга, яъни бечора ватандошларимизни иъдоми абадийдан ва ухровий шубҳалардан қутқаришга уринган Нур Шогирдларига бутун-бутун қонунсиз ва кайфий ҳужум этилди. Жуда зоҳир бир ғараз ила, шубҳа юзидан, порохга оташ отмоқ каби, бу ватанга ва осойишга мени баҳона этиб суиқасд этилди. Шундайки:

Уч маҳкама йигирма саналик мактубларимни ва китобларимни ва ҳолларимни чуқурдан чуқур тадқиқдан сўнгра, бизга ва китобларимга бароат берилгани ҳолда ва уч санадан бери таълифотни тарк этганим ва ҳафтада фақат бир мактуб ёза олганим ва мажбур бўлмасдан ҳар бири бир кун навбат ила зарурий хизматимни қилган уч-тўрт тикувчининг шогирдидан бошқа ҳеч кимни қабул этмаганим ҳолда, ва эркинлик берилгани ва мамлакатимга кетмаганим ҳолда, ҳеч умримда кўрмаганим бир тарзда ва расмий бир суратда мени ҳиддатга келтириб бир ҳодиса чиқармоқ учун, таҳқир ва хоинлик қасди ила, қонунсиз ва ғараз ила мени қидирув ила эшигимнинг қулфини синдириб, Қуръонимни ва Арабий лавҳаларимни зарарли варақалар каби олиб этмоқ ила баробар, адлиянинг муҳим бир маъмури расман бу ердаги маъмурларга амирона деганки: "Саидни икки жандрма ила кўрсатиш суратида чиқариб, мажбуран бошига шапка кийдириб, шундай тарзда ифодага келтиришингиз керак эди. Ҳам унга яқинлашганларни тутингиз" дея, аҳамиятли бир мажлисда ва айни ҳақиқат бўлган ифодамни ўқиганлари вақт сўйлаган. Бунда шак ва шубҳа қолмадики, мени таҳқир ва хоинлик қилиб, ҳиддатга келтириб, осойишни бузмоқ ғарази таъқиб этилмоқда.

Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсинки, минглаб ҳайсият ва шарафимни бу ватандаги бечораларнинг истироҳатига ва улардан балоларнинг дафига фидо этмоқ учун менга бир руҳий ҳолат эҳсон айлаганки, мен ҳам уларнинг қилган ва ниҳоятида бўлганлари таҳқирот ва хоинликларга қарши таҳаммулга қарор берганман. Бу миллатнинг осойишига, хусусан маъсум болаларнинг ва муҳтарам кексаларнинг ва бечора хасталарнинг ва фақирларнинг дунёвий истироҳатларига ва ухровий саодатларига минглаб ҳаётимни ва минглаб шарафимни фидо этишга ҳозирман...

Хуллас, чивин қанотини тоғ каби қилганларининг бир аломати шуки, мен каби ғурбатда, хаста, кекса, заиф, бир ўзи бўлган бир одам учун ўн кун мобайнида беш марта Афён Ҳокими ва Амният Мудири ва икки марта Афён Прокурори мен учун бу ерга келиши ва икки кунда, ҳар бир кунда беш тайёра мен кезган ерларда мени назорат остига олиши; ва беш полиция жосусининг бу ерда менга тарассуд этганларга илова этилиб, аҳволимни яширинча ўрганмоқ учун юборилиши; ва почталарга менга оид мактубларнинг мусодараси учун расман амр берилиши кўрсатадики, Шайх Саид ва Манаман ҳодисасининг ўн мисли бир ҳодисани шубҳа ила ўйлаганлар! Чумолини фил сўйлаганларки, бундай бир вазият олмоқдалар! Менинг эски ҳаётимни ўйлаб, хоинлик ила ҳиддатга келади тахмин этганлар. Аксинча алдандилар. Биз бутун қувватимиз ила анархистликка бир садди Зулқарнайн каби бир садди Қуръоний таъсисига ҳаракат қилмоқдамиз. Бизга илишганлар анархистлик ва балки комунистликка замин тайёрламоқдалар.

Ҳа, агар эски ҳаётим каби, иззати илмиямни муҳофаза этмоқ учун ҳеч бир ҳақоратни қабул этмаслик бўлса эди ва ҳақиқий вазифаси ёлғиз охират ва ўлимнинг иъдоми абадийсидан мусулмонларни қутқармоқ вазифаси бўлмасайди ва менга илишганлар каби ёлғиз дунё ва манфий сиёсат учун ҳаракат қилмоқ бўлсайди, ўн Манаман, ўн Шайх Саид ҳодисаси каби бир ҳодисага у анархистлик ҳисобига ҳаракат қилганлар сабабият берар эдилар.

Ҳам уч маҳкама ва йигирма санада неча вилоятнинг зобиталари қиёфатимга қонунча илишмаганлари ва маърузлигим ва инзивомга биноан, қиёфамни алмаштиришга ҳеч бир эслатма бўлмагани ҳолда, бундай кайфий, қонунсиз, жабран аҳоли ичида бошимга шапкани кийдиришга уринмоқ, қирқ санадан бери бу ватанда, хусусан таҳқиқий иймон дарсида қардошона алоқадор бўлган юз минглаб одам жуда буюк бир ҳаяжон ичида заминни ҳиддатга келтириб, ўхшовсиз йиғлашга васила бўлар эди.

Зотан ажнабий бармоғи ила гўё ҳаққимда омманинг эътиборини синдирмоқ фикри ила томирларимга тегилажак қонунсиз муомаларнинг мазкур мақсад учун қилинганига кўп аломатлар ила қатъий қаноатимиз келди. Фақат Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсинки, мен каби қабр эшигида, алоқасиз, дунёдан зериккан, ҳурматдан, омманинг эътиборидан қочган ва шону шараф ва худфурушлик каби риёкорликларга ҳеч бир майли қолмаган бир вазиятда экан, буларнинг менга қарши қонунсиз хоинликларининг ҳеч бир аҳамияти қолмади, Жаноби Ҳаққа ҳавола этаман. Менга кераксиз шубҳа юзидан азият этганларнинг яқинда ўлим ила иъдоми абадийга гирифтор бўлишларини ўйлаб, ҳақиқатдан ачинмоқдаман. Ё Рабби, уларнинг иймонларини Рисола-и Нур ила қутқар! Иъдоми абадийдан сири Қуръон ила эркинлик рухсатномасига айлантир! Мен ҳам уларга ҳаққимни ҳалол этаман!..

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Бадиуззамон Саид Нурсийнинг дарс ва иршоди ила ҳақиқатга улашган ва Нур хизматида жуда қийматдор ва юксак хизматлари ўтган қаҳрамон ва холис бир талабанинг Устознинг моҳиятини таъриф этган айни ҳақиқат бир ифодасидир.**

Бу кунда Мала-и Аълонинг Арзда мадори сурури.

Бу кунда сакана-и Арзнинг Мала-и Аълода мадори ифтихори.

Бу кунда Ҳабибуллоҳнинг мадори назари.

Бу кунда мусулмонликнинг сартожи.

Бу кунда ҳақ тариқларнинг шоҳи.

Бу кунда ҳақиқатларнинг имоми.

Ҳам бу кунда Маҳбуби Худо.

Ҳам бу кунда аллома-и аср.

Ҳам бу кунда зулматнинг нури.

Ҳам бутун кунларда сардори ҳидоят.

Ҳам Мулло Саид-ун Нурсий..

Ҳам Бадиуззамон ал-Фаҳруддавроний...

**Хусрав**

\*\*\*

**МАРҲУМ ҲАСАН ФАЙЗИЙНИНГ РИСОЛА-И НУР**

**ҲАҚИДАГИ МАНЗУМАСИ**

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

оятининг Варосати Аҳмадия (С.А.В.) жиҳатида, ишорий маъно нуқтасида, бу асрда у Раҳматан лил оламиннинг бир ойнаси ва ҳақиқати Қуръониянинг бир ҳақиқий тафсири бўлган Рисола-и Нур у куллий раҳматнинг бир жилваси, бир намунаси бўлишидан; ҳақиқати Муҳаммадиянинг (С.А.В.) бир қисм васфлари мажозий маъно ила жузъий бир ворисига берилиши мумкин дея бу порлоқ қасидага илишмадим. Ёлғиз ҳақиқати Аҳмадия (С.А.В.) ила ойнасининг фарқига ишоратан баъзи калималар илова этилди.

**Саид Нурсий**

Ҳузур топар бу кун сен ила олам;

Эй бу асрда раҳмати олам Рисола-и Нур!

Сурур топар бугун сен ила Одам,

Эй бир раҳмати олам Рисола-и Нур!

Бу хаста кўнгиллар кўпдан паришон;

Борса сенда агар Луқмондан нишон;

Бир шифо бер, кел эй маҳбуби зишон,

Эй жилва-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Келмас ми охири бу узун онларнинг,

Ўтмас ми ғами бу мотамли кечанинг,

Йиғлаши ортди, сабри тугади қанчанинг,

Эй жилва-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Фахри Олам Аршдан бу ерга тушди;

Шоҳи валоят келиб Дулдулга минди;

Зулфиқорга бугун ортиқ нур денди,

Эй бу замонда раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Дардларга дармонсан, маҳбуби жонсан;

Ҳам жами-ул асмо вал Қуръонсан;

Ҳамда Нури Ҳақдан бизга эҳсонсан,

Эй бир раҳмати олам Рисола-и Нур!

Бу оламда модда эмас, бир моҳиятсан;

Ҳар заррадан боққан бутун бир кўзсан;

Коинотни ҳайрон этган бутун бир юзсан,

Эй мисоли раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Чунки сенсан бу асрда Раҳматан лил оламиннинг жилваси,

Чунки сенсан ҳозир Шафи-ул Музнибийнинг вориси,

Ағисна ё ғиёс-ал мустағисин, бир дуоси

Эй шуъла-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Шифо топсин ҳозир бироз ярамиз,

Ривож топсин ўтмас бўлган пулимиз;

Соч нурини, оққа қайтсин қорамиз,

Эй зиё-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Майлимиз йўқ ёлғончи бир дунёга,

Тугатдик биз бидъатларни, риёни;

Берилмаймиз ундай қуруқ хаёлларга,

Эй бир ҳақиқати раҳмати олам Рисола-и Нур!

Йўқ бизда жамият қурмоқ хаёли,

Йўқ бошқа бир йўлга кетмоқ савдоси;

Бўлдик фақат нурнинг дардли шайдоси,

Эй дардлиларга раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Ўтганмиз ҳамма мадҳлардан, санодан,

Юз ўгирдик сарватлардан, бойликдан;

Нур истариз, ўтмасдан бу фанодан,

Эй бу асрда раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Ошиқларнинг аршга чиққан фарёди

Йиғлатмоқда у пок руҳли аждоди;

Аллоҳ учун айла бизга ёрдамни,

Эй муҳтожларга раҳмати олам Рисола-и Нур!

Кўклар солди бало, ер берди бало,

Тебратди уфқларни бир аламли вовайло,

Раҳмат эт оламга эй Нури Мавло!

Эй жилва-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Бир ёнда сел бор, бир ёнда қон оқар,

Бу бало оташи оламни ёқар;

Йиғлаган бу башар фақат сенга боқар,

Эй намуна-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Ўгрилди оташ ила бу катта дунё,

Бир Жаҳаннам каби қайнади дарё!

Етиш ёрдамга эй шоҳи авлиё,

Эй бу замонда раҳмати олам Рисола-и Нур!

................................................

Зиндиқога, куфрга қарши ташландинг,

Кўнгиллардан ғамларни кўтардинг,

Бизни нурнинг дарёсига шўнғитдинг,

Эй бечораларга раҳмати олам Рисола-и Нур!

Кўтаролмас сенга асло ҳеч ким қўл,

Боғламоқдамиз бизлар сенга жондан бел;

Дунёларга сенсан умид ва истак,

Эй зиё-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Сен қўшин қурмассан эрла, аскарла,

Урушмассан ундай замбаракла, пичоқла;

Нуринг ила шу асрни тутиб қучоқла,

Эй ҳозир раҳмати олам Рисолат-и Нур!

Битсин да бу қўрқинч шиддатли тўфон,

Очилсин яп-янги бир даври масъуд;

Ўн саккиз минг олам айласин доим ид,

Эй аҳли Қуръонга раҳмати олам Рисола-и Нур!

Келмоқда шу қаршидан гарчи бир зулмат,

Фақат сенсан бугун ато-и раҳмат,

Буғажаксан уни нурингла албат,

Эй бир раҳмати олам Рисолат-и Нур!

Қизил аждар инимизга кирмасин,

Заҳарли қўли ёқамизга етмасин;

Қарши туриб нуринг фурсат бермасин,

Эй сайфи раҳмати олам Рисола-и Нур!

Қора туман устимиздан тарқалсин,

Қизил олов сўниб олам уйғонсин,

Бу зафаринг ҳашрга қадар эслансин,

Эй зулфиқори раҳмати олам Рисола-и Нур!

У наслдандир қанча жонлар ёққанлар;

У наслдандир уйлар хоналар йиқитганлар,

У наслдандир сенга кин ила боққанлар.

Эй ҳужжати раҳмати олам Рисола-и Нур!

Маъсумларнинг қонларини ичарлар!

Абу Жаҳлни, Намрудларни ўтарлар,

Ўлимлардан ўлимларни танларлар,

Эй ҳозир бир раҳмати олам Рисола-и Нур!

Бир микробки, жигарларни тишлайди,

Қонимизла ўзини тўйдирар;

Тоза юртни кирлатиб кирлатар,

Эй бир дорихона-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Ғозийларнинг, фотиҳларнинг қўноғи,

Саййидларнинг, сарварларнинг ўтови

Бу ватандир, шаҳидларнинг ётоғи..

Эй жилва-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

У шаҳидларнинг қизилга қайтмиш кафани;

Мисклар ҳиди келар, гулга ўхшар бадани.

Ўпар Малаклар ҳам нурли наъшини,

Эй жилва-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Қуръон дейди; ўлмагандир, тирикдир..

Ҳар бириси, Ҳақнинг арслон эридир!

Мақбаралари юракларни титратар,

Эй ойна-и раҳмати олам Рисола-и Нур!

Ҳадясан чунки асл миллатга,

Тушмайлик бир кун ҳам зиллатга..

Этгин бизни шонли буюк давлатга,

Эй мисоли раҳмати олам Рисола-и Нур!.

Қилсинлар нуринг ила фақат ҳужум,

Зафарлар ила шонлар топар бу миллат,

Шарққа, ғарбга зиё солсин бу давлат,

Эй бизларга раҳмати олам Рисола-и Нур!

Нурдан қанотинг, ҳам соғлом қўлинг бор,

Нурдан сенинг Ҳаққа кетган йўлинг бор.

Қабул эт бир камтар Файзи қулинг бор..

Эй бу асрда раҳмати олам Рисола-и Нур!

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Устозим Афандим Ҳазратлари!

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ оятининг нурларидан нурнинг соясида ола билганим бир заррани бу шаклда ёздим. Ва ҳузури ирфонингизга тақдим қилдим. Қабулини илтимос қилиб, саломларимизни тақдим қилиб ва муборак қўлларингиздан ўпамиз афандимиз.

Бечора талабангиз

**ҲАСАН ФАЙЗИ**

(Раҳматуллоҳи алайҳи абадан даима)

\*\*\*

Марҳум Ҳасан Файзи Нурлардан олган ҳақиқат дарсини Нурларга ишора этиб гўзал танзим этган. Иловаларга кирсин.

Саид Нурсий

Гўзал ўқи! Ҳар заррада жўшқин биттадан маъно бор,

Дард аҳлига бу маънода жонлар берган адо бор.

Бермоқ учун порлоқлиги, ғамли кўнгил уйига,

Бир боқ хусусан, ҳар жилодан устун бўлган жило бор.

Чуқур, гўзал тушунча ила тадқиқ қиларсан буни сен,

Заифланган руҳлар учун тоғлар каби озуқа бор.

Ҳам тиларсанг, тугамаган сармоя-и сарвати,

Оч кўзингни, Нурларга боқ, мана сенга тўфон каби гина бор.

Мени тани, юри қулим, юри дея бизларга,

Ҳар нафасда шафқат ила Раббимиздан нидо бор.

Эшитган бўлсанг бу нидони ҳар зарранинг тилидан,

Хушхабар бўлсин, ортиқ сенга Жаннат деган ҳузур бор!

Узоқларга боқма! "Нурларга боқ, юри!" олам унинг ойнаси;

Кўрмасмисан, ҳар юзида айни рангда зиё бор.

Бир қуёшдир ҳар заррада жилва қилиб порлаган;

Билмасмисан, сенда ҳам у адодан адо бор.

Қўллар очиб юри бугун тўйдира тўйдира Рисола-и Нурдан ишиқ ол!

Ишққа уйғон, нурга тўйган ҳар заррада реҳа бор,

Ҳунар эмас дўсту душман, яри ағёр айламак;

Вафоли бўлишни билишинг керакки, фақат дўстда вафо бор.

Ҳунардирки, япроқ, атлас; тупроқ олмос бўлиши керак!

Чунки бир боқ, на япроқда на тупроқда бақо бор.

Қисқа кўриб денгизларни томчиларга ўгирма;

Ҳақиқатда, ҳам томчида яширин биттадан дарё бор.

Томчи экан аслинг сенинг, тоғни тошни ошарсан,

Ҳам кўкларни кашф этарсан, сенда эй Нур, бундай даҳо бор.

Бир нуқтани бир жаҳон қил, у жаҳонга ҳоким бўл,

Зеро сенинг бир нуқтангда, қуёш қадар зако бор!

Ҳар зарранинг Каъбасидир қалби, яна ўзига,

Диққат айла, ҳар бирида яна фақат ҳидоят бор.

Асло Файзи!. Сен кўзингни ҳақ юзидан айирма,

Ҳақни кўрган ҳақиқатларга, ҳаққи қадар ато бор.

**(Денизли Қаҳрамони Марҳум)**

**ҲАСАН ФАЙЗИ**

\* \* \*

(Фан Ва Исломий Илмлар Мактабида Ғоят Мудаққиқ Ва Тажрибали Муаллимлардан Ҳасан Файзининг Бир Шеъри)

**ҲАЗРАТИНГИЗГА БУ ЕРДАН АЙРИЛИҚ СЎЙЛАГАНДИМ**

Чекилиб нури ҳидоят яна зиндон бўлажак!

Яна фирқат, яна ҳасрат, яна ҳусрон бўлажак.

Яна сен, ёш ўрнига қон оқитиб йиғла кўзим..

Чунки ҳижрон тўла қалбим яна ҳижрон бўлажак.

Яна кўчиш бор дея мажнунга хабар берма асло!

Яна мотам, яна зари, яна афғон бўлажак.

Очилган ул гули тавҳид, сарғайиб сўлса керак;

Ёпилиб Каъба-и ирфон, яна вайрон бўлажак.

Хабар олдимки ярим ёд бўлажакмиш бизга ёр,

Не буюк яраки, кимлар бунга дармон бўлажак?

Бу буюк дарди оламдан кимга шикоят этайим?

Эшитган ноламни, доим мен каби нолон бўлажак.

У шифо-бахш бўлган нурларини сен тортсанг агар,

Менга ким нур беражак, ким менга Луқмон бўлажак?

У тоза пок нафаснинг, оби ҳаёти бу чўлнинг;

Уни узоқ этмаки ҳар фард унга раййон бўлажак.

Хусусан ул нури шарифинг кимга тегмишса агар,

Кичкина зарра ҳам бўлса, моҳи тобон бўлажак.

У лутуфкор, у карамкор қўлни ўптикча менинг

Бу кичик қалби ҳазиним яна хандон бўлажак.

Боби файзидан йироқ бўлишни асло чеколмам,

Ҳам онтим бу ки жоним сенга қурбон бўлажак.

Назаринг етишса ғариб бошимга эй нури Худо,

Бу кун ортиқ бу ҳақир бандада уммон бўлажак.

Бу унсурлар, юзига ҳар нақадар чекса ҳижоб;

Яна ҳақсан, бунга шоҳид яна Қуръон бўлажак.

Қоби Қавсайндан олиб дарсимни билдимки оён,

У чиройли нури бадиъ, маънавий султон бўлажак.

Сақланиб, Файзи-и бечорага баҳс очма бу кун;

Янги бошдан яна шайдо, яна гирён бўлажак.

Бечора Талабангиз

**ҲАСАН ФАЙЗИ**

\* \* \*

## ЕТТИНЧИ ҚИСМ

**АФЁН ҲАЁТИ**

### Бадиуззамоннинг Қамалиши

1947 санасининг сўнг ойларида, Афёндан уч фуқаролар кийимида бўлган полиция ходими гўё мамлакат доирасида яширин бир диний жамиятнинг фаолиятини ўрганмоқ учун Амиртоғга келган эдилар. Бошда Саид Нурсий бўлиб, Нур Талабаларини аниқлашга уринар эдилар. Сувдан баҳоналар ижод этишга киришдилар. Бир намунаси шудир:

Бир фуқаро маъмури бир қоғозга ёзади: "Саиднинг хизматчиси бу ердан Саидга ароқ олди" ва ароқчи дўконида сархуш ва ақли жойида бўлмаган бир одамга бу қоғознинг остига имзо қўйишни таклиф этади. У одам дейди:

– Тавбалар бўлсин, бу ёлғонни ким имзо қўяр? Сўнгра у қоғозни имзолатишга уринган, фақат муваффақ бўлолмаган маъмур айни кеча ажиб бир ҳодисада қилган хатосининг таъзирини ейди. Шундайки:

Баробар ароқ ичган одамлар ила сой бўйида кезаркан, ораларида бир уруш жараён этар. У бадбахт одамни у ерда бир чиройли калтаклайдилар ва тўппончасини ҳам оладилар.

\* \* \*

Устоз арава ила қирга чиққан замон тўрт-беш кун муддатича беш тайёра устозни таъқиб этади. Устоз уйига кирган замон улар ҳам Амиртоғдан чекинадилар. Устознинг ёлғиз иймоний, ухровий хизмати Қуръониясига хато маънолар бердириб унга қарши ташвиқот қилинади ва юқори мақомларга хато акс эттирилади.

Рисола-и Нурнинг нусха кўчириш ускунаси ила интишори ва Анадолуда Нурларнинг борганча инкишофи қаршисида бу иймоний хизматни тўхтатмоқ мақсади ила ҳаракатга ўтган яширин динсиз комитетлари ҳукуматни шубҳага солиб, унга қарши иғвогарчилик қиладилар. Амиртоғ, Испарта, Кастамону, Коня, Инаболу, Сарфанболу, Ойдин каби яна бир қанча вилоят, шаҳарча ва қишлоқлардаги Нурчиларнинг уйларининг қидирилишига амр берилади. Ниҳоят 1947 санасининг сўнг ойида Устоз Саид Нурсий ва ўн беш қадар Нур Талабаси Амиртоғдан олиниб Афёнга келтирилар ва сўроқлагандан сўнг қаматиладилар. Ва бошқа вилоятлардаги Нур Талабалари қаматилиб Афёнга жалб этилади. Шундай қилиб Учинчи Мадраса-и Юсуфия ҳаёти бошланади.

### Бадиуззамоннинг Афён Маҳкамаси

Бадиуззамон ҳар кирган қамоғидаги маҳбусларни иршод этар, қамоқдаги баъзи қотиллар қўй каби бир ҳол олар. Қамоқда ҳам тажриди мутлақ ичида қолдирилгани ҳолда, қамоқхона бир Нур мактаби вазиятига кирар. Шунинг учун кирган қамоқхоналарга "Мадраса-и Юсуфия" дер. Ҳатто Денизли Қамоқхонасида бир қисм ёшлар Мадраса-и Юсуфиядан айрилмоқ истамасдан, "Бадиуззамон ортиқ бу ерда қолса, биз ўзимизни айбдор кўрсатиб жазо оламиз, ундай айрилмаймиз, Рисола-и Нурдан дарс оламиз..." дегандирлар.

Денизли Қамоғида "Мева Рисоласи" исмли асар таълиф этилгандан сўнгра, қамоқхонада таъсирли бир ислоҳот мушоҳада этилади... Бу вазият душманларни ҳам тақдирга чорлайди.

Рисола-и Нурнинг моҳиятини диққат ва тафаккур ила ўқиб англаб таҳқиқий бир иймонга соҳиб бўлган холис Нур Талабалари ўлимдан, қамоқдан, зиндондан ва ҳеч бир башарий азо ва жафодан қўрқмаслар. Муқаддас Қуръон ва иймон хизмати ила, ватан ва миллат ва Ислом Олами ва башариятнинг абадий қутулишига ҳаракат қиларкан, динсизлар дучор этган бир зулм ва мусибат ила қаршилашсалар, асло сустлик ва умидсизликка тушмаслар, қамоқларга ифтихор ва мамнуният ила кирарлар. Уларнинг битта истинод нуқталари бордир. У ҳам ёлғиз ризо-и Илоҳий учун, ихлос ила Қуръон ва иймонга хизматларидир. Маъсум ва мазлумларнинг муҳофизи Жаноби Ҳақдир. Ҳеч бир тўсиқларга аҳамият бермасдан, Рисола-и Нурни ўқишга ва нашр этишга қаҳрамон устозлари каби фароғат ила ҳаракат қиларлар. Шунинг учундирки, йигирма беш саналик мудҳиш бир истибдоди мутлақ ичида Нурларга хизмат қилган Нур Талабалари иймон ва Исломият хизматида тебранмагандирлар. "Зоҳирда зарарли каби кўринган нарсалар ҳақиқатда неъматдир. Заҳматда раҳмат бордир. Иймон хизмати йўлида бошимизга не келса хайрдир. Биз бошимизга келажакни ўйламоқ ила мукаллаф эмасмиз, хизмати Қуръония ила мукаллафмиз. Биз Рабби Раҳиймимизнинг доимо инояти остидамиз. Ўлсак шаҳидмиз, қолсак Қуръоннинг хизматкоримиз. Исломият душманлари бизни абадий дунё қамоққа ҳам маҳкум этсалар, бизлар яна Рисола-и Нурнинг хизматидамиз" дея иймон этганлар ва фақат иймон ила қолмаганлар, феълан ҳам амал этгандирлар, майдондадир.

Бу диндор ва вафокор миллат Бадиуззамоннинг тўғрилик ва буюклигини ва қаҳрамонлигини билиб унга шу даража эътимод этгандирки, унга қарши не ташвиқот қилинса қилинсин, ишонмайдилар. Бадиуззамонга қилинган зулм ва исканжаларни эшитган сари, унга қарши қалбларида янада зиёда бир севги ва боғлиқлик вужудга келмоқдадир. Ва дейдиларки: "Бадиуззамон каби бир дин қаҳрамонини ва шундай буюк ва муборак бир зотни қамоқларга қўймоқ, унинг асарларининг эркин ўқилишига монеъ бўлмоқ, динни Анадолудан олиб ташлашга урунишнинг ва Исломиятни йиқитишга тиришишнинг бир ифодасидир" дея, комунист ва динсизлар қилдирган исканжа ва зулмларнинг душмани бўладилар. Шунинг учун ҳукумат ҳар ишдан аввал ҳукуматга қарши ўгирилган бу режани натижасиз қолдирмоқ учун Бадиуззамонни тамоман эркин қолдириши лозимдир. Бўлмаса, Бадиуззамон эзилдикча, халқ ҳукуматга қарши[[70]](#footnote-70)(Ҳошия1) бўлажакдир. Дин, ватан ва миллатнинг саломати номига бу ҳақиқатни хабар беришни бир вазифа биламиз.

Ҳа, Бадиуззамон бир минг тўққиз юз қирқ тўртда Денизли Маҳкамасида бароат этгани ҳолда, Афён Вилоятига боғлиқ Амиртоғ Туманига сургун қилинади. У ерда ўз охирати ва Рисола-и Нур ила машғул бўларкан, бир минг тўққиз юз қирқ саккиз санасида яширин дин душманлари қилинган зулмлар оз кўрилган каби айни нақарот ила, "Яширин жамият қурмоқда, халқни ҳукуматга қарши ўгирмоқда, кексайганча ортган ғайрати ила, қуввати ила тизимни йиқитишга уринмоқда. Мустафо Камолга Ислом Дажжоли, Суфён! демоқда" каби бир тур баҳоналар ила, эллик Рисола-и Нур Талабаси ила бирликда Афён Оғир Жазо Маҳкамасига жалб қилинади ва қамоққа қўйилади.

Қилинган чуқур ва узун таҳқиқот натижасида биргина айб далили топа олмайдилар. Фақат, нима бўлган бўлса бўлди, нима қилган бўлсалар қилдилар.. охири маҳкама, гўё виждоний қаноат ила, Бадиуззамонга йигирма ой ва мудаққиқ бир олимга ўн аккиз ой, йигирма икки кишига эса олти ойдан ҳукм беради. Бошқаларини эса, "Булар Бадиуззамонни буюк бир муршид бўлиб билганлар ва ичларидаги чуқур бўшлиқни тўлдирмоқ учун Рисола-и Нурни ўқиганлар" дея бароат беради. Ҳукм олганларни ҳам, "Бадиуззамон қурган яширин жамиятга ёрдам берганлар!" дея жазолантирилади. Ҳукмни дарҳол ўрнига келтириб ҳаммасини қамайдилар.

Табиий, маҳкумият қарори ҳамон темйиз этилади. Темйиз маҳкамаси қисқа бир замонда тадқиқотини тугатиб, "Модомики Бадиуззамон Саид Нурсий Денизли маҳкамасида айни айбдан бароат этган. Денизли маҳкамасининг қарори хатоли ҳам бўлса, темйизнинг тасдиғидан ўтган бир даъво такрор муҳокама остига олинолмас" дея, берилган маҳкумият қарорини асосдан бузади. Шундай қилиб янгидан маҳкама бошланади. Шубҳаланганлардан нима исташлари сўралади. У тамоман маъсум бўлган Нур Талабалари темйиз маҳкамасининг қарорига риоя қилинишини истайдилар. Афён маҳкамаси темйизнинг қарорига риоя қилиб бўлиш-бўлмасликни батафсил ўйлайди.. охири риоя қилишга қарор беради. Сўнгра эса, нуқсонларни мукаммаллаштиришни бошлайди. Фақат бу уриниш бир турли тугатилмайди ва маҳкама доимо қолдирилади. Бадиуззамон ва талабалари ҳукм қатъият касб этмасдан берилган жазо муддатини қамоқхонада ўтказгандан сўнгра бўшатилгандирлар. Юқорида англатилган жиҳат ила, маҳкама уч санадан бери узайтирилмоқдадир.[[71]](#footnote-71)(Ҳошия2)

Миллиардлаб марта уятлар бўлсинки, ватанга, миллатга ва ёшларимизга ва Ислом Оламига энг муқаддас иймон хизматини қилган, башарнинг бутун маънавий эҳтиёжини таъминлайдиган даражада ҳориқулода ва муаззам асарлар берган бу доҳий ва мислсиз зот маҳкамалардан маҳкамаларга судралмоқда, қамоқхоналарда чиритилишга уринилмоқдадир.

Бадиуззамон йигирма санада бўлгани каби, шу уч-тўрт санада ҳам шу қадар ўхшовсиз бир исканжага маъруз қолгандирки, тарихда ҳеч бир илм одамига бу қадар қотилона бир суиқасд қилинмагандир. Денизли қамоғида бир ойда чеккан машаққатни Афёнда бир кунда чеккандир! Ўзига бутун-бутун қонунсиз муомалалар қилингандир. Қамоқхонада тўлиқ йигирма ой қишнинг жуда совуқ бўлган тартибсиз бир камераси ичида ёлғиз қолдирилиб, тажриди мутлақ ичида имҳо бўлишига интизор этилгандир. Қишнинг энг шиддатли кунларида, қамоқхона деразалари икки миллиметр муз қоплаган замонларда заҳар берилган. Кекса, жуда хаста ҳоли ила ойларча истироб чектирилгандир. Муборак ётоғида бир тарафдан бошқа тарафга ўгиролмайдиган бир ҳолга келган замонларда ҳам, хизматига, бир талабаси бўлсин изн берилмагандир. У қўрқинч шароит остида ўз-ўзига ўлиб кетиши кутилгандир. Хасталиги шу қадар шиддатлангандирки, кунларча бир нарса еёлмаган ва озуқасиз қолган ва жуда заиф бир вазиятга келгандир. Бундай бўлгани ва жуда қаттиқ бир тарассуд ва тазйиқлар остида сақлангани ҳолда, Рисола-и Нурнинг таълифидан орқа қолмаган, ҳар қамоқда бўлгани каби, бу ерда ҳам яширинча асар таълиф этгандир. Маҳбуслар яширин-яширин Рисола-и Нурни қўллари ила ёзиб кўпайтирганлар ва қамоқхонадан ташқари ҳам чиқариб нашрини таъмин этгандирлар. Бадиуззамон қамоқда бўлган кунлар ҳам Рисола-и Нурнинг нашриёти тўхтамаган, парда остида юз мингларча нусхаларни эски ёзув ила нашр этишга Нур Қаҳрамони Хусрав каби Нур Талабалари муваффақ бўлгандирлар.

Қамоқхонада заҳарланиб, ўлим тўшагида экан, фурсат топиб зиёратига бора олган бир талабассига шундай дегандир: "Балки ҳаётда қолмайман, бутун мавжудиятим ватан, миллат, ёшлар ва Ислом Олами ва башарнинг абадий роҳат ва саодати йўлида фидо бўлсин. Ўлсам, дўстларим интиқомимни олмасинлар!"

Бадиуззамоннинг қамоқхонага келиши ила жуда фойдаланган қамалганлардан бириси деразадан салом берган замони, "Сен Бадиуззамонга нима учун салом бердинг? Нима учун унинг деразасига қарамоқдасан?" деб, калтаклангандир. Жуда муборак ва жуда севгили Устозларининг хаста ва жуда аянчли вазиятида яширинча фурсат топиб кўришишга ҳаракат қилган талабалари ушланганлари замон, ётқизиб оёқларининг остини таёқ ила савалаганлар. Фақат улар бу зулмлардан асло қўрқмаганлар, иймондан ва иззати Исломиядан келган бир салобат ила, у золимлар урганча, улар ҳам ҳар уришларида "Ур! Ур!" дея бақиргандирлар. "Душманнинг этиги бўғзимизни босган замон унинг юзига тукур! Руҳинг қутулсин.. жасадинг эзилсин" ҳақиқатини матбуот лисони ила ҳам баён этган Устозлари Бадиуззамонга иттибо этгандирлар.

Хуллас, бундай турли-туман исканжа ва тазйиқотлар ила керак бўлса қамоқхона доҳилида, керак бўлса хорижида хизматини ҳам қилдирмасликка урингандирлар. Дунёда ҳеч бир кишига қилинмаган зулм ва хоинлик Бадиуззамонга қилингандир. Ниҳоят 20 сентябрь 1949 куни жазо муддатини қамоқхонада тугатиб бўшатилгандир. Бутун қамоқхоналарда қамалганлар расмий иш соатларида бўшатиларкан, Афён қамоқхонасида ҳам соат ўнда одат экан, Бадиуззамонни фавқулодда бир тазоҳурот ила қаршилашга ҳозирланган халқнинг истиқболига монеъ бўлмоқ учун шафақ вақти ила бомдод намози орасида қамоқхонадан бўшатгандирлар.

\*\*\*

Бадиуззамон Ҳазратлари Афёнда бир муддат қолгандир. Бу аснода жазосини чеккани ва темйиз маҳкамаси маҳкумият қарорини тамоман унинг фойдасига бузгани ҳолда, уч полицияга эшиги ёнида кеча-кундуз соқчилик қилдирилгандир. Қамоқдан чиққанига пушаймон этганлар ва зулм ва тазйиқлар давом эттирилгандир. Икки саналик эзувчи ва эритувчи бир қамоқдан чиққани ҳолда, хасталигини сўрамоқ учун келганлар ҳам ёнига қўйилмагандир. Тарихча-и ҳаётида кўрилгани каби, Русяда Рус қўмондони унга эркинлик бергани ҳолда, ўз ватанида ва бу муборак ва азиз Ислом миллати учун ҳар нарсасини фидо этган Бадиуззамоннинг байрам зиёратига келганлар ҳам расмий маъмурлар тарафидан зиёратдан ман этилгандир. Ҳатто хизматчиси ила гапирганлар кўрилганда, "Сен Бадиуззамоннинг хизматчиси ила гапирдинг!" дея тазйиқлар қилиниб ким бўлганлари аниқланган. Бутун бундай қонунсизликлар халқни Бадиуззамонга бир бор яна яқинлаштирган, асарларини қидириб топмоқ хусусида худди бир қамчи таъсирини вужудга келтиргандир. Бадиуззамонга қарши ташвиқот қилган ва қилдирганлардан эса километрларча узоқлаштиргандир. Бадиуззамонга бўлган омманинг эътиборини синдиришга уринган сари, миллат ва ёшлар, хусусан олий таҳсил ёшларининг ҳурмат ва боғлиқлиги ортгандир. Бадиуззамонга қарши бўлиш қилиниши ила, бу боғлар мустаҳкамлангандир. Манфий ташвиқотлардан мақсад, миллатнинг Бадиуззамонга бўлган эътиборини синдириб, шахсини чиритиб, Рисола-и Нурнинг нашриётини тўхтатмоқдир. Ҳолбуки Рисола-и Нур муаллифнинг шахси ила боғлиқ эмасдир. Рисола-и Нур Қуръоннинг молидир. Рисола-и Нур бошқа асарларга ўхшамас. Рисола-и Нур бир ўзи ҳужжат ва бурҳон хазинасидир, яъни шахсан ўзи бурҳон ва ҳужжатдир. Рисола-и Нур ўқиган муаллифнинг шахсига боқмас, тўғридан-тўғрига асарнинг ичидаги ҳақиқатларга, бурҳон ва далилларга эътиборни тўплар. Бу ва яна бир қанча ҳақиқатларга биноандирки, Бадиуззамонга қарши қилинган жуда даҳшатли расмий ташвиқотлар ҳам натижасиз қолгандир. Ва натижасиз қолишга ҳам маҳкумдир.

Ҳа, бу Исломият Миллати, ватан ва миллатга бу даража ҳадсиз истифода таъмин этган, Қуръон ва иймон хизматини кўрилмаган бир фароғати нафс ила ва фидокорликлар ила қилган бу буюк муаллиф ва мутафаккирнинг бу дараажа маҳкамаларда судралганига миллиардлаб таассуфлар ёғдиради. Ватан ва миллатнинг фойдаси номига хабар берамизки: Бу иш бир он аввал натижаланиши ва маҳкамалар тугатилиши керак. Зеро Бадиуззамон қилган Қуръоний хизмат Ислом дунёси кенглигида ва жаҳоншумул бир миқёсдадир. Бадиуззамон Саид Нурсий ҳақида тақдим этганимиз ғоят юксак ҳақиқатлар ва ғоят олий қийматлар далилсиз эмасдир, ичида муболаға йўқдир. Шубҳа этганлар ҳануз ҳаётда бўлган Бадиуззамонни яқиндан танимоқ ила ва Рисола-и Нурни сабот ва давом ила ва холис ният ила ўқимоқ ила фарқига боражаклардирки, биз бу тарихча-и ҳаётда нақл этганимиз ҳақиқатларни ифода этаркан, сўз ва ифодаларимиз жуда сўниқ бўлгандир. Ҳам ўзларининг ихлос ила биздан зиёда идрок этажак қаноатлари бутун башариятга эълон этмоқ иштиёқига ҳам соҳиб бўлажаклардир.

Бутун дунё маҳкамалари яширин дин душманларининг қилганлари айбловларга назаран Бадиуззамонни маҳкум этишга уринганлар, у маҳкамалар далилга истинод эттикча, Бадиуззамонни маҳкум этолмаслар!

Бадиуззамон Саид Нусий Ҳазратлари Исломият душманлари тарафидан заҳарланишларнинг хасталиклари ила доимий ётоқ ичида кун ўтказмоқда ва шундай демоқдадир: "Қабр эшигини кутмоқдаман". Фақат биз Жаноби Ҳақдан бутун қудрат ва қувватимиз ила дуо ва ниёз этамизки, у буюк дин қаҳрамонига янада кўп узун умрларни лутф этсин. Зеро у каби Қуръоннинг фидоий ва мухлис бир ходимига, у каби юксак бир доҳийга, у каби буюк бир мутаффакирга, у каби бир ҳақиқат қаҳрамонига, у каби беназир бир Ислом ҳакимига бутун Ислом Олами ва бутун жаҳон муҳтождир.

**Бадиуззамоннинг Амиртоғ ва Афён Ҳаётини ўз қалами ила ифодалаган Ўн Бешинчи Умид Ёғдулардан олинган бўлиб, бу ерга киргизилгандир.**

### Ўн Бeшинчи Умид:[[72]](#footnote-72)(Ҳошия)

Бир пайт Амиртоғида сургун қилинган ва ёлғиз ўзим манзилда бамисоли якка қамоқ ва менга жуда оғир келган кузатувлар ва истибдодлар билан менга исканжа қилишларидан ҳаётдан зерикдим, қамоқдан чиққанимга афсусландим. Руҳ-у жоним билан Денизли Қамоғини орзуладим ва қабрга киришни истадим. Ва “қамоқ ва қабр бу тарзи ҳаётдан устундир” деб ё қамоққа ёки қабрга киришга қарор бераркан, инояти Илоҳия мададга етишди; қаламлари нусха кўпайтириш ускунаси бўлган Мадрасат-уз Заҳро шогирдларининг қўлларига янги чиққан нусха кўпайтириш ускунасини берди. Бирдан Нурнинг қийматдор мажмуаларининг ҳар биридан бир қалам билан беш юз нусха вужудга келди. Футуҳотни бошлашлари ўша қийноқли ҳаётни менга севдирди, “Ҳадсиз шукр бўлсин”, дедирди. Бир оз муддатдан сўнг Рисола-и Нурнинг яширин душманлари футуҳоти Нурияни кўтаролмадилар. Ҳукуматни бизга қарши ташвиқ қилдилар. Яна ҳаёт менга оғир келишни бошлади. Бирдан инояти Раббония тажаллий этди. Энг зиёда Нурларга муҳтож бўлган алоқадор маъмурлар, вазифалари эътибори билан мусодара қилинган Нур Рисолаларини мукаммал қизиқиш ва диққат билан мутолаа қилдилар. Бироқ Нурлар уларнинг қалбларини ўзига тарафдор айлади. Танқид ўрнига тақдир қилишни бошлашлари билан, Нур Дарсхонаси жуда кенгайди; моддий зараримиздан юз даража зиёда манфаат берди, азиятли хавотирларимизни йўққа чиқарди. Сўнгра яширин душман мунофиқлар ҳукуматнинг назари диққатини менинг шахсимга ўгирдилар. Эски сиёсий ҳаётимни хотирлатдилар. Ҳам адлияни, ҳам маориф идорасини, ҳам зобитани, ҳам ички ишлар вазирлигини ваҳимага солдилар. Партияларнинг жараёнлари ва комунистларнинг пардасида анархистларнинг иғволари билан ўша ваҳималар кенгайди. Бизни тазйиқ ва қамаш ва қўлларига ўтган рисолаларни мусодара қилишни бошладилар. Нур шогирдларининг фаолияти тўхтаб қолди. Менинг шахсимни бадном қилиш фикри билан, бир қисм расмий маъмурлар ҳеч ким ишонмайдиган туҳматлар қилдилар. Жуда ажиб бўҳтонларни ёйишга уриндилар. Бироқ ҳеч кимни ишонтиролмадилар. Сўнгра жуда оддий баҳоналар билан, қиш чилласининг энг шиддатли совуқ кунларида мени қамаб, катта ва ниҳоятда совуқ ва икки кун ўчоқсиз бир камерада мутлақ ёлғизлик ичида қамадилар. Мен кичик хонамда кунига бир неча марта пешкани ёқардим ва доимо ўчоғимда оташ бор экан, заифлигим ва хасталигим туфайли зўрға чидардим. Ҳозир бу вазиятда ҳам совуқдан безгак, ҳам даҳшатли азият ва ҳиддат ичида типирчиларкан, бир инояти Илоҳия билан бир ҳақиқат қалбимда инкишоф этди. Маънан: “Сен қамоққа Мадраса-и Юсуфия номини бергансан; ҳам Денизлида азиятингиздан минг даража зиёда ҳам шодлик, ҳам маънавий фойда, ҳам у ердаги маҳбусларнинг Нурлардан фойдаланишлари, ҳам катта доираларда Нурларнинг фатҳлари каби натижалар сизга шикоят ўрнига минглаб шукр қилдирди, ҳар бир соат ҳибсингизни ва азиятингизни ўн соат ибодат ҳукмига келтирди; у фоний соатларни боқийлаштирди. Иншааллоҳ бу Учинчи Мадраса-и Юсуфиядаги мусибатзадаларнинг Нурлардан фойдаланишлари ва тасалли топишлари сенинг бу совуқ ва оғир азиятингни ҳароратлантириб, севинчларга айлантиради ва ҳиддат қилган одамларинг агар алданган бўлсалар, билмасдан сенга зулм қиляптилар. Улар ҳиддатга лойиқ эмаслар. Агар билиб туриб ва ғараз билан ва залолат ҳисобига сени ранжитаётган ва қийноққа солаётган бўлсалар, улар жуда яқин бир замонда ўлимнинг иъдоми абадийси билан қабрнинг якка қамоғига кириб, доимий азиятли азоб чекадилар. Сен уларнинг зулми туфайли ҳам савоб, ҳам фоний соатларингни боқийлаштиришни, ҳам маънавий лаззатларни, ҳам вазифа-и илмия ва динияни ихлос билан қилишни қозоняпсан!” деб руҳимга эслатилди. Мен ҳам бор қувватим билан “Алҳамдулиллоҳ” дедим. Инсоният томири билан у золимларга ачиндим. “Эй Раббим! Уларни ислоҳ қил!” деб дуо қилдим.

Бу янги ҳодисада, кўрсатмамда Ички Ишлар Вазирлигига ёзганим каби, ўн жиҳат билан ноқонуний бўлгани ва қонун номидан қонунсизлик қилган ўша золимлар -асл айбдор улар бўлгани каби- ундай баҳоналарни қидирдилар. Эшитганларни кулдирадиган ва ҳақпарастларни йиғлатадиган бўҳтонларни ва уйдирмалари билан аҳли инсофга кўрсатдиларки; Рисола-и Нурга ва шогирдларига ҳужум қилишга қонун ва ҳақ тарафидан имкон тополмаяптилар, девоналикка киряптилар.

Жумладан: Бир ой бизга жосуслик қилган маъмурлар, ҳеч қандай баҳона тополмаганларидан, бир хат ёзиб: “Саиднинг хизматкори бир дўкондан май олган, унга олиб борган”. У хатни имзолатиш учун ҳеч кимни тополмасдан, сўнг бегона ва сархуш бир одамни ушлаб олганлар, таҳдид қилиб “Кел, бунга имзо қўй!” деганлар. У ҳам деган: “Тавбалар тавбаси бўлсин, бу ажиб ёлғонга ким имзо қўя олади?” Уларни хатни йиртиб ташлашга мажбур қилган.

Иккинчи бир намуна: Мен билмаган ва ҳозир ҳам танимаган бир зот отини мени кездириш учун берган, мен ҳам касаллигим учун танаффус қасди билан, аксар кунларда, ёзда бир-икки соат кезардим. У от ва арава соҳибига эллик лиралик китоб беришга сўз бергандим. Токи қоидам бузилмасин ва миннат остига кирмай. Ажабо, бу ишда ҳеч бир зарар эҳтимоли борми? Ҳолбуки, “У от кимники?” деб, эллик марта бизлардан ҳам волий, ҳам адлиячилар, ҳам зобита ва полиция ходимлари сўрадилар. Гўё улкан бир ҳодиса-и сиёсия ва осойишга муносабати бўлган бир воқеадир. Ҳатто бу маъносиз сўроқларнинг тўхташи учун, икки зот ҳамиятдан бири “От меники”, бошқаси “Арава меники” деганлари учун, икковини ҳам мен билан бирга қамадилар. Бу намуналарга қиёсан, кўп болаларнинг ўйинчоғига томошабин бўлиб кулиб йиғладик ва англадикки: Рисола-и Нурга ва шогирдларига ҳужум қилганлар масхара бўладилар.

У намуналардан латиф бир суҳбат: Менинг қамаш учун ордеримда сабаб, тинчликни бузиш айби ёзилганидан, мен ҳали у хатни кўрмасдан прокурорга дедим: “Сени ўтган кеча ғийбат қилдим.” Ички Ишлар Бошлиғи ҳисобига мени гапиртирган бир полиция ходимига: “Агар мингта прокурор ва мингта ички ишлар бошлиғичалик бу мамлакатда умумий тинчлик учун хизмат қилмаган бўлсам, -уч марта- Аллоҳ мени қаҳр этсин” дедим.

Сўнгра бу орада, бу совуқда энг кўп истироҳатга ва совуқ емасликка ва дунёни ўйламасликка муҳтож бўлганим бир ҳангомда, ғараз ва қасдни ҳис қилдирадиган бир тарзда, мени бу бардош қилиб бўлмайдиган бу сургун ва якка қолдириш ва қамаш ва тазйиққа йўлиқтирганларга фавқулодда ранжиш ва ғазабланиш келди. Бир иноят мададга етишди. Маънан қалбга эслатилдики: “Инсонлар сенга қилган айни зулмларида айни адолат бўлган қадари Илоҳийнинг улкан бир ҳиссаси бор ва бу қамоқда ейдиган ризқинг бор. Ўша ризқинг сени бу ерга чақирди. Унга нисбатан ризо ва таслим билан жавоб бериш лозим. Ҳикмат ва раҳмати Раббониянинг ҳам улкан бир ҳиссаси борки, бу қамоқдагиларни нурлантириш ва тасалли бериш ва сизга савоб қозонтиришдир. Бу ҳиссага нисбатан сабр ичида минглаб шукр қилиш керак. Ҳам сенинг нафсингнинг ўзинг билмаган айблари билан унда бир ҳиссаси бор. У ҳиссага нисбатан истиғфор ва тавба билан, нафсингга “Бу таъзирга ҳақдор бўлдинг” дейишинг керак. Ҳам яширин душманларнинг дасисалари билан баъзи софдил ва ваҳимачи маъмурларни алдаш билан ўша зулмга чорлаш жиҳати билан, уларнинг ҳам бир ҳиссаси бор. Унга қарши Рисола-и Нурнинг ўша мунофиқларга урган даҳшатли маънавий таъзирлари сенинг интиқомингни тамоман улардан олган. Ўша уларга етади. Энг охирги ҳисса, амалда восита бўлган расмий маъмурлардир. Бу ҳиссага нисбатан, уларнинг Нурларга танқид нияти билан қарашларида, истар-истамас, шубҳасиз иймон жиҳатидан фойдаланишларининг хотири учун وَالْكَاظِمٖينَ الْغَيْظَ وَالْعَافٖينَ عَنِ النَّاسِ дастури билан; уларни афв қилиш, бир олийжанобликдир”. Мен бу ҳақиқатли эслатмадан мукаммал қувонч ва шукр билан, бу янги Мадраса-и Юсуфияда қолишга, ҳатто менга қарши бўлганларга ёрдам бериш учун, ўзимга жазони лозим қиладиган зарарсиз бир айб қилишга қарор қилдим. Ҳам мен каби етмиш беш ёшли ва алоқасиз ва дунёда севган дўстларидан етмиштасидан фақат ҳаётда бештаси қолган ва унинг вазифа-и нуриясини бажарадиган етмиш минг нур нусхалари боқий қолиб эркин кезмоқдалар. Ва бир тилга бадал минглаб тил билан хизмати иймонияни қиладиган қардошлари, ворислари бўлган мендек бир одамга қабр бу қамоқдан юз даража зиёда хайрлидир. Ва бу қамоқ ҳам хорижида ҳурриятсиз зўравонликлар остидаги эркинликдан юз даража тинчроқ, фойдалироқдир. Чунки хорижида бир ўзи юзлаб алоқадор маъмурларнинг истибдодларини кўтаришга муқобил, қамоқда юзлаб маҳбуслар билан баробар фақат мудир ва бош соқчи каби бир-икки зотнинг, манфаатга биноан енгил зўравонликларига чидашга мажбур бўлади. Унинг эвазига, қамоқда кўп дўстлардан қардошона илтифотлар, тасаллилар кўради. Ҳам Исломий шафқати ва инсоният фитрати бу вазиятда кексаларга марҳаматга келиши, қамоқ заҳматини раҳматга айлантиради деб қамоққа рози бўлдим.

Бу учинчи маҳкамага келган чоғимда заифлик ва кексалик ва сиҳатсизликдан оёқда туришда машаққат тортганимдан, маҳкама эшигининг хорижида бир ўриндиқда ўтирдим. Бирдан бир ҳакам келди, ҳиддат этди, “Нима учун оёқда туриб кутмаяпти?” камситиб деди. Мен ҳам кексалик жиҳатидан бу марҳаматсизликка ғазабландим. Бирдан қарасам; жуда кўп мусулмонлар камоли шафқат ва ухувват билан марҳаматкорона қараб атрофимизда тўпланганлар, тарқата ололмаяптилар. Бирдан “икки ҳақиқат” эслатилди:

**Биринчиси:** Менинг ва Нурларнинг яширин душманларимиз, мен истамаган ҳолда, ҳаққимдаги омманинг эътиборини синдириш билан Нурнинг фатҳларига тўсиқ қўйилади деб, баъзи софдил расмий маъмурларни алдаб, шахсимни миллат назарида бадном қилиш фикри билан, хоинона бундай муомалага йўналтирганлар. Бунга қарши инояти Илоҳия Нурларнинг иймон хизматига муқобил бир икром сифатида, ўша битта одамнинг камситишига бадал, бу юзта одамга қара! Хизматингизни тақдирлаб, шафқаткорона ачиниб алоқадорона сизни қаршиламоқдалар ва кузатмоқдалар. Ҳатто иккинчи кун мен терговда прокурорнинг саволларига жавоб бераркан, ҳукумат ҳовлисида маҳкама деразаларининг қаршисида мингга яқин аҳоли мукаммал алоқа билан тўпланиб, ҳол тили билан “Буларга азият берманглар” деганларини, вазиятлари билан ифода қилаётгандек кўриндилар. Полиция ходимлари уларни тарқатолмаётган эди. Қалбимга эслатилдики: Бу аҳоли бу таҳликали асрда тўлиқ бир тасалли ва сўндирилмас бир нур ва кучли бир иймон ва саодати боқияга бир тўғри хушхабар истамоқдалар ва фитратан изламоқдалар ва Нур Рисолаларида қидирганлари топилмоқда деб эшитганларки, менинг аҳамиятсиз шахсимга, иймонга бир оз хизматкорлигим учун ҳаддимдан кўп зиёд илтифот кўрсатмоқдалар.

**Иккинчи Ҳақиқат:** Тинчликни бузиш ваҳми билан бизга хоинлик қилиш ва омманинг эътиборини синдириш қасди билан ҳақоратомуз алданган оз сонли одамларнинг бад муомалаларига муқобил, ҳадсиз аҳли ҳақиқатнинг ва келажак наслнинг тақдиркорона олқишлашлари бор деб эслатилди. Ҳа, комунист пардаси остида анархистликнинг, умумий хавфсизликни бузишга даҳшатли уринишига қарши, Рисола-и Нур ва шогирдлари иймони таҳқиқий қуввати билан бу ватаннинг ҳар тарафида ўша мудҳиш бузғунчиликни тўхтатмоқда ва синдирмоқда. Тинчликни ва осойишталикни таъминлашга ҳаракат қилмоқдаки, жуда кўп миқдорда ва мамлакатнинг ҳар тарафида бўлган Нур талабаларидан, бу йигирма йилда алоқадор уч-тўрт маҳкама ва ўнта вилоятнинг зобиталари, тинчликни бузишга доир бир ҳодисаларини топмаган ва қайд қилмаган. Ва уч вилоятнинг инсофли бир қисм зобиталари деганлар: “Нур талабалари маънавий бир зобитадир. Осойишни муҳофазада бизга ёрдам бермоқдалар. Иймони таҳқиқий билан; Нурни ўқиган ҳар одамнинг бошида бир посбон қолдирадилар, тинчликни таъминлашга уринмоқдалар”. Бунинг бир намунаси Денизли Қамоқхонасидир. У ерга Нурлар ва ўша маҳбуслар учун ёзилган Мева Рисоласи кириши билан, уч-тўрт ой мобайнида икки юздан зиёд ўша маҳбуслар шундай фавқулодда итоатли, диндорона ҳолга ўзгардиларки; уч-тўрт одамни ўлдирган бир одам, тахтаканаларни ўлдиришдан сақланарди. Ўта марҳаматли, зарарсиз, ватанга фойдали бир аъзо бўлишни бошлади. Ҳатто расмий маъмурлар бу ҳолга ҳайрат ва тақдир билан қарардилар. Ҳам ҳали ҳукм олмасдан бир қисм ёшлар дедилар: “Нурчилар қамоқда қолсалар, биз ўзимизни маҳкум қилдирамиз ва жазо олишга ҳаракат қиламиз; токи улардан дарс олиб улар каби бўлайлик. Уларнинг дарси билан ўзимизни ислоҳ қиламиз”. Мана бу моҳиятда бўлган Нур талабаларини, хавфсизликни бузиш билан айблаганлар, ҳар ҳолда ва ғоят ёмон бир суратда алданган ёки алдатилган ёки билиб ёки билмасдан анархистлик ҳисобига ҳукуматни алдаб бизларни азиятлар билан эзишга уринмоқдалар. Биз уларга жавобан деймиз: Модомики ўлим ўлдирилмайди ва қабр ёпилмайди ва дунё мусофирхонасида йўловчилар ғоят тезлик ва тўс-тўполон билан тўда-тўда орқасида, тупроқ орқасига кириб йўқолмоқдалар; албатта жуда яқинда бир-биримиздан айриламиз. Сиз зулмингизнинг жазосини даҳшатли бир суратда кўрасиз. Ҳеч бўлмаса, мазлум аҳли иймон ҳақида эркинлик рухсатномаси бўлган ўлимнинг абадий йўқ бўлиш дорига чиқасиз. Сиз дунёда абадий қолиш ўйи билан олган фоний завқларингиз, боқий ва аламли аламларга айланади.

Афсуски, яширин мунофиқ душманларимиз бу диндор миллатнинг юзлаб миллион валий мақомида бўлган шаҳидларининг, қаҳрамон ғозийларининг қони билан ва қиличи билан қозонилган ва муҳофаза қилинган ҳақиқати Исломиятга баъзан “тариқат” номини тақиб ва ўша қуёшнинг битта шуъласи бўлган тариқат машрабини ўша қуёшнинг ўзи деб кўрсатиб, ҳукуматнинг баъзи диққатсиз маъмурларини алдаб, Қуръон ҳақиқати ва иймон ҳақиқатларига таъсирли бир суратда хизмат қилаётган Нур талабаларига “тариқатчи” ва “сиёсий жамиятчи” номини бериб, бизга қарши йўллашни истайдилар. Биз ҳам уларга, ҳам уларни бизга қарши бўлиб тинглаганларга, Денизли маҳкама-и одиласида деганимиз каби деймиз:

“Юзлаб миллион бошлар фидо бўлган бир қудсий ҳақиқатга, бошимиз ҳам фидо бўлсин. Дунёни бошимизга оташ қилсангиз, ҳақиқати Қуръонияга фидо бўлган бошлар зиндиқога енгилганини қабул қилиб қуролини таслим қилмайдилар ва вазифа-и қудсиясидан воз кечмайдилар, иншааллоҳ!”

Хуллас, кексалигимнинг саргузаштидан келган оғриқларга ва умидсизликларга иймондан ва Қуръондан мададга етишган қудсий тасаллилар билан бу кексалигимнинг энг машаққатли бир йилини ёшлигимнинг энг севинчли ўн йилига алмаштирмайман. Айниқса қамоқда фарз намозини ўқиган ва тавба қилганнинг ҳар бир соати ўн соат ибодат ҳукмига ўтиши билан ва хасталикда ва мазлумиятда ҳам ҳар бир фоний кун савоб жиҳатидан ўн кунлик боқий умрни қозонтириши билан, мен каби қабр эшигида навбатини кутган бир одамга қанчалар шукрга сабабдир, ўша маънавий эслатмадан билдим. “Ҳадсиз шукр Раббимга” дедим; кексалигимга севиндим ва қамоғимга рози бўлдим. Чунки умр тўхтамайди, тез кетади. Лаззат билан, шодлик билан кетса, лаззатнинг заволи алам бўлишидан, ҳам афсус, ҳам шукрсизлик билан, ғафлат билан, баъзи гуноҳларни жойида қолдиради, фоний бўлиб кетади. Агар қамоқда ва заҳматли кетса, заволи алам бир маънавий лаззат бўлишидан, ҳам бир нави ибодат ҳисобланганидан, бир жиҳатда боқий қолади ва хайрли мевалари билан боқий бир умрни қозонтиради. Ўтган гуноҳларга ва қамалишга сабаб бўлган хатоларга каффорат бўлади, уларни тозалайди. Бу нуқтаи назардан, маҳбуслардан фарзларни қилганлар, сабр ичида шукр қилишлари керак.

### Бадиуззамон Саид Нурсийнинг Афён Маҳкамаси

Афён маҳкамасини тартиб ва туҳматлар ила очтирган яширин динсизлар Бадиуззамонни иъдом этмоқ режасини қилгандирлар. Бу фавқулодда аҳамиятга соҳиб буюк мудофаалар бундай имҳочи золим динсизларга қарши унинг ўлимни писанд қилмасдан ҳайқирган ҳақиқатларидир. Натижада темйиз маҳкамаси маҳкумият қарорини бекор қилди. Ва айни маҳкама икки марта Бадиуззамонга бароат берди. Охири бутун Рисола-и Нур куллиёти ва беш юзга яқин мактублар ҳар қандай қайд ва шартсиз Бадиуззамонга қайтарилди.

\* \* \*

**БУЮК МУДОФААЛАРИДАН ПАРЧАЛАР**

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

**[Ўн саккиз сана** **сукутдан сўнг мажбурият тахтида бу илтимоснома маҳкамага ва нусхаси Анқарага идорачиларга берилган экан, такрор беришга мажбур бўлганим айбномага қарши эътирозномамдир.]**

Маълум бўлсинки, Кастамонуда уч марта манзилимни қидирув қилмоқ учун келган икки прокурор ва икки қидирув комисарига ва учинчида полиция мудирига ва олти-етти комисар ва полицияларга ва Испартада прокурорнинг саволларига ва Денизли ва Афён Маҳкамаларига қарши деганим айни ҳақиқат кичик бир мудофаанинг хулосасидир. Шундайки:

Уларга дедим: Мен ўн саккиз-йигирма санадир мунзавий яшамоқдаман. Ҳам Кастамонуда саккиз санадир полиция қаршисида ва бошқа ерларда ҳам йигирма санадир доимо тарассуд ва назорат остида неча марта манзилимда қидирув қилганлари ҳолда дунё ила, сиёсат ила ҳеч бир тарашшуҳ, ҳеч бир нишон кўрилмади. Агар бир алоқадор ҳолим бўлсайди, у ернинг адлия ва зобитаси билмаган ёки билган, аҳамият бермаган бўлса, албатта мендан зиёда улар масъулдирлар. Агар бўлмаса, бутун дунёда ўз охирати ила машғул бўлган мунзавийларга илишмагани ҳолда, нима учун менга кераксиз, ватан ва миллат зарарига бу даража илишмоқдасиз!

Биз Рисола-и Нур шогирдлари Рисола-и Нурни дунё жараёнларига эмас, балки коинотга ҳам қурол қилолмаймиз. Ҳам Қуръон бизни сиёсатдан шиддат ила ман этган. Ҳа, Рисола-и Нурнинг вазифаси эса абадий ҳаётни маҳв этган ва дунёвий ҳаётни ҳам даҳшатли бир заҳарга айлантирган куфри мутлаққа қарши иймоний бўлган ҳақиқатлар ила ғоят қатъий ва энг қайсар динсиз файласуфларни ҳам иймонга келтирган қувватли бурҳонлар ила Қуръонга хизмат этмоқдир. Шунинг учун Рисола-и Нурни ҳеч бир нарсага қурол қилолмаймиз.

**Биринчидан:** Қуръоннинг олмос каби ҳақиқатларини ғафлат аҳли назарида бир сиёсий тарғибот таваҳҳуми ила шиша парчаларига туширмаслик ва у қийматдор ҳақиқатларга хоинлик этмасликдир.

**Иккинчидан:** Рисола-и Нурнинг асос маслаги бўлган шафқат, ҳақ ва ҳақиқат ва виждон бизларни шиддат ила сиёсатдан ва идорага илишмоқдан ман этган. Чунки таъзирга ва балога ҳақдор ва куфри мутлаққа тушган бир-икки динсизга алоқадор етти-саккиз бола-чақа, хаста, кекса, маъсумлар топилади. Мусибат ва бало келса, у бечоралар ҳам ёнадилар. Шунинг учун, натижанинг ҳам чиқиши шубҳали бўлгани ҳолда, сиёсат йўли ила идора ва осойишнинг зарарига ижтимоий ҳаётга қўшилмоқдан шиддат ила ман этилганмиз.

**Учинчидан:** Бу ватаннинг ва бу миллатнинг ижтимоий ҳаёти бу ажиб замонда анархистликдан қутулмоғи учун беш асос лозим ва зарурийдир: Ҳурмат, марҳамат, ҳаромдан чекинмоқ, амният, бебошликни ташлаб итоат этмоқдир. Рисола-и Нур ижтимоий ҳаётга қарагани замон, бу беш асосни қувватли ва қудсий бир суратда тасбит ва таҳким қилиб, осойишнинг пойдеворини муҳофаза этганига далил эса, бу йигирма сана мобайнида Рисола-и Нурнинг юз минг одамни ватан ва миллатга зарарсиз биттадан фойдали аъзо ҳолига келтиришидир. Испарта ва Кастамону вилоятлари бунга шоҳиддир. Демак, Рисола-и Нурнинг мутлақ аксарият қисмларига илишганлар, ҳарҳолда билиб ёки билмасдан анархистлик ҳисобига ватанга ва миллатга ва Исломият ҳокимиятига хиёнат қиладилар. Рисола-и Нурнинг бир юз ўттиз рисолаларининг бу ватанга бир юз ўттиз буюк фойдасини ва ҳасанасини шубҳачи ғафлат аҳлининг сатҳий назарларида камчиликли таваҳҳум этилган икки-уч рисоланинг мавҳум зарарлари рад этолмас. Уларни булар билан рад этган ғоят даражада инсофсиз бир золимдир.

Аммо менинг аҳамиятсиз шахсимнинг нуқсонлари эса, мажбуран истамасдан дейманки: Йигирма икки сана муддатида ғурбатда ҳибси мунфарид ҳукмида, ёлғиз ва мунзавий бўлиб ҳаёт ўтказган ва бу муддат мобайнида ихтиёри ила бир марта бозорга ва инсонлар тўпланган катта масжидларга кетмаган ва кўп тазйиқ ва машаққат берилгани ҳолда, бутун ўхшаш сургун қилинганларга мухолиф бўлиб истироҳати учун бир марта ҳукуматга мурожаат этмаган ва йигирма сана мобайнида ҳеч бир газетани ўқимаган ва тингламаган ва мароқ этмаган ва тўлиқ икки сана Кастамонуда ва етти сана бошқа сургун ерларида бутун яқин ва кўришган дўстларининг шаҳодати ила, Ер Курраси юзидаги курашларни ва урушларни ва сулҳ бўлган ва бўлмаган ва яна кимлар урушганларини билмаган ва қизиқмаган ва сўрамаган ва уч сана яқинида гапирган радиони уч мартадан бошқа тингламаган ва абадий ҳаётни имҳо этган ва дунёвий ҳаётни ҳам алам ичида аламга, азоб ичида азобга айлантирган куфри мутлаққа қарши ғолибона Рисола-и Нур ила муқобала этганига у билан иймонларини қутқарган юз минг шоҳиднинг шаҳодати ила исбот этган ва Қуръондан сизиб чиққан Рисола-и Нур ила ўлимни юз минг одам ҳақида иъдоми абадийдан эркинлик рухсатномасига айлантирган бир одамга бу даража илишмоқ ва маъюс этмоқ ва уни йиғлатмоқ ила у маъсум юз минглаб қардошларини йиғлатишга қайси қонун бор? Қайси фойда бор? Адолат номига мислсиз бир ғадр бўлмасми? Ва қонун ҳисобига мислсиз бир қонунсизлик эмасми?

Агар бу қидирувларда баъзи вазифадор маъмурларнинг эътироз этганлари каби десангизки: Сен ва бир-икки рисоланг тизимга ва усулимизга мухолиф кетмоқдасиз?

**Жавоб: Биринчидан:** Бу янги усулингизнинг мунзавийларнинг чиллахоналарига киришга ҳеч бир ҳаққи йўқдир.

**Иккинчидан:** Бир нарсани рад этиш бошқадир, қалбан қабул этмаслик бошқадир ва амал этмаслик бутун-бутун бошқадир. Ҳукуматда бўлганлар қўлга боқар, қалбга боқмас. Идора ва осойишга илишмаган шиддатли мухолифлар ҳар ҳукуматда топилар. Ҳатто Ҳазрат Умарнинг (Р.А.) ҳокимияти остидаги Насронийларга шариат қонунларини ва Қуръонни инкор этганлари ҳолда илишмас эди. Фикр эркинлиги ва виждон эркинлиги дастури ила Рисола-и Нурнинг бир қисм шогирдлари, идорага тегилмаслик шарти ила тизим ва усулингизни илман қабул этмаса ва мухолиф амал этса, ҳатто тизимнинг соҳибига адоват этса, уларга қонунан илишилмас. Рисолалар эса, у каби рисолаларга маҳрам деганмиз, нашрини ман этганмиз. Ҳатто бу дафа бу ҳодисага сабабият берган рисола Кастамонуда саккиз сана мобайнида бир ёки икки марта битта нусхани бириси менга келтирди. Айни кунда йўқотдик. Ҳозир сиз уни мажбуран кўрсатмоқдасиз ва машҳур ҳам бўлди.

Маълумдирки, бир мактубда нуқсон бўлса, ёлғиз у нуқсонли калималар ман этилар, қолганларига изн берилар. Эскишаҳар Маҳкамасида тўрт ой тадқиқот натижасида юз Нур Рисолаларида танқидга сабаб ёлғиз ўн беш калима топишлари ва ҳозир тўрт юз саҳифали Зулфиқорнинг ёлғиз икки саҳифасида мерос масаласи ва тасаттур оятларининг ўттиз сана аввал ёзилган тафсири бўлиши ва ҳозирги маданият қонунига уйғун келмаслиги қатъий исбот этарки, унинг мақсади дунё эмас, ҳаркас унга муҳтождир. У тўрт юз саҳифалик ҳаркасга манфаатли Зулфиқор икки саҳифа учун мусодара этилмас. У икки саҳифа чиқарилсин, у мажмуамиз бизга қайтариб берилсин ва унинг қайтарилиши ҳаққимиздир.

Агар динсизликни бир нави сиёсат деб ўйлаб, бу ҳодисада баъзиларнинг деганлари каби десангиз: "Бу рисолаларинг ила маданиятимизни, кайфимизни бузмоқдасан".

Мен ҳам дейман: "Динсиз бир миллат яшай олмас" дунёча бир умумий дастурдир ва айниқса куфри мутлақ бўлса, Жаҳаннамдан янада зиёда аламли бир азобни дунёда ҳам берганини Рисола-и Нурдан Ёшларга Раҳнамо ғоят қатъий бир суратда исбот этган. У рисола эса ҳозир расман чоп этилди. Бир мусулмон, Аллоҳ сақласин, агар диндан қайтса, куфри мутлаққа тушар. Бир даража яшатган шубҳали куфрда қолмас. Ажнабий динсизлари каби ҳам бўлмас. Ва ҳаёт лаззати нуқтасида мозий ва истиқболи бўлмаган ҳайвондан юз даража паст тушар. Чунки ўтмиш ва келажак мавжудотининг ўлимлари ва абадий айрилиқлари, унинг залолати жиҳати ила, унинг қалбига доимий равишда ҳадсиз фироқларни ва аламларни ёғдиради. Агар иймон келса, қалбга кирса, бирдан у ҳадсиз дўстлар тириладилар. "Биз ўлмаганмиз, маҳв бўлмаганмиз" ҳол лисонлари ила деб, у Жаҳаннамий ҳолат Жаннат лаззатига айлантирилар. Модомики ҳақиқат будир, сизга эслатмоқдаман: Қуръонга таянган Рисола-и Нур ила мубораза этманг. У мағлуб бўлмас, бу мамлакатга ёмон бўлар.[[73]](#footnote-73)(Ҳошия) У бошқа ерга кетар, яна нурланар. Ҳам агар бошимдаги сочларим ададича бошларим бўлса, ҳар кун бири кесилса, Қуръон ҳақиқатига фидо бўлган бу бошни динсизларга ва куфри мутлаққа эгмайман ва бу иймон ва нур хизматидан воз кечмайман ва кечолмайман.

Йигирма йилдан бери бир мунзавийнинг албатта ифодадаги камчилигига боқилмас. Рисола-и Нурни мудофаа этгани учун мавзу ҳорижига чиқди дейилмас. Модомики Эскишаҳар Маҳкамаси маҳрам ва ғайри маҳрам юз рисолаларни тўрт ой тадқиқдан сўнгра ёлғиз бир-икки рисолада енгил бир жазога тегиладиган бир-икки моддадан бошқа топмаган ва бир юз йигирма одамдан ўн бешига олти ойдан жазо берилган. Биз ҳам бу жазони тортдик. Ва модомики бир неча сана аввал Рисола-и Нурнинг бутун қисмлари Испарта ҳукуматининг қўлига ўтган. Бир неча ой тадқиқдан сўнг соҳибларига қайтариб берилган. Ва модомики у жазодан сўнг Кастамонуда саккиз сана мобайнида шиддатли қидирувда зобитани ва адлияни алоқадор этадиган бир тарашшуҳ тополмаган. Ва модомики Кастамонудаги сўнг қидирувда бир қисм рисолаларимнинг, ҳеч топилмайдиган ва нашр этилмайдиган бир тарзда неча сана аввал ўтин йиғинлари остида сақланган бўлгани кўринди ва зобита ҳайъатича таҳаққуқ этди. Ва модомики Кастамонуда полис мудири ва адлияси у сақланган зарарсиз китобларимни менга қайтариб бераман деб қатъий сўз берганлари ҳолда, иккинчи кун бирдан Испартадан қамаш амри келганидан, ҳали у омонатларимни олмасдан юборилдим. Ва модомики Денизли ва Анқара Маҳкамалари бизни бароат ва умум рисолаларимизни бизга қайтариб бердилар. Албатта ва албатта бу мазкур олти ҳақиқатга биноан Денизли Маҳкамаси ва прокурори каби, Афён адлияси ва прокурори менинг жуда аҳамиятли бу ҳуқуқимни диққат назарига олишлари вазифалари тақозосидир. Ва умумий ҳуқуқни мудофаа этган прокурордан, Рисола-и Нур муносабати ила аҳамиятли бир умумий ҳуқуқ ҳукмига ўтган бу шахсий ҳуқуқимни ҳам мудофаа этишига умидворман ва кутмоқдаман.

Йигирма икки санадан бери ижтимоий ҳаётдан чекилган ва ҳозирги қонунларни ва мудофаа тарзини билмаган ва Эскишаҳар ва Денизли Маҳкамаларида рад этилмас юз саҳифалик мудофааларини бу янги маҳкамага қарши ҳам айнан тақдим этган ва у замонга қадар нуқсонларининг жазосини тортган ва ундан сўнг Кастамонуда ва Амиртоғда доимо тарассуд остида ва ҳибси мунфарид тарзида яшаган Янги Саид сукут ила сўзни Эски Саидга қолдиради.

Эски Саид ҳам дейдики: Янги Саид дунёдан юзини ўгиргани учун дунё аҳли ила гапиришни қатъий мудофаалар мажбурияти бўлмасдан қилмайди, лозим кўрмайди. Фақат бу масалада жуда маъсум деҳқон ва ҳунарманд одамлар бизга оз бир муносабати ила қаматилиб, иш замонида бола-чақаларига нафақа ҳозирлолмаганларидан, шиддатли риққатимга тегилди. Жуда қаттиқ мени йиғлатди. Қасам ичаман, агар мумкин бўлсайди, уларнинг бутун заҳматларини ўзимга олар эдим. Зотан бир нуқсон бўлса, меникидир. Улар маъсумдирлар. Хуллас, бу аламли ҳолат учун Янги Саиднинг сукутига қарамасдан мен дейман: Модомики Испарта ва Денизли ва Афён прокурорларининг юзлаб кераксиз саволларига бечора Янги Саид жавоб бермоқда. Менинг ҳам ўн уч сана аввал бошда Кая Шукру бўлиб, Доҳилия Ваколатидан ва ҳозирги Адлия Вазирлигидан ҳуқуқимизни мудофаа нияти ила уч савол сўрамоқ бир ҳаққимдир.

**Биринчиси:** Рисола-и Нурнинг талабаси бўлмаган ва ёнида ёлғиз оддий бир мактубимиз бўлган Эғирдирли бир одамнинг бир жандарма човуши ила вуқуотсиз бир сўз ила муноқашаси юзидан мени ва бир юз йигирма одамни қамаш ила, тўрт ой маҳкама таҳқиқидан сўнг, ўн беш бечорадан бошқа бутуни бароат қозонмоқ ила маъсумиятлари таҳаққуқ этган юздан зиёда одамларга минглаб лира зарар бермоқ қайси қонун иладир. Бундай имконотни вуқуот ўрнида истеъмол этмоқ қайси усул иладир? Ва Денизлида тўққиз ой тадқиқдан сўнг, бароат қозонган етмиш бечораларга минглаб лира зарар бермоқ адолатнинг қайси дастури иладир?

**Иккинчи Савол:** وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى асосий фармони ила бир қардошнинг хатоси ила бошқа туғишган қардоши масъул бўлмагани ҳолда, хато мано берилмаслиги учун нашрини ман этганимиз ва саккиз сана мобайнида бир ёки икки марта қўлимга ўтган ва йигирма беш санадан анча аввал асли ёзилган ва аҳамиятли нуқталарда иймонни шубҳалардан ва маъноси тушунилмаган бир қисм муташабиҳ ҳадисларни инкордан қутқарган бир кичик рисоланинг биздан узоқ бир ерда, билмаганимиз бир одамда бўлиши ила ва хато маъно берилиши ила ва Кутаҳя ва Балыкесир тарафида бир таъсирли мактуб топилиши ила бизларни у вақт Рамазони Шарифда ва ҳозир бу даҳшатли совуқда жуда кўп маъсум деҳқон ва ҳунармандларни, ҳатто оддий ва эски бир мактубимиз ёнида топилиши ила ва машинаси мени айлантириши ила ва бизга бир дўстлик муносабати ила ёки бир китобимни ўқиши ила қамаб, паришон этмоқ ва моддатан ва маънан уларга ва ватанга ва миллатга кераксиз бир шубҳа юзидан минглаб лира зарар бермоқ қайси адолат қонуни иладир? Адлиянинг қайси қонун моддаси иладир? Оёғимизни хато ташламаслик учун у қонунларни билишни талаб этамиз.

Ҳа, ҳам Денизлида, ҳам Афёнда қамалишимизнинг бир сабабининг бир ҳақиқати шудирки: Бир қисм ҳадисларнинг маъноси ва таъвили билинмаслигидан, "Ақл қабул этмайди" дея инкор этганларга қарши авомнинг иймонини қутқармоқ фикри ила, кўп замон аввал Дор-ул Ҳикмат-ул Исломияда экан ва ундан аввал асли ёзилган Бешинчи Шуа фарзи маҳол бўлиб, дунёга ва сиёсатга боқса ва бу замонда ҳам ёзилса, модомики яшириндир ва қидирувда бизда топилмади ва ғайбий хабарлари тўғридир ва иймоний шубҳаларни изола этар ва осойишга тегилмайди ва мубораза этмайди ва ёлғиз хабар берар ва шахсларни тайин этмайди ва илмий бир ҳақиқатни куллий бир суратда баён этади. Албатта у ҳадисдаги ҳақиқат бу замонда ҳам бир қисм шахсларга уйғун чиқса ва муноқашага сабаб бўлмаслиги учун маҳкамаларнинг намоён ва нашрларидан аввал биз томондан тўлиқ маҳрам тутилса, адолат жиҳатида ҳеч бир жиҳат ила бир айб ташкил этмас. Ҳам бир нарсани рад этмоқ бошқадир ва илман қабул этмаслик ёки амал этмаслик бутун-бутун бошқадир. У рисола яқин бир истиқболда келадиган бир тизимни илман қабул этмайди дея бир айб бўлганига дунёда адлияларнинг бир қонуни бўлишига эҳтимол бермаймиз.

**Ал-ҳосил:** Абадий ҳаётни маҳв этган ва дунёвий ҳаётни даҳшатли бир заҳарга айлантирган ва лаззатини имҳо этган куфри мутлақни ўттиз санадан бери илдизи ила кесган ва табииюннинг даҳшатли бир куфрий фикрларини ўлдиришга муваффақ бўлган ва бу миллатнинг икки ҳаётининг саодат дастурларини ҳориқо ҳужжатлари ила порлоқ бир суратда исбот этган ва Қуръоннинг Аршга оид ҳақиқатига таянган Рисола-и Нур бундай кичик бир рисоланинг бир-икки моддаси ила эмас, балки минг нуқсони ҳам бўлса унинг минглаб буюк ҳасаналари уларни афв эттирар дея даво этмоқдамиз ва исботига ҳам ҳозирмиз.

**Учинчи савол:** Бир мактубнинг йигирма калимасида беш калима нуқсонли кўрилса, у беш калима ман этилар. Бошқаларига изн бермоқ бир дастур экан, Эскишаҳар Маҳкамасининг тўрт ой тадқиқдан сўнг юз минг калима ичида зоҳирий назарда зарарли таваҳҳум этилган ёлғиз ўн беш калимадан бошқа топмаслиги ила ва Вакиллар Ҳайъати ҳам тўрт юз саҳифали Зулфиқорнинг ёлғиз икки саҳифасида (ҳозирги қонунга уйғун бўлмаслигидан) ўттиз сана аввал ёзилган икки оятнинг тафсиридан бошқа илишмаслиги ва Денизли ва Анқара тадқиқ ҳайъати ўн беш хатодан бошқа илишмаслиги ила ва ҳозирга қадар юз минглаб одамнинг ислоҳига васила бўлиши ила ватанга ва миллатга минг буюк манфаати таҳаққуқ этган Рисола-и Нурга кичик бир хизмат этган ёки ўз иймонини қутқаргани учун бир рисоласини ёзган ва Амиртоғда ғариб ва кексалигимга шафқатан менга қардошлик этган Чалишканлар каби ризо-и Илоҳий учун менга хизмат этган бечораларни иш мавсумида ва даҳшатли қишда қамоққа олмоқ Жумҳурият ҳукуматининг қайси дастури ила уйғун бўлиши мумкин? Ва қайси қонун изн беришига имкон бор?

Модомики жумҳурият дастурлари виждон эркинлиги қонуни ила динсизларга илишмайди, албатта мумкин бўлгани қадар дунёга қўшилмаган ва дунё аҳли ила мубораза этмаган ва охиратига ва иймонига ва ватанига ҳам фойдали бир тарзда ҳаракат қилган диндорларга ҳам илишмаслик керакдир ва зарурдир. Минг санадан бери бу миллатнинг озуқа ва дармон каби бир зарурий ҳожати бўлган тақвони ва салоҳатни бу пайғамбарлар юборилган ер бўлган Осиёда ҳукм этган сиёсатчилар ман этмас ва этолмас деб биламиз. Йигирма санадан бери мунзавий яшаган ва йигирма сана аввалги Саиднинг боши ила сўраган бу саволларида бу замоннинг қабул қилиш шаклига уйғун келмаган нуқсонларига қарамаслик инсониятнинг тақозосидир.

Ватан ва миллат ва осойишнинг манфаати ҳисобига буни ҳам хотирлатмоқ бир ватаний вазифам бўлиши жиҳати ила дейман: Бундай бизга ва Рисола-и Нурга оз бир муносабат ила қамоққа олинмоқ, ранжитмоқ юзидан ватанга ва осойишга диндорона манфаати бўлган жуда кўп зотларни идорага қарши айлантира олар, анархистликка майдон берар. Ҳа, Рисола-и Нур ила иймонларини қутқарган ва миллатга зарарсиз ва тўлиқ манфаатдор вазиятга кирганлар юз мингдан кўп зиёдадир. Жумҳурият ҳукуматининг балки ҳар катта доирасида ва миллатнинг ҳар табақасида фойдали ва мустақимона бир суратда мавжудлар. Буларни ранжитмоқ эмас, балки ҳимоя этмоқ зарурдир.

Шикоятимизни тингламаган ва бизни гапиртирмаган ва баҳоналар ила қисган бир қисм расмий одамлар ватанга қарши анархистликка майдон очмоқдалар дея қувватли бир тахмин хотиримизга келмоқда.

Ҳам ҳукумат фойдаси номига дейман: Модомики Бешинчи Шуани ҳам Денизли, ҳам Анқара Маҳкамалари тадқиқ этиб илишмаганлар, бизга бердилар. Албатта уни бошқадан расмиятга қўйиб ғийбатларга майдон очмаслик идорача зарурийдир. Биз у рисолани маҳкамаларнинг қўлларига ўтмасдан ва уни кўрсатишларидан аввал яшинтирганимиз каби, Афён ҳукумат ва маҳкамаси ҳам уни мадори савол ва жавоб қилмаслиги керак. Чунки қувватлидир, рад этилмас! Қабл-ал вуқуъ хабар берган, тўғри чиққан. Ҳам мақсади дунё эмас, бўлса-бўлса ўлган-кетган бир шахсга кўпгина маъноларидан бир маъноси мувофиқ келади. Унинг дўстлиги таассуби ила у ғайбий хабарни ва маънони расмиятга қўймасликни ва бизни у билан сўроқ этмоқ ила янада зиёда намойишига йўл очмасликни ватан ва миллат ва осойиш ва идора ҳисобига эслатишга виждоним мени мажбур айлади.

Бу масалада менинг шахсимнинг ёки баъзи қардошларимнинг нуқсони ила Рисола-и Нурга ҳужум этилмас. У тўғридан-тўғрига Қуръонга боғланган ва Қуръон ҳам Арши Аъзам ила боғлиқдир. Кимнинг ҳадди борки, қўлини у ерга узатсин ва у қувватли ипларни ечсин. Ҳам бу мамлакатга моддий ва маънавий баракаси ва фавқулодда хизмати ўттиз уч Қуръон оятларининг ишораси ила ва Имоми Али Розияллоҳу Анҳнинг уч ғайбий каромати ила ва Ғавси Аъзамнинг (Қ.С.) қатъий хабари ила таҳаққуқ этган Рисола-и Нур бизнинг оддий ва шахсий нуқсонларимиз ила масъул бўлмас ва бўлолмас ва бўлмаслиги керак. Бўлмаса бу мамлакатга ҳам моддий, ҳам маънавий зарарини қоплаб бўлмайдиган даражада зарар бўлади.

Рисола-и Нурга қарши яширин душманларимиздан баъзи динсизларнинг шайтанати ила айлантирилган режалар ва ҳужумлар иншааллоҳ бузиладилар, унинг шогирдлари бошқаларга қиёс этилмас, тарқаттирилмас, воз кечирилмас, Жаноби Ҳақнинг инояти ила мағлуб этилмаслар. Агар моддий мудофаадан Қуръон ман этмасайди, бу миллатнинг жон томири ҳукмида умумнинг таважжуҳини қозонган ва ҳар тарафда бўлган у шогирдлар Шайх Саид ва Манаман ҳодисалари каби жузъий ва натижасиз ҳодисалар ила булғанмаслар. Аллоҳ кўрсатмасин, агар қатъий мажбурият даражасида уларга зулм этилса ва Рисола-и Нурга ҳужум этилса, албатта ҳукуматни алдатган динсизлар ва мунофиқлар минг даража пушаймон бўладилар.

**Ал-ҳосил:** Модомики биз дунё аҳлининг дунёларига илишмаётирмиз, улар ҳам бизнинг охиратимизга ва иймоний хизматимизга илишмасинлар.

Ҳа, биз бир жамоатмиз. Мақсадимиз ва дастуримиз аввало ўзимизни, сўнгра миллатимизни иъдоми абадийдан ва доимий, барзоҳий ҳибси мунфариддан қутқармоқ ва ватандошларимизни анархистликдан ва дайдиликдан муҳофаза этмоқ ва икки ҳаётимизни имҳога васила бўлган динсизларга қарши Рисола-и Нурнинг пўлат каби ҳақиқатлари ила ўзимизни муҳофазадир.

Мен, сизнинг менга берадиганингиз энг оғир жазонгизга ҳам парво қилмайман ва ҳеч аҳамияти йўқ. Чунки мен қабр эшигида, етмиш ёшдаман. Бундай мазлум ва маъсум бир-икки сана ҳаётни шаҳидлик мартабаси ила алмаштирмоқ мен учун буюк саодатдир. Рисола-и Нурнинг минглаб ҳужжатлари ила қатъий иймоним борки, ўлим биз учун бир эркинлик рухсатномасидир. Агар иъдом ҳам бўлса, биз учун бир соат заҳмат абадий бир саодатнинг ва раҳматнинг калити бўлар. Фақат, сиз, эй динсизлик ҳисобига адлияни адаштирган ва ҳукуматни биз ила сабабсиз машғул қилган инсофсизлар! Қатъий билинг ва титрангки, сиз иъдоми абадий ила ва абадий ҳибси мунфарид ила маҳкум бўлмоқдасиз. Интиқомимиз сиздан ҳаддан ортиқ бир суратда олинаётганини кўрмоқдамиз. Ҳатто сизга ачинмоқдамиз.

Ҳа, бу шаҳарни юз марта мозористонга бўшатган ўлим ҳақиқати, албатта ҳаётдан зиёда бир истагани бор. Ва унинг иъдомидан қутулмоқ чораси, инсонларнинг ҳар масаласидан устун энг буюк ва энг аҳамиятли ва энг керакли бир зарурий ва қатъий эҳтиёжидир. Ажабо, бу чорани ўзига топган Рисола-и Нур шогирдларини ва у чорани минглаб ҳужжатлар ила топтирган Рисола-и Нурни оддий баҳоналар ила айблаганлар нақадар ўзларини ҳақиқат ва адолат назарида айбдор бўлишини девоналар ҳам тушунар.

Бундан ўттиз сана аввал Жаноби Ҳақнинг инояти ила дунёнинг вақтинчалик шону-шарафининг ва анониятли худфурушлигининг, шухратпарастлигининг нақадар фойдасиз ва маъносиз бўлганини ҳадсиз шукр бўлсинки, Қуръоннинг файзи ила англаган бир одамнинг у замондан бери бутун қуввати ила нафси аммораси ила мужодала этиб, маҳвият этмоқ, менлигини ташламоқ, тасанну ва риёкорлик қилмаслик учун қўлдан келгани қадар ҳаракат қилганига унга хизмат этган ёки дўстлик этганлар қатъий билганлари ва шаҳодат этганлари ҳолда ва йигирма санадан бери ҳаркас ўзи ҳақида ёқтирган зиёда ҳусни зон ва таважжуҳи нос ва шахсини мадҳу-санодан ва ўзини маънавий мақом соҳиби бўлганини билмоқдан ҳаркасга мухолиф бўлиб бутун қуввати ила қочгани ва ҳам хос қардошларининг у ҳақидаги ҳусни зонларини рад этиб у холис қардошларининг хотирини синдириши ва ёзган жавоб мактубларида у ҳақидаги мадҳларни ва зиёда ҳусни зонларини қабул этмаслиги ва ўзини фазилатдан маҳрум кўрсатиб бутун фазилатни Қуръоннинг тафсири бўлган Рисола-и Нурга ва демакки Нур шогирдларининг маънавий шахсига бериб ўзини оддий бир хизматкор билиши қатъий исбот этадики, шахсини ёқтиришга уринмагани ва истамагани ва рад этгани ҳолда, унинг ризолиги бўлмасдан баъзи дўстлари узоқ бир ердан у ҳақида зиёда ҳусни зон этиб мадҳ этишлари, бир мақом беришлари ва Кутаҳя атрофида танимагани бир воизнинг баъзи сўзлари ила ва Кутаҳяга ҳеч мактуб юбормаганим ва менинг имзомни тақлид ила ёзилган ва мадори масъулият таваҳҳум этилган бир мактуб ила ва кимнинг ёзуви билинмаган таъсирли бир китоб Балыкесирда бўлиши ила, ажабо қайси қонун ила мадори масъулият бўладики, у бечора хаста ва жуда кекса ва ғарибнинг мунзавий хонасига буюк бир жиноят содир қилган каби қулфини синдириб қидирув маъмурларини тиқмоқ, ҳам авродидан ва лавҳаларидан бошқа бир баҳона топмаслик, ажабо дунёда ҳеч бир қонун, ҳеч бир сиёсат бу ҳужумга изн берарми?

Ватанга ва миллатга ва ахлоққа жуда зарарли бўлган динсизларнинг китобларининг интишорига ва комунистларнинг нашриётига эркинлик қонуни ила илишмагани ҳолда, уч маҳкама мадори масъулият бўладиган ичида ҳеч бир моддани топмаган ва миллат ва ватаннинг ижтимоий ҳаётини ва ахлоқини ва осойишини таъминга йигирма санадан бери ҳаракат қилган ва бу миллатнинг ҳақиқий бир таянч нуқтаси бўлган Ислом оламининг ухувватини ва бу миллатга дўстлигини қайтариб беришга ва у дўстликни қувватлантиришга таъсирли бир суратда уринган ва Диёнат Раёсатининг уламолари танқид нияти ила Доҳилия Вакилининг амри ила уч ой тадқиқдан сўнг, танқид этмасдан тўлиқ қийматини тақдир этиб "Қийматдор асар" дея Диёнат кутубхонасига қўйилган Зулфиқор ва Асойи Мусо каби ва Қабри Пайғамбарий (Алайҳиссалоту Вассалам) устида аломати мақбулият бўлиб Асойи Мусо мажмуасини ҳожилар кўрганлари ҳолда, Нур парчаларини зарарли варақалар каби тўплаб маҳкама қўлига бермоқ, ажабо ҳеч бир қонун, ҳеч бир виждон, ҳеч бир инсоф бунга рухсат берарми?

\* \* \*

**Афён ҳукумат ва маҳкамасига ва зобитасига яна бир нечта нуқта шикоятларим бор**

**Биринчиси:** Аксар анбиёларнинг шарқда ва Осиёда зуҳурлари ва кўп файласуфларнинг ғарбда ва Европада келишлари қадари азалийнинг бир ишорасидирки, Осиёда дин ҳокимдир, фалсафа иккинчи даражададир. Бу қадарнинг ишорасига биноан, Осиёда ҳукм сурган диндор бўлмаса ҳам дин фойдасига ишлаётганларга илишмаслиги, балки ташвиқ этиши керак.

**Иккинчиси:** Қуръони Ҳаким бу замин бошининг ақли ва қувва-и муфаккирасидир. Агар Аллоҳ сақласин, Қуръон Ер Куррасининг бошидан чиқса, Ер девона бўлади, ақлдан бўш қолган бошини бир сайёрага уриши, бир қиёмат бўлишига сабаб бўлиши ақлдан узоқ эмасдир. Ҳа, Қуръон аршни фарш ила боғлаган бир занжир, бир ҳаблуллоҳдир. Жозиба-и умумиясидан зиёда заминни муҳофаза этади. Хуллас, бу Қуръони Азимушшоннинг ҳақиқий ва қувватли бир тафсири бўлган Рисола-и Нур бу асрда бу ватанда бу миллатга йигирма санадан бери таъсирини кўрсатган буюк бир неъмати Илоҳия ва сўнмас бир мўъжиза-и Қуръониядир. Ҳукумат унга илишмоқ ва талабаларини ундан қўрқитиб воз кечирмоқ эмас, балки ҳимоя этмоқ ва ўқилишига ташвиқ этмоғи керакдир.

**Учинчиси:** Иймон аҳлидан бутун келганлар мозийга кетганларга мағфират дуолари ила ва ҳасанотларини уларнинг руҳларига бағишлашлари ила ёрдамларига биноан Денизли Маҳкамасида дегандим:

Маҳкама-и куброда миллиардлаб иймон аҳли бўлган даъвочилар тарафидан Қуръон ҳақиқатларига хизмат этган Нур талабаларини маҳкум ва паришон этмоқ истаганлардан ва сизлардан сўралсаки: "Эркинлик қонуни ила динсизларнинг, комунистларнинг нашриётларига ва анархистликни етиштирган жамиятларига кўз юмганча боқиб илишмаганингиз ҳолда, ватанни ва миллатни анархистликдан ва динсизлик ва ахлоқсизликдан ва ватандошларини ўлимнинг иъдоми абадийсидан қутқаришга ҳаракат қилган Рисола-и Нур ва талабаларини қамоқлар ва тазйиқлар ила паришон этмоқ истадингиз!" дея сизлардан сўралса нима жавоб берасиз? Биз ҳам сизлардан сўрамоқдамиз! Уларга дегандим. У замон у инсофли, адолатли зотлар бизни бароат эттирдилар, адлиянинг адолатини кўрсатдилар.

**Тўртинчиси:** Мен кутаётган эдимки: Ё Анқара ёки Афён мени сўроқда, жуда буюк масалалар учун Нурларнинг у масалаларга хизмати жиҳатида, бир машварат доирасига олиб бир савол ва жавоб кутаётган эдим. Ҳа, уч юз эллик миллион мусулмонларнинг эски қардошлигини ва муҳаббатини ва ҳусни зонини ва маънавий ёрдамларини бу мамлакатдаги миллатга қозонтирадиган чораларини топмоқки, энг қувватли чора ва василаси Рисола-и Нур бўлганига бир аломати шудир:

Бу сана Макка-и Мукаррамада ғоят буюк бир олим ҳам Ҳинд лисонига, ҳам Араб лисонига Нурнинг буюк мажмуаларини таржима этиб Ҳиндистонга ва Арабистонга юбориб энг қувватли истинод нуқтамиз бўлган ваҳдат ва ухуввати Исломияни таъминга ҳаракат қилгани каби, Турк миллатининг доимо динда ва иймонда олдин бўлганини Нур Рисолалари ила кўрсатмоқда деганлар.

Ҳам кутаётган эдимки, "ватанимизда анархистликка инқилоб этган комунист таҳликасига қарши Нурларнинг хизмати қай даражададир ва бу муборак ватан бу даҳшатли оқимдан қандай муҳофаза этилажак?" каби тоғ каби масалаларнинг сўралишининг кераги бор экан, чивин қаноти қадар аҳамияти бўлмаган ва ҳеч бир мадори масъулият бўлмаган жузъий ва шахсий ва ғаразкорларнинг бўҳтонлари ила чумоли фил қилинган масалалар учун бу оғир шароит остида ҳеч умримда чекмаганим бир паришониятимга сабабият берилди. Бизга уч маҳкаманинг сўраган ва бароат берган айни масалалардан ва оддий ва шахсий бир-икки масала учун маъносиз саволлар сўралди.

**Бешинчиси:** Рисола-и Нур ила мубораза этилмас, у мағлуб бўлмас. Йигирма санадир энг муаннид файласуфларни сустирмоқда. Иймон ҳақиқатларини Қуёш каби кўрсатмоқда. Бу мамлакатда ҳукм этган унинг қувватидан истифода этмоқ керакдир.

**Олтинчиси:** Менинг аҳамиятсиз шахсимнинг нуқсонлари ила мени чиритмоқ ва хиёнатлар ила омманинг назаридан туширмоқ Рисола-и Нурга зарар бермас, балки бир жиҳатда қувват берар. Чунки менинг бир фоний тилимга бадал Рисола-и Нурнинг юз минг нусхаларининг боқий тиллари сусмас, гапирар. Ва холис талабалари минглаб қувватли лисонлар ила у қудсий ва куллий вазифа-и Нурияни ҳозирга қадар бўлгани каби, иншааллоҳ қиёматга қадар давом эттирадилар.

**Еттинчиси:** Собиқ маҳкамаларда даъво этганим ва ҳужжатларини кўрсатганимиз каби, бизнинг яширин душманларимиз ва ҳукуматни алдаган ва бир қисм раисларини шубҳалантирган ва адлияларни бизга қарши чорлаган расмий ва ғайри расмий муоризларимиз ё ғоят ёмон бир суратда алданган ёки алдатилган, ёки анархистлик ҳисобига ғоят ғаддор бир исёнчидир, ёки Исломиятга ва Қуръон ҳақиқатига қарши муртадона мужодала этган бир дассос зиндиқдирки, бизга ҳужум этмоқ учун истибдоди мутлаққа жумҳурият номини бермоқ ила, иртидоди мутлақни тизим остига олмоқ ила, сафоҳати мутлаққа маданият номини тақмоқ ила, жабри кайфийи куфрийга қонун номини бермоқ ила ҳам бизни паришон, ҳам ҳукуматни алдаб, ҳам адлияни биз билан маъносиз машғул айладилар. Уларни Қаҳҳори Зулжалолнинг қаҳрига ҳавола этиб, ўзимизни уларнинг шарридан муҳофаза учун

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ қалъасига илтижо этамиз.

**Саккизинчиси:** Ўтган сана Руслар кўплик ила ҳожиларни ҳажга юбориб, улар билан тарғибот қилиб, Руслар бошқа миллатлардан зиёда Қуръонга ҳурматкор дея, Ислом оламини дин нуқтасида бу ватандаги диндор миллатга қарши айлантиришга ҳаракат қилгани айни замонда, Рисола-и Нурнинг буюк мажмуалари ҳам Макка-и Мукаррамада, ҳам Мадина-и Мунавварада, ҳам Шоми Шарифда, ҳам Мисрда, ҳам Ҳалабда олимларнинг тақдирлари остида қисман интишорлари ила у комунист тарғиботини синдиргани каби, Ислом оламига кўрсатдики, Турк Миллати ва қардошлари аввалги каби динига ва Қуръонига соҳибдир ва бошқа Мусулмонларнинг диндор катта бир қардоши ва Қуръон хизматида қаҳрамон қўмондонидир дея у аҳамиятли, қудсий марказларда у Нур мажмуалари бу ҳақиқатни кўрсатдилар. Ажабо, Нурнинг бу қийматдор миллий хизмати бу тарз қийноқлар ила муқобала кўрса, заминни ҳиддатга келтирмасми?

**Тўққизинчиси:** Денизли Мудофаасида изоҳи ва исботи бўлган бир масаланинг қисқача бир хулосасидир.

Бир даҳшатли қўмондон даҳо ва заковати ила қўшиннинг мусбат ҳасаналарини ўзига олиб ва ўзининг манфий саййиаларини у қўшинга бериб, у фардлар ададича ҳасаналарни, ғозийликларни бирга туширгани ва саййиасини у қўшин фардларига иснод этиб уларнинг ададича саййиалар ҳукмига келтирганидан даҳшатли бир зулм ва хилофи ҳақиқат бўлишидан, мен қирқ сана аввал баён этганим бир ҳадиснинг у шахсга урган таъзирига биноан, собиқ маҳкамаларимизда менга ҳужум этган бир прокурорга дедим: Гарчи уни ҳадисларнинг хабари ила синдирмоқдаман, фақат қўшиннинг шарафини муҳофаза ва катта хатолардан сақламоқдаман. Сен эса битта дўстинг учун Қуръоннинг байроқдори ва Ислом оламининг қаҳрамон бир қўмондони бўлган қўшиннинг шарафини синдирмоқдасан ва ҳасаналарини ҳечга туширмоқдасан" дедим. Иншааллоҳ у прокурор инсофга келди, хатодан қутулди.

**Ўнинчиси:** Адлияда адолат ҳақиқати ва мурожаат этган ҳаркаснинг ҳуқуқини айирмасдан муҳофазага, ёлғиз ҳақ номига ишламоқ вазифаси ҳукм этганига биноандирки, Имоми Али (Р.А.) халифалиги замонида бир Яҳудий ила баробар маҳкамада ўтириб муҳокама бўлганлар. Ҳам бир адлия раиси бир маъмурни қонунча бир ўғрининг қўлини кесган пайти у маъмурнинг у золим ўғрига ҳиддат этганини кўрди. У дақиқада у маъмурни вазифадан бўшаттирди. Ҳам кўп таассуф этиб деди: Ҳозирга қадар адолат номига бундай ҳиссиётини қўшганлар жуда кўп зулм қилганлар. Ҳа, қонун ҳукмини ижро этишда у маҳкумга ачинмаса ҳам ҳиддат қилолмас, қилса золим бўлар. Ҳатто қасос жазоси ҳам бўлса ҳиддат ила қатл этса, бир нави қатл бўлар дея у одил ҳоким деган.

Хуллас, модомики маҳкамада бундай холис ва ғаразсиз бир ҳақиқат ҳукм этар. Уч маҳкама бизларга бароат бергани ва бу миллатнинг юздан, билсалар, балки тўқсони, Нур талабаларининг зарарсиз бўлиб миллатга ва ватанга манфаатли бўлганликларига жуда кўп аломатлар ила шаҳодат этганлари ҳолда, бу ерда у маъсум ва тасаллига ва адолатнинг илтифотига жуда муҳтож Нур талабаларига қарши хоинликлар ва ғоят совуқ ҳиддатли муомалалар қилинмоқда. Биз ҳар мусибатга ва хоинликларга қарши сабрга ва таҳаммулга қарор берганимиздан сукут этиб Аллоҳга ҳавола этиб, "Балки бунда ҳам бир хайр бор" дедик. Фақат шубҳалар юзидан ва ғаразкорларнинг хабарлари ила бу бечора маъсумларга бундай муомалалар балоларнинг келишига бир васила бўлишидан қўрқдим, буни ёзишга мажбур бўлдим. Зотан бу масалада бир нуқсон бўлса, меникидир. Бу бечоралар ёлғиз иймонлари ва охиратлари учун менга ризо-и Илоҳий доирасида ёрдам берганлар. Жуда кўп тақдирга ҳақдор экан, бундай муомалалар ҳатто қишни ҳам ҳиддатга келтирди.

Ҳам мадори ҳайратдирки, бу дафа ҳам яна бир жамият шубҳасини такрор олдин сурмоқдалар. Ҳолбуки уч маҳкама бу жиҳатни тадқиқ этиб бароат бермоқ ила баробар мобайнимизда бундай мадори иттиҳом бўладиган ҳеч бир жамият, ҳеч бир аломат маҳкамалар, зобиталар, тадқиқ ҳайъатлари топмаганлар. Ёлғиз бир муаллимнинг талабалари ва университет шогирдлари ва Қуръон дарсини берган ҳофизнинг ёдлашга уринганлари каби, Рисола-и Нур талабаларида бир ухровий қардошлик бор. Буларга жамият номини берган ва у билан иттиҳом этган бутун синфлар ва мактаблиларга ва воизларга сиёсий жамият назари ила қараши керакдир. Шунинг учун мен бундай аслсиз ва маъносиз иттиҳомлар ила бу ерга қамоққа келганларни мудофаа этишга лойиқ кўрмаётирман.

Ёлғиз ҳам бу мамлакатни, ҳам Ислом оламини кўп алоқадор этган ва моддий ва маънавий бу ватанга ва бу миллатга жуда кўп барака ва манфаати таҳаққуқ этган Рисола-и Нурни уч марта мудофаа этганимиз каби такрор айни ҳақиқат ила мудофаамни ман этадиган ҳеч бир сабаб йўқ ва ҳеч бир қонун ва ҳеч бир сиёсат ман этмас ва этолмас.

Ҳа, биз бир жамиятмиз ва шундай бир жамиятимиз борки, ҳар асрда уч юз эллик миллион доҳил мансублари бор. Ва ҳар кун беш марта намоз ила у муқаддас жамиятнинг дастурларига камоли ҳурмат ила алоқаларини ва хизматларини кўрсатмоқдалар.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ қудсий дастури ила бир-бирининг ёрдамига дуолари ила ва маънавий қозончлари ила югурмоқдалар. Хуллас, биз бу муқаддас ва муаззам жамиятнинг фардлариданмиз. Ва хусусий вазифамиз ҳам Қуръоннинг иймоний ҳақиқатларини таҳқиқий бир суратда иймон аҳлига билдириб, уларни ва ўзимизни иъдоми абадийдан ва доимий ва барзоҳий ҳибси мунфариддан қутқармоқдир. Бошқа дунёвий ва сиёсий ва ҳийлали жамият ва комитетлар ила ва бизнинг мадори иттиҳомимиз бўлган жамиятчилик каби аслсиз ва маъносиз яширин жамият ила ҳеч бир муносабатимиз йўқдир ва таназзул этмаймиз. Ва тўрт маҳкама чуқурдан чуқур тадқиқдан сўнгра у жиҳатда бизга бароат берганлар.

Ҳа, Нур шогирдлари биладилар ва маҳкамаларда ҳужжатларини кўрсатганманки, шахсимга бир шону шараф мақоми ва шуҳрат бермоқ ва ухровий ва маънавий бир мартаба қозонтирмоқ эмас, балки бутун қаноат ва қувватим ила иймон аҳлига бир иймоний хизмат қилмоқ учун ёлғиз дунё ҳаётимни ва фоний мақомларимни эмас, балки, керак бўлса, охират ҳаётимни ва ҳаркаснинг қидирган ухровий боқий мартабаларни фидо этишни, ҳатто Жаҳаннамдан баъзи бечораларни қутқаришга васила бўлмоқ учун, керак бўлса, Жаннатни ташлаб Жаҳаннамга киришни қабул этганимни ҳақиқий қардошларим билганлари каби, маҳкамаларда ҳам бир жиҳатда исбот этганим ҳолда, мени бу иттиҳом ила Нур ва иймон хизматимга бир ихлоссизлик иснод этмоқ ила ва Нурларнинг қийматларини туширмоқ ила миллатни унинг буюк ҳақиқатларидан маҳрум этмоқдир.

Ажабо, бу бадбахтлар дунёни абадий ва ҳаркасни ўзлари каби динни ва иймонни дунёга қурол этади таваҳҳуми ила дунёдаги залолат аҳлига бас келган ва иймон хизмати йўлида ҳам дунёвий, ҳам керак бўлса ухровий ҳаётларини фидо этган ва маҳкамаларда даъво этгани каби, битта иймон ҳақиқатини дунё салтанати ила алмаштирмаган ва сиёсатдан ва сиёсий маъносини ҳис эттирган моддий ва маънавий мартабалардан ихлос сири ила бутун қуввати ила қочган ва йигирма сана кўрилмаган қийноқларга таҳаммул этиб сиёсатга маслак эътибори ила таназзул этмаган ва ўзини нафси эътибори ила талабаларидан жуда паст билган ва улардан доимо ҳиммат ва дуо кутган ва ўз нафсини жуда бечора ва аҳамиятсиз эътиқод этган бир одам ҳақида баъзи холис қардошлари, Рисола-и Нурдан олган фавқулодда иймон қувватига муқобил унинг таржимони бўлган у бечорага, таржимонлик муносабати ила, Нурларнинг баъзи фазилатларини хусусий мактубларида унга иснод этишлари ва ҳеч бир сиёсат хотирларига келмасдан одатга биноан, инсонлар севгани оддий бир одамга ҳам: "Султонимсан, валинеъматимсан" дейишлари навидан юксак мақом беришлари ва ҳаддидан минг даража зиёда ҳусни зон этишлари ва эскидан бери устоз ва талабалар мобайнида жорий ва эътироз этилмаган мақбул бир одат ила ташаккур маъносида жуда кўп мадҳу-сано этишлари ва эскидан бери мақбул китобларнинг охирларида муболаға ила мадҳиялар ва тақризлар ёзилишига биноан, ҳеч бир жиҳат ила айб санала оларми? Гарчи муболаға эътибори ила ҳақиқатга бир жиҳатда мухолифдир. Фақат ҳеч кимсиз, ғариб ва душманлари жуда кўп ва унинг ёрдамчиларини қочирадиган кўп сабаблар бор экан, инсофсиз кўп эътирозчиларга қарши фақат ёрдамчиларининг маънавий қувватларини қувватлантирмоқ ва қочмоқдан қутқармоқ ва муболағали мадҳ этганларнинг шавқларини синдирмаслик учун уларнинг бир қисм мадҳларини Нурларга ўгириб бутун-бутун рад этмагани ҳолда унинг бу ёшда ва қабр эшигидаги иймоний хизматини дунё жиҳатига айлантиришга ҳаракат қилган баъзи расмий маъмурларнинг қай даража ҳақдан, қонундан, инсофдан узоқ тушганлари тушунилади. Сўнг сўзим:

لِكُلِّ مُصِيبَةٍ

إِنَّا ِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ дир.

\* \* \*

**Афён Маҳкамасига ва Оғир Жазо Раисига баён этаманки:**

Эскидан бери фитратимда таҳаккумни кўтаролмаганим учун дунёга қарши алоқамни кесгандим. Ҳозир шу қадар маъносиз, кераксиз таҳаккумлар ичида ҳаёт менга ғоят оғир келган, яшай олмайман. Қамоқнинг хорижида юзлаб расмий одамларнинг таҳаккумларини чекишга иқтидорим йўқ. Бу тарз ҳаётдан тўйдим. Мен сиздан бутун қувватим ила жазоланишимни талаб этаман. Ҳозир қабр қўлимга ўтмаётир. Қамоқда қолмоқ менга лозимдир. Прокуратуранинг аслсиз иснод этган айблар, сиз ҳам биласизки, йўқ. Мени жазолантирмас. Фақат мени маънан жазолантирадиган ҳақиқий вазифага қарши буюк нуқсонларим бор. Агар сўрамоқ муносиб бўлса, сўранг, жавоб берай. Ҳа, буюк нуқсонларимдан битта айбим: Ватан ва миллат ва дин номига мукаллаф бўлганим буюк бир вазифани, дунёга қарамаганим учун, қилмаганимдан, ҳақиқат нуқтасида афв қилинмас бир айб бўлганига ва билмаслик менга бир узр ташкил этмаслигига ҳозир бу Афён қамоғида қаноатим келди.

Нур шогирдларининг холис ва ёлғиз ухровий, Нурларга ва таржимонига қарши алоқаларига дунёвий ва сиёсий жамият номини бериб уларни масъул этишга уринганларнинг нақадар ҳақиқатдан ва адолатдан узоқ тушганларига қарши уч маҳкаманинг у жиҳатда бароат бериши ила баробар деймизки:

Инсоният ижтимоий ҳаётининг, хусусан Ислом миллатининг уссул асоси: Қариндошлар ичида самимона муҳаббат ва қабила ва тоифалар ичида алоқадорона иртибот ва Исломият миллияти ила мўъмин қардошларига қарши маънавий, муованаткорона бир ухувват ва ўз жинси ва миллатига қарши фидокорона бир алоқа ва абадий ҳаётини қутқарган Қуръон ҳақиқатларига ва ноширларига тебранмас бир робита ва тарафдорлик ва боғликлик каби ижтимоий ҳаётни асоси ила таъмин этган бу робиталарни инкор этмоқ ила ва шимолдаги даҳшатли анархистлик тухумини сочган ва насл ва миллиятни маҳв этган ва ҳаркаснинг болаларини ўзига олиб яқинлик ва миллиятни йўқотган ва башарият маданиятини ва ижтимоий ҳаётни бутун-бутун бузишга йўл очган қизил таҳликани қабул этмоқ ила фақат Нур шогирдларига мадори масъулият жамият номини бера олар. Шунинг учун ҳақиқий Нур шогирдлари чекинмасдан Қуръон ҳақиқатларига қарши қудсий алоқаларини ва ухровий қардошларига қарши тебранмас иртиботларини изҳор этмоқдалар. У ухувват сабаби ила келган ҳар бир жазони мамнуният ила қабул этганларидан, одил маҳкамангизда ҳақиқий ҳолатни бўлгани каби эътироф этмоқдалар. Ҳийла ила, тилёғламачилик ила ва ёлғонлар ила ўзларини мудофаага таназзул этмаётирлар.

\* \* \*

**Афён Маҳкамасига айбномага қарши берилган эътирознома қўшимчасининг бир иловасидир**

**Биринчидан:** Маҳкамага баён этаманки, бу янги айбнома ҳам Денизли ва Эскишаҳар Маҳкамаларимиздаги у эски айбномаларга ва бизга қарши сатҳий тадқиқ ҳайъатларининг сатҳий таҳқиқотларига бино этилганидан маҳкамангизда даъво этдимки: Бу айбноманинг юз хатосини исбот этмасам, юз сана жазога розиман. Хуллас, у даъвомни исбот этдим, юздан зиёда хатоларнинг жадвалини истасангиз тақдим этаман.

**Иккинчидан:** Мен Денизли Маҳкамасида, китоб ва варақларимиз Анқарага кетган пайтда, бизга қарши ҳукм берилажак дея хавотир ва маъюсият ила баробар, дўстларимга ёздим. Ва баъзи мудофааларимнинг охирида бўлган у ёзганим парча шудир: “Агар Рисола-и Нурни танқид фикри ила тадқиқ этган адлия маъмурлари иймонларини у билан қувватлантириб ёки қутқарсалар, сўнгра мени иъдом ила маҳкум этсалар, шоҳид бўлинг, мен ҳаққимни уларга ҳалол этаман. Чунки биз хизматкормиз. Рисола-и Нурнинг вазифаси иймонни қувватлантириб қутқармоқдир. Дўст ва душманни айирмасдан, иймон хизматини ҳеч бир тарафгирлик кирмасдан қилишга мукаллафмиз”.

Хуллас, эй ҳакамлар ҳайъати, бу ҳақиқатга биноан Рисола-и Нурнинг рад этилмас қувватли ҳужжатлари албатта маҳкамада қалбларни ўзига ўгирган, менга қарши нима қилсангиз мен ҳаққимни ҳалол этаман, хафа бўлмайман. Шунинг учундирки, ашаддий зулм ила бир ашаддий истибдод тарзида шахсимни ҳеч умримда кўрмаганим хоинликлар ила чиритмоқ ила томиримга тегдирилгани ҳолда таҳаммул этдим. Ҳатто баддуо ҳам этмадим. Бизга қарши бутун иттиҳомларга ва бутун иснод этилган айбларга қарши қўлингиздаги Рисола-и Нурнинг мажмуалари менинг муқобала этилмас мудофааномам ва рад этилмас эътирозномамдирлар.

Мадори ҳайратдирки: Миср, Шом, Ҳалаб, Мадина-и Мунаввара, Макка-и Мукаррама алломалари ва Диёнат Раёсатининг мудаққиқ домлалари у Нур мажмуаларини тадқиқ этиб ҳеч танқид этмасдан тақдир ва таҳсин этганлари ҳолда, айбномани бизга қарши тўплаган заковатли зот, Қуръонни бир юз қирқ сурадир дея ажиб ва жуда зоҳир бир хатоси ила қай даража сатҳий қарагани ва Рисола-и Нур бу оғир шароит ичида ва менинг ғурбат ва кимсасизлигим ва паришониятимда ва менга қарши даҳшатли ҳужумлар ила баробар юз минглаб ҳақиқат аҳлига ўзини тасдиқ эттиргани ҳолда, ҳали Қуръоннинг нечта сураси бор бўлганини билмаган у даъвочи зот "Рисола-и Нур Қуръоннинг тафсирига ва ҳадисларнинг таъвилига ҳаракат қилиши ила баробар бир қисмида ўқиганларга бир нарса ўргатиш жиҳатидан илмий бир моҳият ва қиймат ташимагани кўрилмоқдадир" дея танқиди қай даража қонундан, ҳақиқатдан, адолатдан ва ҳақдан узоқ бўлгани тушунилади.

Ҳам сизга шикоят этаманки, қирқ саҳифали ва юзлаб хатоси бўлган ва қалбларимизни яралаган айбномани тамоми ила бизга икки соат тинглаттирганингиз ҳолда, айни ҳақиқат бир ярим саҳифани унга қарши қаттиқ илтимосим ила баробар икки дақиқа ўқишга рухсат бермаганингиз учун, унга муқобил эътирозномамни тамоми ила ўқишга адолат номига сиздан истайман.

**Учинчидан:** Ҳар бир ҳукуматда мухолифлар бор. Осойишга илишмаслик шарти ила қонунан уларга илишилмас. Мен ва мен каби дунёдан ранжиган ва ёлғиз қабри учун ҳаракат қилганлар, албатта бир минг уч юз эллик санада аждодимизнинг маслагида ва Қуръонимизнинг тарбияси доирасида ва ҳар замонда уч юз эллик миллион мўъминларнинг тақдис этган дастурларининг рухсат берган тарзида боқий ҳаёти учун ҳаракат қилишни тарк этиб, яширин душманларимизнинг мажбурлашлари ила ва дасисалари ила фоний ва қисқача дунёвий ҳаёти учун сафиҳона бир маданиятнинг ахлоқсизчасига, балки бир нави болшевизмда бўлгани каби вахшиёна қонунларга, дастурларга тарафдор бўлиб уларни маслак қабул этишимиз ҳеч мумкинмидир? Ва дунёда ҳеч бир қонун ва зарра миқдор инсофи бўлган ҳеч бир инсон буларни уларга қабул эттиришга мажбур қилмас. Ёлғиз у мухолифларга деймиз: Бизга илишманглар, биз ҳам илишмаганмиз.

Хуллас, бу ҳақиқатга биноандирки, Авлиё Софияни бутхона ва Машиҳатни қизларнинг лицейи қилган бир қўмондоннинг кайфий қонун номидаги амрларига фикран ва илман тарафдор эмасмиз ва шахсимиз эътибори ила амал этмаймиз. Ва бу йигирма сана қийноқли асоратимда ашаддий зулм шахсимга этилгани ҳолда сиёсатга қўшилмадик, идорага илишмадик, осойишни бузмадик. Юз минглаб Нур дўстларим бор экан, осойишга тегиладиган ҳеч бир вуқуотимиз қайд этилмади. Мен шахсим эътибори ила ҳеч ҳаётимда кўрмаганим бу охир умримда ва ғурбатимда шиддатли хоинликлар ва томиримга тегизадиган ҳақсиз муомалалар сабаби ила яшашдан зерикдим. Таҳаккум остидаги эркинликдан ҳам нафрат этдим. Сизга бир илтимоснома ёздимки, ҳаркасга мухолиф бўлиб мен бароатимни эмас, балки жазоланишимни талаб этаман. Ва енгил жазони эмас, сиздан энг оғир жазони истайман. Чунки бу ўхшовсиз, ажиб зулмий муомаладан қутулмоқ учун ё қабрга ёки қамоққа киришдан бошқа чорам йўқ. Қабр эса, суиқасд жоиз бўлмаганидан ва ажал яширин бўлишидан ҳозирча қўлимга ўтмаганидан, беш-олти ой[[74]](#footnote-74)(Ҳошия) тажриди мутлақда бўлганим қамоққа рози бўлдим. Фақат бу илтимосномани маъсум дўстларимнинг хотирлари учун ҳозирча бермадим.

**Тўртинчидан:** Менинг бу ўттиз сана ҳаётимда ва Янги Саид таъбир этганим замонимда бутун Рисола-и Нурда ёзганларим ва шахсим ила муносабатдор ҳақиқатларининг тасдиғи ила ва мен билан жиддий кўришган инсофли зотларнинг ва дўстларнинг шаҳодатлари ила даъво этаманки: Мен нафси амморамни қўлимдан келгани қадар худфурушликдан, шухратпарастликдан, фахрланишдан ман этишга уринганман ва шахсимга зиёда ҳусни зон этган Нур талабаларининг балки юз марта хотирларини синдириб рад этганман. “Мен мол соҳиби эмасман, Қуръоннинг мужавҳарот дўконининг бир бечора даллолиман” деганимни ҳам яқин дўстларим, ҳам қардошларимнинг тасдиқлари ила ва аломатларини кўришлари ила, мен дунёвий мақомларни ва шону-шарафни шахсимга қозонтирмоқ эмас, балки маънавий буюк мақомлар фаразан менга берилса ҳам, фақат хизматда ихлосимга нафсимнинг ҳиссаси қўшилмоқ эҳтимолига биноан қўрқиб у мақомларни ҳам хизматимга фидо этишга қарор берганим ва феълан ҳам ундай ҳаракат этганим ҳолда, олий маҳкамангизда гўё энг катта бир сиёсий масала каби, менга қарши баъзи қардошларимнинг Нурдан истифодаларига маънавий бир шукрон сифатида мен қабул этмаганим ҳолда отасидан кўп ортиқ ҳурмат этишини мадори савол ва жавоб қилдингиз. Бир қисмини инкорга чорладингиз ва бизга ҳайрат ила тинглаттирдингиз. Ажабо, ўзи рози бўлмагани ва ўзини лойиқ топмагани ҳолда, бошқаларнинг уни мадҳ этишлари ила у бечорага бир айб таваҳҳум этилиб бўларми?

**Бешинчидан:** Қатъиян сизга баён этаманки, ҳеч бир жамиятчилик ва жамиятлар ила ва сиёсий жараёнлар ила ҳеч бир алоқаси бўлмаган Нур талабаларини жамиятчилик ва сиёсатчилик ила иттиҳом этмоқ тўғридан-тўғрига қирқ санадан бери Исломият ва иймонга қарши ҳаракат қилган яширин бир динсизлик комитети ва бу ватанда анархистликни етиштирган бир нави болшевизм номига билиб ёки билмасдан биз билан бир мужодаладирки, уч маҳкама жамиятчилик жиҳатида бутун Нурчиларнинг ва Нур рисолаларининг бароатларига қарор берганлар. Ёлғиз Эскишаҳар Маҳкамаси тасаттури нисо ҳақида бир кичик рисоланинг битта масаласини, балки бу келган жумлани "Эшитганимга қараганда: Ҳукуматнинг марказида, бир оёқ кийими бўёвчиси бозор ичида бир катта одамнинг ярим яланғоч хотинига тегажоқлик этиб у ажиб адабсизликни қилиши тасаттурга қарши бўлганнинг ҳаёсиз юзига тарсаки уради" дея эскидан ёзилган жумла сабаби ила бир сана менга ва бир юз йигирма одамдан ўн беш дўстимга олти ойдан жазо бердилар. Демак, ҳозир Рисола-и Нурни ва шогирдларини иттиҳом этмоқ у уч маҳкамани маҳкум этмоқ ва иттиҳом ва хоинлик этмоқ демакдир.

**Олтинчидан:** Рисола-и Нур ила мубораза этилмас. Уни кўрган бутун уламо-и Ислом Қуръоннинг ғоят ҳақиқатли бир тафсири, яъни ҳақиқатларининг қувватли ҳужжатлари ва бу асрда бир маънавий мўъжизаси ва шимолдан келган таҳликаларга қарши бу миллат ва бу ватаннинг бир қувватли тўсиғи бўлганини тасдиқ этганларидан, маҳкамангиз бунинг талабаларини бундан қўрқитмоқ эмас, балки умумий ҳуқуқ нуқтасида тарғиб этмоқ бир вазифангиз деб биламиз ва уни сиздан кутмоқдамиз. Миллатга, ватанга, осойишга зарарли динсизларнинг ва баъзи сиёсий кофирларнинг китобларига ва мажмуаларига илмий ҳуррият эркинлиги ила илишмагани ҳолда, маъсум ва муҳтож бир ёшнинг иймонини қутқармоқ ва суи ахлоқдан қутулмоқ учун Нурга талаба бўлиши албатта бир айб эмас, балки ҳукумат ва маориф доираси ташвиқ ва тақдир этиладиган бир ҳолатдир.

**Сўнг сўзим:** Жаноби Ҳақ ҳакамларни ҳақиқий адолатга муваффақ этсин. Омин деб,

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ дир.

\* \* \*

**Сўнг Сўзим**

Ҳакамлар ҳайъатига баён этаманки:

Ҳам айбномадан, ҳам узун тажридларимдан тушундимки, бу масалада энг зиёда шахсим назарга олинмоқда ва шахсимни чиритмоқ ғоя кўрилган. Гўё шахсиятимнинг идорага, осойишга, ватанга зарари бор. Ва мен ҳам дин пардаси остида дунёвий мақсадлар кўраётган эканман, бир нави сиёсат орқасидан югураётган эканман. Бунга қарши сизга буни қатъият ила баён этаман:

Бу шубҳа юзидан менинг шахсиятимни чиритмоқ суратида Рисола-и Нурга ва бу ватанга ва бу миллатга фидокор ва қийматдор бўлган шогирдларини ранжитмангиз. Бўлмаса бу ватанга ва бу миллатга маънавий буюк бир зарар, балки бир таҳликага васила бўлар. Буни ҳам сизга қатъиян баён этаман: Шахсимга таҳқир ва хоинлик ва чиритмоқ ва қийноқ, жазо каби нима келса; Рисола-и Нурга ва шогирдларига менинг юзимдан зарар келмаслиги шарти ила, ҳозирги маслагим эътибори ила қабулга қарор берганман. Бунда ҳам охиратим учун бир савоб бор. Ва нафси амморанинг шарридан қутулишимга бир василадир дея бир жиҳатда йиғларкан мамнун бўлмоқдаман. Агар бу бечора маъсумлар мен билан баробар бу масалада қамоққа кирмаса эдилар, маҳкамангизда жуда шиддатли гапирар эдим. Сиз ҳам кўрдингизки, айбномани ёзган минг дарадан сув тўпламоқ каби йигирма-ўттиз саналик ҳаётимда маҳрам ва ғайри маҳрам бутун китоб ва мактубларимдан, жарбазаси ила ва қисман хато маъно бериши ила гўё умум улар бу сана ёзилган, ҳеч маҳкамаларни кўрмаган, афв қонунларига ва замоннинг ўтишига йўлиқмаган каби унинг ила менинг шахсиятимни чиритмоқ истайди. Мен ўзим шахсимнинг чирик бўлганини юз марта айтганим ва менга қарши бўлганлар ҳар васила ила яна шахсимни чиритганлари ҳолда, сиёсат аҳлини шубҳалантирадиган даражада омманинг эътиборига қарши фойда бермаганининг сабаби: Иймоннинг қувватланиши учун бу замонда ва бу заминда ғоят шиддатли қатъий бир эҳтиёж ила дин дарсида баъзи шахслар лозимдирки, ҳақиқатни ҳеч бир нарсага фидо этмасин, ҳеч бир нарсага қурол қилмасин. Нафсига ҳеч бир ҳисса бермасин. Токи, иймонга доир дарсидан истифода этилсин, қатъий қаноат келсин.

Ҳа, ҳеч бир замон бу заминда бу замон қадар бундай бир шиддатли эҳтиёж бўлмаган кабидир. Чунки таҳлика хориждан шиддат ила келган. Шахсимнинг бу эҳтиёжга қарши келмаганини эътироф этиб эълон этганим ҳолда, яна шахсимнинг мазиятидан эмас, балки эҳтиёжнинг шиддатидан ва зоҳиран бошқалар кўп кўринмаслигидан шахсимни у эҳтиёжга бир чора деб ўйламоқдалар. Ҳолбуки мен ҳам кўпдан бери бунга таажжуб ва ҳайрат ила боқар эдим ва ҳеч бир жиҳат ила лойиқ бўлмаганим ҳолда, даҳшатли нуқсонларим ила баробар бу омма эътиборининг ҳикматини ҳозир билдим. Ҳикмати ҳам шудир:

Рисола-и Нурнинг ҳақиқати ва шогирдларининг шахси маънавийси бу замон ва бу заминда у шиддатли эҳтиёжнинг юзини ўзига ўгирган. Менинг шахсимнинг - хизмат эътибори билан мингдан бир ҳиссаси фақат бўлгани ҳолда - ўша ҳайратланарли ҳақиқатнинг ва ўша холис, мухлис шахсиятнинг бир тамсилчиси деб ўйлаб ўша эътиборни кўрсатадилар. Гарчи бу эътибор ҳам менга зарар, ҳам оғир келади. Ҳамда ҳаққим бўлмагани ҳолда ҳақиқати Нуриянинг ва шахсияти маънавиясининг ҳисобига сукут этиб ўша маънавий зарарларга рози бўлардим. Ҳатто Имом Али (Р.А.) ва Ғавси Аъзам (Қ.С.) каби баъзи валийларнинг илҳоми Илоҳий билан бу замонимизда Қуръони Ҳакимнинг мўъжиза-и маънавиясининг бир ойнаси бўлган Рисола-и Нурнинг ҳақиқатига ва холис талабаларининг шахси маънавийсига ишорати ғайбия билан хабар берганлари ичида менинг аҳамиятсиз шахсимни у ҳақиқатга хизматим жиҳати билан назарга олганлар. Мен хато қилганманки, уларнинг шахсимга оид бир парчагина илтифотларини баъзи ерда таъвил этиб Рисола-и Нурга ўгирмаганман. Бу хатомнинг сабаби ҳам заифлигим ва ёрдамчиларимни қўрқитадиган сабабларнинг кўпайтирилиши ва сўзларимга ишончни қозонмоқ учун зоҳиран шахсимга бир қисмини қабул этганман. Сизга эслатмоқдаман: Фоний ва қабр эшигидаги чирик шахсимни чиритишга эҳтиёж йўқ ва бу қадар аҳамият бериш ҳам керак йўқ. Фақат Рисола-и Нур ила мубораза этолмайсиз ва этмангиз. Уни мағлуб этолмайсиз. Муборазада миллат ва ватанга буюк зарар қиласиз. Фақат шогирдларини тарқатолмайсиз. Чунки Қуръон ҳақиқатининг муҳофазаси йўлида қирқ-эллик миллион шаҳид берган бу ватандаги ўтган аждодларимизнинг авлодларига бу замонда Қуръон ҳақиқатининг муҳофазаси ва Ислом оламининг назарида эскиси каби диндорона қаҳрамонликлари тарк эттирилмайди. Зоҳиран чекилсалар ҳам, у холис шогирдлар руҳу жони ила у ҳақиқатга боғлиқдирлар. Ва у ҳақиқатнинг бир ойнаси бўлган Рисола-и Нурни тарк этиб, у тарк ила ватан ва миллат ва осойишга зарар бермайдилар. Сўнг сўзим:

فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لاَۤ إِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

\* \* \*

**БУТУН ВАЗИРЛИКЛАРГА,** **ДИЁНАТ ДОИРАСИГА,** **ТЕМЙИЗ РАЁСАТИГА ЮБОРИЛГАН БИР ИЛТИМОСНОМАДИР**

[Ҳашрдаги маҳкама-и куброга бир арзиҳолдир ва даргоҳи Илоҳияга бир шикоятдир. Ва бу замонда Темйиз Маҳкамаси ва истиқболдаги насллар ва олийгоҳларнинг мунаввар муаллим ва талабалари ҳам тингласинлар. Хуллас, бу йигирма уч санада юзлаб қийноқли мусибатлардан (ўн донасини) Одили Ҳокими Зулжалолнинг даргоҳи адолатига шикоят қилиб тақдим этаман.]

**Биринчиси:** Мен нуқсонларим ила баробар бу миллатнинг саодатига ва иймонимнинг қутулишига ҳаётимни вақф этдим. Ва миллионлаб қаҳрамон бошларнинг фидо бўлганлари бир ҳақиқатга, яъни Қуръон ҳақиқатига менинг бошим ҳам фидо бўлсин дея бутун қувватим ила Рисола-и Нур ила ҳаракат қилдим. Бутун золимона азиятларга қарши тавфиқи Илоҳий ила таяндим, орқа чекилмадим.

**Жумладан:** Бу Афён қамоғимда ва маҳкамамда бошимга келган кўп ғаддорона муомалалардан бириси: Уч марта ва ҳар дафасида икки соатга яқин бизга қарши ғаразкорона ва бўҳтонкорона иттиҳомномаларини менга ва адолатдан тассалли кутган маъсум Нур талабаларига жабран тинглаттирганликлари ҳолда, кўп илтимос қилдим, беш-ўн дақиқа менга изн этингки, ҳуқуқимизни мудофаа этайин. Бир-икки дақиқадан ортиқ изн бермадилар.

Мен йигирма ой тажриди мутлақда сақланганим ҳолда, ёлғиз уч-тўрт соат бир-икки дўстимга изн берилди. Мудофааларимнинг ёзувида оз бир парча ёрдамлари бўлди. Сўнгра улар ҳам ман этилди. Жуда ғаддорона муомалалар ичида жазолантирдилар. Прокурорнинг минг дарадан сув тўпламоқ навидан ва хато маъно бермоқ ила ва бўҳтонлар ва ёлғон иснодлар ила ғаразкорона ва ўн беш саҳифасида саксон бир хатосини исбот этганим бизга қарши иттиҳомномаларини тинглашга бизни мажбур этдилар. Мени гапиртирмадилар. Агар гапиртирса эдилар, дер эдим:

Ҳам динингизни инкор, ҳам аждодингизни залолат ила таҳқир этган ва Пайғамбарингизни (С.А.В.) ва Қуръонингиз қонунларини рад этиб қабул этмаган яҳудий ва насроний ва мажусийларга, хусусан ҳозир болшевизм пардаси остидаги анархист ва муртад ва мунофиқларга[[75]](#footnote-75)(Ҳошия) виждон эркинлиги, фикр эркинлиги баҳонаси ила илишмаганингиз ҳолда ва Инглиз каби християнлик ила мутаассиб, жаббор бир ҳукуматнинг мулки ва ҳокимияти доирасида миллионлаб мусулмонлар ҳар вақт Қуръон дарслари ила Инглизнинг бутун ботил ақидаларини ва куфрий дастурларини рад этганлари ҳолда уларга маҳкамалари ила илишмагани ва ҳар ҳукуматда бўлган мухолифлар очиқчасига фикрларининг нашрида у ҳукуматларнинг маҳкамалари илишмагани ҳолда менинг қирқ саналик ҳаётимни ва бир юз ўттиз китобимни ва энг маҳрам рисола ва мактубларимни ҳам Испарта ҳукумати, ҳам Денизли Маҳкамаси, ҳам Анқара Жазо Маҳкамаси, ҳам Диёнат Раёсати, ҳам икки марта, балки уч марта Темйиз Маҳкамаси тўлиқ тадқиқ этганлари ва уларнинг қўлларида икки-уч сана Рисола-и Нурнинг маҳрам ва ғайри маҳрам бутун нусхалари қолгани ва бир кичик жазони ижоб этадиган биргина моддани кўрсатмаганлари, ҳам бу даража заифлигим ва мазлумиятим ва мағлубиятим ва оғир шароит ила баробар икки юз минг ҳақиқий ва фидокор шогирдларга ватан ва миллат ва осойиш манфаатида энг қувватли ва соғлом ва ҳақиқатли бир раҳбар сифатида ўзини кўрсатган Рисола-и Нурнинг қўлингиздаги мажмуаларни ва тўрт юз саҳифа мудофааларимиз маъсумиятимизни исбот этганлари ҳолда, қайси қонун ила, қайси виждон ила, қайси фойда ила, қайси айб ила бизни оғир жазо ва жуда оғир бўҳтонлар ва тажридлар ила маҳкум этмоқдасиз? Албатта, маҳкама-и кубро-и ҳашрда сиздан сўралади.

**Иккинчиси:** Мени жазолантиришга кўрсатган бир сабаблари: Менинг тасаттур, меъросхўрлик, зикруллоҳ, кўп хотинлик ҳақида Қуръоннинг ғоят очиқ оятларига маданиятнинг эътирозларига қарши уларни жим қиладиган тафсиримдир.

Ўн беш сана аввал Эскишаҳар Маҳкамасига ва Анқарага Темйиз Маҳкамасига ва тасҳиҳга ёзганим ва менга қарши бўлган қарорномада ёзганлари бу келган ифодани ҳам ҳашрда маҳкама-и куброга бир шикоят, ҳам истиқболда мунаввар маориф аҳли ҳайъатига бир танбеҳ, ҳам икки марта бароатимизда инсоф ва адолат ила фарёдимизни тинглаган Темйиз Маҳкамасига Ал-ҳужжатуз-заҳро ила баробар бир нави шикоят аризаси, ҳам мени гапиртирмаган ва саксон хатосини исбот этганимиз ғаразкорона иттиҳомнома ила мени икки сана оғир жазо ва тажриди мутлақ ва икки сана бошқа ерга сургун ва кўз назорати қамоғи ила маҳкум этган ҳайъатга айнан у парчани такрор этаман:

Хуллас, мен ҳам адлиянинг маҳкамасига дейманки: Бир минг уч юз эллик санада ва ҳар асрда уч юз эллик миллион мусулмонларнинг ижтимоий ҳаётида қудсий ва ҳақиқий бир дастури Илоҳийни уч юз эллик минг тафсирнинг тасдиқларига ва иттифоқларига таянган ҳолда ва бир минг уч юз санада ўтган аждодимизнинг эътиқодларига иқтидо қилиб тафсир этган бир одамни маҳкум этган ҳақсиз бир қарорни, албатта рўйи заминда адолат бўлса, у қарорни рад ва бу ҳукмни бекор қилажакдир дея бақираман. Бу асрнинг кар қулоқлари ҳам эшитсин! Ажабо, бу замоннинг баъзи мажбурлашларининг тақозоси ила вақтинчалик қабул этилган бир қисм ажнабий қонунларини фикран ва илман қабул этмаган ва сиёсатни ташлаган ва ижтимоий ҳаётдан чекинган бир одамни у оятнинг тафсирлари ила айбдор қилмоқ ила Исломиятни инкор ва диндор ва қаҳрамон бир миллиард аждодимизга хоинлик ва миллионлаб тафсирларни иттиҳом чиқмасми?

**Учинчиси:** Маҳкумиятимга кўрсатганлари бир сабаб амниятни бузмоқ ва осойишни бузмоқдир. Жуда узоқ бир эҳтимол ва юзда, балки мингда бир имкон ила ҳатто узоқ имконотни вуқуот ўрнида қўйиб, баъзи маҳрам рисола ва хусусий мактублардан Рисола-и Нурнинг юз минг калима ва жумлаларидан қирқ-эллик калимасига хато маъно бериб бир далил кўрсатиб бизни иттиҳом ва жазолантирмоқ истайдилар.

Мен ҳам бу ўттиз-қирқ саналик ҳаётимни билганларни ва Нурнинг минглаб хос шогирдларини шоҳид кўрсатиб дейман: Истанбулни ишғол этган Инглизларнинг бош қўмондони Ислом ичида ихтилоф отиб, ҳатто шайхулислом ва бир қисм домлаларни қондириб бир-бирига қарши чорлаб итилофчи, иттиҳодчи фирқаларини бир-бири ила машғул қилиши ила Юноннинг ғалабасига ва миллий ҳаракатнинг мағлубиятига замин ҳозирлаган бир қаторда, Инглиз ва Юнонга қарши "Хутувоти Ситта" асаримни Ашраф Адибнинг ғайрати ила чоп ва нашр этмоқ ила у қўмондоннинг даҳшатли режасини синдирган ва унинг иъдом таҳдидига қарши орқа чекилмаган ва Анқара раислари у хизмати учун уни чақирганлари ҳолда Анқарага қочмаган ва асоратда Руснинг бош қўмондонининг иъдом қарорига аҳамият бермаган ва 31 Март ҳодисасида саккиз батальонни бир нутқ ила итоатга келтирган ва Ҳарбий Трибуналда маҳкамадаги пошшоларнинг "Сен ҳам муртажисан, шариат истагансан" деган саволларига қарши, иъдомга беш тийин қиймат бермасдан, жавобан: Агар машрутият бир фирқанинг истибдодидан иборат бўлса, бутун жин ва инс шоҳид бўлсинки, мен муртажиман ва шариатнинг битта масаласига руҳимни фидо этишга ҳозирман деган ва у катта зобитларни ҳайрат ила тақдирга чорлаб, иъдомини кутаркан бароатига қарор берганлари ва бўшалиб қайтаркан, уларга ташаккур этмасдан "Золимлар учун яшасин Жаҳаннам" дея йўлда бақирган ва Анқарада девони раёсатда, Афён Қарорномасининг ёзгани каби, Мустафо Камол ҳиддат ила унга деди: "Биз сени бу ерга чақирдикки, бизга юксак фикрлар баён этгин. Сен келдинг, намозга доир нарсалар ёздинг, ичимизга ихтилоф солдинг". Унга қарши: "Иймондан сўнгра энг юксак намоздир. Намоз қилмаган хоиндир, хоиннинг ҳукми мардуддир",- дея қирқ-эллик депутатнинг ҳузурида айтган ва у даҳшатли қўмондон ундан бир нави кечирим сўраб ҳиддатини орқа олдирган ва олти вилоят зобитасича ва ҳукуматча осойишнинг бузилишига доир битта моддаси қайд этилмаган ва юз минглаб Нур шогирдларининг ҳеч бир вуқуоти кўрилмаган (ёлғиз бир кичик талабанинг, ҳақли бир мудофаада кичик бир вуқуотидан бошқа) ҳеч бир шогирдидан бир жиноят эшитилмаган ва қайси қамоққа кирган бўлса, у маҳбусларни ислоҳ этган ва Рисола-и Нурдан юз минглаб нусха мамлакатда ёйилмоқ ила баробар, манфаатдан бошқа ҳеч бир зарари бўлмаганликларини йигирма уч саналик ҳаётининг ва уч ҳукумат ва маҳкамаларнинг бароатлар беришларининг ва Нурнинг қийматини билган юз минг шогирдларининг қовлан ва феълан тасдиқларининг шаҳодати ила исбот этган ва мунзавий, мужаррад, ғариб, кекса, фақир ва ўзини қабр эшигида кўрган ва бутун қувват ва қаноати ила фоний нарсаларни ташлаб эски камчиликларига бир каффорат ва боқий ҳаётига бир мадор қидирган ва дунёнинг рутбаларига ҳеч аҳамият бермаган ва шафқатининг шиддатидан маъсумларга, кексаларга зарар келмаслиги учун ўзига зулм ва азоб этганларга баддуо этмаган бир одам ҳақида: "Бу кекса мунзавий осойишни бузар, амниятни вайрон этар ва мақсади дунё найрангларидир ва мухобаралари дунё учундир, ундай бўлса айбдордир" деганлар ва уни жуда оғир шароит остида маҳкум этганлар, албатта ердан кўкка қадар айбдордирлар. Маҳкама-и куброда ҳисобини берадилар!

Ажабо, бир нутқ ила исён этган саккиз батальонни итоатга келтирган ва қирқ сана аввал бир мақоласи ила минглаб одамни ўзига тарафдор қилган ва мазкур уч даҳшатли қўмондонларга қарши қўрқмаган ва тилёғламачилик қилмаган ва маҳкамаларда, “Бошимдаги сочларим ададича бошларим бўлса ва ҳар кун бири кесилса, динсизликка ва залолатга таслим бўлиб ватан ва миллат ва Исломиятга хиёнат қилмайман, Қуръон ҳақиқатига фидо бўлган бу бошимни золимларга эгмайман деган ва Амиртоғда беш-ўн охират қардоши ва уч-тўрт хизматчилардан бошқа ҳеч ким ила алоқадор бўлмаган бир одам ҳақида иттиҳомномада: "Бу Саид Амиртоғда яширин ишлаган, осойишга зарар бермоқ фикри ила у ерда бир қисм халқларни заҳарлаган, йигирма одам ҳам атрофда уни мадҳ этиб хусусий мактублар ёзганлари кўрсатмоқдаки, у одам инқилоб ва ҳукуматга қарши яширин бир сиёсат айлантирмоқда" деб ўхшовсиз бир адоват ва хоинликлар ила икки сана қамоққа тиқмоқ ва қамоқда тажриди мутлақ ила ва маҳкамада гапиртирмаслик ила азият берганлар қай даража ҳақдан ва адолатдан ва инсофдан узоқ тушганликларини виждонларига ҳавола этаман.

Ҳеч мумкинмидирки, бундай ҳаддидан юз даража зиёда омманинг эътиборига мазҳар ва бир нутқ ила минглаб одамни итоатга келтирган ва бир мақола ила минглаб инсонларни Иттиҳоди Муҳаммадия Жамиятига иштирок эттирган ва Авлиё София Масжидида эллик минг одамга тақдир ила нутқини тинглаттирган бир одам уч сана Амиртоғда ишласин, ёлғиз беш-ўн одамни қондирсин ва охират ишини ташлаб сиёсат найранглари ила овора бўлсин. Яқин бўлган қабрига нурлар ўрнига кераксиз зулматлар тўлдирсин. Ҳеч қабулмидир? Албатта шайтон ҳам буни ҳеч кимга қабул эттиролмас.

**Тўртинчиси:** Шапка киймаганимни маҳкумиятимга аҳамиятли бир сабаб кўрсатишларидир. Мени гапиртирмадилар. Бўлмаса мени жазолантиришга ҳаракат қилганларга деяжакдимки: Уч ой Кастамонуда полициячилар ва комисар хонасида мусофир қолдим. Ҳеч бир вақт менга демадилар: "Шапкани бошингга қўй". Ва уч маҳкамада шапкани бошимга қўймаганим ва бошимни маҳкамада очмаганим ҳолда менга илишмаганлари ва йигирма уч сана баъзи динсиз золимларнинг у баҳона ила менга ғайри расмий кўп машаққатли ва оғир бир нави жазо чектирганлари ва болалар ва хотинлар ва аксар қишлоқликлар ва ташкилотларда маъмурлар ва берет кийганлар шапка кийишга мажбур бўлмаганлари ва ҳеч бир моддий фойда кийилишида бўлмагани ҳолда, мен каби бир мунзавий, бутун мужтаҳидларнинг ва умум шайхулисломларнинг ман этган бир сарпушни киймаганим баҳонаси ила ва уйдирмалар иловаси ила йигирма сана жазосини чекканим ва либосга оид, маъносиз бир одат ила такрор мени жазолантиришга ҳаракат қилган ва бозорда, рамазонда, кундузи ароқ ичиб намоз қилмаганларни шахсий ҳуррият бор дея, ўзига қиёс этиб илишмагани ҳолда, бу даража шиддат ва такрор ила ва таъкид ила мени қиёфам учун айблашга ҳаракат қилган, албатта ўлимнинг иъдоми абадийсини ва қабрнинг доимий ҳибси мунфаридини кўргандан сўнг маҳкама-и куброда ундан бу хатоси сўралади.

**Бешинчиси:** Ўттиз уч Қуръон оятининг таҳсинкорона ишорасига мазҳарияти ва Имоми Али (Каррамаллоҳу Важҳаҳу) ва Ғавси Аъзам (Қуддису Сирруҳу) каби авлиёларнинг тақдирларини ва юз минг иймон аҳлининг тасдиқларини ва йигирма санада миллатга, ватанга зарарсиз жуда кўп манфаатли бир мартабани қозонтирган Рисола-и Нурни чивин қаноти каби баҳоналар ила баъзи рисолаларининг мусодарасига, ҳатто тўрт юз саҳифа ва юз минг одамнинг иймонларини қутқарган ва қувватлантирган "Зулфиқор: Мўъжизоти Аҳмадия" мажмуасини, эскидан ёзилган ва замон ўтиши ва афв қонунлари кўрган икки оятнинг тўлиқ ҳақли тафсирига доир икки саҳифани баҳона этиб, у жуда кўп манфаатли ва қийматдор мажмуанинг мусодарасига сабаб бўлганлари каби, ҳозир ҳам Нурнинг қийматдор рисолаларини ҳар бирисида минг калима ичида бир-икки калимага хато маъно бермоқ ила у минг манфаатли рисоланинг мусодарасига уринилганини бу учинчи айбномани эшитган ва нашр этганимиз қарорномани кўрган тасдиқ этар. Биз ҳам:

لِكُلِّ مُصِيبَةٍ:

اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجٍعُونَ

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ деймиз.

**Олтинчиси:** Нурнинг шогирдларидан баъзиларининг Нурлардан фавқулодда иймон ҳужжатларини ва тебранмас, айналяқийн иймоний илмларни кўриб фойдаланганларидан, бу бечора таржимонига бир нави ташвиқ ва табрик ва тақдир ва ташаккур навидан зиёда ҳусни зон ила муфритона мадҳ этишлари ила мени айбли кўрсатганга дейман: Мен ожиз, заиф, ғурбатда, сургун, ярим уммий, менга қарши тарғибот ила халқни мендан қўрқитмоқ ҳолати ичида Қуръоннинг дармонларидан ва иймоний ва қудсий ҳақиқатларидан дардларимга тўлиқ дармон бўлиб ўзимга топганим замон, бу миллатга ва бу ватан авлодларига ҳам тўлиқ бир дармон бўлишига қаноат келтирганим учун у қийматдор ҳақиқатларни қаламга олдим. Хатим жуда нуқсон бўлишидан ёрдамчиларга жуда муҳтож экан, инояти Илоҳия менга содиқ, хос, метин ёрдамчиларни берди.

Албатта мен уларнингг ҳусни зонларини ва самимона мадҳларини бутун-бутун рад этишим ва хотирларини танбеҳ ила синдиришим у Қуръон хазинасидан олинган Нурларга бир хоинлик ва адоват ҳукмига ўтар. Ва у олмос қаламли ва қаҳрамон қалбли ёрдамчиларни қочиради дея уларнинг оддий, муфлис шахсимга қарши мадҳу-саноларини асл мол соҳиби ва бир маънавий Қуръон мўъжизаси бўлган Рисола-и Нурга ва хос шогирдларининг маънавий шахсиятига ўгирардим. Менинг ҳаддимдан юз даража зиёда ҳисса бермоқдасиз дея, бир жиҳатда хотирларини синдирар эдим. Ажабо, ҳеч бир қонун чекинган ва рози бўлмаган бир одамни бошқаларнинг уни мадҳ этиши ила айбдор қилармики, қонун номига ҳаракат этган расмий маъмур мени айбдор қилмоқда?

Ҳам нашр этганимиз бизга қарши ёзувлар қарорноманинг эллик тўртинчи саҳифасида "Охирзамоннинг у буюк шахси наслан Оли Байтдан бўлади. Биз Нур шогирдлари фақат маънавий Оли Байтдан санала оламиз. Ҳам Нурнинг маслагида ҳеч бир жиҳатда менлик, шахсият ва шахсий мақомларни орзу этмоқ, шону-шараф қозонмоқ бўлмас. Нурдаги ихлосни бузмаслик учун ухровий мақомлар ҳам менга берилса, ташлашга ўзимни мажбур биламан" дейилмоқдадир дея қарорномада ёзганлари...

Ва яна қарорномада йигирма иккинчи ва учинчи саҳифасида "Нуқсонини билмоқ, фақру-ожизлигини англамоқ, тазаллул ила даргоҳи Илоҳийга илтижо этмоқки, у шахсият ила ўзимни ҳаркасдан зиёда бечора, ожиз, нуқсонли кўрмоқдаман. У ҳолда бутун халқ мени мадҳу-сано этса, мени ишонтиролмасларки яхшиман, камол соҳибиман. Сизни бутун-бутун қочирмаслик учун учинчи ҳақиқий шахсиятимнинг яширин кўп ёмонликларини ва ёмон ҳолларини айтмайман. Жаноби Ҳақ инояти ила энг адно бир аскар каби, бу шахсимни Қуръон сирларида ишлаттирмоқда. Юз минг шукр бўлсин. “Нафс жумладан адно, вазифа жумладан аъло” парчасини қарорнома ёзгани ҳолда, мени бошқа зотларнинг мадҳи ила ва Рисола-и Нур маъноси ила буюк бир ҳидоят этувчи васфини бермоқ ила мени айбдор қилганлар, албатта бу хатонинг жазосини даҳшатли чекишга ҳақдор бўладилар.

**Еттинчиси:** Биз ва умум Нур Рисолалари Денизли ва Анқара Оғир Жазоларининг ва Темйиз Маҳкамаларининг иттифоғи ила бароат этганимиз ва умум рисола ва мактубларимизни бизга қайтариб берганлари ва Темйизнинг бузувчи қарорида, Денизли бароатида, фаразан бир хато ҳам бўлса, у бароат ва ҳукм қатъият касб этган, ортиқ такрор муҳокама этилмас" деганлари ҳолда, мен Амиртоғда уч сана мунзавий ва икки-уч тикувчининг шогирди навбат ила менга хизмат ва жуда нодир бўлиб беш-ўн дақиқа баъзи диндор зотлардан бошқа зарурат бўлмасдан гапирмаган ва битта ерга Нурларга ташвиқ учун ҳафтада битта мактубдан бошқа юбормаган ва ўз муфти укасига уч санада уч мактубдан бошқа ёзмаган ва йигирма-ўттиз санадан бери давом этган таълифини ташлаган, ёлғиз бутун Қуръон ва иймон аҳлига манфаатли йигирма саҳифалик икки нукта, бири Қуръондаги такрорларнинг ҳикматини, бошқаси малаклар ҳақида баъзи масалалардан бошқа ҳеч бир рисола ортиқ таълиф этмаган, ёлғиз маҳкамаларнинг қайтариб берган рисолаларнинг катта мажмуалар қилинишига ва эски ҳарф ила чоп этилган Оят-ул Кубронинг беш юз нусхаси маҳкама тарафидан бизга таслим этилганидан ва чоп машинаси расман ман бўлмаганидан, Ислом оламининг фойдаланиши фикри ила қардошларимга нашр учун кўпайтирилишига изн бериб уларнинг тасҳиҳлари ила машғул бўлган ва қатъиян ҳеч бир сиёсат ила алоқадор бўлмаган ва мамлакатига кетмоқ учун расман изн берилгани ҳолда, бутун сургунларга мухолиф бўлиб дунёга ва сиёсатга қўшилмаслик учун машаққатли бир ғурбатни қабул этиб мамлакатига кетмаган бир одам ҳақида бу учинчи иттиҳомномадаги аслсиз иснодлар ва ёлғон баҳслар ва хато маънолар ила у одамни айбдор қилишга уринганда, ҳозирча айтмайман, даҳшатли икки маъно ҳукм этганини, бу йигирма ойда менга қарши муомаласи исбот этади. Мен ҳам дейман: Қабр ва сақар етар, маҳкама-и куброга ҳавола этаман.

**Саккизинчиси:** Бешинчи Шуа икки сана Денизли ва Анқара Маҳкамаларининг қўлларида қолиб сўнгра бизга қайтариб берганларидан, Денизли Маҳкамасида бароатимизни натижа берган мудофааларим ила баробар Сирожиннур исмидаги катта мажмуанинг охирида ёзилган. Гарчи аввалча маҳрам тутардик, фақат модомики маҳкамалар уни кўрсатиб бароат ила бизга қайтариб бердилар. Демак, бир зарари йўқдир дея нашрига изн бердим. Ва у Бешинчи Шуанинг асли ўттиз-қирқ сана аввал ёзилган муташабиҳ ҳадислардир, фақат умматда эскидан бери ёйилган бир қисмига гарчи баъзи ҳадис аҳли бир заифлик иснод этганлар, фақат зоҳирий маънолари эътирозга сабаб бўлишидан, фақат иймон аҳлини шубҳалардан қутқармоқ учун ёзилгани ҳолда, бир замон сўнгра унинг ҳориқо таъвилларининг бир қисми кўзларга кўрингани учун биз уни маҳрам тутдик, токи хато маъно берилмасин. Сўнгра кўпгина маҳкамалар уни тадқиқ этиб кўрсатилишига сабаб бўлмоқ ила баробар, бизга қайтариб берганлари ҳолда, ҳозир мени такрор у билан айбдор қилмоқ нақадар адолатдан, ҳақдан, инсофдан узоқ бўлганини бизни виждоний қаноат ила маҳкум этганларнинг виждонларига ва уларни ҳам маҳкама-и куброга ҳавола этиб حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ деймиз.

**Тўққизинчиси:** Жуда муҳимдир. Фақат бизни маҳкум этганларнинг Рисола-и Нурни мутолааларининг хотири учун, уларни ғазаблантирмаслик фикри ила ёзмадим.

**Ўнинчиси:** Қувватли ва аҳамиятлидир. Фақат яна уларни ранжитмаслик нияти ила ҳозирча ёзмадим.[[76]](#footnote-76)(Ҳошия)

**Бадиуззамон Саид Нурсий**

### Афён Қамоқхонасида Тажриди Мутлақда Экан Талабаларига Ёзган Мактублардан Баъзи Қисмлар

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Сизни таъзия эмас, балки табрик этаман. Модомики қадари Илоҳий бизни бу учинчи Мадраса-и Юсуфияга бир ҳикмат учун чорлади ва бир қисм ризқимизни бизга бу ерда едиради ва ризқимиз бизни бу ерга чақирди ва модомики ҳозирга қадар қатъий тажрибалар ила

عَسٰى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ сирига инояти Илоҳия бизни мазҳар этган ва модомики Мадраса-и Юсуфиядаги янги қардошларимиз ҳаркасдан зиёда Нурлардаги тасаллига муҳтождирлар ва адлиячилар маъмурлардан зиёда Нур қоидаларига ва бошқа қудсий қонунларига эҳтиёжлари бор ва модомики Нур нусҳалари жуда касрат ила хориждаги вазифангизни бажармоқдалар ва футуҳотлари тўхтамаётир ва модомики бу ерда ҳар бир фоний соат боқий ибодат соатлари ҳукмига ўтар, албатта биз бу ҳодисадан, мазкур нуқталар учун, камоли сабр ва матонат ичида масрурона шукр этишимиз лозимдир. Денизли қамоғида тасалли учун ёзганимиз бутун у кичик мактубларни сизга ҳам айнан такрор этаман. Иншааллоҳ у ҳақиқатли парчалар сизни ҳам тасаллидор этарлар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

**Биринчидан:** Менинг шахсимга қилинган азият ва хоинликлардан ранжиманг. Чунки Рисола-и Нурда бир камчилик тополмаётирлар, унинг бадалига менинг аҳамиятсиз ва жуда нуқсонли шахсим ила овора бўлмоқдалар. Мен бундан мамнунман. Рисола-и Нурнинг саломатига ва шарафига минглаб шахсий аламлар, балолар, таҳқирлар кўрсам, яна фахрланиб шукр этмоқ Нурдан олган дарсимнинг тақозосидир ва шунинг учун менга бу жиҳатда ачингманглар.

**Иккинчидан:** Жуда кенг ва шиддатли ва марҳаматсиз бу таарруз ва ҳужум ҳозирча йигирмадан бирга тушди. Минглаб хослар ўрнига бир нечта зот ва юз минглаб алоқадорлар бадалига маҳдуд бир нечта янги қардошларни тўпладилар. Демак, инояти Илоҳия ила жуда енгил бир суратга ўгирилган.

**Учинчидан:** Инояти Раббония ила икки сана бизга қарши режа тузган собиқ ҳоким даф бўлди ва бизга қарши жуда зиёда шубҳалантирилган Доҳилия Вакилининг ҳамшаҳарлиги ва наслча боболари зиёда диндорлик жиҳати ила бу даҳшатли ҳужумни жуда кўп енгиллаштирганига қувватли бир эҳтимол бор. Шунинг учун маъюс бўлманг ва хавотирлангманг.

**Тўртинчидан:** Жуда кўп тажрибалар ила ва ҳодисалар ила қатъий қаноат берадиган бир тарзда Рисола-и Нурнинг йиғлаши ила ё замин титрар ёки ҳаво йиғлар. Кўзимиз ила кўп кўрганимиз ва қисман маҳкамада ҳам исбот этганимиз каби, тахминимча бу қиш ўхшовсиз бир тарзда ёз каби бошланишида кулиши, Рисола-и Нурнинг парда остида нусха кўчириш ускунаси ила кулишига ва ёйилишига тавофуқи ва ҳар тарафда қидирув ва мусодара андишаси ила тўхташ ила йиғлашига, бирданига қиш даҳшатли ҳиддати ва йиғлаши ила уйғунлиги қувватли бир аломатдирки, Қуръон ҳақиқатининг бу асрда порлоқ бир мўъжиза-и кубросидир, замин ва коинот у билан алоқадор...

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Ғариб ва латиф икки ҳолимни баён этмоқ лозим келди.

Бир замон машҳур бир алломани урушнинг кўпгина жабҳасида жиҳодга кетганлар кўрганлар, унга деганлар. У ҳам деган: "Менга савоб қозондирмоқ ва дарсларимдан иймон аҳлига истифода эттирмоқ учун менинг шаклимда баъзи авлиёлар менинг ўрнимда ишлар бажарганлар". Айнан шунинг каби, Денизлида масжидларда мени кўрганлари ҳатто расман хабар берилган ва мудир ва соқчига акс этган. Баъзилари хавотирланиб, "Ким унга қамоқхона эшигини очмоқда?" деганлар. Ҳам бу ерда ҳам айнан шундай бўлмоқда. Ҳолбуки менинг жуда нуқсонли, аҳамиятсиз шахсиятимга жуда жузъий бир ҳориқо иснодига бадал, Рисола-и Нурнинг ҳориқоларини исбот этиб кўрсатган Ғайбий Муҳр Мажмуаси юз даража, балки минг даража зиёда Нурларга эътимод қозонтирар ва мақбулиятига имзо босар. Хусусан Нурнинг қаҳрамон талабалари, ҳақиқатдан ҳориқо ҳоллари ва қаламлари ила имзо босмоқдалар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Рисола-и Нур менинг бадалимга сизлар ила кўришар, дарсга муштоқ янги қардошларимизга гўзалча дарс берар. Нурлар ила ё ўқимоқ ёки ўқитмоқ ёки ёзмоқ суратидаги машғулият, тажрибалар ила қалбга фароҳ, руҳга роҳат, ризққа барака, вужудга сиҳҳат беради. Ҳозир Хусрав каби Нур қаҳрамони сизга эҳсон этилди. Иншааллоҳ бу мадраса-и Юсуфия ҳам Мадрасат-уз Заҳронинг бир муборак дарсхонаси бўлади. Мен ҳозирга қадар Хусравни дунё аҳлига кўрсатмаётган эдим, яширар эдим. Фақат нашр этилган мажмуалар уни сиёсат аҳлига тамоми ила кўрсатди, яширин бир нарса қолмади. Шунинг учун мен унинг икки-уч хизматини хос қардошларимга изҳор этдим. Ҳам мен, ҳам у ортиқ яширмоқ эмас, керак бўлса айни ҳақиқат баён этилади. Фақат ҳозирча қаршимизда ҳақиқатни тинглайдиганлар ичида даҳшатли ва тазоҳур этган икки муаннид; ҳам динсизлик, ҳам комунист ҳисобига, бири Амиртоғда маълум бўлган, бири да бу ерда ғоят дассосона, бизга қарши бўҳтонлар ила маъмурларни қўрқитишга ҳаракат қилмоқдалар. Шунинг учун биз ҳозирча жуда эҳтиёт этиб хавотирланмаслик ва инояти Илоҳиянинг ёрдамимизга келишини таваккал ила кутишимиз лозимдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Мен ҳам Рисола-и Нурни, ҳам сизларни, ҳам ўзимни, Хусрав ва Ҳифзи ва Бартинли Саййиднинг қийматдор хушхабарлари ила ҳам табрик, ҳам табшир этаман. Ҳа, бу сана ҳажга кетганлар Макка-и Мукаррамада Нурнинг қувватли мажмуаларини буюк олимларнинг ҳам Арабча, ҳам Ҳиндча таржима ва нашрга ҳаракатлари каби, Мадина-и Мунавварада ҳам шу даража мақбул бўлганки, Равза-и Мутаҳҳаранинг мақбари саодати устида қўйилган. Ҳожи Саййид ўз кўзи ила Асойи Мусо мажмуасини қабри Пайғамбарий (С.А.В.) устида кўрган. Демак, мақбули Набавий бўлган ва ризо-и Муҳаммадий Алайҳиссалоту Вассалам доирасига кирган. Ҳам ният этганимиз ва бу ердан кетган ҳожиларга деганимиз каби, Нурлар бизнинг бадалимизга у муборак мақомларни зиёрат этганлар. Ҳадсиз шукр бўлсин, Нурнинг қаҳрамонлари бу мажмуаларни тасҳиҳли қилиб нашр этишлари ила жуда кўп фойдалардан бирисида мени тасҳиҳ вазифасидан ва мароқидан қутқаргани каби, қалам ила ёзилган бошқа нусхаларга тўлиқ бир манба бўлмоқ жиҳатида юзлаб тасҳиҳчи ҳукмига ўтдилар. Жаноби Арҳамурроҳимийннинг у мажмуаларнинг ҳар бир ҳарфига муқобил уларнинг дафтари ҳасаналарига минг ҳасана ёздирсин. Омин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим ва қамоқдаги дўстларим!**

**Биринчидан:** Суратан кўришмаганимиздан мароқ этманг. Бизлар маънан ҳар замон кўришмоқдамиз. Менинг аҳамиятсиз шахсимга бадал Нурдан қўлингизга ўтган қайси рисолани ўқисангиз ёки тингласангиз, менинг оддий шахсим ўрнига Қуръоннинг бир ходими ҳайсияти ила мени у рисола ичида кўриб суҳбат этасиз. Зотан мен ҳам сиз билан бутун дуоларимда ва ёзувларингизда ва алоқангизда хаёлимда кўришмоқдаман ва бир доирада баробар бўлганимиздан ҳар вақт кўришаётгандаймиз.

**Иккинчидан:** Бу янги Мадраса-и Юсуфиядаги Рисола-и Нурнинг янги талабаларига деймиз: Қувватли ҳужжатлар ила ҳатто тадқиқ ҳайъатини ҳам таслимга мажбур этган Қуръон ишоралари ила Нурнинг содиқ шогирдлари иймон ила қабрга кирадилар. Ҳам Нур маънавий ширкатининг файзи ила ҳар бир шогирд даражасига кўра умум қардошларининг маънавий қозончларига ва дуоларига ҳиссадор бўлади. Гўё худди минглаб тил ила истиғфор этар, ибодат этар. Бу икки фойда ва натижа бу ажиб замонда бутун заҳматларни, машаққатларни ҳечга туширар, жуда ҳам арзон бўлиб у икки қийматдор фойдаларни содиқ муштарийларига берар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Афён мудофааномасининг ҳам бизга, ҳам бу Нурларга, ҳам бу мамлакатга, ҳам Ислом оламига алоқадор аҳамиятли ҳақиқатлари бор.

Ҳар ҳолда буни янги ҳарфлар ила беш-ўн нусха чиқармоқ лозимдир, токи Анқара идорачиларига юборилсин. Бизни бўшатсалар ва жазолантирсалар ҳам ҳеч аҳамияти йўқ. Ҳозир вазифамиз у мудофаадаги ҳақиқатларни ҳам ҳукуматга, ҳам адлияларга, ҳам миллатга билдирмоқдир. Балки да қадари Илоҳий бизни бу дарсхонага чорлашининг бир ҳикмати ҳам будир. Мумкин бўлгани қадар тез ускуна ила чиқсин. Бизни бугун бўшатсалар, биз яна уни бу идорачиларга беришга мажбурмиз. Сизни алдатиб кейинга қолдирилмасин. Ортиқ етар! Айни масала учун ўн беш санада уч марта бу ашаддий зулм ва баҳоналар ва ўхшовсиз қийноқларга қарши сўнг мудофаамиз бўлсин. Модомики қонунан ўзимизни мудофаа этмоқ учун собиқ маҳкамаларда ускунани бизга берганлар, бу ерда у ҳаққимизни биздан ҳеч бир қонун ила ман этолмайдилар. Агар расман чора топмаган бўлсангиз, хориждан бизнинг адвокат ҳамма нарсадан аввал бунинг ускуна ила беш нусхасини чиқарсин, ҳам сиҳҳатига кўп диққат этилсин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бугун менинг деразаларимни мехлашларининг сабаби маҳбуслар ила кўришмаслик ва саломлашмасликдир. Зоҳирда бошқа баҳона кўрсатдилар. Ҳеч мароқ этманг. Аксинча менинг аҳамиятсиз шахсим ила машғул бўлиб Нурларга ва талабаларига кўп машаққат бермаганларидан, мени жиддан ва қалбан уларнинг шахсий хоинликлар ва қийноқлар ила азият беришлари Нурларнинг ва сизларнинг бадалингизга бўлгани ва бир даража Нурларга илишмасликлари жиҳатида мамнунман ва сабр ичида шукр этаман, мароқ этмайман. Сиз ҳам ҳеч хафа бўлманг. Яширин душманларимиз маъмурларнинг диққат назарини шахсимга ўгиришидан, Нурларнинг ва талабаларининг саломат ва фойдалари нуқтасида бир иноят ва бир хайр бор дея қаноатим бор. Баъзи қардошларимиз ҳиддат этиб таъсирли гапирмасинлар, ҳам эҳтиёт ила ҳаракат қилсинлар ва хавотирланмасинлар, ҳам ҳаркасга бу масаладан бахс очмасинлар. Чунки софдил қардошларимиз ва эҳтиётга ҳали ўрганмаган янги қардошларимизнинг сўзларидан маъно чиқарган жосуслар топилади. Чумолидан фил ясаб, хабар бера олар. Ҳозир вазиятимиз ҳазил кўтармайди. Бу билан баробар ҳеч андиша этманг. Биз инояти Илоҳия остидамиз ва бутун машаққатларга қарши камоли сабр ила, балки шукр ила муқобала этишга қарор берганмиз. Бир дирҳам заҳмат бир ботмон раҳмат ва савобни натижа берганидан, шукр этишга мукаллафмиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Икки аҳамиятли сабаб ва бир қувватли эслатишга биноан мен бутун мудофаа вазифасини бу ерга келган ва келадиган Нур рукнларига қолдиришга қалбан мажбур бўлдим. Хусусан (Х,Р,Т,Ф,С)[[77]](#footnote-77)(\*)

**Биринчи Сабаб:** Мен ҳам сўроқ доирасида, ҳам кўп аломатлардан қатъий билдимки, менга қарши қўлларидан келгани қадар қийинчиликлар қилишга ва фикран уларга ғалаба этишимдан қочишга ҳаракат қилмоқдалар ва расман ҳам уларга ишора бор. Гўё мен гапирсам, маҳкамаларни илзом этадиган даражада ва дипломатларни сустирадиган бир илмий ва сиёсий иқтидор кўрсатаман дея менинг гапиришимга баҳоналар ила монеъ бўлмоқдалар. Ҳатто сўроқда бир саволга қарши дедим: "Эслай олмаётирман." У ҳоким таажжуб ва ҳайрат ила деди: "Сен каби фавқулодда ажиб заковат ва илм соҳиби қандай унутар?" Улар Рисола-и Нурнинг ҳориқо юксакликларини ва илмий ҳақиқатини менинг фикримдан ўйлаб даҳшат олганлар. Мени гапиртирмоқ истамайдилар. Ҳам гўё мен билан ким кўришса бирдан Нурнинг фидокор бир талабаси бўлар. Шунинг учун мени кўриштирмайдилар. Ҳатто Диёнат Раиси ҳам деган: "Ким у билан кўришса, унга берилар.. жозибаси қувватлидир".

Демак, ҳозир ишимни ҳам сизларга қолдиришга фойдамиз тақозо этади. Ва ёнингиздаги янги ва эски мудофааларим менинг бадалимга сизнинг машваратингизга иштирок этар, у етарлидир.

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бугун маънавий бир эслатма ила сизнинг ҳисобингизга бир хавотир, бир қайғу менга келди. Тез чиқмоқ истаган ва маишат дарди учун андиша этган қардошларимизнинг ҳақиқатдан мени аламзада ва маҳзун этган айни дақиқада бир муборак хотира ила бир ҳақиқат ва бир хушхабар қалбга келдики: Беш кундан сўнгра жуда муборак ва жуда савобли ибодат ойлари бўлган шуҳури салоса келадилар. Ҳар ҳасананинг савоби бошқа вақтда ўн бўлса, Ражаби Шарифда юздан ўтар, Шаъбони Муаззамда уч юздан зиёда ва Рамазони Муборакда мингга чиқар ва жума кечаларида мингларга ва Лайла-и Қадрда ўттиз мингга чиқар. Бу жуда кўп ухровий фойдаларни қозонтирган ухровий тижоратнинг бир қудсий бозори ва ҳақиқат ва ибодат аҳли учун мумтоз бир машҳари ва уч ойда саксон сана бир умрни иймон аҳлига таъмин этган шуҳури салосани бундай бирга ўн фойда берган Мадраса-и Юсуфияда ўтказмоқ, албатта буюк бир фойдадир. Нақадар заҳмат чекилса айни раҳматдир. Ибодат жиҳатида бундай бўлгани каби, Нур хизмати ҳам нисбатан, миқдор бўлмаса ҳам сифат эътибори ила, бирга бешдир. Чунки бу мусофирхонада доимо кирган ва чиққанлар Нур дарсларининг ёйилишига бир воситадир. Баъзан бир одамнинг ихлоси йигирма одам қадар фойда берар. Ҳам Нурнинг ихлос сири сиёсаткорона қаҳрамонлик томирини ташиган, Нурнинг тасаллиларига жуда кўп муҳтож бўлган маҳбус бечоралар ичида ёйилиши учун бир парча заҳмат ва машаққат бўлса ҳам, аҳамияти йўқ. Маишат дарди жиҳати эса: Зотан бу уч ой охират бозори бўлишидан ҳар бирингиз кўп шогирдларнинг бадалига, ҳатто баъзингиз минг одамнинг ўрнига бу ерга кирганидан, албатта сизнинг хорижий ишларингизга ёрдамлари бўлар дея тамоми ила севиндим ва байрамга қадар бу ерда бўлмоқ буюк бир неъматдир билдим.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Баъзи аломатлар билан билдимки, яширин душманларимиз Нурнинг қийматини тушириш фикри билан сиёсат маъносини хотирлатган маҳдийлик даъвосини ўйлаш билан гўё Нурлар бунга бир воситадир деб кўп аслсиз баҳоналарни қидирмоқдалар. Балки менинг шахсимга қарши бу исканжалар бу ваҳмларидан келиб чиқмоқда. Мен ўша яширин золим душманларга ва уларни бизга қарши тинглаётганларга дейман: Асло ва асло!.. Ҳеч қачон бундай ҳаддимдан тажовуз этиб иймон ҳақиқаларини шахсиятимга бир шону шараф мақоми қозонтиришга восита қилмаганимга бу етмиш беш, хусусан ўттиз йиллик ҳаётим ва бир юз ўттиз Нур Рисолалари ва мен билан тўлиқ дўстлик қилган минглаб зотлар гувоҳлик қиладилар.

Ҳа, Нур шогирдлари биладилар ва маҳкамаларда ҳужжатларини кўрсатганманки, шахсимга бир шону шараф мақоми ва шуҳрат бермоқ ва ухровий ва маънавий бир мартаба қозонтирмоқ эмас, балки бутун қаноат ва қувватим ила иймон аҳлига бир иймоний хизмат қилмоқ учун ёлғиз дунё ҳаётимни ва фоний мақомларимни эмас, балки, керак бўлса, охират ҳаётимни ва ҳаркаснинг қидирган ухровий боқий мартабаларни фидо этишни, ҳатто Жаҳаннамдан баъзи бечораларни қутқаришга васила бўлмоқ учун, керак бўлса, Жаннатни ташлаб Жаҳаннамга киришни қабул этганимни ҳақиқий қардошларим билганлари каби, маҳкамаларда ҳам бир жиҳатда исбот этганим ҳолда, мени бу иттиҳом ила Нур ва иймон хизматимга бир ихлоссизлик иснод этмоқ ила ва Нурларнинг қийматларини туширмоқ ила миллатни унинг буюк ҳақиқатларидан маҳрум этмоқдир.

Ажабо, бу бадбахтлар дунёни абадий ва ҳаркасни ўзлари каби динни ва иймонни дунёга қурол этади таваҳҳуми ила дунёдаги залолат аҳлига бас келган ва иймон хизмати йўлида ҳам дунёвий, ҳам керак бўлса ухровий ҳаётларини фидо этган ва маҳкамаларда даъво этгани каби, битта иймон ҳақиқатини дунё салтанати ила алмаштирмаган ва сиёсатдан ва сиёсий маъносини ҳис эттирган моддий ва маънавий мартабалардан ихлос сири ила бутун қуввати ила қочган ва йигирма сана кўрилмаган қийноқларга таҳаммул этиб сиёсатга маслак эътибори ила таназзул этмаган ва ўзини нафси эътибори ила талабаларидан жуда паст билган ва улардан доимо ҳиммат ва дуо кутган ва ўз нафсини жуда бечора ва аҳамиятсиз эътиқод этган бир одам ҳақида баъзи холис қардошлари, Рисола-и Нурдан олган фавқулодда иймон қувватига муқобил унинг таржимони бўлган у бечорага, таржимонлик муносабати ила, Нурларнинг баъзи фазилатларини хусусий мактубларида унга иснод этишлари ва ҳеч бир сиёсат хотирларига келмасдан одатга биноан, инсонлар севгани оддий бир одамга ҳам: "Султонимсан, валинеъматимсан" дейишлари навидан юксак мақом беришлари ва ҳаддидан минг даража зиёда ҳусни зон этишлари ва эскидан бери устоз ва талабалар мобайнида жорий ва эътироз этилмаган мақбул бир одат ила ташаккур маъносида жуда кўп мадҳу-сано этишлари ва эскидан бери мақбул китобларнинг охирларида муболаға ила мадҳиялар ва тақризлар ёзилишига биноан, ҳеч бир жиҳат ила айб санала оларми? Гарчи муболаға эътибори ила ҳақиқатга бир жиҳатда мухолифдир. Фақат ҳеч кимсиз, ғариб ва душманлари жуда кўп ва унинг ёрдамчиларини қочирадиган кўп сабаблар бор экан, инсофсиз кўп эътирозчиларга қарши фақат ёрдамчиларининг маънавий қувватларини қувватлантирмоқ ва қочмоқдан қутқармоқ ва муболағали мадҳ этганларнинг шавқларини синдирмаслик учун уларнинг бир қисм мадҳларини Нурларга ўгириб бутун-бутун рад этмагани ҳолда унинг бу ёшда ва қабр эшигидаги иймоний хизматини дунё жиҳатига айлантиришга ҳаракат қилган баъзи расмий маъмурларнинг қай даража ҳақдан, қонундан, инсофдан узоқ тушганлари тушунилади.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз Сиддиқ Қардошларим,

Биринчидан: Ҳеч хавотир ва мароқ этмангиз. Ҳаққимиздаги ҳар ҳодисада ҳам парда остида, ҳам натижалар эътибори ила, ҳам раҳмат ва иноятнинг илтифотлари ва табассумлари, ҳам қадар ва қисматнинг ва адолат ва шафқатнинг тарбиялари бор бўлгани қатъий ва мукаррар тажрибалар ила таҳаққуқ этганидан, биз, энг ачинарли вазият ва машаққатларга қарши камоли сабр ичида шукр этмоқ ила мукаллафмиз. Ва жилдлари ва терилари сўйилган "Жержис Алайҳиссалом" каби, минглаб, миллионлаб ҳақиқат мужоҳидларининг ҳақоиқи иймониянинг қудсий хизматининг бир намунасига мазҳар бўлган Нур Шогирдларининг чекканлари заҳматлар у эски зотларнинг заҳматларига нисбатан миндан бир бўлмас. Ва ажр ва қозонч жиҳатида Иншааллоҳ бирдирлар ва баробардирлар.

**Иккинчидан:** Ўн бир марта менга суиқасд этган ва тўрт марта маҳкамаларни бизга қарши чорлаб уч марта қамоққа солган яширин душманларимизнинг Нурлар ҳақида режалари натижасиз қолганидан, бутун дасисалари ила аҳамиятсиз шахсимга қарши машаққат, тажриди мутлақ ва ҳеч ким ила кўришмаслик ва томиримга тегдирмоқ ила исканжалар бердиришга уринмоқдалар. Мен ҳам у исканжаларнинг остида иноятнинг илтифотини кўриб таҳаммул этиб шукр этаман. Ўйлайманки, ҳар бирингиздан вужудча ўн даража заиф ва ўн даража зиёда машаққатларимга қарши таҳаммулим сиз каби қувватли ва олийжаноб зотларнинг кичкина ва ўткинчи ва жузъий машаққатларингизни назарингизда ҳечга туширар дея ортиқ сизга тасалли беришга эҳтиёж кўрмаётирман.

**Учинчидан:** Ҳозир шахсимни чиритишга уринганликларидан ва сиққанларидан ва хоинлик этганлари сабабли сиқилмангиз. Чунки Нурларга ва талабаларига илишмаганига бир аломатдир ва тўлиқ алданганларига бир ишорадир. Яъни, қийматни, ҳунарни шахсимда деб ўйлаб мени сиқмоқдалар, чиритмоқ истайдилар. Бу алданишларида жуда катта бир наф ва Нурларга кўп фойдаси бор. Мен тўлиқ қиломаган вазифа-и шахсиямни ва хизмати Нуриямни бу сурат ила манфий бир тарзда менга қилдирмоқдалар. Иншааллоҳ, у нисбатда савоб қозонтирган нуқсонларимга каффорат бўлар.

**Тўртинчидан:** Яширин мунофиқлар, нима бўлганда ҳам, баъзи расмий маъмурларни алдатиб, "Саид ила кўришган дўст ва Нурчи бўлар. Ҳеч ким яқинлашмасин" дея уларни шубҳалантирганлар. Ҳатто, идора ҳайъати ва соқчилар ҳам мендан қочмоқдалар. Мен ҳам мамнун бўлмоқдаман ва бу ҳолга шукр этмоқдаман. Сизлар ила суратан кўришмаганимдан зарари йўқ. Чунки бир хонада моддатан ва маънан ва руҳан ва қалбан ва вазифатан ва фикран ва муованатан доимо баробармиз. Маънавий кўришмоқдамиз, етар.

**Саид Нурсий**

\*\*\*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим ва хизмати Қуръония ва иймонияда фидокор ва метин биродарларим,

Бир неча кундир сиз ила қалам ила гапирмаганимдан сиқилмангиз. Ҳозир икки нуқтани баён этмоқ қалбга келди.

**Биринчиси:** اَلْخَيْرُ فِى مَا اخْتَارَهُ اللّهُ сири ила, таслим ва таваккалдан сўнгра тасалли ҳис этдим. Шундайки:

Бизни, хусусан Чалишканларни бўшатмасдан ва айирмасдан кейинга қолдиришларида, Иншааллоҳ моддий бир зарарга муқобил маънавий юз манфаат ва қозонч бўлажак. Масалан: Анқаранинг олти идораларига юборилган илмий ва иймоний ва жуда қувватли мудофаалар ҳозир йигирма кундир уларнинг назарларидадир. Ҳам унинг қийматдор ҳақиқатлари, ҳам алоқадорларнинг мароқ ила диққат назарларини жалб этган масаламизнинг босқичлари у идораларни албатта лоқайд қолдирмаслар. Ҳар ҳолда, агар у ҳақиқатларга мағлуб бўлмаса эдилар, ҳозирга қадар бизга тажовуз ва шиддатли дарак ва амрлар бўлар эди. Агар бўлсайди, ҳаққимизда чумолини фил қилганлардан тарашшуҳоти ҳис этилар эди. Демак ҳақиқат ғалаба этган, бўлса-бўлса мудофаали бир вазият ила бизга енгил бир илишмоқ бўлар. Мен ўз ҳисобимга, у натижа учун, ҳозирга қадар моддий зарар ва машаққатларим юз даража устун маънавий қозончим бор. Сиздан ҳар бир қардошимизни мендан зиёда ҳиссадор биламан. Демак, бўшатилишимизнинг кейинга қолдирилиши хайрлидир. Ҳам, Чалишканлардан уч қардош жуда кўп Нур Шогирдларини бу ерга келишдан қутқарганлари каби, ҳақларида этилган туҳматлар воситаси ила ҳам, Рисола-и Нурнинг бир жиҳатда, ҳозирги маҳкаманинг назаридан қутулишига бир васила бўлдилар. Бу икки қийматдор қозонч уларнинг хусусий бўшалишлари ила бузилар эди. Ҳам, уларнинг Нурларга жуда жиддий алоқалари халқнинг назарида сўнар эди.

**Иккинчи Нуқта:** Масаламиз Ислом Оламини алоқадор этган жуда буюк бир вазифа-и Қуръония ва иймониядир. Ундан даҳшат олган яширин мунофиқлар қўлларидан келгани қадар камситмоқ истарлар. Ва жуда аҳамият берганларидан, зоҳиран аҳамиятсиз кўрсатишга уринмоқдалар. Ҳукуматни ва адлияни алдатмоқдалар. Масалан: Нурларга мансуб фирқа қўмондонларидан ва полк қўмондонларидан сарфи назар этиб, Анқарада Нур Талабаси бир нафар аскарнинг қўлида, зарарсиз бир нечта рисола бўлиши ила, бу ердаги маҳкама масалани узаттиришга васила этмоқдалар. Ва менинг шахсимнинг аҳамиятсизлигини хоинликлар ва тазйиқлар билан, тажрибалар билан кўрсатиб, минглаб даража шахсимдан аҳамиятли бўлган Нурларнинг қувватли дарсларини ва шогирдларининг тебранмас ва жим бўлмас шахси маънавийларини назарга олмасдан гўё аҳамият бермаятилар. Ҳолбуки унинг аҳамиятидан титрамоқдаларки, у филларни чумоли қилиб кўрсатишни истайдилар.

Ҳам батамом алданганлар. Ичимизда ёлғиз тўрт-беш қардошимиз, оилавий тижорат жиҳатида бу кейинга қолдиришдан бир зарарлари бўлса ҳам, иншааллоҳ жуда кўп маънавий қозончлари у моддий зарарни ҳечга туширажак бир иноят остидамиз. Ҳеч мароқ ва хавотир этмангиз. Вазифамиз сабр ичида шукр этмоқ ва мумкиин бўлганча Нурлар ила машғул бўлмоқдир ва биздан кўп зиёда машаққатда бўлган маҳбусларга тасалли бермоқдир.

**Саид Нурсий**

\*\*\*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим

Қисқа бир маънавий эслатма ила бир масалани қалбга келгани каби баён этаман. Олти идораларга кетган ва ғалаба этган мудофааларнинг жавоби келган ва бизга тажовузга чора тополмаганлар. Ёлғиз бир мақомнинг, яширин бир дарак ила, менинг фидокор қардошларимни мендан совутмоқ ва шиддатли алоқаларини заифлатмоқ режаси бор. Зотан кўпдан бери мени хоинликлар ила ва туҳматлар ила ва тажридлар ила бу қудсий ва ухровий ва иймоний алоқани бузишга уриндилар, муваффақ бўлолмадилар. Ҳозир Нурчиларни қўрқитиш, заиф бир томир топиб назарларини бошқа тарафга ўгиришга баъзи баҳоналарни топмоқдалар. Иншааллоҳ, темир каби метин Нурчиларнинг қаҳрамонона саботлари ва бардошлари ва мужоҳиди акбар бўлган Нурнинг ҳақиқатлари; унинг қўлида биттадан олмос қилич бўлган шогирдларнинг шахси маънавийсининг жуда ҳайратомуз фидокорлиги уларнинг бу режасини ҳам натижасиз қолдиради. Ҳа, Жаннат арзон бўлмагани каби, Жаҳаннам ҳам кераксиз эмас. Сизларга такрор билан баён қилинган; эски замоннинг қаҳрамон мужоҳидларига нисбатан энг оз заҳмат, оғир шароит ва бу замоннинг шиддатли эҳтиёж жиҳати билан кўп савоб қозонган иншааллоҳ холис Нурчилардир. Ва ҳуда-беҳуда, бекорга, балки гуноҳли, зарарли кетган бир неча йил умрини бундай қудсий бир хизмати иймония ва Қуръонияга сарф қилган ва у билан абадий бир умрни қозонган Нур талабаларидир. Мен ўз ҳиссамга тушган барча бу ҳужумларига қарши жуда кўп заифлигим билан баробар бардош қилишга қарор бердим. Иншааллоҳ, қувватли, фидокор, ёш, қаҳрамон қардошларим мендан орқа қолмайдилар ва қочмайдилар. Ва қочганларни ҳам орқа қайтаришга, ҳозирга қадар уринганлари каби уринадилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

**Биринчидан:** Ражаби Шарифингизни ва эртанги Лайла-и Рағоибингизни руҳу жонимиз ила табрик этамиз.

**Иккинчидан:** Маъюс бўлманглар, ҳам мароқ ва ташвиш чекманглар, инояти Раббония иншааллоҳ ёрдамимизга етишар. Бу уч ойдан бери бизга қарши ҳозирланган бомба портлади. Менинг ўчоғим ва Файзиларнинг сув стакани ва Хусравнинг икки сув стаканларининг берган хабарлари тўғри чиқди. Фақат даҳшатли эмас, енгил бўлди. Иншааллоҳ у оташ тамоман сўнажак. Бутун ҳужумлари шахсимни чиритмоқ ва Нурнинг футуҳотини тўхтатмоқдир. Амиртоғдаги маълум мунофиқдан янада зарарли ва яширин динсизларнинг қўлида қурол бир одам ва бидъаткор бир ярим домла ила баробар бутун қувватлари ила бизни уришга уринган зарбалари йигирмадан бирга тушган. Иншааллоҳ у бир ҳам бизни мажруҳ ва ярали этмайди ва ўйлаган ва қасд этган бизни бир-биридан ва Нурлардан қочирмоқ режалари ҳам бесамара қолажак. Бу муборак ойларнинг ҳурматига ва жуда кўп савоб қозонтиришларига эътимодан сабр ва таҳаммул ичида шукр ва таваккал этмоқ ва مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ дастурига таслим бўлмоқ жуда керакдир, вазифамиздир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Азиз, сиддиқ қардошларим ва бу дунёда мадори тасаллиларим ва ҳақиқатнинг хизматида чарчамас биродарларим,

Бу муборак ойларда ва савоби зиёда бу чиллахонада мумкин бўлгани қадар бир Қуръон ва Рисола-и Нур ила машғул бўлмоқ ила машаққатли вақтимиз сарф этилса, кўп фойдалари бор. Машаққат енгиллашгани каби, қийматдор қалб ва руҳнинг фароҳларига мадор, савоби юксак бир ибодат, у Нурлар ила иймон жиҳатида машғулият, ҳам тафаккурий бир ибодат, ҳам "Ихлос Рисоласи" нинг охирида ёзилгани каби беш жиҳат ила бир нави ибодат санала олар. Бу кунларда қисман мудофаалар билан зеҳнан машғул бўлишимдан афсусланаркан, қалбга келдики: “Ўша машғулият ҳам илмийдир; иймон ҳақиқатларининг нашрига ва эркинлигига бир хизматдир ва бу жиҳатда бир нави ибодатдир.” Мен ҳам сиқилган сари, юз марта томоша қилган Нур масалаларимни яна завқ билан такрор мутолаа қилишни бошлайман. Ҳатто мудофааларни ҳам Нурнинг илмий рисолалари каби кўряпман. Бир вақр бир қардошимиз менга деганди: “Мен ўттиз марта Ўнинчи Сўзни ўқиганим ҳолда, яна такрор билан ўқилишига иштиёқ ва эҳтиёж ҳис қиляпман”. Ва бундан билдимки; Қуръоннинг мумтоз бир хоссаси бўлган зериктирмаслик, Қуръон ҳақиқатларининг бир маъкаси, бир ойнаси, бир ҳақиқатли тафсири бўлган Нур Рисолаларига ҳам акс этган ҳисобланади.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Бу дунёда, хусусан бу замонда, хусусан мусибатга тушганларга ва айниқса Нур шогирдларидаги даҳшатли машаққатларга ва маъюсиятларга қарши энг таъсирли чора бир-бирига тасалли ва севинч бермоқ ва маънавий қувватини қувватлантирмоқ ва фидокор ҳақиқий қардош каби бир-бирининг ғам ва қайғу ва машаққатларига малҳам сурмоқ ва тўлиқ шафқат ила ғамгин қалбини эркалатмоқдир. Мобайнимиздаги ҳақиқий ва ухровий ухувват хафагарчилик ва тарафгирлик кўтармас. Модомики мен сизга бутун қувватим ила эътимод этиб бел боғлаганман ва сиз учун ёлғиз истироҳатимни ва ҳайсиятимни ва шарафимни эмас, балки севинч ила руҳимни ҳам фидо этишга қарор берганимни биласиз, балки да кўрмоқдасиз. Ҳатто қасам ила ишонтираманки: Саккиз кундир Нурнинг икки рукни зоҳирий бир-бирига нозланмоқ ва тасалли ўрнига қайғу бермоқ бўлган аҳамиятсиз ҳодисанинг бу қаторда менинг қалбимга берган азоби жиҳати ила, "Эйвоҳ, эйвоҳ! Ал омон, ал омон! Ё Арҳамурроҳимийн, мадад! Бизни муҳофаза айла, бизни жин ва инс шайтонларнинг шарридан қутқар, қардошларимнинг қалбларини бир-бирига тўлиқ садоқат ва муҳаббат ва ухувват ва шафқат ила тўлдир" дея ҳам руҳим, ҳам қалбим, ҳам ақлим фарёд этиб йиғладилар.

Эй темир каби тебранмас қардошларим! Менга ёрдам беринглар. Масаламиз жуда нозикдир. Мен сизларга жуда ишонар эдимки, бутун вазифаларимни маънавий шахсингизга қолдирган эдим. Сиз ҳам бутун қувватингиз ила менинг ёрдамимга югуришингиз лозим келади. Гарчи ҳодиса жуда жузъий ва ўткинчи ва кичик эди. Фақат соатимизнинг занбарагига ва кўзимизнинг қорачиғига келган бир соч, бир заррача ҳам оғритар. Ва бу нуқтада аҳамитялидирки, моддий уч портлаш ва маънавий уч мушоҳадалар айнан хабар бердилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Лайла-и Меърож иккинчи бир Лайла-и Қадр ҳукмидадир. Бу кеча мумкин бўлганча ишламоқ ила қозонч бирдан мингга чиқар. Маънавий ширкат сири ила, иншааллоҳ ҳар бирингиз қирқ минг тил ила тасбеҳ этган баъзи малаклар каби, қирқ минг лисон ила бу қийматдор кечада ва савоби кўп бу чиллахонада ибодат ва дуолар қиласиз ва ҳаққимизда келган тўфонда мингдан бир зарар бўлишига муқобил, бу кечадаги ибодат ила шукр қиласиз. Ҳам сизнинг тўлиқ эҳтиётингизни табрик ила баробар, ҳаққимизда инояти Раббония жуда зоҳир бир суратда тажаллий этганини хушхабар берамиз.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ, мухлис қардошларим!**

Бизлар имкон доирасида бор қувватимиз билан Ихлос Ёғдусининг дастурларини ва ҳақиқий ихлоснинг сиррини мобайнимизда ва бир-биримизга қарши истеъмол қилишимиз вужуб даражасига келган. Қатъий хабар олдимки, уч ойдан бери бу ердаги хос қардошларни бир-бирига қарши машраб ёки фикр ихтилофи билан бир совуқлик бериш учун уч одам тайин этилган.

Ҳам метин Нурчиларни зериктириш билан бўшаштирмоқ ҳамда нозик ва бардошсизларни ваҳимага солмоқ ва хизмати Нуриядан воз кечирмоқ учун сабабсиз маҳкамамизни узатмоқдалар. Зинҳор, зинҳор!. Ҳозирга қадар мобайнингиздаги фидокорона қардошлик ва самимона муҳаббат тебранмасин. Бир зарра қадар бўлса ҳам, бизга буюк зарар бўлади. Чунки жуда оз бир тебраниш Денизлида ...... каби домлаларни бегоналаштирди. Бизлар бир-биримизга - керак бўлса - руҳимизни фидо қилишга, хизмати Қуръония ва иймониямиз тақозо қилгани ҳолда, машаққатдан ёки бошқа нарсалардан келган инжиқлик билан ҳақиқий фидокорлар бир-бирига қарши аразлашга эмас, аксинча мукаммал камтаринлик ва тавозе ва таслимият билан нуқсонни ўзига олади; муҳаббатини, самимиятини зиёдалаштиришга ҳаракат қилади. Бўлмаса чумоли фил бўлиб таъмир қилинмайдиган бир зарар бера олади. Сизнинг фаросатингизга ҳавола қилиб тугатаман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

**Биринчидан:** اَلْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللهُ сири ила, иншааллоҳ маҳкамамизнинг қолдирилишида ва бўшатилган қардошларимизнинг яна маҳкама кунида бу ерда бўлишларида буюк хайрлар бор.

Ҳа, Рисола-и Нурнинг масаласи Ислом оламида, хусусан бу мамлакатда куллий бир аҳамияти бўлганидан бундай ҳаяжонли йиғилишлар ила умумнинг диққат назарини Нур ҳақиқатларига жалб этмоқ лозимдирки, умидимизнинг ва эҳтиётимизнинг ва яширишимизнинг ва муоризларнинг камситишларидан устун ва ихтиёримизнинг хорижида бундай порлоқлик ила Рисола-и Нур ўз дарсларини дўст ва душманларига ошкора бермоқда. Энг маҳрам сирларини энг номаҳрамларга чекинмасдан кўрсатмоқда. Модомики ҳақиқат будир, биз кичкина машаққатларимизни хинин каби бир аччиқ дори деб билиб, сабр ва шукр этишимиз, "Ҳой, бу ҳам ўтар" дейишимиз керак.

**Иккинчидан:** Бу Мадраса-и Юсуфиянинг назоратчисига ёздим: Мен Россияда асир экан, энг аввал Болшевизмнинг тўфони қамоқхоналардан бошлагани каби, Франция Катта Революцияси ҳам энг аввал қамоқхоналардан ва тарихларда бебош номи ила ёд этилган маҳбуслардан чиқишига биноан, биз Нур шогирдлари ҳам Эскишаҳар, ҳам Денизли, ҳам бу ерда мумкин бўлганича маҳбусларнинг ислоҳига ҳаракат қилдик. Эскишаҳар ва Денизлида тўлиқ фойдаси кўрилди. Бу ерда янада зиёда фойда бўладики, бу нозик замон ва заминда Нурнинг дарслари ила ўтган тўфонча[[78]](#footnote-78)(Ҳошия) юздан бирга тушди. Бўлмаса ихтилофдан ва бундай ҳодисалардан фойдаланган ва фурсат кутган хорижий зарарли жараёнлар у порохга оташ отиб бир ёнғин чиқарар эди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ, тебранмас, машаққатдан зерикиб бизлардан чекилмас қардошларим!**

Ҳозир моддий, маънавий бир машаққатдан нафсим сизнинг ҳисобингизга мени маҳзун айларкан, бирдан қалбга келдики, ҳам сенинг, ҳам бу ердаги қардошларнинг биргинаси ила яқинда кўришмоқ учун бу заҳмат ва машаққатнинг бошқа суратда ўн мислини чексайдингиз яна арзон бўлар эди. Ҳам Нурнинг тақводорона ва риёзаткорона машраби, ҳам умумга ва энг муҳтожларга, ҳатто муоризларга дарс бермоқ маслаги, ҳам доирасидаги маънавий шахсни гапиртирмоқ учун эски замонда ҳақиқат аҳлининг санада ҳеч бўлмаса бир-икки дафа тўпланишлари ва суҳбатлари каби, нур шогирдларининг ҳам бир неча санада энг уйғун бўлган Мадраса-и Юсуфияда бир марта тўпланишларининг кераклилиги жиҳатида минг заҳмат ва машаққат ҳам бўлса, аҳамияти йўқдир. Эски қамоқларимизда бир нечта заиф қардошларимизнинг зерикиб доира-и Нуриядан чекинишлари уларга жуда буюк бир зарар бўлди ва Нурларга ҳеч зарар келмади. Уларнинг ўрнига янада метин, янада мухлис шогирдлар майдонга чиқдилар. Модомики дунёнинг бу имтиҳонлари ўткинчидир, тез кетарлар. Савобларини, меваларини бизларга берадилар. Биз ҳам инояти Илоҳияга эътимод этиб сабр ичида шукр этишимиз даркор.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим, бу Мадраса-и Юсуфияда дарс ўртоқларим!**

Бу келган кеча бўлган Лайла-и Барот, бутун санада бир қудсий чекирдак ҳукмида ва муқаддароти башариянинг дастури навидан бўлиши жиҳати ила Лайла-и Қадрнинг қудсиятидандир. Ҳар бир ҳасананинг Лайла-и Қадрда ўттиз минг бўлгани каби, бу Лайла-и Баротда ҳар бир солиҳ амалнинг ва ҳар бир Қуръон ҳарфининг савоби йигирма мингга чиқар. Бошқа вақтда ўн бўлса, шуҳури салосада юзга ва мингга чиқар. Ва бу қудсий машҳур кечаларда ўн минглар, йигирма минг ёки ўттиз мингларга чиқар. Бу кечалар эллик саналик бир ибодат ҳукмига ўта олар. Шунинг учун қўлдан келгани қадар Қуръон ила ва истиғфор ва салавот ила машғул бўлмоқ буюк бир фойдадир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Муборак рамазони шарифингизни бутун руҳу жонимиз ила табрик этамиз. Жаноби Ҳақ бу рамазони шарифнинг Лайла-и Қадрини умумингизга минг ойдан хайрли айласин, омин. Ва саксон сана қийматли бир умр ҳукмида ҳаққингизда қабул айласин, омин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ, тебранмас, ҳовлиқмас, охиратни ташлаб фоний дунёга қайтмас қардошларим!**

Бир парча яна бу ерда қолмоқдан, масаламизни бир даража кенгайтирмоқ исташларидан маҳзун бўлманг. Аксинча мен каби мамнун бўлинг. Модомики умр турмайди, заволга югурмоқда. Бундай чиллахонада ухровий мевалари ила боқийлашади. Ҳам Нурнинг дарс доираси кенгаймоқда. Масалан, тадқиқ ҳайъатининг домлалари тўлиқ диққат ила Сирожиннурни ўқишга мажбур бўлмоқдалар. Ҳам бу қаторда чиқишимиз ила бир-икки жиҳат ила иймоний хизматимизга бир нуқсон келмоқ эҳтимоли бор. Мен сизлардан шахсан кўп зиёда машаққат чекканим ҳолда чиқмоқ истамайман. Сиз ҳам мумкин бўлгани қадар сабр ва таҳаммулга ва бу ҳаёт тарзига кўникишга ва Нурларни ёзмоқ ва ўқимоқдан тасалли ва ҳузур топишга ҳаракат қилинг.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

................................................

**Иккинчидан:** "Рисола-и Нур Қуръоннинг жуда қувватли, ҳақиқий бир тафсиридир" такрор ила деганимиздан, баъзи диққатсизлар тўлиқ маъносини билолмаганларидан бир ҳақиқатни баён этишга бир эслатма олдим. У ҳақиқат шудир:

Тафсир икки қисмдир:

**Бириси:** Маълум тафсирлардирки, Қуръоннинг иборасини ва калима ва жумлаларининг маъноларини баён ва изоҳ ва исбот этадилар.

**Иккинчи қисм тафсир эса:** Қуръоннинг иймоний бўлган ҳақиқатларини қувватли ҳужжатлар ила баён ва исбот ва изоҳ этмоқдир. Бу қисмнинг жуда кўп аҳамияти бор. Зоҳир маълум тафсирлар бу қисмни баъзан мужмал бир тарзда жойлаштирадилар. Фақат Рисола-и Нур тўғридан-тўғрига бу иккинчи қисмни асос тутган, ўхшовсиз бир тарзда муаннид файласуфларни сустирган бир маънавий тафсирдир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Аҳамиятли бир тарафдан аҳамиятли ва маънодор бир савол сўралган. Мендан сўрадиларки: "Сизнинг жамият бўлмаганингизни уч маҳкама у жиҳатда бароат бериши ила ва йигирма санадан бери тарассуд ва назорат этган олти вилоятнинг у нуқтадан илишмасликлари ила таҳаққуқ этгани ҳолда, Нурчиларда шундай ҳориқо бир алоқа борки, ҳеч бир жамиятда, ҳеч бир комитетда йўқдир. Бу мушкулни ҳал этишингизни истаймиз" дедилар.

Мен ҳам жавобан дедимки: Ҳа, Нурчилар жамият-мамият, хусусан сиёсий ва дунёвий ва манфий ва шахсий ва жамоатий манфаат учун ташкил этилган жамият ва комитет эмаслар ва бўлолмаслар. Фақат бу ватаннинг эски қаҳрамонлари камоли севинч ила шаҳидлик мартабасини қозонмоқ учун руҳларини фидо этган миллионлаб Ислом фидоийларининг авлодлари, ўғиллари ва қизлари у фидоийлик томиридан мерос олганларки, бу ҳориқо алоқани кўрсатиб, Денизли Маҳкамасида бу ожиз бечора қардошларига бу келган жумлани улар ҳисобига дедиртирдилар:

"Миллионлаб қаҳрамон бошлар фидо бўлган бир ҳақиқатга бошимиз ҳам фидо бўлсин" дея улар номига айтган, маҳкамани ҳайрат ва тақдир ила жим қилган. Демак, Нурчиларда ҳақиқий, холис, ёлғиз ризо-и Илоҳий учун ва мусбат ва ухровий фидоийлар борки, масон ва комунист ва фасод ва зиндиқо ва илҳод ва Тошноқ каби даҳшатли комитетлар у Нурчиларга чора тополмасдан ҳукуматни, адлияни алдатиб эластик қонунлар ила уларни синдирмоқ ва тарқатмоқ истайдилар. Иншааллоҳ бир чалкашлик этолмаслар. Балки Нурнинг ва иймоннинг фидоийларини кўпайтиришга сабабият берадилар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

Кечаги саволга ўхшаш қирқ сана аввал бўлган бир савол ва жавобни сизга ҳикоя этаман. У эски замонда Эски Саиднинг талабалари устозлари ила шиддатли алоқалари фидоийлик даражасига келганидан, Ван, Битлис тарафида Армани комитети, Тошноқ фидоийлари кўп фаолиятда бўлиши ила Эски Саид уларга қарши турар эди, бир даража сустирар эди. Ўз талабаларига маузер милтиқлари топиб мадрасаси бир вақт аскар қароргоҳи каби қуроллар китоблар билан баробар бўлгани вақт, бир фирқа қўмондони келди, кўрди деди: "Бу мадраса эмас, қароргоҳдир". Битлис ҳодисаси муносабати ила шубҳага тушди, амр этди: "Унинг қуролларини олинглар". Биздан қўлларига ўтган ўн беш маузеримизни олдилар. Бир-икки ой сўнгра Жаҳон Уруши бошланди. Мен милтиқларимни қайтариб олдим. Нима бўлганда ҳам...

Бу ҳоллар муносабати ила мендан сўрадиларки: "Даҳшатли фидоийлари бўлган Армани комитети сиздан қўрқадиларки, сиз Ванда Эрек Тоғига чиққанингиз замон фидоийлар сиздан чекиниб тарқаладилар, бошқа ерга кетадилар. Ажабо, сизда не қувват борки бундай бўлмоқда?"

Мен ҳам жавобан дер эдим: "Модомики фоний дунё ҳаёти, кичкина ва манфий миллатчиликнинг вақтинчалик манфаати ва саломати учун бу ҳориқо фидокорликни қилган Армани фидоийлари қаршимизда кўринарлар. Албатта, боқий ҳаётга ва жуда буюк Ислом қудсий миллатининг мусбат манфаатлари учун ҳаракат қилган ва "Ажал бирдир" эътиқод этган талабалар у фидоийлардан[[79]](#footnote-79)(Ҳошия) орқа қолмаслар. Керак бўлса у қатъий ажалини ва зоҳирий бир неча сана мавҳум умрини миллионлаб сана бир умрга ва миллиардлаб диндошларнинг саломатига ва манфаатига ўйламасдан, фахрланиб фидо этарлар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ, вафодор ва шафқатли қардошларим!**

Икки кундир ҳам бошимда, ҳам асабимда таъсирли бир шамоллаш оғриғи бор. Бундай ҳолларда бир даража дўстлар билан кўришмоқдан тасалли ва унсият олишга эҳтиёжим ичида ажиб тажрид ва ёлғизлик ваҳшати мени сиқди. Бундай бир нави шикоят қалбга келди: "Нима учун бу азоб бўлаётир, хизматимизга фойдаси недир?"

Бирдан бу тонг қалбга эслатилдики: Сиз бу шиддатли имтиҳонга кирмоқ ва чуқурдан-чуқур сизни неча марта "олтинми, мисми" дея синамоқ ва ҳар жиҳатда сизни инсофсизча тажриба этмоқ ва “Нафсларингизнинг ҳиссалари ва дасисалари борми, йўқми?” уч-тўрт элаклар ила эланмоқ холисона, ёлғиз ҳақ ва ҳақиқат номига бўлган хизматингизга жуда кўп лузуми бордирки, қадари Илоҳий ва инояти Раббония изн этмоқда. Чунки бундай имтиҳон майдонида қайсар ва баҳоначи инсофсиз муоризларнинг қаршисида кўрсатилишидан ҳаркас англадики: Ҳеч бир ҳийла, ҳеч бир аноният, ҳеч бир ғараз, ҳеч бир дунёвий, ухровий ва шахсий манфаат қўшилмасдан, батамом холис, ҳақ ва ҳақиқатдан келмоқда. Агар парда остида қолсайди, кўп маънолар берила олар эди. Ортиқ иймон аҳли авоми эътимод этмасди. "Балки бизни алдатарлар" дер ва ҳавас қисми ҳам васваса этар эди. Балки баъзи мақом соҳиблари каби ўзларини сотмоқ, ишонч қозонмоқ учун бундай қилмоқдалар дея ортиқ тўлиқ қаноат этмасдилар. Ҳозир имтиҳондан сўнгра, энг муаннид васвасали ҳам таслимга мажбур бўлмоқда. Заҳматингиз бир, қозончингиз мингдир иншааллоҳ.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

**Биринчидан:** Ибрат ва ҳайратга сабаб икки асоратимда шахсимга қарши бир муомалани баён этмоқ эслатилди. Шундайки:

Россияда Кострамада тўқсон асир зобитларимиз ила баробар бир камерада эдик. Мен у зобитларимизга ора-сира дарс берар эдим. Бир кун Рус қўмондони келди, кўрди, деди: "Бу Курд кўнгиллилар полкининг қўмондони бўлиб кўп аскарларимизни кесган. Ҳозир ҳам бу ерда сиёсий дарс бермоқда. Мен ман этаман, дарс бермасин". Икки кун сўнгра келди, деди: "Модомики дарсингиз сиёсий эмас, балки динийдир, ахлоқийдир. Дарсингни давом айла", изн берди.

**Иккинчи асоратимда:** Бу қамоқда экан йигирма сана дарсларимни тинглаган ва мендан янада гўзал дарс берган бир хос қардошимнинг ва зарурий хизматимни кўрган хизматчиларимнинг менинг ёнимга келишлари адлия маъмури тарафидан ман этилди, токи мендан дарс олмасинлар. Ҳолбуки Нур Рисолалари бошқа дарсларга ҳеч эҳтиёж қолдирмайди ва ҳеч бир дарсимиз қолмаган ва ҳеч бир сиримиз яширин қолмаган. Нима бўлганда ҳам бу узун қиссани тугатишга бир ҳол сабаб бўлди.

\* \* \*

**Машаққатли мусибатларимни ҳечга туширган бир ҳақиқатли тасаллидир**

**Биринчи:** Ҳаққимизда заҳмат раҳматга айланиши.

**Иккинчи:** Қадар адолати ичида ризо ва таслим севинчи.

**Учинчи:** Хусусий иноятнинг Нурчилар ҳақида хусусиятидаги севинч.

**Тўртинчи:** Ўткинчи бўлишидан заволида лаззат.

**Бешинчи:** Аҳамиятли савоблар.

**Олтинчи:** Вазифа-и Илоҳияга қўшилмаслик.

**Еттинчи:** Энг шиддатли ҳужумда энг оз машаққат ва кичик яралар.

**Саккизинчи:** Бошқа музибатзадаларга нисбатан кўп даража енгил.

**Тўққизинчи:** Нур ва иймон хизматида шиддатли имтиҳондан чиққан юксак эълонларнинг таъсирларидаги сурур.

Тўққиз адад маънавий севинчлар шундай таскин этувчи бир малҳам ва ширин бир дармондирки, таъриф этилмас, оғир аламларимизни таскин этади.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

**Азиз, сиддиқ қардошларим!**

**Биринчидан:** Ҳажни ман этган, замзамни тўкдирган, ҳаққимизда ашаддий зулмга изн бериб ҳаракат қилган ва Зулфиқор ва Сирожиннурнинг мусодарасига аҳамият бермаган ва бизни ғаразкорона, қонунсиз азоб берган маъмурларни мансабда юксалтириб уйимиздан чиққан мазлумона ҳол лисони ила баланд йиғлашимизни ва овозимизни эшитмаган бир мустабид ҳукуматнинг замонида энг роҳат ер қамоқдир. Ёлғиз мумкин бўлса бошқа қамоққа ўтказилсак, батамом саломат бўлар.

**Иккинчидан:** Улар қандай мажбурият ила энг маҳрам рисолаларни энг номаҳрамларга ўқитдилар. Худди шунинг каби, мажбуран таъкидлаб бизни жамият қилишга мажбур этмоқдалар. Ҳолбуки жамият ва комитетчиликка ҳеч эҳтиёжимизни ҳис этмаётган эдик. Чунки иймон аҳлининг иттиҳоди жамоатидаги Ислом ухуввати Нурчиларда жуда холисона, фидокорона инкишоф этгани каби ва эски аждодларимизнинг камоли ишқ ила руҳларини фидо этганлари бир ҳақиқатга Нур шогирдлари у миллионлаб қаҳрамон аждодларидан меърос олганлари қувватли бир фидоийлик ила у ҳақиқатга боғланишлари, ҳозирга қадар расмий ёки сиёсий, яширин ва ошкора жамиятлар ва комитетчиликка эҳтиёж қолдирмаётган эди. Демак, ҳозир бир эҳтиёж борки, қадари Илоҳий уларни бизга ҳужум эттирмоқда. Улар мавҳум бир жамият исноди ила зулм этарлар. Қадар эса, "нимага тўлиқ ихлос ила, тўлиқ бир тасонуд ила батамом бир ҳизбуллоҳ бўлмадингиз?" дея бизни уларнинг қўллари ила таъзирлади, адолат этди.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Бу дафа ҳужум жуда кенг доирада.. Ҳукумат Раиси ва ҳозир ҳукумат режали, даҳшатли бир шубҳа ила бир ҳужум этди. Мен олган бир хабарга кўра ва кўп аломатлар ила яширин мунофиқларнинг ёлғон хабарлари ва дасисалари ила бизни халифалик комитети ила ва Нақший тариқатининг яширин жамияти ила тўлиқ алоқадор, балки пешдор кўрсатиб ҳукуматни буюк бир хавотирга чорлаб, Нурнинг буюк мажмуаларининг Истанбулда жилдланиб Ислом оламига ёйилишини ва ғоят мақбулиятларини бир далил кўрсатиб, ҳукуматни қўрқитиб, ҳасадчи расмий домлаларни ва шубҳачи маъмурларни бизга қарши инсофсизча ўгирдилар. Тахминларича ҳар ҳолда кўп нишонлар, аломатлар кўрилади, ҳам Эски Саид томири ила таҳаммул этмасдан атрофни чалкаштиради дея қаноатлари бор экан. Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсин, у мусибатни мингдан бирга туширди. Бутун қидирувларда ҳеч бир жамият ва комитетлар ила бир алоқамизни тополмадилар. Йўқдирки, топсинлар. Шунинг учун прокурор бўҳтонлар ила, хато маъноларга мадори масъулият бўлмаган жузъий айбловларга мажбур бўлган. Модомики ҳақиқат будир, Нурлар ва биз юздан тўқсон тўққиз даража мусибатдан халос бўлдик. Ундай бўлса шикоят эмас, балки минглаб шукр этмоқ ила инояти Илоҳиянинг бу жилвасининг тамомини сабр, шукр, ёлвориш ила кутишимиз керак ва Нур дарслари ила бу мадрасанинг доимо чиққан ва кирган муҳтож ва муштоқларига тасалли бериб ёрдам беришимиз керак.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

Учинчи Мадраса-и Юсуфия бўлган Афён Қамоқхонасида Устоз Саид Нурсий Ал-ҳужжатуз-заҳро отли бир рисола таълиф этди. Тавҳид, Рисолати Аҳмадия (С.А.В.) ва Фотиҳанинг тафсири ҳақида бўлган бу жуда қийматдор рисола қамоқда бўлган Нур Талабалари ва маҳбуслар учун илмий ва иймоний дарсларни ичига олган бўлишидан қамоқда хайрли ва нурли бир машғулият бўлди. Маҳкама қароридан сўнгра Устоз ила баробар қамоқда бўлган талабалар ёзган бир тақризни айнан пастга киргизмоқдамиз.

**Рисола-и Нур Нима? Бадиуззамон Ким?**

Ҳар аср бошида ҳадисга кўра келиши хушхабар берилган диннинг юксак ходимлари дин ишларида мубтади' эмас, муттабиъдирлар. Яъни, ўзларидан ва янгидан бир нарса ижод қилмайдилар, янги ҳукмлар келтирмайдилар. Асослар ва диннинг ҳукмларига ва суннати Муҳаммадияга (А.С.В.) айнан эргашиш йўли билан динни тўғрилаш ва қувватлантириш ва диннинг ҳақиқат ва аслиятини изҳор ва унга аралаштирилиш истанилган уйдурмаларни ўртадан олиб ташлаш ва бекор қилиш ва динга бўлган тажовузларни рад ва йўқ қилиш ва Раббоний амрларни ўрнатиш ва Аллоҳ ҳукмларининг шарафлилик ва улуғлигини изҳор ва эълон қиладилар. Фақат асосий ҳолатни бузмасдан ва асл руҳга зиён етказмасдан янги изоҳ тарзлари билан замоннинг фаҳмига уйғун янги ишонтириш усуллари билан ва янги йўналтиришлар ва изоҳлар билан вазифани адо қиладилар.

Бу Раббоний хизматкорлар ишлари билан ва амаллари билан ҳам хизматкорликларининг тасдиқчиси бўладилар. Салобати иймонияларининг ва ихлосларининг ойнадорлигини шахсан адо қиладилар, мартаба-и иймонларини амалда изҳор қиладилар. Ва ахлоқи Муҳаммадиянинг (А.С.В.) тўлиқ боамали ва мишвари Аҳмадиянинг (А.С.В.) ва ҳиля-и Набавиянинг (А.С.В.) ҳақиқий либосланганларини кўрсатадилар. Хулоса: Амал ва ахлоқ жиҳатидан ва суннати Набавияга (А.С.В.) эргашиш ва ёпишиш жиҳатидан уммати Муҳаммадга (А.С.В.) тўлиқ гўзал бир мисол бўладилар ва иқтидо намунасини ташкил қиладилар. Буларнинг Китобуллоҳнинг тафсири ва диний ҳукмларнинг изоҳи ва замоннинг фаҳмига ва илм мартабасига кўра йўналтириш тарзи мавзусида ёзган асарлари ўз нафсларининг ва юксак қобилиятларининг маҳсули эмас, ўз заковат ва ирфонларининг натижаси эмас.. Булар тўғридан-тўғрига ваҳий манбаи бўлган Зоти Поки Рисолатнинг маънавий илҳом ва талқинларидир. Жалжалутия ва Маснави-и Шариф ва Футуҳ-ул Ғайб ва ўхшаш асарлар ҳаммаси бу навдандир. Бу муқаддас асарларга у олийшон зотлар фақат таржимон ҳукмидадирлар. Бу муқаддас зотларнинг у танланган асарларнинг тартибланишида ва баён тарзида бир ҳиссалари бор. Яъни бу муқаддас зотлар ўша маънонинг мазҳари, миръати ва акс ери ҳукмидадирлар.

Рисола-и Нур ва Таржимонига Келсак: Бу шони юксак асарда ҳозирга қадар ўхшашига учралмаган юксак бир файз ва сўнгсиз бир камол мавжуд бўлганидан ва ҳеч бир асар ноил бўлмаган бир шаклда машъала-и Илоҳия ва шамси ҳидоят ва наййири саодат бўлган Ҳазрати Қуръоннинг файзларига ворис бўлгани машҳуд бўлганидан, унинг асоси нури маҳзи Қуръон бўлгани ва авлиёуллоҳнинг асарларидан зиёда файзи анвори Муҳаммадияни (А.С.В.) ташигани ва Зоти Поки Рисолатнинг ундаги ҳисса ва алоқаси ва тасарруфи муқаддасаси авлиёуллоҳнинг асарларидан зиёда бўлгани ва унинг сазовори ва таржимони бўлган маънавий зотнинг сазоворлиги ва камолоти эса ўша нисбатда олий ва ўхшовсиз бўлгани қуёш каби ошкора бир ҳақиқатдир.

Ҳа, у зот ҳали болалик ҳолида экан ва ҳеч таҳсил кўрмасдан завоҳирни қутқармоқ учун уч ойлик таҳсил муддати ичида улуми аввалин ва охиринга ва ладунният ва ҳақоиқи ашёга ва асрори коинотга ва ҳикмати Илоҳияга ворис қилинганки, ҳозирга қадар бундай юксак мазҳариятга ҳеч ким ноил бўлмаган.. бу ҳориқо-и илмиянинг тенги асло ўтмаган. Ҳеч шубҳа қилинмайдики, таржимони Нур бу ҳоли билан бошдан оёқ иффати мужассама ва шижоати ҳориқо ва истиғно-и мутлақ ташкил этган ҳориқулода матонати ахлоқияси билан шахсан бир мўъжиза-и фитрат ва жисмлашган бир иноят ва бир мавҳиба-и мутлақадир.

У ҳориқолар соҳиби бўлган зот ҳали балоғат ёшига етмасдан тенгсиз бир аллома ҳолида бутун илм дунёсига бас келган, мунозара қилган илм арбобларини илзом ва исқот этган, ҳар қаерда бўлса бўлсин, ўртага чиққан барча саволларга мутлақ бир тўғрилик ва асло иккиланмасдан жавоб берган, ўн тўрт ёшидан эътиборан устозлик унвонини ташиган ва доимо атрофига файзи илм ва нури ҳикмат сочган, изоҳларидаги нозиклик ва чуқурлик ва баёнларидаги улвият ва матонат ва тафсирларидаги чуқур фаросат ва басират ва нури ҳикмат арбоби ирфонни ҳайрон қолдирган ва ҳаққи билан "Бадиуззамон" унвони жалилини бахш эттиргандир. Олий мазиятлари ва илмий фазилатлари билан ҳам дини Муҳаммадийнинг ёйилишида ва исботида том бир мукаммаллик ҳолида кўринган бундай бир зот албатта Саййид-ул Анбиё Ҳазратларининг энг юксак илтифотига сазовор ва энг олий ҳимоя ва ҳимматига ноилдир.

Ва шубҳасиз у Набиййи Ақдаснинг амр ва фармони билан юрган ва тасарруфи билан ҳаракат қилган ва унинг нурлари ва ҳақиқатларига ворис ва акс ери бўлган бир зоти карим-ус сифатдир.

Анвори Муҳаммадияни ва маорифи Аҳмадияни ва фуюзоти шам'-и Илоҳийни энг порлоқ бир шаклда порлатиши ва Қуръоний ва ҳадисий бўлган ишороти риёзиянинг ўзида якун топиши ва хитоботи Набавияни ифода этган оёти жалиланинг риёзий баёнларининг ўз устида тўпланиши далолатлари билан у зот хизмати иймония нуқтасида рисолатнинг бир миръат-и мужаллоси ва шажара-и рисолатнинг бир сўнг мева-и мунаввари ва лисони рисолатнинг ворис бўлиш нуқтасида сўнг даҳани ҳақиқати ва шам'-и Илоҳийнинг хизмати иймония жиҳатида бир сўнг ҳомили зийсаодати бўлганига шубҳа йўқдир.

Учинчи Мадраса-и Юсуфиянинг Ал-ҳужжатуз-заҳро ва Зуҳратун-нур бўлган биргина дарсини тинглаган Нур Шогирдлари номига

**Аҳмад Файзи, Аҳмад Назиф, Салоҳиддин, Зубайр, Жайлон, Сунгур, Табанжали**

Менинг ҳиссамни ҳаддимдан юз даража зиёда беришлари билан баробар, бу имзо соҳибларининг хотирларини синдиришга жасорат этолмадим. Сукут сақлаб у мадҳни Рисола-и Нур шогирдларининг шахси маънавийси номига қабул қилдим.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

## САККИЗИНЧИ ҚИСМ

**ИСПАРТА ҲАЁТИ**

**1950 дан сўнгра**

Устоз Саид Нурсий Афён Қамоқхонасидан 1949 да бир сентябрь тонги бўшатилди. Икки комисар орасида арава ила бир уйга келди. Ёнида хизматига қараган талабалари ҳам бор эди. Устознинг Афён қамоғидан сўнграки ҳаётида ва хизмати Нуриясида шу суратда бир инкишоф кўринар. Бу тарихга қадар Устоз уйида кечалари ҳеч кишини сақламас эди. Оқшомдан то қушлик вақтига қадар эшиги қулф қолар эди. Афён қамоғидан сўнгра эса содиқ талабаларидан баъзилари хусусий хизматида қолди. Устознинг хонаси доимо алоҳида эди. Фақат бир хизмат бўлган вақт ёнига келиб бўларди.

Афён қамоғидан сўнгра Устоз, ўз таъбирича, бир нави Учинчи Саид[[80]](#footnote-80)(Ҳошия) бўлиб кўринар эди. Чунки бундан сўнгра хизмати Нурия бошқа босқичларда тазоҳур этар эди. Куллий бир инкишоф бўларди. Устознинг хизматига югурган ва Нур хизмати учун ёнига келганлар айниқса мактабда ўқувчи ёшлардан эди. Раҳмати Илоҳия Афён қамоқ мусибатини кўп жиҳатлар ила раҳматга айлантирган эди.

Бир раҳматнинг жиҳати шу эди: Маҳкама кунларида мухталиф вилоят ва туманлардан келган Нур талабалари бир-бири ила танишиб, ҳам Устоз, ҳам Рисола-и Нур, ҳам хизмати Нурия хусусида маълумот соҳиби бўларлар. Ва ухровий ва иймоний бўлган ва ризо-и Илоҳий йўлидаги Нурдан узилиб келган самимий бир ухувват ила бир маънавий қувват қўлга киритилар эди. Маҳкама кунлари Устоз ва талабаларининг қаҳрамонлар жамоати бўлиб саф ҳолида маҳкамага келишлари мўъминларнинг қалбларида Аллоҳ учун сўнгсиз бир муҳаббат ва яқинликка васила бўлар эди. Бу маҳкамалар иймон ва Ислом даъвосига хизмат учун ташвиққа сабаб ҳукмига ўтар эди. Дин душманларининг аксига бўлиб бу мусибат Рисола-и Нур хизмати иймониясини бажарадиган ва унинг ила ғоя-и ҳаёт қиладиган фидокорларни, қаҳрамонларни натижа берди. Янги ва мунаввар Нур Талабалари майдонга чиқдилар. Қамоқдан бўшалгандан сўнгра Устознинг уйининг эшиги қаршисида бир-икки полиция доимий навбат кутар ва ёнига ҳеч кимни қўймасдилар. Зотан қамоқ муддати давомида халққа даҳшат берадиган шаклда ёлғон-янглиш ташвиқотлар ила Бадиуззамоннинг имҳо этилажаги каби хабарлар атрофга ёйдирилган эди.

Устоз Афёнда икки ой қадар қолгандан сўнгра Амиртоғга келди. Амиртоғда бир қанча Рисола-и Нур талабалари бор эди. У ердаги хизмати Нурияни бу талабалар адо этдилар.

**АФЁН ҚАМОҒИДАН СЎНГРА ХИЗМАТИ НУРИЯ ҚАНДАЙ ЖАРАЁН ЭТДИ?**

Испартада нусха кўчириш ускунаси ила Нур Мажмуаларининг нашрига давом этилар эди. Устоз яна одатий жиҳат ила тасҳиҳот ила машғул эди. Ёлғиз қамоқдан сўнгра хизмати Нурия бир нечта қисмга бўлинган эди. Ёлғиз кўпайтириш ила ва қўл ёзуви ила нашрга махсус бўлмаган эди. Бу замонлардаги хизмат ҳолатлари шу сурат ила ифода қилиниши мумкин:

1- Мухталиф вилоят, туман ва қишлоқлардаги Нур Талабалари бўлган муҳитларида Нурларни ўқимоқ, ёзмоқ, ўқитмоқ ва нашрига ҳаракат қилмоқ..

2- Испарта ва Инаболуда нусха кўчириш ускунаси ила Нур Рисолаларининг мажмуалар ҳолида кўпайтирилиши ва атрофга нашри..

3- Анқара ва Истанбулда мухталиф халқ табақалари орасида, хусусан университет ва бошқа мактаб талабалари, ёшлар, маъмурлар ва хонимлар орасида Нурларнинг ёйилиши, ўқилиши, Рисола-и Нур даъвосига кўпларнинг яқин маънавий алоқалари. Булардан холис фидокорлар ва иймон ходимларининг чиқиши. Иймон нурининг бу икки катта марказда ҳарорат ила инкишофи..

4- Китобларнинг қайтарилиши ва янгидан баъзи ерларда Нурларга ва талабаларига илишмоқ, демакки расмий мақомлар ила муносабат. Рисола-и Нурнинг ватан ва миллатнинг, келажак наслнинг саодатига василаси жиҳатининг эшиттирилиши.. исбот этилиши.. янги Турк Ҳукуматининг Қуръоннинг бу янги ва акмал Нурига тақдир ила боқиши. Энг замонавий нашр воситаси ила ҳам Анадолуга, ҳам Ислом Оламига ва инсониятга эшиттирилишининг таъмини..

5- Шарқ Вилоятларида Рисола-и Нурнинг интишори..

Хуллас, Саид Нурсий Афён Қамоғидан бўшатилиб Амиртоғга келгани замон, назаридаги хизмат ҳолатлари бу суратда эди ва ҳукумат маркази ила ҳам хизмат эътибори ила алоқадор эди. Бу замонга қадар Нур хизмати фақат рисолаларнинг ёзилиб кўпайтирилишига махсус эди. Устоз Барладан бери доимо хос талабалари ила, Нурларнинг нашрига ҳаракат қилганлар ила кўришган, уларни хизматлари туфайли табрик ва жасоратлантирган эди. Бу тарихдан сўнгра мактаблилар ва маъмурлар Нурларга мутаважжиҳ бўлдилар. Нур хизматини ҳаётларининг ғояси деб билган ва бу хизмат ила ватан, миллат ва Исломиятга энг буюк фойдани таъмин этган талабалар майдонга чиқиб хизматни бошладилар.

\*\*\*

Афён Маҳкамасининг Рисола-и Нурни мусодара қарорини Темйиз Маҳкамаси асосдан бузди. Бекор қилиш қарорида илгари сурган сабаблардан бириси: Қарорномада айб унсури кўрсатилган рисолаларнинг Денизли Оғир Жазо Маҳкамасида бароат этган асарлардан бўлиб бўлмаганининг зикр этилмагани, шоят бароат этиб қайтариб берилган асарлардан бўлса, қарорнинг хато бўлиши; ҳам Темйизнинг тасдиғидан ўтиб қазия-и муҳкама ҳолига келган бир даъвонинг янгидан тахти муҳокамага олинишининг қонунга ноуйғун бўлганидир.

Темйизнинг бекор қилиш қароридан сўнгра Афёнда такрор суд бошланди. Бу шаклда маҳкама давом этаркан, ҳокимиятни қўлга олган Демократ Партияси Ҳукумати умумий амнистия эълон этди. Афён Маҳкамаси ҳам амнистия қонунининг қамров доирасига киргани учун иш ёпилди.

\*\*\*

**Афён ҳодисаси бошланмасдан аввал Диёнат Ишлари Раиси Аҳмад Ҳамди Саид Нурсийдан икки тўплам Рисола-и Нур асарларини бир тўпламини Диёнат Ишлари Кутубхонасига қўймоқ, бир тўпламини эса ўзига олиб қўйиш учун истаган эди. Фақат қамоқ ҳодисаси чиқди, юборилмади. Устоз қамоқдан сўнгра Амиртоғга келган вақти, аввалча ҳозирланган икки тўпламни тасҳиҳ этиб Аҳмад Ҳамдийга юборди ва пастдаги мактубни ўзига ёзди:**

Муҳтарам Аҳмад Ҳамди Жаноблари!

Бир руҳий ҳодисамни сизга баён этмоқдаман:

Кўп замон аввал зотингиз ва сизнинг маслагингиздаги домлаларнинг, заруратга биноан, рухсатга тобе ва азимати шаръияни ташлаган фикрларига менинг фикрларим мувофиқ келмас эди. Мен ҳам уларга, ҳам сенга ҳиддат этардим. "Нима учун азиматни тарк этиб рухсатга тобе бўлмоқдалар?" дея Рисола-и Нурни тўғридан тўғрига сизларга юбормас эдим. Фақат уч-тўрт сана аввал қалбимга сизга танқидкорона бир таассуф келди. Бирдан эслатилдики: "Бу сенинг эски мадраса биродарларинг бўлган бошда Аҳмад Ҳамди каби зотлар даҳшатли ва шиддатли бир тахриботга қарши "Аҳванушшар" дастури ила, бир қисм илмий вазифани муқаддасотнинг муҳофазасига сарф этиб таҳликани тўртдан бирга тушуришлари уларнинг мажбурият ила баъзи рухсатларига ва нуқсонларига иншааллоҳ каффорат бўлар" дея қалбимга шиддат ила эслатилди. Мен ҳам сизларни ва сиз кабиларни у вақтдан бери яна эски мадраса қардошларим ва дарс биродарларим дея ҳақиқий ухувват назари ила боқишни бошладим. Шунинг учун менинг бу шиддатли заҳарланиш хасталигим вафотим ила натижаланиши тушунчаси ила, Нурларга менинг бадалимга ҳақиқий соҳиб ва ҳомий ва муҳофиз бўлишингизни ўйлаб ва уч сана аввал сизнинг қаттиқ илтимос ила бир тўплам Рисола-и Нурни исташингизга биноан бермоқ ният қилгандим. Ҳозир, ҳам мукаммал эмас, ҳам тамоми эмас, Нур шогирдларидан уч зотнинг ўн беш сана аввал ёзган бир тўпламни сиз учун, шиддатли хасталигим ичида бир даража тасҳиҳ этдим. Бу уч зотнинг қаламининг менинг ёнимда ўн тўплам қадар қиймати бор. Сендан бошқа бу тўпламни ҳеч кимга бермас эдим. Бунга муқобил унинг маънавий нархи уч нарсадир.

**Биринчиси:** Сиз мумкин бўлгани қадар Диёнат Раёсатининг шўъбаларига, мумкин бўлса эски ҳарф, бўлмаса янги ҳарф ила ва хос дўстларимдан тасҳиҳга ёрдам учун бириси бошда бўлмоқ шарти ила мамлакатдаги Диёнат Раёсатининг шўъбаларига йигирма-ўттиз дона кўпайтириб юбормоқдир. Чунки хорижий динсизлик жараёнига қарши бундай асарларни нашр этмоқ Диёнат Раёсатининг вазифасидир.

**Иккинчиси:** Модомики Нур Рисолалари мадраса молидир. Сиз ҳам мадрасаларнинг ҳам асоси, ҳам бошлиқлари, ҳам шогирдларисиз. Улар сизнинг ҳақиқий молингиздир.

**Учинчиси:** Тавофуқли Қуръонимиз, мумкин бўлса, фотосурат нашри ила чоп этилсинки, тавофуқдаги иъжоз ёғдулари кўринсин.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Бадиуззамон Саид Нурсийнинг Ва Талабаларининг**

### 1950 Дан Сўнгра Ёзган Мактубларидан Баъзилари

**Демократларнинг** **Азони Муҳаммадийни Арабча бўлиб ўқилишига рухсат беришлари муносабати ила ёзилган бир** **ҳасбиҳол**

Азиз, сиддиқ қардошларим

Биринчидан: Ҳам сизнинг, ҳам бу мамлакатнинг, ҳам Ислом Оламининг муҳим байрамларининг муқаддимаси ва бу мамлакатда Исломийлик аломатлари порлашишининг бир хушхабари бўлган Азони Муҳаммадийнинг мукаммал бир роҳатлик ила ўн минглаб минораларда ўқилишини табрик этамиз. Ва саксондан ортиқ сана бир ибодат умрини қозонтирган Рамазони шарифдаги ибодат ва дуоларингизнинг мақбулиятига омин деб, раҳмати Илоҳиядан ҳар бир кеча-и Рамазон бир Лайла-и Қадр ҳукмида сизларга савоб қозонтиришини ниёз этамиз. Бу Рамазонда шиддатли заифлик ва хасталигимдан тўлиқ ишлай олмаганимдан, сизлардан маънавий ёрдам умид қиламан.

**Саид Нурсий**

\*\*\*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Ислом Олами Марказларидаги Муборак Мусулмон Қардошларга

Сизларни бутун руҳу жонимиз ила табрик этамиз. Асарлари ила фуҳули уламонинг ва фуҳули муфассириннинг энг юксаги бўлган Бадиуззамон Ҳазратларига қийматдор ва муборак бир мужоҳид олим тарафидан ёзилган бир табрикни тақдим этгандик.

Бадиуззамон Ҳазратларининг бизларга ёзган жавобий мактубларида, у қийматдор, беназир Устоз Бадиуззамон Ҳазратлари сизларни минглаб табрик этган ва Анадолуда Қуръон ва иймон қаҳрамонларининг халафлари бўлган Нурчилар ила Арабистондаги ҳақиқати Қуръонияга мутаважжиҳ мусулмонларни икки қардош бўлиб ҳизбул Қуръоннинг доираси ичида кўп сафлардан икки мувофиқ ва баробар саф ташкил этганларини хушхабар берган. Ва у мўъмин қардошларимизнинг Рисола-и Нур ила жиддий алоқалари ила баробар, бир қисмини Арабчага таржима этиб нашр этмоқ ниятларингиздан фавқулодда мамнун бўлганликларини ва муборак Ислом жамоатларининг Урфадаги Нур шогрдлари ила ва Нур парчалари ила ҳамияткорона алоқадор бўлишини ёзишимизни бизларга амр этгандирлар.

Эй азиз ва зотдор қавми Арабнинг нуроний аъзолари! Тарихнинг чуқурликларига кўмилган ва мозийдан истиқболга отлаган аждодларимизга бу Ислом миллатини парчаламоқ учун бир минг тўрт юз санадан бери ҳужум этган кофир қўшинлари энг ниҳоят Биринчи Жаҳон Урушида ниятларига муваффақ бўлдилар. Турк ва Араб икки ҳақиқий Мусулмон қардошнинг минг саналик тебранмаган муҳаббатларини жуда кўп дасисалар ила, ёлғонлар ила сўндирдилар. Мусулмонларнинг ва нави башарнинг мадори фахри ва бутун мавжудотнинг сабаби хилқати ва бутун Илоҳий Файзларнинг мазҳари у олий Пайғамбарнинг Равза-и Мутаҳҳарасига юзлар сурмоқ учун жуда буюк бир иштиёқни қалбларида яшатганларига таҳаммул этолмадилар. У олий Пайғамбари зишоннинг кичкина бир илтифотига мазҳар бўлмоқ учун руҳларига боришга қадар ҳар нарсаларини фидо этганларини ҳазм этолмадилар. Бир минг тўрт юз санадан бери заминнинг юзида, замоннинг саҳифалари устида ва шаҳидларнинг ва ғозийларнинг оқ қилич қаламлари ила қизил сиёҳлари ила ёзиб тарихга омонат қолдирганлари мадори ифтихорлари муҳташам ёзувларини Мусулмонларга унуттирмоқ истадилар. Бу азм ила юрган у аямайдиган душманлар жуда аянчли исканжалар остида эзганлари Турк ва Араб бу икки қардошни, яна бир бор иттиҳод этмаслик учун энг мудҳиш келишувларнинг занжирлари ила боғладилар. Пўлат занжирлар остида саналар давомида инграттирдилар. Ҳар турли ёмонликни Мусулмонликка ижро этдилар.

Ҳайҳот! Инояти Илоҳиянинг такрор ёр бўлишини Рисола-и Нур каби жуда буюк ва жуда ҳориқо бир тафсири Қуръон ила ва унинг олий муаллифи Бадиуззамон ила Мусулмонликнинг буюк зафарини билолмадилар ва кўрормадилар. У асарларки, ваҳдонияти Илоҳия ила Рисолати Муҳаммадияни (С.А.В.) ва ҳақиқати ҳашрияни шу қадар қувватли ва ҳақиқатли бурҳонлар ила шу қадар порлоқ бир суратда исбот этадики, ҳозирга қадар ҳеч бир файласуф, ҳеч бир олим қаршисига чиқиб эътироз этолмаган.

Биз Турклар саййидлари касрат ила ичида бўлган ва зотдор қавми Араб бўлган сизларга ва сизнинг аждодларингиз бўлган Саҳоба-и Гузинга Аллоҳ номига, Пайғамбари зишон ҳисобига сўнгсиз бир севги ва ниҳоясиз бир ҳурмат доимо қалбимизда, руҳимизда бор ва яшатмоқдамиз. У олий Пайғамбари зишон учун ва Унинг олий дини учун бошда руҳимиз ва ҳар нарсамизни фидога ҳозирмиз.

Жаноби Ҳақнинг лутфу карамидан буюк бир умид ила ёлвориб истаймизки, севгили Устозимиз Бадиуззамон Ҳазратлари берган башорат хабарлари ила, Турк ва Араб икки ҳақиқий қардош миллат иншааллоҳ яқин бир келажакда иттиҳод этажак. Ва у иттиҳод соясида у мудҳиш душманларнинг Мусулмонлар ичига сочган фасод тухумлари ўз юзларига отилажак. Ва занжирлар остида инграган тўрт юз миллион мусулмонлар янгидан Исломият муқаддас ҳаёти ила нави башарнинг бошига ўтиб,умумий сулҳ ва ҳузурни таъмин этажак, иншааллоҳ.

Рисола-и Нурнинг ожиз бир шогирди

**ХУСРАВ**

\* \* \*

Рисола-и Нурнинг Ватанга, Миллатга ва Исломиятга буюк хизматини қабул ва тақдир этган Бош Вазир Аднан Мендересга Устознинг ёзган бир мактуби.

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Мен жуда хаста бўлганим ва сиёсат ила алоқасиз бўлганим ҳолда, Аднан Мендерес каби бир Ислом қаҳрамони ила бир суҳбат этмоқ истардим. Ҳол ва вазиятим кўришишга изн бермагани учун, у сурий гаплашмоқ ўрнига бу мактуб менинг бадалимга гаплашсин дея ёздим.

Ғоят қисқа бир нечта асосни Исломиятнинг бир қаҳрамони бўлган Аднан Мендерес каби диндорларга баён этмоқдаман.

**Биринчиси:** Исломиятнинг жуда кўп асос қонунларидан бириси وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ояти каримасининг ҳақиқатидирки, “Бирисининг жинояти ила бошқалари, ақрабо ва дўстлари масъул бўлолмас”. Ҳолбуки, ҳозирги сиёсати ҳозирада партиячилик тарафдорлиги ила, бир қотилнинг юзидан жуда кўп маъсумларнинг зарарига ризо кўрсатилмоқда. Бир қотилнинг жинояти юзидан тарафдорлари ва ёхуд ақраболари ҳам ёмон ғийбатлар қилиниб ва камситилиб биргина жиноят юз жиноятга айланганидан, ғоят даҳшатли бир кин ва адоватни томирларга тегдириб, кин ва ғаразга ва муқобала-и билмислга мажбур этилмоқда. Бу эса ижтимоий ҳаётни тамоман зиру забар этган бир заҳардир ва хориждаги душманларнинг тумшуқ суқишларига тўлиқ бир замин ҳозирламоқдир. Эрон ва Мисрдаги ҳис этилган ҳодиса ва бурҳонлар бу асосдан келиб чиққани англашилмоқда. Фақат улар бу ер каби эмас, бизга нисбатан жуда енгил, юздан бир нисбатидадир. Аллоҳ кўрсатмасин, бу ҳол бизда бўлса, жуда даҳшатли бўлар.

Бу таҳликага қарши ягона чора: Исломият ухувватини ва асос Исломият миллатчилигини у қувватнинг пойдевори қилиб, маъсумларни ҳимоя учун, қотилларнинг жиноятларини ўзларига махсус қолдирмоқ лозимдир.

Ҳам амниятнинг ва осойишнинг пойдевори яна бу асос қонунидан келади. Масалан: Бир хонада ёки бир кемада бир маъсум ила ўн қотил бўлса, ҳақиқий адолат ила ва амният ва осойиш асосий дастури ила у маъсумни қутқариб таҳликага отмаслик учун, кемага ва хонага илишмаслик лозим, маъсум чиққунга қадар.

Хуллас, бу Қуръоннинг асос қонуни ҳукмича, осойиш ва доҳилий амниятга илишмоқ, ўн қотил юзидан тўқсон маъсумни таҳликага отмоқ ғазаби Илоҳийнинг жалбига васила бўлар. Модомики Жаноби Ҳақ бу таҳликали замонда бир қисм ҳақиқий диндорларнинг бошга ўтишига йўл очган, Қуръони Ҳакимнинг бу асос қонунини ўзларига бир таянч нуқтаси ва уларга ғаразкорлик этганларга қарши қалқон қилмоқ лозим келганини замон эслатмоқда.

**Исломиятнинг иккинчи бир асос қонуни** шу Ҳадиси Шарифдир: سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ҳақиқати ила маъмурият бир хизматкорликдир. Бир ҳокимият ва менлик учун таҳаккум воситаси эмас. Бу замонда Ислом тарбиясининг нуқсонияти ила ва убудиятнинг заифлиги ила менлик, аноният қувват топган. Маъмуриятни хизматкорликдан чиқариб, бир ҳокимият ва мустабидона бир таҳаккум ва мутакаббирона бир мартаба тарзига келтирганидан, таҳоратсиз, қибласиз намоз қилмоқ каби, адолат бўлмас, асоси ила ҳам бузилар. Ва бандаларнинг ҳуқуқи ҳам зиру забар бўлар. Бандаларнинг ҳуқуқи ҳуқуқуллоҳ ҳукмига ўтолмайдики, ҳақ бўла олсин. Балки нафсоний ҳақсизликларга васила бўлар.

Ҳозир Аднан Мендерес каби Исломиятнинг ва диннинг ижобларини ўрнига келтирамиз дея ва мазкур икки асос қонунга қарши мухолифлик қилиб тўлиқ зиддига бўлиб икки даҳшатли жараён ғоят катта рушват ила халқларни алдатмоқ ва ажнабийларнинг мудоҳаласига йўл очмоқ вазиятида ҳужум этмоқ эҳтимоли қувватлидир.

Бириси: Биринчи Асос Қонунига мухолиф бўлиб, бир қотил юзидан қирқ маъсумни ўлдирган, бир қишлоқни ҳам ёққан. Бу даражада бир истибдоди мутлақ ҳар нафснинг завқига ўтадиган маъмуриятга бир ҳокимият суратида рушват бериб, диндор ҳурриятпарварларга ҳужум этилмоқда.

Иккинчи Ҳужумда: Исломият муқаддас миллатчилигини ташлаб, аввалгиси каби, бир қотил юзидан юз маъсумнинг ҳаққини оёқ ости қила олган, зоҳиран бир миллатчилик ва ҳақиқатда ирқчилик томири ила, ҳам ҳурриятпарвар, диндор Демократларга, ҳам бутун бу ватандаги юздан етмиши бошқа унсурлардан бўлганларга, ҳам ҳукуматга қарши, ҳам бечора Туркларга қарши, ҳам Демократ таъқиб этган сиёсатга қарши ҳаракат қилиб ва бебош ва анониятли нафсларга ғоят завқли бир рушват бўлиб, бир ирқчилик қардошлиги бермоқда. У завқли қардошликнинг ичида у завқли фойдадан минг марта янада зиёда ҳақиқий қардошларни душманликка ўгирмоқ каби ажиб таҳликани у сархушлиги ила ҳис этолмайди. Масалан: Исломият миллатчилиги ила тўрт юз миллион ҳақиқий қардошнинг ҳар кун اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ умумий дуоси ила маънавий ёрдам кўрмоқ ўрнига, ирқчилик тўрт юз миллион муборак қардошларни, тўрт юз бебошга ва эътиборсизга ёлғиз дунёвий ва жуда жузъий бир манфаати учун тарк эттиради. Бу таҳлика ҳам бу ватанга, ҳам ҳукуматга, ҳамда диндор Демократларга ва Туркларга буюк бир таҳликадир ва ундай қилганлар ҳам ҳақиқий Турк эмаслардир. Зотдор Турклар бундай хатодан чекинарлар. Бу икки тоифа ҳар нарсадан истифодага уриниб, диндор Демократларни йиқитишга уринганлари ва уринтирганлари майдондаги асарлар ила таҳаққуқ этмоқда. Бу ажиб тахриботга ва бу икки қувватли муоризларга қарши, қирқ саҳоба ила дунёнинг қирқ давлатига қарши муораза майдонига чиққан ва ғалаба этган ва бир минг тўрт юз сана мобайнида ва ҳар асрда уч юз, тўрт юз миллион шогирди бўлган ҳақиқати Қуръониянинг тебранмас қувватига таянмоқ ва унинг ичидаги дунёвий ва ухровий абадий саодатнинг завқларига у жозибадор ҳақиқат ила баробар таянч нуқтаси қилмоқ, у мазкур муоризларига ва ҳам доҳил ва хориждаги душманларингизга қарши энг лозим ва алзам ва зарурий бир ягона чорадир. Бўлмаса, у инсофсиз доҳилий ва хорижий душманларингиз, сизнинг бир жиноятингизни минглаб қилиб ва эскиларнинг ҳам жиноятларини илова этиб, бошқаларнинг бошига юклаганлари каби, сизга ҳам юклаяжаклар. Ҳам сизга, ҳам ватанга, ҳам миллатга зарарини қоплаб бўлмайдиган бир таҳлика бўлар. Жаноби Ҳақ сизларни Исломият томонидаги хизматларингизда муваффақ ва мазкур таҳликалардан муҳофаза айласин дея, мен ва Нурчи қардошларимиз қиладиганингиз хизматга ва мазкур ҳақиқатни қабул этишингизга муқобил дуо этишга қарор берамиз.

**Учинчиси:** Исломиятнинг ижтимоий ҳаётига доир бир асос қонун ҳам бу Ҳадиси Шарифнинг اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ҳақиқатидир. Яъни, хориждаги душманларнинг тажовузларига қарши доҳилдаги адоватни унутмоқ ва батамом тасонуд этмоқдир. Ҳатто энг бадавий тоифалар ҳам бу асос қонуннинг манфаатини англамишларки, хорижда бир душман чиққан вақт, у тоифа бир-бирининг отасини, қардошини ўлдирганлари ҳолда, у доҳилдаги душманликни унутиб, хориждаги душман даф бўлишга қадар тасонуд этганлари ҳолда, минглаб таассуфлар ила деймизки, менликдан, худфурушликдан, ғурурдан ва ғаддор сиёсатдан келган доҳилдаги тарафгирона фикри ила ўз тарафига шайтон ёрдам этса, раҳмат ўқитажак, мухолифига малак ёрдам этса, лаънат этажак каби ҳодисалар кўринмоқда. Ҳатто бир солиҳ олим сиёсий фикрига мухолиф бир катта солиҳ олимни такфир даражасида ғийбат этгани ва Исломиятга қарши бир зиндиқни, унинг фикрига уйғун ва тарафдор бўлгани учун, ҳарорат ила сано этганини кўрдим ва шайтондан қочар каби ўттиз беш санадан бери сиёсатни тарк этдим.

Ҳам ҳозир бириси ҳам Рамазони Шарифга, ҳам Ислом шиорларига, ҳам бу диндор миллатга буюк бир жиноятни қилгани вақт мухолифларининг унинг у вазияти хушларига кетгани кўрилди. Ҳолбуки куфрга ризо куфр бўлгани каби, залолатга, фисққа, зулмга ризо ҳам фисқдир, зулмдир, залолатдир.

Бу ажиб ҳолнинг сирини кўрдимки, ўзларини миллат назарида қилган жиноятларидан маъруз кўрсатмоқ томири ила, мухолифларини ўзларидан янада динсиз, янада қотил кўрмоқ ва кўрсатмоқ истайдилар.

Хуллас, бу тур даҳшатли ҳақсизликларнинг натижалари жуда таҳликали бўлгани каби, ижтимоий ахлоқни ҳам зиру забар этиб, бу ватан ва миллатга ва ҳокимияти Исломияга буюк бир суиқасд ҳукмидадир.

Яна ёзар эдим, фақат бу уч асос нуқтани ҳозирча диндор ҳурриятпарварларга баён этмоқ ила кифояланмоқдаман.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Аднан Мендересга юборилмоқ нияти ила аввалча ёзилган ижтимоий ҳаётимизга оид бир ҳақиқатнинг изоҳини такрор тақдим этамиз.**

**Изоҳ:** Эскиларнинг кераксиз кайфий қонунлари ва суи истеъмоллари натижасида, балки да ҳаракатга келтиришлари ила зуҳур этган Тижаний масаласини диндор Демократларга юкламаслик ва Ислом оламининг назарида Демократларни туширмасликнинг ягона чораси ўзимча бундай ўйлайман: Азони Муҳаммадийнинг (С.А.В.) нашри ила Демократлар ўн даража қувват топгани каби, Авлиё Софияни беш юз сана давом этган муқаддас вазиятига ўгирмоқ ва шу онда Исломда кўп гўзал таъсир қилган ва бу ватан аҳолисига Ислом оламининг гўзал таважжуҳини қозонтирган, йигирма саккиз сана маҳкамаларнинг зарарли жиҳатини тополмаган ва беш маҳкама ҳам бароатига қарор берган Рисола-и Нурнинг расман эркинлигини диндор Демократлар эълон этишлари ва бу ярага бир нави малҳам уришлари керак. У вақт Ислом оламининг таважжуҳини қозонганлари каби, бошқаларининг золимона қабоҳатлари уларга юкланмас фикридаман. Диндор Демократлар, хусусан Аднан Мендерес каби зотларнинг хотирлари учун, ўттиз беш санадан бери тарк этганим сиёсатга бир икки соат боқдим ва буни ёздим.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Анқарадаги Нур Талабаларининг бир мактуби**

Азиз, сиддиқ қардошларимиз

Мактубингиздан Ислом қуёшининг бир зиёсини сезар каби бўлдик. Юзларча санадан бери инсонияга қарши, Исломият зарарига тажовузкор фикр нашр этган куфр аҳлининг тахрибларини таъмир учун ўртага отилган Рисола-и Нурнинг, сизларнинг мактубингиздан, ёшларнинг орасига ёйилганини сездик. Абадий ҳаёт йўлининг ҳақпараст йўлчилари хаёлий бўш сўзларни тарк этиб, Рисола-и Нур ила куфр тухумларини эритажакдирлар. Нурнинг талабалари қалб ва иймон аҳлининг ҳақиқий қардошларидирлар. Сиз қардошларимизнинг мактублари бизларга тезлик бермоқда ва беражак. Қуръоннинг тафсири бўлган Рисола-и Нур бизга залолатда қолишнинг ва куфр ила мужодала этмасликнинг бу замонда буюк аҳмоқлик бўлганини билдиради. Комунистлик, анархистлик, масонлик қувват қозонган бир даврда энг муҳим бир вазифа Нурга хизмат этмоқ ва ризо-и Илоҳийни таҳсил учун уни истаганга бермоқдир. Бу энг бош ва энг аҳамиятли, энг қийматли ва муборак вазифамиздан бизни қайтармоқ истаган энг оғир ҳужумлар ҳам бизларнинг тезлигимизнинг орттиражакдир. Рисола-и Нур бизга ўргатмоқда ва исбот этмоқдаки: Бу дунё бир мусофирхонадир. Абадий ҳаётни истаганлар мусофирхонадаги вазифаларига диққат кўрсатганлари нисбатда мамнун этиларлар. Демакки ҳозир энг асосли вазифамиз ботқоқликдан қутулмоқ истаган дин аҳлининг қоронғуликдан безган, озуқасиз қолган қалбларнинг ёрдамига югурмоқ, ўзимиздан бошлаб Нурнинг даллоллигини қилмоқдир. Айниқса ва айниқса шу ери жуда аҳамиятли ва жуда муҳимдирки, энг бошда ва энг аввал Рисола-и Нурни диққат ва тафаккур ила давомли бўлиб ўқимоқ ва у муаззам асар куллиётидаги Қуръон ва иймон ҳақиқатлари ила ўзимизни жиҳозламоқ ва бу асос ва шартлар ила у ҳориқо асар куллиётини бир он аввал тугатмоқдир. Хуллас, бу жуда буюк неъматга ноил бўлган ҳар ёш ва ҳаркас бирга юз, минг қувватида ўзига, ватан ва миллатига фойдали бўлар. Ватан, миллат, ёшлар ва Ислом Олами миқёсида хизмат эта оладиган бир вазиятга кела олар. Бунинг учун бошда Ҳазрати Устозимиз Бадиуззамон ва унинг ҳақиқий ва ихлосли талабалари бўлишга лойиқ сизлардан дуо сўраймизки, Рисола-и Нурнинг мажмуаларини бир он аввал қўлга киритайлик, қидирайлик, топайлик, диққат, тафаккур ва ихлос ила ўқийлик. Қуръон ва иймон хизматига бу вазиятда югурайлик.

Рисола-и Нурнинг бу асрдаги мақбулиятига ишора этган далиллар ортиғи ила мавжуд бўлганига кўра инсоф соҳиби ҳар мўъмин қардошимиз унинг табиий бир ёрдамчисидир.

Ҳам модомики Рисола-и Нур бу асрга хос хусусиятлар ташийди. Ҳам модомики мингларча олимларнинг тақдирлари ила қаршиланмоқда. Ҳам модомики Қуръоннинг даллоллигини қилган қаҳрамон Устоз ўхшашига учралмайдиган бир мукаммалият ила, дуруст қадамлар ила, ҳақиқий дастурлар ила бутун ҳаётини иймон ва Исломиятга вақф этган, дунёвий ҳеч бир манфаат қидирмасдан ёлғиз Аллоҳ ризоси йўлида ҳаракат қилгандир. Ҳам модомики бутун қуввати ила Нур талабалари ҳам иймон ва Исломиятга Аҳли Суннат доирасида хизмат учун ҳаётларини ҳам чекинмасдан бермоқда ва суфлий манфаат орқасида эмасдирлар ва модомики юз мингларча Нур талабалари бутун тазйиқ ва таҳдидларга қарамасдан бу ҳақиқатни феълан исбот этганлар. Ҳам ҳар талаба бугун жараён этган ботил фалсафанинг ақидаларига ҳақиқий, мантиқий жавоблар бермоқ тарзида етишганлар ва етиштирмоқдалар. Ҳам ҳар эҳтиёжимизга Қуръон жавоб бермоқда, унда лозим бўлган ҳар ҳақиқат очиқ равишда бордир ва модомики Қуръон энг гўзал шаклда дарс берган Аллоҳнинг ҳадяси, бир нури ва раҳматидир.. Ундай бўлса, бу хазина-и раҳматни ва манба-и ҳақиқатни дарс берган ва ҳақиқий суратда ёшлар ва авом тушуна оладиган бир шаклда билдирган Рисола-и Нурни диққат ва тафаккур ила ва давомли равишда уйғун вақтларимизни бўш ўтказмасдан ўқимоқ ва ёзмоқ энг буюк ибодат ва завқ манбаидир. Ҳозирги замон ва истиқболнинг ва биз ёшларнинг жуда лазиз ва иштиёқ ила оладиган ғоят фойдали ва етарли бир дори ва бир тарёқдир, бир маънавий қутқарувчидир. Бу қатъий ҳақиқатлар майдонда экан, унга бутун қувватимиз ила ёпишмаслик, бошдан охиригача Рисола-и Нурни тадқиқ этмаслик, алоқадор бўлмаслик фақат ғафлатнинг асари бўлиши мумкин.

Ҳам, ким ҳақиқат орқасида югураётган бўлса, Рисола-и Нурдан дарс олиши лозимдир. Ва Нур йўлида кетган ҳар мунаввар ҳақиқий саодатга қовушажак ва ер юзининг моҳиятини англаяжакдир дея биз Анқара Нур талабалари ҳам иттифоқ этмоқдамиз. Абадий ҳаёт хазинасини кўрсатган Қуръони Ҳакимнинг нури бўлган Рисола-и Нур, албатта бир замон дунёни жаранглатган нурли овозини юксалтажакдир.

Модомики Ислом олимлари, Ҳадиси Шарифга кўра, дунё иқбол ва ҳавасларнинг орқасида югурмадикча, пайғамбарларнинг энг амин ворисларидирлар. Биз ҳам Рисола-и Нурни унинг тўлиқ вориси биламиз. Рисола-и Нурнинг маънавий шахси ҳақиқий ворис бўлишнинг асосини яшаган ва яшамоқдамиз. Унинг қаршисига чиққан кўрлар ва карлар ва ҳиссиз ғофиллар кичраяжакдирлар. Бундай муаззам бир етукликка соҳиб бўлган Рисола-и Нур, албатта бутун файласуфларни, дунё илм ва ҳақ арбобини чақиражак ва ҳар ақли салим ва қалби карим бўлган муборак инсонларни талабаси қилажак. Бу ҳам иншааллоҳ узоқда эмас, яқинда таҳаққуқ этажакдир. Дунё аксар файласуфларнинг ва олимларнинг айтгани каби, яп-янги бир шаклланишнинг эшигидадир. Дунё нурини қидирмоқда. Ҳақиқат шоири Маҳмад Акиф:

**У нурни юбор Илоҳий асрлар бўлди етар!**

**Булғанди миллатнинг уфқи бир тонг истар.**

дея бу нурга ишора этгани бугун бизча бир ҳақиқатдир.

Азиз қардошларим

Рисола-и Нурга лойиқ бўладиган шаклда ишлашимиз учун бизга ҳам дуо қилингизки, Анқара муҳити бизни ичига олиб эритмасин. Нур ҳар нақадар қоронғуликни кетказаётган бўлса ҳам, яна уни кўрадиган кўз, тушунадиган бош лозим. Бундай бир муҳитда кўзларимизга парда тушмасин. Биз бечораларга дуо қилингиз. Аллоҳ ҳаммамизни Рисола-и Нурга ёпишмоқ ила азиз дини мубинимизга хизмат этганлардан айласин. Омин...

Бир қардошимиз дедики: Бугун бомдод намозидан сўнгра шу мисралар илҳомланди, қардошларимизга билдирайлик.

**Диним Ислом, китобим Қуръон, иймоним ҳақдир.**

**Бу йўлда жон бермоқ абадий яшамоқдир.**

Сизларни жуда севган

**Анқара Университети нур талабалари**

\* \* \*

### Таҳлиллар

**Узун бир айрилиқдан сўнгра**

Балки йигирма етти, йигирма саккиз сана бўлди Устозни кўриш керак. Уни кўрмоқ, муборак сиймосини тўя-тўя томоша қилмоқ учун ҳар замон кетиб зиёрат этмоқ истаганим ҳолда машғулиятдан қандай бўлиб вақт тополмадим. Фақат у қалбларда яшагани учун, маънавий борлиғи ила доимо баробар эдик. Бу кўнгиллардаги иштиёқни бир даражага қадар қондирмасмиди? Ўзини кўриб қучоқлашганимиз замон унинг нуроний сиймоси берган завқ моддий ҳасратнинг ҳам нақадар буюк бўлганини кўрсатди.

Устоз ила танишганимизга қирқ санадан ўтди. У замонлар қарийб ҳар кун идорахонага келар. Акифлар, Наимлар, Фаридлар, Измирлилар ила бирликда соатларча ширин-ширин суҳбатларда бўлар эдик. Устоз ўзига махсус шеваси ила юксак илмий масалалардан сўзлашар, унинг сўзлашишидаги жалодат ва шаҳомат бизни ҳам ҳаяжонлантирарди. Ҳориқулода фитрий бир заковат Илоҳий бир ҳадя. Энг қийин масалаларда заковатининг қудрат ва азамати ўзини кўрсатар. Доимо ишлаган ва ўйлаган бир бош. Нақллар ила жуда машғул эмас. Унинг раҳбари ёлғиз Қуръон. Бутун файз ва заковат манбаи бу. Бутун у ёғдулар тўғридан тўғрига бу манбадан оқмоқда. Бир мужтаҳид, бир имом қадар кўриш соҳиби. Қалби бир Саҳобий қадар иймон ила тўла. Руҳида Умарнинг шаҳомати бор. Йигирманчи Асрда Саодат Даврини нафсида яшатган бир мўъмин, бутун ҳадафи иймон ва Қуръон.

Ислом ғоясининг ғояси бўлган "Тавҳид" ва "Аллоҳга Иймон" асоси унинг ва Рисола-и Нурнинг энг буюк дастуридир. Саодат Даврида, Мусулмонликнинг илк қурулиш замонларида бўлсайди, Ҳазрати Пайғамбар Каъбадаги бутларнинг парчаланиши вазифасини унга берарди. Ширкка ва бутпарастликка шу даража душмандир.

Мужоҳада ила кўнгилларда иймон ва Қуръон ҳақиқатларини ерлаштирмоқ учун ўтган узун, бир асрга яқин бир умр. Фазилат ва шаҳомат ила ўтган бир умр. Уруш майдонларида, мужоҳидларнинг қаршисида, қилич қўлида, тим тик оёқда душманга ҳужум қилган бир қаҳрамон. Асоратда, душман қўмондонига қарши қўйган бир қаҳрамон. Иъдом дорёғочида душман қўмондонини ўйлаттирган, инсофга келтирган бир қаҳрамон...

Миллат ва мамлакат учун жонини бермоқдан зарра қадар чекинмаган бир фидоий. Фитнанинг, бузғунчиликнинг энг мудҳиш душмани. Миллатнинг манфаати учун ҳар турли зулмга, исканжага таҳаммул этмоқда. Унга зулм этганларга баддуо ҳам қилмас. Уни зиндонларга отганларга фақат яхшилик ва иймон тилар. Ғоя йўлида ўлим унинг учун оддий бир нарсадир.

Ўзи бир товоқ шўрво, бир пиёла сув, бир луқма нон ила озуқланар. Кўйлаги жуда оддий ва фақиронадир. Оқ Американинг бўзидан пахтали бир кўйлак. Кийимларини кирланмасдан алмаштирар ва тозалатар. Тозаликка фавқулодда диққат этар. Қоғоз пулни тутмас ва устида ташимас. Дунёлик номига дунёда ҳеч бир нарсаси йўқ. Ўзи учун яшамас, жамият учун яшар.

Тузилиши кичик ва заифдир, фақат ҳайбатлидир, ҳашаматлидир. Кўзлари биттадан шамси тобон каби нур сочар. Боқишлари шоҳонадир. Моддатан, балки дунёнинг энг фақир одамидир. Фақат маънавият оламининг султонидир.

Саксондан ортиқ сананинг аламлари юзида бир ажин қилолмаган, ёлғиз сочларини оқартиргандир. Ранги қизғиш оқдир. Сақоли йўқдир. Бир йигит қадар зиндадир. Ҳалим ва салимдир. Фақат ҳаяжонга келгани замон бир арслон ҳолатини олар, икки тиззасининг устига турар, бир шоҳаншоҳ каби сўзлашар.

Энг севмаган нарсаси сиёсатдир. 35 санадир бир газетани қўлига олмагандир. Дунё ишлари ила алоқасини кесгандир. Шом намозидан сўнгра эртаси пешинга қадар ҳеч кимни қабул этмас, ибодат ила машғул бўлар. Жуда оз ухлар. Талабаларини ҳам сиёсатдан шиддат ила ман этар. Мамлакатнинг ҳар тарафида 600 мингни ошган, балки бир миллионга етган талабалари мамлакатнинг энг фазилатли авлодларидир. Университетнинг мухталиф факультетларида мусбат илмлар таҳсил этган шогирдлари жуда кўпдир, юзларчадир, мингларчадир. Ҳеч бир Нур талабаси йўқдирки, синфининг энг фазилатлиси, энг тиришқоғи бўлмасин. Мамлакатнинг ҳар тарафида бўлган бу юз мингларча Рисола-и Нур талабасидан ҳеч бирининг ҳеч бир ерда осойишни бузган ҳеч бир ҳаракати, ҳеч бир воқеаси йўқдир. Ҳар Нур талабаси ҳукуматнинг, низом ва интизомнинг табиий биттадан муҳофизидир. Осойишнинг маънавий қўриқчисидир.

Истанбул саёҳатидан изтиробли бўлиб бўлмаганини сўрадим:

– Менга изтироб берган, деди, ёлғиз Ислом маъруз қолган таҳликалардир. Эскидан таҳликалар хориждан келар эди, шунинг учун муқовамат осон эди. Ҳозир таҳлика ичкаридан келмоқда. Қурт тананинг ичига кирди. Ҳозир муқовамат қийинлашди. Қўрқаманки жамиятнинг тузулиши бунга таяна олмас.. чунки душманни сезмас. Жон томирини қўпорган, қонини ичган энг катта душманини дўст деб ўйлар. Жамиятнинг басират кўзи бундай кўрлаширса, иймон қаласи таҳликададир. Хуллас менинг изтиробим, ягона изтиробим будир. Бўлмаса шахсим маъруз қолган заҳмат ва машаққатларни ўйлашга ҳам вақтим йўқдир. Кошки бунинг минг мисл машаққатга маъруз қолсам ҳам иймон қаласининг истиқболи саломатда бўлса!

– Юз мингларча иймонли талабаларингиз сизга келажак учун умид ва тасалли бермайдими?

– Ҳа, бус-бутун умидсиз эмасман...

Дунё буюк бир маънавий инқироз ўтказмоқда. Маънавий пойдеворлари тебранган ғарб жамияти ичида туғилган бир хасталик, бир вабо, бир вабо фалокати борганча ер юзига тарқалмоқда. Бу мудҳиш юқумли иллатга қарши Ислом жамияти қандай чоралар ила қарши туради? Ғарбнинг чириган, сасиган, бижиган ботил формулалари илами? Бўлмаса Ислом жамиятининг топ тоза иймон асослари илами? Катта бошларни ғафлат ичида кўрмоқдаман. Иймон қалъасини куфрнинг чирик тиргаклари тутолмас. Шунинг учун мен ёлғиз иймон устига ҳаракатимни жамлаганман.

Рисола-и Нурни тушунмаётирлар. Ёхуд англамоқ истамаётирлар. Мени схоластика ботқоқлиги ичида ботиб қолган бир мадраса домласи деб ўйлайдилар. Мен бутун мусбат илмлар ила, ҳозирги аср фан ва фалсафаси ила машғул бўлдим. Бу хусусда энг чуқур масалаларни ҳал этдим. Ҳатто бу хусусда ҳам баъзи асарлар таълиф айладим. Фақат мен ундай мантиқ ўйинлари билмайман. Фалсафа фирибгарликларига ҳам қулоқ солмайман. Мен жамиятнинг ич ҳаётини, маънавий борлигини, виждон ва иймонини тараннум этмоқдаман. Ёлғиз Қуръон таъсис этган тавҳид ва иймон асоси устида ишламоқдаман.. ки Ислом жамиятининг асос тиргаги будир. Бу тебранган куни жамият йўқдир.

Менга, "Сен шуни буни нима учун тегилдинг?" дейдилар. Фарқида эмасман. Қаршимда мудҳиш бир ёнғин бор. Оловдари кўкларга юксалмоқда. Ичида авлодим ёнмоқда, иймоним оташланмиш ёнмоқда. У ёнғинни сўндиришга, иймонимни қутқаришга югурмоқдаман. Йўлда бири мени чалишни истамиш да, оёғим унга урилмиш. Нима аҳамияти бор? У мудҳиш ёнғин қаршисида бу кичик ҳодиса бир қиймат ифода этарми? Тор тушунчалар! Тор кўришлар!

Мени нафсини қутқаришни ўйлаган худгам бир одамми ўйлайдилар? Мен жамиятнинг иймонини қутқармоқ йўлида дунёмни ҳам фидо этдим, охиратимни ҳам. Саксондан ортиқ саналик бутун ҳаётимда дунё завқи номига бир нарса билмайман. Бутун умрим уруш майдонларида, асорат зиндонларида, ёхуд мамлакат қамоқхоналарида, мамлакат маҳкамаларида ўтди. Чекмаганим жафо, кўрмаганим азоб қолмади. Ҳарбий трибуналларда бир қотил каби муомала кўрдим, бир бебош каби мамлакатма мамлакат сургунга йўлландим. Мамлакат зиндонларида ойларча инсонлар ила кўришишдан ман этилдим. Дафаларча заҳарландим. Турли-туман ҳақоратларга маъруз қолдим. Пайти бўлдики, ҳаётдан минг марта зиёда ўлимни таржиҳ этдим. Агар диним жонга суиқасддан мени ман этмасайди, балки бугун Саид тупроқлар остида чириб кетган бўлар эди.

Менинг фитратим зиллат ва ҳақоратга таҳаммул этмас. Иззат ва шаҳомати Исломия мени бу ҳолда бўлмоқдан шиддат ила ман этар. Бундай бир вазиятга тушиш ила, қаршимда ким бўлса бўлсин, истарса энг золим бир жаббор, энг хунхўр бир душман қўмондони бўлса тазаллул этмайман. Зулмини, хунхўрлигини унинг юзига ураман. Мени зиндонга отар, ёхуд иъдом дорёғочига этар.. ҳеч аҳамияти йўқдир, шундай ҳам бўлди. Буларнинг ҳаммасини кўрдим. Бир неча дақиқа яна у хунхўр қўмондоннинг қалби, виждони зулмкорликка таяна олсайди, Саид бугун осилган ва маъсумлар жамоатига қўшилган бўлар эди.

Хуллас, менинг бутун ҳаётим бундай заҳмат ва машаққат ила, фалокат ва мусибат ила ўтди. Жамиятнинг иймони, саодат ва саломати йўлида нафсимни, дунёмни фидо этдим. Ҳалол бўлсин. Уларга баддуо ҳам қилмайман. Чунки бу сояда Рисола-и Нур ҳеч бўлмаса бир неча юз минг, ёхуд бир неча миллион кишининг, ададини ҳам билмайман, шундай демоқдалар. Афён прокурори беш юз минг деганди. Балки янада зиёда, иймонини қутқаришга васила бўлди. Ўлмоқ ила ёлғиз ўзимни қутқараман, фақат ҳаётда қолиб эса заҳмат ва машаққатларга таҳаммул ила бу қадар иймоннинг қутулишига хизмат этдим. Аллоҳга минг карра ҳамд бўлсин.

Сўнгра мен жамиятнинг иймон саломати йўлида охиратимни ҳам фидо этдим. Кўзимда на Жаннат савдоси бор, на Жаҳаннам қўрқуви. Жамиятнинг, йигирма беш миллион Турк жамиятининг иймони номига бир Саид эмас, минг Саид фидо бўлсин. Қуръонимиз ер юзида жамоатсиз қолса, Жаннатни ҳам истамайман. У ер ҳам менга зиндон бўлар. Миллатимизнинг иймонини саломатда кўрарсам, Жаҳаннамнинг оловлари ичида ёнишга розиман. Чунки вужудим ёнаркан, кўнглим гул-гулистон бўлар.

Ҳазрат жўшган эди. Бир вулқон каби лавалар сочаётган эди. Бир тўфон каби кўнгил денгизини тўлқинлантираётган эди. Бир шаршара каби ҳашаматли хуш овозлар ила руҳим энг чуқур нуқталарига урилар эди. Жуда ҳаяжонланган эди. Миллат минбарида жўшган бир хатиб каби давом этаётган, сўзининг тўхтатилишини истамас эди. Чарчаганини ҳис этдим. Бу ҳаяжонли баҳсни ўзгартирайлик, дедим.

– Маҳкамада сиқилдингизми? дея сўрадим.

Диний таълимга, аёлларимизнинг, муҳтарам хонимларимизнинг Ислом тарбияси доирасида иффат ва шарафларини муҳофаза этишларига тарафдор бўлишнинг бир айб бўлганига доир қонунларда бир модда борми? "Қалбга келган ҳақиқат" каби таъбирлари ҳам шахсий нуфуз таъмини мақсадига далил кўрсатишларининг маъносини ҳам бу илм ила, ҳуқуқ ила машғул доцентлардан сўрайман.

Устоз ила кўришишимиз жуда узанган эди. Изн олиб айрилганим замон вақт анча ўтган эди.

**1952**

**АШРАФ АДИБ**

\*\*\*

**САИД НУР ВА ТАЛАБАЛАРИ**

Бахтиёр бир ихтиёр бор. Атрофи саккиз ёшдан саксон ёшга қадар бутун насллар тарафидан ўралган. Ёшлар фарқли, бошлар фарқли, ишлар фарқли... Фақат бу фарқлилиқда ғайрилик йўқ! Ҳаммаси бир нарсага ишонган... Аллоҳга!... Оламларнинг Рабби бўлган Аллоҳга... Унинг юксак Пайғамбарига.. Унинг буюк китобига.. Қуръон ҳануз янги нозил бўлган каби ҳаркас қидирганини топган каби бир ҳол бор уларда. Саид Нур ва талабаларини томоша қиларкан, инсон ўзини худди Саодат Асрида ҳис этади. Юзлари нур, ичлари нур, ташқи кўринишлари нур... Ҳаммаси ҳузур ичидадир. Тоза, юксак, сўнгсиз бир нарсага боғланмоқ, ҳар ерда ҳозир, нозир бўлганга, оламларнинг яратувчисига боғланмоқ, у йўлда юримоқ, у йўлни ҳаётининг ғояси деб билмоқ... Ҳа!... Не буюк саодат!

Саид Нур уч давр яшаган бир ихтиёр. Кун кўрган бир ихтиёр. Уч давр: Машрутият, Иттиҳод ва Тараққий, Жумҳурият. Бу уч давр катта қулашлар, йиқилишлар, чўкилишлар ила тўладир. Йиқилмаган қолмаган! Ёлғиз бир одам бор. У оёқда... Шарқ яйловларидан, Қуёш чиққан еридан Истанбулга қадар келган бир одам. Иймони тоғлар каби соғлом. Бу одам уч даврнинг ёмонларига қарши иймонли бағрини қалқон қилган. Аллоҳ деган, Пайғамбар деган, бошқа бир нарса демаган. Боши Арарат Тоғи қадар тик ва мағрур. Ҳеч бир золим уни эголмаган, ҳеч бир олим уни енголмаган... Қоялар каби қаттиқ, мудҳиш бир ирода... Яшинлар каби бир заковат... Мана Саид Нур!... Ҳарбий трибуналлар, маҳкамалар, қўзғолонлар, инқилоблар... Унинг учун қурилган иъдом дорёғочлари... Сургунлар... Бу мудҳиш одамни, бу маънавият одамини йўлидан қайтаролмаган! У буларга иймонидан келган сўнгсиз бир қувват ва жасорат ила қарши турган. Қуръони Каримда "Ишонсангиз муҳаққақ устунсиз" (Ал Имрон сураси 139- оят) буюрилмоқда. Бу Аллоҳ Каломи худди Саид Нурда тажаллий этган!

Маҳкамалардаги мудофааларини ўқидик. Бу мудофаалар бир нафс мудофааси эмасдир, буюк бир даъвонинг мудофаасидир. Жалодат, жасорат, заковат асари, шоҳасари...

Нима учун Сакрат бу қадар буюкдир? Бир фикр йўлида ҳаётни ҳақир кўргани учун эмасми? Саид Нур энг камида бир Сакратдир. Фақат Ислом душманлари тарафидан бир муртажи, бир софта дея тақдим қилинди. Уларга кўра буюк бўла олмоқ учун ажнабий бўлмоқ керак. У маҳкамалардан маҳкамаларга судралди. Маҳкум экан ҳам ҳукм этар эди.

У қамоқхоналардан қамоқхоналарга отилди. Қамоқхоналар, зиндонлар унинг соясида мадраса-и Юсуфия бўлди. Саид Нур зиндонларни нур, кўнгилларни нур айлади. Қанча ваҳший қотиллар, қанча низом ва номус душманлари бу иймон обидасининг қаршисида эридилар, худди янгидан яратилдилар. Ҳаммаси ҳалим-салим мўъминлар ҳолига, хайрли ватандошлар ҳолига келдилар... Сизнинг қайси мактабларингиз, қайси тарбия усулларингиз буни қила олди, қила олар?

Уни диёрма-диёр сурдилар. Ҳар сургун ери унинг ўз ватани бўлди. Қаерга кетса, қаерга сурилса, атрофи соф, тоза мўъминлар тарафидан ўралар эди. Қонунлар, таъқиқлар, полициялар, жандармалар, қалин қамоқхона деворлари уни мўъмин қардошларидан бир он ҳам айиролмади. Буюк муршиднинг талабалари ила орасига ёғилган бу моддий касофатлар дин, ишқ, иймон соясида латофатлар ҳолига келдилар. Кўр қувватнинг, ўлик модданинг бу тахдид ва таҳдидлари руҳ оламининг уммонларида буюк тўлқинлар майдонга келтирди. Бу тўлқинлар қишлоқ хоналаридан бошлаб, ҳар тарафни ўради, университетларнинг эшикларига қадар таянди.

Йиллардир муқаддасотлари оёқ ости қилинган ватан болалари, маҳв этилган насллар, иймонга сувсаганлар унинг йўлига, унинг нурига югурдилар. Устознинг Нур рисолалари қўлдан қўлга, тилдан тилга, вилоятдан вилоятга улашди, кезди. Ёш-кекса, жоҳил-мунаввар, саккизидан саксонига қадар ҳаркас ундан бир нарса олди, унинг нури ила нурланди. Ҳар талаба бир ускуна, бир босмахона бўлди. Иймон техникага бас келди. Нур рисолалари мингларча марта ёзилди, кўпайтирилди.

Кўзларининг нури сўнган, ич оламларининг ишиғи сўнган, харобага айланган кўрлар бу нурдан, бу ишиқдан қўрқдилар. Бу азиз одамни, тиллардан ҳеч туширмаганлари "Инқилобга - лаикликка зид ҳаракат этмоқда" дея, такрор-такрор маҳкамага бердилар. Такрор-такрор қамоқхоналарга отдилар. Неча марта заҳарламоқ истадилар. Унга заҳарлар заҳарга қарши дармон бўлди. Зиндонлар дарсхона... Унинг нури, Қуръоннинг нури, Аллоҳнинг нури ватан чегараларини ҳам ошди. Бутун Ислом Оламини кезди. Ҳозир Туркияда ҳар ташкилотнинг, ватанини севган ҳаркаснинг қаршисида ҳурмат ила туриши лозим келган бир қувват бордир: Саид Нур ва Талабалари. Буларнинг жамияти йўқдир, манзили йўқдир, ери йўқдир, юрти йўқдир, партияси, шовқини, нутқи, кўз қамаштириши, намойиши йўқдир. Бу билинмасларнинг, валийларнинг, ўзини буюк бир даъвога бағишлаганларнинг идрокли, иймонли, ишончли тўдасидир.

**О. Юксал Серденгечти**

**БАДИУЗЗАМОННИ ЗАҲАРЛАДИЛАР**

Бундан етти сана олдин қонунлар оёқ ости қилинган, башар ҳақлари чормехга тортилган, ҳурриятлар ҳеч саналган, шахсий орзу ва эҳтирослар қонунлардан устун тутилган бир разилона даврда, Афён Вилоятининг Амиртоғ туманига саксон ёшли бир кекса, бир дин олими сургун қилинади. Яшаш манзилида қайд эттирилиб бу ерда яшашга мажбур этилади. Ягона ғояси Қуръони Каримнинг ҳукмларини таблиғ, инсонларни тўғрига, яхшига ва номуслиликка чорламоқ бўлган бир фикр одами сургун этилади... Ҳар жабҳасида қон тўккан ўз юртида Инквизиция Маҳкамаларининг ҳам инсон ўғлига раво кўрмайдиган зулмга, исканжаларга тобе тутилади. Соқолига, мўйловига, қилиқ қиёфасига ёпишадилар. Жандарма милтиқ дасталари остида ўлимга маҳкум этилади.

Сургун бўлиб юборилган ерида ҳам роҳат қолдирилмайди. Аждодидан мусофирпарварликни, кексаларнинг, ғариб ва кимсасизларнинг ёрдамига югуришни меърос олган ҳар Турк каби, бу туман халқи ҳам илмий асарлари ила, ишлари ва ҳаракатлари ила мусаллам бўлган бу зотнинг ёрдамига югуришни виждоний бир вазифа қабул қилади.

Исломнинг ва илмнинг иззату виқорини шараф ила муҳофаза этишни билган ва асло дунё завқлари учун миннат қабул этмаган бу шахснинг сиёсий ҳеч бир партия ва ташкилотга ҳам қатъиян алоқаси йўқдир.

Туркияда иймон ва феъл-атвор соҳиби ҳар фикр одамига қилингани каби, бу кишининг мухталиф дафалар уйи қидирилган, маҳкамаларга берилган, бутун асарлари, мактублари энг кичик тафсилотларга боргунча қадар мусодара этилиб айбсиз ҳолда қамоқхоналарда паришон этилгандир.

Ҳа, айбсиз ҳолда деймиз. Чунки ҳоким ва раисдан тутингиз да, полиция жандармасига боришга қадар Устозга азоб ва жафо этмоқ, қамоқхоналарда паришон этмоқ бир фахрланиш сабаби, бошлиқнинг кўзига кира олмоқ, мансабда кўтарилмоқ каби суфлий ҳирслар ила ёниб қоврулганлар учун эса топилмас бир фурсат бўлгандир.

Бу зулм, бу исканжанинг сабабларини у даврнинг динга қарши бўлган мойиллигида, виждон ҳурриятига ва Исломиятга қилган тазйиқда қидирмоқ лозимдир. Бу ҳолнинг у даврда ҳеч ҳам ажойиб бўлган бир тарафи йўқдир. Зеро у даврда мамлакатда динсиз, материалист, ҳайвоний ҳисларининг асири, қул руҳли бир насл етиштирилмоқ исталаркан, бу зотнинг ўз ҳаётини камситиш даражасида ўртага отилиб ҳуррият ила, ахлоқ ила, иймон ила тўқ, ҳайвоний ҳисларнинг асири бўлмаган бир ёшлар исташи ва бу йўлда ҳаракат қилиши албатта хуш кўрилмасди. Миллат ҳақларини оёқ ости қилиб, миллионларнинг орқасидан рўдаполар каби яшашни шиор этганлар учун қўрқиладиган бир ҳолдир бу. Таъқиблар, тазйиқлар саналарча давом этди. У ила гапирганларнинг, мактублашганларнинг, хизматига югурганларнинг уйлари қидирилди, ўзлари Афён Қамоқхонасида чиритилиб, бола чақалари кўчаларда паришон бўлишга маҳкум этилди.

Унинг қўл ёзуви Қуръони Карими ила бунинг тафсири бўлган Рисола-и Нур парчалари биттадан ватан хоинлиги варақлари экан каби мусодара этилиб прокаратураларга ўтказилди.

Муҳокамасига қамалган ҳолда давом этилиб йигирма ой айбсиз ҳолда қамоқхонада қолдирилди.

Шундай бир он келдики, бу воқеалар жараён этган Афён Қамоқхонасига Аллоҳга ишонмоқдан ва унинг амрларини ўрнига келтирмоқдан бошқа ҳеч бир айби бўлмаган маъсум ватандошлар ила тўлиб тошди. Уларга раво кўрилган зулм, исканжа шайтонларни ҳам даҳшатга туширди, аён бўлди, қўрқув ҳолини олди. Қандайки Қуддуси Шариф яҳудийларнинг даҳшатига ва пайғамбарларга қилинган зулмларга саҳна бўлган, Афён шаҳри ҳам инсон ҳақларининг оёқ ости қилиниб ватандош ҳақлари чормехга тортилган иккинчи бир шаҳар бўлди.

14 Май сайловлари ила чорак асрнинг диктаторлиги зиру-забар этилиб осонлик ила йиқиларкан, миллат ўз муқаддаротига ҳоким бўлмоқдан туйган ҳудудсиз бир севинч ичида байрам этмоқда.

14 Майдан сўнгра ҳар нарсанинг ўзгаришини кутаркан яна кўрмоқдамизки, ҳоким ва раислар эски одатларини давом этмоқдалар.

Қидирув бўлими ходимлари яна гапирган икки-уч ватандошнинг орқасида ва яна Бадиуззамоннинг уйи назорат остида. Шундайки, бир жандарма човуши ҳам қўлида қидирув амри бўлмасдан Туркия Жумҳурияти қонунлари ила тасдиқланган маскан дахлсизлигига тажовуз этади. Ва бу журъаткор бир турли жазо кўрмайди. Яна Устознинг қилиқ қиёфасига ёпишадилар, собиқ даврда бўлгани каби, зиёратига келганлар яна қайд этилиб полиция ташкилотларига чақирилади...

Ўзини миллатига бағишлаган саксон ёшдаги кекса бир дин олими ўлдирилмоқ истанилади, ҳамда Рамазон Байрами оқшоми ифтор овқатига заҳар қўйилмоқ сурати ила.

Бу не фожиали, бу не таҳаммул этилмас бир ҳолдир. Тажрид этилган, доимий бир тарассуд остида, эшигида кўриқчи. У ичкарида ўлим ила якка қолдирилади.

Ҳайҳот! Келингиз эй мусулмонлар. Бирга бўлиб йиғлайлик. Йўқ, йўқ! Кўз ёшлари ила, фарёд ила даволаниши мумкин эмас бу дарднинг... Аллоҳ учун ҳаракат қилайлик.

**Ниҳат Язар**

\* \* \*

**БАДИУЗЗАМОН САИД НУР**

Буюк ва доҳий одамларнинг бешиги бўлган Туркия ҳозирга қадар нақадар кўп мужоҳидлар, мужаддидлар ва бутун маъноси ила буюк инсонлар кўргандир. Улар идрок этган ҳаёт шартлари ва кўрган эътибор, топган ва мазҳар бўлган ҳурмат, қадр ва қийматларига асло нуқсонлик бермаслик ила баробар, юрган ҳақ йўлларида муҳаққакки ўзларига буюк осонликлар таъмин этгандир. Бу шартларнинг тескари тажаллийсига ва зулмнинг энг оғирига маъруз қолганимиз шу ўтган йигирма беш йил, бизга оғир мужодала ва мужоҳадалар ичида қорилган, даъвосининг ва иймонининг азаматидан илҳом олган ва буюклигини дунёнинг энг узоқ бурчакларига ёйган бир доҳий, бир нур ва фазилат тимсоли ҳадя этгандир.

Нури бир қанча қоронғу виждонларни ойдинлатган, қудрати бир қанча заиф иймонли инсонларга жасорат берган, даҳоси бир қанча насибасиз инсонларнинг руҳига илҳом сочган бу буюк одам, ҳеч шубҳа йўқдирки, Саид Нур Ҳазратларидир.

Ундан фазилат ва фидокорлик дарси олган бир қанча йўлини адаштирган инсонлар ўзларини масъуд ва ойдин бир саҳронинг ўртасида топгандирлар. Даҳоси ва жалодати қадар иймони ҳам қувватли бўлган бу муҳтарам инсон йигирма беш йиллик истибдод ва зулмга кўзларини юммасдан чидаган ва унинг қўрқинч исканжа адолатсизлигига иймондан туғилган бир журъат ила қарши қўйган ягона шахсиятдир.

Бутун Мусулмон дунёси бу қутбнинг жозибасидан ўзини қутқаролмагандир. Туркиянинг ҳеч кимсасиз ва танҳо бир бурчагида чиққан бу нур зиёсини Покистонларга, Индонезияларга қадар ёйган ва ўзи ила баробар миллатимизнинг ҳам шон ва шарафига ҳалқалар қўшгандир.

Афсуски бағримиздан жўш урган, бизга шараф қозонтирган, қорайган кўнгилларимизни ойдинлатган, залолат йўлига кирган инсонларни ҳақ йўлига келтирган бу муҳташам ва муборак инсон биздан ҳурмат ўрнига фақатгина тазйиқ ва зулм кўргандир.

Фақат у бундан на қўрққан, на йўлини алмаштиргандир. Аксинча, у янада яхши биладики, мужодаласиз, фидокорликсиз, изтиробсиз ҳеч бир даъво илдиз отмас.

Шу билан бирликда, нақадар биз бу қуёшнинг ишиғини сўндирмоқ истасак ҳам, унинг нури қоронғу кўнгилларда биттадан машъала каби ёнмоқда ва бизни ойдинлатмоқда. Бу буюк инсоннинг ҳаққи ва даъвосининг мевасидир. Қандай ҳам бахтиёрдир у!

**ЖЕВАТ РИФАТ АТИЛҲАН**

\*\*\*

**БАДИУЗЗАМОН САИД НУР**

Гўзал Турк ватани етиштириб бутун башариятга ўрнак инсон бўлиб ҳадя этган буюк доҳий, буюк муршид ва муҳташам бир инсоннинг исмидир. Тўқсон йилни тўлдирган ҳаётининг ҳар куни биттадан нур доираси, биттадан фазилат ишиғи, бир азм ва иймон ҳалқаси ҳолида Турк наслларининг руҳларига ва ақлларига кирган, ва бу нур саналар ила бир қанча қоронғу руҳларни ойдинлатиб уларни тўғри, гўзал ва ишиқли йўлларга чорлагандир.

Илоҳий бир заковатнинг рамзи бўлган буюк Устоз Саид Нур Ҳазратлари Аллоҳнинг мустасно бир лутф ва карами бўлган муҳташам даҳосини мўъмин бир азм ва жалодат ила бу азиз миллатнинг хайри, тараққийси ва юксалиши йўлига сарф этган ва унинг нури Турк ҳудутларидан тошиб қўшни мамлакатларга, Покистон ва Индонезияга қадар ёйилгандир.

Бу нурнинг ишиғи ва инсонларга бахш этган ахлоқ ва фазилат шуълаларининг биргина қиймат ва тақдир ўлчовида тўпланиши мумкин эмасдир.

Ундаги азм ва ирода, ундаги юксак қаноат ва устун инсон васфи ҳаммамиз учун ўрнак ташкил этадиган қадар буюкдир.

Ёлғиз биз эмас, ёлғиз Мусулмонлар эмас, бутун инсоният бу буюк инсоннинг шахсиятида асолат ва нажобатнинг, ахлоқ ва фазилатнинг ва айниқса юксак иймоннинг бутун кўз қамаштирувчи мисолларини томоша эта олар. Бутун Турк болалари ватанларининг бу қадар Илоҳий бир заковатга, бу қадар муҳташам бир шахсиятга, бу қадар тоза бир инсонга бешик вазифаси бажарганига ифтихор эта оларлар.

Аввалги кун унинг бир маҳкамаси бор эди. Бу маҳкамадан икки нарса ўргандик: Бири, асл ва ёш Турк наслининг фазилат ва юксак ахлоққа, юксак ишонч ва иродага бўлган чуқур ҳурмати ва юксак алоқаси...

Бошқасида, дабдабаларини, бойликларини, рутба ва мавқеларини ва бугунги фоний ва разил борлиқларини Турк миллатининг қашшоқлик ва қолоқлигида қидирган ва заҳарли илҳомларини ва амрларини ва қувватларини миллатлараро яширин, йиқитувчи ва бузғунчи Турк душманларидан олган бир ахлоқсизлар ва насаблари ноаниқ инсонлар олган ҳоллар.

Мингларча мунаввар Турк ёшлари ташкил этган буюк жамиятдан бир миқдор сесканиб заҳарли, малъун ва муфсид қаламларини қўрқоқ ва титроқ ҳам бўлса маккор-маккор қарши қўллаган ва ортиқ модаси ўтган ёлғонлар ила бу қийматни камситмоқ истаган гуруҳ.

Шундай бир таққослаш қила оламиз: Устози Аъзам ила (асло масон устози эмас), асрдош бўлган буюк одам ва Ҳиндистоннинг қутулиш раҳбари Махатма Ганди. Бири Инглиз жабарутига, Англия империализмига ва унинг қўрқинч истило ва мустамлакачилигига бош кўтарган ва йилларча буюк даъвосига хизмат этиб Англиянинг бутун ҳашамат ва қудратини азим иродаси қаршисида ожиз ва фалаж бир ҳолга келтиргандир. Биз бу турда етиштирган буюк инсоннинг мужодала ва ҳаётининг саъйи ва шакли биринчисига жуда ўхшамоқ ила баробар, ортиғи билан унга Жаноби Ҳақ бахш буюрган Мусулмонлик ва иймон нури ҳам ўз зиёсини Қуёш каби Ислом иқлимларига ва диёрдан диёрга ошириб этгандир.

Орада фақат буюк ва афсусланадиган бир фарқ бордир.

Бу фарқ биринчисига тўрт юз миллионга яқин бир инсон жамоати кўрсатган тебранмас ишонч, ҳурмат ва боғлиқлик... бизникига қарши эса, маҳдуд ҳам бўлса, баъзи асолат фуқароси ахлоқсизларнинг ўртага чиқарган камситиш ва маккор ҳужумлари.

Ё Рабби! Недан бизни бундай ҳар қиймат ва фазилатни латта-путтага айлантирадиган қадар разил қилдинг? Биламиз, сенга қарши гуноҳимиз кўп ва буюкдир. Етар ё Илоҳий, етар бу сукут бизга!

**ЖЕВАТ РИФАТ АТИЛҲАН**

\*\*\*

**БАДИУЗЗАМОН КИМДИР?**

Бадиуззамон билинган ва ҳалок этувчи жарликлар ила тўла бўлган ижтимоий сайримизни маънавий қийматлар жиҳатидан бир нури иймоний ва зиё-и иршодий ила амният остига олишга тиришган ва бу хусусда билишнинг ўз-ўзини идора этмо, билмасликнинг кўр-кўрона идора қилинмоқ ҳақиқатига вужуд беришини халқ оммалари орасида акс эттирган инсондир.

Бадиуззамон ахлоқий қийматлар ва миллий хислатларнинг мусбат илмлар ила мувозий бўлиб бирга бориб бўлмасликни, бу маъно ва шакл қаршисида етишган чўл қадар қуруқ ва бўш руҳлар ила булғанган ёшларнинг истиқболда миллатимизнинг руъят уфқида бир қора бало бўлиши қатъий ҳақиқатини кўзларга тиққан ва халос чорасини ҳам кўрсатган кишидир.

Бадиуззамон шарқ ва ғарб орасидаги азим фарқлиликнинг, шахсият маъносининг торайиш ва кенгайишидан нашъат этганини кўрган ва асрнинг маймун тақлидчилигига борган шахсиятсизлиги қаршисида шахсият маъносининг Илоҳий юксаклигини кўнгилларнинг кесишиш нуқтасида рамзлаштиришга киришган олимдир.

Бадиуззамон ҳур одамларнинг, ҳур мамлакатининг Илоҳий қурулиш фалсафасини ақлларга ва кўнгилларга нақш этган дин одамидир.

Бу зотдор миллат Бадиуззамон каби нафсидаги манфаат бутини йиқитган инсонларнинг хизматига кўп, аммо кўп муҳтождир.

Ҳуқуқ Факультетидан

**ЗИЁ НУР**

**Аҳамиятли бир ҳақиқат ва Демократлап ила Университет   
Нурчиларининг бир суҳбатидир.**

Ҳозир миллатнинг орзуси ила Исломийлик аломатларининг эркинлигига васила бўлган Демократлар, ҳам мавқеларини муҳофаза, ҳам ватан ва миллатини мамнун этмоқ ягона чораси иттиҳоди Ислом жараёнини ўзига таянч нуқтаси қилмоқдир. Эски замонда Инглиз, Француз, Америка сиёсатлари ва манфаатлари мунга муориз бўлмоқ ила монеъ бўлардилар. Ҳозир манфаатлари ва сиёсатлари бунга муориз эмас, балки муҳтождирлар. Чунки комунистлик, масонлик, зиндиқлик, динсизлик тўғридан тўғрига анархистликни натижа бермоқда. Ва бу даҳшатли тахриб этувчиларга қарши фақат ва фақат ҳақиқати Қуръония атрофида иттиҳоди Ислом таяна олар. Ва башарни бу таҳликадан қутқаришга васила бўлгани каби, бу ватанни ажнабийлар истилосидан ва бу миллатни анархистликдан қутқарадиган фақат удир. Ва бу ҳақиқатга биноан, Демократлар бутун қувватлари ила бу ҳақиқатга таяниб комунист ва масонлик жараёнига қарши вазият олишлари зарурийдир.  
 Бир азони Муҳаммадийнинг (С.А.В.) эркинлиги ила ўз қувватларидан йигирма марта зиёда қувват қозондилар. Миллатни ўзларига исинтирдилар, миннатдор қилдилар. Ҳам маънан эски Иттиҳоди Муҳаммадийдан (С.А.В.) бўлган юз минглаб Нурчилар ила, эски замон каби фармасон ва Иттиҳодчиларнинг масон қисмига қарши иттифоқлари каби, ҳозир ҳам айнан Иттиҳоди Исломдан бўлган Нурчилар катта бир тўплам ташкил этар. Демократларга бир таянч нуқтасидир. Фақат Демократга қарши эски партиянинг муфрит ва масон ёки комунист маъносини ташиган қисми икки мудҳиш зарбани Демократларга уришга тайёрланмоқдалар.  
 Олдин қандай Аҳрорлар икки марта бошга ўтгани ҳолда, оз бир замонда уларни йиқитдилар. Уларнинг муттафиқи бўлган Иттиҳоди Муҳаммадий (С.А.В.) аъзоларининг кўпларини осдилар. Ва “Аҳрор” дейилган Демократларни ўзларидан янада динсиз кўрсатишга уриндилар. Айнан шунинг каби, ҳозир бир қисми диндорлик пардасига кириб Демократларни қарши чорламоқ ёки ўзлари каби тахриботга чорламоқ истаганлари қатъиян тушунилмоқда. Ҳатто олимларнинг расмий бир қисмини ўзларига олиб Демократларга қарши чорламоқ ва Демократнинг тарафида уларга муқобил келадиган Нурчиларни эзмоқ, токи Нурчилар воситаси ила олимлар Демократга илтижо этмасинлар. Чунки Нурчилар қайси тарафга майл этсалар олимлар ҳам тарафдор бўлар. Чунки улардан янада қувватли бир жараён йўқки, унга кирсинлар.  
 Хуллас модомики ҳақиқат будир, йигирма беш санадан бери илм аҳлини, тариқат аҳлини эзган, ё ўзларига хушомадгўйликка мажбур қилган эски партиянинг муфрит ва масон ва комунист қисми бу нуқтадан фойдаланиб Демократларни йиқитмаслик учун, Демократлар мажбурдирларки ҳам Нурчиларни, ҳам олимларни, ҳам миллатни мамнун ва миннатдор этмоқ, ҳам Америка ва муттафиқларининг ёрдамларини йўқотмаслик учун бутун қувватлари ила азон масаласи каби Исломийлик аломатларини иҳё учун мумкин бўлганча таъмирга уринишлари лозим ва алзамдир.  
 Афсуски, баъзи муфрит ва масон ва комунистлар Демократга қарши бўлгани ҳолда ўзини Демократ кўрсатадиларки, Демократларни тахриботга чорласин ва динга қарши кўрсатсин, уларни йиқитсин.

Нур талабалари ва Нурчи Университет ёшлари номига  
  
Содиқ, Сунгур, Зиё

Ҳз. Устозимизнинг 1950 да маънавий ихторга биноан ёздирган ва иловада нашр қилинган бу суҳбатни Ашраф Адиб Бей кейинчалик Сабилуррашод Мажмуасида ва Кичик Тарихча-и Ҳаётда айни имзолар ила нашр этган ва Ҳз. Устозимиз ҳам такрор уни иловаларга доҳил этгандир.

**ДЕМОКРАТ ҚАРДОШЛАРГА ТАВСИЯ**

Диктаторлар ва бошлиқлар идорасида мамлакатнинг динини, иймонини, жонини, ҳаётини эзган марҳаматсиз эски даврнинг фармасон қулларининг шу ўлим олди азоблари даврида Демократларга йўналтирган қуроллардан энг таъсирлиси уни ўзларидан янада динсиз кўрсатишга уринишларидир. Бир қисми диндорлик пардасига ўралиб, Демократлар миллатга сўз берган дин эркинлигини таъмин этмасликларини ташвиқот этмоқдалар. Бир қисми эса, эскичиликни ҳимоя этмоқда айблови ила Демократларнинг дин эркинлигига тарафдорлик этишини ўнглашга; ўзлари каби Демократларни ҳам динни, дин муассасаларини бузишга, дин аҳлига қарши шиддат кўрсатишга чорламоқдалар.

Демократ Партиясининг бошқарувни қўлга олар олмас комунистларга қарши шиддатли ҳаракати, бошқа тарафдан Азони Муҳаммадийнинг эркинлигини таъмин этиши, бу сабаб ила халқнинг муҳаббатини қозониб ўз қувватидан йигирма марта ортиқ бир қувват қўлга киритиши Халқчиларни мудҳиш андишага туширди.

Эски даврнинг дин аҳлига ва Қуръон аҳли бўлган Нурчиларга қарши таъқиб этган золимона сиёсати уларни бу ҳолга туширганини Демократлар идрок этадиган бир савияда бўлганлари учун, уларнинг йўлларига тушмасликларига эътимодимиз бордир.

Эски даврнинг асосий шиори маълумдир. Демократлар бақоларини таъмин этмоқ истарларса, тамоми ила бу шиорга қарши бир сиёсат таъқиб этишлари ижоб этар. Бир тарафдан комунизмга қарши шиддат, бошқа тарафдан динни ва дин аҳлини ҳимоя. Очиқча ва мардча бу йўлда юрмоқ мажбуриятидадирлар. Бу хусусда кўрсатадиган энг кичкина бир заифлик, ёхуд энг кичкина бир самимиятсизлик уни Халқчиларнинг чуқурига туширар.

Биз Нур Талабалари қатъиян сиёсат ила машғул эмасмиз. Бизнинг ягона истагимиз мамлакатда дин эркинлигининг ҳақиқий суратда таъмини, динга ва дин аҳлига ва Қуръон аҳли бўлган Нурчиларга қарши чорак асрдан бери давом этган зулм ва тазйиқнинг тамоми ила бартараф бўлишидир. Демократ қардошларга тавсия этамиз: Собиқ Даврнинг шайтонкорона ўйинларига, ҳийлаларига алданмасинлар. Улар тушган залолатга тушмасинлар. Миллатнинг руҳини ва иродасини улар каби камситмасинлар. Комунизмга ва динга қарши тутган тўғри йўлда азм ила давом этсинлар.

Нур Талабалари Номига

**Содиқ, Сунгур, Зиё**

**БАДИУЗЗАМОН**

Бергсон "Ахлоқ ила диннинг икки манбаи" номли сўнг китобларидан бирисида, айниқса ахлоқнинг бир инсон жамиятида тубанлашмиш ҳодиса даракасидан улвий мафкура савиясига фақат диндор ва тоза шахсиятлар соясида юксала олишини қайд этар.

Бу қараш инсонлик ва мусулмонлик тарихида саноқсиз ўрнаклар ила ҳар замон таҳаққуқ бўлгандир. Зотан психология илмига таянган тарбия санъати, анъанавий йўлларида бу асосга тутингани ва янги бир истиқомат бериладиган наслларни бу каби ўрнак инсонларни тақлидга чорлагани нисбатда, биздан аввалги даврларда биздан кўп масъуд инсонлар етиштиргандир.

Бадиуззамон қайси жамиятда ва қайси даврда яшаса яшасин, мана бу ишора этганимиз ўрнак инсон васфларини муҳофаза этган тоза ва мустасно шахсиятлардан бирисидир. Турк Миллатини маҳв этмоқ учун жосус қўлларда парда орқасида етиштирилган ва Турк Миллатини ёлғон ила, алдов ила ҳар сония алдатишга ўзига бир тирикчилик манбаи қилган бир қатор ватан хоини ва миллат душмани махлуқлар бу тоза шахсиятнинг йиллардан бери ҳаётини маънавий тазйиқ остига олдилар. Сўраймиз: (Фақат кимдан сўраймиз? Бу сўроқдан ҳам нима кутамиз.) Бутун тарихимизда, ҳар фурсатда энг қўрқинч ва аёвсиз душманлигини исбот этган Фенер Патриархлари муҳташам саройларида салтанат сураркан, бу азиз тупроқнинг асрлардан бери эгаликни тасдиқловчи ҳужжатини, энг оз минг саналик бир мулкият ҳаққи ила терисида ва қалбида ташиган Бадиуззамон бу фасод ўчоғининг бир эшикчиси қадар ҳам яшамоқ ҳаққидан маҳрум қолсинми?

Қайсимиз япроқлари орасида фикрий ва руҳий саёҳатларга турганимиз китобларимизнинг, бирданига муқаддас билинган масканимизга тажовуз этилиб, уйимизда ҳужумга йўлиқиб қўлларимиздан ушланиб тортиб олинишига таҳаммул эта оламиз? Бундай бир ҳаракат, гўё тақлид этилган асрдош маданий жамиятлардан энг орқа қолган Испанияда ҳам содир бўлолмас. Хусусан бўлишидан сўнгра аниқ, асло такрорланолмас.

Биз Бадиуззамоннинг илм, ахлоқ, фазилат ва одоб сифатлари ила безанган тоза ва юксак шахсиятига кўрсатилган ва хусусан сўнг кунларда бутун-бутун шиддатланган ёмон муомалалардан ва бу муомалаларни унга раво кўрганлардан нафрат этамиз. Ахлоқсизлик жирканчининг бир тўфон ҳолида ҳар истиқоматга тошиб узаниб ҳар фазилатни бўғишга қўйилган Туркларнинг бу қадар қоронғу кунларида унинг файзини бир сир каби қалбдан қалбга муқовамати имконсиз бир ҳамла ҳолида ўтишини кўрмоқ ила тасалли топамиз. Кечаларимиз жуда қорайди ва жуда қорайган кечаларнинг наҳорлари жуда яқин бўлар. اِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

**ЖАВДАТ СЕЗАР**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Жуда азиз, жуда муборак, жуда мушфиқ, жуда севгили устозимиз ҳазратлари

Рисола-и Нурни ҳиммат ва дуоларингиз ила, диққат ва тафаккур ила ўқиган сари, бу муаззам асар куллиётининг коинот тилсимининг муаммосини кашф ва ҳал этган бир кашшоф бўлганини, ҳозирги замон ва истиқболнинг бир муршиди акбари ва бир раҳбари аъзами бўлганини яна дуо ва ҳимматингиз ила идрок этмоқдамиз. Ҳа, Устозимиз Ҳазратлари! Рисола-и Нурни ўқиган ҳар идрок соҳиби англайдики, Рисола-и Нур керак бўлса бу асрнинг, керак бўлса олдимиздаги асрнинг башариятини фикр қоронғуликларидан қутқариб, танвир ва иршод этажакдир.

Рисола-и Нур ёлғиз бу ватан ва миллат учун эмас, Ислом Олами ва бутун башариятнинг эҳтиёжига жавоб берадиган бир куллиёт бўлиб таълиф этилгандир. Бугун тарихда ҳеч кўрилмаган бир фажоат ва фалокат ичида типирчилаган башарият учун халоскор бўлиб Рисола-и Нурга ёпишмоқдан ва нима баҳосига бўлса бўлсин, Рисола-и Нурнинг нуроний ва порлоқ парчаларини қўлга киритиб диққат ва тафаккур ила ўқимоқдан бошқа бир қутулиш чораси йўқдир. Рисола-и Нурни ўқиган ҳаркас бу ҳақиқатни идрок этган ва этмоқдадир. Агар биз муқтадир бўлсак, бу ҳақиқатни коинотга қараган бир ерга чиқиб, бутун коинотга эълон этамиз. Фақат модомики бунга муваффақ бўлолмаймиз, ва модомики Рисола-и Нурнинг жаҳоншумул қийматини бу даража Устозимизнинг ҳиммати ила идрок этганмиз, шу ҳолда у нур ва файз хазинаси ирфон ва камолот манбаи бўлган Рисола-и Нурни бир дақиқамизни ҳам бўш ўтказмасдан, доимий ва давомли бир шаклда ҳар кун ва ҳар соат ўқиймиз, ва бу йўлда кеча-кундуз ҳаракат қиламиз, иншааллоҳ. Фақат ҳар он бутун ишларимизда бўлгани каби, бунда ҳам буюк Устозимизнинг дуо ва ҳиммати ила муваффақ бўла оламиз.

Ҳам шу ҳақиқат очиқ ва аниқдирки: Бир киши аллома ҳам бўлса, Рисола-и Нурнинг ва муаллифининг талабасидир. Рисола-и Нурни ўқимоқ зарурат ва эҳтиёждадир. Агар ғафлат этарса, ўзини алдатган анониятига бўйин эгиб, Рисола-и Нур куллиётини ўқимаса, буюк бир маҳрумиятга дучор бўлар. Фақат биз идрок этганимиз бу муаззам ҳақиқат қаршисида, башариятнинг халоскори ва миллиардларча инсонлардан устун бўлган бир маъмури Раббонийга қандай миннатдор ва ундан қандай қарздор бўлганимизни таъриф этолмаймиз. Яна дуо ва ҳимматингиз ила идрок этганмизки, Қуръони Каримнинг бир маънавий мўъжизаси бўлган ҳориқо Рисола-и Нур Куллиётининг бир қаторидан этган истифодамизнинг энг кичик миқдорини ҳам тўлашга кучимиз етишмас. Шунинг учун, фақат Жаноби Ҳаққа шундай ёлворишга қарор бердик:

"Ё Раб! Бизни абадий ҳибси мунфариддан қутқариб боқий ва сармадий бир оламнинг саодатига ноил этадиган бир ҳақиқатлар хазинасининг калитини Рисола-и Нур каби тенгсиз бир асари ила бахш этган севгили ва мушфиқ Устозимизни золимларнинг ва душманларнинг суиқасдларидан муҳофаза айла, Қуръон ва иймон хизматида доимо муваффақ айла. Унга сиҳат ва саломатликлар, узун умрлар эҳсон айла!" дея дуо этмоқдамиз.

Ҳа, Устозимиз Ҳазратлари! Рисола-и Нурни диққат ва тафаккур ила ўқимоқ буюк неъматига ноил бўлган биз бир қисм университет ёшлари бир ҳусни зон ёки бир тахмин ила эмас, таҳқиқий ва тадқиқий бир суратда, тебранас ва тебранмаяжак бўлган илмаляқийн бир иймоний қувват ила ишонмоқдамизки, замин юзининг бу асрга қадар кўрмаган бир ваҳшат ва даҳшатнинг сабаби бўлган динсизлик ва илҳодни Бадиуззамон ўртадан йўқотишга инояти Ҳақ ила муваффақ бўлажакдир.

Бизнинг бу қаноатимиз софдилона ёки тахмин ила эмасдир. Илмий ва далилга таянган бир таҳқиқ иладир. Шунинг учун муориз бўлган ҳам бу ҳақиқатни қалбан тасдиқ этажакдир. Дуо ва шафқат қилинг, Қуръон ва иймон хизматида фидоий бўлайлик. Рисола-и Нурни бир дақиқамизни ҳам йўқотмасдан ўқийлик, ёзайлик, тўлиқ ихлосга муваффақ бўлайлик.

Университет Нур Талабалари Номига

**АБДУЛМУХСИН**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Жуда муборак устозимиз ҳазратлари

Аввало: Яқинда олинган Нур парчаларининг ҳаммаси тарқалди. Нурнинг муштоқлари сурур ичида қолдилар. Нурдан қисмати бўлганлар бир-бир чиқиб, унга югурмоқдалар. Нур қидирган қалблар, مَنْ طَلَبَ وَ جَدَّ وَجَدَ ҳақиқатича топмоқдалар. Бу сафар Зиё қардошимиз келтирган ўттиз тўрт адад Сўзлар талашиб олинди. Асойи Мусолар Анқарага ва Анадолунинг мухталиф ерларига тарқалмоқда.

...................................................................

Рисола-и Нурнинг парда орқасидаги порлоқлигини кўрмаганлар ҳам унга тарафдордирлар. Рисола-и Нурнинг Мадрасат-уз Заҳроси Анадолу миқёсида ва Ислом Олами ўлчовида кенгайишини Рисола-и Нурдаги ҳақиқатнинг юксаклигидан, ва диққат ва тафаккур ила ўқиган мўъминларнинг ва илм аҳлининг орасида вужудга келган тебранмас ухувват ва қардошликдан англамоқдамиз. Мадрасат-уз Заҳронинг бу муаззам фаолияти замин юзида баҳор мавсумида бўлган Илоҳий ва муаззам нашр каби овозсиз, шовқинсиз, дабдабасиз, намойишсиз ва мутавозе ва фақат муаззам бир шаклда жараён этмоқдадир. Фитратан шошқин бўлган инсон ўғли оламда ҳоким бўлган қонуни Илоҳийни ўйламасдан, ҳар масала истаган вақтида ҳал бўлишини истайди. Кичик доиралардаги вазифаларини ҳатлаб, катта доираларга кирмоқда.

Тухумлари отилган ва гуллаш вақти келган Рисола-и Нур етиштирган ҳақиқий иймонли зотлар, Иншааллоҳ яқин замонда Ислом Оламига биттадан намуна-и имтисол бўлиб нури ҳидоятни кўрсатажакдирлар.

Анқара Университети Нур Талабалари Номига

**АБДУЛЛОҲ**

\*\*\*

**Анқарада Нурларни нашр этмоқ буюк неъматига ноил бўлган катта бир олим ва** **қалб аҳли бир зотнинг устозга ёзган бир мактубидир.**

Соҳиб-ул ихлос ван нур вал камол вал иршод мужоҳиди акбар Бадиуззамон Ҳазратлари!

Майдони синов ва имтиҳонга Лиллоҳ ва Филлоҳ учун отилганингиз ондан бу онга қадар ҳуқуқуллоҳ ва ҳуқуқи ибоднинг мудофаа ва муҳофазасига кеча кундуз, Ҳақ ва халқ ҳузурида, зотингизга хос қудрати илмия ва камолия ва нурия ва иршодияларингиз ила фавқулодда оғир шароит доирасида узлуксиз деб бўладиган даража саъю ғайрат ва ҳиммат ила ғайрат қилганингизга Малак, Фалак, Арш, Курси, Лавҳ, Қалам, Арз, Самовот, Олами Кавн, инс ва жин, ва хориждаги аҳли инсон ва Ислом ва бу абди ожиз "Ашҳаду биллаҳ ила охирид даврон" шоҳиди доимий ва абадиймиз.

Соҳибуннур бўлган Бадиуззамонимиз! Зоти нурияларингизнинг абди ожиз жон ва кўнгилдан дўстингизман. Бу дўстлигим келиб кетгувчи, заволга маҳкум дўстликлардан эмасдир. Олами маънода базми азали аластудаги фитрати зотияларимиздан мунтақил дўстлик бўлгани каби, олами шуҳудимизда бир ярим асрга яқинлашган атвор ва ақвол ва ҳаракат ва саканатингиздан ва бу муддат мобайнида даври истибдод ва машрутият ва жумҳуриятда бир-биридан ҳам ёмон синов ва имтиҳон ва азиятларингиздан; ва фарқли замонларда аъзамий оғир шароит доирасида Ҳарбий Трибунал ва бошқа муҳокамаларингиздан; ва майдони ғазоларда ҳарб ва зарбалар ва майдони илмда тенгдош ва ўхшашингизга устун мубоҳасат ва муноқашати илмия, ва интишор қилган асари жалила ва жамилаларингиздан, ихлосга қовушган амали солиҳа ва афкори нурияларингиздан; жиҳоди асғар ва акбарингизнинг сайру томоша ва тиловатидан олганим дарси ибрат ва ҳикматлар зоти акмалингизга бўлган эски дўстлигимни ҳар он орттирди, сўнг даража соғломлаштирди ва қувватлантирди; ишққа, важдга келтирди. Бу ишқ ва шавқ ила Султон Ҳамид замонидан бери зотингизнинг ва Нур Талабаларингизнинг ҳуқуқи умумия ва хусусияларингизнинг ҳасбатан лиллоҳ мудофаа ва муҳофаза ва ҳимояси учун, яқиндан узоқдан, чумоли қудратича, дўстлик мажбуриятларини маънан-моддатан адода камчилик этмасликка аъзамий ҳаракат қилдим, қилмоқдаман ва қиламан. Бу ҳолимга Ҳақ ва халқ ва Нур талабаларингизнинг бир қисми муҳими огоҳдирлар.

Иншааллоҳ, авни Ҳақ ва имдоди Муҳаммадия ила ва жиҳоди асғар ва акбардаги замонга ўхшовсиз ишқи ихлосияларингиз ила, яқинда ҳақ ғолиб, ботил мағлуб бўлар. Олами инсоният Исломиятга инқилоб ва маданияти Муҳаммадия бутун дабдабаси ила чиқмоқда. Инс ва жин, малак ва фалак фақат бирликда иди акбар айлариз. Хусусан, бу жаҳоншумул байрамимизни тўя-тўя ва қониқа-қониқа сиҳат ва саломатлик ила сайру томошаларингизни раҳмати Илоҳиядан оила ила бирликда дуода бардавоммиз. Жаноби Ҳақ даргоҳи Улуҳиятида дуоларимизни Ҳабиби Кибриё ҳурматига мустажоб айласин! Омин! яна омин!

Жуда муборак қалбий, руҳий, сиррий дўстим! Билмайман, абди ожизни хотирладингизми? Ҳар эҳтимолга қарши хотирлатайин: Юртнинг ҳар тарафида мужоҳада-и миллия давом этаркан зоти ҳакимоналарига Анқарада мужоҳада-и миллияга бирликда давомни ичига олган, мухталиф шахслардан ўн саккизи мутажовиз даъватномалар келган замон, бу даъватларга жавоб бериб-бермаслик хусусида Истанбулда истиқоматгоҳингизда орамизда тақаррур этган кунда кўришиб маслаҳат қилганингиз олой муфтиларидан эски дўстингиз Анқарали Усмон Нурийман. Охирги вақтларда Миллий Мудофаа Ваколати Муфтийлигига тайин қилиндим. 25 санага яқин бу ерда муфтийлик қилдим. Уч сана аввал нафақага чиқдим. Ҳозир Анқарада уйимда истиқомат этмоқдаман. Зотингизга ва аҳли инсон ва Исломга кечаю кундуз дуо ила ҳаёт кечирмоқдаман. Энг буюк истагим ва орзуим ўлимдан аввал дунё кўзи ила зотингизни кўрмоқ ва зиёрат этмоқ, ҳасбатан лиллоҳ бир суҳбатингизда бўлмоқдир. Буни жону кўнгилдан орзу этмоқдаман.

Азизларнинг азизи азизим! Камоли тазимот ва такримот ила зоти ҳакимоналарингизни ва талаба-и нурияларингизни ишқ ва шавқ ила саломлар ва хотирлар, икки жаҳонда азиз бўлишларини ва бўлишингизни Ҳақ Таоло ва Тақаддас Ҳазратларидан тазарру ва ниёз айлариз. Жуда муборак қўлларингиздан ҳасрат ва иштиёқ ила ўпар, дуо-и ихлосияларини ва жавоби савобларингизни кутар, Аллоҳга омонат айларим, бизнинг бир дона Соҳибун нур Вал азм Вал ирода Вал иршод Афандимиз Ҳазратлари.

Ал-Боқий Ҳуваллоҳ

Ёри ғорингиз, мунтаҳо-и зирва-и ҳичида биргина абди ғубор

**УСМОН НУРИЙ**

\*\*\*

### Устознинг Амиртоғга Кетиши

Устоз Саид Нурсий Афён Қамоғидан бўшатилгандан сўнгра, ёнидаги талабалари ила баробар Амиртоғга кетди. Икки сана қадар Амиртоғда қолди. 1371 йилининг Муҳаррам ойида Эскишаҳарга келди ва бир ярим ой қадар Юлдуз Меҳмонхонасида истиқомат этди. Устознинг бу келиши маънодор эди. 1950 га қадар сургун этилган жойлардан ҳеч бир ерга чиқмаган эди, асосан чиқишига изн берилмаган эди. Кўп вақт яқин бир қишлоққа ҳам кетолмас эди.

Устоз Эскишаҳарда муштоқ талабалари ила кўришди, Рисола-и Нурнинг янги ва тоза мевалари бўлган ёш Нур Талабалари ила гаплашди, бир даража ижтимоий ҳаёт ила алоқадор бўлган эди. У ерда ҳар синф халқдан талабалари касрат ила бўлгани каби, аскарлар ичида, айниқса учувчилардан жуда кўп Нур Талабалари бор эди. Буларнинг ҳар бириси иймонли ва юксак ахлоқ соҳиби бўлиб, шижоати миллия-и Исломия ила сарафроз, ихлосли, қалблари муҳаббати Набавия ва жаҳон-қиймат хизмати Исломия ва ватания ила тўйган кимсалар эди.

\* \* \*

Бир муддат сўнгра Устоз Эскишаҳардан Испартага кетди ва етмиш кун қадар у ерда қолди. Бу қаторда Истанбулдаги фаол талабалари "Ёшларга Раҳнамо"ни чоп эттирганлар, бу юздан Устозга қарши даъво очилган ва Устоз маҳкама учун Истанбулга чақирилган эди.

Устоз Испарта ва Истанбулда экан, "Нур Оламининг Бир Калити" исми ила нашр этилган Тавҳид ҳақидаги баҳсларни ёзган ва мактуб сифатида талабаларига юборган эдики, бу баҳслар жуда қийматдор биттадан тавҳид хазинаси ҳукмидадир.

\* \* \*

### Истанбул Маҳкамаси

Баъзи университетли ёшлар ёшларнинг иймон ва ахлоқига хизмат мақсади ила "Ёшларга Раҳнамо"ни Истанбулда бостирдилар. Шу сабабли прокаратура тарафидан 163 инчи моддага таянган ҳолда асар лаикликка зид бўлиб, давлатнинг асосий низомларини диний асосларга уйдирмоқ мақсади ила ёзилгани, ташвиқот ва талқин моҳиятида бўлгани даъвоси ила, Устоз Истанбул Биринчи Оғир Жазо Маҳкамасига жалб қилинади.

22 Январь 1952 муҳокама куни бўлмоқ эътибори ила, Бадиуззамон Саид Нурсий Испартадан Истанбулга келиб маҳкамада ҳозир бўлган эди. Устознинг талабалари ёш университетликлар маҳкама залини тўлдирган эди. Коридорларда катта бир гавжумлик кўзга урилаётган эди. Аввало айбнома ва тадқиқ ҳайъати рапорти ўқилди, Устознинг сўроғи қилинган эди. Тадқиқ ҳайъати рапортида: "Муаллифнинг бу асарда дин тушунчасини ёйишга урингани, ёшларга раҳбар бўладиган фикрлар ўртага қўйгани, муаллифнинг тасаттур тарафдори бўлгани; хотинларнинг ярим яланғоч ва очиқ оёқ ила юришларининг Исломиятга зид ва хотиннинг фитратига зид бўлганини баён этгани; хотинни гўзаллаштирган нарсанинг Ислом тарбияси доирасида Қуръон одоби зийнати бўлганини айтгани; диний тадрисот тарафдори бўлгани; шунинг учун давлатнинг асосий низомларини диний асосларга уйдирмоқ истагани..." батафсил изоҳ этилгандир.

Бадиуззамон Саид Нурсийнинг мудофаасини Истанбул Адвакатларидан Саниюддин Бошоқ, Миҳри Ҳалев ва Абдурраҳмон Шараф Лач қилгандирлар.

Ўқилган айбнома ва рапортдан сўнг Устоз Саид Нурсий жавобан:

Ўттиз беш саналик ҳаётини мисол кўрсатиб, сиёсат ила, дунёвий ва манфий жараёнлар ила алоқадор бўлмаганини; ўзини машғул этган ва назарини тортган ягона нарса ҳақоиқи иймония ва хизмати Қуръония бўлганини, бутун қуввати ила иймонни қутқармоқ даъвосида кетганини билдирар, кўпгина маҳкамаларнинг бароат ва қайтариб бериш қарорларини зикр этар. "Ёшларга Раҳнамо" номли асарининг университетлик ёшлар тарафидан бостирилишининг буюк бир мамнуниятни талаб қилиши лозим бўлганини, ичида бўлганимиз асрнинг манфий жараёнларига, айниқса ижтимоий тузилишимизни тебратган ахлоқсизлик ва иймонсизлик эпидемиясига қарши Ёшларга Раҳнамо каби Рисола-и Нурнинг бутун парчаларининг куллият ила интишорининг ёшларга ва маъсум авлодларига ва аёлларга умуман ўқиттирилишининг ватан-миллат саодати нуқта-и назаридан ғоят алзам бўлганини балиғ бир суратда ифода этган, мазкур ғоялар учун ўз хабари бўлмасдан ёш университетликларнинг чоп этганини баён этгандир.

Маҳкама 19 Февраль 1952 кунига қолдирилгандир.

Иккинчи маҳкама кунида Рисола-и Нур Куллиётидан кўп истифода этган бир қанча университет талабалари ва ирфон аҳлидан ташкил топган катта бир гавжумлик маҳкамани тингламоқ учун барвақт коридорларни тўлдирган эдилар. Устоз олқишлар ила университетли Нур Талабаларининг қўллари орасида маҳкама залига кирди. Судланувчи ўриндиғига ўтирди. Адвакатлар ҳам келдилар, ерларини олдилар. Маҳкама залида мудҳиш бир гавжумлик бор эди. Мингларча киши маҳкамани тингламоқ учун залга кирмоқ истар, гавжумлик тўлқинлар ҳолида эшиклардан тошар эди. Бу ҳодисанинг зоҳирий ҳайбат ва ҳашамати акс эттирган маъно янада муаззам ва янада ҳашаматли эди. Исломият нурининг мужассам бир тимсоли мушаххаси бўлган Саид Нурсийга диний маданиятдан маҳрум бўлиб етиштирилган ёшлар таъзим этиб миннатдорлигини ифода этаётган эди. Гўё ҳол лисонлари ила: "Эй йигирманчи асрнинг зулматини Қуръоннинг нури ила ёрган, мусулмонларга нурли ва башоратли уфқлар кўрсатган, инсониятни фитратига муносиб юксак ва абадий саодатга даъват этган буюк мужоҳид! Инсониятга, айниқса бу ватан авлодларига қилганинг буюк хизматни бизлар шукрон ила қаршиламоқдамиз. Ва истиқбол ҳам сени тақдир ила ёд этажакдир. Сен маънан ўлимга юз тутган бир наслни маънавият оби ҳаётига қовуштирган бир ҳаким бўлиб жуда қийматдор ва юксак бир хизмат кўрсатдинг. Йўқликка, абадий шақоватга отилмоқ исталган бир миллатни ва келажак наслларини Қуръоннинг нури ила абадий саодатга улаштиришга ва Аллоҳга қовуштиришга ҳаракат ва ҳаётини бу йўлда фидо этганини биламиз...

Иймонли насллар сени таъқиб этажакдир;

Йилларча, асрларча орқасидан кетажакдир...

демоқдалар.

Залдаги гавжумликнинг ортиқ бўлишидан, маҳкаманинг давомига имкон қолмаган эди. Интизомни таъминга таҳсис этилган полициячилар халқнинг тўпланишиига монеъ бўлолмаётган эди. Ниҳоят маҳкама раисининг халққа хитобан:

Домла ҳазратларини севсангиз, бироз фурсат берингки, маҳкамага давом эта олайлик, дейиши ила халқ чекилишни бошлади. Бу сурат ила маҳкаманинг давомига имкон ҳосил бўлди.

Ёшларга Раҳнамони чоп этган нашриётчи ва сўнгра полициячилар тингланди. Кейин Устоз тадқиқ ҳайъати рапортига қарши эътироз айлади. Аср намози вақти ўтаётган бўлганидан, Устоз намоз қилмоқ учун изн истади. Маҳкама Раиси Устознинг бу илтимосини қабул этиб маҳкамага ниҳоят берди.

Устоз ёш университетликларнинг ва ўзини жондан севган талабаларининг қўллари орасида коридорлардан ўтаркан, мингларча халқ тарафидан олқишланар, ўзи ҳам икки қўли ила севгили талабаларини саломларди. Адлия биносининг қаршисида уч-тўрт минг киши тўпланган. Устозни кўрмоқ учун кутардилар. Устоз мингларча халқнинг олқиш тўфони орасида зинапоялардан тушди. Бу орада ҳаяжондан йиғлаганлар ҳам бор эди. Бу гавжумлик орасида пиёда юрмоқ имконсиз бўлгани учун Нур Талабалари тарафидан Устоз бир автомашинага миндирилиб Султонаҳмад Масжидига борилди ва жамоат ила намоз қилиниб истиқоматгоҳига этилди.

\*\*\*

Устоз 5 Март 1952, сўнг маҳкама куни, яна ёш мактаб ўқувчилари ила халқ табақаларидан ташкил топган мингларча ўзини севганлар орасида маҳкама залига кирди. Маҳкама залидаги гавжумликнинг ўтган дафаги каби маҳкаманинг давомига монеъ бўладиган даражага бормаслиги учун, кўплаб полиция бўлинмалари Адлия биносининг зинапояларини ва коридорларни муҳофаза остига олганлар, йўлакларни ёпган эдилар. Бунинг ила баробар, маҳкама зали эшикларга қадар тўлиб тошган эди.

Маҳкама бошлади. Гувоҳ бўлиб Ёшларга Раҳнамони бостирган университет талабаси тингланди. Ифодасида: Шарқ ва Ғарбнинг асарларини ўқиганини, сўнгра Рисола-и Нур қўлига ўтганини, бу асарлардан ақли, фикри, руҳи ва қалби сўнг даража мустафид бўлганини, ирода ва ахлоқига муҳим таъсирлар қилганини, Ёшларга Раҳнамонинг ёшларнинг иймон ва ахлоқини таъмин ва муҳофаза йўлида буюк таъсири бўлиши сабаби ила бир ватанга хизмат қилмоқ нияти ила бостирганини, айб моҳиятига соҳиб бир нарса кўрмаганини айтгандир.

**Устознинг Мудофааси:**

Жуда узун сурган мазлумона, можароли ҳаётимга доир ғоят қисқа маърузот қиламан. Илтимос, тинглашингизни сўрайман.

Маҳкама Устознинг мудофаасини эркин ва роҳатча қилишига изн берди. Устоз ҳам кенг ва енгил бир мудофаа қилди.

– Муҳтарам ҳакамлар, йигирма саккиз сана ўхшовсиз хоинликларга, исканжаларга, тарассуд ва қамоқларга маъруз қолдим. Бутун бу туҳмат ва иснодларнинг асоси бир нечта нуқтага таянар:

1- Энг биринчи айбловлари, мени режимга қарши сифатида қабул этишларидир. Маълумдирки, ҳар ҳукуматда мухолифлар бўлар. Осойишга, амниятга тегилмаслик шарти ила, ҳеч ким виждони ила, қалби ила қабул этган бир фикр, бир метод сабабли масъул бўлмас. Бу ҳуқуқий бир аксиомадир.

Динида жуда мутаассиб ва жаббор бир ҳукумат бўлган Инглизларнинг юз сана ҳокимиятлари остида бўлган юз миллиондан зиёда Мусулмонлар Инглизларнинг куфр режимларини қабул этмасдан Қуръон ила рад этганлари ҳолда, Инглиз маҳкамалари ҳозирга қадар уларга у жиҳатдан тегилмади.

Бу ерда ва бутун Ислом ҳукуматларида эскидан бери Яҳудийлар, Насронийлар тобе бўлганлари мамлакатнинг динига, қудсий режимига мухолиф, зид ва эътироз этганлари ҳолда, у ҳукуматлар ҳеч бир замон қонунлар ила уларга у жиҳатдан тегилмадилар.

Ҳазрати Умар халифалиги замонида оддий бир насроний ила маҳкамада бирликда муҳокама қилиндилар. Ҳолбуки у насроний Ислом ҳукуматининг муқаддас режимларига, динларига, қонунларга мухолиф экан, маҳкамада унинг у ҳоли назарга олинмаслиги очиқча кўрсатарки, адолат муассасаси ҳеч бир жараёнга берилмас, ҳеч бир тарафгирликка тоймас. Бу дин ва виждон ҳурриятининг бир асосий қоидасидирки, комунист бўлмаган Шарқда, Ғарбда, бутун дунё адолат муассасаларида жорий ва ҳокимдир.

Мен ҳам дин ва виждон ҳурриятининг бу асосий қоидасига ишониб юзларча Қуръон оятларига таяниб, маданиятнинг бузуқ қисмига ҳуррият пардаси остида юрган мутлақ бир истибдодга лаиклик ниқоби остида динга ва диндорларга қарши татбиқ этилган энг оғир бир тазйиққа зид ҳаракат этган бўлсам, қонунлар хорижига чиққан бўлдимми?

Бу ҳақиқатга хилоф бир ҳаракат санала оларми? Ҳақсизликка қарши, зулмга қарши, қонунсизликка қарши зид ҳаракат қилмоқ ҳеч бир ҳукуматда айб саналмас, аксинча мухолифлик машруъ ва самимий бир адолат мувозанаси унсуридир.

2- Менга зулм ва жафони раво кўрган собиқ давр қилган иснодларининг иккинчиси амният ва осойишни бузмоқдир. Бу шубҳа ва хаёл ила, бу уйдирмага иснод ила йигирма саккиз сана менга жазо чектирдилар. Мамлакатма-мамлакат, маҳкамама-маҳкама паришон қилдилар. Зиндондан зиндонга отдилар. Ҳеч ким ила кўриштирмадилар. Тажрид этдилар, заҳарладилар, турли-туман ҳақоратларда бўлдилар.

Биз-ки, беш юз минг фидокор Нур талабалари мамлакатнинг ҳар тарафида амният ва осойишнинг ихтиёрий маънавий муҳофизларимиз. Бизга бундай бир иснодда бўлишлари гуноҳларнинг энг каттасидир. Улар бизга шу қадар золимона хоинликларда бўлганлари ҳолда, биз асло ҳисларимизга берилмасдан, кўнгилларда амният ва осойишни таъмин йўлида, иймон ва Қуръонга хизмат йўлида, ғафлат ила анархистликка кирганларни тушганлари чалкашлик ботқоқлигидан қутқармоқ йўлида ҳаракат қилишдан бир он холи қолмадик.

Муҳтарам ҳакамлар, шуни қатъий бўлиб арз этаманки, бу далилсиз бир даъво эмасдир. Бизнинг зулм ва сургун жойимиз бўлган олти вилоятнинг олти маҳкамаси узун ва чуқур тадқиқлар натижасида, амният ва осойишни бузиш йўлида ҳеч бир вуқуот қайд этмагандир. Бу ҳаракатимиз исбот этарки, Нур мактаби ирфонининг талабалари қалблар устида ишлар, амният ва осойишнинг қўриқчисини бошларга, қалбларга ерлаштирар. Бизнинг иймон дарсларимиз анархистликка қаршидир, бузғунчиликка қаршидир, фармасонларга ва комунистларга қаршидир. Мамлакатнинг бутун зобита доираларидан сўралсин, беш юз минг Нур ирфон мактаби талабасидан бирининг бўлсин, низом ва интизомга зид бир вуқуоти бормидир? Йўқдир. Албатта йўқдир. Чунки ҳаммасининг қалбида низом ва интизомнинг энг соғлом муҳофизи бўлган иймон қўриқчиси бордир.

Сабиллуррашоднинг 116 инчи нусхасида "Ҳақиқат сўзламоқда" номли мақоламда бу ҳақиқатларни батафсил изоҳ этдим. Бутун дунёсини, ҳатто ижоб этарса ҳаётини, ҳатто охиратини динига фидо этганини бутун ҳаёти шаҳодат этган, ўттиз беш санадан бери сиёсатни тарк этган, кўплаб маҳкамаларнинг шу қадар тадқиқларига қарамасдан бу йўлда бир далил топилолмаган, саксонни ошган, қабр эшигига келган, дунё молидан ҳеч бир нарсага соҳиб бўлмаган ва аҳамият бермаган бир одам ҳақида "Динни сиёсатга қурол этмоқда" деган ердан кўкка қадар, кўкдан ерга қадар ҳақсиз ва инсофсиздир.

Биз Нур мактаби ирфони шогирдларининг Қуръони Ҳакимдан олганимиз ҳақиқат дарси шудирки: Уйда, ёхуд бир кемада бир маъсум, ўн қотил бўлса, Қуръон адолати шу маъсумнинг ҳаққига зарар бермаслик учун у хонани, у кемани ёқишни ман этгани ҳолда, ўн маъсумни биргина қотил юзидан маҳв учун у хона, у кема ёқиларми? Ёқилса, энг буюк зулм, энг буюк хиёнат ва ғадр бўлмасми? Бу сабаб ила осойишни бузиш йўлида юздан ўн қотил юзидан тўқсон маъсумнинг ҳаётини таҳликага ва зарарга солишга адолати Илоҳия ва ҳақиқати Қуръония шиддат ила ман этгани учун, биз бутун қувватимиз ила бу Қуръон дарсига эргашган ҳолда, осойишни муҳофазага ўзимизни динан мажбур биламиз.

Хуллас, бизни бундай ҳақсиз иснодлар ила айблаган собиқ даврдаги яширин душманларимиз, шубҳа йўқки ё сиёсатни динсизликка восита этмоқ истадилар, ёхуд билиб туриб, билмасдан бузуқ мафкураларни мамлакатимизга ерлаштирмоқ ғайратига тушдилар. Кўрилмоқдаки, низом ва интизомни бузган, моддий, маънавий мамлакатнинг амният ва осойишини бузган бизлар эмас, асл улар эди. Ҳақиқий бир Мусулмон, самимий бир мўъмин ҳеч бир замон анархистликка ва бузғунчиликка тарафдор бўлмас. Дин шиддат ила ман этган нарса фитна ва анархистликдир. Чунки анархист ҳеч бир ҳақ танимас. Инсонлик сажияларини ва маданият асарларини жонивор ҳайвонлар сажиясига ўгирарки, бунинг охир замонда Яжуж ва Мажуж комитети бўлганига Қуръони Ҳаким ишора этмоқдадир.

Хуллас, муҳтарам ҳакамлар, йигирма саккиз сана менга ва талабаларимга бундай азо ва жафода бўлдилар. Ва маҳкамаларда прокурорлар бизга ҳақоратларда бўлмоқдан чекинмадилар. Биз буларнинг ҳаммасига таҳаммул этдик. Иймон ва Қуръонга хизмат йўлида давом этдик. Ва собиқ давр одамларининг бутун у зулм ва жафоларини афв этдик. Чунки улар ҳақдор бўлган оқибатларига йўлиқдилар. Биз ҳам ҳақ ва ҳурриятимизга қовушдик. Сизлар каби одил ва иймонли ҳакамлар ҳузурида сўз сўйламоқ фурсатини Аллоҳ бизга бахш этгани учун шукр этамиз.

هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Адвокат Миҳри Ҳелавнинг Мудофаасидан Парчалар:**

Рисола-и Нур муаллифи бутун муаллиф ва муҳаррирларнинг энг мутавозесидир. Шухрат ва такаббурнинг энг буюк душманидир. Бутун дунё молига орқа ўгиргандир. На мол, на шухрат, на нуфуз... Буларнинг ҳеч бириси унинг ҳиссасига улашолмагандир ва улашолмас. Ганди ҳам у қадар дунёдан қўлини тортолмагандир. Кунда эллик грамм нон ила ва бир товоқ шўрво ила озуқланган бу буюк одам, яшаётган бўлса, фақат Қуръон ва иймонга хизмат учун яшамоқда. Бошқа ҳеч, ҳеч бир нарсанинг унинг назарида қиймат ва аҳамияти йўқдир. Бундай экан, асарининг мадҳу-санода бўлди дея уни айблашга уринмоқ, 163 инчи модданинг айб тўрига тиқишга уринмоқ; ҳақ ва адолат ила, инсоф ила, илм ила, инсоний тушунча ила, ҳуқуқ фикри ила, мантиқ ила, ақл ва фикр ила уйғун бўла оларми? Бу ери юксак маҳкаманинг тақдирига оиддир.

Ҳукуматга мухолифлик баҳси ҳақида ҳам бир қанча сўз айтиб маърузотимни натижалантирмоқ истайман. Қаршингизда камоли саффот ва самимият ила одилона қарорларингизга интизор этган бу асрдийда зот, умрида ҳеч бир дафа ҳақиқатга хилоф баёнда бўлишга таназзул этган бир одам эмасдир. Илк маҳкама жараёнида бу кунги ҳукуматдан мамнун бўлганини ва муваффақиятига дуо этганини, у ёқтирмаган ва танқид этган ҳукумат эски ҳукуматлар бўлганини очиқ бир шаклда сўйлагандир. Дарҳақиқат, муваккилим бутун миллат ила баробар истибдодга қарши мужодала этган, ҳуррият ва демократиянинг таъсисига ҳаракат қилган ва бу хусусда вужудга келган муваффақият сабабли ҳам мамнун бўлгандир. Рисола-и Нурнинг ғояси ҳам ижтимоий низом ва интизомни қалбларга ерлаштирмоқдир. Сиёсий одамлар сиёсий соҳада ижтимоий низомни, миллатнинг ҳақ ва ҳурриятларини таъминга уринганлари каби, Рисола-и Нур муаллифи ҳам маънавий соҳада қалбларда буларни ерлаштиришга уринмоқда. Ғоялар умумийдир. Бир мактаби ирфон бўлган Рисола-и Нурнинг муаллифи ва шогирдлари осойишнинг, низом ва интизомнинг ихтиёрий ва маънавий қўриқчиларидир. Маънавий соҳада, қалбларда ва ақлларда анархистликни, бузғунчиликни йўқотишга уринмоқдадирлар. Камоли самимият ила, ҳеч бир бадал ва ғараз бўлмасдан, ҳеч бир қаршилик кутмасдан, ёлғиз Аллоҳ ризоси учун, миллат ва мамлакатнинг манфаати учун ҳаракат қилмоқдалар. Буни қилмоқ бир айб ва жиноят эмас, миллат ва мамлакатга бир хизматдир. Айблашга эмас, тақдирга лойиқдир. Бароатини истамоқ ҳаққимиздир. Қарор юксак маҳкаманинг.

\* \* \*

**Адвокат Сениюддин Бошоқнинг Мудофааси:**

Ундан кейин муаллифнинг бошқа вакили бўлган адвокат Сениюддин Бошоқ турган, қисқа бир нечта сўз сўйлагандир:

– Ортиқ масала ойдинлашган, ҳақиқат Қуёш каби тазоҳур этгандир. Юксак Маҳкама ҳар нарсадан хабардор бўлгандир. Менинг бунга илова этадиган бир сўзим йўқдир. Бундай қийматли, фазилатли, миллат ва мамлакат учун жонини фидо қилиб ва ҳеч бир қаршилик ва бадал муқобили бўлмасдан фисабилиллоҳ ҳаракат қилган зотларни бу ерларга келтирган, жиноят ўриндиқларида ўтқизган тушунча ҳақида баъзи мутолаада бўлмоқ истардим. Фақат унинг ери бу ер эмасдир. Шунинг учун бошқа бир асар ёзмоқ ижоб этар. Чунки бу тушунча ила мужодала ҳаркас учун бир вазифадир. Юксак маҳкаманинг юксак виждони мени мудофаадан мустағни қилажак даражада итминонбахшдир. Муваккилимнинг бароатини истамоқ ила шараф сезаман.

\*\*\*

**Адвокат Абдурраҳмон Шараф Лачнинг Мудофааси:**

Ундан кейин бошқа мумтоз адвокат биродарлари каби Устознинг мудофаасини ихтиёрий бўлиб қилган иймонли ва қудратли машҳур ва мумтоз адвокат Абдурраҳмон Шараф Лач мудофаани бошлади. Аввало бир муқаддима қилди. Дедики:

– Айбланувчи бўлиб ҳузурингизга келган саксон ёшни ошган бу муборак зотнинг айб ила ҳеч бир муносабат ва алоқаси бўлмагани тамоми ила тазоҳур этгандир. Юксак маҳкамача ҳам бунга тўлиқ қаноат ҳосил бўлганини, бароатига қарор берилишини ҳам қувват ила умид этаман. Фақат бизга қарши бир қарор берилишига мингдан бир эҳтимол бўлса ҳам бўйнимга олган бир маъсумнинг мудофаасини аҳамиятсиз қолдиришни бир вазифасизлик санайман. Юксак Темйиз Маҳкамасининг қаноат ва нуқтаи назарини ҳам ҳисобга олмоқ ижоб этар. Бу ерда баҳс этилмади дея усул нуқтасидан бир камчиликда бўлган бўлмайлик. Шунинг учун мудофаамни қилишга юксак маҳкаманинг изнларини сўрайман.

– Яхши Абдурраҳмон Бей, сўнг мудофаангизни тинглаймиз. Марҳамат қилинг.

.........................................................................................

– Ёшларга Раҳнамо номли асар Қуръони Азимушшоннинг амр ва тафсирларидан иборат бўлишига, Ислом динининг ва бу диннинг амр ва насиҳатларини ичига олишига ва Конститутциянинг 70 инчи моддасига кўра: Шахсий дахлсизлик, виждон, тафаккур, сўз ва нашр ҳақ ва ҳурриятни Туркларнинг табиий ҳақларидан бўлгани.. Конститутциянинг 75 инчи моддасига кўра ҳам ҳеч бир киши мансуб бўлган дини ва мазҳаби сабабли жавобгарликка тортиролмаслигидан, муваккилимнинг Конститутция ила ўзига бахш этилган бўлган бу дин ва нашр ҳурриятидан маҳрум этилиб жазони таъқибга маъруз қолдирилиши Конститутция ҳукмларига зиддир.

.........................................................................................

– Юқорида изоҳ этганимиз қонуний тарафларимиз фарзи маҳол диққат назарига олинмас, Турк Жазо Қонунининг антидемократик 163 инчи моддасига кўра муваккилимнинг таъқиби мумкин фараз этилса, иснод этилган айбнинг таҳлилига ўтамиз ва шундай деймиз:

Бир Мусулмон. Оқ сочли, қари бир Мусулмон. Сочини, бошини ва ёшини бутун умри бўйича нур ила оқартирган бир Мусулмон. Сочи, боши, ёши ва бутун вужуди Аллоҳнинг нури ила ювилган топ-тоза ва оппоқ бир Мусулмон. Бутун умри бўйича инъоми Ҳақ бўлган ҳаётини Турк миллатининг салоҳ ва ҳақиқий саодати учун вақф этган. Амри Илоҳий бўлган руҳини фалакнинг ҳақиқий соҳиби Аллоҳга таслим этгунга қадар айни йўлда юришга азм этган. Бинойи субҳоний бўлган баданини ёлғиз Аллоҳ йўлида ҳолдан тойирган буюк бир Мусулмон, бугун "Демократия бордир" дейилган бир кун, турмоқда, ёлғиз "Аллоҳ" демоқда, "Китоб" демоқда, "Расул" демоқда ва ёшларга "Диққат" демоқда. Дер-демас орқасидан прокурор (даъвони очган прокурор) ёпишмоқда.

– Кел бу ерга... Айб ишладинг! демоқда.

Ва уфқларни қоп-қора бир зулмат қоплагандир.

Фақат боқинг шу олийжаноб ва зотдор кекса Мусулмонга! Нақадар сокин ва нақадар роҳатдир. Зеро касратда эмас, ваҳдатдадир. Кечанинг зулматидан ва кундузнинг рангорангидан зерикмасдир. Бало зиндонида сафони сайр этмоқдадир. Жафо дастурхонида вафо топган, тажаллийга мазҳар бўлгандир. Зеро ашё ҳақиқатларидан хабардордир. Касофатни латофатга алмаштиргандир. Қони чекилган, томирларида қон ўрнига файзи Ҳақ ва нур жараён этмоқдадир ва прокурор (даъвони очган прокурор) бу Мусулмонни қўлидан ушлаган, қамоққа судрамоқдадир.

Нечун? Недан? Нима қилди бу пири фоний? Недир айби бу кекса Мусулмоннинг? Нима қилди? Боқинг прокурорга (даъвони очганга) кўра нелар ва нелар қилди?

"Ёшларга Раҳнамо" номли бир китоб чиқарди.

A- Лаикликка зид ҳаракат этди. Аллоҳ, дин, иймон лаикликка зид бўларми? Бўлар. Хўш, бошқа?

Б- Давлатнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва ҳуқуқий асос низомларини диний асосларга уйдирмоқ истади. Қандай, нима учун ва не мақсад ила қилди буларни?..

В- Шахсий нуфуз таъмин ва таъсис этмоқ мақсади ила. Хўш, ё сиёсий манфаат қасди борми, ажабо? Йўқ, бу эмас. Тадқиқ ҳайъати ҳам бу мақсадни кўрмаган. Прокурор ҳам буни айтмаётир. Хўш, аммо модомики сиёсий манфаат қасди йўқ экан, бу пири фонийнинг шахси, жуссаси, бадани не ки, дунёдан не кутмоқдаки, нуфуз таъмин этмоқ истасин?

Прокурор, "Мен у ёғини билмайман" дейди. Истамоқда. Ҳам буни бундай мутахассислар ҳам айтмоқдалар.

Хўш, қандай қилди бу ишларни бу Мусулмон?

A- Динни, диний ҳиссиётни ва динча муқаддас саналган нарсаларни қурол этмоқ сурати ила.

Недир бу муқаддас танилган нарсалар? Ислом дини, Мусулмонлик ҳислари, Аллоҳ калимасининг қалбдаги қўрқуви, Қуръон, тафсир... Демак прокурор буларни билади. Буларнинг муқаддасот бўлганига ишонади.

Хўш, аммо буларни билмоқ, ишонмоқ ва сўнгра айтмоқ қурол этмоқмидир? Ҳа, даъвони очган прокурорга кўра қурол этмоқдир. Ундай бўлса прокурор ҳам буларни қурол этмоқда.. ҳамда сиёсий бир қонунга қурол этмоқда.. ҳамда бир Мусулмонни маҳкум эттирмоқ учун қурол этмоқда. Шу ҳолда у ҳам 163 инчи моддага кўра айб ишламоқдами?

"Йўқ" дер прокурор, мен ташвиқот қилмаётирман. У ташвиқот ва талқин қилди. Не деди, хўш? Шуларни айтди:

"... Бу замонда зиндиқо залолати Исломиятга қарши мухорабасида нафси амморанинг режаси ила шайтон қўмондонлигига берилган фирқалардан энг даҳшатлиси ярим яланғоч хонимлардирки, очиқ оёғи ила, даҳшатли пичоқлар ила иймон аҳлига таарруз этиб ташланмоқдалар. Никоҳ йўлини ёпишга, фахш йўлини кенгайтиришга уриниб кўпларнинг нафсларини бирдан асир этиб, қалб ва руҳларини кабоир ила яраламоқдалар. Балки у қалблардан бир қисмини ўлдирмоқдалар".

Хўш, ёлғон-ми булар? Фахшни ташвиқ ва никоҳни имҳо этган фоҳишалар гуруҳи инкор-ми этилмоқда? Яширин ва ошкора фахш ила ва давлат қўли ила мужодала йўқми? Жазо Қонуни, Фахш ила Мужодала Низомномаси ва ахлоқ зобитаси булар билан кеча-ю кундуз мужодала этмаётирми?

Бор, бор аммо, бунга биз қўшиламиз, Аллоҳ не қўшилар? демоқда прокурор. Хўш, бундай десин. Десин аммо.. қонун, зобита ва прокурор, айб ишлангандан сўнгра ишлаганни ва ишлатганни ёқалайди. Яъни иш бўлиб битгандан сўнг, номус поймол бўлиб, одам ўлгандан сўнг. Олдинроқ тадбир олишга қонунан имкон йўқ, фақат динан бунга имкон бор: Аллоҳ қўрқуви ва дин. Бу қўрқув соясида ҳар турли разолатнинг олдини олиниб бўлишини билдирмоқда. Ислом дини буни амр этмоқда. Тадбирни аввалдан олинг демоқда. Қандай? Насиҳат этинг, огоҳлантиринг, Аллоҳни танитинг, инсоннинг қалбида Аллоҳ қўрқуви, Аллоҳ севгиси, оташ, Жаҳаннам, абадий азоб, абадий саодат ер олсин, билсин, англасин, севсин ва қўрқсин. Қўрқсинки, ёмонликлардан қочсин, ҳам ўзи қутулсин, ҳамда жамият, прокурор ҳам, давлат ҳам, ҳукумат ҳам, миллат ҳам роҳат этсин. Бунинг учун Аллоҳ қўрқувини ва севгисини инсонларга сингдиринг.

Қандай қилайлик бу ишни? Айтинг, ёзинг, ўқитинг. Хўш, аммо у замон ташвиқот дейдилар. Не бўлар? Булар Аллоҳнинг амрлари, Қуръони Азимушшоннинг ҳикматлари эмасми? Дин сизнинг энг табиий ҳаққингиз эмасми? Ким ман этар сизни бундан (Аллоҳ йўлидан)? Айб демоқдалар бунга. Ундайми? Аллоҳнинг амрини ўқинг:

اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوُا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَشَاقّوُا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ

Маъноси: "Хабарингиз бўлсинки, у куфр этиб халқни Аллоҳ йўлидан ман этган ва ҳақ ўзларига аён бўлгандан сўнгра Пайғамбарга қарши келганлар ҳеч бир замон Аллоҳга заррача бир зарар этажак эмаслар. У уларнинг амалларини зиён этажакдир".

Хўш, аммо тингламасалар? Тинглаганларга, иймон этганларга такрор этинг. Чунки қилганингиз иш яхшидир.. инсонлар учун, жамият учун, миллат учун, ҳукумат учун, давлат учун хайрлидир. Шаррдан, балодан қўриқловчидир. Иймон этганларга дейингки:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ

Маъноси: "Эй бутун иймон этганлар.. Аллоҳга ва Расулига итоат этинг да амалларингизни йўқ қилманг".

Бунга ҳам ишонмасалар, дейингки: Таҳлика.. ватан ва миллатингиз учун таҳлика, динда, диннинг ташвиқотида эмас, динсизликдадир. Буни Бош Вазиримиз ҳам айтди: "Коммунизмга қарши бўлганларнинг мамлакат учун таҳликали бўлгани кўрилмагандир. Бугун дин ташвиотига монеъ бир ҳол йўқдир, тадбир олишга ҳам эҳтиёж қолмагандир".

Муҳтарам ҳакамлар! Сиз биласиз, фақат бир марта ҳам даъвони очган прокурордан сўрангиз.. қарайлик йўқ дея олажакми? Аллоҳнинг амрлари, Қуръони Азимушшоннинг ҳикматлари ёшларга англатилмаса, билдирилмаса, ташвиқот айбдир дея ман этилса, ахлоқсизлик, иффатсизлик, тубсизлик, фахш, зино, қатл айбларининг қаршисига ўтмоқ ёлғиз жазо қонунлари ила мумкинмидир? "Комунизм" каби бутун дунёни таҳдид этган энг разил офатнинг, яширин ва ошкора, қатор ва маккор тахриботини тамоман нима ила ўнгламоқ мумкиндир?

Муҳтарам ватансевар, Аллоҳига ва муқаддасотига боғлиқ зотдор Турк ҳакамлари! Шу қўрқинч куфр ташвиқотига ёш Мусулмон Турк болаларининг тоза ва соф ақлларини саналарча тахриб этиб фалаж қилган қўрқинч дин душманлари оқитган заҳарларга боқинг.

Не қўрқинч ҳол ва зидликлар ичидамиз. Прокурор буни кўрмас, Ислом динига ва бутун муқаддас динларга қилинган бу қўрқинч таарруз ва ҳақоратни таъқиб этмас-да, бу таарруздан ёшларга муҳофаза тадбирларини тавсия этганни-ми ушлар?

Жуда муҳтарам Турк Мусулмон ҳакамлар! Сиз Қуръони Мубиннинг Аллоҳнинг нурининг шуълалари ила тўла бўлган ва ёлғиз у нури Илоҳийни акс эттирган Рисола-и Нур Ёшларга Раҳнамо сабабли муваккилимни маҳкум этолмайсиз!...

Муҳтарам, олийжаноб ва Мусулмон Турк ҳакамлари! Жуда яхши биласизки, ҳақиқий иршод олимлари Анбиёнинг ворисларидир. Бу муборак зотлар ҳам ўзларига меърос қолган ваъзу насиҳатни Қуръони Мубиннинг амрларига кўра ёймоқ ила мукаллафдирлар. Вазифасини қиларкан ҳеч бир ажр ва бадалнинг толиби эмасдирлар. Вазифаларини фисабилиллоҳ қиларлар. Фақат Аллоҳ ва Расулининг ризосига толибдирлар. Сўнг нафасларига қадар бу муқаддас вазифага давом этарлар. Чунки бу вазифа уларга Аллоҳ ва Расулининг омонатидир. Муваккилим бу омонатни аҳлига бермоқда дея қандай таъқиб қилинар ва азият берилар? Қандай бу кекса ёшида заиф ва наҳиф вужуди ишониб бўлмайдиган оғир бир таклиф ила мукаллаф тутилар?

– Кел, зиндонга кир!

Бу энг қўрқинч бир зулм бўлар. Бу зулмга монеъ бўлмоқ вазифаси ҳам сизларга омонат этилгандир.

Бутун ёмонликларни, гуноҳларни, ахлоқсизликни, разолатни, фасод ва фитнани имҳо этажак нурдир...

يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ ِباَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّهُ اِلاَّ اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Маъноси: "Улар Аллоҳнинг нурини оғизлари ила сўндирмоқ истайдилар. Аллоҳ эса, муҳаққақ нурини тамомламоқ (тамоман порлатмоқ) истайди.. кофирларга ёқмаса ҳам".

Адвокат

**АБДУРРАҲМОН ШАРАФ ЛАЧ**

Бу мудофаадан сўнг Устоз Саид Нурсийга бошқа бир айтадигани бўлиб бўлмагани маҳкама раиси тарафидан сўралган, Устоз оёққа туриб:

– Ёлғиз бир калима сўйламоқ учун рухсатингизни сўрайман.

– Марҳамат қилинг.

– Муҳтарам вакилларим менинг шахсим ҳақида айтганлари санокор сўзларга мен лойиқ эмасман. Мен Қуръон ва иймон хизматида ҳаракат қилган ожиз бир одамман. Бошқа бир айтадиганим йўқдир.

**Бароат қарорининг таблиғи:**

Шундай қилиб муҳокама тугаган. Ҳакамлар ҳайъати мажлисдан сўнгра иттифоқ ила бароат қарорини таблиғ этган ва бу қарор маҳкамада ҳозир бўлган университетликлар ва халқ тарафидан шиддат ила олқишлангандир. Прокаратура тарафидан темйиз этилмагани учун қарор қатъийлашгандир.

\*\*\*

**Бадиуззамоннинг Истанбулга ташрифи муносабати ила Университетлик бир Нур Талабасининг дўстига ёзган мактуби:**

Севгили Устозимизнинг ташрифи сабабли бизни ва Истанбулни табрикингизга ташаккур этаман. Бу муҳташам, мустасно ҳодиса сабабли катта шаҳар қайнади, ичидан байрам қилмоқда. Олиму-жоҳили, фақиру-бойи, ёшу-қариси маҳкамаларда, менмонхонада ҳар ерда уни кўришга ва тинглашга югурмоқда.

Тушларимиз ҳам нашъа ва фароҳ ила тўла... Душманларимизнинг эса юзлари янада зиёда қорайди. Мунофиқликларининг ҳеч бир нарса қилмаганини ва қиломаслигини ортиқ биладилар. Устозимиз Истанбулнинг шахсият даврининг ёдгори бўлган ҳар нарсага янгидан жон бердилар. Қардошларимиз кўзида шаҳарнинг манзараси бирданига ўзгарди. Авлиё София Саройбурнига қадар узанди. Минораларида яна Азони Муҳаммадий (С.А.В.) ўқилмоқда. Ичида ҳофизлар қайтадан Қуръони Карим тиловатини бошладилар. Фотиҳ ҳар кун мақбарасидан туриб фатҳ этган шаҳарининг буюк ва муборак мусофирига, "Хуш келдингиз!" демоқда ва уни табрик этмоқда. Янги Масжиднинг шарафасидан, Боёғлунинг энг қоронғу ва ифлос ерига қадар нуфуз этадиган ишиқ тўфонини ҳозирдан кўраётгандай бўлмоқдамиз. Ҳаммасининг; Авлиё Софиянинг, Фотиҳнинг, Султон Аҳмаднинг, Айюбнинг ва Сулаймониянинг ва бутун Мусулмон Истанбулнинг ҳижоб пардаларини юзларидан отиши ва бизга янада муҳташам ва янада самимий кўринишлари бу буюк ташрифдан ва бу улвий нурдан... Устозимиз ортиқ бу шаҳарнинг қуёши. У кетса, уфқидаги қуёш ҳам уни таъқиб этажак ва миллионлик шаҳар қораяди. Тасаллимиз Фотиҳ шаҳрининг Рисола-и Нур ила ойдинланиши ва порлаши умидидир.

Устозимизнинг ташрифини телефон ила хабар берганлари замон, жонсиз вужудимдан бирданига бир жараён ўтди. Ўлдирувчи ва карахт қилувчи эмас, тирлтирган, жонлантирган бир жараён... Моддий ва маънвий борлиғимнинг бир онда қувват топиб, муаззам бир магнит мени тортганини ҳис этдим. Оғир Жазо Маҳкамасига борганим замон, бироз аввалги таҳассусларимнинг бутун жамиятда ҳоким бўлганини фарқ этдим. Маҳкаманинг ичи ва ташқариси лим-лим тўла эди. Тўдани ёриб ичкари кирмоқ истадим. Фақат кўзим икки университет талабасининг орасида юраётган Устозга илишди. Маъноси ила бўлгани қадар моддаси ва қиёфаси ила ҳам бошқача бўлган ва шу онда миллионларча кўз унинг устида тўпланган мустасно борлиқ, қандайки ҳеч бир нарса ила алоқадор эмас эди ва ҳеч бир ҳодисадан хабари йўқ эди.

Маҳкаманинг ичидаман. Улвий исм зикр этилар этилмас, буюк одам катта бир миллатнинг, диннинг ва даврнинг тарихий тамсилчиси бўлиб ичкари кирди. Кичкина бир жимжитликдан кейин овоз ҳам йўқ. Ҳаркас бу муҳташам ва муаззам оннинг маъносини ва ҳаяжонини эшитмоқда...

Хастаман дейишларига қарамасдан Устозимизнинг ўринларидан чақмоқ каби отилиб эътироз ва изоҳларни.. маҳкама ҳайъатининг ҳайронлик ила буюк одамни томошаси.. Иккинчи жараёнда янада муаззам бир гавжумлик.. Устозимизнинг илмсиз тадқиқ ҳайъати рапортига шахсан берган ҳориқулода жавоблари.. ва маҳкаманинг 5 мартга қолдирилиши.. титраб, гуноҳ ва заифликларимга минг таассуф ва тавба этиб яқинлашиб, муборак қўлларини сўнгсиз бир иштиёқ ила ўпганим ва ичимни топ тоза тутишга тиришиб кўзларини топишга жасорат этганим у он, у кун хотираларимнинг энг буюк ва энг нодида ёдгори бўлажак. Университетли бошқа қардошларим Устозимизнинг хизматида бўлмоқ ила буюк шарафга қовушганлар. У Устозимиздан Жаноби Ҳақ абадиян рози бўлсин, ва бутун талабаларига ва айниқса мен каби бечора, шўрлик ва ожизларга ақл, заковат, азм ва ихлос эҳсон буюрсин. Омин. Ҳа дўстим, бу асрнинг маънавий шоҳи бўлгани, ҳаёти ва асарлари ила собит бўлган бир Устознинг асарларини биз муҳтожларга лутф этган Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр ила баробар, шу замоннинг яраларига энг муносиб бир дармон, бир малҳам ва зулматнинг ҳужумига маъруз Исломий тузулишга энг фойдали бир нур ва залолат водийларида ҳайратга тушганлар учун энг тўғри бир раҳбар бўлган Рисола-и Нурни ўлгунча ўқиймиз, нашр этамиз иншааллоҳ. اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Истанбул Университети Нур Талабаларидан

**КОМИЛ**

\*\*\*

### Устознинг Амиртоғга Такрор Кетиши

Устоз Бадиуззамон Истанбулдаги муҳокамасининг бароат ила натижаланишидан сўнг Амиртоғга келди. Амиртоғда рамазон ойининг бир кунида қирга чиққани замон, бир бош човуш ва уч қуролли жандарма ёнига юборилиб, келадиган парчада баён этилгани каби, ўзига шапка кийилиши таклиф этилади. Бу сабаб ила полиция ташкилотига жалб этилади. Шундай қилиб Устоз бир илтимоснома ёзиб, Адлия ва Доҳилия Ваколатига юборади. Айни замонда Анқарадаги бир талабасига ҳам юбориб, алоқадор депутатларга ҳодисанинг эшиттирилишини билдиради. Анқарадаги талабалари бу шикоятнинг бир нусхасини Самсунда интишор этган Буюк Жиҳод газетасига юборадилар. Ёзув Буюк Жиҳодда "Энг Буюк Исбот" сарлавхаси остида ва бир изоҳ илова этилиб нашр этилади. Сўнгра Анқара ва Истанбул Университетидаги Нур Талабалари ҳам икки-уч мақола ёзув Буюк Жиҳод газетасига юборадилар ва нашр этадилар. Бу қаторларда Малатя ҳодисаси содир бўлади, диндорларга қарши бир тур ёлғон, туҳмат, иғво тарғиботи бошланади. Бу таҳликаларга алданган баъзи шахсиятлар диний газеталардан айбланишга сабаб нуқталар топмоқ учун уринадилар. Самсунда ҳам мазкур "Энг буюк Исбот" сарлавҳали ёзув ва Университет Нур талабаларининг мақолалари сабабли газета нашриёт мудири ила Анқарадан бу ёзувларнинг баъзиларини юборган бир Нур талабаси ушланиб маҳкамага берилади. Нурчиликнинг мамлакатда инкишофига қарши газеталарда баёнотлар, қаноатлар илгари сурилади. 600 қадар Нур талабасининг маҳкумиятини ҳадаф этар шаклда, Туркияда йигирма беш ерда қидирув қилиниб, бир қисмида даъво очилади. Натижада Рисола-и Нурда ва Нур Талабаларида айбланишга сабаб бир нуқта бўлмасдан, айб бўлмагани қаноатига борилади.

Самсунда очилган даъвода аввало маҳкумиятга қарор берилган бўлса ҳам, темйиз маҳкамасининг Рисола-и Нур асарлари ва муаллифи Бадиуззамон ҳақида баён қилган мутолаа ила маҳкумият қарорини асосдан бузиши сабаби ила, такрор қилинган жараёнда ёзувларда айб унсури бўлмагани қаноатига борилиб, бароат қарори берилгандир.

"Энг Буюк Исбот" сарлавҳали ёзув сабабли Самсунда Устозимизга қарши ҳам даъво очилган эди. Самсунга маҳкамага жалб қилиниши истанилаётган эди.

Жуда роҳатсиз ва кекса бўлиши сабаби ила туман табиблигидан олган бир рапорти эътибор назарига олинмасдан, мутлақо маҳкамада бўлиши истанилаётган эди. Ниҳоят Устоз Самсунда маҳкамада бўлишга қарор бериб, Истанбулга қадар келди. Фақат соғлигининг ёмонлиги ва таҳаммул этолмаслигидан йўлга давом этолмасдан соғлиқ ҳайъатидан бир рапорт олиб маҳкамага юборди. Рапортда Саид Нурсийнинг қилинган текшириш натижаси, на қуруқликдан, на денгиздан ва на ҳаводан Самсунга кетишга вужуди таҳаммул этолмаслиги ёзилган эди. Маҳкамада прокурор шиддатли қатъий талаблар ила Саид Нурсийнинг мутлақ маҳкамада бўлишини истаган бўлса ҳам, маҳкама ҳайъати соғлик рапортига таянган ҳолда, Бадиуззамоннинг Истанбул маҳкамаларидан бирида истиноба сурати ила ифодасининг олинишига қарор берди. Ниҳоят давом этган маҳкамалар натижасида Самсун маҳкамаси даъво мавзуси ёзувда маҳкумиятни ижоб эттиражак бир қасд кўрмаганидан, Саид Нурсийнинг бароатига қарор берди.

\*\*\*

### Устозимиз Бадиуззамон Саид Нурсий Бу Мудофаани Истанбул Маҳкамасида Ўқиган

**Ва Маҳкамаси Бароат Ила Ниҳоят Топгандир**

Яширин душманларимиз бу Рамазони Шарифда такрор адлияни менга қарши чорладилар. Масала ҳам бир яширин комунист комитети ила алоқадордир.

Бириси: Бутун-бутун қонунга хилоф бўлиб, мен бир ўзим ва ёлғиз бўлиб қирда ва тоғда ўтираркан, уч қуролли жандарма ила бир бош човуш ёнимга юбордилар, "Сен бошингга шапка киймайсан" дея мажбурлаб мени полиция ташкилотига келтирдилар. Мен ҳам адолатни ҳадаф тутган бутун адлиялардан сўрамоқдаманки:

Бундай беш жиҳат ила қонунсизлик этиб қонун номига беш жиҳат ила Ислом қонунларини синдирган одам ҳақиқий қонунсизлик ила иттиҳом этилмоқ лозим келаркан, уларнинг у ажиб қонунсизлиги ва баҳонси ила, икки санадан бери виждоний азоб берганларидан, албатта маҳкама-и кубро-и ҳашрда бунинг жазосини чекажакдирлар. Ҳа, ўттиз беш санадир мунзавий бўлгани ҳолда, ҳеч бозор ва шаҳарчаларда кезмаган бир одамни, "Сен фиранк сарпушини киймаётирсан" дея иттиҳом этишга дунёда қайси қонун рухсат этар?

Йигирма саккиз санадан бери беш вилоят ва беш маҳкама ва беш вилоятнинг зобиталари унинг бошига илишмаганлари ҳолда, хусусан бу дафа Истанбул адолатли маҳкамасида юздан зиёда полицияларнинг кўзлари қаршисида, ҳам икки ой ҳам пиёда бўлиб ҳар ерни кезгани ҳолда, ҳеч бир полиция илишмагани ва ҳам темйиз маҳкамаси берет ман эмас дея қарор бергани, ҳам бутун хотинлар ва боши очиқ кезганлар ва бутун аскарий нафарлар ва вазифадор маъмурлар кийишга мажбур бўлмаганликларидан ва кийилишида ҳеч бир фойда бўлмаганидан ва менинг расмий бир вазифам бўлмаганидан-ки расмий бир либосдир, беретни кийганлар ҳам масъул бўлмаслар дейилгани ҳолда; хусусан мунзавий ва инсонлар орасига кирмаган ва Рамазони Шарифнинг ичида бундай қонунга хилоф энг чиркин бир нарса ила руҳини машғул этмаслик ва дунёни хотирига келтирмаслик учун хос дўстлари ила ҳам кўришмаган, ҳатто шиддатли хаста бўлгани ҳолда, руҳи ва қалби вужуди ила машғул бўлмаслик учун дармонларни олмаган ва ҳакимларни чақирмаган бир одамга шапка кийдирмоқ, ажнабий попларга ўхшатмоқ учун унга таклиф этмоқ ва адлия ила таҳдид этмоқ, албатта зарра қадар виждони бўлган бундан нафрат этар.

Масалан: Унга таклиф этган деган: "Мен амр қулиман." Жабри кайфий қонун ила амр бўлармики, амр қулиман десин. Ҳа, Қуръони Ҳакимда Яҳудий ва Насронийларга бошда ўхшамаслик учун унга доир оят бўлгани каби, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى اْلاَمْرِ مِنْكُمْ ояти улул-амирга итоатни амр этар. Аллоҳ ва Расулининг итоатига зид бўлмаслик шарти ила, у итоатнинг амир қулиман дея ҳаракат эта олар. Ҳолбуки, бу масалада Исломий анъаналар қонунлари хасталарга шафқат ила ранжитмаслик, ғарибларга шафқат этиб ранжитмаслик, Аллоҳ учун Қуръон ва иймон илмига хизмат этганларга заҳмат бермаслик ва ранжитмаслик амр этгани ҳолда, хусусан мунзавий, дунёни тарк этган бир одамга ажнабий попларининг сарпушини таклиф этмоқ ўн жиҳат ила эмас, юз жиҳат ила қонунга мухолиф ва Исломнинг анъанавий қонунларига қарши бир қонунсизликдир ва кайфий бир амр ҳисобига у муқаддас қонунларни синдирмоқдир. Мен каби қабр эшигида, ғоят хаста, ғоят кекса, ғариб, фақир, мунзавий, Суннати Санияга зид ҳаракат этмаслик учун ўттиз беш санадан бери дунёни тарк этган бир одамга бу тарз муомалалар қатъиян шак ва шубҳа қолдирмадики, комунист пардаси остида, анархистлик ҳисобига ватан ва миллат ва Исломият ва динга қарши мудҳиш бир суиқасд асари бўлгани каби, Исломиятга ва ватанга хизматга ният этган ва мудҳиш хорижий тахриботга қарши жабҳа олган диндор депутатлар ва демократларга ҳам буюк бир суиқасддир. Диндор депутатлар диққат этсинлар, бу даҳшатли суиқасдга қарши мудофаада мени ёлғиз қолдирмасинлар.[[81]](#footnote-81)(Ҳошия)

\* \* \*

**Эй Муборак Мушфиқ ва Азиз Устозимиз Ҳазратлари**

Бу ажиб модда ва динсизлик асрида назарлар қисқарган, қалблар шарр ва ёмонликлар ила тўлган; ёлғиз ва ёлғиз Қуръони Ҳакимнинг бу замондаги энг ҳақиқий ва қатъий тарашшуҳоти бўлган Рисола-и Нур у қисқарган назарларни, худди модданинг руҳига нуфуз эттиради; у ёмон қалбларнинг зиндон каби қоронғу бўлган ичини нур ила тўлдиради. Шунинг учун бу асрга "Нур асри" дейилиши муносибдир.

.........................................................................................

Рисола-и Нур башариятнинг бу таъмири имкон бўлмаган ярасини ухровий дармонлар ила даволайди.

Рисола-и Нур ва унинг ҳориқо муаллифи сиз муборак Устозимиз мингларча мунаввар ёшларга халоскорлик вазифасини қилган ва қилмоқдасиз. Бунинг бундай бўлганига иймонлари қутқарилган бу ожизлар жонли шоҳидлармиз. Бу даҳшатли асрда, материализмни, моддачиликни асосидан йиқитган, масон ва комунистларнинг ботил мафкураларини бутун илм ва идрок доирасида зиру-забар этган Рисола-и Нур ўқувчиларига, бу асрнинг бахтли инсонларига, бу дунё ила, ҳатто коинот ила ҳам алмашилмас оби ҳаётни, абадийлик сувини, яъни бақо оламининг чиптаси бўлган иймонни бахш этади.

Эй азиз ва муборак Устозимиз! Бу қадар қийматли бир ҳадяни бизларга берган сиз Устозимизга нақадар ҳурмат ва муҳаббат кўрсатсак оздир. Сиз қутқарувчи Устозимиз ила Рисола-и Нур талабалари орасидаги боғ абадий бир боғлиқликдир. Буни ҳеч бир қувват ечолмас. Ҳурмат ила муборак қўлларингиздан ўпаман, дуоларингизни кутаман.

Университет Нур Талабалари Номига

Сиёсий Билимлар Факультетидан

**АҲМАД АТАК**

\*\*\*

**БУ МАКТУБ САМСУНДА НАШР ЭТИЛГАН БУЮК ЖИҲОД ГАЗЕТАСИДА ИНТИШОР ЭТГАНДИР. ТУҲМАТЧИЛАРНИНГ ИҒВОЛАРИ ИЛА САМСУНДА МУҲОКАМА ОЧИЛИШИГА ВАСИЛА БЎЛГАНДИР. МУҲОКАМА БАРОАТ ИЛА НАТИЖАЛАНГАНДИР.**

Ислом Оламининг халоскори, иймон аҳлининг сартожи, Рисола-и Нурнинг таржимони Устозимиз Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратларига!

Бу дафа диндор Демократларнинг далолати ила Афён Маҳкамасича Рисола-и Нурнинг эркинлигига, бутун рисола, мактуб ва мажмуаларининг айб мавзуси ташкил этмаганидан қайтарилишларига қарор берилишини саналарча аввал эълон этганингиз "Рисола-и Нур менинг эмас, Қуръоннинг молидир, Қуръоннинг файзидан келгандир. Ҳеч бир қувват уни Анадолунинг сийнасидан қўпориб отолмаяжакдир. Рисола-и Нур Қуръонга боғлиқдир. Қуръон эса Арши Аъзам ила боғлангандир. Кимнинг ҳадди борки, уни у ердан юлиб ташласин" дея бўлган ҳақиқатли баёнотингизнинг очиқ бир тазоҳури ва бу юксак хизматингизнинг Илоҳий ва Қуръоний бўлганининг порлоқ бир далили билиб, бу бароат қарорининг Ислом Оламининг ва айниқса бу Исломият миллати саодатларининг бошланғичи бўлиши эътибори ила, бошда бутун борлиги ила бу зафарларни кутган ва Нур оиласига раис ва ҳақиқатлар дарёсига капитан тайин этилган ва куфр зулмати ила туғён этган инсониятга ҳади эҳсон этилган азиз, севгили Устозимиз ва бунга васила бўлмоқ ила иймон аҳлини ўзларига дўст ва тарафдор айлаган диндор Демократларни ва одил ҳакамлар ҳайъатини сўнгсиз миннатлар ила табрик этамиз ва арз этамизки:

Узун саналардан бери тараққий ва юксалиши учун ҳаракат қилганингиз ва йўлида нафс ва жонингизни фидо айлаганингиз ҳақиқати Қуръониянинг бугун бутун бир мамлакат, бир миллат доирасида иймон аҳлининг қалбларига сурурлар келтириб фавқулодда инкишофи, хизматига маъмур қилганингиз ва феълан муваффақ бўлганингиз муқаддас даъво ва хизматингизнинг нақадар юксак ва порлоқ бўлганини Қуёш каби исбот этади.

Йигирма беш-ўттиз санадан бери бутун монеъларга ва машаққатларга қарамасдан бу қадар сабр ва матонатингиз ва Қуръондан қалби мунавварингизга келган Рисола-и Нурнинг нашри жиҳатида бу ҳориқо хизмат ва мужоҳадаларингиз истиқболнинг наслларига ва Исломнинг қаҳрамон мужоҳидларига бир иқтидо ва имтисол намунаси бўлади. Қуръон қуёшининг сўнмаган нурлари ва абадий ёғдулари бўлган Нур шуалари ила жаҳл ва залолат қоронғуликларини изола этиб, миллионлаб қалбларни у нур ила нурлантириб, иймон аҳлини ўзингиздан миннатдор этдингиз. Бу ватан ва бу миллат, бу тарих ва бу тупроқ сизнинг бу хизматингизни, бу фидокорлигингизни ҳеч бир замон унутмаяжакдир. Абадият оламига кўчганингизда ҳам, сизнинг бу хизматингиз бир уруғ бўлиб, ундан жўшиган бир шажара-и олия ҳар тарафни қоплаяжак ва у Нур дарахтининг атрофига тўпланган буюк жамоатлар ва Рисола-и Нурнинг юксалган абадий шуалари у хизматингизни абадга қадар ва янада порлоқ ва янада дабдабали давом этажаклар.

Сиз Рисола-и Нурнинг таржимони ҳайсияти ила ва бу иймон хизматингизнинг Ислом уфқларида порлаши жиҳати ила бу асрнинг бир ҳидоят сардорисиз.

Қуръони Каримнинг Ўн Тўртинчи Асри Муҳаммадийдаги (С.А.В.) азиз даллоли ва у мудҳиш замоннинг мудҳиш зулматига қарши нури Қуръон ила муқобала этган буюк фидокори ва Рисола-и Нурнинг юз минглаб нусхаларини юз минглаб талабаларининг қаламлари ила ҳар тарафда нашр этиб динсизликка ва куфри мутлаққа қарши бир садди Қуръоний таъсис этган муҳташам қаҳрамон севгили Устозимиз!

Оламларга раҳматлар ва саодатлар келтирган ва инсониятга саломат ва тасаллилар бахш этган бу муқаддас хизматингиз ила иймон аҳлига зуҳурини хушхабар бериб исбот этганингиз ва аломатлари кўринишни бошлаган ва бутун қитъаларга шомил Исломият ҳокимиятининг нурли ва буюк байрамини бутун руҳимиз ила табрик этамиз. Жаноби Ҳақдан узун умрларингизга дуолар этиб, қўлларингиздан таъзим ила ўпамиз.

Анқара Университети Нур Талабаларидан

**ИСМОИЛ, СОЛИҲ, АТИФ, АҲМАД, ЗИЁ, МАҲМАД, АБДУЛЛОҲ**

\* \* \*

### Устоз Саид Нурсийнинг Испартада Истиқоматлари

1953 санаси ёз ойларида Устоз Амиртоғдан Испартага келди. Испартада жуда кўп содиқ талабалари бор эди. Олдинроқ юборган мактубларида Испартани тоши ила, тупроғи ила муборак қилиб тавсиф этар ва Рисола-и Нурнинг зуҳури ва интишори ила вужуд топган маънавий ҳаётининг давомига энг қувватли мадор Испарта бўлганини баён буюрар эди. Дарҳақиқат, Испарта Устознинг бу илтифотига лойиқ бўлганини узун саналардаги ҳодисаларнинг шаҳодати ила исбот этган ва кўрсатгандир. Чунки Рисола-и Нурнинг биринчи мадрасаси ва таълиф ери бўлган Барла Испартанинг бир туманидир. Рисола-и Нурнинг буюк мажмуалари бу ерда таълиф этилгандир.

Рисола-и Нурни минглаб қаламлар ила энг қўрқинч замонларда ёзиб нашр этганлар Испарта ва қишлоқларидаги талабалардир. Мисол равишда Сав Қишлоғини кўрсатмоқ кифоядир. Устоз Кастамонуда бўлгани замон, Испартанинг ёлғиз Сав қишлоғида минг қадар қалам саналарча Нурларни ёзган, кўпайтирилишида ҳаракат қилгандир.

Ҳар бириси биттадан вилоят қадар, балки янада зиёда Рисола-и Нурга алоқа кўрсатган ва Нурларнинг ёйилишида биттадан станция каби ҳаракат қилган Нур марказлари Испартададир. Гул ва Нур фабрикалари ва буларнинг атрофида Мадраса-и Нурия шогирдлари, Мубораклар Ҳайъати, ҳаммаси Испарта вилояти доҳилидадир.

Ҳам ҳар бириси хизмати Қуръония эътибори ила биттадан қутб ҳукмида бўлган Нур талабаларининг мадори ифтихор буюк қардошлари ҳам яна Испарталидирлар.

Ҳам Испарта адлияси ва амнияти доимо Нурларга инсоф ила муомала этгандир. Устоз Испарта адлиясига кўп марта дуо этган, бошқа вилоятларга бу нуқтада ҳам Испартани ҳусни мисол кўрсатгандир.

Бу ва бу каби сабаблар тахтида Устоз охир умрини Испартада ўтказмоқ, ўлимини у ердаги муборак содиқ қардошларининг орасида қаршиламоқ, мозорини Испартада Савда ёки Барлада васият этмоқ учун Испартага келди. Киро ила бир уйга ерлашди. Ёнида тўрт-беш талабаси бор эди. Бу талабалари ила Устоз хусусий дарсхона-и Нуриясини вужудга келтирган эди.

\* \* \*

### Испартадаги Ҳаётидан Мухталиф Босқичлар

**[[82]](#footnote-82)(Ҳошия)**

**Маҳкама босқичлари:** Афён Маҳкамаси тарафидан китоблар эркин қолдирилмасдан, Малатя ҳодисаси муносабати ила баъзи вилоят ва шаҳарларда қидирувлар қилинди, маҳкамалар очилди. Жумладан: Мерсинда, Ризеда, Диёрбақирда Нурлар ва Нурчиларга қарши даъво очилди. Натижада маҳкамалар бароат берди. Бир қанча вилоятларда қилинган қидирувлар ва сўроқлашлар ила Нурчиларга қарши умумий бир даъво очилиши учун Испарта прокуратураси ҳаракатга ўтди. Саксонни ошган Нур талабаси ҳақида айбнома ҳозирланди ва ҳужжатлар тергов бошқармасига берилди.

Амниятнинг жуда кўп яширин мансублари Нур талабалари орасида юришни, ҳар ҳаракатларини текширишни бошладилар. Анқара, Истанбул, Адабозори, Сафранболу, Карабук, Динар, Инаболу, Ван каби ерларда қидирувлар, сўроқлар қилинди. Қилинган бутун тадқиқот ва қидирувлар натижаси: Ватан, миллатга қарши зарра қадар бир ҳаракат бўлмасдан, аксинча ҳар ватандошнинг кўксини ифтихор ила кеккайтириб илмий, иймоний, ватаний хизматлар, ахлоқий ғайрат ва фаолиятлар ила ҳаракат этганлари, Рисола-и Нурни ўқимоқ, ўқитмоқ ва нашрига ҳаракат қилмоқдан бошқа бир ғоя ва мақсадлари бўлмагани тушунилиши ила, "Нурчиларда айб тополмаётирмиз, мадори масъулият бир ҳаракат ва фаолиятлари кўрилмагандир" дея умуман қаноат келтирилди. Бу сўроқлашлар Рисола-и Нурнинг ҳаққониятининг тушунилишига васила бўлди. Натидажада Нурларнинг бароатига қарор берилди.

Урфа ва Диёрбақирдаги фаол Нур талабалари биттадан мадраса-и Нурия қурдилар. Рисола-и Нурни ҳар синф халқдан, айниқса талабалардан, ёшлардан келган жамоатга ўқимоқ сурати ила илмий дарсларни бошладилар. Бу замонда жуда аҳамиятли бўлган талаба-и улумнинг шарафини иҳё этдилар. Шарқ атрофида буюк хизмати иймония адо қилинди. Бир вақт Диёрбақирда у ерда Нурлар ила иймонга ва Қуръонга хизмат этган фаол бир Нур талабасига қарши даъво очилди, бароат ила натижаланди, мўъминларнинг сурур ва миннатдорлигига васила бўлди.

Афёнда ҳам давом этган маҳкама натижаланди. 1956 тарихида Рисола-и Нурни тадқиқ қилган Диёнат Ишлари Кенгаш Ҳайъати берган бир рапорт ила, Рисола-и Нурнинг иймон ва ахлоқий камол топишга хизмат хусусидаги васфини эълон этди. Афён маҳкамаси ҳам бу рапортга таянган ҳолда, Рисола-и Нур асарларининг бароатига ва эркинлигига қарор берди, ҳукм қатъийлашди.

Афён Маҳкамасининг бароат қароридан сўнгра, Испарта Тергов Бошқармаси ҳам суд қилмаслик қарори берди. Шундай қилиб, Рисола-и Нур бир қанча адлиявий сузгичлардан ўтиб умумий ва куллий бир эркинлик ва ҳусни қабулга мазҳар бўлди.

**Нурларнинг Нашри:** Анадолунинг бир қанча ерларида Нурларга хизмат давом этмоқ ила баробар, айниқса Анқара, Истанбул, Диёрбақир, Урфа Мадраса-и Нуриялари ёлғиз бўлганлари муҳитда эмас, жуда кенг бир соҳада хизмати иймонияда бўлдилар. Бу хизматлари ёлғиз бир киши эмас, бир марказ эмас, ёлғиз маълум шахслар эмас, хизмати Қуръония бўлгани учун, жуда кўп жиҳатларда, жуда кўп зотлар тарафидан адо этилди. Исми билинмаган қанчалаб холис талабалар, содиқ мўъминлар бу муқаддас хизматда ҳаракат қилдилар, Нури Муҳаммадийнинг ёйилишига ғайрат этдилар.

Анқарада Университетли талабалар ва муҳтарам ҳамиятпарвар зотлар Рисола-и Нур мажмуаларини матбуотларда чоп ила ҳар тарафга нашрига, айниқса янги ҳарф ила истифодага мунтазир омманинг қўлларига улашишига ҳаракат қилдилар. Рисола-и Нурнинг куллий нашриётини ёшларнинг, мактаб ўқувчиларининг қилишлари, бу хусусда буюк фидокорлик кўрсатишлари эса, бу миллат ва ватан учун буюк бир саодат бўлди. Чунки ҳеч бир шахсий манфаат талаб этмасдан ва ёлғиз ризо-и Илоҳий учун ҳаракат этишлари уларнинг бу асл миллатнинг ҳақиқий авлодлари бўлганини кўрсатди.

### Устознинг Барлага Кетиши

Устоз Барладан йигирма беш сана аввал айрилган ва у замонга қадар ҳеч кетмаган эди. Барла ила ўз Нурс қишлоғидан зиёда алоқадор эди. Чунки маънавий ҳаёти бўлган Рисола-и Нур бу ерда таълиф этилишни бошлаган эди. Қуръони Ҳакимнинг ҳидоят нурларини тамсил этган "Сўзлар" ва "Мактубот" ва "Нур Ёғдулари" бу ердан атрофга ёйилган эди. Бу эътибор ила Барла Рисола-и Нур дарсхонасининг илк маркази эди.

Барладаги ҳаёти гарчи сургун ва инзиво ичида ва тарассуд остида ўтмоқ ила ачинарли эди. Фақат Рисола-и Нур ҳақиқатларининг таълиф ери бўлганидан Устознинг энг завқли ва ширин ҳаёти ҳам яна Барла ҳаётидир дейилиб бўлар. Бу дафа Барлага сургун ила эмас, қамоқ ила эмас, ўз розилиги ила ва эркин бўлиб кетаётган эди. Гўзал бир баҳор куни Барлага келди. Барладаги талабаларининг муҳим бир қисми Устозни қаршиладилар. Устоз саккиз саналик истиқоматгоҳи бўлган Мадраса-и Нуриясига яқинлашар экан, ўзини сақлай олмади, муборак кўзларидан ёшлар оқди. Ҳашаматли чинор дарахти ҳам худди ўзини саломлаётган эди. Бир вақтлар, яъни Барлада саккиз сана истиқоматдан сўнгра Испартага жалб этилган эди. У замонги вазиятда муборак чинор дарахти Устозни маънан кузатиб қўйган, ҳашаматли қанотлари бўлган шохларининг Жаноби Ҳаққа бўлган саждаворий убудияти ила Устозни кузатиб қўйган эди. Бу дафа ҳам яна узун бир айрилиқдан сўнгра такрор Устозга қовушишнинг сурури ичида Холиқи Раҳмонга сажда-и шукронга чўкар эди. Устоз у муборак чинор дарахтига ёпишган, ёнидаги талабаларига ва аҳолига ўзини ёлғиз қолдиришларини сўйлаганди. Зотан кўз ёшларини тутолмаётган эди. Сўнгра Нур Дарсхонаси бўлган хонасига кирди ва икки соат қадар қолди, ҳазин йиғлаши ташқаридан эшитилаётган эди.

Ҳа, шубҳасиз раҳмати Илоҳиянинг ниҳоясиз тажаллийларига мазҳар эди. Бир замонлар Шарқий Анадолудан Испарта ўлкасига сургун қилинган эди... Испартадан ҳам тоғлар орасидаги Барла туманига сургун қилинган эди.. Бу ерда ўлиб кетар эди. Эски тарихча-и ҳаётининг шаҳодати ила жуда қаҳрамон ва фидокор бўлган бу зот тўғридан-тўғрига Қуръони Ҳакимнинг ҳақиқатларини ўзлаштирган, шахсий ва миллий саодатни Исломият ҳақиқатларига ёпишишда кўрган ва буни ҳайқирган ва ақлий далиллар ила илм майдонига чиққан бир киши эди.

Уч давр ўтказган, жаббор қўмондонларга бўйин эгмаган, муқаддас даъвосидан қайтмаган. Яраланган, заҳарланган, ўлмаган. Тоғлар каби ҳодисаларнинг тўлқинларидан қўрқмаган эди...

Миллатларни, қавмларни ичига олган, зеҳният ва қабул этишларни алмаштирган, ҳозирги асрнинг жараёнлари бу зотни Қуръон ва иймон даъвосидаги йўлидан ўгиролмаган. У руҳидаги иймоний шижоат ила қатъий ишонар эдики, даъво этган ҳақиқати бир кун миллатча ўзлаштирилажак. Бир Саид минглаб, балки юз минглаб Саид бўлажак. Инсоният жамиятида нашр этган ҳақоиқи иймониянинг футуҳоти ва инкишофи бошланажак.. ва Ислом дунёси уфқларини ўраган зулмат булутлари Қуръондан қўлига берилган бу ҳидоят машъаласи ила тарқатилажак.. Ўлишга юз тутган деб ўйланган иймон руҳи янгидан жонланажак.. Жонларга жон қўшажак.. Маънан ўлишга юз тутган Исломият миллатини иҳё этажак.. Оламга хўжайин бўлган Исломиятнинг биизниллоҳ, жаҳонга хўжайинлигининг моддий-маънавий хушхабарчиси бўлар эди.

Хуллас, бу муқаддас ҳақиқатнинг ҳомили ва ношири бўлган ва ҳақиқатда бу кунги башариятнинг мадори ифтихори бўлган бу азиз зот дин душманларининг режаси ила бир вақтлар бу шаҳарга юборилган, Анадолуда таъсис эттирилган режимга қарши бўлишига, феълий мудоҳаласига тўсиқ бўлинган эди. Ҳайҳот! Асосан ўзи сиёсатдан чекилган эди, дунё аҳлининг дунёсига қўшилмас эди. У истиқболни нурлантирадиган бир ҳақиқатнинг таълиф ва нашрига ҳаракат қилаётган эди. Коинотнинг соҳиби ва ҳодисаларнинг мутасаррифи бўлган Аллоҳ унинг ҳомийси, муини ва ёрдамчиси эди.

Хуллас, ўттиз сана сўнгра такрор Барлага қайтгани замон, хизмати иймониясида ноил бўлган буюк икромларини, иноятларини ўйлаб, мушоҳада этиб масрур бўлди ва суруридан йиғлар эди, сажда-и шукронга борар эди.

Шу онда Устоз Испартада истиқомат этар. Баъзан Амиртоғга, баъзан Барлага борар. Бу ерларни Рисола-и Нурнинг таълиф ва инкишоф марказлари бўлгани учун руҳан жуда алоқадордир. Ҳам ўзи тўқсон ёшга яқинлашгани ва бир қанча дафалар заҳарлангани учун, роҳатсиздир. Хасталиги таъриф этилмайдиган даражада оғирдир ва шиддатлидир. Руҳан ҳиссиёти қувватли, ва олам, айниқса Ислом Олами, айниқса Рисола-и Нур доираси маънавий вужуди ҳукмида бўлганидан, ҳар икки вужудидаги истироб шиддатлидир. Гарчи талабаларининг дуолари ва иймон нурларининг нашри у изтиробига бир малҳам ва даво бўлса ҳам, яна ҳам жуда кенг шафқати эътибори ила замон-замон изтироби шиддатланмоқдадир. Бу эътибор ила ҳаво алмаштиришга жуда муҳтождир. Бир ерда ортиқ қололмайди. Ҳаво алмаштиришга чиққан замони хасталиги қисман камаяди, роҳат нафас олиб билади.

Устоз Рисола-и Нур касрат ила интишор этганидан ва ҳар ерда жуда кўп Нур Талабалари мавжуд бўлганидан халқлар ила гапиришни тамоми ила тарк этгандир. "Рисола-и Нур мен ила суҳбатдан ўн даража зиёда фойдалидир" деб зиёратчи ҳам қабул этмаётирдир. Ҳатто ёнидаги талабалари ила ҳам зарурат ҳолида гаплашмоқдадир.

Ортиқ ҳаётининг сўнг босқичга келганини айтмоқда, доимо ичида яшаган ойни яшай олишидан шубҳа этар бир вазиятда ажалини кутмоқдадир. Нурларнинг нашриётидан мамнун ва муташаккирдир. Миллат ва давлатча Исломият ва саодат йўлида отилган ҳар қадами тақдир ва тасдиқ ила қаршиланмоқда. Ҳақ йўлида юрган, Исломий шиорларни иҳё этганларга дуо этмоқдадир. Айни замонда, Ислом Оламининг моддатан ва маънан саломат ва саодатини тиламоқда ва бу йўлда киришилган доҳил ва хориждаги ғайратлардан ҳадсиз даражада севинч ва мамнуният сезмоқдадир.

Рисола-и Нурни Қуръони Ҳакимнинг бу замонга махсус бир мўъжизаси билмоқда, бу ватанни комунизм таҳликасидан Рисола-и Нурдаги ҳақиқати Қуръония муҳофаза этганини баён этмоқда ва Ислом Олами ила ҳақиқий қардошликка ва ухувватга ва иттифоққа мадор бўлишини, дунёвий ва ухровий саодатимизнинг бу ҳақиқатга ёпишишимизда бўлганини эшиттирмоқдадир.

Рисола-и Нурнинг Анадолудан ташқари бошқа Мусулмон мамлакатларда ёйилишининг зарур бўлгани қаноатидадир. Сиёсий ғайрат ва фаолиятлардан аввал Рисола-и Нурнинг нашр бўлишининг янада манфаатдор бўлишини хабар бермоқдадир.

\*\*\*

**БАДИУЗЗАМОН ва РИСОЛА-И НУР**

### Рисола-и Нур Нимадир ва Қандай Бир Тафсирдир?

Қуръоннинг ҳақиқатларини мусбат илм тушунчасига уйғун бир тарзда изоҳ ва исбот этган Рисола-и Нур Куллиёти ҳар инсон учун энг муҳим масала бўлган "Мен кимман? Қаердан келмоқдаман? Қаерга кетаман? Вазифам недир? Бу мавжудот қаердан келиб, қаерга кетмоқдалар? Моҳият ва ҳақиқатлари недир?" каби саволларнинг жавобини очиқ ва қатъий бир шаклда, тортувчи бир услуб ва чиройли бир ифода ила баён этиб, руҳ ва ақлларни нурлантирмоқда ва қондирмоқда.

Йигирманчи асрнинг Қуръон фалсафаси бўлган бу асарлар бир тарафдан техник, фан ва санъат бўлиб моддиётни, бошқа тарафдан иймон ва ахлоқ бўлиб маънавиятни жамлайдиган ва ичига оладиган Турк Маданиятининг фақат моддиётга таянган бошқа маданиятларни орқада қолдиришини ҳам исбот ва эълон этмоқдадир.

Аждодимизнинг бир замонлар қалбларида ерлашган иймон ва эътиқод жиҳати ила замин юзида юз мислидан зиёда давлатларга, миллатларга қарши иймонидан келган бир қаҳрамонлик ила муқобала этиши, Исломият ва маънавий камолотнинг байроғини Осиё, Африка ва ярим Европада кездириши ва "Ўлсам шаҳидман, ўлдирсам ғозийман" деб ўлимни кулиб қаршилаб кетма-кет душман ҳодисаларга қарши таяниши каби, миллатча мадори ифтихор олий сажиямизнинг бугун биз ёшларда инкишофи ватан ва миллат манфаати жиҳатидан ва истиқболимизнинг саломати нуқтасидан қай даража алзам бўлгани маълумдир. Мутлақо ҳар ҳаракат ва хизматда моддий бир ҳақ ва шахсий манфаатлар мулоҳаза этмоқ Туркнинг миллий тарихининг шараф ва ҳайсияти ила уйғун бўлолмас. Бизлар фақат Ризо-и Илоҳий учун ҳаракат қимоқдамиз. Шахсан хизматида бўлмоқ ила олганимиз талаззуз қардош ва ватандошларимизга, Исломиятга ва инсониятга ёрдамда бўла олмоқ мазҳариятидан келган абадий ҳаётимизга оид сурур ва умид бизнинг бу бобда олганимиз ва оладиганимиз ягона ҳақиқий муқобала ва ажрдир.

**Рисола-и Нур қандай бир тафсирдир?**

Тафсир икки қисмдир. Бириси: Маълум тафсирлардирки, Қуръоннинг иборасини ва калима ва жумлаларининг маъноларини баён ва изоҳ ва исбот этарлар. Иккинчи қисм тафсир эса: Қуръоннинг иймоний бўлган ҳақиқатларини қувватли ҳужжатлар ила баён ва исбот ва изоҳ этмоқдир. Бу қисмнинг кўп аҳамияти бор. Зоҳир маълум тафсирлар бу қисмни баъзан мужмал бир тарзда ерлаштирадилар. Фақат Рисола-и Нур тўғридан-тўғрига бу иккинчи қисмни асос тутган, ўхшовсиз бир тарзда муаннид файласуфларни ҳам жим қилган бир маънавий тафсирдир.

Рисола-и Нур субъектив назария ва мутолаалардан узоқ бир шаклда, ҳар асрда миллионларча инсонга раҳбарлик қилган муқаддас китобимиз бўлган Қуръоннинг ҳақиқатларини рационал ва объектив бир шаклда изоҳ этиб инсониятнинг истифодасига арз этилган бир куллиётдир.

Рисола-и Нур!.. Қуръон оятларининг нурли бир тафсири.. Бошдан охиригача иймон ва тавҳид ҳақиқатлари ила далиллантирилган.. Ҳар синф халқнинг тушунишига кўра ҳозирланган... Мусбат илмлар ила жиҳозланган.. Васвасали шубҳачиларни ишонтиради... Энг авомдан энг ҳавасга қадар ҳаркасга хитоб этиб, энг муаннид файласуфларни ҳам таслимга мажбур этади...

Рисола-и Нур!.. Нурли бир куллиёт... Бир юз ўттиз асар... Катта-кичик рисолалар ҳолида... Асрнинг эҳтиёжларига тўлиқ жавоб берар... Ақлни ва қалбни қондирар... Қуръони Каримнинг йигирманчи асрдаги лафзий эмас, маънавий тафсири...

Исбот этади!.. Ақлга келган бутун саволларни... Заррадан Қуёшга қадар иймон мартабаларини... Ваҳдонияти Илоҳияни... Нубувватнинг ҳақиқатини...

Исбот этади!.. Арз ва Самовотнинг табақаларидан, малоика ва руҳ баҳсидан, замоннинг ҳақиқатидан, Ҳашр ва Охиратнинг бўлишидан, Жаннат ва Жаҳаннамнинг борлигидан, ўлимнинг асл моҳиятидан

Абадий саодат ва шақоватнинг манбаига қадар... Ақлга келган ва келмаган бутун иймоний масалаларни энг қатъий далиллар ила ақлан, мантиқан, илман исбот этади... Мусбат илмларнинг ташвиқчиси... Риёзий масалалардан янада қатъий далиллар ила ақлни ва қалбни қондириб, мароқларни изола этган бир шоҳасар...

\* \* \*

Оз миқдорда бостира олган, ҳеч бир тижорий ғоя ва тушунча ила ҳаракат қилмасдан сотувчиларга ҳам берилмаган бу асарларнинг фойдаси қолган асарларнинг чоп этилишига ажратилади.

Катта бир инжиқлик ва диққат ила устида турганимиз муҳим бир хусус ҳам Рисола-и Нурнинг лойиқ қўлларга ўтиши ва унинг ҳақиқий баҳоси бўлиб энг оз йигирма беш кишининг истифода этишининг таъмин этилишидир.

Бу маънавий тафсир "Сўзлар", "Мактубот", "Ёғдулар", "Шуалар" дея тўрт катта қисмдан ташкил топган бўлиб, якуни бир юз ўттиз рисоладир.

**Нашрида Хизмат Қилганлар**

\* \* \*

### СЎЗЛАГАН ЁЛҒИЗ ҲАҚИҚАТДИР

Рисола-и Нурда исбот қилингандирки: Баъзан зулм ичида адолат тажаллий этади. Яъни, инсон бир сабаб билан бир ҳақсизликка, бир зулмга маъруз қолади, бошига бир фалокат келади, қамоққа ҳам маҳкум бўлади, зиндонга ҳам ташланади. Бу сабаб ҳақсиз бўлади, бу ҳукм зулм бўлади. Фақат бу воқеа адолатнинг тажаллийсига бир васила бўлади. Қадари Илоҳий бошқа бир сабаб сабабли жазога, маҳкумиятга ҳақ касб этган ўша кишини бу дафа бир золимнинг қўли билан жазога йўлиқтиради, фалокатга дучор қилади. Бу Адолати Илоҳийнинг бир нави тажаллийсидир.

Мен ҳозир ўйлаяпман. Йигирма саккиз йилдир вилоятма-вилоят, шаҳарма-шаҳар сарсон-саргардон қилиняпман. Маҳкамадан маҳкамага етакланяпман. Менга бу золимона исканжаларни қилганларнинг менга қўйган айблари нима? Динни сиёсатга восита қилишми? Фақат нима буни исбот қилолмаяптилар? Чунки ҳақиқатда бундай бир нарса йўқ. Бир маҳкама ойларча, йилларча айб топиб мени маҳкум этишга уриняпти. У қўйверяпти.. Бошқа бир маҳкама айни масала сабабли мени такрор муҳокама остига оляпти. Бир муддат энди у машғул бўляпти; менга тазйиқ кўрсатяпти; турли-туман исканжаларга маъруз қиляпти. У ҳам натижа қўлга киритолмаяпти, қўйиб юборяпти. Бу сафар учинчиси ёқамга ёпишяпти. Шундай қилиб мусибатдан мусибатга, фалокатдан фалокатга дучор бўлиб кетяпман. Йигирма саккиз йил умрим шундай ўтди. Менга қўйган айбларининг асли ва асоси бўлмаганини ниҳоят ўзлари ҳам тушундилар.

Улар бу айбловни қасддан қилдиларми, бўлмаса бир ваҳмга тушдиларми? Хоҳ қасд, хоҳ ваҳм бўлсин, менинг бундай бир айб билан муносабат ва алоқам бўлмаганини камоли қатъият билан яқийнан ва виждонан биламан. Динни сиёсатга восита қиладиган бир одам бўлмаганимни бутун инсоф дунёси ҳам билади. Ҳатто мени бу айб билан айблаганлар ҳам биладилар. У ҳолда нима учун менга бу зулмни қилишда тиришиб турдилар? Нима учун мен айбсиз ва маъсум бўлганим ҳолда бундай давомли зулмга, қайсар исканжага маъруз қолдим? Нима учун бу мусибатлардан қутулолмадим? Бу аҳвол Адолати Илоҳияга зид бўлмайдими?

Чорак асрдан бери бу саволларнинг жавобларини тополмаётган эдим. Менга зулм ва исканжа қилганликларининг ҳақиқий сабабини ҳозир англадим. Мен жуда қаттиқ хафа бўлиб айтаманки: Менинг айбим, хизмати Қуръониямни моддий ва маънавий тараққиётимга, камолотимга восита қилиш экан.

Ҳозир буни англаяпман, ҳис қиляпман, Аллоҳга минглаб шукр қиляпманки:

Узун йиллар ихтиёрим хорижида бўлиб хизмати иймониямни моддий ва маънавий камолот ва тараққиётимга ҳамда азобдан ва Жаҳанамдан қутулишимга ва ҳатто саодати абадиямга васила қилишимга, ёхуд ҳар қайси бир мақсадга восита қилишимга маънавий ғоят кучли монелар мени ман қилар эди. Бу ички ҳислар ва илҳомлар мени ҳайратлар ичида қолдирар эди. Ҳаркас ёқтирган маънавий мақомларни ва ухровий саодатларни солиҳ амаллар билан қозониш ва бу йўлга юзланиш ҳам шаръий ҳаққи бўлгани, ҳамда ҳеч кимга ҳеч бир зарари бўлмагани ҳолда мен руҳан ва қалбан ман қилинардим. Ризо-и Илоҳийдан бошқа фитрий вазифа-и илмиянинг чорлаши билан, фақат ва фақат иймонга хизмат хусуси менга кўрсатилди. Чунки ҳозир бу замонда ҳеч бир нарсага восита ва тобе бўлмаган ва ҳар ғоядан устун бўлган иймон ҳақиқатларини фитрий убудият билан, билмаганларга ва билиш эҳтиёжида бўлганларга таъсирли бир суратда билдириш; бу чалкаш дунёда иймонни қутқарадиган ва қайсарларга қатъий қаноат берадиган бир тарзда; яъни ҳеч бир нарсага восита бўлмайдиган бир тарзда, бир Қуръон дарси бериш лозимдирки, куфри мутлақни ва ўжар ва қайсар залолатни синдирсин, ҳаркасга қатъий қаноат бера олсин. Бу қаноат ҳам бу замонда, бу шароит дохилида, диннинг ҳеч бир шахсий, ухровий ва дунёвий, моддий ва маънавий бир нарсага восита қилинмаслигини билиш билан ҳосил бўла олади. Бўлмаса комитетчилик ва жамиятчиликдан таваллуд этган даҳшатли динсизлик шахсияти маънавийсига қарши чиққан бир шахс энг буюк маънавий бир мартабада бўлса, яна васвасаларни бутун-бутун йўқотолмайди. Чунки иймонга киришни истаган қайсарнинг нафси ва анаси дея оладики: "У шахс даҳоси билан, ҳайратомуз мақоми билан бизни ишонтирди". Бундай дейди ва ичида шубҳаси қолади.

Аллоҳга мингларча шукрлар бўлсинки, йигирма саккиз йилдир, динни сиёсатга восита қилиш айблови остида қадари Илоҳий ихтиёрим хорижида, динни ҳеч бир шахсий нарсага восита қилмаслик учун башарнинг золимона қўли билан тўлиқ адолат бўлиб мени калтаклаяпти, огоҳлантиряпти. Асло! деяпти, иймон ҳақиқатини ўз шахсингга восита қилма; токи иймонга муҳтож бўлганлар англасинларки, ёлғиз ҳақиқат сўзлаяпти. Нафснинг ваҳималари, шайтоннинг ҳийлалари қолмасин, жим бўлсин!

Хуллас, Нур Рисолаларининг улкан денгизларнинг баҳайбат тўлқинлари каби кўнгиллар узра вужудга келтирган ҳаяжонининг, қалбларда ва руҳларда қилган таъсирининг сирри будир, бошқа бир нарса эмас. Рисола-и Нур баҳс қилган ҳақиқатларнинг айнисини мингларча олимлар, юз мингларча китоблар янада балоғат билан нашр қилганлари ҳолда, яна куфри мутлақни тўхтатолмаяптилар. Куфри мутлақ билан курашда бу қадар оғир шароит остида Рисола-и Нур бир даража муваффақ бўлаётган бўлса, бунинг сири мана будир. Саид йўқ, Саиднинг қудрат ва лаёқати ҳам йўқ. Сўзлаган ёлғиз ҳақиқатдир, ҳақиқати иймониядир. Модомики нури ҳақиқат иймонга муҳтож кўнгилларда таъсирини қиляпти; бир Саид эмас, минг Саид фидо бўлсин. Йигирма саккиз йил чеккан азоб ва жафоларим ҳамда маъруз қолган исканжаларим ҳамда бардош қилган мусибатларим ҳаммаси ҳалол бўлсин. Менга зулм қилганларга, мени шаҳарма-шаҳар сарсон-саргардон қилганларга, ҳақорат қилганларга, турли-туман айбловлар билан маҳкум қилиш истаганларга, зиндонларда менга жой тайёрлаганларга ҳаммасига ҳаққимни ҳалол қилдим.

Одил қадарга ҳам дейманки: Мен сенинг бу шафқатли таъзирларингга ҳақдор эдим. Бўлмаса ҳаркас каби ғоят шаръий ва зарарсиз бўлган бир йўлни тутиб шахсимни ўйласайдим, моддий-маънавий файз ҳисларимни фидо қилмасайдим, иймон хизматида бу буюк маънавий кучни йўқотар эдим. Мен моддий ва маънавий ҳар нарсамни фидо қилдим, ҳар мусибатга бардош қилдим, ҳар исканжага сабр қилдим. Бу сояда иймон ҳақиқатлари ҳар тарафга ёйилди. Бу сояда Нур мактаби ирфонининг юз мингларча, балки миллионларча талабалари етишди. Ортиқ бу йўлда, хизмати иймонияда улар давом қиладилар ҳамда менинг моддий ва маънавий ҳамма нарсадан фароғат маслагимдан айрилмайдирлар. Фақат ва фақат Аллоҳ розилиги учун ҳаракат қиладилар.

Бизга исканжа қилганлар билмасдан қадари Илоҳийнинг сирларига ақллари етмасдан ҳақиқати иймониянинг очилишига хизмат қилдилар. Бизнинг вазифамиз улар учун фақат ҳидоят истагидан иборатдир. Мен жуда ҳам хастаман. На ёзишга, на сўзлашга тоқатим қолмади. Балки булар охирги сўзларим бўлади. Мадрасат-уз Заҳронинг Рисола-и Нур Талабалари бу васиятимни унутмасинлар

**Саид Нурсий**

\* \* \*

**Исломият Душманлари Қилган** **Таарруз Ва Ҳақиқатга Хилоф Манфий Ташвиқотларига Муқобил**

### Университет Нур Талабаларининг Бир Изоҳлаши

Азиз, сиддиқ қардошларимиз

Имтиҳон ва ғазотингиз хайрли ўтган бўлсин деб, сизни табрик этамиз. Рисола-и Нурнинг таҳқиқий иймон дарслари ила иймон мартабаларида тараққий этиб ва юксалиб қувватли иймонни қўлга киритган Нур Талабалари учун шундай тааррузлар бир жиҳатдан бир имтиҳондир ва кўмир ила олмосни ажратган бир ўлчовдир. Нур Талабалари учун Аллоҳга иймон, Пайғамбарга иттибо ва Қуръони Карим ила амал сабабли қамоқлар бир Мадраса-и Юсуфиядир. Зулм ва исканжалар биттадан қамчи, биттадан парчиндир. Қадари Илоҳий бизга у ҳужумлар ила ишора бермоқдаки: "Қани турма, ишла!.." Қуръон ва иймон хизмати йўлида маҳкамаларда гапирмоқ Нур Талабаларича бир дўсти ила суҳбат этмоқдир. Полиция ташкилотларига этилиб-келтирилмоқ бозорга бориб келмоқдан фарқсиздир. Кишанлар диний жиҳоди акбарнинг биттадан олтин билак узугидирлар. Башарнинг зулман маҳкум этиши эса, ҳақиқатда Ҳақнинг бароат беришига бир далилдир. Бутун ундай исканжа ва зулмлар Нур Талабалари учун биттадан шараф медалидир. Қандай бахтлики, ўттиз санадан бери Нур Талабалари акаларимиз бу неъматларга мазҳар бўлганлар. Афсус бизларгаки, бизлар бу шарафларга ноил бўлолмадик ва бўлолмаймиз ҳам. Зеро буларни қозонтирган давр ёпилмоқ илинжидадир.

Рисола-и Нур бу ватан ва миллатга амният ва осойишни таъмин этган ва қалбларга биттадан посбон қолдирган иймоний бир асардир. Исломият душманларининг иғволари ила бўлган кўплаб маҳкамаларда Рисола-и Нурга бароатлар берилган, Темйиз Маҳкамаси иттифоқ ила бароат қарорини тасдиқ этиб Рисола-и Нур даъвоси қазия-и муҳкама ҳолини олгандир. Йигирма беш маҳкама ҳам "Рисола-и Нурда айб тополмаётирмиз" дея қарор бергандир. Ўттиз санадан бери юз минглар ила Нур талабаларининг биргина ҳодисаси кўрилмагандир. Шунинг учун Рисола-и Нурнинг нашрига монеъ бўлишга уринганлар амният ва осойишнинг душмани ва ватан ва миллат хоини анархистларнинг ҳисобига билиб ёки билмасдан ҳаракат қилгандирлар. Рисола-и Нурга илишган ҳукумат эмасдир, чунки амният ва зобита англаганки, Бадиуззамон ва Нур Талабаларида сиёсий бир ғоя йўқдир. Буларнинг машғулияти фақатгина иймон ва Исломиятдир. Хуллас, у яширин дин душманларининг тааррузлари қаршисида Нур Талабалари Рисола-и Нурдаги таҳқиқий иймон дарслари берган иймон қуввати ила метин, салобатли ва мағлуб этилмас бир ҳизбул Қуръон ва фатҳ этилмас бир қалъа ҳолидадирлар. Дин душманлари тарафидан ҳужумлар бўлган сари, Нур Талабаларининг Рисола-и Нурга ва устозларига бўлган садоқат ва сабот ва фаолиятлари зиёдалашар, мустаҳкамланар. Бир талабаси устозимизга шундай ёзган:

**"Эй менинг азиз қаҳрамон устозим! Муоризларимиз кўпайган сари қувватимиз кўпаймоқда..** **Рабби Раҳиймимизга ҳадсиз шукрлар бўлсин".**

Ҳа, у бир замонларки, қоронғу, зулматли ва ашаддий зулм ва истибдоди мутлақ даврида ҳаркас жим қилинган. Фақат биргина киши жим бўлмаган ва жим қилинолмаган. Бу якто ва нодир киши бўлган Бадиуззамоннинг талабалари ҳам мағлуб этилолмагандирлар...

Нур талабалари аввало ўз иймонларини қутқармоқ, бу билан баробар дин қардошларининг ҳам иймонларини қутқармоқ учун Қуръони Ҳакимнинг юксак ва порлоқ бир тафсири бўлган Рисола-и Нурни ўқиганлар ва ўқитгандирлар. Иймонларини қутқаришга уринганлари ва Ризо-и Илоҳий учун Қуръонга ва иймонга Рисола-и Нур ила хизмат этганлари қаторда, маъруз қолганлари ҳужум ва тааррузларга ҳеч аҳамият бермасдан у яширин дин душманларининг безовта қилишлари, ҳужумларини ўзлари учун иймон ва Қуръон ҳисобига бир қамчи ва бир ташвиқчи ҳукмига ўтганига қаноат келтиргандирлар. Ўттиз саналик бу нави ҳодисаларнинг ва бу нави таъсирларнинг натижалари бу Миллати Исломия қаршисида майдондадир.

Хуллас, Рисола-и Нурнинг янги ва муштоқ талабалари бўлган қардошларимиз! Сизлар ҳам бундай бир Устознинг ва бундай бир асарнинг талабалари бўлганингиздан сизларнинг ҳам бу самараларга ва меваларга мазҳар бўлиб Нурларга янада зиёда ёпишиб, ҳарорат ва иштиёқингиз янада ортиқ зиёдалашиб, Нурларни сабот ва садоқат ила ўқимоқ даражасига ноил бўлишингиздан ҳам сизларни руҳу жонимиз ила табрик этамиз, ҳам сизларга минглаб салом ва дуолар этиб дуоларингизни кутамиз.

\*\*\*

Нурларга бўлган тааррузларнинг бир зарари бўлса, йигирма фойдаси бордир. Албатта йигирма қозончга қарши бир зарар ҳеч ҳукмидадир. Тааррузлар фақат ва фақат Нурнинг нашриёт ва футуҳотининг кенгайишига, инкишофига сабабдир ва Миллати Исломия назарида ишонч ва амният қозонишига мадордир. Рисола-и Нурнинг Анадолу кенглигида ва Ислом Олами вусъатида ва Европа ва Америка доирасидаги моддий ва маънавий таъсирот ва футуҳотига ва нашриётига шоҳид бўлган Исломият душманлари яна баъзи тааррузлар қилганлар. Олган хабарларимизга кўра, бу тааррузлардан сўнгра, хусусан шарқ вилоятларида, эскисига назаран Нурнинг футуҳоти ўн кун ичида ўн мисл ортган. Ҳам шундай қилиб халқнинг назари диққати Рисола-и Нурга ва устозимизга ўгирилган, ухлаганлар уйғонган, танбаллар ҳаракатга келган, эҳтиётсизлар эҳтиётга муваффақ бўлгандирлар. Бу аччиқ тааррузлаб келиб кетгувчи бўлмоқ ила баробар, ёлғиз бир қўрқув ва шубҳа ёймоқ қасди ила қилинган василалар ва дасисали манёврлардир. Аҳмоқ дин душманлари гўё Нур Талабаларини қўрқитмоқ савдоси ила расмий кишиларни алдатиб ҳаракатлантириб ва қурол этишга уринмоқдалар. Ажабо, у ғофиллар билмайдилармики, бизлар Нурнинг талабаларимиз.. Динсизларнинг, масонларнинг, комунистларнинг моҳияти ғоят даражада заифдир. Зоҳиран қувватли каби кўринишлари бебош бир боланинг бир хонани бир гугурт ила маҳв этиши каби тахрибот ила иш кўришларидадир. Ҳа, улар сўнг даража заифдирлар. Чунки бир чумчуқ қадар иқтидори бўлмаган ўз борлиқларига ишонарлар. Ҳам сўнг даража зиллат, мискинлик ва пастлик ичидадирлар. Чунки инсонларга қул бўлиб уларга иккиюзламачилик, риёкорлик ва тилёғламачилик этмоқдалар. Иймон аҳли эса, хусусан таҳқиқий иймон ила иймонни инкишоф этганлар кучлидирлар, жуда азиздирлар. Уларнинг ҳар бири бир абди азиз ва бир абди куллийдирлар. Чунки улар бир Қодийри Зулжалолга ва бир Ҳакийми Зулкамолга ва бир Холиқи Коинотга ва бир Раббус Самавати вал Арзга ва бир "Ва Ҳува аъла кулли шайъин Қодийр"га ибодат этарлар.. қуллик этарлар... Унга интисоб этарлар.. ҳам истинод этарлар.

Бу яширин дин душманлари ва мунофиқлар кўпдандир англадиларки, Нур Талабаларининг кафанлари бўйинларидадир. Уларни Рисола-и Нурдан ва устозларидан айирмоқ мумкин эмасдир. Шунинг учун шайтоний режаларини, дасисаларини алмаштирдилар. Бир заиф томирларидан ёки софиятларидан истифода этамиз фикри ила алдатмоқ йўлини тутдилар. У мунофиқлар ёки у мунофиқларнинг одамлари ёки одамларига алданганлар дўст суратига кириб, баъзан эса талаба шаклига кириб дерлар ва дедиртирларки: "Бу ҳам Исломиятга хизматдир, бу ҳам улар ила курашдир. Шу маълумотни қўлга киргизсанг, Рисола-и Нурга янада яхши хизмат этасан. Бу ҳам буюк асардир" каби бир тур қондиришлар ила ёлғиз у Нур Талабасининг Нурлар ила бўлган машғулият ва хизматини аста-аста камайтирмоқ ила ва бошқа нарсаларга назарини ўгириб, ниҳоят Рисола-и Нур ила машғул бўлишга вақт қолдирмаслик каби тузоқларга тушуришга ҳаракат қилмоқдалар. Ва ёхуд маош, сарват, мавқе, шуҳрат каби нарсалар ила алдатишга ёки қўрқитмоқ ила хизматдан воз кечиришга ғайрат этмоқдалар. Рисола-и Нур диққат ила ўқиган кишига шундай бир фикрий, руҳий, қалбий уйғониш ва уйғоқлик берадики, бутун бундай алдатмалар бизни Рисола-и Нурга шиддат ила йўллаш ва ташвиқ ва у дассос мунофиқларнинг мақсадларининг тўлиқ аксига бўлиб бир таъсир ва бир натижа ҳосил этади. Фасубҳаналлоҳ... Ҳатто шундай Нур Талабалари майдонга келмоқдадирки, асл холис ният ва муқаддас ғоядан сўнгра, бир сабаб бўлиб ҳам, мунофиқларнинг мазкур режаларининг аксига, зид равишда дунёни тарк этиб ўзини Рисола-и Нурга вақф этмоқда.. ва устозимизнинг айтгани каби демоқдалар: "Замон Исломият фидоийси бўлмоқ замонидир". اَلْحَمْدُ لِلّهِ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

Бизнинг хизмати Иймонияга назаран шиша парчалари ҳукмидаги сиёсат ила алоқамиз йўқдир. Диёнат Раёсати тадқиқ ҳайъати рапортида: "Рисола-и Нур китобларида сиёсатни алоқадор этган мавзулар йўқдир" дегандир. Ҳатто у пайт яна Афён прокурори ҳам айбномасида: "Бадиуззамон ва талабаларининг фаолияти сиёсий эмасдир" дея ҳукм этгандир. Ҳа, Рисола-и Нур Шогирдларининг машғул бўлган вазифалари энг муаззам бўлган дунё масалаларидан янада буюкдир. Сиёсат ила машғул бўлишга вақтимиз йўқдир. Юз қўлимиз ҳам бўлса, фақат Нурга кифоя келар. Америка, Инглиз қадар сарватимиз ҳам бўлса, яна иймонни қутқармоқ даъвосига сарф этамиз. Ҳам бир қанча сиёсий ишлар ила ёки бир қанча ботил жараёнлар ила ва фикрлар ила машғул бўлишга замонимиз йўқдир. Умримиз қисқадир. Вақтимиз тордир. Устозимизнинг айтгани каби, "Фано нарсалар ила машғулият фано таъсир этар. Фано из қолдирар". Хусусан бундай бир асрда "Ботилни яхшилаб тасвир этмоқ соф зеҳнларни адаштиришдир". Ҳа, манфийликларни ўрганиб мужодала этаман каби соф бир ният ила бошлаб манфий нарсалар ила машғул бўла-бўла диний боғларни ва диний салобат ва садоқатни эски ҳолига назаран сустлаштирганлар бўлгандир.

Рисола-и Нур нурни ерлаштириб, зулматни изола этади, йўқ этади. Яхшини ўргатиб, фанони фарқ ва ажраттиради ва воз кечиради. Ҳақиқатни дарс бермоқ ила ботилдан қутқаради ва ботилдан муҳофазалайди.

Хулоса-и калом: Биз фақат нурлар ила машғулмиз.. биз мужавҳароти Қуръония ила машғулмиз. Бизлар Қуръоннинг Коинот кенглигидаги олмос каби ҳақиқатларига ҳаракат қилмоқдамиз. Бизлар фақат боқийга хизмат этмоқдамиз. Бизлар фоний нарсаларга куч сарф этмаймиз. Бизнинг Рисола-и Нур ила бўлган хизмати иймониямиз бошқа нарсалар ила машғулиятимизга эҳтиёж қолдирмайди, ҳар нарсага кифоя келади.

Ал-ҳосил: Устозимиз Бадиуззамон ила ва Рисола-и Нур ила мужодала этган инсофсиз яширин дин душманлари ажзи мутлақ ила абадга қадар мағлубиятдадирлар. Бадиуззамон ва Рисола-и Нур эса абадиян музаффар ва муваффақдир. Шахсни чиритишга уринмоқ ила Рисола-и Нур чиритилмас. Зеро Рисола-и Нур шахсан ўзи ҳужжат ва бурҳондир. Уни ва Унинг муаллифини чиритишга уринганлар чиришга маҳкум бўлгандирлар. Намунаси тарих қаршисида майдондадир, ва ҳамда чирияжакдирлар. Рисола-и Нурдаги юксак ҳақиқат Рисола-и Нурни абадга қадар бардавом қилажакдир...

Ҳа, Нур Талабалари оғир жазо маҳкамаларида деганларки: "Бизни устозимиз Бадиуззамондан ва Рисола-и Нурдан ва бизни биздан айирадиган ҳеч бир башарий қувват йўқдир". Ҳа, у мунофиқларнинг атомлари ҳам бу хусусда ожиздир. Фарзи маҳол қила олсалар, ҳатто жасадимизни ўлдирсалар ҳам, руҳимиз саломат ва саодат ила абадиятга кетажакдир". Ҳам Устозимизнинг Мактубот Мажмуасида айтгани каби деймиз: "Биримиз дунёда, биримиз охиратда, биримиз шарқда, биримиз ғарбда, биримиз шимолда, биримиз жанубда бўлсак, биз яна бир-биримиз ила баробармиз".

Устозимиз ҳеч бир маънавий мақом даъво этмайди. Бошқалар тарафидан ўзига берилган буюк ва мустасно мақомларни рад этади. Фақат Унинг ҳол ва аҳволи, ишлари ва ҳаракати Унинг ким бўлганини тушунишга ва исботга кифоядир. Ҳа, Бадиуззамоннинг ва Рисола-и Нурнинг Қуръон, иймон ва Исломият хизматига монеъ бўла олмоқ учун дунёни қўлида тутиб айлантирадиган бир қувват лозимдир.

Ҳазрати Устозимизнинг иъдом режалари ила йўлиқтирилган маҳкамадаги мудофааларидан Буюк Мудофаалар китобидан баъзи жумлалар:

"Рисола-и Нур Талабалари бошқаларига ўхшамас, улар ила овора бўлинмас, улар мағлуб бўлмаслар. Рисола-и Нур Қуръоннинг молидир. Қуръони Ҳакимдан сизилгандир. Қуръон эса Аршни Фарш ила боғлаган бир нуроний занжирдир... Кимнинг ҳадди борки, бунга қўл узатсин. Рисола-и Нур бу Анадолунинг сийнасига ерлашгандир, ҳеч бир қувват уни юлиб отолмаяжакдир".

Машҳур ва ҳориқулода бир асар бўлган "Оят-ул Кубро Рисоласи"дан:

"Рисола-и Нур ёлғиз бир жузъий бузғунчиликни ва бир кичик хонани таъмир қилмаяпти. Aксинча куллий бир бузғунчиликни ва Исломиятни ичига олган, тоғлар катталигида тошлари бўлган бир қамровли қалъани таъмир қилмоқда. Ва ёлғиз хусусий бир қалбни ва хос бир виждонни ислоҳга ҳаракат қилмаяпти, аксинча минг йилдан бери тайёрланган ва йиғилган бузғунчи воситалар билан даҳшатли яраланган қалби умумийни ва халқ тушунчасини ва умумнинг, айниқса авоми мўминларнинг паногоҳлари бўлган Исломий асосларнинг ва жараёнларнинг ва шиорларнинг синиши билан бузилишга юз тутган виждони умумийни, Қуръоннинг иъжози билан ва кенг яраларини Қуръоннинг ва иймоннинг дорилари билан даволашга ҳаракат қилмоқда. Албатта, бундай куллий ва даҳшатли тахриботга ва жароҳатларга ва яраларга ҳаққаляқийн даражасида, тоғлар қувватида ҳужжатлар, жиҳозлар ва минг тарёқ ҳайсиятида тажрибаланган дорилар ва ҳадсиз даволар бўлиши керакки, бу замонда Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг маънавий иъжозидан чиққан Рисола-и Нур у вазифани қилмоқ ила баробар, иймоннинг ҳадсиз мартабаларида тараққиёт ва инкишофларга мадор бўлгандир ва бўлмоқдадир!.."

Азиз қардошларимиз, юзларча олимлар жим қилинган ва диний нашриёт қилдирилмаган ва Қуръоннинг ҳақиқатларини баён ва таблиғ этишга динан вазифадор бўлганлари ҳолда жабран қилдирилмаган ва дин одамларининг имҳо этилиши каби даҳшатли ва тарих кўрмаган бир ҳангомда, Қуръон ва иймон ва Исломиятни йиқитмоқ режалари татбиқ этилган энг мудҳиш бир даврда ва куфри мутлақнинг ва динсизликнинг энг ваҳший бир замонида Бадиуззамон Саид Нурсий Қуръон ва иймон ва Исломиятнинг фидокор ва парвосиз бир мудофаачиси ва муҳофизи бўлиб диний жиҳод майдонида ягона шахс бўлиб кўрилгандир. Ҳа, Бадиуззамон давлатларга, миллатларга муқобил, ёлғиз бир ердаги Фиръавнларга эмас, бутун Европа динсизлигига қарши бир ўзи қарши чиққан ва чиқмоқда. Ва Қуръон ҳақиқатларини ашаддий зулм ва истибдоди мутлақ ичида нашр этмоқда.. "Вазифамиз ҳаракат қилмоқдир. Бизни ғолиб этмоқ, мағлуб этмоқ, муваффақ этмоқ ва Нурларни қабул эттирмоқ Жаноби Ҳаққа оиддир. Биз вазифа-и Илоҳияга қўшилмаймиз" деган ва тарихда мислига учралмаган зулм ва исканжалар ичида кўп золимона муомалалар кўрган ва эшигида жандарма ва полиция қўриқчилик қилдирилмоқ сурати ила Жума Намозига ҳам кетишдан ман этилган. Ва бутун бу тарихий фожиаларни ёпмоқ ва ҳеч кимга эшиттирмаслик учун ҳам қаттиқ бир назорат остига олингандир.

Хуллас, бундай оғир шартлар ичида Рисола-и Нурни Ҳазрати Устозимиз инояти Илоҳия ила таълиф этиб, аксариятини Қуръон ҳарфлари ила ва қўл ёзуви ила нашр этгандир. Шундай қилиб, айни замонда Қуръон хатини ҳам муҳофаза этган ва юз минглар ила Мусулмон Турк Ёшлари Рисола-и Нурни ўқий олмоқ учун муқаддас китобимиз бўлган Қуръоннинг ёзувини ўрганмоқ неъмат ва шарафига ноил бўлгандирлар. Устозимиз соҳиб бўлган иймон қуввати ва тўлиқ бир ихлос ила ҳақоиқи Қуръония ва иймонияни авом ва ҳавас талабаларининг умуми истифода эта оладиган ва асрнинг тушунишига уйғун яп-янги бир баён тарзи ила ифода ва изҳор этгандир. Шундай қилиб Рисола-и Нур каби топ-тоза ва порлоқ ва юксак бир тафсири Қуръонийни инояти Ҳақ ила майдонга келтиргандир.

Бу ҳориқулода асарлардирки, бу ватан ва миллатни динсизлик ва комунистликдан муҳофаза этгандир. Ҳам Ислом шиорларининг жабран олиб ташланган жабарут даврида, дунё хотири учун ўзини мажбур деб ўйлаб у муқаддас шиорлардан фидокорлик қилганларнинг ва дин зарарига ҳаракат этганларнинг ва Исломиятга мухолиф фатволарга ва бидъатларга мажбур этилганларнинг кўплиги замонида Бадиуззамон на ҳол лисонида, на қол лисонида ва на ишларида шу қадар зулмлар чеккани ва иъдомлар ила қўрқитилгани ҳолда, энг кичик бир ўзгариш ҳам қилмагандир. Аксинча, "Ажал бирдир, ўзгармас... Ўлим бу фано оламидан бақо оламига ва нур оламига кетмоқ учун бир бўшатилишдир" деб мужодалага отилган, бидъатларни танитган ва тўхтатган ва Ислом шиорларини муҳофаза этган ва Суннати Санияни иҳё этган асарларни парда остида ўттиз санадан бери нашр этган ва муҳитида худди Саодат Даврининг бир жилвасини яшагандир. Бир Суннати Санияга мухолиф ҳаракат этмаслик учун исканжали бир инзивони ихтиёр этгандир. Ўттиз санадан бери миллионларга ҳукм этган динсиз ва ўхшовсиз бир истибдоди мутлақ Бадиуззамонни ҳеч бир жиҳатдан ҳеч бир вақт ҳукми остига ололмаган, аксинча золим мустабидлар Унга мағлуб бўлгандирлар.

Рисола-и Нур тақлидий иймонни таҳқиқий иймонга ўгириб, иймонни қувватлантириб, икки жаҳоннинг саодатини қозонтириб, ҳусни хотимани натижа берар. Энг катта динсиз файласуфларни ҳам илзом этгандир. Рисола-и Нурнинг бир хусусияти ҳам шудирки: Бошқа Мутакаллимийнга мухолиф бўлиб залолат аҳлининг манфийликларини зикр этмасдан, ёлғиз мусбатни дарс бериб, яра қилмасдан даволашидир. Бу эътибор ила бу замонда Рисола-и Нур шубҳа ва васвасаларни маҳв этади, ақлга келган сўроқларни, саволларни нафсни илзом, қалбни қондириб жавоблантиради. Рисола-и Нур ҳам ақлни, ҳам қалбни танвир этар, нурлантирар, ҳам нафсни мусаҳҳар этар. Шунинг учундирки, ёлғиз ақл ила кетган мактаб аҳли ва фалсафа аҳли, ва қалб йўли ила кетган тасаввуф аҳли Рисола-и Нурга ёпишмоқдалар. Ва мактаб ва фалсафа аҳли тушунмоқдаларки, ҳақиқий мунавварлик ақл ва қалб нурининг бирлашиши ила мумкиндир. Ёлғиз ақл ила кетмоқ ақлни кўзга туширади. Бу ҳол эса бир қаноти синиқ бўлганнинг маҳкум бўлгани сукутни натижа беради. Ихлосли, холис тасаввуф аҳли идрок этадики, демак замон эски замон эмасдир. Бундай бир замонда ҳам қалб ила, ҳам ақл ила бизни ҳақиқат йўлида этадиган ва ҳақиқатга восил этадиган Қуръоний бир йўл лозимдирки, биз зулжаноҳайн бўла олайлик[[83]](#footnote-83)(Ҳошия). Уйғонган мадраса аҳли хабардор бўлмоқдаларки, эски замонда мадраса усули ила ўн беш санада қўлга киритилган иймоний ва Исломий натижа бу замонда Рисола-и Нур ила ўн беш ҳафтада қўлга киритила олмоқда. Устозимиз буюрмоқдаларки: "Бир сана Рисола-и Нур дарсларини тушуниб ва қабул этиб ўқиган киши бу замоннинг муҳим ва ҳақиқатли бир олими бўлиши мумкин".

Рисола-и Нур Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам Афандимизнинг нуроний машрабини ва Саҳоба-и Киромнинг олий сажиясини баён этган бир нур ва файз хазинасидир. Хуллас, бу мазкур вазият бу кунги дунёга топ-тоза, нуроний бир ҳаёт ва яп-янги бир шакл бериб шу ҳақиқатни кўрсатадики, кўпдандир бир-бирига муориз деб ўйланган мактаб аҳли ила мадраса аҳлини ва такя аҳлини Рисола-и Нур бирлаштиради ва таълиф этади. Ҳамда муораза ҳолида бўлган Шарқ ила Ғарбни яраштиради.

Иттиҳоди Исломни майдонга келтирмоқ учун ҳаракат қилган мусулмонларга ягона чоранинг Рисола-и Нур бўлгани мутахассис зотлар тарафидан қабул ва тасдиқ этилмоқдадир. Ҳам бу кунги дунёдаги ихтилофларни ҳал этадиган, ақлан, фикран тараққий этган йигирманчи аср инсонларига ҳақ ва ҳақиқатни англата оладиган яп-янги бир илмий кашфиётни ва бир янгиликни Америкада, Европада, хусусан Олмонияда қидирган жараёнлар майдонга келган. Агар идрок эта олсалар ва кўра олсалар, мана Рисола-и Нур Куллиёти... Ҳақиқатдан, бу ҳақиқат идрок этилишни бошланганини кўрсатган аломатлар бахтиёр Олмон Миллати ичида кўрилмоқдадир.[[84]](#footnote-84)(Ҳошия)

Эски замон Ғарб файласуфлари ечолмаган ва янги замон файласуфлари ҳам: "Фалсафа ҳануз буни ҳал этолмагандир" деган тугунларни Рисола-и Нурда Қуръоннинг файзи ила кашф ва ҳал этилиб, ақлан ва мантиқан исбот этилгандир. Шарқнинг ҳам файласуфлари қирқ саҳифада тушунтиришга ҳаракат қилганлари мушкуллар Рисола-и Нурнинг бир саҳифасида важиз бир шаклда ифода этилгандир.

Бадиуззамоннинг 1935 санасида иъдом этилмоқ учун берилган Оғиржазо Маҳкамасидаги мудофаасидан бир-икки жумла: "Рисола-и Нур сўнмас, сўндириламас. Рисола-и Нур сўндирилмоқ учун уфладикча порлаган бир нурдир. Рисола-и Нур коинот тилсимининг муаммосини кашф ва ҳал этган бир кашшофдир".

Ҳам жисмоний ҳашр масаласида, файласуфлардан Ибн Сино каби машҳур бир доҳийнинг, "Ҳашр нақлийдир, иймон этамиз. Ақл бу йўлда кетолмас" деган бир ҳақиқати Рисола-и Нурда ҳам умумнинг истифода эта оладигани ўхшовсиз бир тарзда Қуръоннинг файзи ила ақлан исбот этилгандир.

Залолат-олуд Европа файласуфларининг ва адашган талабаларининг баъзи муташабиҳ Ояти Карима ва Ҳадиси Шарифларнинг зоҳирий маъноларини тушунмасдан қилганлари қасдли эътирозларга Рисола-и Нурда ақлан, мантиқан жавоблар берилиб, у Оятларнинг ва у Ҳадисларнинг биттадан мўъжиза бўлганлари исбот этилгандир. Шундай қилиб, бу замонда фан ва фалсафадан келган залолат ва шубҳаларни Рисола-и Нур илдизидан кесгандир. Рисола-и Нур буни қиларкан ҳам мусбат бир усул таъқиб этгандир.

Рисола-и Нур фавқулодда мустасно бир абадий устунликка соҳибдир.

Энг машҳур асарлар ила ҳам қиёси мумкин бўлмаган ва бир ўзи бир хусусиятга соҳиб бўлган услубида юксак бир балоғат, фасоҳат ва салосат ва ижоз бордир. Ҳатто Бадиуззамоннинг асарларини Ислом Оламининг қатъийлик ила орзу этиши ила Арабчага таржима эттирмоқ учун буюк Ислом олимларига "Асойи Мусо Мажмуаси" этилган вақт, ўқиганлар ва дегандирларки: "Бадиуззамоннинг асарларини фақат ўзи таржима эта олар. Рисола-и Нурдаги юксак балоғатни ва мислсиз бўлган фасоҳат ва ижозни таржимада муҳофаза қилишдан ва Унинг илмини иҳота этишдан ожизмиз!" Бу сурат ила у юксак олимлар Устозимизнинг фазилатини ва Рисола-и Нурнинг камолотини кўрсатгандирлар.

Бадиуззамон асарларида қарийб бутун буюк муаллиф ва адиблардан фарқли бўлиб лафздан зиёда маънога аҳамият бергандир. Маънони лафзга фидо этмаган, лафзни маънога фидо этгандир. Услубда ўқувчининг бир нави ҳавасини назарга олмаган, ҳақиқатни ва маънони асос тутгандир. Вужудга кўйлакни қиларкан, вужуддан кесмаган, кўйлакдан кесгандир. Рисола-и Нурдаги ақлни, қалбни, руҳни ва виждонни жалб этган ва ҳақиқатга ром этган у Илоҳий жозибадандирки, бола-чақа, ёшу-кекса, авому-ҳавас у Нурга югурмоқдалар ва у жозибадор Нурнинг парвонаси бўлмоқдалар. Бу ҳақиқатнинг порлоқ бир мисоли бўлиб кенг бир талаба оммаси оз замонда дин душманларини титратган бир ҳолга келгандир.

Рисола-и Нурнинг ҳар жиҳатдан бўлгани каби адабий жиҳатдан ҳам қиймат ва аҳамиятини ифода этмоқ адибларнинг, хусусан бизларнинг минг даража ҳаддимиздан узоқдир. Бу хусусдаги чумоли қарорича бўлган сўниқ, фақат самимий ва ҳақиқатли ифодаларимиз Рисола-и Нурдан кўрганимиз азим истифодага муқобил сўнгсиз бир миннат ва шукронимизнинг ифодасидан иборатдир. Бўлмаса бу мавзуларда салоҳият соҳиби ва ихтисос соҳиби фақат ва фақат Рисола-и Нурнинг ўз муаллифи бўлиши мумкин.

Рисола-и Нур бу асрнинг эҳтиёжига тўлиқ жавоб берган ягона тафсири Қуръоний бўлгани анониятини Ҳаққа фидо этган фазилатпарвар Ислом олимлари тарафидан тасдиқ ва фавқулодда бир шаклда тақдир ва таҳсин этилган ва этилмоқдадир. Эллик сана аввал Бадиуззамон Саид Нурсийнинг таълифотидаги хусусиятлар ва бир баҳри уммон каби Унинг илмий даҳосидирки, Миср матбуотида "Бадиуззамон Фотин-ул асрдир" дея юксак илм аҳлига ҳукм бердиргандир.

Бадиуззамон муқобаласиз ҳадя қабул этмасликни ҳаёт дастури этгани душманларича ҳам тасдиқ этилиб, Исломият душманларининг илм аҳлига қилган айбловларни бу дастури ила феълан такзиб ва илмнинг ҳеч бир нарсага қурол бўлмаганини яна ишлари ила исбот этгандир. Ислом олимларининг шараф ва ҳайсиятини ва Исломият иззати ва дин иззатини энг золим ва хунхўр ҳукмдорлар қаршисида ҳам муҳофаза ва мудофаа этгандир. Оч қолган замонларида ҳам ҳаёти бўйича бўлган истиғно қоидасини бузмаган ва "иқтисод ва қаноат икки буюк хазинадир, буларнинг баракаси менга кифоядир" деб халқлардан истиғно этган ва этмоқдадир.

Бадиуззамон Саид Нурсийнинг саналардан бери қамоқдан қамоққа, зиндондан зиндонга отилиши ва бир сургун еридан бошқа ерга кўчирилиши ва ўзига доимо тазйиқлар ва шиддатли зулм ва даҳшатли исканжалар қилиниши ва ўн етти марта заҳар берилиши, бир кунда бир ойлик азоблар чектирилиши ўзининг ва Рисола-и Нур Куллиётининг ҳаққоният ва сидқига биттадан жонли муҳр ва биттадан порлоқ далилдир. Масалан: Ҳиндистонда сўраганлар: "Бадиуззамон қандай бир кишидир?" Жавобан дейилганки: "Хаста, ғариб, фақир, мазлум, ҳадя ва садақаларни қабул этмаган ва ҳозир ҳам кўраётган бўлган шу қадар зулмларга қарамасдан олтмиш санадир даъвосидан воз кечмаган бир кексадир". Улар ҳам: "Ундай бўлса у ҳақиқат айтаётир ва куфри мутлаққа, динсизларга, зиндиқларга бўйин эгмаётир, риёкорлик этмаётир, тилёғламачилик қилмаётир ва Қуръон ва Исломиятга таъсирли ва куллий бир хизмат қилаётирки, улар ҳам Унга зулм этганлар" деганлар.

Устозимиз Бадиуззамон ҳақида тақдиркор ва фазилатпарвар зотларнинг тақдирлари бир санодон иборат эмасдир, бир ҳақиқатдир. Ишлар ва ижроотининг балки юздан бирисини қисқача ожизона ва нуқсон бир тарзда нақл этмоқдир. Ҳам бу мавзуда Рисола-и Нур талабаларининг тақдиркор мақола, мактуб ва парчалари бир мадҳ эмасдир, балки Устозимизнинг диний хизматини ҳадаф тутган, шахсига таарруз этган виждонсиз ва инсофсиз дин душманларига қарши мусбат бир мудофаадир[[85]](#footnote-85)(Ҳошия).

Шундай бўлгани ҳолда, Устозимиз шундай зотларнинг ва Рисола-и Нур талабаларининг ҳақиқатли тақдир ва баёнларига қарши ғазабланиб, кўп марта ҳам хотирларини синдириб дейдики: "Замон шахс замони эмас, маънавий шахс замонидир. Рисола-и Нурда шахс йўқ, маънавий шахс бор. Мен бир ҳечман, Рисола-и Нур Қуръоннинг молидир, Қуръондан сизилгандир. Шараф ва ҳусн Қуръоннингдир. Шахсим ила Рисола-и Нур чалкаштирилган. Мазият Рисола-и Нурга оиддир. Рисола-и Нурнинг нашридаги ҳориқо муваффақия эса Рисола-и Нур талабаларига оиддир. Ёлғиз шу қадар борки, шиддатли эҳтиёжимга биноан Жаноби Ҳақ Қуръони Ҳакимдан менга дармон ва тарёқларни эҳсон этди, мен ҳам қаламга олдим. Нима бўлганда ҳам, бу замонда биринчи таржимонлик вазифаси менга тушган. Мен ҳам Рисола-и Нурнинг талабасиман. Бир рисолани ҳозирга қадар юз марта ўқиганим ҳолда яна ўқишга муҳтож бўлмоқдаман. Мен сизларнинг дарс арқадошингиз" дер.

Бадиуззамон Саид Нурсийнинг жаҳоншумул Қуръон ва иймон ва Исломият хизматидаги мустасно муваффақият ва зафарининг ва Рисола-и Нурдаги қувватли таъсирларнинг сирри: Ўзининг ихлоси атаммни қозонган бўлишидир. Яъни, фақат ва фақат ризо-и Илоҳийни асос мақсад қилган. Бу хусусда: “Маслагимизнинг асоси - аъзамий ихлос ва манманликни таркдир. Ихлосли бир мисқол амал ихлоссиз юз ботмон амалдан устундир. Инсонларнинг моддий-маънавий ҳадяларидан, ҳурмат ва одамлар эътиборидан, шуҳратдан шиддат билан қочаман” дейди. Зиёратчи қабул қилмаслигининг бир ҳикмати ҳам бу сир бўлса керак. Ҳам ихлосга берган ғоят ортиқ аҳамият, бир юз ўттиз парча асаридан фақат Ихлос Рисоласининг бошига “Лоақал ҳар ўн беш кунда бир марта ўқилиши керак” қайдини қўйишидан ҳам тушунилади. “Буюк Маҳкама Мудофаалари” китобида: “Рисола-и Нурни дунёга эмас, коинотга ҳам восита қилиб бўлмайди; ғоямиз, ризо-и Илоҳийдир” деган.

Хуллас, бу ихлос сиридандирки, Имом Ғаззолий (Р.А.) каби энг машҳур Ислом файласуфларининг асарларини тадқиқ қилган муҳаққиқ ва мудаққиқ бир илм аҳли дейдики:

Рисола-и Нурдан ўқиганим бир саҳифанинг менга берган истифодаси бошқа асарларнинг ўн саҳифасидан янада ортиқдир.

Фалсафий асарлар ила машғул бир муаллим:

Мен бу қадар санадир илмий ва фалсафий асарлар ила машғул бўлдим. Рисола-и Нур қадар мени қондирган ва Ғарб асарларидан ва фалсафадан олган яраларни даволаган ва бу замонниг эҳтиёжига тўлиқ жавоб берган бир асарни кўрмадим.

Бир адабиётчи:

Менинг ақлим нурсиз, қалбим мўъмин эди. Рисола-и Нур ҳам ақлимни, ҳам қалбимни танвир ва нафсимни илзом этди. Мени Жаҳаннамий бир азобдан қутқарди.

Бир доктор:

Рисола-и Нурдан истифодага бошлаганим кунни ҳаётга кўзларимни очганим кун бўлиб биламан.

Бахтиёр бир университетлик:

Устозимизга ва Рисола-и Нурга оид бир мактубни Истанбулнинг бир еридан бошқа ерига этмоқ каби бир хизматни депутатликка таржиҳ этаман.

Ўттиз сана аввал ихлосли ва фазилатли кекса бир тасаввуф аҳли Лутфий исмли бир ёшни кўрсатиб: "Бу Нур талабаси мендан олдиндир" дегандирки, булар минглаб эътирофлардан биттадан намунадир.

Яна бу азим ихлос сирига биноандирки, Рисола-и Нур талабалари иймон ва Исломият хизматида оғир шартлар ва қайдлар ва чеклашлар ичида муваффақ бўлмоқдалар ва ҳаётларини Рисола-и Нурга ва Устозларига вақф этганлар. Рисола-и Нурни умр сармояси ва ҳаёт ғояси деб қабул қилганлар. Рисола-и Нур даъвоси ризо-и Илоҳий даъвоси бўлгани учундирки, ҳамияти Исломияга соҳиб мумтоз адвокатлар Рисола-и Нурнинг фахрий адвокати бўлмоқ ва диндор ҳақпараст мужоҳид муҳаррирлар дунёни истило этадиган Нурнинг эълонида ҳиссадор бўлмоқ шараф ва неъматига мазҳар бўлгандирлар. Рисола-и Нурнинг нашриёт ва футуҳоти ва таъсироти овозсиз, буюк бир ҳашамат ила муҳташам бир баҳор мавсумида интишор этган мавжудот кабидир.

Хуллас эй Рисола-и Нур каби ҳадсиз ҳамду-саноларга лойиқ бўлган бир буюк неъматга ноил бўлган Нур қардошларимиз! Бундай бир доҳийи аъзамнинг, бундай бир мутафаккири акбарнинг, бундай бир муаллифи исломнинг ва улуми аввалин ва охиринга воқиф бундай бир аллома-и асрнинг, бундай бир мужоҳиди акбарнинг, бундай бир соҳиби зуҳд ва тақвонинг ҳақоиқи иймониянинг борлиғида худди тажассум этган бундай бир абди куллийнинг, Ризо-и Илоҳийдан бошқа ҳеч бир нарсага илтифот этмаган ва аъзамий ихлоснинг мазҳари бўлган бундай бир тилмизи Қуръон ва ходими Исломнинг ва "Бир кишининг иймонини қутқармоқ учун Жаҳаннамга ҳам отилишга ҳозирман" деган бундай бир халоскори иймоннинг ва иъдом учун юборилган Ҳарбий Трибуналда: "Сен ҳам муртажисан" айбловига қарши: "Агар машрутият бир фирқанинг истибдодидан иборат бўлса, бутун инс ва жин шоҳид бўлсинки, мен муртажиман. Минг руҳим ҳам бўлса, Қуръоннинг биргина масаласига ҳаммасини фидо этишга ҳозирман" деган ва бароатидан сўнгра ҳам ташаккур этмасдан, Боязид майдонидаги гавжумликда: "Яшасин золимлар учун Жаҳаннам... Яшасин золимлар учун Жаҳаннам" дея бақириб борган ва имҳо режаси ила берилган маҳкамаларида йигирма тўрт сана аввал: "Эй мулҳидлар! Эй зиндиқлар! Саид эллик минг аскар қувватида дегансиз... Адашмоқдасиз... Қуръонга ва иймонга хизматим жиҳати ила эллик минг эмас, эллик миллион қувватидаман!... Титрангиз! Ҳаддингиз бўлса илишингиз!...", "Менинг ўлимим сизнинг бошингизда бомба каби портлаб, бошингизни тарқатажакдир. Тупроққа отилган бир тухумнинг юзлаб гуллар бериши каби, бир Саид ўрнига юзлаб Саид сизга у юксак ҳақиқатни ҳайқиражакдир". Ва ўн беш сана аввал: "Сочларим ададича бошларим бўлса, ҳар кун бири кесилса, бу хизмати иймониядан чекилмайман". Ва: "Дунёни бошимга оташ қилсангиз, ҳақиқати Қуръонияга фидо бўлган бу бошни зиндиқога эгмайман" деган ва эллик сана аввал Ислом Оламини сўрган мустамлакачи жаббор ва золим бир Императорликка қарши: "Тукуринг у золимларнинг ҳаёсиз юзига" дея матбуот лисони ила жавоб берган ва Катта Миллат Мажлисида Раисга: "Коинотда энг юксак ҳақиқат иймондир. Иймондан сўнгра намоздир. Намоз қилмаган хоиндир. Хоиннинг ҳукми мардуддир. Жаноби Ҳақ Қуръони Каримида юз ерда адосини амр этган намоздан янада буюк бир ҳақиқат бўлса эди, иймондан сўнгра уни амр этар эди" деган ва ёзган бир баённомадан сўнгра Мажлисда жамоат ила намоз қилиш бошланган ва Биринчи Жаҳон Урушида Кўнгиллилар Полкининг Қўмондони бўлиб асир тушган Русяда Москва Чор Империясига қарши иззати Исломияни муҳофаза этиб, отилишга маҳкум қилиниш ҳангомида: "Охиратга кетмоқ учун менга бир паспорт лозим эди" дея ўлимни камситган бундай бир қаҳрамони Ислом Устозимиз Бадиуззамоннинг асарларини ўқимоқ неъмати узмосига муқобил жонимизни ҳам фидо этсак, умримизни ҳам Унга вақф этсак, зулмдан зулмга ҳам дучор қилинсак, умримизнинг охирига қадар шукрон саждасидан ҳам турмасак, бизга яна арзондир...

Устозимиз тез-тез дейдики: Маслагимиз мусбатдир, манфий ҳаракатдан Қуръон бизни ман этади.

Эй Саййиди санадимиз! Эй руҳимизнинг руҳи, қалбимизнинг қалби, жонимизнинг жони, жононимиз, сартожимиз, севгили Устозимиз Афандимиз!.. Модомики бизга манфий ҳаракатга изн бермаётирсиз. Ундай бўлса, биз ҳам Раҳмати Илоҳиядан ниёз этиб аҳд этамизки, дин душманлиги ила устозимизга зулм этган у ғаддор, инсофсиз золимлардан интиқомимизни шундай қилиб оламиз: Рисола-и Нурни ўлгунча қадар доимо ўқиймиз.. ва нашрида сабот ва садоқат ила хизмат этамиз.. Уни олтин сиёҳлар ила ёзамиз, иншааллоҳ...

**Университет Нур Талабалари**

\* \* \*

**УСТОЗНИНГ ЗИЁРАТЧИЛАРГА ДОИР БИР МАКТУБИ**

**Умум дўстларимга, хусусан зиёратчиларга бир узримни баён этишга мажбур бўлдим**

Аксар ҳаётим инзивода ўтгани каби, ўттиз-қирқ санадир тарассуд ва тааррузга маъруз қолганимдан, заруратсиз суҳбат этишдан чекиниб таваҳҳуш этаман. Ҳам эскидан бери маънавий ва моддий ҳадялар менга оғир келар эди. Ҳам ҳозир зиёратчилар, дўстлар кўпайган. Ҳам маънавий муқобала лозим келган. Ҳозир моддий бир луқма ҳадя мени хаста этгани каби, маънавий бир ҳадя бўлган зиёрат этмоқ, кўришмоқ, хусусан бошқа ерлардан қўл сиқмоқ учун заҳмат этиб келмоқ зиёрати ҳам аҳамиятли бир маънавий ҳадядир.. Унга муқобала этолмайман. Ҳамда арзон эмас, маънан қимматдир. Мен ўзимни у ҳурматга лойиқ кўрмайман, маънан муқобала ҳам этолмайман. Шунинг учун ҳозирча айнан моддий ҳадя каби, бир эҳсони Илоҳий бўлиб менга маънавий ҳадя каби бўлган суҳбатдан зарурат бўлмасдан ман этилдим. Баъзан мени хаста этар, моддий ҳадянинг тўлиқ муқобилини бермаганим вақт мени хаста этгани каби. Шунинг учун хотирингиз синмасин, хафа бўлмангиз.

Рисола-и Нурни ўқимоқ ўн марта мен ила кўришмоқдан янада фойдалидир. Зотан мен ила кўришмоқ охират, иймон, Қуръон ҳисобигадир. Дунё ила алоқамни кесганим учун дунё ҳисобига кўришмоқ маъносиздир. Охират, иймон, Қуръон учун эса Рисола-и Нур ортиқ менга эҳтиёж қолдирмаган. Ҳатто хизматимиздаги хос қардошларим ила ҳам зарурат бўлмасдан кўришолмайман. Ёлғиз баъзи Рисола-и Нурнинг футуҳотига ва нашриётига оид баъзи хизматлар учун баъзи зотлар ила кўришмоқ истайман. Не вақт бу нуқталар учун кўришмоқ истасам, у пайт кўришмоқ жоиз бўлиши мумкин ва менга машаққат бермас. Бу нуқтани билмаган зиёратга келганларга хабар бермоқдаманки, бир неча санадир газеталар ила эълон этганманки мен ила кўришмоқ истаганларни, хусусан узоқ ердан келиб кўришмасдан кетганларни хусусий дуоларимга доҳил этаман.. ҳар тонг эса дуо этаман.. шунинг учун ҳам ранжимасинлар.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Ғоят шиддатли хаста Устозимизга муҳим, расмий бир зотдан бир мактуб келди. Демоқдаки: "Тарихча-и Ҳаётнинг" нашр қилинмаслиги учун эски партиянинг муҳим одамлари катта бир бадал ила эски партиянинг баъзи маъмурларини бу хатога йўналтирганлар...

Устозимиз ҳам дедики: Бу "Тарихча-и Ҳаёт"нинг энг муҳим қисми уч марта Сабиулрашод тарафидан, тўрт марта эса ўттиз-қирқ санадан бери ҳам эски ҳарф, ҳам янги ҳарф ила нашр этилган ва ичидаги мудофаалар парчалари ҳам кўплаб маҳкамаларнинг ҳузурида ўқилган ва расман да нашр этилган. Янги бўлиб Мадина-и Мунаввара каби хориж ерлардан бир-икки олим зотнинг изоҳ ва ташаккур навидан бир нечта ҳақиқатли мактублари бор. Шунинг учун маҳкамаларнинг расман буларга илишадиган ҳеч бир жиҳати йўқ.

Иккинчидан: Рисола-и Нур қирқ-эллик санада бутун сиёсат аҳлининг тазйиқлари остида бир ўзи Ислом Оламида ҳориқо бир тарзда нашр бўлгани ҳолда, ҳозир миллионлаб ноширлари бор экан, эски бир партия эмас, дунё тўпланса, унга қарши бир тўсиқ чеколмас, мумкин эмас. Балки бир эълоннома ҳукмига ўтар. Шунинг учун Нур талабалари ранжимасинлар...

Учинчидан: Ҳам эски партиянинг менга қарши зулмларини ҳалол этганим, ҳам Қуръоннинг бир асос қонуни бўлган وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى яъни, бирисининг хатоси ила бошқаси, партияси, қариндоши масъул бўлмас, бўлолмас дея, ҳам Анадолу, ҳам шарқий вилоятларда Рисола-и Нур ила нашр этилгани сабаби ила, осойишга тўлиқ қувватли бир тарзда хизмат этилган. Демак бир маънавий зобита ҳукмида ҳаркаснинг қалбида бир посбон қолдирмоқда. Бу нуқтага биноан, Рисола-и Нур эски партиянинг тўрт-беш хатосини юз даража зиёдалаштиришга монеъдир. Юздан беш одамнинг хатосини тўқсон бешга ҳам бериб йигирма-ўттиз даража зиёдалаштирмаган. Шунинг учун умум у партиянинг аксариси иқтидор партияси қадар Рисола-и Нурга миннатдор бўлиши лозимдир. Чунки бу дарсни, бу Қуръоннинг Асос Қонунини Рисола-и Нур дарс бермаса эди, у беш одамнинг хатоси минглаб одамни ҳам хатокор қилар эди.

Тўртинчидан: Қатъиян таҳаққуқ этганки: Рисола-и Нур хориждан ҳужум этган куфри мутлаққа қарши бу миллатни ва Исломият Оламини муҳофаза этадиган Қуръони Ҳакимнинг маънавий мўъжизасидан бир дарсдирки, динсиз файласуфлардан ҳеч бириси унга қарши муқобала чораси тополмадилар. Қатъиян хабар олдикки: Хорижда баъзи ерда бир миллион ёшлар "Мусаламоти умумияни таъмин этадиган Рисола-и Нурдир" деганлар. Умумий сулҳ тарафдори Олмония ва Америка каби баъзи ажнабийларнинг ҳам Рисола-и Нурни таржима қилишни бошлагани хабарини олдик.

Бешинчидан: Агар расмий одамлар баъзи янги қонунларга хато маънолар бериб бир-икки сатрига илишсалар, менинг бадалимга дейингизки: "Бир одамнинг хатоси ила йигирма минг қўшниси жазолантириларми, қаматиларми? Дунёда бундай ҳукм этган ҳеч бир қонун борми?" Хуллас, ҳар саҳифаси йигирма сатр бўлган беш юз саҳифалик бир китобнинг бир сатрида бир одамга шиддатли таъзир урган бўлса: Аввало, исм муайян эмас, у ерда масъулият йўқ... Шоят бўлса ҳам, цензура каби у сатр ўчирилар. У китобни мусодара этмоқ ўн минг одамни қамоққа тиқмоқ каби коинотда эшитилмаган бир қонунсизлик, бир зулм бўлгани каби, бошқа йигирма минг сатрлар ҳозирга қадар йигирма минг одамнинг иймонини қувватлантиргани жиҳат ила йигирма минг ҳасана ва яхшилик бўлганидан, албатта у хатони ва саййиани афв эттирар...

Мен шиддатли хаста бўлмасайдим, яна гапирар эдим. Сиз хизматкорларим тасҳиҳ ва ислоҳ этарсиз. Ҳатто муносиб кўрсангиз, маънан полицияларнинг бир вазифасини бажарган Рисола-и Нурнинг осойиш хизматида полицияларга буюк бир қувват бўлган дарсларига полициялар ҳаркасдан зиёда тарафдор бўлмоқ лозим келаркан, ҳозир расман қидирув бўлими ходими суратида полицияга қарши бўлган бу хизматни полицияларга беришга руҳим рози эмас. Уларга умуман ҳаққимни ҳалол этганимни айтарсиз.

Олтинчидан: Шиддатли бир таассуф ила "Лайла-и Меърож" вақтида Меърожи Шариф, Шуҳури Салоса ҳурматига васила кутаркан, Тарихча-и Ҳаёт сабабли қидирув ҳодисаси шиддатли бир қайғу берди. "Садақа балони даф этар" маъносидаги саҳиҳ ҳадиснинг ҳукми ила, Рисола-и Нур Анадолу учун балоларни даф этадиган бир садақа ҳукмига ўтгани, унга бароатлар ва эркинликлар берилгани замон балоларнинг даф этилиши, унга ҳужум этилгани замон балоларнинг келиши юз ҳодисаси борки, баъзан зилзила ва тўфонлар ила қайд этилгани каби, бу дафа ҳам ҳаётимда кўрмаганим минус ўн саккиз даражага яқин бир совуқ, таарруз ва қидирувнинг айни вақтида келди.

Устозимиз шиддатли хасталигидан ортиқ гапирмади. Хаста ҳолида хизматкорига деди: Мароқ этмасликлари учун маълумот сифатида баъзи дўстларга ва баъзи расмий зотларга юборарсиз.

Шиддатли хаста устозимизнинг хизматкори

Ҳа, хизматкоримнинг ёзгани тўғридир.

**Саид Нурсий**

\* \* \*

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Муҳтарам Устозимиз,

Мужоҳада-и маънавиянгизга ва сабри жамилингизга мукофотан Жаноби Ҳақ тарафидан эҳсон этилган муқаддас иймон даъвонгизнинг таҳаққуқини Рисола-и Нурнинг эркин интишори ила идрок этган бўлмоқдамиз. Саналардан бери давом этиб келган бу муқаддас даъво, бу идеал ва бу қийин мужодала зафар ила натижаланган, Ҳақнинг истагани бўлган, кўнглимизнинг истак ва орзуси содир бўлган, иймон куфрга ғалаба этиб, зулмат пардалари осонлик ила йиртилиб дунё уфқлари Нурнинг порлоқ зиёси ила ойдинлангандир. Бу натижага ва бу зафарга улашмоқ, иймон неъматининг сўнгсиз саодатига қовушмоқ ва демакки Ҳаққа яқинлашмоқ бахтиёрлигини бизларга, Турк миллатига ва балки бутун инсониятга бахш этган Рисола-и Нур бу муаззам ва қўрқинч иймонсизлик урушининг қутқарувчи атоми бўлган, руҳларимизни таъмир, қалбларимизни тақвия, кўнгилларимизни фатҳ айлагандир. Бу жиҳатдан миннат ва шукронларимизни севгили ва жуда азиз Устозимизга арз этаркан, асрлик умри муборакларингиз ўтказган ҳаёт саҳифаларининг ҳар они мужодала, мужоҳада, исканжа, азият, зулм, сургун тўла қўрқинч бир даврнинг азият ва изтироблари ила ўтишига қарамасдан, азмингизнинг, садоқатингизнинг, фароғат ва жасоратингизнинг ва ниҳоят у пўлатдан янада қувватли иймон ва идрокингизнинг, хулоса: Исломиятни тушунишда, инсониятни қаврашда, ичкарида ва ташқарида ўрнак инсон бўлишингизнинг ва айниқса Рисола-и Нур Куллиётингизнинг инсоният олами устига қолдирган таъсири, акс эттирган маъно ила доимо изингиздан, йўлингиздан кетадиган, кетган, кетишга азм этган миллионлаб Нур талабалари сизга ошиқ, сизга муташаккирдирлар.

Муҳтарам Устозимиз, ортиқ бутун чарчаганингизга ва кексалигингизга қарамасдан қийин имтиҳонингизнинг муваффақият ила натижаланиши соясида хотиржам бўлинг. Ортиқ бу муқаддас даъвони, бу иймон ва Қуръон даъвосини давом эттирадиган истиқболнинг ёш Саидлари етишгандир. Иймон нури ва идроки ила улар бу муқаддас ва улвий даъвони юритажаклар ва иншааллоҳ қиёматга қадар давом эттиражаклар ва наслдан наслга интиқол эттиражаклар.

Муҳтарам Афандимиз, эртага тарихнинг олтин саҳифаларида ифтихор ва тантана ила ёд этиладиган янги ва муфассал "Тарихча-и Ҳаёт"ингизнинг Анқарада чоп этилиб якунланишининг севинчи ичида байрам этмоқдамиз. Зеро бу "Тарихча-и Ҳаёт" умрингиз бўйича асос ғоя қиганингиз иймонни қутқармоқ даъвонгиз йўлидаги мужодала ва мужоҳада ҳолатларингизни, минг турли маҳрумиятлар ичида чарчаш билмаган бир азм ила мақсадга восил бўлишингизни ва оламга раҳмат бўлган Рисола-и Нурларнинг таълиф, танзим ва нашри ҳақида қондирувчи маълумот бериши жиҳатидан буюк аҳамиятга соҳибдир. Бугун миллионлаб инсонни жўштириб, саломатга этган бу Нур дарёси доимо тошияжак, куфрни буғажак, зулматни йиртажак, инсониятга ҳомий ва халоскор бўлажакдир.

Сизга шукрда қарздормиз. Энг чуқур севги ва муҳаббатларимиз ила салом ва ҳурматларимизни арз этар, муборак дуоларингизга интизоран қўлларигиздан ўпамиз азиз, севгили Устозимиз.

**Истанбул Нур Талабалари**

\*\*\*

Рисола-и Нур Муаллифи Устоз Бадиуззамон Саид Нурсий ҳазратларининг, энг охирги марта васиятномаси ҳукмида Амиртоғ Иловасининг охирига киргизилган ва нашр этилган бир баёни ила янги Амиртоғ Иловасида нашр этилган энг охирги сана қаламга олган “Раиси Жумҳурга ва Бош Вазирга” деб номланган бир нутқини бу Тарихча-и Ҳаётнинг охирига илова этмоқдамиз.  
  
 Нур талабалари Ҳазрати Устознинг бу васиятномасида баён этганлари мусбат хизмат тарзи ила “Нурларни” бутун жаҳонга қарши эълон этдилар. Қуръони Ҳакимнинг бу замонга юзланган мусбат хизмат талаққийси ва иймон нурларини ақл ва қалбларга ерлаштирдилар.

Устоз Ҳазратларининг хизматида бўлган талабалари

**Умум Нур талабаларига Устоз Бадиуззамоннинг вафотидан олдин берган энг сўнгги дарсидир**

**Азиз қардошларим,**  
 Бизнинг вазифамиз мусбат ҳаракат этмоқдир. Манфий ҳаракат эмасдир. Ризо-и Илоҳийга кўра ёлғиз хизмати иймонияни қилмоқдир, вазифа-и Илоҳияга қўшилмасликдир. Бизлар осойишни муҳофазани натижа берган мусбат иймон хизмати ичида ҳар бир машаққатга қарши сабр ила, шукр ила мукаллафмиз.  
 Масалан, ўзимни мисол олиб дейман: Мен эскидан бери зўравонлик ва камситишга қарши бўйин эгмаганман. Ҳаётимда зўравонликни кўтара олмаганим бир қанча ҳодисалар ила собит бўлган. Масалан, Русяда қўмондон қаршисида оёққа турмаслик, Ҳарбий Трибуналда иъдом таҳдидига қарши маҳкамадаги пошшоларнинг саволларига беш чақа аҳамият бермаганим каби, тўрт қўмондонларга қарши бу вазиятим зўравонликларга бўйин эгмаганимни кўрсатади. Фақат бу ўттиз санадир мусбат ҳаракат этмоқ, манфий ҳаракат этмаслик ва вазифа-и Илоҳияга қўшилмаслик ҳақиқати учун, менга қарши қилинган муомалаларга сабр ила, ризо ила муқобала этдим. Жержис Алайҳиссалом каби ва Бадр, Уҳуд урушларида кўп жафо чекканлар каби, сабр ва ризо ила қаршиладим.  
 Ҳа, масалан саксон бир хатосини маҳкамада исбот этганим бир прокурорнинг хато даъволари ила бизга қарши қарорига қарши баддуо ҳам қилмадим. Чунки асл масала бу замоннинг маънавий жиҳодидир. Маънавий тахриботига қарши тўсиқ қўймоқдир. Бу билан доҳилий осойишга бутун қувватимиз ила ёрдам этмоқдир.  
 Ҳа, маслагимизда қувват бор. Фақат бу қувват осойишни муҳофаза этмоқ учундир. وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى дастури ила-ки “Бир жиноятчи юзидан унинг қардоши, хонадони, бола—чақаси масъул бўлолмас”. Мана бунинг учундирки, бутун ҳаётимда бутун қувватим ила осойишни муҳофаза қилишга ҳаракат қилганман. Бу қувват доҳилга қарши эмас, фақат хорижий тажовузга қарши истеъмол қилиниши мумкин. Мазкур оятнинг дастури ила вазифамиз доҳилдаги осойишга бутун қувватимиз ила ёрдам бермоқдир. Шунинг учундирки, Ислом оламида осойишни бузувчи доҳилий урушлар фақат мингдан бир бўлгандир. У ҳам орадаги бир ижтиҳод фарқи сабабли содир бўлган. Ва маънавий жиҳоднинг энг катта шарти ҳам вазифа-и Илоҳияга қўшилмасликдирки, “Бизнинг вазифамиз хизматдир, натижа Жаноби Ҳаққа оиддир. Биз вазифамизни қилмоқ ила мажбур ва мукаллафмиз”.   
 Мен ҳам Жалолиддин Хоразмшох каби, “Менинг вазифам хизмати иймониядир, муваффақ этмоқ ёки этмаслик Жаноби Ҳақнинг вазифасидир” деб ихлос ила ҳаракат этишни Қуръондан дарс олганман.  
 Хорижий тажовузга қарши қувват ила муқобала этилар. Чунки душманнинг моли, бола-чақаси ғанимат ҳукмига ўтар. Доҳилда эса ундай эмасдир. Доҳилдаги ҳаракат мусбат бир шаклда маънавий тахриботга қарши маънавий, ихлос сири ила ҳаракат этмоқдир. Хориждаги жиҳод бошқа, доҳилдаги жиҳод бошқадир. Ҳозир миллионлаб ҳақиқий талабаларни Жаноби Ҳақ менга берган. Биз бутун қувватимиз ила доҳилда фақат осойишни муҳофаза учун мусбат ҳаракат этамиз. Бу замонда доҳил ва хориждаги маънавий жиҳоддаги фарқ жуда азимдир.  
 **Бир масала яна бор.** У ҳам жуда аҳамиятлидир. Қуръон ҳукмига кўра, бу замонда мимсиз маданиятнинг ижобатидан бўлиб зарурий ҳожатлар тўртдан йигирмага чиққан. Ўрганиб қолиш ила, урф-одат ила ва одатланиш ила ғайри зарурий ҳожатлар зарурий ҳожатлар ҳукмига ўтган. Охиратга иймон келтиргани ҳолда, “Зарурат бор” дея ва зарурат шубҳаси ила дунё манфаати ва маишат дарди учун дунёни охиратга таржиҳ этади.  
 Қирқ сана аввал бир бош қўмондон мени бир парча дунёга ўргатмоқ учун баъзи қўмондонларни, ҳатто домлаларни менинг ёнимга юборди. Улар дедилар:  
 “Биз ҳозир мажбурмиз. اِنَّ اَلضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ қоидаси ила, Европанинг баъзи усулларини маданиятнинг ижобларини тақлидга мажбурмиз” дедилар.  
 **Мен ҳам дедим:** “Жуда алдангансиз. Зарурат суи ихтиёрдан келса, қатъиян тўғри эмасдир, ҳаромни ҳалол этмас. Суи ихтиёрдан келмаса, яъни зарурат ҳаром йўл ила бўлмаган бўлса зарари йўқ. Масалан, бир одам суи ихтиёри ила ҳаром бир тарзда ўзини сархуш этса ва сархушлик ила бир жиноят қилса, ҳукм унга қарши жорий бўлар, маъруз саналмас, жазо кўрар. Чунки суи ихтиёри ила бу зарурат содир бўлгандир. Фақат бир мажзуб бола жазба ҳолида бирисини урса, маъруздир. Жазо кўрмас. Чунки ихтиёри доҳилида эмасдир”.  
 **Хуллас, мен у қўмондонга ва домлаларга дедим:** “Нон емоқ, яшамоқ каби зарурий эҳтиёжлар хорижида бошқа қайси зарурат бор? Суи ихтиёрдан, ғайри машруъ майллардан ва ҳаром муомалалардан таваллуд этган ҳаракатлар ҳаромни ҳалол этишга мадор бўлолмаслар. Кино, театр, рақс каби нарсаларга ўрганиб қолган бўлса, мутлақ зарурат бўлмагани ва суи ихтиёрдан келгани учун, ҳаромни ҳалол этишга сабаб бўлолмас. Башар қонуни ҳам бу нуқталарни назарга олганки, ихтиёр хорижида қатъий зарурат ила суи ихтиёрдан нашъат этган ҳукмларни айиргандир. Аллоҳнинг қонунида эса янада асосли ва соғлом бир шаклда бу асослар ажратилгандир”.   
 Бунинг ила баробар, замоннинг мажбур қилиши ила заруратлар атрофда деб ўйлаб баъзи домлаларнинг бидъатларга тарафдорлиги сабабли уларга ҳужум қилмангиз. Билмасдан “Зарурат бор” фикри ила ҳаракат қилган у бечораларни урмангиз. Шунинг учун қувватимизни доҳилда сарф этмаётирмиз. Бечора, зарурат даражасига кирган, бизга мухолиф бўлганлардан домла ҳам бўлса, уларга илишмангиз. Мен бир ўзим ҳали олдин менга қарши у қадар муоризларга қарши таянганим, зарра қадар умидсизликка тушмаганим, у хизмати иймонияда муваффақ бўлганим ҳолда, ҳозир миллионлаб Нур талабаси бўлгани ҳолда, яна мусбат ҳаракат этмоқ ила уларнинг бутун ҳақоратларига, зулмларига таҳаммул этмоқдаман.  
 Биз дунёга қарамаймиз. Қараганимиз вақт ҳам уларга ёрдамчи бўлиб ишлаймиз. Осойишни муҳофазага мусбат бир шаклда ёрдам этмоқдамиз. Хуллас, бу каби ҳақиқатлар эътибори ила, бизга зулм ҳам қилсалар, хуш кўришимиз даркор.   
 Рисола-и Нурнинг нашри ҳар тарафда тўлиқ қаноат бердики, Демократлар динга тарафдордирлар. Ҳозир бир рисолага илишмоқ ватан, миллат фойдасига тамоман зиддир.  
 Бир маҳрам рисола бор эдики, у маҳрам рисоланинг нашрини ман этгандим. “Ўлганимдан сўнг нашр қилинсин” дегандим. Сўнгра маҳкамалар олиб ўқидилар, тадқиқ этдилар, сўнгра бароат бердилар. Темйиз Маҳкамаси у бароатни тасдиқ этди. Мен ҳам буни доҳилда осойишни таъмин учун ва юздан тўқсон беш маъсумга зарар келмаслиги учун нашр этганларга изн бердим. “Саид машварат ила нашр эта олар” дедим.  
 **Учинчи масала:** Ҳозир куфри мутлақ шундай маънавий жаҳаннамнинг нашрига ҳаракат қилмоқдаки, коинотда ҳеч бир кофир унга яқинлашмаслиги лозим келади. Қуръоннинг “раҳматан лил оламин” бўлганининг бир сири будирки: Қандайки мусулмонларга раҳматдир, охиратга иймон, Аллоҳга иймон эҳтимолини бериши ила ҳам, бутун динсизларга ва бутун оламга ва нави башарга раҳмат бўлишига бир нукта, бир ишорадирки, у маънавий жаҳаннамдан дунёда ҳам уларни бир даража қутқарган. Ҳолбуки ҳозир фан ва фалсафанинг залолат қисми, яъни Қуръон ила ярашмаган, йўлдан чиққан, Қуръонга мухолифлик қилган қисми куфри мутлақни комунистлар тарзида нашрни бошладилар. Комунистлик пардасида анархистликни натижа берадиган бир суратда мунофиқлар, зиндиқлар воситаси ила ва баъзи муфрит динсиз сиёсатчилар воситаси ила нашр ила сингдиришга бошлангани учун, ҳозирги ҳаёт динсиз бўлиб мумкин эмасдир, яшамас. “Динсиз бир миллат яшамас” ҳукми бу нуқтага ишорадир. Куфри мутлақ бўлган замон ҳақиқатдан яшанмас. Шунинг учун Қуръони Ҳаким бу асрда бир маънавий мўъжизаси бўлиб Рисола-и Нур шогирдларига бу дарсни берганки, куфри мутлаққа,анархистликка қарши тўсиқ қўйсин. Ҳам қўйган. Ҳа,Чинни, ҳам ярим Европани ва Болқонларни истило этган бу жараёнга қарши бизни муҳофаза этган Қуръони Ҳакимнинг бу дарсидирки, у ҳужумга қарши тўсиқ қўйган, бу сурат ила у таҳликага қарши чора топгандир.  
 Демак, бир мусулмон мумкин эмаски, бошқа бир динга кириб, ё Насроний ва Яхудий, хусусан болшевик каби бўлсин... Чунки бир Исавий мусулмон бўлса, Исо Алайҳиссаломни янада зиёда севар. Бир Мусавий мусулмон бўлса, Мусо Алайҳиссаломни янада зиёда севар. Фақат бир мусулмон Муҳаммад Алайҳиссалоту Вассаламнинг занжиридан чиқса, динини ташласа, ортиқ ҳеч бир динга кирмас, анархист бўлар, руҳида камолотга мадор ҳеч бир ҳолат қолмас. Виждони бузилар, ижтимоий ҳаётга бир заҳар бўлар.  
 Шунинг учун, Жаноби Ҳаққа шукр, Қуръони Ҳакимнинг ғайбий ишоралари ила, қаҳрамон Турк ва Араб миллатлари ичида Туркча ва Арабча тил ила бу асрни қутқарадиган бир Қуръон мўъжизасининг Рисола-и Нур номи ила бир дарси интишорни бошлаган. Ва ўн олти сана аввал олти юз минг одамнинг иймонини қутқаргани каби, ҳозир миллионлардан ўтгани собит бўлган. Демак, Рисола-и Нур башарни анархистликдан қутқаришга бир даража васила бўлгани каби, Исломнинг икки қаҳрамон қардоши бўлган Турк ва Арабни бирлаштиришга, бу Қуръоннинг асос қонунларини нашр этишга васила бўлганини душманлар ҳам тасдиқ этмоқдалар.  
 Модомики бу замонда куфри мутлақ Қуръонга қарши чиқмоқда. Куфри мутлақда Жаҳаннамдан зиёда дунёда ҳам янада катта бир жаҳаннам бор. Чунки ўлим модомики ўлдирилмайди. Ҳар кун башарда ўттиз минг жаноза ўлимнинг давомига шаҳодат этади. Бу ўлим куфри мутлаққа тушганларга, ёхуд тарафдор бўлганлагра, ҳам шахснинг иъдоми абадийси ва бутун ўтган, келадиган ақраболарининг ҳам иъдоми абадийси бўлиб ўйлагани учун, Жаҳаннамдан ўн марта ортиқ даҳшатли жаҳаннам азоби тортар. Демак, у жаҳаннам азобини куфри мутлақ ила қалбида сезади. Чунки ҳар бир инсон ақрабосининг саодати ила масъуд, азоби ила азият чеккан бўлгани каби, Аллоҳни инкор этганларнинг эътиқодларича бутун у саодатлари маҳв бўлади, ўрнига азоблар келади. Хуллас, бу замонда, бу дунёда бу маънавий жаҳаннамни инсонларнинг қалбидан изола этган биргина чораси бор. У ҳам Қуръони Ҳакимдир. Ва бу замоннинг фаҳмига кўра унинг бир маънавий мўъжизаси бўлган Рисола-и Нур парчаларидир.  
 Ҳозир Аллоҳга шукр этмоқдамизки, сиёсий партиялар ичида бир партия бироз буни ҳис этдики, у асарларнинг нашрига монеъ бўлмади, ҳақоиқи иймониянинг дунёда бир маънавий жаннатни иймон аҳлига қозонтирганини исбот этган Рисола-и Нурга монеъ бўлмади, нашрига мусоадакор ҳаракат қилди, ноширларини ҳам ҳам тазйиқ қилишлардан воз кечди.  
 Қардошларим, хасталигим жуда шиддатли, балки жуда яқинда ўламан ва ёхуд бутун-бутун гапиришдан баъзан ман бўлганим каби, ман этиламан. Шунинг учун менинг Нур охират қардошларим, “аҳванушшар” деб баъзи бечора хаточиларнинг хатоларига ҳужум этмасинлар. Доимо мусбат ҳаракат этсинлар. Манфий ҳаракат вазифамиз эмас... Чунки доҳилда ҳаракат манфийча бўлмас. Модомики сиёсатчиларнинг бир қисми Рисола-и Нурга зарар бермайди, оз мусоадакор, “аҳванушшар” бўлиб қарангиз. Янада “азамушшар”дан қутулмоқ учун, уларга зарарингиз тегилмасин, уларга фойдангиз тегсин. Ҳам доҳилдаги маънавий жиҳод маънавий тахриботга қарши ҳаракат қилмоқдирки, моддий эмас, маънавий хизматлар лозимдир. Шунинг учун сиёсат аҳлига қўшилмаганимиз каби, сиёсат аҳли ҳам биз билан машғул бўлишга ҳеч бир ҳақлари йўқ...  
 Масалан, бир партия менга минглар жиҳат ила машаққат бергани ҳолда, ҳатто ўттиз санада қамоқлар ҳам, тазйиқлар ҳам бўлгани ҳолда, ҳаққимни ҳалол этдим. Ва азобларига муқобил, у бечораларнинг юздан тўқсон бешини камситиш ва эътирозларга, зулмларга маъруз қолишдан қутулишга васила бўлдимки, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ояти ҳукмича қабоҳат фақат юздан бешига берилди. У бизга қарши бўлган партиянинг ҳозир ҳеч бир жиҳат ила бизга қарши шикоятга ҳақлари йўқдир.  
 Ҳатто бир маҳкамада хато мухбирларнинг ва жосусларнинг шубҳалари ила бизни, етмиш кишини маҳкум этмоқ учун суи фаҳми ила, диққатсизлиги ила Рисола-и Нурнинг баъзи қисмларига хато маъно бериб саксон хато ила мени маҳкум этишга урингани ҳолда, маҳкамаларда исбот этилгани каби, энг зиёда ҳужумга маъруз бир қардошингиз, маҳбус экан деразадан у прокурорнинг уч ёшли боласини кўрди, сўради. Дедилар: “Бу прокурорнинг қизидир”. У маъсумнинг хотири учун у прокурорга баддуо этмади. Балки у берган заҳматлар у Рисола-и Нурнинг, у маънавий мўъжизанинг интишорига, эълонига бир васила бўлгани учун раҳматларга инқилоб этди.  
 Қардошларим, балки мен ўламан. Бу замоннинг бир хасталиги яна бор. У ҳам менлик, аноният, худфурушлик, ҳаётини гўзал равишда маданият фантазияси ила ўтказмоқ иштаҳаси, ўрганиб қолиш каби хасталиклардир. Рисола-и Нурнинг Қуръондан олган дарсининг энг биринчи асоси менлик, аноният, худфурушликни тарк этмоқ лозимлигидир. Токи ҳақиқий ихлос ила иймоннинг қутулишига хизмат қилинсин. Жаноби Ҳаққа шукр, у аъзамий ихлосни қозонганларнинг жуда кўп фардлари майдонга чиққан. Менлигини, шон ва шарафини энг кичик бир иймон масаласига фидо этган кўпдир. Ҳатто Нурнинг бечора бир шогирдининг душманлари дўст бўлган вақт у ила суҳбат этмоқ кўпайгани учун, раҳмати Илоҳия жиҳатида овози ўчган. Ҳамда унга тақдир ила қараганлар исобати назар ҳукмига ўтиб уни ранжитади. Ҳатто қўл сиқмоқ ҳам таъзир урмоқ каби машаққат беради.  
 “Сенинг бу вазиятинг нимадир?” дея сўралди. “Модомики миллионлар қадар дўстларинг бор, нима учун буларнинг хотирларини муҳофаза этмаётирсан?”  
 **Жавобан деди:** “Модомики маслагимиз аъзамий ихлосдир. Эмас менлик, аноният, дунё салтанати ҳам берилса, боқий бир иймоний масалани у салтанатга таржиҳ этмоқ аъзамий ихлоснинг тақозосидир. Масалан, уруш ичида, овчи ҳаттида, душманнинг замбарак ўқлари орасида Қуръони Ҳакимнинг биргина оятининг, биргина ҳарфининг, биргина нуктасини таржиҳ этиб, у ўқлар ичида Ҳабиб котибига ‘Дафтарни чиқар’ деб от устида у нуктани ёздирган. Демак Қуръоннинг бир ҳарфининг, бир нуктасини душманнинг ўқларига қарши тарк этмаган руҳининг қутулишига таржиҳ этган”.   
 У қардошимиздан сўрадик: “Бу ажиб ихлосни қаердан дарс олгансан?”   
 **Деган:** Икки нуқтадан...  
 **Бириси:** Исломият оламининг энг ажиб уруши бўлган Бадр Урушида, намоз вақтида жамоатдан ҳиссасиз қолмаслик учун, душманнинг ҳужуми ила баробар мужоҳидларнинг ярми қуролини ташлаб жамоат хайрига шерик бўлмоқ, икки ракат сўнгра улар ҳам ҳиссадор бўлсин дея Фахри Олам Алайҳиссалоту Вассалам бир ҳадиси шарифи ила амр этган бўлишидир. Модомики урушда бу рухсат бор. Ва модомики жамоат хайри ҳам суннат бўлгани ҳолда, у суннатга риоя этмоқ энг буюк бир дунёвий ҳодисага таржиҳ этилган. Устози мутлақнинг бундай бир ишорасидан бир нуктача олиб, биз ҳам руҳ ва жонимиз ила иттибо этмоқдамиз.  
 Иккинчиси: Қаҳрамони Ислом Имоми Али Розияллоҳу Анҳ Жалжалутиянинг кўп ерларида ва охирида бир ҳимоячи истаганки, намоз ичида ҳузурига ғафлат келмасин. Душманлари тарафидан унга бир ҳужум маъноси хотирига келмаслик, ёлғиз намоздаги ҳузурига жуда кўп бўлган душманлари тарафидан бир ҳужум тасаввури ила намоздаги ҳузурига монеъ бўлмаслик учун, бир муҳофиз ифритни даргоҳи Илоҳийдан ниёз этган.  
 Хуллас, бу бечора, умри бу замонда худфурушлик ичида юмалаган бечора қардошингиз ҳам, ҳам сабаби хилқати оламдан, ҳам қаҳрамони Исломдан бу икки кичик нуктани дарс олдим. Ва бу замонда жуда лозим бўлган Қуръоннинг сирларига аҳамият бермоқ ила, уруш ичида руҳининг муҳофазасини тингламасдан, Қуръоннинг бир ҳарфининг бир нуктасини баён этган.

Саид Нурсий

**Раиси Жумҳурга ва Бош Вазирга,**

Қабр эшигида ва саксондан ортиқ ёшда, бир қанча хасталик ила хаста бўлган ва ўлимга ўзини яқин кўрган бир бечора ғариб кекса дерки:   
 **Сизга икки ҳақиқатни баён этмоқдаман:**  
 **Биринчидан:** Сизларнинг Покистон ва Ироқ ила ғоят муваффақияткорона иттифоқни бу миллатга камоли самимият ила, сурур ва фароҳ ила қозонишингизни бутун руҳу жонимиз ила табрик этамиз. Бу иттифоқингизни, иншааллоҳ тўрт юз миллион мусулмонларнинг умумий сулҳига ва умумий саломатликнинг таъминига қатъий бир муқаддима бўлиб руҳимда ҳис этдим. Ва намоз тасбеҳотидаги қувватли бир ихтор ила буни сизга ёзишга мажбур қолдим.  
 Ўттиз-қирқ санадан бери дунёни ва сиёсатни тарк этганим ҳолда, шиддатли бир алоқа ила бу қалбий ихторнинг сабаби: Эллик санадан бери иймонни қутқармоқ учун ғоят қисқа бир йўлни топган ва Қуръоннинг бу замонда бир маънавий мўъжизаси бўлган Рисола-и Нурнинг Арабистон ва Покистонда ҳар ердан янада зиёда таъсирлари бўлгани ва мақбул бўлиши, ҳатто олган хабаримизга кўра, маҳкамача аниқ қилинган миқдорнинг уч мисли Рисола-и Нур талабаларининг у атрофда бўлишларидир. Бу сир учун охир ҳаётимда қабр эшигида бу буюк натижани кўрмоқ ва баён этишга руҳан мажбур бўлдим.  
 **Иккинчидан:** Ирқчилик фикри Умавийлар замонида буюк бир таҳлика бергани ва ҳурриятнинг бошида “клублар” суратида буюк зарари кўрилиши ва Биринчи Жаҳон Урушида яна ирқчиликнинг истеъмоли ила муборак қардош Арабларнинг мужоҳид Туркларга қарши зарари кўрилгани каби, ҳозир ҳам ухуввати Исломияга қарши истеъмол этилиши мумкин ва умумий истироҳат душманлари яширин динсизлар яна у ирқчилик ила буюк зарар беришга уринганликларига аломатлар кўринмоқда. Ҳолбуки, манфий ҳаракат ила бошқасининг зарари ила озуқланмоқ ирқчиликнинг фитрий сажияси бўлгани ҳолда, аввало бошда Турк миллати дунёнинг ҳар тарафида Мусулмон бўлганидан, уларнинг ирқчиликлари Исломият ила бирлашган, айрилиши мумкин эмас. Турк мусулмон демакдир. Ҳатто мусулмон бўлмаган қисми туркликдан ҳам чиққанлар. Турк каби Арабларда ҳам Араблик ва Араб миллати Исломият ила бирлашган ва бўлиши лозимдир. Ҳақиқий миллатлари Исломиятдир. У кифоядир. Ирқчилик бутун-бутун бир азим таҳликадир.  
 Сизнинг бу дафаги Ироқ ва Покистон ила жуда қийматдор иттифоқингиз, иншааллоҳ бу таҳликали ирқчиликнинг зарарини даф этажак ва тўрт-беш миллион ирқчиларнинг ўрнига тўрт юз миллион қардош мусулмонларни ва саккиз юз миллион сулҳ ва умумий келишувга шиддат ила муҳтож Насроний ва бошқа дин соҳибларининг дўстликларини бу ватан миллатига қозонтиришга тўлиқ бир васила бўлишига руҳимга қаноат келганидан, сизга баён этмоқдаман.  
 **Учинчидан:** Олтмиш беш сана аввал бир ҳоким менга бир газета ўқиди. Бир динсиз мустамлакалар нозири Қуръонни қўлида тутиб конференция ўтказган. Деганки: “Бу мусулмонларнинг қўлида қолдикча, биз уларга ҳақиқий ҳоким бўлолмаймиз, таҳаккумимиз остида тутолмаймиз. Ё Қуръонни сукут эттиришимиз керак ва ёхуд мусулмонларни ундан совутишимиз керак”.

Хуллас, бу икки фикр ила даҳшатли ифсод комитети бу бечора фидокор, маъсум, ҳамияткор миллатга зарар беришга уринганлар. Мен ҳам олтмиш беш сана аввал бу жараёнга қарши Қуръони Ҳакимдан ёрдам сўрадим. Ҳақиқатга қарши қисқа бир йўл ва яна жуда катта бир “Дорулфунуни Исломия” тасаввури ила, олтмиш беш санадир, охиратимизни қутқармоқ ва унинг бир фойдаси бўлиб дунёвий ҳаётимизни ҳам истибдоди мутлақдан ва залолатнинг ҳалокатидан қутқаришга ва мусулмон қавмлар мобайнидаги ухувватини инкишоф эттиришга икки василани топдик.  
 **Биринчи василаси:** Рисола-и Нурдирки, ухуввати иймониянинг инкишофига иймон қуввати ила хизмат қилганига қатъий далил ўхшовсиз бир мазлумият ва ожизлик ҳолатида таълиф этилиши ва ҳозир Ислом оламининг аксар ерларида ва Европа ва Америкага ҳам таъсирини кўрсатиши ва исёнчиларга ва динсиз фалсафага ва ўттиз санадан бери даҳшатли бир суратда моддиюн ва табииюн каби динсизлик фикрига қарши ғалаба қозониши ва ҳеч бир маҳкама ва тадқиқ ҳайъати ҳам уларни чиритломаслигидир. Иншааллоҳ, бир замон ҳам сиз каби ухуввати Исломиянинг калитини топган зотлар бу мўъжиза-и Қуръониянинг жилвасини Ислом оламига эшиттиражаксиз.  
 **Иккинчи василаси:** Олтмиш беш сана аввал Жомеъ-ул Азҳарга кетмоқ истагандим. Ислом Оламининг мадрасасидир дея, мен ҳам у муборак мадрасада бир дарс олишни ният қилдим. Фақат қисмат бўлмади. Жаноби Ҳақ раҳмати ила бир фикр руҳимга бердики:  
 Жомеъ-ул Азҳар Африкада бир умумий мадраса бўлгани каби, Осиё Африкадан нақадар буюк бўлса, янада буюк бир дорулфунун, бир Ислом университети Осиёда лозимдир. Токи Ислом қавмларини, масалан: Арабистон, Ҳиндистон, Эрон, Кафкас, Туркистон, Курдистондаги миллатларни манфий ирқчилик ифсод этмасин. Ҳақиқий, мусбат ва қудсий ва умумий ҳақиқий миллат бўлган Исломият миллати ила اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Қуръоннинг бир асос қонунининг тўлиқ инкишофига мазҳар бўлсин. Ва фалсафа фанлари ила диний илмлар бир-бири ила ярашсин ва Европа маданияти Исломият асослари ила тўлиқ мусолаҳа этсин. Ва Анадолудаги мактаб аҳли ва мадраса аҳли бир-бирига ёрдамчи бўлиб иттифоқ этсин дея, шарқий вилоятларнинг марказида ҳам Ҳиндистон, ҳам Арабистон, ҳам Эрон, ҳам Кафкас, ҳам Туркистоннинг ўртасида Мадрасатуз Заҳро маъносида Жомеъ-ул Азҳар услубида бир дорулфунун, ҳам мактаб, ҳам мадраса бўлиб бир университет учун тўлиқ эллик беш санадир Рисола-и Нур ҳақиқатларига ҳаракат қилганим каби унга ҳам уринганман. Энг аввал бунинг қийматини (Аллоҳ раҳмат этсин) Султон Рашод тақдир этиб ёлғиз биносини қилмоқ учун йигирма минг олтин лира бергани каби, сўнгра мен Биринчи Жаҳон Урушидаги асоратимдан қайтганим вақт, Анқарада мавжуд икки юз депутатдан бир юз олтмиш уч депутатнинг имзоси ила бир юз эллик минг лира, у замон пулнинг қийматли вақтида, айнан ўша университет учун беришни қабул ва имзо этдилар. Мустафо Камол ҳам ичида эди. Демак, ҳозирги пул ила беш миллион лирага яқин бир таҳсисот бермоқ ила, токи у замонда бундай қийматдор бир университетнинг таъсисига ҳамма нарсадан зиёда аҳамият бердилар. Ҳатто динда жуда лоқайд ва ғарблашишмоқ ва анъаналардан айрилмоқ тарафдори бўлган бир қисм депутатлар ҳам уни имзоладилар. Ёлғиз улардан иккиси дедиларки:   
 “Биз ҳозир анъанавий илмлар ва диний илмлардан зиёда ғарблашишмоққа ва маданиятга муҳтожмиз”.   
 **Мен ҳам жавобан дедим:**  
 Сиз, фарзи маҳол бўлиб, ҳеч бир жиҳатда эҳтиёж бўлмаса ҳам, аксар анбиёнинг Осиёда, шарқда зуҳури ва аксар ҳукамонинг ва файласуфларнинг ғарбда келишларининг далолати ила Осиёни ҳақиқий тараққий эттиражак, фан ва фалсафанинг таъсирларидан зиёда диний ҳис бўлгани ҳолда, бу фитрий қонунни назарга олмасдан ғарблашишмоқ номи ила Исломий анъанани ташласангиз ва ладиний бир асос қилсангиз ҳам, тўрт-беш буюк миллатларнинг марказида бўлган шарқий вилоятларда миллат, ватан саломати учун динга, Исломиятнинг ҳақиқатларига қатъиян тарафдор бўлмоқ сизга лозим ва алзамдир. Минглаб мисолларидан бир кичик мисол сизга айтиб бераман:  
 **Мен Ванда экан, ҳамиятли Курд бир талабамга дедимки:** “Турклар Исломиятга кўп хизмат қилганлар. Сен уларга не ният ила қарамоқдасан?” дедим.  
 **Деди:** “Мен мусулмон бир Туркни фосиқ бир қардошимга таржиҳ этаман. Балки отамдан зиёда унга алоқадорман. Чунки тўлиқ иймонга хизмат этмоқдалар”.  
 Бир замон ўтди, (Аллоҳ раҳмат этсин) у талабам, мен асоратда экан, Истанбулда мактабга кирган. Асоратдан келгандан сўнг кўрдим. Баъзи ирқчи муаллимлардан олган аксул амал ила у ҳам Курдчилик томири ила бошқа бир маслакка кирган. Менга деди: “Мен ҳозир ғоят фосиқ, ҳатто динсиз ҳам бўлса бир Курдни солиҳ бир Туркка таржиҳ этаман”.   
 Сўнгра мен уни бир қанча суҳбатда қутқардим. Тўлиқ қаноати келдики, Турклар бу Исломият миллатининг қаҳрамон бир қўшинидир.   
 **Эй савол сўраган депутатлар!** Шарқда беш миллионга яқин Курд бор. Юз миллионга яқин Эронликлар ва Ҳиндлилар бор. Етмиш миллион Араб бор. Қирқ миллион Кафкас бор. Ажабо, бир-бирига қўшни, қардош ва бир-бирига муҳтож бўлган бу қардошларга бу талабанинг Вандаги мадрасадан олган диний дарс-ми кўпроқ лозим? Ва ёхуд у миллатларни чалкаштиражак ва ирқдошларидан бошқа ўйламаган ва ухуввати Исломияни танимаган, ёлғиз фалсафий илмларни ўқимоқ ва Исломий илмларни назарга олмаслик бўлган у марҳум талабанинг иккинчи ҳоли-ми янада яхшидир? Сиздан сўрамоқдаман.  
 Хуллас, бу жавобимдан сўнгра анъанага қарши ва ҳар жиҳат ила ғарблашишмоқ фикрини ташиганлар турдилар, имзо қўйдилар. Исмларини айтмайман. Аллоҳ нуқсонларини афв этсин, ҳозир вафот этганлар.  
 **Тўртинчидан:** Модомики раиси жумҳур ғоят муҳим сиёсий масалалар ичида Шарқ Университетини энг аҳамиятли бир масала қилиб, ҳатто ҳориқо бир тарзда олтмиш миллион лиранинг у университетга сарфи учун бир қонун чиқармоқ даражасида фавқулодда бир хизмат ила мадрасанинг мадори итихори ва ўзига буюк бир шараф бердирган бу мадраса-и Исломияга, эски домлалик ҳиссиёти ила бошланиши, бутун шарқ домлаларини миннатдор этган. Ва ҳозир ўрта шарқда умумий сулҳнинг пойдевори ва биринчи қалъаси бўлган бу университетни яна азим сиёсий масалалар ичида янгидан назарга олиши, албатта бу ватан, бу давлатга, бу миллатга бу азим, фойдали хизматни натижа беражак. Диний илмлар у университетда асос бўлажак. Чунки хориждаги қувват тахриботи маънавийдир, иймонсизлик иладир. У маънавий тахриботга қарши атом бомбаси, фақат маънавий жиҳатида маънавиятдан қувват олиб у тахриботни тўхтата олар.  
 Модомики эллик беш сана бу масалага бутун ҳаётини сарф этган ва бутун нозикликлари ила ва натижалари ила тадқиқ этган бир одамнинг бу масалада овозини олмоқ ва фикрини сўрамоқ лозим келаркан, Америкада, Европада бу масалага доир маслаҳатга ўзингизни мажбур билганингиздан, албатта менинг ҳам бу масалада сўз сўйлашга ҳаққим бор. Ҳамияткор бўлган бутун бир миллат номига сиздан кутмоқдамиз.

Саид Нурсий

### Рисола-и Нур Ва Хориж Мамлакатлар

**Рисола-И Нурнинг Хориж Мамлакатлардаги Футуҳотига Қисқа Бир Боқиш**

Рисола-и Нур Йигирманчи Асрнинг илм ва фан савиясига уйғун мусбат бир метод ила ақлга ва қалбга хитоб этиб қондириш ва исбот йўли ила кетгани учун, ёлғиз Туркияда эмас, хориж мамлакатларда ҳам ҳусни қабулга мазҳар бўлгандир. Асарлар мамлакатимизда янги ёзув ила матбуотларда босилмасдан аввал, бошда Покистон ва Ироқ бўлиб, бошқа Ислом мамлакатларида Арабча, Урдуча, Инглизча ва Ҳиндча чоп этилиб бутун Ислом Оламига танитилган ва фавқулодда таважжуҳга мазҳар бўлиб, кенг бир ўқувчилар оммаси топгандир.

Бадиуззамон қирқ-эллик санадан бери ёлғиз Ислом Оламида эмас, бутун дунёча танилган мумтоз бир шахсиятдир. Ўзи кичик ёшидан бери илм соҳасида илзом этилмаган бўлганидан, керак бўлса доҳилда ва керак бўлса хорижда назарлар устига ўгирилгандир. Ислом Оламининг илм маркази бўлган Жомеъ-ул Азҳар унинг илм мартабасини ва юксак заковатини Университет Ректори Шайх Баҳид каби мудаққиқ олимлар воситаси ила идрок этаркан, мусбат илмлардаги чуқур вуқуфи ҳам бутун дунёга ёйилаётган эди. Миср матбуотида "Фотин-ул Аср" дея вафслантирилиб, ҳақида мақолалар нашр этилар эди. Ўзи бундан қирқ беш-эллик сана аввал, Шомда, ичида юз илм аҳли бўлган ўн минг кишилик муаззам бир жамоатга Жомеъ-ул Умавийда сўзлаган муҳим бир хутбасида, Ислом Оламининг орқа қолиш сабабларини ва қандай илгарила олишини изоҳ этиб, Ислом Оламининг иттифоқининг нақадар зарурий бўлганини баён этган эди.

Бу хутбаси бутун Ислом Оламида ҳайронлик ила қаршиланган ва илм мажлисларида исми кўп олинишни бошлангандир. Унинг мужоҳада ва мужодалаларини эшитган ва асарларини ўқиган мингларча киши унга қарши буюк бир алоқа сезишни бошлагандирлар. Жомеъ-ул Азҳарнинг ҳамиятли талабалари бир Ҳадиси Шарифнинг шубҳага сабаб бўлган маъносини Устоз Бадиуззамондан сўраганлар ва Устоз хаста бўлиши сабаби ила талабалари Рисола-и Нурдан у масалага алоқадор мавзуларни ва Устоз тарафидан аввалроқ у Ҳадис сабабли кела оладиган бир саволга берилган қатъий бир жавобни бир орага келтириб юборганлар ва бу жавоб ғоят тақдир ила қаршилангандир. Покистон Маориф Нозир Вакили Али Акбар Шоҳ (ҳозир Синд Университетида Ректор), Туркияга келган вақти Бадиуззамонни зиёрат этган ва мамлакатимиздан айриларкан, Устоз ва асарлари ҳақида ёшларга бир хитобада бўлган ва мамлакатига борганда эса баробарида этган Нур Куллиётининг расман университетда ўқиттирилиши ва Урдучага таржимаси учун ташаббусга ўтгандир. Покистонда интишор этган Арабча ва Инглизча газета ва мажмуаларда Устоз ва асарлари ўқувчиларга танитилган. Туркиядаги Исломий инкишоф Рисола-и Нур фаолиятининг бир самараси бўлиб тушунтирилган, Устоз Бадиуззамон Ислом Оламининг маънавий лидери бўлиб зикр этилган ва "Ҳазрати Бадиуззамон Саид Нурсий" дея ҳақида бир қанча мақолалар ёзилгандир. Бугун Рисола-и Нур Ислом оламича Исломиятга қаратилган ҳужумларни синдирган бир Садди Қуръоний бўлиб билинмоқда ва қабул этилмоқдадир.

Рисола-и Нур Европа, Америка ва Африкада ҳам ҳусни таважжуҳга мазҳар бўлган. Бошда бахтиёр Олмония ва Финландия бўлиб, бир қанча мамлакатларда ўқилишни бошлангандир.

Бу жумладан бўлиб, Олмонияда, Берлин Техника Университети Масжидида Рисола-и Нур куллиёти қўйилган ва Шарқиёт Университети Илоҳиёт бўлимида Рисола-и Нур ҳақида конференция тайёрлангандир. Олмониядаги Исломий футуҳотда Рисола-и Нурнинг буюк роли бўлгандир.

Юнонистоннинг Гумулжина шаҳрида Ҳофиз Али Афанди тарафидан очилган дарсхонада Рисола-и Нур дарслари ҳам ўқиттирилмоқда ва юзларча Рисола-и Нур талабаси етишмоқдадир.

Финландияда Ислом Жамоати Раиси тарафидан Рисола-и Нур нашр этилмоқда ва бу сояда бир қанча Финлик Мусулмон бўлмоқдадир. Япония ва Кореяда ҳам Рисола-и Нурнинг бир қанча ўқувчилари топилмоқдадир. Корея уруши муносабати ила Туркиядан Кореяга кетган кўплаб Нур талабалари тарафидан бутун куллиёт у ерга этилган. Бу асарларнинг бир қисми Япония университетларига ва бир қисми эса Корея кутубхоналарига ҳадя этилгандир. Бу васила ила Япониядаги Ислом жамоати ҳам Рисола-и Нурдан истифода этишни бошлагандир.

Ҳиндистон ва Индонезиядаги Мусулмонлар ҳам Рисола-и Нурдан маҳрум қолмагандирлар. Ҳажга кетган бир Нур талабаси танишган бир Ҳиндли олимга Рисола-и Нур куллиётини ҳадя этган ва у олим ҳам асарларни Ҳиндчага таржима этишини ва унинг ўзи учун буюк бир вазифа бўлганига ишонганини айтгандир.

Америкадаги Вашингтон Масжидига баъзи рисолалар ҳадя этилган ва бу ердаги Мусулмонларнинг ҳам бу асарлардан истифодалари йўлга қўйилгандир.

Ироқдан юборилган Рисола-и Нур асарлари муносабати ила, Вашингтон Ислом Маданият Маркази Бош Секретари тарафидан асарларни юборган Нур талабасига бир ташаккур мактуби ёзилгандир.

Мазкур баёнотимиз Рисола-и Нурнинг хориж мамлакатлардаги инкишофининг маълумотимиз доирасидаги бир нечта намунасидир.

Яқинда чоп этиладиган "Мўъжизали Қуръон" ҳам Ҳофиз Усмон хати айнан муҳофаза этилмоқ ила баробар, Қуръоннинг лафзий мўъжизалари кўрсатилгандир. Бу Қуръоннинг Ислом Олами бошда бўлмоқ бўлиб, бутун дунёча нақадар буюк бир алоқа ила қаршиланиши шубҳасиздир.

Бутун булар Рисола-и Нурнинг дунё миқёсида муаззам бир бўшлиқни тўлдираётганининг далил ва аломатлари эмасмидир? Бутун башарият Қуръонга ва демакки асримизда унинг маънавий иъжозини исбот ва баён этган Рисола-и Нурга муҳтождир.

Хуллас, бу қисмда Устоз Бадиуззамон ва Рисола-и Нур ҳақида хориж мамлакатларда интишор этган мақолаларнинг бир қисмини Устозга ва талабаларига келган мактублардан баъзиларини пастга киргизмоқдамиз.

\*\*\*

**Синд Университетининг Қийматли Декани Али Акбар Шоҳнинг Анқарадаги Бир Нур Талабасига Ёзган Мактуби**

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ

Азиз, сиддиқ қардошим

Кўп замондан бери сизга мактуб ёзмаганим учун узр сўрайман. Иншааллоҳ бундан сўнгра тез-тез ёзаман. Ва сиздан ҳам тез-тез ёзишингизни илтимос қиламан. Муҳаббатимда ҳеч бир камайиш йўқ, балки бу муҳаббат янада ҳам ортмоқда.

Туркча билмайман, лекин сизнинг Рисола-и Нурни кўрмоқдаман ва жуда ёқтирмоқдаман.

Забони ёри ман Турки ва ман Турки намедонам,

Че ҳушбуде агар буде забонаш дар даҳанам.[[86]](#footnote-86)(\*)

Бу нақадар яхшидирки, куллиётимизнинг номи ҳам Нурдир ва бу Нурнинг сабабидир. Орамизда руҳоний робита бор. Аллоҳдан бу руҳоний боғларнинг кўп-кўп пойдор этишини дуо этаман. Туркияда экан, дўстларингиз ила ҳам кўришган эдим. Уларнинг ҳолларини ёзинг ва ҳурмат ва саломларимни етказинг, машкур бўламан. Ҳазрати Нур қандайдир? У ҳақида ёзинг ва саломларимни ва ҳулусларимни, хизматида бўлганимизни арз этинг. Сабир Эҳсон Ўғли ила кўришдим ва ҳозирча унинг ила баробар ўтириб Туркияга оид ва сизлар ҳақида баҳс этмоқдаман. Бизлар бироз яна ҳаракат қиламиз ва дин хизматида бўламиз, Аллоҳ ёрдам этсин.

Мактубни тугатаркан, сиҳат учун дуо этаман, Жаноби Ҳақдан Мусулмонларга амният беришини ёлвораман.

Дин Қардошингиз

**САЙЙИД АЛИ АКБАР ШОҲ**

Синд Университети Илоҳиёт Факультети Декани

**Ҳайдаробод - Ғарбий Покистон**

\* \* \*

**Покистон Ислом Талаба Жамияти Раисидан Устоз Бадиуззамон Ҳазратларига Келган Бир Мактуб:**

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Покистон Талаба Жамияти йиллик конгреси Покистоннинг пойтахти бўлган Карачида Ҳижрий 14-15-16 Рабиюл ахир 1377, Милодий 8-9-10 Декабрь 1957 да тўпланишини билдирмоқ ила шарафёб бўламиз. Исломият йўлида ҳаракат қилган ёшларни жасоратлантирмоқ ғояси ила, бу конгрес муносабати ила хабарингизни юборишингизни илтимос қиламиз.

Балки сахий Афандимиз Покистондаги Мусулмон Талаба Жамиятининг Исломиятни шиор қилиб олганини биладилар... Ва жаҳондали мушкул масалаларни тўғрича ҳал эта оладиган фақат Ислом динининг бўлганига ҳам ишонмоқдадир.

Бу жамият Покистонда энг қувватли бир жамият, энг соғлом бир ижтимоий низом бўлиб, ўн санадан бери жаҳоншумул Исломият фикрини ва юксак низомларини талаба қаршисида ва жамиятларида исбот этишга ҳаракат қилмоқдадир.

Бундан ташқари рухсатларингизни ва лойиқ бўлган шаклда бизнинг сизда бўлган умидларимизни бўш қолдирмаслигингиздан аминмиз. Кўп ташаккурлар этамиз. Саломлар...

Дин Қардошингиз

**ИБСАР АЛИМ**

Покистон Ислом Талаба Жамияти Раиси

\* \* \*

**Рисола-и Нурнинг Покистонда нашриётини қилиб жуда кўп кишиларнинг бу асарлардан истифодасини таъминлаган Карачи Университети Турк Тарих Бўлими асистенти ва тўртта катта газетанинг муҳаррири М. Сабир Эҳсон Ўғлининг бир мактуби.**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Муҳтарам дин қардошларимиз

Қийматли мактубингизни олдим, кўплаб ташаккурлар.

Ҳазрати Устозимиз Саид Нурсийнинг ҳол ва сиҳати қандайдир? Уни севган талабалар ва халқ сўрамоқда. Менга хабар юборишингизни илтимос қиламан.

Бу ой ичида Ҳиндистонда Исломиятнинг ва Туркларнинг ҳақиқий душмани бўлган сионист ва қизил кофирларга қарши тўрт мақола нашр этдим. Турк - Покистон дўстлигининг асос ва тарихи ҳақида ҳам Карачида ҳам бир парча нашр этдим, сизга ҳам юбордим. "Имом" номли ойлик бир газетада, "Русяда Мазлум Мусулмон" сарлавҳали бир мақола ёздим, буни ҳам юбордим ва бошқа Урдуча газеталарга ҳам юбордим. Мақсадим Исломитяга хизмат, Турк адабиётини танитмоқ ва Турк душманларига қарши ёзмоқ ва ҳаракат қилмоқдир.

Бу ерда муҳим бир китоб нашр этмоқ истайман, шунинг учун сизга ёзмоқдаман. Бу хусусда халқчиларни таниттирмоқдаманки, булар Туркларга қарши ҳаракат қилганлар ва жумҳурият номига бутун миллатни алдатиб диндорларни зиндонларга отган эдилар. Карачида нашр этилган бу мақолаларни бир китоб ҳолида чоп этмоқ истайман. Бизга нақадар материал берсангиз, ҳаммаси бу ерда нашр қилинажак.

Бу мактубимдан сўнгра сизга муҳим бир мактуб ёзаман ва бунда нечун Устознинг Ислом Дунёсининг энг буюк дин шахсияти бўлгани ва бунинг каби ҳеч бир одам на Индонезия, на Ҳинд-Пок Ярим ороли, на Араб ва на Африкада чиқмагани кўрсатилажак.

Эй Нурчи дўстларим! Турк - Покистон дўстлиги учун ҳаракат қилингиз, комунистлардан огоҳ бўлингиз. Ифтихор этамизки, Туркия ила Покистон Боғдот Пакти келишувида шерикдир. Йўлимиз исломийдир, на Арабчилик, на Эрончилик...

Ўтган ой Саййид Али Акбар Шоҳ мени чақирди, бу зот 1950 да Устозимизни кўрган, менга жуда яхши маълумот берди. У мақолалар ила ҳам Устозни танитган ва Яҳудийларга қарши ёзгандир. Бу зот Устозга саломлар ва талабаларга дуолар этмоқда ва демоқдаки: "Мен икки одамнинг таъсири остида қолдим: Бири Мавлоно, бошқаси эса Саид Нурсий".

**М. САБИР** **ЭҲСОН ЎҒЛИ**

\* \* \*

**М. Сабир Эҳсон Ўғлинингнинг бошқа бир мактуби**

Бир хабарга кўра Мандарас Ҳукумати Ислом Оламининг ва дунёнинг буюк мутафаккири бўлган Ҳазрати Устоз Саид Нурсийнинг жуда муҳим Исломий асарлари бўлган Рисола-и Нурнинг нашри учун амр берган. Бу хабардан Покистонлик дин йўлида ҳаракат қилган одамлар буюк бир севинч ичида қолгандир. Бу нашр муносабати ила ҳазрати Саид Нурсийни, талабаларини ва Турк дин қардошларимизни руҳу жонимиз ила табрик этаман, миллатни зулм ва истибдод ва динсизликдан қутқарган бошда Мендерес бўлиб бутун Демократларга ташаккур этаман.

Бу ҳаракат сабабли Турк Миллатига қарши қилинган хорижий ташвиқотлар синажак ва Ислом Оламининг Туркияга бўлган эски муҳаббати янгидан вужуд топажакдир. Мен бир Покистонлик Мусулмон Туркияга ҳеч бормадим, Саид Нурсийни кўрмадим, лекин Истанбул Университети Нур талабалари нашр этган китобларидан баъзи парчаларни мутолаа этиб, ҳақиқий, руҳоний бир лаззат ҳис этдим. Ва ҳозир бу узоқ диёрда бир Нур шогирди бўлдим.

Она тилим Урдучада ёзилган бу каби асарлар йўқ. Ва Нурсий каби бир дин қаҳрамони Ҳиндистон ва Покистонда йўқ. Бу бир ҳақиқатдир. Агар бу асарлар Урдучага таржима қилинса, буюк Исломий хизматлар бўлишини умид қиламиз. Ҳақиқатдан, комунизмга қарши нашриёт йўли ила мужодала жуда зарурийдир. Ва Демократлар тузукларида бунга ер бергандир. Иншааллоҳ, бу каби Исломий фаолиятлар ила Туркларга қарши ҳаракат қилган комунистлар, фармасонлар ва бошқалари маҳв бўлажак ва истиқболда Туркия эски мақомига тараққий этажак... Омин!

**М. САБИР ЭҲСОН ЎҒЛИ**

Аррабодли

Покистонда Бир Нур Шогирди

\* \* \*

**Карачи Нур Талабалари номига ёзилган бир мактуб**

**КАРАЧИ НУР ТАЛАБАЛАРИ:**

**ПОКИСТОН**

**М. Сабир Эҳсон Ўғли, М. А. (Прев)**

Исломий Тарих ва Маданият Факультети

Карачи Университети

Покистон Ислом Республикаси

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Муҳтарам Афандим

Азиз ва буюк Устозимиз бўлган Ҳазрати Бадиуззамон Саид Нурсийнинг муҳим асарларини олдим. Бошқа асарларини кўрмаган эдим. Сиз менга илк марта бўлиб юбордингиз. Имтиҳоним жуда яқин. Майдан сўнгра Ҳазрати Устоз ҳақида ва унинг иймоний ва Қуръоний хизматларига оид мақолалар ёзаман. Иншааллоҳ, сизларга бу ерда нашр қилинган нусхалардан ҳам юбораман. Моддатан сизни танимасам ҳам, маънан танийман. Қуръони Каримга кўра бутун Мусулмонлар ҳақиқий бир қардош каби... Мен сизга сизнинг Исломий биродар ва айниқса Туркиялик Мусулмон ва Нурчи бўлишингиз ҳайсияти ила ёзмоқдаман. Мен бир Покистонликман, Туркиялик эмасман. Она тилим Туркча эмас, фақат Нур талабасиман. Бадиуззамон Саид Нурсийни энг буюк дин ва фикр одами биламан ва ўзимни бир Нур талабаси эълон этаман. Саид Нурсий Ҳазратлари сизларнинг эмас, бутун Ислом ёшларининг устозидир. Афсуски, мамлакатимизда Туркча биладиган йўқдир, шунинг учун Устознинг хизматларидан хабарсиздирлар.

Покистондан Рисола-и Нур ҳақида сизга маълумот бермоқдаман:

Устоз ва Туркия ҳақида маълумот жуда оздир. Икки йилдир бироз ҳаракат қилмоқдаман.. Покистон, Бухоро ва Бирма газеталарида мақолалар ёздим. Жуда тақдир этилиб, мендан Турклар ва Рисола-и Нур ҳақида ёзувлар илтимос қилдилар. Менинг, аввало Устоз ҳақида маълумотим йўқ эди. Бу орада Солиҳ Ўзжан исмли бир ёшга Туркияга доир китоблар юбориши учун ёздим, менга юбордилар. Булардан бириси Серденгечти эди. Бунда Рисола-и Нур ҳақида бир мақола кўрдим. Ўқидим, истифода этдим ва Нур ҳақида маълумот тўплашни бошладим. Мен унинг асарларини ўқиб ёзишни жуда истардим. У пайтдан бери унинг ёзувларини ўқидим, ўйладим. У недир? Менга маълум бўлдики: Унга қарши Ислом душманлари ташқарида ташвиқот қилганлар. У ҳақида бу кунга қадар ўн икки мақола ёздим. Даъват (Деҳли), Истиқлол (Рангун), Тасним (Лаҳор), Алмунир (Лайелпур), Осиё (Лаҳор), Муслим (Дакка), Инқилоб (Карачи), Анжам ва Женг (Карачи) ва бошқа баъзи газеталарда ёзган эдим.

Устоз ҳақида ёзилган бу мақолалар бошқа тилларга ҳам таржима этилгандир. Бугун Уни мингларча, балки миллионларча муслим ва ғайри муслим билади, мендан у ҳақида маълумот истайдилар. Ҳар газета у ҳақида ёзмоқ истайди. Иншааллоҳ, уч ой сўнгра бу мавзуда бутун қувватим ила ҳаракат қиламан. Ислом душманидан қўрқмайман. Карачида Устознинг китобларини ва бошқа Туркча китобларни тўпладим ва бир кичик кутубхона таъсис этдим. Туркиядан келган бутун китоблар бу ердадир.

Бу йил "Турк - Покистон Талабалар Бирлиги" номли бир жамият қурмоқ ниятидамиз. Нур дўстларимиздан илтимос қиламанки, Турк - Покистон дўстлигининг боғларини мустаҳкам айласинлар, Урдуча тилда ҳам ўқисинлар. Бу ярим оролда бир юз ўттиз миллион Мусулмоннинг миллий тили ёлғиз Урдучадир. Бизлар бу ерда Туркча учун ҳаракат қиламиз. Туркча билган Сибирдан Арнавултуққа қадар олтмиш миллион Мусулмон ва Туркиядаги йигирма беш миллион Туркдир.

Нур талабаси қардошларимга айтмоқдаман: "Қаерда бўлса бўлсин, сионизмга қарши мужодала этсинлар". Комунизмнинг ижодчилари ёлғиз Яҳудийлардир. Бу кунга қадар бу комунистлар Идил-Урал, Кавкас, Олмония, Қрим, Азарбайжон, Ғарбий Туркистон ва қўшнимиз Шарқий Туркистонни истило этдилар. Олтмиш миллион қардошларимизнинг ҳуқуқи поймол бўлди. Ҳиндистон ҳам бир империалистдир. Наҳру ва бошқа Ҳиндулар Исломиятнинг душманидирлар. Афсуски Мусулмон давлатлар буни билмайдилар. Наҳру Кашмирли Мусулмонларни ўлдиртирмоқда. Саид Нурсийга бориб Ҳиндли Мусулмонлар ҳақида айтки, ўз мамлакатида бунга қарши ёзилсин. Саид Нурсий Ҳазратларига бу ерда кўп ҳурмат бордир. Уни севамиз, унинг сиҳат ва узун ҳаёти учун дуо этамиз. Ислом дунёсида Саид Нурсийнинг тенги йўқдир. Мисрда бир Ҳасан-ул Банна бор эди, (шаҳид этилган эди). Ютмизда Иқбол бор эди, (вафот этгандир). Шу онда бир Мавдудий бор, бошқа буюк одамлар ҳам бордир, лекин Устозимиз каби йўқдир. Устоз Ислом дунёсининг жавҳаридир. У ҳақида маълумот оздир. Унинг асарлари Форсча, Инглизча ва Урдучага таржима этилмагандир. Лекин истиқболда бўлажакдир[[87]](#footnote-87)(Ҳошия).

Устознинг қийматли ҳаёти қамоқхонада ўтгандир. Халқчилар унга кўп зулмлар раво кўрди. Алҳамдулиллаҳ, буларнинг истибдод даври кетган, Демократлар келгандир. Биз Покистонликлар бунинг учун Мандарас Ҳукуматининг ҳомийсимиз. Агар Демократлар бўлмаса эди, на Турк-Покистон дўстлиги бўлар эди, на да Боғдот Пакти ва сизлар ила иймоний боғлар...

Айбга буюрма, Устозим Ҳазратларига кўп-кўп саломлар ва ҳурматларимни айт, Нур дўстларимга ҳам салом. Устознинг катта ва яхши расмини юбор.

Яшасин Ислом Қардошлиги ва Турк-Покистон Дўстлиги

Уй Адресим:

Уй рақами: 8

Талабалар Ётоқхонаси

Мишшин кўчаси.

**Kaрaчи**

Ал боқий Ҳувал боқий

Покистонлик Нур Шогирди

**Аррабодли**

**М. САБИР ЭҲСОН ЎҒЛИ**

30.3.1957

\*\*\*

**М. Сабир Эҳсон Ўғлининг Туркияда Исломий инкишоф муносабати ила**

**мамнуниятини изҳор этган бир мактуби**

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Азиз, сиддиқ, муҳтарам қардошларимиз

Тўрт адад муҳим мактубингизни, расмларни ва Ҳазрати Устознинг "Сўзлар" номли асарини олдим. Шу қадар мамнун бўлдимки, баён этолмайман. Мактубингизда ўқидимки, Туркияда Рисола-и Нур ва Исломият инкишоф этаётган экан. Бунга жуда мамнун бўлдим. Афсуски, эски ҳукумат Устозга қарши муориз эди ва унга кўп зулмлар этди. Лекин ҳақиқий Мусулмон бўлган бу Мендерес Исломиятни тазйиқдан қутқарди. Бор бўлсин. Иншааллоҳ Туркия яқинда эски юксак мақомини олажакдир. Устоз ва Рисола-и Нурни нашр этганлар каби муҳим дин одамлари Туркияда бордир. Ҳукуматингиз нечун буларни Исломий мажлисга юбормайди. Салоҳиятли одамлар Туркияда кўпдир. Қаноатим шудирки, Устоз каби олим дунёда йўқдир. Мамлакатимиздан Ҳазрати Устоз каби бир олим чиқмади. Афсуски, Қизил Руся ва кофир Хитойдан кўп олимлар келмоқдалар ва конференциялар бериб, ёшларни аста-аста фикран заҳарламоқдадирлар. Агар Турк Миллати катта Турк олимларни юборса, Покистонда ва бутун Ислом дунёсида катта таъсирлари бўлажакдир.

Биз Покистонликлар Туркияни Ислом дунёсининг лидери сифатида кўрмоқдамиз.

Туркия Ислом дунёсининг ғарбий қалъасидир. Туркиясиз иттиҳоди Ислом мумкин эмасдир. Сизга Устозга доир мақолаларимни юбордим. Устозга доир мақоламни ва "Шарқий Туркистонда Хитой Империялизми" номли мақоламни нашр этдим.

Покистонда на Туркча мактаби, на кутубхонаси, на тиришқоқ одамлари, ва элчилигингизда ҳам Урдуча билган одам йўқдир. Улар Покистоннинг ёшлари ила алоқада эмасдирлар. Урдуча нашриётлари ҳам йўқдир. Агар баъзилари уларни даъват этсалар, иштирок этмайдилар. Пресс Атташелигингизда динга доир маълумот ва китоб ҳам йўқдир.

Ўтган кунларда Лаҳорда бир Исломий музокара бўлди. Туркиядан машҳур зотлар келмади. Анқара Университетида ўқитувчи бўлган Др. Раҳмар (Покистонликдир) Исломиятга қарши гапирди. Бутун Исломий дунё уни лаънатладилар... Лекин авом газеталарда ўқиб уни Турк билдилар ва кўп ҳайрат этдилар. Бу одам динни ва Туркларни ҳақоратлади. Сабилуррашодда ёзмоқдаман.

Ҳазрати Устознинг мустақил адреси недир? Ҳазрати Устозга бир адад Қуръони Карим ва у ҳақида мақолалар нашр қилинган мажмуаларни тақдим этмоқ истайман. Ҳаққингизда кўп мақолалар ёздим. Уларни тўплаб китоб шаклида чоп этаман.

Ҳар замон Покистоннинг муҳим зотлари Ҳазрати Устозга ва сиҳатига доир маълумот сўрамоқдадирлар. Бизлар бу ердаги Нур Талабалари ила Ҳазрати Устозни бу ерга даъват этамиз.

Албоқий Ҳувал Боқий

Қардошингиз

**М. САБИР ЭҲСОН ЎҒЛИ**

\* \* \*

**Покистоннинг Энг Катта Мажмуаси "Students' Voice" да Ислом Конгреси Раиси "ЗАФАР АФАҚ АНСАР" нинг "Исломнинг Буюк Ренессеанси" номли мақоласида Рисола-и Нурнинг муҳтарам ва жуда азиз муаллифидан шундай баҳс этади:**

.........................................................................................

Бу ҳаракатларнинг асл марказини Саид Нурсийнинг ортиқ миқдорда талабаси бўлган университет ва маданият ерлари ташкил этар. Бу Талабалар Рисола-и Нур Талабалари исмини олар. Бу ёшлар, Биз Қуръонни ўзимизга дастур танладик. Бизнинг ғоямиз, завқни Аллоҳнинг йўлида қидирмоқ ва Исломиятни бутун дунёга ёймоқдир.

Сионизм, Комунизм, Ахлоқсизлик каби Исломиятга зид бўлган жараёнларга қарши мужодала этмоқдир.

Исломиятни бутун Турк ёшларининг тўлиқ маъноси ила қабул қилишига ҳаракат қилмоқдир.

Туркияни ҳар турли таҳликага қарши мудофаа этмоқдир. Ирқий ва қавмий фарқлиликларни бартараф этиб, Ислом Бирлигини майдонга келтирмоқдир.

Ҳазрати Устоз Нурсий тарафидан ёзилган ва 130 китоб ва рисолалардан иборат бўлган Рисола-и Нур Куллиёти бу талабалар тарафидан ёйилмоқдадир.

\*\*\*

**ПОКИСТОН МАТБУОТИДА РИСОЛА-И НУР ВА УСТОЗ САИД НУРСИЙ ҲАЗРАТЛАРИ ҲАҚИДАГИ НАШРИЁТДАН ЎРНАКЛАР**

**31 Январь 1958 тарихли Students' Voice (Талабаларнинг Овози) газетаси Покистон Ислом Талаба Жамияти тарафидан 15 кунда бир чиқарилган ва талабаларни истиқболнинг буюкларини юксак Исломий асосларга кўра ҳозирлашни ғоя қилган бир талаба жамиятининг нашр органидир. Бу газетанинг "Турк Ёшлари Уйғонмоқда" сарлавҳалили мақоласидан:**

Бутун Ислом мамлакатларида Иттиҳоди Ислом учун ҳаракат қилган Исломий ташкилотлар санаб чиқилиб, Туркияда ҳам Нур Талабалари бу майдонда зикр этилади. Ва энг охири Иттиҳоди Ислом учун ҳаракат қилган ва Покистоннинг энг яхши дўстлари бўлган Нур Талабаларини танидик. Нур Талабаларининг Устози саксон беш ёшли буюк бир олим бўлган Устоз Саид Нурсийдир. Ҳақиқати Исломия учун қилган мужодала, ўз она ватанида, яъни Туркияда ўттиз сана исканжали бир ҳаёт ва тез-тез қамоқда ётишига сабаб бўлди ва 1952 да эркин қолдирилди. Фақат бу кексанинг боқишлари ҳали ҳам оташлидир. Ўттиз йиллик қамоқ ва исканжалар уни мағлуб этолмади. Бу мужодаласи ила бир-бирига жуда яқин боғлиқ бўлган Нур Талабалари оммасини майдонга келтирди. Устоз Саид Нурсий Рисола-и Нур асарлари воситаси ила Турк Ёшларини Ислом мафкурасининг энг буюк душманлари бўлган сионист ва комунистларнинг ҳийлакор тузоқларига тушишдан қутқаргандир. Туркия Бош Вазири Аднан Мендерас Рисола-и Нур куллиётининг нашрига изн бергани замон Туркиянинг Покистон элчиси Ҳурматли Салоҳиддин Рифат Эрбил воситаси ила бу буюк одамга тақдир ва табрикларимизни билдирган эдик. Ва бу васила ила Устоз Саид Нурсий ва Нур Талабаларини ҳам саломлаган эдик. Ва бу мактубимиз Туркияда минглаб босилиб тарқатилган эди. Бизнинг дастуримиз Туркчага ўгирилди. Биз ҳам бир нечта муҳим Рисолаларни Урдучага ўгирдик.

Покистон Исломий Талаба Жамиятининг ўнинчи йил даврида Туркиядаги Исломий ҳаракатни кўрсатмоқ учун, Туркларнинг Ислом Адабиёти кўргазмаси ҳам бор эди. Бу кўргазмада Илоҳиёт Факультети, Диёнат Ишлари нашриётлари, баъзи Туркчага ўгирилган Исломий асарлар ва ўн беш адад Рисола-и Нур куллиётидан асарлар бор эди. Нур Талабаларининг фаолияти бу кўргазмада харита ва расмлар ила ва жадвал ила изоҳ этилди.

**30 Апрель 1958 Тарихли Students' Voice Газетаси "Ислом Дунёсидаги Мусбат Ҳушёрлик" сарлавҳали мақолада:**

Ҳар Ислом мамлакатида Исломиятнинг ҳокимияти учун қилинган фахрланишга лойиқ шарафли мужодалалар тушунтирилади.. ва Туркияда қилинган мужодалаларнинг натижаси бўлиб ҳукумат дин ҳурриятини сиққан боғларни бўшаттиргандир. Маҳмад Акиф материалист миллатчилигини ёмонлаган ва халқ орасида янги бир ҳаяжон берган "Сафаҳат" номли асарни ёзди.

Ҳазрати Саид Нурсий қўрқмасдан ҳақиқати Исломия учун мужодала этмоқдадир. Ўзи Туркияда энг катта жиноят деб қабул қилинган Отатуркка қарши бўлмоқ ила айбланган ва унга қарши нашриёт қилинган бўлса ҳам, бу зулмлар халқни унинг атрофида тўплагандир. 130 парча асарнинг соҳиби бўлган Устоз қамоқда экан, берилган заҳарларнинг таъсири ила кексалигини ўтказаётган бўлиб, бу ҳол саксон ёшини ўтгани ҳолда ҳақиқати Исломия ва Мусулмонларнинг саодати учун мужодаласига монеъ бўлолмагандир.

\* \* \*

**Мадина-и Мунавварада бўлган ва Нурнинг ҳақиқатларини тўлиқ англаган ва Исломиятга хизмат қилган бир олимнинг мактубидир**

Кўнгиллар фотиҳи жуда муҳтарам ва мукаррам Устозимиз Ҳазратлари!

Муборак қўлларингиздан ўпиб, бутун азиз ва садоқатли талабаларингиз ила баробар сиҳат ва саломатда доим бўлишингизни Баригоҳи Кибриёдан ниёз айларим.

Мусулмонлар учун энг буюк бир байрам дея фақат васфлантирила бўладиган бароатингиз бутун Нурчиларни шод ва хандон айлагани каби, бандангизни ҳам дунёлар қадар мамнун ва масрур айлагандир... Қандай мамнун этмасинки: Сизнинг асарларингиз ила бирликда бароатингиз демак, руҳнинг моддиётга, нурнинг зулматга, иймоннинг куфрга, ҳақнинг ботилга, тавҳиднинг ширкка ва ирфоннинг жоҳилликка ғолиб келиши демакдир.

Йиллардан бери қаршисига тоғлар каби тўсиқлар, қўрқинч жарликлар каби монеълар қўйилган Нур шаршараси энг охирида мўъжизавий бир шаклда бутун тўсиқларни йиқитган, монеъларни ошган нур ила бутун зулматларни тору -мор айлагандир.

"Мўъжизавий ҳориқолар ила чиққан Илоҳий тажаллийларнинг васфида қаламлар синар, фикрлар гумбурлар, илҳомлар ёнар, кул бўлар" дерларди. Ҳақиқатдан, бандангиз ҳозир бу мустасно зафарнинг қаршисида айни ожизликни бутун борлиғим ила ҳис этмоқдаман. Зеро тафаккур ва илҳомимга ниҳоясиз бир уфқ очилмоқда.. жаҳон муҳташам бир Нур маъбадини эслатмоқда... Атрофимдаги ҳар нарса, ҳар ер чуқур важд ва истиғрок ила ўзидан кетган бир ҳолда... Ҳар заррада وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ сири Субҳонийси тажаллий этмоқда...

Дарҳақиқат, билмайман, бу масъуд ҳодисани шонли бир зафар, шоҳона бир фатҳ, Илоҳий бир қутулиш, жаҳоншумул бир байрам дея-ми васфлантирай? Зеро, қудсий даъво қозонган бу Илоҳий зафар бутун Ислом ва инсоният дунёсидаги мужоҳидларнинг азмларига қувват, руҳларига жон, иймонларига куч ва ҳаяжон бергандир.

Ҳа, азм ва иймонлари, ишқ ва ниятлари ҳануз камолга етмаган бир қанча мусулмонлар, афсуски аччиқ бир умидсизлик ичида эдилар. Бундай бир зафарнинг таҳаққуқини хаёл ва маҳол кўрар эдилар. Фақат бутун файз ва нурини инсониятни танвир ва иршод учун Илоҳий бир қуёш ҳолида Арши Аъзамнинг пурнур уфқларидан тушган Қуръони Каримдан олган нур нашриёти сокин кўлларни эслатган кўнгилларни дарёлар каби жўштирган, машаққат ва ҳижрон йилларининг умид ва орзуларга урган мудҳиш занжирларни синдиргандир. У нур қайноғидан жўшган у бошдан охиригача файз ва ҳикматлар сочган асарлар ҳисларнинг, фикрларнинг ва айниқса оловлар ичида ёнган руҳ ва виждонларнинг азалий ва абадий эҳтиёжларига жавоб бергани каби, уларни орқама-орқа бўғувчи қоронғуликлар муҳитидан топ-тоза ва жуда порлоқ нур уфқларига чиқаргандир.

Йилларча давом этган узун бир сукут, чуқур бир ғафлат ва бўғувчи бир зулматдан сўнгра Илоҳий бир қуёш ҳолида порлаган бу қудсий зафар нур учун йўл қидираётган паришон башариятнинг яқин бир келажакда уйғонишини хушхабар бермоқдадир… Чунки дин эҳтиёжи ёлғиз мусулмонларнинг эмас, умумий бўлиб инсонларнинг азалий ва абадий эҳтиёжидир.

Бугун бадбахт инсоният дин неъматидан маҳрум бўлишнинг давомли ҳижрон ва фалокатларини бағри ёниб чекмоқдадир. Бу аччиқ бурҳоннинг қўрқинч натижасидирки, чорак аср мобайнида икки катта урушга кетган ва учинчисининг ҳам эшигини қоқмоқ умидини кўрсатмоқдадир.

Ортиқ бутун инсонларни қардош қилиб ям-яшил жаннатларнинг нурли уфқларидан эсган фаровонлик ва саодат, ҳузур ва осойиш шамоли ила тўлқинлаган оламшумул бир байроқ остида тўплайдиган ягона қувват Исломдир. Зеро башариятнинг бу кунги ҳоли ўхшаш Исломдан аввалги инсон жамиятларининг аянчли ҳолидир. Шунинг учун инсониятни у кунги абадий фалокатдан қутқарган Ислом бу кун ҳам қутқара олар... Ҳа, миллионларнинг, миллиардларнинг қалбида асрлардан бери қонаётган у чуқур ярани ўрайдиган ягона мушфиқ қўл Исломдир. Ҳар нақадар уфқларда замон-замон баъзи уйдирма ишиқлар кўрилаётган бўлса ҳам, истиқбол бутун нур ва файзини қуёшлардан эмас, шахсан Раббул Оламийндан олган азалий ва абадий юлдузникидир. У юлдуз дунёлар турганча туражак ва уни сўндирмоқ истаганларни ердан ерга уражакдир.

Жаҳон-қиймат Устозим, маълуми фозилоналаридирки, сўнг кунларда муқаддас даъвога хизмат этган баъзи танвир ва иршод ҳаракатлари чиққан, фақат афсуски ҳеч бириси "Рисола-и Нур" куллиёти қилган муҳим ишни қилолмаган ва қўлга киритган Илоҳий зафарни қозонолмагандир. Зеро бу йўл Пайғамбарларнинг, валийларнинг, орифларнинг, солиҳларнинг ва айниқса жонини жононга сева-сева фидо этган ва саноғи миллионларга сиғмаган қаҳрамон шаҳидларнинг муқаддас йўлидир. Ортиқ бу қийин йўлда юрмоқ истаганлар ҳар он қаршиларига қўйиладиган мудҳиш монеъларни доимо кўз ўнгида тутишлари лозимдир. Ҳа, бу йўлда юрадиганларнинг сиздаги тебраниш билмаган иймон ила, юксак ва Илоҳий ирфон ила ва айниқса ҳориқулода ихлос ва фароғат ила жиҳозланган бўлишлари керакдир. Чунки бу муҳим водийда Нур даъвоси таъқиб этган таблиғ, танвир ва иршод усули бошқача хусусиятлар ташимоқдадир. Ортиқ инсоннинг ҳис ва фикрига, руҳ ва виждонига бошқача уфқлар очадиган бу чуқур баҳсни, дуо қилинг да, мустақил ва муфассал бир асарда азиз дин ва кўнгилдошларимизга арз этмоқ шарафига ноил бўлайим… Чунки бу нурли баҳс шу қадар чуқур ва шу даража муҳимдирки, бундай бир нечта саҳифалик мактуб ва мақолалар ила асло ифода қилиб бўлмас.

Иймон ва Қуръон нури ила топ-тоза кўнглини фатҳ этганингиз ёшлар, Илоҳий зафарингизнинг энг порлоқ далилини ташкил этган энг муҳим борлиқ ва энг қийматли жавҳардир... "Нурдан Овозлар"нинг ҳамон ҳар мисрасида олийжаноб ва идрокли руҳига хитоб этганим топ-тоза ёшлар мана бу ҳақ ва ҳақиқатнинг бағри ёниқ ошиғи бўлган ёшлардир. Нурли даъво қозонган бу сўнг зафар берган бутун важд ила тўла бир илҳом ила ёзганим шу манзумани[[88]](#footnote-88)(\*) тақдим этаман. Қабулини илтимос ва истиҳром қиламан.

Такрор-такрор қўлларингиздан ўпаман, қийматли дуоларингизни кутаман, жуда муҳтарам Устозимиз Ҳазратлари.

Маънавий Авлодларингиздан

**Али Улвий**

\* \* \*

Рисола-и Нурдан Ёшларга Раҳнамонинг Истанбул Маҳкамасида бароати муносабати ила Боғдотдан келган табрик телеграммаси

Сабилуррашод Мажмуасига,

Истанбул.

Буюк Ислом олими Бадиуззамон Ҳазратларининг бароат қарори бизларни сўнгсиз бир севинч ичида қолдирди. Бу севинчимизга васила бўлган бу одил ҳукмга таянган ҳолда, Турк Маҳкамасига ва ихтиёрий адвокатларига ташаккурларимизни, Устоз ва қардошларимизга табрикларимизни мажмуангиз воситаси ила билдирамиз.

Ироқ

**АМЖАД ЗУҲАВИ**

Покистондаги Нур талабаларининг Устоз Саид Нурсийдан истаганлари хабар муносабати ила Ироқдаги бир Нур талабасининг юборган мактуби

Бундан бир неча кун аввал Покистонда талабалар конференцияси бор эди. Ҳазрати Устоздан бир хабар истаган эдилар ва бунинг тарихий бир таъсири бўлар эди. Хабар олдикки, Солиҳ Нур Талабалари номига бир хабар юборган. Сизларга ҳам ёзганларки, тезда Ҳазрати Устозга билдирарсиз... Конференцияда Ҳазрати Устоз ва Нурлар кўп мадҳ этилган. Комунистлар тарафидан эътирозлар қилинган. Фақат раис ҳаммасини рад этгандир. Ҳазрати Устознинг расмлари намоён этилган. Яқинда Нур ва Нурга оид узун ва расмли бир ёзув ила бир мажмуа чиқарар эканлар. Сўнгсиз салом ва дуолар.

**АҲМАД РАМАЗОН**

\* \* \*

**Боғдодда чиққан "Эддифа" газетасининг муҳаррири Исо Абдулқодирнинг Арабий мақоласининг таржимаси**

Боғдодда чиққан "Эддифа" газетаси Рисола-и Нур Талабаларидан баҳс ила дейдики:

Туркиядаги Нур талабаларининг Ихвони Муслимийн жамияти ила алоқалари недир, не муносабати бор? Ҳам фарқлари недир? Туркиядаги Нур Талабалари Мисрда ва Араб ўлкаларида Ихвони Муслимийн номли иттиҳоди Исломга ҳаракат қилган жамиятлар каби мустақил жамиятмидирлар? Ва улар ҳам уларданмидир? Мен ҳам жавоб бераманки :

Нур Талабаларининг ва Ихвони Муслимийн жамиятининг гарчи мақсадлари ҳақоиқи Қуръония ва иймонияга хизмат ва иттиҳоди Ислом доирасида Мусулмонларнинг дунёвий ва ухровий саодатларига хизмат этмоқдир. Фақат Нур Талабаларининг беш-олти жиҳат ила фарқлари бор.

**Биринчи Фарқ:** Нур Талабалари сиёсат ила машғул бўлмаслар, сиёсатдан қочадилар. Агар сиёсатга мажбур бўлсалар, сиёсатни динга қурол қиладилар, токи сиёсатни динсизликка қурол этганларга қарши диннинг қудсиятини кўрсатсинлар. Сиёсий бир жамиятлари асло мавжуд эмас.

Ихвони Муслимийн эса: Мамлакат ва вазият сабаби ила сиёсат ила дин фойдасига машғул бўладилар ва сиёсий жамият ҳам ташкил этадилар.

**Иккинчи Фарқ:** Нурчилар Устозлари ила тўпланмайдилар ва этишга ҳам мажбур эмаслар. Ўзларини Устозлари ила тўпланишга мажбурият ҳис этмайдилар, дарс олмоқ учун баробар бўлишни лузум кўрмайдилар. Балки катта бир мамлакат бир дарсхона ҳукмида, Рисола-и Нур китоблари уларнинг қўлига ўтмоқ ила устоз ўрнига уларга бир дарс берар. Ҳар бир рисола бир Саид ҳукмига ўтар.

Ҳам қўлларидан келгани қадар бепул қўл билан ёзиб кўпайтирадилар. Муҳтожларга муқобаласиз берадиларки, ўқисинлар ва тингласинлар. Бу сурат ила катта бир мамлакат катта бир дарсхона ҳукмида бўлади.

Ихвони Муслимийн эса: Умумий марказларда муршид ва раислари ила кўришмоқ ва амрлар ва дарслар олмоқ учун зиёратига кетарлар. Ва у уммий жамиятнинг шўъбаларида ҳам у буюк устоз ила ва ноиблари ила ва вакиллари ҳукмидаги зотлар ила яна кўришарлар, дарс оларлар, амр оларлар.

Ҳам умумий марказларда чиққан газета ва китобларнинг пулини бериб, олиб, улардан дарс оладилар.

**Учинчи Фарқ:** Нур Талабалари айнан олий бир мадрасанинг ва бир университет дорулфунунининг талабалари каби, илмий мухобара воситаси ила дарс оладилар. Катта бир вилоят бир мадраса ҳукмига ўтар. Бир-бирини кўрмаганлари, танимаганлари ва узоқ бўлганлари ҳолда, бир-бирига дарс берадилар ва баробар дарс ўқийдилар.

Аммо Ихвони Муслимийн эса: Мамлакатлари ва вазиятлари тақозоси ила журналларни ва китобларни чиқарадилар, дунёнинг ҳар тарафига нашр этадилар. Унинг ила бир-бирини таниб дарс оладилар.

**Тўртинчи Фарқ:** Нур Талабалари бу замонда ва бу кунда аксар Ислом ўлкаларида интишор этганлар ва кўплик ила бордирлар. Бу интишорларида бошқа-бошқа ҳукуматларда бўлганликлари ҳолда, ҳукуматлардан изн олишга муҳтож бўлмайдиларки бирикиб тўплансинлар ва дарс қилсинлар. Чунки маслаклари сиёсат ва жамият бўлмаганидан ҳукуматлардан изн олишга ўзларини мажбур билмайдилар.

Аммо Ихвони Муслимийн эса: Вазиятлари эътибори ила сиёсатга алоқадор бўлишга ва жамият ташкилига ва шўъбалар ва марказлар очишга муҳтож бўлганликларидан, бўлган ерларидаги ҳукуматдан ижозат ва рухсат олишга муҳтождирлар ва Нурчилар каби билинмайдилар эмаслар. Ва бу асосга биноан, ўзларига умумий марказлари бўлган Мисрда, Сурияда, Ливанда, Фаластинда, Иорданияда, Суданда, Мағрибда ва Боғдодда кўп шўъбалар очганлар.

**Бешинчи Фарқ:** Нур Талабалари ичида кўп мухталиф табақалар бор. Етти-саккиз ёшли масжидларда Қуръон ўқимоқ учун алифбони дарс олаётган болалардан тут, то саксон-тўқсон ёшдаги кексаларга боргунча қадар хотин-эркак, ҳам бир қишлоқли ҳаммол одамдан тут то катта бир депутатга қадар, ва бир аскардан катта бир қўмондонга қадар тоифалар Нурчиларда бор. Бутун Нурчиларнинг бу кўп тоифаларининг умуман бутун мақсадлари Қуръони Мажиднинг ҳидоятидан ва ҳақоиқи иймония ила нурланмоқдан иборатдир. Бутун ғайратлари илм ва ирфон ва ҳақоиқи иймонияни нашр этмоқдир. Бундан бошқа бир нарса ила машғул бўлганликлари билинмайди. Йигирма саккиз санадан бери даҳшатли маҳкамалар, дассос ва ҳасадчи муоризлар бу қудсий хизматдан бошқа уларда бир мақсад тополмаганлари учун, уларни маҳкум этолмайдилар ва тарқатолмайдилар. Ва Нурчилар харидорларни ва ўзларига тарафдорларни қидиришга ўзларини мажбур билмайдилар... "Вазифамиз хизматдир, харидорларни қидирмаймиз, улар келсинлар, бизни қидирсинлар, топсинлар" дейдилар. Каммиятга аҳамият бермайдилар. Ҳақиқий ихлосни тошиган бир одамни юз одамдан устун қўядилар.

Аммо Ихвони Муслимийн эса: Гарчи улар ҳам Нурчилар каби улуми Исломия ва маърифати Исломия ва ҳақоиқи иймонияга боғланмоқ учун инсонларни ташвиқ ва чорлайдилар. Фақат вазият мамлакат ва сиёсатга алоқадорлик тақозоси ила, зиёдалашишга ва каммиятга аҳамият берадилар, тарафдорларни қидирадилар.

**Олтинчи Фарқ:** Ҳақиқий ихлосли Нурчилар моддий манфаатга аҳамият бермаганлари каби, бир қисми аъзамий иқтисод ва қаноат ила ва фақир-ул ҳол бўлишлари ила баробар, сабр ва инсонлардан истиғно ила ва хизмати Қуръонияда ҳақиқий бир ихлос ва фидокорлик ила ва жуда касратли ва шиддатли залолат аҳлига қарши мағлуб бўлмаслик учун ва муҳтожларни ҳақиқатга ва ихлосга даъват этишда бир шубҳа қолдирмаслик учун ва ризо-и Илоҳийдан бошқа у муқаддас хизматни ҳеч бир нарсага қурол этмаслик учун бир жиҳатда ижтимоий ҳаёт фойдаларидан чекинадилар.

Аммо Ихвони Муслимийн эса: Улар ҳам ҳақиқатан мақсад эътибори ила айни моҳиятда бўлганлари ҳолда, макон ва мавзу ва баъзи сабаблар сабали Нур Талабалари каби дунёни тарк этолмайдилар. Аъзамий фидокорликка ўзларини мажбур билмайдилар.

**Исо Абдулқодир**

**Боғдодда чиққан, аҳамиятли, сиёсий бир газета бўлган "Эддифа" газетасининг муҳаррири Исо Абдулқодир дейдики:**

Нур Талабаларининг муршиди бўлган Бадиуззамон Нурсий ҳақида "Эддифа" газетасини ўқиганлар мендан сўрайдилар: "Туркиядаги Нур Талабаларидан ва Устозлари бўлган Саид Нурсийдан бизга маълумот бер" дейдилар. Мен ҳам булар ҳақида қисқа бир жавоб бераман. Чунки Устознинг, Нурнинг ва Нур Талабаларининг Арабларда ҳаққи бўлгани учун, Араблар улардан жиддий баҳс этсинлар. Зеро: Исломиятнинг асос моддаси бўлган Араблар Рисола-и Нурдан зиёдаси ила фойда кўришни бошлаганлар.

Бу Нур Талабалари Рисола-и Нур ила ҳам Туркияда, ҳам Араб ўлкаларида комунистликка қарши қувватли бир тўсиқ таъсис этадилар.

................................................

Бу ёзув Демократлар чиқмасдан аввалги замонга боқар, шунинг учун Нур Талабаларининг адади ҳақида прокурорнинг айтгани каби, ёлғиз беш юз минг эмас, балки ҳозир Туркияда миллионларни ошгандир.. ва ҳар кун ҳам зиёдалашмоқда.

................................................

Рисола-и Нур эса шундай кенг бир миқёс ила интишор этмоқдаки, ёлғиз Туркияда ва Ислом ўлкаларида эмас, ҳатто ажнабийларда ҳам иштиёқ ила истанилмоқда. Ва Нурнинг Талабаларининг шавқларини ҳеч бир нарса синдиролмайди. Хуллас, Нур Талабалари ила, Нур Рисолалари ила ва уларнинг бу буюк хизмати Қуръониялари Демократ Ҳукуматининг бир буюк ҳасанасидирки, муборак Ислом оламидаги Ислом ҳаракати бу демократия ҳукуматини тақдир ва таҳсин ила қаршилайди. Бутун Ироқ Мусулмон халқики, Араб, Турк, Курд, Эрон бу Исломий хизматни ва қудсий мужоҳадани камоли фароҳ ила қаршиламоқдалар. Ва Туркаядаги Турк қардошларимиз ғарбнинг хато таъсирларига қарши булар ила муқовамат кўрсатмоқдлар қаноатидадирлар.

**Исо Абдулқодир**

\* \* \*

**Ёшларга Раҳнамонинг бароати муносабати ила Жомеъ-ул Азҳар Университети Турк талабаларининг табрик мактуби**

Мактуб: Қоҳирадан 13/4/1952

Муҳтарам Устозимиз Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратларига

Қалблардаги иймонни нурлантирган ва умумий низомнинг тиргаги, охират йўлининг ҳақиқий компаси бўлган ва илҳомини Қуръони Каримдан олган асарларингиздан "Ёшларга Раҳнамо" номли рисолангиз айб ташкил этгани даъвоси ила давом этган маҳкамангизнинг бароат қарорини ўлчанмас севинчларимиз ила билиб олдик. Сиз муборак Устозимизни ва Демократ Турк адлиясининг одил ҳакамларини жондан табрик этамиз.

Ҳаётини Исломиятнинг сиҳати учун вақф этган, Турк Миллатига хизмат этишни шараф деб билган, асримизда тенгига тасодиф этилмаган бир дин мужоҳиди бўлган Устозимиз! Сизга Ислом Олами ва инсоният муташаккирдир. Бизлар кичкина бир заррасини ифода учун ҳурматларимизни, ташаккурларимизни билдирамиз, муборак дуоларингизни талаб этамиз. Аллоҳ сиздан ва сизни севганлардан рози бўлсин.

Жомеъ-ул Азҳар Университети Турк

талабалари номига

**ҲОЖИ АЛИ КИЛИНЖАЛП**

\* \* \*

**Эронли бир Нур Талабасининг Устоз Бадиуззамон Ҳазратларига бир мактуби**

(Туркия Жумҳуриятига тобе Испартанинг Барла туманида муқим жуда муҳтарам, фазилатмаоб Бадиуззамон Ҳазратларига тақдим қилинар)

Жуда муҳтарам фазилатмаоб Устози Муҳтарам Бадиуззамон Ҳазратларига

Ҳар нарсадан аввал салом ва ҳурмати махсусимни тақдим, сиҳат ва саломатликда давомингизни Жаноби Қодири Мутлақ Ҳазратларидан таманни ва ниёз айларим. Илтимос, аҳволи ожизонам сўралса, лаҳулҳамд валминна, вужуди фонийим боқий Эронда, Ризоия вилоятига тобе Маргивар ерида Дизе қишлоғида ҳаёт сураётган бўлганимни арз айларим.

Бу ўтган қирқ йил мобайнидаги инқилоби замон сабабли шўнғиб узоқларга тушган бўлганим эътибори ила, сиҳат ва саломатингиздан бехабар қолган доимо вужуди муҳтарамингизни сўроқлаш биринчи истак ва орзуларимдан эди. Жаноби Ҳақ Ҳазратларига кўп шукр, бу кунларда муҳтарам қардошимиз Зобит Таййиб Эронли воситаси ила сиҳат хабарларингизни олганимдан сўнг даража мамнун ва таъсирланган бўлдим. Қодийри Зулжалол Дини Мубини Исломнинг хизмат ва саодати учун сизни жуда кўп вақт лутф ва ҳимоясида қўриқласин ва муҳофаза буюрсин. Омин.

Қийматдор таълифотингиздан "Нурнинг Илк Эшиги", "Асойи Мусо", "Ёшларга Раҳнамо" ва бошқа китобларингизнинг кўпгинаси муҳтарам қардошимиз воситаси ила қўлимга ўтди ва сўнг даража мамнун бўлдим. Иншааллоҳ, булардан баҳраёб бўламиз. Бу илк мактубим бўлишидан ортиқ роҳатсиз қилишдан сақланиб хотима бераман, сиҳат ва саломатингизга мубашшар, сиҳат ва вужуди муҳтарамингизнинг давомини Холиқи Мутлақдан ниёз айларим.

Лутфномангизни олишимга умидвор, ҳазратларидан таманни ва ниёз айларим афандим.

Марҳум Саййид Абдулқодирзода, муҳиббингиз

**САЙЙИД АБДУЛЛОҲ**

\* \* \*

**Суриялик кичик бир Нур Талабасининг Устоз Бадиуззамон Ҳазратларига юборган мактуби**

22 Шаввол 1373

Фаҳр-ул Ислом Устози Аъзам Бадиуззамон Ҳазратларига

Камоли эҳтиром ила хоки пойи зоти олийларингизга юзимни ва кўзимни суриб ўпаман. Олти ёшдаман. Рамазони Шарифнинг йигирма олтинчи кунида Қуръони Каримни хатм этдим. Сурияда энг кичик бир Нур Талабасиман. Дўстларимдан ўн бир талаба яна Қуръони Каримни хатм этдилар. Ҳаммамиз намоз ўқиймиз. Бу мактуб ила расмимни Урфа Нур Талабалари воситаси ила зоти маали сифати олийларингизга юбормоқдаман. Кўп илтимос қиламан, муборак хати шарифингиз ила расмнинг орқа тарафига менга бир-икки жумла дуо ёзингиз, такрор расмимни қайтаришингизни илтимос қиламан. Падарим Абдулҳоди, хоки пойи олийларингиздан ўпаман, дуоларингизни талаб этаман.

Сурия Дарбасия Туманига Тобе

Олия Қишлоғида Нур Талабаларидан

**ҲУСАН АБДУЛҲАДИ**

\* \* \*

**Рисола-и Нур Ислом Оламида бўлгани каби, Европада ҳам** **ҳусни қабулга мазҳар бўлгандир. Рисола-и Нурнинг ҳусни қабулга** **мазҳариятига намуна бўлиб Финландиядаги "Темпереен Мусулмонлар маҳалласи Имоми" Ҳабибурраҳмон Шокирнинг икки Мактубини Киргизамиз:**

Имом Ҳабибур Раҳмон Шокир

(Темпереен Мусулмонлар маҳалласи Имоми)

Адрес: Тампере. Финляндия

Велламонкату 21

Жуда муҳтарам қардошим

وَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Ҳадя сифатида юборганингиз жуда қийматли асар, яъни "Ал-Маснавийюл Арабий Мин Рисолат-ин Нур" номли китобни олдим. Бу муносабат ила томонингизга ташаккурларимни билдираман. Аллоҳи Карим ҳар тилагингизни ато айласин дея дуо этаман.

Мен учун бу қийматли ҳадянгиз жуда фойдали бўлажак ва менинг таблиғ ишларимда кўпроқ ёрдам этажакдир, иншааллоҳ. Сизга ҳам доимо ажр ва савоби эришиб туришида, садақа-и жория қобилидан бўлишида албатта шубҳа йўқдир.

Китобнинг муаллифи Саид Нурсий Ҳазратларини ҳам бизга танитишингизни илтимос қиламан. Ҳурмат ва саломлар ила...

**ҲАБИБУРРАҲМОН ШОКИР**

\* \* \*

**Рисола-и Нурнинг Европадаги интишори ва ҳусни қабулга мазҳариятига намуна сифатида Финландиядаги Нур Талабаси Ҳабибурраҳмон Шокирдан келган бошқа бир мактуб**

Велламонкату 21 12/2/1958

Жуда Муҳтарам Қардошларим

وَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Юборган иноятномангизни ва тўрт дона рисола "Ихлос", "Зайлул Ҳубоб", "Рисола-и Нур ҳақида муаллифига юборилган бир мактуб", "Рисола-и Нур ҳақида берилган конференция"ларни олдим. Ташаккурларимни тақдим этаман афандим.

Ҳа, Буюк Устоз Саид Нурсий Ҳазратлари замонимизнинг буюк доҳийларидан ва Аллоҳнинг энг буюк севгили бандаларидан бўлганига асло шубҳамиз йўқдир. Балки бу зотга 14 асрнинг мужаддидларидан деб эътиқод этсак ҳам муболаға этган бўлмаймиз. Ҳамдлар бўлсин Аллоҳ Ҳазратларигаки, Турк Миллати хазиналаридан зуҳур этган бу жавҳарни инқилоб дахлизларида ғарқ бўлиб зое бўлишидан замонимизга қадар сақлади. Асримизни бу зотнинг вужуди ила зийнатлади. Мусо Пайғамбарни Фиръавннинг этагида парвариш қилгани каби, бу зоти муборакни ҳам динсиз золимлар орасида жафолар ичида парваришлади. Келажакларда ҳам саломатлик ила узун саналар яшашини бир Аллоҳдан таманни этамиз. Устоз Бадиуззамон ҳақида бизнинг ақидамиз будир.

Мумкин бўлса, биз тарафимиздан ҳузурларига арзи ихлосимизни, ғойибона муҳаббатимизни билдирсангиз ва ўзларидан бизлар учун хайр дуоларини ваколатан сўрасангиз дея илтимосда қоламиз. Ҳурмат ва саломлар ила.

Мухлис Дини, Миллий Қардошингиз

**ҲАБИБУРРАҲМОН ШОКИР**

\* \* \*

**Сорбон Университети Ислом ва Рим Таққослаш Ҳуқуқ Факультети профессори ва Париж Ислом Маданият Маркази Фахрий Раисининг Устоз Бадиуззамон Ҳазратларига ёзган мактуби**

21/Жумад-ул Охир/1377

ИСТАНБУЛ

Аллоҳ йўлида мужоҳид муҳтарам Ҳазрати Устоз

Аллоҳ сизга узун умр эҳсон айласин. Юборганингиз қийматли ҳадянгиз бўлган китобингизни ва саломингизни олиб ташаккур этдим. Аллоҳ сизга саломат берсин. Қийматли юксак асарларингиздан истифодага муваффақ қилсин.

Эскидан бери сизнинг юксак васфларингизни ва буюк мужоҳадангизни эшитар эдим ва доимо ҳам эшитмоқдаман. Аллоҳ бир-биридан узоқ бўлганларни қовуштирувчидир. Бизларни севги ва ризосини қозонишда муваффақ қилсин. Бу фақир ва залил қул юксак ва азиз бўлган сиз Қуръон ходимига ташаккурларини арз этар.

**Др. Муҳаммад Ҳамидуллоҳ**

**Вашингтондаги Ислом Жамиятининг ва Ислом Маданият Марказининг Бош Секретари Др. Муҳаммад Ҳабибуллоҳдан Ироқдаги Нур Талабаси Аҳмад Рамазонга келган мактуб**

Вашингтон Ислом Маданият Марказига ҳадя этмоқ лутфида бўлганингиз Бадиуззамон Саид Нурсийнинг "Хутба-и Шомия" ва "Рисола-и Нур Меъзонлари" номли китобларга муқобил холис ташаккурларимнинг қабулини илтимос қиламан.

Такрор-такрор ташаккурларимни арз этаман, яхши ва саодатли кунлар тилайман.

Ислом Маданият Маркази Бош Секретари

Ал-Мухлис

**Др. МУҲАММАД ҲАБИБУЛЛОҲ**

\* \* \*

**Юнонистонда Рисола-и Нурнинг нашриётини қилган ва юзларча Нур Талабаси етиштирган бир зотнинг Туркиядаги Нурчи қардошларига ёзган мактуби**

Дин ва Иймонга Ходим (хизмат этувчи), Ширк ва Куфрни Ҳадим (йиқитувчи) жуда азиз қардошларим

(Абдуллоҳ, Ҳусну, Абдулқодир, Маҳмад ва Сулаймон Нурдошларим)

Биринчидан: Жуда самимий ва холисона ёзилган мактубингизни олиб даражасиз мамнун бўлдим. Мухлис баёнларингиз ва ичдан табрикларингиз фақат жўшқин диний ишқингиздан ва хос нурга мустағрақ руҳингиздан туғилган бўлганидан, у Нурнинг электраниши ила мунаввар қалбларни жўшқинлантирмаслик ва тўлқинлантирмаслик мумкин эмасдир. Шунинг учун, салом ва муҳаббатингизга муқобил салом ва муҳаббатларимиз бепоён бўлгани каби, бу робита ва иштиёқ ила ҳам сизларни қучоқлар ва Исломий ҳасрат ва холислик ила кўзларингиздан ўпаман.

Иккинчидан: Юборилишига лутф этганингиз "Хутба-и Шомия", "Шикоят" ва бошқа маҳкама қарори ила мактуб ёзувларини олиб фавқулодда мамнун бўлдим. Бунинг жавобини бермоқ ниятида экан, Каркутдан Аҳмад Рамазон қардошимиздан юборилган "Сўзлар Мажмуаси"ни олдим. Унинг учун ҳам бениҳоя таҳассуслар ила хурсанд бўлдим. Унга ҳам ҳозир сиз ила баробар ташаккур бобида мактуб ёзмоқдаман. Бу мамнуният ва ташаккурларга ҳам жамоатимизнинг бутун фардлари иштирок этиб ҳаммангизни саломлар ва азиз Нурдошлари ила қардошланарлар.

Керак бўлса мен ва керак бўлса бутун қардошларимиз Устоз Ҳазратларига боғлиқликни шундай деб қабул қиламиз: Офоқ ва анфусдан мустадлал ниҳоясиз оятларни энг яхши тафсир этажак бир инсони комилга ҳар аср муҳтождир. Асримизда Шарқ ва Ғарбда фозил ва муқтадир кўп олимлар йўқ эмасдир, фақат фоний манфаатлардан мутажаррид, ёлғиз Нури боқий ила мутанаввир ва муталаззиз ғавси фарид мақомида энг зиёда бир мутамадга эҳтиёж бордир. Бу баҳси ўтган васфлар ила Устози Кабир васфланган бўлганидан замонимизнинг қутби даражасидадир. Унга тобе бўлмоқ, тўлиқ эргашишга лойиқ бир муқтадабиҳга иқтидо маъносидадир. Замоннинг мужаддиди, имоми куброси фатратга дучор бўлганига кўра, бундай бир муршиди аъзамга боғлиқлик вожиб даражасига боргандир. Хуллас, бу саиқа бизни ва уларни ўйлашга ҳам чорламасдан Устози Кабирга боғламоқда. Буни қилган улардаги иймон боғининг, ўзида мавжуд бўлган нури аслийнинг, нур қайноғининг марказ оғирлигидаги жозиба қувватига инжизоб ва инжилобидир. Булар бу асарларни ҳозир мутолаа ва музокара этмоқ ила, таҳсиллари оз замонда баъзисининг дарҳол майдонга келиши ила ўзгармоқдадир... Яъни, дарҳол Нур мавзусини идрок қобилияти ила файзланган бўлмоқдалар. هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى هذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى Шунинг учун фазл ва раҳматига қарши нақадар ҳамду сано этилса оздир.

Бу хизматда муваффақ бўлмоқ учун сизнинг минг бир мушкулот ила танбеҳкор ва иршодкор ҳаракатларингиз каби йиқилмас ва тебранмас азм ва матонатлар лозимдир. Иншааллоҳ, ҳар уфқда, ҳар миқёсда бундай хизмат қилиниши Исломиятнинг халоси умумийсини мужиб ва мунжит бўлажакдир.

**ҲОФИЗ АЛИ**

\* \* \*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَارَحٖيمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ

Исми Аъзамнинг ҳаққига ва Қуръони Мўъжиз-ул Баённинг ҳурматига ва Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассаламнинг шарафига бу мажмуани бостирганларни ва муборак ёрдамчиларини ва Рисола-и Нур талабаларини Жаннат-ул Фирдавсда абадий саодатга мазҳар айла. Омин... Ва иймон ва Қуръон хизматида доимо муваффақ айла. Омин... Ва дафтари ҳасанотларига бу мажмуанинг ҳар бир ҳарфига муқобил минг ҳасана ёздир. Омин... Ва Нурларнинг нашрида сабот ва давом ва ихлос эҳсон айла. Омин!

Ё Арҳамурроҳимийн! Умум Рисола-и Нур Шогирдларини икки жаҳонда масъуд айла. Омин... Инсий ва жинний шайтонларнинг шаррларидан муҳофаза айла. Омин... Ва бу ожиз ва бечора Саиднинг қусурларини афв айла. Омин!...

Умум Нур Шогирдлари

номига

Саид Нурсий

### ИЧИДАГИЛАР

ЎНГ СЎЗ

КИРИШ

ИЛК ҲАЁТИ

БАРЛА ҲАЁТИ

ЭСКИШАҲАР ҲАЁТИ

КАСТАМОНУ ҲАЁТИ

ДЕНИЗЛИ ҲАЁТИ

АМИРТОҒ ҲАЁТИ

АФЁН ҲАЁТИ

ИСПАРТА ҲАЁТИ

БАДИУЗЗАМОН ва РИСОЛА-И НУР

РИСОЛА-И НУР ва ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАР

1. (Ҳошия) Мулло Саидда кичик ёшда кўрилган бу иззат нафсга муҳаббатдан келмас эди. Қадари Илоҳий истиқболда иълойи Калиматуллоҳ вазифасини инояти билан берадиган бир абдига ўша вазифани ҳаққи билан адо қилишлари учун лозим бўладиган хислатлардан бири бўлган иззати илмияни берган эди. Мулло Саид ҳали ўша пайт бунинг моҳият ва ҳикматини балки билолмас эдилар; аммо замон кўрсатдики; ҳозир муҳташам бир дарахт моҳиятини олган Рисола-и Нурнинг муаззам ва кенг хизматининг лозим нарсаларидан бўлган иззати илмияни Жаноби Ҳақ Мулло Саиднинг руҳида ҳали ўша пайт кичик бир уруғ сифатида қўйган эди. [↑](#footnote-ref-1)
2. (Ҳошия1) Закот ва садақа ва эвазсиз ҳеч бир нарса олмаганларининг сабаб ва ҳикмати, Рисола-и Нурдан Иккинчи Мактуб ва бошқа рисолаларда баён қилинган. Ҳа, Мулло Саиднинг истиқболда Рисола-и Нур билан қиладиган хизмати иймонияни камоли ихлос билан қилишлари ва бу хизматнинг майдонга кела олиши учун "Ухровий хизмат эвазига ҳеч бир нарса талаб қилмаслик" бўлган қудсий дастурнинг қисқача бир мундарижаси, ҳали кичик ёшда экан, раҳмати Илоҳия тарафидан руҳларида жойлаштирилган эди. [↑](#footnote-ref-2)
3. (Ҳошия2) Тарихча-и ҳаётларида ёзилмаган, ўша тушда сазовор бўлган бир ҳақиқатни кейин шундай тушундикки: Мулло Саид Ҳазрат Пайғамбардан илм талабида бўлишларига жавобан Ҳазрат Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалом умматларидан савол сўрамаслик шарти билан илми Қуръон таълим берилишини хушхабар берганлар. Айнан бу ҳақиқат ҳаётларида намоён бўлган. Ҳали болалик чоғларида экан, бир аллома-и аср сифатида танилганлар ва қатъиян ҳеч кимдан савол сўрамаганлар, фақат сўралган барча саволларга мутлақо жавоб берганлар. [↑](#footnote-ref-3)
4. (Ҳошия3) Йигирма уч йилда таълифи тугатилган ва бир юз ўттиз китобдан ташкил топган "Рисола-и Нур" номли асарлари билан Илми Калом соҳасида бир янгиланиш қилганлари кўрилган. Ҳа, ўзлари ўн беш йил таҳсили лозим бўлган илмни уч ойда қўлга киритишлари, ғайбий бир ишоратдирки: "Бир замон келади, ўн беш йил эмас, бир йил ҳам илми иймон дарсини берадиган мадрасалар қолмайди. Мана ўша замонда муштоқларга ўн беш йиллик дарсни ўн беш ҳафтада қўлларга бера оладиган Қуръоний бир тафсир чиқади ва Саид унинг хизматида бўлади". Ҳа, тўлиқ намоён бўлди ва айнан кўрилди. Рисола-и Нур ўттиз йиллик мудҳиш бир замонда яширин динсиз ва бузғунчи комитетларининг ҳужумларига қарамасдан иймон ҳақиқатлари дарсларини юз минглаб нусхалари билан ҳар тарафда нашр қилдилар ва минглаб қаламларнинг ғайратлари билан матбааларга эҳтиёж қолдирмасдан Қуръоннинг бу янги дарслари ёйилди; миллионлаб инсонларнинг иймонларининг қувватланишига васила бўлди. Анадолудаги Рисола-и Нурнинг фаолияти, иймон хизмати ва ақлга уйғун юксак дарслари ҳаркаснинг назари диққатини жалб қилди; маҳкамалар ва тадқиқлар йўли билан Жаноби Ҳақ Нурларни аҳли сиёсат ва ҳукуматга ҳам ўқиттирди. Ва мактаб ўқувчилари орасида ёйилди, ёш Ислом ва иймон фидокорлари кўпайди; ва бунинг буюк бир натижаси сифатида куфри мутлақ ва залолатнинг ҳужуми ўнгланди, орқа чекилди. Бутун ватан бўйлаб дин фойдасига жараёнлар бошлади. Изни Илоҳий билан Ислом Олами ва инсониятга чиқишни бошлаган Исломий саодатнинг субҳи содиқини кўрсатди, Алҳамдулиллаҳи Робб-ул Оламийн... [↑](#footnote-ref-4)
5. (Ҳошия) 1935 да Эскишаҳар Жиноий Ишлар Судида "Жумҳурият ҳақида фикринг нима?" саволига жавобан:

   - Эскишаҳар суд раисидан ташқари ҳали сизлар дунёга келмасдан менинг диндор бир жумҳуриятчи бўлганимни қўлингиздаги тарихча-и ҳаётим исбот қилади, деб юқорида зикр қилинган "Чумоли ҳодисасини" тушунтирадилар ва шундай дейдилар:

   Халифа-и Рошидийн ҳар бирлари ҳам халифа, ҳам раиси жумҳур эдилар. Сиддиқи Акбар Ашара-и Мубашшарага ва Саҳоба-и Киромга албатта раиси жумҳур ҳукмида эдилар. Фақат маъносиз ном ва расм эмас, балки ҳақиқати адолатни ва ҳуррияти шаръияни ташиган маъно-и диндор жумҳуриятнинг раислари эдилар. [↑](#footnote-ref-5)
6. (\*) Бир кун Бадиуззамондан сўралди:

   - Кишанни қандай очдингиз?

   Дедилар:

   - Мен ҳам билмайман. Фақат, бўлса-бўлса намознинг кароматидир. [↑](#footnote-ref-6)
7. (Ҳошия) Бадиуззамоннинг жуда кичик ёшидаги бу воқифликлари у кишининг истиқболдаги жуда муаззам хизмати Қуръония ва Исломиялари учун тайёрланишларини таъмин қилган. Бу қаноатларини ўша замон изҳор қилганларидан ўттиз-қирқ йил сўнг, Илми Каломда бир янгиланиш қилган Рисола-и Нур куллиётининг таълифига Жаноби Ҳақ муваффақ айлаган. [↑](#footnote-ref-7)
8. (Ҳошия1) Айни вазият саксон йиллик ҳаётларида ҳам давом қилган. [↑](#footnote-ref-8)
9. (Ҳошия1) Афсуски ўша рисола Ванда бир ёнғинда ёнган. [↑](#footnote-ref-9)
10. (Ҳошия2) Саид Нурсий олтмиш беш йил аввал Ванда, Волий Тоҳир Пошшонинг ёнида эканлар ўқиган бир газеталарида, Инглиз Мустамлакалар Вазирининг Инглиз Депутатлар Мажлисида қўлида Қуръонни кўрсатиб: "Бу Қуръон мусулмонларнинг қўлида қолгунча, биз уларга ҳақиқий ҳоким бўлолмаймиз. Ё Қуръонни ўртадан олиб ташлашимиз ёки уларни Қуръондан совутишимиз керак" деган сўзидан сўнг руҳларида бир жўшқинлик ва ниҳоятсиз бир ғайрат уйғонади. Қуръоннинг бир мўъжиза бўлганини исбот қилиб ҳар тарафга нашр қилиш ва кофирларни тўлиқ жим қилишни истайдилар; бунга қатъий қарор берадилар. Ванда бўлган ўн беш йил муддат ичида ҳифз қилган саксондан ортиқ китобни ёддан такрорлаганлари каби, Олами Исломнинг ҳозирги вазияти ҳақида ҳам керакли ҳар хил маълумотларни қўлга киритадилар.

    Тенгсиз бир аллома бўлган Бадиуззамон, ҳали кичик ёшда кўринган мустасно заковат ва илмларидан ҳам тушунилгани каби, бошқа тенгқурларидан устун ўзларига ўзгача ҳикмати Қуръония таълим қилинганди. Ўзлари шу асрнинг эҳтиёжини қондирадиган, замоннинг илмий ва адабий савиясидан устун бутун дунёга Қуръоннинг мўъжиза бўлганини исбот ва ҳаркасни ишонтира оладиган бир қобилият, матонат, умид ва фидокорлик ташир эдилар.

    Бир буғдой донаси қадар қарағай уруғидан тоғ каби бир дарахтнинг чиқиши, Қудрати Илоҳияни очиқча кўрсатгани каби; моддий ҳеч бир қувватга соҳиб бўлмаган, аксинча мазлум ва бир нави қўллари-оёқлари боғлиқ бир вазиятда Бадиуззамоннинг уруғ-мисол ҳаётлари ва хизматлари билан тарихнинг энг даҳшатли бир даврида ҳам Анадолу, ҳам олами Ислом, ҳам дунёнинг аксарисига ҳам моддий жиҳатдан таъсир қиладиган ва зеҳниятларини ўзгартирадиган маънавий, куллий ва жаҳоншумул бир инкишофнинг намоён бўлиши; айнан бир қудрати мутлақа ва истиҳдоми Илоҳий ва севки Раббоний билан бўлгани ақлга ва қалбга кўриняпти.

    Ҳақиқатдан, бир асарларида таҳдиси неъмат суратида хизмати иймонияга оид инояти Илоҳиядан баҳс этаркан шундай дейдилар:

    "Биринчи Жаҳон Урушида ва янада аввалроқ бир воқеа-и содиқада қарасам: Арарат Тоғи дейилган машҳур Ағри Тоғининг остидаман. Бирдан ўша тоғ мудҳиш портлади, тоғлар каби парчаларни дунёнинг ҳар тарафига тарқатди. Ўша даҳшат ичида қарасам, марҳум волидам ёнимдалар. Дедим:

    - Онажон, қўрқманг. Жаноби Ҳақнинг амридир. У ҳам Раҳимдир, ҳам Ҳакиймдир.

    Бирдан ўша ҳолатда экан қарасам, муҳим бир зот менга амирона деяптики:

    - Иъжози Қуръонни баён эт.

    Уйғондим, тушундимки: Улкан бир портлаш бўлади. Ўша портлаш ва инқилобдан сўнг Қуръон атрофидаги қалъалар синади. Тўғридан-тўғри Қуръон ўз-ўзини мудофаа қилади. Ва Қуръонга ҳужум қилинади, иъжози унинг пўлат совути бўлади. Ва шу иъжознинг бир навини шу замонда изҳорига ҳаддимдан ортиқ бўлиб мен каби бир одам номзод бўлади, ва номзод бўлганимни тушундим." [↑](#footnote-ref-10)
11. (Ҳошия) Бу ерда шуни қўшимча қилиб баён қилиш керакки: Саид Нурсий ҳаётларининг охирги ўттиз-қирқ йилида, Дини Исломга ва Қуръонга хизмат жиҳатидан фавқулодда бир раҳмат ва иноят билан Рисола-и Нур эҳсон қилинганидан, ва оламшумул бир маънавий жиҳоди диния ва хизмати Қуръонияда бўлганларидан тушунилган ва сўнгра ўзлари ҳам бир маънавий эслатма билан қаламга олганларки, у кишининг ҳаётлари бир интизом доирасида ўтар эди. Яъни, келажакда муҳим бир хизмати Қуръонияда бўлишлари учун, Жаноби Ҳақ ўша хизмати Қуръонияга замин тайёрлаш ҳикмати билан, Саидни ҳаддан устун шартлар ичида ва фавқулодда иноят остида ҳайратомуз бир заковат ва даҳо билан жиҳозлантириб истеҳдом ва истеъмол этар эди. Шунинг учун, тарихча-и ҳаётнинг бошида баён қилингани жиҳат билан, у кишининг ҳаёт ва ҳолларига бу нуқта-и назар билан қараш керак. Ва ҳатто ўзлари ҳурриятдан аввал бир қанча талабаларига, дўстларига:

    “Бир нур кўряпман, истиқболга буюк умидлар билан қараяпман” деб аҳамиятли бир Қуръон хизмати содир бўлишини хабар берар эдилар. Олдиндан сезиш ҳисси билан Рисола-и Нурнинг ҳозирги маънавий хизмати Қуръония ва иймониясини ўша замонлар сиёсат оламида бўлади деб ўйлаб, бор ғайратлари билан Истанбулда сиёсатни динга, Қуръонга восита қилиб ҳаракат қилар эдилар. [↑](#footnote-ref-11)
12. (1) Ҳақиқатдан, Бадиуззмоннинг айтганлари каби, хабарларнинг икки қутби ҳам ҳақиқатлашган, бир-икки йил сўнгра Машрутият даврида Ислом рамзларига мухолиф кўп ажнабий одатларни қабул қилиш ва борганча Туркияда ерлаштириш. Ва ҳозир Европада Қуръонга ва Исломиятга қарши кўрсатилган гўзал алоқа ва айниқса бахтиёр Олмон миллатида гуруҳ-гуруҳ Исломиятни қабул қилиш каби ҳодисалар ўша хабарни батамом тасдиқ қилганлар. [↑](#footnote-ref-12)
13. (Ҳошия) Ҳа, янада даҳшатли бир истибдод билан жуда аччиқ ва заҳарли бир асоратни бизга ичирдилар. [↑](#footnote-ref-13)
14. (Ҳошия) Муаллифнинг маслак ва машрабига оид парчалар олинган бўлиб, тафсилот орзу қилганлар мазкур асарга мурожаат қилсинлар. [↑](#footnote-ref-14)
15. (1) Бадиуззамонга зиёлилардан бири бир кун, ирфони билан мутаносиб кийим кийишлари кераклигидан гапиради. Устоз ҳам: "Сиз Австрияга гўё бойкот қиляпсиз, ҳам у юборган қалпоқларни кияяпсиз. Мен эса бутун Европага бойкот қиляпман, шунинг учун фақат мамлакатимнинг моддий ва маънавий маҳсулотини кияпман" деганлар. [↑](#footnote-ref-15)
16. (Ҳошия1) У яримнинг вақти ўн беш йил сўнгра, йигирма саккиз йилдир муаллифнинг қамалиш сабаби бўлган, "Сирожиннур"нинг охиридаги баҳсга қаранглар, тўлиқ ўша ярим жиноятни биласизлар. [↑](#footnote-ref-16)
17. (Ҳошия2) Яъни: Бутун дунё, жин ва инс шоҳид бўлсинки, мен эскичиман. [↑](#footnote-ref-17)
18. (Ҳошия) Бу саволлар қирқ-элликта маъсум маҳбуснинг бўшалишига сабаб бўлди. [↑](#footnote-ref-18)
19. (Ҳошия1) Эски Саид Нурнинг порлоқ хусусиятидан келган қувватли бир умид ва тўлиқ тасалли билан сиёсатни Исломиятга восита қилиб жон-жаҳд билан ҳурриятга ҳаракат қиларкан, бошқа бир олдиндан сезиш ҳисси билан даҳшатли ва динсиз бир истибдоди мутлақнинг келишини бир ҳадиси шарифнинг маъносидан англаб, эллик йил аввал хабар берганлар. Саиднинг тасалли хабарларини ўша истибдоди мутлақ йигирма беш йил амалда ёлғонлашини ҳис қилганлар ва ўттиз йилдан бери اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ السِّيَاسَةِ деб сиёсатни ташлаганлар, Янги Саид бўлганлар. [↑](#footnote-ref-19)
20. (Ҳошия2) Кетма, диққат қил; олийҳиммат бўлганлар ўша ҳодисада сукут сақладилар. Ғаразкор газеталар ҳақиқий ҳурриятнинг садосини жим қилдирдилар. Машрутият жуда кам одамларнинг устида чекланиб қолди, фидокорлари ҳам тарқалдилар. [↑](#footnote-ref-20)
21. (Ҳошия1) Мадрасат-уз Заҳронинг Вандаги намунаси бўлган ва вафот қилган "Хорхор мадрасаси" нинг мозор тоши ҳукмида бўлган Ван Қалъаси деганидир. [↑](#footnote-ref-21)
22. (Ҳошия2) Истиқболда таълиф қилинадиган Рисола-и нур Куллиётини олдиндан сезиш ҳисси билан хабар беряптилар. [↑](#footnote-ref-22)
23. (\*) Кейин илова қилинган. [↑](#footnote-ref-23)
24. (Ҳошия1) Хаёл ҳам бир кинокамерадир. [↑](#footnote-ref-24)
25. (Ҳошия2) Миллиятимиз бир вужуддир. Руҳи Исломият ақли Қуръон ва иймондир. [↑](#footnote-ref-25)
26. (Ҳошия) Ҳа, қирқ беш йил аввал айтилган бу сўзни Покистон, Арабистон қабилалари ҳам ҳокимият ва истиқлолиятларини қозонганларидан, Эски Саидни бу дарсида тасдиқ қиладилар ва яна ҳам қиладилар... [↑](#footnote-ref-26)
27. (Ҳошия) Эски Саид олдиндан сезиш ҳисси билан 1371 да - бошда Араб давлатлари – Олами Исломнинг ажнабий асоратидан ва истибдодидан қутулиб Исломий давлатлар ташкил қилишларини қирқ беш йил аввал хабар берган. Иккита Жаҳон Уруши ва 30 - 40 йил давом қилган истибдоди мутлақни ўйламаган. Уч юз йигирма еттида бўладигандек хушхабар берган, кечиктирилишининг сабабини назарга олмаган. [↑](#footnote-ref-27)
28. (Ҳошия) Эй қардошларим! Қирқ беш йил аввал Эски Саиднинг бу дарсидан тушуниляптики; Ўша Саид сиёсат билан, Ислом ижтимоий ҳаёти билан зиёда алоқадордир. Фақат асло ўйламангки; у динни сиёсатга восита ёки васила қилиш маслагида кетган. Асло! Аксинча у бор қуввати билан сиёсатни динга восита қиларди. Ва дердики: “Диннинг битта ҳақиқатини мингта сиёсатдан устун қўяман”. Ҳа, ўша замонда қирқ-эллик йил аввал ҳис қилганки, баъзи мунофиқ зиндиқларнинг сиёсатни динсизликка восита қилишга ташаббус ниятларига ва фикрларига муқобил, у ҳам бор қуввати билан сиёсатни Исломиятнинг ҳақиқатларига бир хизматкор, бир восита қилишга уринган.

    Фақат ўша замондан йигирма йил сўнг кўрдики: Ўша яширин мунофиқ зиндиқларнинг ғарблашиш баҳонаси билан, сиёсатни динсизликка восита қилишларига муқобил, бир қисм диндор аҳли сиёсат динни сиёсати Исломияга восита қилишга уринган эдилар. Исломият қуёши ердаги ёруғликларга восита ва тобе бўлолмайди. Ва восита қилиш Исломиятнинг қийматини туширишдир, буюк бир жиноятдир. Ҳатто Эски Саид у тур сиёсат тарафкашлигидан кўрдики:

    Бир солиҳ олим ўз фикри сиёсийсига мувофиқ бир мунофиқни оташинлик билан сано қилди. Сиёсатига мухолиф бир солиҳ домлани танқид қилди ва фосиққа чиқарди.

    Эски Саид унга деди: “Бир шайтон сенинг фикрингга ёрдам берса, раҳмат ўқитасан. Сенинг фикри сиёсатингга мухолиф бир малак бўлса, лаънатлайсан.” Шунинг учун Эски Саид “Аъузу биллаҳи минашшайтони вассиёса” деди, ўттиз беш йилдан бери (ҳозир қирқ беш йил бўлди) сиёсатни тарк қилди. (Ҳошия1)

    (Ҳошия1) Устозимизнинг бир юз ўттиз қисм китоб ва мактублари, уч маҳкама ва ҳукумат маъмурлари тарафидан тўлиқ тадқиқ қилингани ва у кишига қарши ҳаракат қилган золим, муртад ва мунофиқларга қарши мажбур ҳам бўлганлари ҳолда, ҳатто ўлдирилишлари учун яширин амр берилгани ҳолда, динни сиёсатга восита қилганларига доир энг кичик бир аломат тополмасликлари, динни сиёсатга восита қилмаганларини қатъий исбот қилади ва ҳаётини яқиндан таниган биз Нур Шогирдлари эса, бу фавқулодда ҳол қаршисида ҳайрон қоляпмиз ва Рисола-и Нур доирасидаги ҳақиқий ихлосга бир далил деб ҳисоблаяпмиз.

    Нур шогирдлари [↑](#footnote-ref-28)
29. (Ҳошия) ТАНБЕҲ : Бу "Ишорот-ул Иъжоз" тафсири Биринчи Жаҳон Урушининг биринчи йили, уруш фронтида, манбасиз бўлиб, китоб мавжуд бўлмагани ҳолда таълиф қилингандир. Уруш замонининг заруратидан ташқари, тўртта сабабга биноан ғоят мухтасар ва ийжозли бир тарзда ёзилган. "Фотиҳа" ва илк ярми янада лўнда, янада мухтасар қолган.

    Биринчидан: Ўша замон изоҳга рухсат бермас эди. Эски Саид ийжозли ва қисқа таъбирлар билан мақсадини ифода қилар эдилар.

    Иккинчидан: Ғоят заковатли бўлган ўз талабаларининг фаҳмлаш даражаларини ўйлар эдилар, бошқаларнинг тушунишларини ўйламас эдилар.

    Учинчидан: Эски Саид энг дақиқ ва энг нозик бўлган назми Қуръонда ийжозли бўлган иъжозни баён қилганлари учун, қисқа ва нозик бўлган. Фақат ҳозир бўлса, Янги Саид назари билан мутолаа қилдим. Дарҳақиқат, Эски Саиднинг барча хатолари билан баробар, шу тафсирдаги тадқиқоти илмияси унинг бир шоҳ асаридир. Ёзилган вақти доимо шаҳид бўлишга тайёрлангани учун, холис бир ният билан ва балоғатнинг қонунларига ва арабча илмларнинг дастурларига татбиқ қилиб ёзгани учун, ҳеч бирини рад қилолмадим. Балки Жаноби Ҳақ бу асарни унга бир каффорат-уз зунуб қилади ва бу тафсирни тўлиқ тушунадиган одамларни ҳам етиштиради, иншаАллоҳ. Агар Биринчи Жаҳон Уруши каби монелар бўлмасайди, тафсирнинг шу биринчи жилди иъжоз жиҳатларидан бўлган иъжози назмийни баён қилгани каби, бошқа жузлар ва мактублар ҳам бошқа-бошқа тафсир ҳақиқатларини ичига олсайди, Қуръони Мўъжиз-ул Баёнга гўзал бир тафсири жомеъ бўларди. Балки, ИншаАллоҳ, шу тафсир бўлаги бир юз ўттиз адад "Сўзлар ва Ёғдулар ва Мактубот" рисолалари билан баробар манба бўлса, келажакда бахтиёр бир ҳайъат ундай бир тафсири Қуръоний ёзсин, иншаАллоҳ.

    **Саид Нурсий**

    Ҳам, Истанбулда Фатво Амини Али Ризо Жаноблари кўп вақт бу тафсирни мутолаа билан, ёнига келган дўстларига кўплаб дафалар: "Бу Ишорот-ул Иъжоз минг тафсир қувватида ва қийматидадир!" деб қасам ичиб эълон қилар эди.

    Шарқ уламоси, Шом ва Боғдодда буюк олимлар: "Ишорот-ул Иъжоз ғоят ҳайратомуз ва беназир бир тафсирдир." деб таҳсин қилганлар. [↑](#footnote-ref-29)
30. (Ҳошия) Ҳа, Ванда Хорхор Мадрасамизнинг томида, дарс асносида улкан бир зилзиланинг келаётганини айтдилар. Ҳақиқатдан айтганлари каби, оз замондан сўнг Жаҳон Уруши бошланди.

    Ҳамза, Меҳмед Шафиқ, Меҳмед Миҳрий [↑](#footnote-ref-30)
31. (Ҳошия) Хуллас, урушнинг шиддатли онида, ҳаёт-мамот масаласи вақтида "Менинг зоҳиран қаҳрамонлик каби кўринган бу вазиятим ҳақиқий ихлосга зид бўлмасин?" деб ўйлашлари камолоти инсониянинг бир мисолидир деб бўлади. Уруш майдонида, душман қаршисида, тўп ўқлари ичида, талабаларига жасорат бериш учун энг керакли бир қаҳрамонликларини феълан кўрсатиш мақсади билан овчи хаттида отларини ўнгга-чапга қайтараркан, бу сурат билан жасорати иймония ва шаҳомати Исломияни энг аъло бир даражада бир қўмондон маъноси билан адо этаркан, руҳларида ва ниятларида энг олий ва соф бир мартаба-и камол бўлган сирри ихлосни қочирмасликни аҳамият билан ўйлашлари ва диққат қилишлари; у кишининг зоҳиран тақдирга лойиқ хизмати диниялари, фидокорона мужоҳадалари қадар, балки янада зиёда руҳларининг камолига ҳам далолат қилади.

    Хуллас, Мулло Саид бутун ҳаётининг гувоҳлиги билан гарчи мусулмонлар орасида "Бадиуззамон", "Соҳибуззамон", "Фаҳруддаварон", "Фотин-ул аср" унвонлари билан ёд қилинганлар. Фақат бу ҳеч бир замон ҳақиқатсиз ва бир сўздан иборат эмасдир. Рисола-и Нур билан қилган муаззам хизмати иймония ва Қуръониялари ва ташкил қилган ҳамияти диния билан сарфироз миллионлаб фидокор талабаларнинг қудсий шахси маънавийси бир шоҳиди содиқ ва бир далили қатъийдир... [↑](#footnote-ref-31)
32. (Ҳошия) Бу асоратдан анча вақт ўтгандан сўнг, Барлага бир асир каби юборилган Устоз, эски ҳаёт можароларидан бир қисмини ҳам "Йигирма Олтинчи Ёғдунинг Ўн Учинчи Умиди" сифатида қаламга олганлар. Қизиққанлар ўша рисолага мурожаат қила оладилар. [↑](#footnote-ref-32)
33. (Ҳошия) Бу ҳақиқат икки карра икки тўрт бўлиш даражасида бошқа рисолаларда, хусусан Ўнинчи ва Йигирма Тўққизинчи Сўзларда исбот қилинган. [↑](#footnote-ref-33)
34. (Ҳошия) Яъни, Аллоҳдан бошқа барча чақирган ва ибодат қилган нарсаларингиз тўплансалар, бир пашшани ярата олмайдилар. [↑](#footnote-ref-34)
35. (\*) Бизнинг муродимиз, маданиятнинг гўзалликлари ва башарга манфаати бўлган яхшиликларидир! Бўлмаса, маданиятнинг гуноҳлари, ёмонликлари эмаски; аҳмоқлар ўша ёмонликларни, ўша сафоҳатларни яхшилик деб ўйлаб тақлид қилиб молимизни хароб қилдилар. Маданиятнинг гуноҳлари яхшиликларига ғалаба қилиб ёмонликлари яхшиликларидан устун келиш билан, башар иккита жаҳон уруши билан иккита даҳшатли таъзир еб ўша гуноҳкор маданиятни чил-парчин қилиб шундай бир қусдики, ер юзини қон билан булғатди. ИншаАллоҳ, истиқболдаги Исломиятнинг қуввати билан, маданиятнинг гўзалликлари ғалаба қилади, замин юзини ифлосликлардан тозалайди, сулҳи умумийни ҳам таъмин қилади. [↑](#footnote-ref-35)
36. (Ҳошия) Устоз Бадиуззамон Саид Нурсий Ҳазратларининг Истанбулда ва бир қисмини кейинчалик Анқарада чоп билан нашр қилган ўша замондаги асарлари қирқ йил ўтиб "Арабча Маснави-и Нурия" исми билан бир орада бир мажмуа ҳолида нашр қилинди. Хуллас, бу Маснави-и Нуриянинг муқаддимасида бу асарлар ҳақида дейдилар:

    "Қирқ-эллик йил аввал эски Саид ҳаддан ортиқ ақлий ва фалсафий илмларда ҳаракат қилгани учун ҳақиқат-ул ҳақоиққа қарши аҳли тариқат ва аҳли ҳақиқат каби бир маслак қидирди. Аксар аҳли тариқат каби, фақат қалбан ҳаракатга қаноат қилолмади. Чунки ақли, фикри ҳикмати фалсафа билан бир даража ярали эди, даволаш лозимди. Сўнгра ҳам қалбан, ҳам ақлан ҳақиқатга кетган баъзи буюк аҳли ҳақиқатнинг орқасида кетишни истади. Қаради, уларнинг ҳар бирининг бошқа, жозибадор бир хусусияти бор. Қайсисининг орқасидан кетай деб ҳайратда қолди. Имом Раббоний ҳам унга ғайбий бир тарзда "Тавҳиди қибла эт" деган. Яъни: "Фақат битта Устознинг орқасидан бор". У жуда ярали Эски Саиднинг қалбига келдики: Устози ҳақиқий Қуръондир, тавҳиди қибла бу устоз билан бўлади, деб фақат ўша устози қудсийнинг иршоди билан ҳам қалби, ҳам руҳи ғоят ғариб бир тарзда сулукни бошладилар. Нафси аммораси ҳам шак ва шубҳалари билан уни маънавий ва илмий мужоҳадага мажбур қилди. Кўзи ёпиқ бўлиб эмас, балки Имом Ғаззолий, Мавлоно Жалолиддин ва Имом Раббоний каби қалб, руҳ ва ақл кўзлари очиқ бўлиб, аҳли истиғроқнинг ақл кўзини ёпган ерларда, ўша мақомларда кўзи очиқ бўлиб кезган. Жаноби Ҳаққа ҳадсиз шукр бўлсинки, Қуръоннинг дарси билан, иршоди билан ҳақиқатга бир йўл топган. Ҳатто, وَ فِى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ ҳақиқатига сазовор бўлганини Янги Саиднинг Рисола-и Нури билан кўрсатган. Мавлоно Жалолиддин, Имом Раббоний ва Имом Ғаззолий каби ақл ва қалб иттифоғи билан кетгани учун, ҳамма нарсадан аввал қалб ва руҳнинг яраларини даволаш ва нафсининг ваҳмларидан қутулишини таъминга уриниб, Фалиллаҳилҳамд Эски Саид Янги Саидга инқилоб этган. Асли форсча, сўнгра туркча бўлган Маснави-и Шариф каби у ҳам Арабча бир нави маснавий ҳукмида "Қатра", "Ҳубоб", "Ҳабба", "Зуҳра", "Зарра", "Шамма", "Шуъла", "Ёғдулар", "Рашҳалар", "Ласияммалар" ва бошқа дарсларни ва туркчада "Нуқта" ва "Ламаат" ни ғоят қисқа бир суратда ёзган, фурсат топиш билан ҳам чоп этган. Ярим асрга яқин ўша маслаги Рисола-и Нур суратида, фақат дохилий нафс ва шайтон билан мужодалага бадал, хорижда, муҳтож ҳайрон қолганларга ва залолатда кетган аҳли фалсафага қарши Рисола-и Нур кенг ва куллий маснавийлар ҳукмига ўтди.

    ......................

    Ўша кўчатзор маснавий туруқи ҳафия каби анфусий ва дохилий жиҳатда ҳаракат қилган, қалб ва руҳ ичида йўл очишга муваффақ бўлган. Боғи бўлган Рисола-и Нур ҳам анфусий, ҳам аксар жиҳатда туруқи жаҳрия каби офоқий ва хориж доирага қараб, маърифатуллоҳга кенг ва ҳар ерда йўл очган. Гўё Мусо Алайҳиссаломнинг Ҳассалари каби қаерга урган бўлса, сув чиқарган.

    Ҳам Рисола-и Нур ҳукамо ва уламонинг маслагида кетмасдан, Қуръоннинг бир иъжози маънавийси билан ҳар нарсада бир дераза-и маърифат очган, бир йиллик ишни бир соатда қилиш каби, Қуръонга махсус бир сирни тушунтирганки, бу даҳшатли замонда ҳадсиз қайсарларнинг ҳужумларига қарши мағлуб бўлмасдан ғалаба қилган..." [↑](#footnote-ref-36)
37. (Ҳошия) Ёзувнинг охирида дейдилар: "Ноқис ва паришон истеъдодим, албатта лойиғи билан у муршиди ҳақиқийнинг оби ҳаёт ҳукмидаги файзини шимиб ололмайди. Фақат аҳли қалб ва соҳиби ҳолнинг даражаларига кўра ўша файзни, ўша оби ҳаётни яна унинг файзи билан кўрсата оламиз. Демак, Қуръондан келган у Сўзлар ва у Нурлар, фақат ақлий илмий масалалар эмас; балки қалбий, руҳий, ҳолий иймоний масалалардир ва жуда юксак ва қийматли маорифи Илоҳия ҳукмидадирлар." [↑](#footnote-ref-37)
38. (Ҳошия) Рисола-и Нурга ҳаркасдан зиёда иштиёқ кўрсатган маъсум ёшлар ва болалардир. Минглаб намунасидан бир намунаси шудир:

    Бир замон Болвадин Туманидан ўтаркан, устознинг келганини кўрган бошланғич ва ўрта мактаб талабалари истисносиз ҳаммаси мактабнинг боғчасидан чиқиб машинанинг атрофини олиб салом берар эдилар ва ҳол лисонлари ила "Хуш келдингиз" деб табрикларини ва миннатдорликларини тақдим этар эдилар. Бунинг ҳикматини бир муддат аввал Амиртоғда минган пойтинининг ўтганини кўриб то узоқлардан тиканларни босиб "Бадиуззамон бобо.. Бадиуззамон бобо!." дея Амирдоғ қишлоқларининг йўлларида югурган маъсум болалар муносабати ила, устозимиздан сўраган эдик. У замон: "Бу маъсумларнинг ақллари англамаётир, фақат руҳлари бир ҳисси қабл-ал вуқуъ ила ҳис этмоқдаки, Рисола-и Нур ила булар ҳам иймонларини қутқаражак, ҳам ватанларини, ҳам ўзларини, ҳам истиқболларини даҳшатли таҳликалардан муҳофаза этишлари учун бу ҳақиқатни қалблари ҳис этган, ва менинг Рисола-и Нурнинг таржимони бўлишим ҳисоби ила, Рисола-и Нурга оид муҳаббат, ташаккурлар ва миннатдорликни менга кўрсатмоқдалар" деди ва уларга дуо этганини айтди. Устоз Бадиуззамон болаларни жуда севар, бундай атрофида тўпланганларида:"Маъсум бўлганингиз учун дуоларингиз мақбулдир, менга дуо қилингиз" дея уларга илтифот этарди.

    Хуллас, оналари фақат Нур Талабалари бўлган Болвадин маъсумларининг самимий алоқаларининг сабаби бу эди. [↑](#footnote-ref-38)
39. (Ҳошия) Бутун у динсизлик татбиқларини бугунги диний инкишофни ҳазм этолмаган яширин динсизлар қилар эди. [↑](#footnote-ref-39)
40. (Ҳошия) Яъни Жаннат чечакларининг кўчатзор ва экинзори бўлган заминнинг юзида ҳадсиз қудрат мўъжизалари намоён қилинганидан, самовот оламидаги малоикалар ўша мўъжизаларни ва ўша ғаройиботларни томоша қилганлари каби; самовий жисмларнинг кўзлари ҳукмида бўлган юлдузлар ҳам, гўё малоикалар каби, замин юзидаги нозанин санъатли асарларни кўришлари билан Жаннат оламига қарайдилар ва у вақтинчалик ғаройиботларни боқий бир суратда Жаннатда ҳам томоша қилаётгандек бир заминга, бир Жаннатга қарайдилар. Яъни ўша икки оламга назоратлари бор деганидир. [↑](#footnote-ref-40)
41. (Ҳошия) Янги Саид дейдики: Шу мақомда Эски Саиднинг мағрурона айтган шу сўзларига мен иштирок этмайман. Бу рисолада сўзни унга берганим учун сустиролмайман. Такаббурларга қарши бир парча такаббурлигини кўрсатсин дея сукут этмоқдаман. [↑](#footnote-ref-41)
42. (\*)Ҳозир бир юз ўттиздир. [↑](#footnote-ref-42)
43. (Ҳошия) Ўн Тўққизинчи Мактубнинг Ўн Саккизинчи Ишорасида, бир нусхада, бир саҳифада тўққиз Қуръон мос тушиш суратида бўлгани ҳолда бир**-**бирига хат чекдик, мажмуида Муҳаммад лафзи чиқди. У саҳифанинг муқобилидаги саҳифада саккиз Қуръон мос тушиш ила баробар, мажмуида Лафзуллоҳ чиқди. Мос тушишликда бундай бадиъ нарсалар кўп бор. Бу изоҳнинг маъносини кўзимиз ила кўрдик.

    **Бекир, Тавфиқ, Сулаймон, Ғолиб, Саид** [↑](#footnote-ref-43)
44. (\*)Ҳозир бир юз ўттизга етмиштир. [↑](#footnote-ref-44)
45. (Ҳошия) Ҳа, зулмнинг охири золимнинг маҳвига бўлиб шундай тажаллий этар ва этгандирки, у режаларни қилганлар ҳозир ўлимнинг иъдоми абадийсига маҳкум бир вазиятда Жаҳаннамнинг асфали софилийнига юмаламоқда, тўлиқ мағлубият ва Жаҳаннам азобидан янада шиддатли азоблар ичида шавкати сўнган бўлиб золилона бир умр ўтказмоқдадирлар. Бадиуззамон бўлса иймон ва Исломиятнинг баҳодир ва қаҳрамон бир ходими бўлиб, Исломий бир иззат ва иймоний бир шаҳомат ила ҳанузгача яшамоқда, Қуръон ва иймон хизматини давом эттирмоқда ва Исломий зафарлари ила Мусулмон Турк Миллатига ва Ислом Оламига маънавий байрамлар идрок эттирмоқдадир. [↑](#footnote-ref-45)
46. (Ҳошия) Айнан бунинг каби бир воқеа ҳам Бадиуззамон Денизли қамоғида экан бўлгандир. Устозни халқ икки-уч марта ҳар хил масжидларда бомдод намозида кўрар. Прокурор эшитар. Қамоқхона мудирига дарғазаб ҳолда:

    - Бадиуззамонни бомдод намозида ташқарига, масжидга чиқарган экансиз, дер. Таҳқиқот қиларки, Устоз қамоқхонадан ташқари қатъиян чиқарилмаган.

    Эскишаҳар қамоқхонасида экан ҳам, бир Жума куни, қамоқхона мудири котиб ила ўтираркан бир овоз эшитар:

    - Мудир бей! Мудир бей!

    Мудир қарайди. Бадиуззамон юксак бир овоз ила:

    - Мен бугун мутлақо Оқ Масжидда бўлишим лозим.

    Мудир:

    - Хўш Муҳтарам Жаноб, дея жавоб беради. Ўз-ўзига: "Ҳар ҳолда, Домла ҳазратлари ўзининг қамоқда бўлганини ва ташқарига чиқолмаслигини билолмайди" дея айтар ва хонасига чекилар. Пешин вақти, Бадиуззамоннинг кўнглини кўтарай, Оқ Масжидга кетолмаслигини изоҳ этай фикри ила Устознинг камерасига борар. Камера деразасидан боқарки, Бадиуззамон ичкарида йўқ! Ҳамон жандармадан сўрар, "Ичкарида эди, ҳам эшик қулф" жавобини олар. Дарҳол масжидга югурар. Бадиуззамоннинг олдинда, биринчи сафда, ўнг тарафда намоз қилганини кўрар. Намознинг охирларида Бадиуззамонни ўрнида кўрмасдан, ҳамон қамоқхонага қайтар. Устоз Ҳазратларининг "АЛЛОҲУ АКБАР" деб саждага борганини ҳайратлар ичида кўрар. (Бу ҳодисани шахсан у замонки қамоқхона мудири тушунтиргандир.) [↑](#footnote-ref-46)
47. (Ҳошия) У зотлар маҳкамани ман қилиб, икки ойлик машаққатли қамоқдан сўнг бўшатилгандирлар. [↑](#footnote-ref-47)
48. (Ҳошия) Шукру Каянинг қай даража аслсиз шубҳага тушиб ғараз этганига далил шудирки: Мен каби кимсасиз ва уч - тўрт бечора биродарларимни маҳкамага бермоқ учун, ўзи Анқарадан юз жандарма ва ўн беш-йигирма полициячи баробар олиб, гўё Испартадаги жандарма қуввати ва бир фирқа аскар кифоя келмас экан каби атрофга бир даҳшат беришидир. Ажабо, биргина полициячининг ва биргина жандарманинг қўли ила қилинадиган бир вазифани миллатга икки - уч минг лира зарар бердириб, сўнгра бўшатилган бечора маъсумларни Испартадан то Эскишаҳарга беш юз лира ташишга сарф эттирмоқ ва у бечораларни мингларча зарарларга дучор қилмоқдан бошқа ижтимоий ҳаёт орасидаги мавқеларини ларзаларга дучор этмоқ каби муҳим ҳодисаларни ижод этмоқ ила қай даража Доҳилия Ваколатининг идора этишига ва осойишни таъминга ва бу бечора миллатнинг истироҳат ила ишлашларига зарар берганини кўрсатмоқда. Демак, билиб туриб, ҳечдан катта бир ҳодисани ижод этмоқ ғарази ила у вазиятни кўрсатган, битта чумолини юзта фил қилиб, доҳилия энг зиёда сукунатга муҳтож бўлган бир замонда бундай ҳар тарафни ларзага соладиган бир вазиятни ижод этмоқ ва қонунсиз қонун номига амал этмоқ қонунча муҳим бир гуноҳ қилганини даъво қилиб, Шукру Каянинг шахсини Доҳилия Вакили бўлган Шукру Кая Бейга шикоят этмоқдамиз. [↑](#footnote-ref-48)
49. (Ҳошия) Яъни: "Ҳукумат бир сиёсат таъқиб этмаётир, йўқ, асло йўқ! Ҳукуматнинг сиёсати динсизликдир" дея ўйлаган у мулҳидларнинг назарида менинг, Қуръони Ҳакимнинг қатъий ҳукмларидан сизиб чиққан Рисола-и Нур ила таъқиб этганим иймон ҳақиқатларига хизматимни мухолиф бир сиёсат демоқ ила дунёда энг чиркин бир бўҳтонни қилар. [↑](#footnote-ref-49)
50. (Ҳошия) Темйиз маҳкамасидан даъвомизни бекор қилиш ўрнига тасдиқ келгани тақдирда, вакиллар ҳайъатига ва ҳам Депутатлар Кенгашига, ҳам Доҳилия Ваколатига ва ҳам Адлия Назоратига бермоқ учун даъвомизни тасҳиҳ муносабати ила ёзилган бир лойиҳадир. Агар бу ҳақли дардимни ва аҳамиятли ҳаққимни бу маржиларга тинглаттира олмасам, бу ҳаёт билан видолашмоқ менга вожиб бўлар. Чунки сукутим ила шахсий бир ҳаққим ила баробар, минглаб муҳтарам ҳуқуқ зое бўлар. [↑](#footnote-ref-50)
51. (Ҳошия) Эски Саид сўз истайди, дейдики: "Ўн уч санадир мени гапиртирмадингиз. Ҳозир, модомики мени назарга олиб, сизни айблов остига олмоқдалар ва сиздан қўрқмоқдалар, албатта менинг улар ила гапиришим лозим келмоқда. Гарчи менлик, аноният чиркиндир, фақат мағрур ва муаннид анониятлиларга қарши, ҳақли бир суратда ва ёлғиз ўзини мудофаа ва муҳофаза этмоқ учун менлик кўрсатмоқ лозим келади. Шунинг учун, Янги Саид каби, маҳвият ила, мулойимона гапира олмайман". Мен ҳам унга сўз бердим. Фақат анониятларига, мақтанишларига иштирок этмайман. [↑](#footnote-ref-51)
52. (\*) Ҳозир ўттиз йилдан ўтди. [↑](#footnote-ref-52)
53. (Ҳошия) Бир йил давом қилди. [↑](#footnote-ref-53)
54. (Ҳошия) Бу "модомики"лар учун; шахсимга қарши бўлган зулмларга, азиятларга парво қилмайман ва аҳамият бермайман. "Хавотирланишга арзимайди" дейман ва дунёга қўшилмайман. [↑](#footnote-ref-54)
55. (Ҳошия) У хоним "Осия" дир. [↑](#footnote-ref-55)
56. (Эслатма) Биринчи Мақомда ўтган ўттиз уч мартаба-и тавҳидни бир оз изоҳ қилишни истардим. Лекин ҳозирги вазиятим ва ҳолим изнсизлиги жиҳати билан, фақат ғоят мухтасар бурҳонлари ва маъносининг таржимаси билан кифояланишга мажбур бўлдим. Рисола-и-Нурнинг ўттиз, балки юз рисолаларида бу ўттиз уч мартаба далиллари билан, бошқа-бошқа тарзларда, ҳар бир рисолада бир қисм мартабалар баён қилингани учун, изоҳи уларга ҳавола қилинган. [↑](#footnote-ref-56)
57. (Ҳошия1) Денизли қамоғининг ягона сабаби, Рисола-и Нурнинг Испарта ва Кастамону марказ бўлиб бошқа вилоятларда интишори ва шундай қилиб дин муҳаббатининг борганча зиёдалашиши эди. Ҳатто, Денизли қамоғидан аввал Еттинчи Шуа бўлган "Оят-ул Кубро" Рисоласи Истанбулда яширин чоп этилган эди. Иймон ҳақиқатларини ҳориқо бир суратда изоҳ ва исбот этган бу асар ҳам иймонсизларни хавотирга туширган ва Денизли ҳодисасига бир сабаб кўрсатилган эди. [↑](#footnote-ref-57)
58. (Ҳошия2) “Ўн Масала” дан иборат бўлган жуда аҳамиятли "Мева Рисоласи" дан намуна сифатида Олтинчи ва Еттинчи Масалалар Денизли Ҳаётининг охирига киргизилгандир, мурожаат этилсин. [↑](#footnote-ref-58)
59. (Ҳошия) Бу илтимоснома Кастамону зилзиласидан йигирма кун аввал ёзилган эди. Рисола-и Нур баракаси ила ҳар вилоятдан зиёда офатлардан ҳифзланган қолган эди. Ҳозир офатлар бошланди ва даъвомизни тасдиқ этди. [↑](#footnote-ref-59)
60. (Ҳошия) Радио каби азим бир неъмати Илоҳияга қарши азим бир шукр бўлмоқ учун: “Радио Қуръонни ўқиб бутун замин юзидаги инсонларга тинглаттириб, курра-и ҳавонинг бир ҳофизи Қуръон бўлишидир”- дегандим. [↑](#footnote-ref-60)
61. (Ҳошия) Устозимизнинг саналарча аввал хабар берган ва орзу қилган бир ҳақиқат мамлакатимизда ҳам таҳаққуқ этган саналади. Алҳамдулиллаҳ, ҳозир радиомизда Қуръон ўқилмоқда. Иншааллоҳ, шундай бир замон келажакдирки, Қуръон ҳақиқатлари бўлган Рисола-и Нур радиолар ила дарс берилади, башарият буюк истифодаларга ноил бўлади. [↑](#footnote-ref-61)
62. (1) Собиқ ҳар бир баҳор қиёмати қоим бўлган, ўлган ва қаршисидаги баҳор унинг ҳашри ҳукмидадир. [↑](#footnote-ref-62)
63. (Ҳошия1) Бугун Амиртоғ халқи, умумият ила, Нурларга дўст ва тарафдордирлар. Жуда кўп талабаси бордир. Амиртоғда ва атроф қишлоқларда Нур дарслари ўқилмоқдадир. [↑](#footnote-ref-63)
64. (Ҳошия2) Устоз Саид Нурсий Амиртоғни бир Дарсхона-и Нурия маъносида қабул этганини сўйлар. Сав, Барла, Амиртоғ, Эфлани каби Нурларнинг аксарият ила ёйилиб ўқилган шаҳарча ва қишлоқларни биттадан Дарсхона-и Нурия унвони ила ёд этар. Ва ўзи Нурс қишлоғи каби соғ ва ўлган умум аҳолисига, маъсум болалар ва муборак хонимларига дуо этар, маънавий қозончига ҳиссадор этар. [↑](#footnote-ref-64)
65. (Ҳошия) Диний фарзларини бажармоқ сурати ила дунёвий саъй-ҳаракатларнинг ҳам бир ибодат ҳукмига ўтганига доир Устозимизнинг ёнига келганларга берган дарслардан бир неча намуна:

    1- Устозимиз Бадиуззамон Ҳазратлари ила бирликда бир кун Эскишаҳардаги Юлдуз Меҳмонхонасида эдик. Шакар Фабрикасидан ёнига келган бир нечта ишчи ва иш бошқарувчисига қисқача деди:

    "Сиз фарз намозларингизни қилсангиз, у пайт, фабрикадаги бутун саъй-ҳаракатларингиз ибодат ҳукмига ўтар. Чунки миллатнинг зарурий эҳтиёжини таъмин этган муборак бир хизматни қилмоқдасиз".

    2- Яна бир кун Эғирдир йўли остида ўтириб Раҳнамони ўқиётган эдик. Поезд йўлида ишлайдиган бириси келди. Ва Устоз унга ҳам айни шаклда: Фарзларни адо этиб, кабоирдан чекинмоқ шарти ила бутун саъй-ҳаракатларининг ибодат бўлганини, чунки: Ўн соатлик бир йўлни бир соатда босиб ўтишга васила бўлган поезд йўлида ишлаганидан мўъминларга, инсонларга бўлган бу хизматинг бўшга кетмаслигини, абадий ҳаётида севинчига мадор бўлишини ифода этгандир.

    3- Яна бир кун бир вақтлар Эскишаҳарда тайёрачилар ва зобитлар ва аскарларга ҳам айнан шу дарсни берган эди: "Бу тайёралар бир кун Исломиятга буюк хизмат этажаклар. Фарз намозларингизни қилсангиз, қиломаганингиз замон қазо этсангиз, аскар бўлганингиз учун ҳар бир соатингиз ўн соат ибодат, хусусан ҳаво аскари бўлганларнинг бир соати ўттиз соат ибодат савобини қозонтирар. Етарки, қалбида иймон нури бўлсин ва иймоннинг лозими бўлган намозни адо этсин.

    4- Ҳам Барла, ҳам Испарта, ҳам Амиртоғда чўпонларга дерди: "Бу ҳайвонларга қарамоқ буюк бир ибодатдир. Ҳатто баъзи Пайғамбарлар ҳам чўпонлик қилганлар. Ёлғиз сиз фарз намозингизни қилингиз, токи хизматингиз Аллоҳ учун бўлсин".

    5- Яна бир кун Эғирдирда, электростанциянинг иншосида ишлаётган ишчи ва устога: "Бу электрнинг умум миллатга буюк манфаати бор. У умумий манфаатдан ҳиссадор бўла олишингиз учун фарзингизни қилингиз... У пайт бутун саъйингиз ухровий бир тижорат ва ибодат ҳукмига ўтар" дегандир.

    Бу навдан ўн минглаб мисоллар бор.

    Доимий хизматида бўлган талабалари [↑](#footnote-ref-65)
66. (Ҳошия1) Хуллас, бу ҳақиқат Рисола-и Нурнинг бу мактубнинг ёзилишидан ўн сана сўнгра Анқарада матбуотларда чоп этилиши ила таҳаққуқ этгандир. [↑](#footnote-ref-66)
67. (Ҳошия2) Бу дунё доирасидаги буюк шарафга ва энг муаззам Исломий хизматга фақат янги ҳукумат мазҳар бўла олган. Ва буюк бир тушуниш кўрсатиб, Рисола-и Нурнинг матбуотларда 1956 санасида босилишига сабаб бўлмоқ ила, Исломият Миллатининг буюк бир таважжуҳини қозонмоқ ила, қувватини жуда кўп орттирмоқ муваффақиятини қўлга киргизгандир. [↑](#footnote-ref-67)
68. (Ҳошия) Ё ҳеч бир жиҳат ила ҳеч бир қонун, ҳатто уларнинг баъзи кайфий қонунлари бизга ва Рисола-и Нурга илишмайдилар, ва ёхуд ҳозирги баъзи қонунлар илишгани ҳолда, катта адлиялар ва уч буюк маҳкамалар, истиқболда келадиган шиддатли нафрат ва лаънатдан чекинмоқ учун, Нурнинг ва бизнинг маҳкумиятимизга жасорат этолмасдан, иттифоқ ила умумимизнинг бароатига ва бутун Рисола-и Нурнинг қайтарилишига қарор бердилар. Тоғ каби қувватли адлиялар чекингани ҳолда, вақтинчалик бир мақомда бўлган ғаддор шахсиятларнинг бу зулмни қилишлари, албатта осмонларни ва ерни ғазаблантиради, ортиқ ҳиддатимга лузум қолмайди. [↑](#footnote-ref-68)
69. (Ҳошия) Ҳа, бу ердаги Нур шогирдлари номига тасдиқ этамиз. Ҳодиса айнан содир бўлди.

    Тўғри Тўғри Тўғри Тўғри Тўғри Тўғри

    Тикувчи Мустафо Исмоил Мустафо Хизматкори Нури Хайри Ҳалил [↑](#footnote-ref-69)
70. (Ҳошия1) Бу ҳақиқат 1950 сайловларида тамоман таҳаққуқ этган. Бадиуззамонни йигирма беш сана бир истибдоди мутлақ ва ашаддий зулм ва мудҳиш исканжалар ичида қолдирган динга қарши эски ҳукумат катта бир аксарият тарафидан йиқилган ва динимизнинг устидаги зулм ва истибдодни олиб ташлаётган Демократлар Партияси ҳокимиятга ўтгандир. [↑](#footnote-ref-70)
71. (Ҳошия2) Бу Афён маҳкамаси сўнгра икки марта бароат берган ва ниҳоят 1956 да бутун Рисола-и Нур куллиётини ва умум мактубларни истисносиз Бадиуззамонга қайтариб бергандир. [↑](#footnote-ref-71)
72. (Ҳошия) Нурнинг таълиф замони уч йил аввал тугагани учун, бу Ўн Бешинчи Умид келажакда бир Нурчи тарафидан Кексалар Ёғдусининг такомиллашишига -таълифига- манба бўлиш учун ёзилди. [↑](#footnote-ref-72)
73. (Ҳошия) Тўрт марта мубораза замонида келган даҳшатли зилзилалар "Ёмон бўлар" ҳукмини исбот этдилар. [↑](#footnote-ref-73)
74. (Ҳошия) Ҳозир ўн етти ой бўлди, айни ҳол давом этар. [↑](#footnote-ref-74)
75. (Ҳошия) Ё Устоз! Йигирма миллион эмас, уч юз эллик миллин инсонларнинг моддий ва маънавий ҳуқуқини Қуръоннинг нури ила Лиллоҳ учун мудофаа этгансан. Лиллоҳ учун бўлганига далил, Жаноби Ҳақ сени Қуръоннинг хизматида муваффақ айлади. Мусо Алайҳиссалом Фиръавннинг зулмидан нажот топгани каби, Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам ҳам мунофиқларнинг ўлимтикларини кўриб, хусусан мунофиқларнинг раисини муборак ўз қўли ила ўлдириб Жаҳаннамга юборгани каби, Рисола-и Нур ҳам Эскишаҳарда Рисола-и Муножот, Денизлида Мева Рисоласи ва Ҳужжати, Афёнда бу ариза ила зиндиқонинг куфри мутлағининг ва қароқчиларнинг жонларини Жаҳаннамга юборди. Дастурларини, тизимларини йиртиб, дунёнинг ҳар бурчагида интишор этди. Алҳамдулиллаҳ..

    **Кичик Али** [↑](#footnote-ref-75)
76. (Ҳошия) Расули Акрам Алайҳиссалоту Вассалам Мўъжиза-и Кубро-и Меърожи ила жин ва инсга ва малоикага нубувватини кўрсатгани ва мушрикларга ва мунофиқларга қарши иймон асосларининг қутби бўлган Зоти Зулжалолни, Жаннатни ва Жаҳаннамни шахсан кўзи ила мушоҳада этиб, Муҳаммад-ул Амин исми ила мусаммо бўлган Зоти мубораки ила Жаноби Ҳақнинг борлигини ва ҳашрни ва Маҳкама-и Куброни бутун жин ва инсга хабар бергани каби, Рисола-и Нур ҳам "Ҳашрдаги Маҳкама-и Куброга Бир Арзиҳол" бўлган бу рисола ила бу асрнинг иймоний, эътиқодий бўлган таянч нуқталари тебранганидан, шак ва шубҳага тушган иймон аҳлига ва тадқиқ ҳайъатига ва ҳакамлар ҳайъатига Жаноби Ҳақнинг борлигини ва адолатини, Маҳкама-и Куброни ва ҳашрни, ғайб оламини шаҳодат оламига келтириб, қатъиян, асло шак ва шубҳа бўлмайдиган даражада залолатга, куфри мутлаққа тушганларга Жаҳаннамни ва иймон аҳлига ҳам Жаннатни бу дунёда кўзларга кўрсатгандир. Бутун нави башарга таҳқиқий иймонни ҳаққаляқийн исбот этгандир. Жаноби Ҳақ Рисола-и Нур Муаллифи Устозимиздан абадиян рози бўлсин. Омин…

    **Кичик Али** [↑](#footnote-ref-76)
77. (\*)Хусрав, Раъфат, Тоҳир, Файзи, Сабри. [↑](#footnote-ref-77)
78. (Ҳошия) Бу тўфон эса Афён қамоғида бир исён чиқди, ҳеч бир Нур талабаси қўшилмади. [↑](#footnote-ref-78)
79. (Ҳошия) Қардошларим номига ожизона дейманки: Керак бўлса, иншааллоҳ кўп олдин ўтамиз. Бизлар динда бўлгани каби, қаҳрамонликда ҳам аждодларимизнинг ворислари бўлганимизни кўрсатамиз. [↑](#footnote-ref-79)
80. (Ҳошия) Азиз, сидидқ қардошларим! Икки-уч мартадир аҳамиятли бир руҳий ҳолат менга илишмоқда. Айнан ўттиз сана аввал Истанбулда мени Юша Тоғига чиқариб, Истанбулнинг, Дор-ул Ҳикматнинг жозибадор ижтимоий ҳаётини ташлаттириб, ҳатто Истанбулда бўлган Нурнинг биринчи шогирди ва қаҳрамони бўлган марҳум Абдурраҳмонни ҳам зарурий хизматимни қилмоқ учун ҳам ёнимга олишга изн бермаган ва Янги Саид моҳиятини кўрсатган ажиб руҳий инқилобнинг бир мисли, ҳозир муқаддималари менда бошлаган. Учинчи бир Саид ва бутун-бутун тарки дунё бўлиб зуҳурига бир ишора таҳмин этмоқдаман. Демак, Нурлар ва қаҳрамон шогирдлари менинг вазифаларимни қиладилар, ортиқ ҳеч эҳтиёж қолмаган. Зотан Нурнинг ҳар бир жомеъ жузи ва тебранмаган холис шогирдларининг ҳар бириси мендан янада мукаммал дарс берар.

    Саид Нурсий [↑](#footnote-ref-80)
81. (Ҳошия) Руснинг бош қўмондони қасддан олдидан уч марта ўтгани ҳолда оёққа турмаган ва таназзул этмаган ва унинг иъдом таҳдидига қарши иззати Исломияни муҳофаза учун унга бошини эгмаган; Истанбулни истило этган Инглиз Бошқўмондонига ва унинг воситаси ила фатво берганларга қарши, Исломият шарафи учун, иъдом таҳдидига беш чақа аҳамият бермаган ва "Тукуринг золимларнинг у ҳаёсиз юзига!" жумласи ила ва матбуот лисони ила қаршилаган; ва Мустафо Камолнинг эллик депутат ичида ҳиддатига аҳамият бермасдан "Намоз қилмаган хоиндир" деган; ва Ҳарбий Трибуналнинг даҳшатли саволларига қарши, "Шариатнинг биргина масаласига руҳимни фидо этишга ҳозирман" деб, тилёғламачилик этмаган; ва йигирма саккиз сана кофирларга ўхшамаслик учун инзивони ихтиёр этган бир Ислом фидоийси ва ҳақиқати Қуръониянин фидокор хизматкорига фойдасиз, қонунсиз дейилсаки: "Сен Яҳудий ва Насроний попларига ўхшаяжаксан, улар каби бошингга шапка кияжаксан, бутун Ислом олимларининг ижмоъига зид ҳаракат этажаксан, бўлмаса жазо берамиз" дейилса, албатта ундай ҳар нарсасини ҳақиқати Қуръонияга фидо этган бир одам, дунёвий қамоқ ёки жазо ва исканжа эмас, балки парча-парча пичоқ ила кесилса, жаҳаннамга ҳам отилса, қатъиян юз руҳи ҳам бўлса, бутун тарихча-и ҳаётининг шаҳодати ила, фидо этажак!

    Ажабо, бу ватан ва диннинг яширин душманларининг бу ашаддий намрудона зулмларига қарши, маънавий жуда кўп қуввати бўлган бу фидокорнинг таҳаммули ва моддий қувват ила ва манфий жиҳатда муқобала этмаслигининг ҳикмати недир? Хуллас, буни сизга ва умум виждон аҳлига эълон этмоқдаманки, юздан ўн зиндиқ динсизнинг юзидан тўқсон маъсумга зарар келмаслиги учун, бутун қуввати ила доҳилдаги амният ва осойишни муҳофаза этмоқ учун, Нур дарслари ила ҳаркаснинг қалбига бир қўриқчи қолдирмоқ учун Қуръони Ҳаким унга у дарсни берган. Бўлмаса бир кунда йигирма саккиз саналик золим душманларимдан интиқомимни олишим мумкин. Шунинг учундирки, осойишни маъсумларнинг хотири учун муҳофаза йўлида ҳайсиятини, шарафини таҳқир этганларга қарши мудофаа этмайди ва дейдики: Мен дунёвий ҳаётни эмас, керак бўлса охират ҳаётимни ҳам Исломият миллати ҳисобига фидо этаман.

    **Саид Нурсий** [↑](#footnote-ref-81)
82. (Ҳошия) Ҳз. Устозимизнинг охирги Испарта ҳаётининг муҳим бир хотираси, бир саҳнаси ва бир лавҳаси дея оладиганимиз бир дарс доираси борки, ноаниқ сабабларга кўра у жуда муаззам ва буюк ҳақиқат бу ерга ёзилмаган. У ҳам: Ёнида хизматида бўлган талабаларга 1954 санасининг бошидан бошлаб Арабий Маснавийи Нурияни ва Арабий Ишорат-ул Иъжозни дарс беришидир. Ва у муносабат ила ва мухталиф василалар ила ҳаётининг бошқа-бошқа босқичларини баён қилишидир.

    Бу дарсдан сўнгра Ҳз. Устоз Маснавийи Нурияни ва Ишорат-ул Иъжозни таржима этиши учун укаси Абдулмажид афандига юборгандир. Ҳам Рисола-и Нурнинг янги ҳарф ила Анқарада ва сўнгра Истанбулда матбуотларда чоп этилиши учун нашр этиладиган китоблар Испартада тайёрланган, тасҳиҳ этилган ва матбуотларда чоп асносида ҳам Анқара, ҳам Истанбулда чоп этилган китоблар тасҳиҳ учун форма-форма Испартага юборилган ва шундай қилиб чоп этилган. Ва бу нур мажмуалари чоп қилингандан сўнгра Ҳз. Устоз ила баробар дафаларча бомдод дарслар ҳолида ва пешин ва аср дарслари сифатида ўқилгандир. Бутун мажмуалар бу сурат ила майдонга келгандир.

    Начало формы

    Конец формы [↑](#footnote-ref-82)
83. (Ҳошия) Етмиш - саксон саналик бир сайри сулук ила қутбиятга ва ғавсиятга эришган жуда нодир зотларнинг бир нуқтага қадар кетиб, "Бу ери мунтаҳодир, давомига кетилмас" деган мартабаларини Бадиуззамон Қуръондан топган бир йўл ила, илм ила янада олдинга кетганини Арабий Маснавийи Нурия Мажмуасини мутолаа этган зотлар айтмоқдалар. Буюк бир шоҳасар бўлган бу Арабий асарни мутолаа этган у мудаққиқ илм аҳли, "Бу асардаги жуда чуқур ва жуда нозик ва ғоят даражада юксак ҳақиқатлардан нақадар истифода эта олсак бизга фойдадир" дейдилар. [↑](#footnote-ref-83)
84. (Ҳошия) Европада насронийлар ичида биргина шаҳарда олтмиш беш адад саллали ёш Нур Талабасининг чиқиши бунинг бир намунасидир. [↑](#footnote-ref-84)
85. (Ҳошия) Инс ва жин шайтонлари ва динсизларнинг бир дасисаси ҳам будирки, баъзан айтарлар ва айттирарлар: "Устозингиз шахсига қиймат бермайди, сиз эса У ҳақида тақдиркор мактублар ёзиб, Устозингизнинг ризосига уйғун ҳаракат этмаётирсиз". Хуллас, улар Рисола-и Нур ва Устозимизни Исломият душманларига қарши мусбат ва пок бир тарзда мудофаа этмоқдан ман этмоқ учун софдиллик томирларидан истифода ила шундай бир фирк ва сафсата ила Нур Талабаларини алдатишга, гиж-гижлашга ҳаракат қиларлар. Ҳа, Устозимиз Бадиуззамон ихлосининг тақозоси бўлиб шахсига қиймат бермай олар. Бу ҳол Устозимиздаги юксак бир камолот ва олий бир сажиянинг тимсолидир. У шахсига нақадар қиймат бермаётган бўлса, бизнинг Унда миллиардлаб даража ортиқ қиймат ва аҳамиятни кўришимиз басират ва инсониятнинг муқтазосидир. Бир лутфи Илоҳийдир. Зеро Рисола-и Нур каби порлоқ бир тафсири Қуръон бўлган шоҳасар Унинг борлиғидан майдонга келган ва жўшгандир. Ундай бир асарнинг муаллифи ила ёлғиз бу кунги Ислом Олами эмас, ёлғиз ҳозирги аср башарияти эмас, келажак наслдаги миллиардлаб кишиларнинг ҳаёт ва мамот даъвоси Рисола-и Нур ила алоқадордир. [↑](#footnote-ref-85)
86. (\*) Дўстимнинг тили Туркчадир, фақат мен Туркчани билмайман.(Унинг тилини) Билсайдим, қандай гўзал бўларди. [↑](#footnote-ref-86)
87. (Ҳошия) Бу истак таҳаққуқ этган ва қисқа бир замон сўнгра асарлар таржимага бошлангандир. [↑](#footnote-ref-87)
88. (\*) “Кўнгиллар Фотиҳи Буюк Устозга” сарлавҳали бўлган бу манзума Мактуботнинг ва Ихлос Рисоласининг охиридадир. [↑](#footnote-ref-88)