# 1 Ocak

## Tevhîd Ne Demektir?

Hanîf dinini diğer dinlerden ayıran en önemli fark, hanîf dininin tevhîd dini olmasıdır. Zira Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinde geçen hanîf kelimesi, “diğer tüm dinlerden ayrılan” diye tefsir edilmiştir. Ehl-i Sünnet, İslâm itikadının temeli olan tevhîdi üçe ayırmıştır:

1- Allah Teâlâ zâtı bakımından tektir. (Tevhîdü’z-Zât)

2- Allah Teâlâ sıfatları bakımından tektir. (Tevhîdü’s-Sıfât)

3- Allah Teâlâ fiilleri bakımından tektir. (Tevhîdü’l-Ef‘âl)

Tevhîd, ilâh ve ilâha ait özelliklerde ortak kabul etmemektir. Müslümanlar, âlemi idare edenin, cisimleri yaratanın, ibadete lâyık olanın, tek olan Allah Teâlâ olduğunda ittifak etmişlerdir. Kaldı ki, Allah Teâlâ için bir ortağın bulunmadığı şer‘an ve aklen sabittir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ***“Ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emredilmişlerdir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.”*** (Tevbe Sûresi: 31)

Allah Teâlâ’nın ilâh olmak ve ilâha ait özelliklerle sıfatlanmış olmak bakımından ortağı olmadığı sabit olunca, tüm yaratılmışları yaratanın da Allah Teâlâ olduğu sabit olur.

Tevhîd, yani bir olmak, cüzlerden oluşmamak ve benzeri olmamak anlamlarını da ifade eder. Dolayısıyla Allah Teâlâ bu iki manayla da tektir. Zira Allah Teâlâ kemmiyet ve terkipten münezzeh olduğu gibi, kendisine hiçbir benzeyen olmamak bakımından da tektir. (İsmailağa Fıkıh Kurulu, Ehl-i Sünnet İtikadı)

## Gönenli Mehmed Efendi’nin Hayatı

Gönenli Mehmed Efendi, bir asra yakın ömrünü Hakk’a adamış, Hak yoluna hizmeti kendine şiar edinmiş gerçek bir gönül eriydi. Onun öksüz, ye­tim ya da fakir gençlerin elinden tutup yetiştirdiği hafızların sayısı hiç abartısız binleri geçer. Gö­nenli Mehmed Efendi’nin vaazları da, vaaz ettiği mekânlar ve hitap ettiği cemaat de özellikli idi. O bilhassa küçük, kenarda kalmış, belki de hocaların iltifatına fazlaca ulaşamamış semtlerin camileri­ni tercih ediyordu. Vaazlarında öğretmekten çok eğitim, irşâd etme ve dinî hayatı canlı tutma başlıca hedefi olmuştur. Cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınmış ve Edirnekapı Sakızağacı şehit­liğinde defnedilmiştir.

## Kelime-i Tevhîd’e Devam Etmenin Önemi

İnsan manen karanlıklar içinde olan bir varlıktır. Ne zaman ki “Lâ ilâhe illallah” der, bir karanlık silinir. Onun yerine nur gelir. Kelime-i tevhîd işine devam ede ede karanlıkların hepsi gider, fakat sebat şartıyla. Bir yolun kenarında bir kuyu olsa, yağmur yağdığında bütün pislikler ona akıp gelir. Kuyuyu temizlemek isteyen kimse, ondan bir kova su çıkarsa, bir taraftan da kirli sulardan kuyuya on kova dolsa, bu durumda temizleme ne fayda verir?!

Kalp de bir kuyu gibidir. Gözler, kulaklar ve diğer hisseden uzuvlar kalbe açılan oluklar gibidir. Gözler neyi görse, kulaklar neyi işitse hepsi kalbe dolar. Evvelâ olukları tıkamaya gayret edeceğiz. Bir taraftan da “Lâ ilâhe illallâh” diyeceğiz. (Mahmud Efendi Hazretlerinden Duyulan Hikmetli Sözler)

## Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Mübârek Nesebi

İslam Âlimleri, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hayatı, yani siyer alanında birçok eser kaleme almışlardır. Bu eserlerden bir kısmı da onun pâk neseb-i şerîfiyle ilgilidir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nesebi şöyledir: Muhammed *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ibni Abdullah ibni Abdülmuttalib (Şeybetü’l-Hamd) ibni Hâşim ibni Abdülmenâf ibni Kusay ibni Kilâb ibni Mürre ibni Ka’b ibni Lüey ibni Gâlib ibni Fihr (Kureyş) ibni Mâlik ibni Nadr ibni Kinâne ibni Huzeyme ibni Müdrike ibni İlyas ibni Mudâr ibni Nizâr ibni Mead ibni Adnân…

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, atalarından dedesinin babasına nispetle “Hâşimî”, on birinci göbekten atası Fihr’e nispetle “Kureşî”, on dördüncü göbekten atası Kinâne’ye nispet edilerek “Kinânî” ve yirmi birinci göbekten atası Adnan’a nispet edilerek de “Adnânî” olarak anılır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmaktadır: ***“Allah Teâlâ, İsmail*** *(Aleyhisselam)****ın oğullarından Kinâne’yi seçti. Kinâne****(nin nesebin)****den de Kureyş’i seçti. Kureyş’ten ise Hâşimoğullarını seçti. Hâşimoğullarından ise beni seçti.”*** (Müslim, Faziletler:1)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* kesin olan bu neseb şeceresinde Hulefâ-i Râşidîn ve Aşere-i Mübeşşere arasında yer alan diğer sahâbîlerle de atalarından Fihr (Kureyş)’den önce birleşmekte olup böylece bütün hepsi “Kureyşî” olmaktadır.

## Elli Dört Farzın Birincisi: Allâh Teâlâ’yı Bilmek ve İbâdet Etmek

Mevlâ Teâlâ, bilinmeyi murad etmiş ve bunun üzerine mahlûkatı yaratmıştır. İnsan, mahlûkatın şereflisi olarak takdir edilmiş fakat bu üstünlük, îman ve akıl nimetine sahip olup Allah Teâlâ’yı bilmeye bağlanmıştır.

Allah Teâlâ’yı bilmenin manası, insanların idrak seviyesine göre farklılık arz eder. Bu noktadaki hakiki bilme meziyeti, marifet olarak tarif edilir ki; hakikat sırrına ermiş, seyr-i sülûk mertebelerini aşmış sâlihlerin bilmesidir. Her bir mükellef için farz olan bilme işi ise, Allah Teâlâ’yı sıfatları ve mahlûkatı üzerinden tefekkürle tanımak ve mâbud olarak tasdik etmektir. Bunun göstergesi ise zikrullâh ve ibâdettir.

Allah Teâlâ zikir hususunda şöyle buyurmuştur: **“Ey îman etmiş olan kimseler! Allâh’ı** (vakitlerinizin ekserisinde takdîs, tehlîl ve tahmîd gibi birçok övgü çeşitleriyle) **çokça anarak zikredin!”** (Ahzâb Sûresi:41) Ulema, zikrin; ‘lisânî’ ve ‘cinânî’ yani dil ve kalp ile olmak üzere iki çeşit olduğunu belirtmiştir. Bu taksimata göre lisânî zikir, îmanın göstergesi, cinânî zikir ise kemâlâta erişme vesilesidir.

Allah Teâlâ’yı bilme ve zikretme konusunda bütün mânâları şu âyet-i kerîme açıklamaktadır: **“**(Hakka yönelenler) **o kimseler**(dir) **ki;** (inanılması gereken tüm hakikatlere) **iman etmiştirler ve kalpleri Allâh’ı**(n rahmetini hatırlamakla, varlığına ve birliğine delâlet eden delilleri) **anmakla sükûnete kavuşmaktadır. Âgâh olun ki; kalpler ancak Allâh’ın zikriyle mutmain olur!”** (Ra‘d Sûresi:28)

## Kendi İçin İstediğini Mü’min Kardeşleri İçin de İstemek

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ahkâmı tebliğ edip öğretmenin yanında ahlâkî ölçüler konusunda da bizler için en güzel örnektir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmuştur: **“Andolsun ki elbette sizin için;** (özellikle de) **Allâh’a ve o son güne ümit bağlamakta bulunmuş olan ve** (korku, arzu, bolluk ve darlık gibi tüm hâllerinde) **Allâh’ı çokça anmış olan kimseler için Allâh’ın Rasûlünde pek güzel ve uyulmayı gerektiren çok güzel bir örnek bulunmaktadır!”** (Ahzâb Sûresi:21)

Bu örneklik, hadîs ve siyer kitaplarımızda bütün detaylarıyla kayıtlı bulunmaktadır. Bahsettiğimiz ahlâkî ölçülerden biri de bir mü’minin, kendisi için istediği bir şeyi mü’min kardeşleri için de istemesidir.

Enes *(Radıyallâhu Anh)*ın rivayet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi, kardeşiniz için arzu etmedikçe*** *(kemaliyle)* ***îmân etmiş olamaz.”*** (*Buhârî*, Îmân:6; *Müslim*, Îmân:71, No:45)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu hadîs-i şerifinde ahlâkın en büyük asıllarından birini bu kadar veciz (kısa ve öz) bir şekilde ifade buyurmuşlardır.

Yalnız, kişinin kendisine münasip gördüğünü mü’min kardeşi için de sevip münasip görmesinin Allah Teâlâ’nın rızası için olması, dünya menfaatlerinden soyulmuş olması lâzımdır. Bu da ehl-i İslâm arasında birlik-beraberlik ve kardeşliğin meydana gelmesinde büyük âmil (iş gören)dir.

## Sultan 4. Mehmed Hân’ın Hayatı

19. Osmanlı padişahı ve 86. İslâm halifesi olan Sultan 4. Mehmed Hân, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrahim, annesi Valide Turhan Sultan’dır.

Sultan 4. Mehmed Hân, babası Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesi üzerine, 7 yaşında tahta çıktı. Saltanatı 39 sene sürdü. Bu uzun saltanat süresiyle, Kanûnî Sultan Süleyman Hân’dan sonra, en uzun saltanat süren padişah olarak tarihe geçti.

Osmanlı tarihinin zor dönemlerinden birinde tahta çıktığından, her alanda ciddi tedbirler alınması elzemdi. 1652 senesinde Tarhuncu Ahmed Paşa, sadrazamlık vazifesine getirildi; önemli tedbirler alınıp derhâl uygulamaya konuldu.

Osmanlı-Lehistan ve Osmanlı-Rus savaşlarında büyük başarılar elde edilmesine rağmen 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Osmanlı düşmanları ittifaka giriştiler. Avusturya, Lehistan ve Venediklilerden oluşan “Kutsal İttifak” ordusu ile Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi. Mohaç savaşının mağlubiyetle neticelenmesi sebebiyle Sultan 4. Mehmed Hân 1687 senesinde tahtı, kardeşi 2. Süleyman’a bırakmak zorunda kaldı.

Sultan 4. Mehmed Hân tahttan indirildikten sonra iki oğluyla beraber Edirne Sarayında tutuldu. Burada 6 Ocak 1693’te vefât etti ve cenazesi Eminönü Yeni Camii Turhan Valide Sultan türbesine defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Mükellefiyet ve Sorumluluk Bilinci

İnsanoğlunun mükellef bir varlık olarak yaratıldığı gerçeği Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilir: **“Muhakkak ki Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de, onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi** (ama ekseriyeti ona hâinlik etti)**. Şüphesiz o** (insan türünün birçok ferdi)**,** (emânete hâinlik eden) **son derece zâlim ve** (işin âkıbetini bilmeden içine dalan) **pek büyük bir câhil olmuştur!”** (Ahzâb Sûresi:72)

Âyet-i kerîmede beyân edilen “Emanet” mefhûmunun mâhiyeti hakkında tefsirlerimizde detaylı açıklamalar yer almaktadır: *“Burada zikredilen “Emanet” mefhumu; İslâm’ın farz kıldığı namaz, oruç, hac, zekât, doğru konuşmak, borç ödemek ve her işte adâlete riâyet hükümlerinin tümüne şâmil olduğu gibi; göz, kulak ve tenâsül uzvu gibi tüm âzayı haramlardan korumak, bir de insanlar arasındaki emânetleri yerine getirmek ve ahde vefa gibi bütün ilâhî teklifleri içine almaktadır. Allâh Teâlâ göklere, yerlere ve dağlara akıl, idrak ve konuşma kabiliyetleri verip bu emâneti kendilerine arz etmiş, onlar da sevaptan hoşlanmalarına rağmen, isyan durumunda karşılaşacakları azâbı göz önünde bulundurarak: ‘Yâ Rabbi! Biz emrine âmâdeyiz, fakat sevap da azap da istemiyoruz!’ demişlerdir. Bu teklif Âdem (Aleyhisselâm)a yapıldığında ise: ‘Kulağımla omuzum arasına!’ diye hemen kabullenmiş, Allâh Teâlâ da ona, söz tuttuğu müddetçe yardımını esirgemeyeceği vaadinde bulunmuştur.”* (Kur’ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlî’si.)

## Nâfile İbâdetlere Devam Edenlere Verilecek Mükâfatlar

Bir Müslüman bir günah işlerse, onun misli bir cezaya müstehak olur. Cenâb-ı Hak affetmezse yalnız o cezaya uğrar. Fakat bir Müslüman bir ibâdette, güzel bir muamelede bulunursa bunun mukabilinde bir lütfu ilâhî olarak en az on kat mükâfata nâil olur. İşte bunun için sâlih ameller işlemeli, nâfilelere devam etmeliyiz.

Kim Duhâ (kuşluk) namazını on iki rekât kılarsa, Allâh-u Teâlâ onun için cennette altından köşk bina ettirir. Bunu kılan kimse cennete girecek ki, onun için köşk yapılıyor.

Her kim Evvâbîn namazını altı rekât kılarsa, on iki senelik ibâdet sevâbı kazanır. Her kim iki rekât Teheccüd namazı kılarsa, gündüzün kılınacak olan bin rekât namazın sevâbını alır. Her kim İşrâk namazı kılarsa, bir hac ve bir umre sevâbı kazanır.

Peki, nâfilelerin sevâbı beyân edildi de, farz namazlarımızın evvellerinde kılmış olduğumuz sünnetlerin ecirleri ne için beyan edilmedi?

Onlar farz namazlarımızı tamamlamak içindir. Bu anlatılan nâfileler de, sünnetleri tamamlamak içindir. Nâfilelerin ecirleri beyân edilmese idi, insanlar onları mühimsemezlerdi.

Ali Haydar Efendi Hazretleri *(Kuddise Sirruhû)* yatsı namazına çeyrek dakika kalıncaya kadar nâfile namaz kılardı. Evliyâullâh’ın âdetidir, devamlı kıldıkları nâfilelerin vaktini geçirip kılamazlar ise onu kaza ederler. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Fazîleti

Mevlâ Teâlâ’nın ilk yarattığı şey, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nûrudur. Allah Teâlâ, Hazreti İbrahim’i halîl edinmiştir ve bu durum Nisâ Sûresi’nin 125. Âyet-i kerîmesinde beyan edilmiştir. **“**(Habîbim! Ehl-i Kitap, müşrik veya Müslüman; Allâh’ı sevdiğini iddia eden herkese) **de ki: “Eğer siz Allâh’ı seviyor olduysanız, bana hakkıyla uyun ki Allâh da sizi sevsin** **ve sizin için günahlarınızı örtsün. Allâh Ğafûr’dur; Rahîm’dir.”** (Âl-i İmrân Sûresi:31)

Bu âyet-i kerîmeye göre, Allah Teâlâ’nın sevgisini kazanabilmek, en sevgili yani “Habîb” olan Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i sevmek ve ona ittibâ ile mümkün olmaktadır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in üstünlüğünü ilân eden bir başka âyet-i kerîmede de şöyle buyrulmuştur: **“**(Habîbim!) **Biz seni** (cinler, melekler, kâfir ve Müslüman tüm insanlar dâhil) **bütün âlemlere ancak büyük bir acıma**(mızın eseri) **olarak gönderdik.”** (Enbiyâ Sûresi:107)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de bir hadîs-i şerîfte: ***“Ben habîbiyim…”*** (Tirmizî, No.3620) buyurarak bu durumu ifade etmiştir. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, 1. cildin 44. mektubunda, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in yaratılmışların en üstünü olduğunu bütün delilleriyle açıklamıştır.

## Sadeddîn et-Teftâzânî Hazretlerinin Kısa Hâl Tercemesi

Nisbesiyle beraber tam adı, Sa‘düddîn Mes‘ûd ibni Fahriddîn Ömer ibni Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî’dir. Hicrî 8, milâdî 14. asırda yetişmiş, İslâmî ilimlerin her alanında söz sahibi olup eser telif etmiş, eserleri üzerine pek çok çalışma yapılmış büyük bir allâmedir.

Allâme Teftâzânî *(Rahimehullâh)*, 712 ya da 722 senesinde Horasan’ın Nesâ vilâyetine bağlı Teftâzân kasabasında doğdu. İlim ehli bir ailede, iyi derecede tahsil görerek yetişen Allâme Teftâzânî *(Rahimehullâh)*, *“Sa‘d, Allâme, Allâme-i Sânî, pâdişâh-ı ulemâ, hüsrev-i dânişmendân”* gibi unvanlar ile anıldı.

İslâmî ilimlerin her alanında önemli eserler ortaya koymuş olan Allâme Teftâzânî *(Rahimehullâh)*, kelâm ilmine yoğunlaşmış, Şiî ve Mu‘tezilî çevrelerle mücadele ederek bu alanda kendisini fazlasıyla geliştirmiş ve bu dirayetini eserlerine de yansıtmıştır. Sarf, nahiv, belâgat, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarında da dirayetini konuşturmuş, kendisinden sonra gelen ulemanın kütüphane ve rahlelerinin vazgeçilmez eserleri hâline gelen kitap ve risaleler telif etmiştir.

Tasavvufa değer vermiş, bazı konuların ancak irfanî bakış açısıyla anlaşılabileceğini belirtmiştir. 22 Muharrem 792’de (10 Ocak 1390) Semerkand’da vefât eden Allâme Teftâzânî *(Rahimehullâh)*ın cenâzesinin Serahs’a nakledilerek burada defnedildiği kaydedilmiştir. Mevlâ Teâlâ bizleri, eserlerinden müstefid eylesin!

## Kur’ân-ı Kerîm’de Mekke-i Mükerreme

Kur’ân-ı Kerîm’de **“şehirlerin anası”** olarak anılan ve **“harem”** vasfını haiz bulunduğu ifade edilen Mekke-i Mükerreme’den farklı bağlamlarda daha birçok âyet-i kerîmede bahsedilmiş, hususiyetleri sıralanmış, halkından da söz edilmiştir.

Nitekim bu âyet-i kerîmelerden birinin hitâbı şöyledir: **“Şehirlerin anası** (halkı)**na ve etrafında bulunanlara gelecek tehlikeleri haber vermen için ve hakkında hiçbir şüphe bulunmayan o toplanma gününün dehşetiyle korkutman için sana böyle Arapça bir Kur’ân vahyettik…”** (Şûrâ Sûresi:7)

Âyet-i kerîmedeki **‘ümmü’l-kurâ’** ifadesi şehirlerin anası anlamına gelmekte olup burada Mekke-i Mükerreme’yi ifade için kullanılmıştır. İmam Kurtubî *(Rahimehullah)* bu âyet-i kerîmenin tefsirinde: *“Yeryüzü Mekke’nin altında düzenlenmeye başladığından ona ‘şehirlerin anası’ denilmiştir”* demiştir. Vurgulanan bu hakikat şu âyet-i kerîmede beyân edilmiştir**: “İşte sana! Yeri de bu** (göğün yaratılışı)**ndan** (iki bin sene) **sonra** (Mekke’den) **başlayarak onu O döşemiştir!”** (Nâzi’ât Sûresi:30)

Aynı husus Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından: ***“Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün, Mekke’yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır.”*** (Buhârî, Meğazi, 316.) hadîs-i şerîfiyle ifade buyrulmuş ve İbni Kesîr *(Rahimehullâh)* da ilk yaratılan yerin Mekke olduğunu belirten rivayetleri bu âyet-i kerîmenin tefsirinde kaydetmiştir.

## Elli Dört Farzın İkincisi: Helâlinden Yemek ve İçmek

Kur’ân-ı Kerîm’de helâl yemek ve haramlardan uzak durup bahşedilen nimetlere şükretmek gerektiği şöyle beyan edilmiştir: **“Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tertemiz olanlarından yiyin ve** (size onları rızık olarak veren ve helâl eden) **Allah’a şükredin, eğer ancak ona ibadet ediyorsanız.”** (Bakara Sûresi:172) Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: *“Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helâller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helâl olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur…”* (Buhârî, İman 39’dan.) buyurmak suretiyle haram ve helâllerin beyan edildiğini ve bu hudutlara riayet etmek gerektiğini ifade buyurmuştur.

Mevlâ Teâlâ, Bakara Sûresi’nin 168. âyet-i celile(sin)de bütün insanlara helâl ve tayyib (tertemiz) olan şeyleri yemelerini emir buyurduktan sonra, bu âyet-i celîlede sadece mü’minlere hitapta bulunmaktadır Burada, temiz rızık aramak ve verilen helâl rızıklarda aşırı gitmemek emrinin yer alması gibi bir incelik vardır.

Tefsîr-i Kebîr’de beyan edildiğine göre yemek yemenin dört hükmü vardır:

1- Nefsini ölümden kurtarmak için yemek farzdır.

2- Zafiyet gibi zararları kendinden gidermek için yemek vacibdir.

3- Misafirin utanmaması için ona arkadaşlık yapıp yemek mendubdur.

4- Bu sayılanların haricinde yemek ise mubahtır.

## Medine’nin Osmanlı İdaresinden Çıkışı

22 Ocak 1517 tarihinde neticelenen Ridâniye Zaferi sonrası Mısır’la beraber Arap yarımadası ve bahusus Harameyn-i Şerîfeynin idaresi Osmanlı’ya geçti. Ecdadımız Osmanlı bu hizmeti asırlar boyunca büyük bir hassasiyetle sürdürdü.

Bölgeye huzur ve refah hâkimken, 1744 senesinde Necid’de ortaya çıkan Vehhâbî akımı 1750 senesinden itibaren Osmanlı idaresi için sorun olmaya başladı. Osmanlı Devleti bölgedeki hâkimiyetini çalkantılara rağmen sürdürmeyi başardı. Sultan 2. Abdülhamid döneminde atılan adımlar, Hicaz yönetiminin elde tutulması açısından önemli hamleler oldu.

Osmanlı tarafından emirliğe tayin olunan Şerif Hüseyin, 1. Dünya savaşı esnasında İngilizlerle anlaşıp Fransızların da desteğini alarak krallığını ilân etti. Medine’nin idaresi elden çıkmadan evvel yaşananlar ve Fahreddin Paşa’nın kararlılığı “Medine Müdafaası” olarak tarihe geçti. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından da mücadelesini sürdüren Fahreddin Paşa 10 Ocak 1919’da kendisine yapılan yoğun baskılar neticesinde, iki buçuk senedir büyük fedakârlıklarla müdafaa ettiği Medine’den çıkmak zorunda kaldı ve 13 Ocak 1919’da Medine-i Münevvere Osmanlı idaresinden çıktı.

Gerek Haremeyn-i Şerîf gerekse Kudüs Haremi, Osmanlı’nın idaresinden çıktığı günden bugüne Osmanlı Devleti’nin hassas idaresinin özlemini çekmektedir. Temennilerimiz de, mü’minlerin haremi olan bu güzide şehirlerin tıpkı geçmişte olduğu gibi kıymetine yaraşır bir idareye kavuşması yönündedir.

## Borçlu Olana Kolaylık Sağlamak

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz şöyle anlatmıştır: “Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç miktarını indirmesini, bu hususta merhametli olmasını istiyor, öbürü de: *‘Vallâhi yapmam’* diyordu.

Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* yanlarına gitti ve: ***‘Hanginiz iyi olanı yapmamak üzere Allah adına yemin etti?’*** buyurdu. Borç veren utanarak: *‘Benim, ey Allâh’ın Rasûlü!’* deyince, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem),* merhametli davranıp borçta indirim yapması gerektiğini söylemiştir.

Hadîs-i şerîfte, münakaşa ettikleri belirtilenler, Kâ‘b ibni Mâlik ile ibni Ebî Hadrâd *(Radıyallâhu Anhümâ)*dır. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Ka‘b *(Radıyallâhu Anh)*a ismen seslenerek: ***“Borcunun yarısını indir!”*** diye emretmiş, o da indirmiştir.

Burada borçlu, iki şey istemektedir; borçta indirim yapmasını ve ödemede kolaylık tanımasını (ödeme kolaylığı, vâde uzatması, taksit vs. olabilir). Dolayısıyla borçluya merhametli ve anlayışlı davranmak, istediğinde borcundan bir miktar bağışlamak gerekmektedir.

Hayır işlerinden olan bir iş ile ilgili olarak: **“Yapmayacağım”** diyerek yemin etmek câiz değildir. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bunu yasaklamıştır. Borçlunun alacaklıdan indirim istemesi câizdir. Bazıları bunu mekrûh görmüşler ve: *“Bu davranışta minnet altına girmek var”* demişlerdir.

## Sarıkamış Şehidlerimiz

Osmanlı Devleti’nin doğusunu korumakla vazifeli bulunan ordu, daha evvel Irak Cephesinde savaşmış bulunan askerlerden oluşuyordu. Bu sebeple, iklim ve mevsim açısından sıcak bir coğrafyada çarpışmış olan birlikler için kuzeyin ağır kış şartları, kaçınılması gereken en büyük düşman kimliğindeydi. Kendilerinden sayıca onlarca misli orduları mağlup etmiş necip askerlerimiz son derece olumsuz koşullarda, birtakım hesap hataları neticesinde, Zonguldak’ı bombalamak için harekete geçen Rus-Kafkas Ordusunun taarruzuna cevap vermek mecburiyetinde bırakıldı.

Müdafaadan taarruza dönüşen harekâtın başlangıcından itibaren yapılan plânlar tamamen kâğıt üstünde kaldı. Ordu, planlandığı gibi yol alamadı; istenilen zaman zarfında istenilen bölgeye ulaşamadı ve bu sebeple askerî kanatların birbirine desteği de mümkün olmadı.

Rusların, arkalarına aldığı Ermeni desteğiyle birlikte düzenledikleri taarruzla beraber, günümüzde Kars sınırları içerisinde yer alan ve kış şartlarının ağırlığı haberlere konu olan Sarıkamış’ta karşılaşılan aşırı soğuk ve salgın hastalıklar da orduyu ciddi bir şekilde kırdı. Sayıları on binlerle ölçülebilen miktarda vatan evlâdı feci şekilde şehid oldu. Şehid olanların sayısının 90 bine ulaştığına dair bilgiler kaydedilmektedir.

Tüm şehidlerimize rahmet diliyor, vatanımızın ve ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğinin dâim olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.

## Sultan 3. Murad Hân’ın Hayatı

12. Osmanlı padişahı, 76. İslâm halifesi olan Sultan 3. Murad Hân (Murâd-ı Sâlis), 4 Temmuz 1546 tarihinde, babasının Saruhan sancak beyliği vazifesi üzere bulunduğu Manisa’da, Bozdağ yaylağında doğdu.

Annesi Nurbânû Sultandır. Dedesinin de itinası ve takibiyle iyi bir eğitim alan, Arapça ve Farsçayı şiir yazabilecek derecede öğrenen Sultan 3. Murad Hân evvelâ Akşehir Sancakbeyliğine getirildi. Babası tahta çıktıktan sonra Saruhan sancak beyi olarak vazife ifa eden Sultan 3. Murad Hân, babasının 22 Aralık 1574 tarihindeki vefâtını müteakip tahta çıktı.

Devletin en güçlü olduğu devirde tahta çıkmıştı. Osmanlı devleti onun devrinde, hâkimiyeti altında bulunmayan topraklarda da dengeleri lehine kurmuş durumdaydı. Devletin bu konumunu muhafaza etmek gerektiğinin bilinciyle hareket etti. Osmanlı Devletinin Akdeniz’deki ilerleyişi onun devrinde de devam etti. Portekizlilerle gerçekleşen Vadisseyl muharebesi sonucunda Osmanlı’nın Kuzey Afrika’da hâkim olmadığı tek toprak olan Fas, tamamen Osmanlı hâkimiyetine geçti.

Avusturya ile anlaşmanın bozulması, Eflak, Erdel ve Boğdan beylerinin isyana teşviki gibi saltanatının son döneminde yaşanan birtakım gelişmeler, sultanı ziyadesiyle üzdü ve 16 Ocak 1595’te felç geçirerek vefât etti. Ayasofya Camii avlusunda bulunan, sonradan türbeye dönüştürülen ve eski vaftizhane olarak bilinen yere defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Cuma Gününün Fazîleti

Haftanın günlerinin en hayırlısı **Cuma** günüdür. **Hazreti Âdem** *(Aleyhisselâm)*ın yeryüzüne indirildiği günden beri Cuma günü insanlar için en faziletli gün seçilmiştir. Yahudi ve Hıristiyanlar için de bu böylece takdir edilmişse de, onlar bu âdeti bizzat elleriyle bozmuş ve kendileri için (Cumartesi ve Pazar gibi) daha başka günleri tercih etmişlerdir. Bu konu hadîs-i şeriflerde açıkça beyan olunmuştur. Ebû Hüreyre *(Radıyallâhu Anh)* Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*den şöyle rivayet etmiştir: ***‘’Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. O gün Âdem*** *(Aleyhisselâm)* ***yaratıldı. O gün cennete kondu. O gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet, cuma gününden başka bir günde kopmayacaktır.’’*** (Buharî, 11/37)

Ahmed ibni Hanbel *(Rahimehullâh)*, Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* validemiz tarikiyle şöyle rivayet etti: *‘’Allah’ın Rasûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), Kitap ehli hakkında:* ***‘Onlar kendilerinin kayıp ettiği ve Allah tarafından bize verilen Cuma gününü, Kıble meselemizi ve bizim imam arkasında ‘’âmîn’’ dememizi kıskandıkları kadar hiç bir şeyimizi kıskanmazlar’*** *dedi.’’*

Bürûc Sûresinin 3. Ayet-i kerimesinde geçen **‘’Meşhûd’’** ifadesinin de Cuma gününün fazîletine delâlet ettiği belirtilmiştir. Cumasûresinin 9. âyeti de yine bu günün faziletine ve özellikle de aynı konuya müteallik hadîs-i şeriflerle birlikte, Cumanamazının farziyetine delâlet etmektedir.

## Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*ın Kısa Hâl Tercemesi

Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in bi’setinden önce de putlara hiç tapmamış, o dönemde de güzel ahlâklı ve yardımsever, son derece iffetli biri olarak tanınmış, cahiliyyede yaygın olan kötü işlerden uzak durmuştur. Ticaretle meşgul olmuş, variyetini Allah *(Celle Celâluhû)* yolunda sarf etmiş, manevî yönden ve bedenen olduğu gibi maddi yönden de, en zor zamanlarda Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ve mü’minlerin en büyük destekçisi olmuştur.

Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*, Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerinde bulunmuştur. Müreysi, Kurayza, Hayber, Mekke’nin fethi, Huneyn ve Taif gazvelerinde de çarpışmıştır. Otuzdan fazla savaşta yer aldığı haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından hac emiri tayin edilmiş ve vefât hastalığı sırasında da yerine İmam olarak görevlendirilmiştir.

Hilâfeti konusunda Sahâbe-i Kirâm *(Radıyallâhu Anhum)*un icma ettiği Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh),* hilâfete geçer geçmez riddet olaylarıyla ve sahte peygamberlerin zuhuruyla mücadele ederek İslâm’ı muhafaza etmiştir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den yaklaşık iki sene sonra Mekke’de doğduğu belirtilen Hazreti Ebû Bekir *(Radiyallâhu Anh)*, hicretin 13. yılı, Cemâziyelâhir ayının başında Medine’de vefât etmiş ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in omuz hizasına defnedilmiştir.

## Elli Dört Farzın Üçüncüsü: Abdest Almak

Abdest, belli organları usulüne göre yıkamak ve mesh etmekten ibaret bir temizlik olup büyük bir ibadet ve itaattir. Dilimizde kullandığımız “abdest” kelimesi aslen Farsçadır. Arapçadaki karşılığı ise “vüdû” kelimesidir. Güzel ve temizliğe yardımcı oluşundan dolayı böyle adlandırılmıştır.

Abdestin manevî birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi maddî olarak da pek çok yararları vardır. Abdest konusunda hassas olan bir Müslüman temizliğe riayet etmiş ve temizliği alışkanlık hâline getirerek kendisini, birçok hastalıklara sebebiyet verecek kirli hâllerden korumuş olur.

Namaz gibi bir kısım dinî görevleri yerine getirmek için abdest almak şarttır. Abdestsiz bir kimse; namaz kılamaz, tavâf edemez, bir mahfaza içinde olmaksızın Kur’ân’ı tutamaz, Kur’ân'ın tam bir âyetinin veya bir kısmının yazılı bulunduğu bir levhaya el süremez. Bunları yapmak haramdır. Fakat Kur’ân-ı Kerîm’i ezbere olarak veya karşıdan mushafa bakarak abdestsiz okuyabilir. Aklı olan, bulûğ çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman, gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür.

Abdestin farziyet ve fazîletini bildiren pek çok hadîs-i şerîf vârid olmuştur. Nitekim bunlardan birinde: ***“Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.”*** buyurulmuş, bir başka hadîs-i şerîfte ise: ***“Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu şekilde namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”*** buyurularak büyük bir müjde verilmiştir.

## İmam eş-Şâfiî Hazretlerinin Kısa Hâl Tercemesi

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Şâfiî Hazretlerinin soyu, hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e ulaşmaktadır. Dördüncü dedesi Şâfiî’nin ismine nisbetle “Şâfiî” olarak anılmıştır.

İmam Şâfiî *(Rahimehullâh)* 767 (H.150) senesinde Kudüs civârında Gazze’de doğdu. Henüz beşikteyken, babasının vefâtı üzerine annesi tarafından Mekke’ye götürüldü. Dokuz yaşındayken Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. Sonra ilim tahsiline başlayıp muhaddislerden hadis öğrendi. Medine’de İmâm-ı Mâlik Hazretleri tarafından himaye edildi ve kendisinden ilim tahsil etti.

Beş yıl kadar Yemen’de kadılık yaptıktan sonra Bağdat’a gitti ve ilmini ilerletmek için İmâm-ı Âzam *(Rahimehullâh)*ın talebesi olan İmam Muhammed eş-Şeybânî *(Rahimehullâh)*dan ders almaya başladı.

İmam Muhammed eş-Şeybânî *(Rahimehullâh),* onu kendi himâyesine alıp yazmış olduğu kitapları okutmak suretiyle Irak’ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak’ta meşhur olan rivâyetleri öğretti. İmam Şâfiî *(Rahimehullâh)* Hazretleri, Dîn-i Mübîn-i İslâm’a hizmet uğrunda tükettiği hayatının son anlarını, Kur’ân-ı Kerîm dinleyerek geçirmiştir. 50 yaş gibi erken bir yaşta vefât etmiş olan İmam Şâfiî Hazretleri, ömrüne biri Bağdat’ta diğeri Mısır’da olmak üzere iki mezheb sığdırmıştır. Allah Teâlâ, kendisinden râzı olsun!

## Sultan 3. Mustafa Hân’ın Hayatı

26. Osmanlı padişahı, 101. İslâm halifesi olan Sultan 3. Mustafa, 28 Ocak 1717 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan 3. Ahmed, annesi ise Emine Mihrişah kadındır. Amcasının oğlu olan Sultan 3. Osman’ın vefâtının ardından 1757 senesinde tahta geçti. Devletin malî problemlerinin giderilmesi, ordunun geliştirilmesi ve donanmanın güçlendirilmesi konusunda önemli işler yaptı. Saltanat devri, Osmanlı-Rus savaşlarıyla geçen bir devirdir. Kendisi de Ruslarla yapılan savaşlardan birinde 1774 senesinde vefât etmiştir.

Dönemindeki depremde yıkılan Fatih Camii’ni yeniden yaptırdı. Önemli bir şâheser olan bu caminin günümüzdeki hâli, onun yapıtıdır. Bölgenin önemli tarihî eserlerinden biri olan Lâleli Camii de onun döneminde yapılmıştır. Türbesi, Lâleli Camii’ni merkeze alan Lâleli Külliyesi içerisinde yer almaktadır.

## Bahtiyarlık

Hazreti Ali, yaşlı bir katır üzerinde giderken, devrin dalkavuklarından birisi önüne çıkar,  
-Sen ki Allah'ın Arslanısın... Böyle bir katıra binmek sana yakışır mı? diye sorar.  
Hazreti Ali şu cevabı verir:  
- Hücum edenden kaçmayacak kadar cesur, kaçana hücum etmeyecek kadar âlicenâb, bana sahip olmadığım meziyetlerle hitap edecek kadar dalkavuk ruhlu olmadıktan sonra, insana böyle bir katır yeter.

## Ridâniye Zaferi

Yavuz Sultan Selim Hân, Memlûk Hanedanlığının Osmanlı Devleti’ni engellemeye yönelik tavrı üzerine İslâm ümmetini daha güçlü kılma gayesiyle harekete geçti. Evvela 24 Ağustos 1516’da Mercidâbık ovasında Memlûklerle gerçekleşen savaş kazanıldı. Yavuz Sultan Selim Hân, Mercidâbık muharebesinin ardından 28 Ağustos 1516’da Halep’e hâkim oldu. 19 Eylül’de Hama, 21 Eylül’de Humus ve 27 Eylül’de Şam teslim alındı. Bölgeyi hâkimiyeti altında bulunduran Lübnan emirleri de Osmanlı Devletinin hâkimiyetini kabul ettiler. Yavuz Sultan Selim Hân büyük bir hızla ilerleyerek 30 Aralık’ta Kudüs’ü ve 2 Ocak 1517’de Gazze’yi hâkimiyeti altına aldı.

Yavuz Sultan Selim Hân bugünkü şartlarda bile geçilmesi son derece zor olan ve daha önce hiç geçilmemiş olan Sina Çölünü, ordusunun beraberinde bulunan ağır toplar ve teçhizatla beraber 13 gün gibi kısa bir sürede geçmeyi başardı.

Ridâniye zaferiyle yalnızca Memlûk ve Osmanlı hanedanlarının tarihi değil, dünyanın tarihi değişmiştir. Mısır ve Arabistan Yarımadası da 1516 ve 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılan diğer bölgeler gibi Osmanlı hâkimiyetine girdi. Ridâniye zaferinin en önemli neticesi hiç şüphesiz hilâfetin Osmanlı Devleti’ne geçmiş olmasıdır. 22 Ocak 1517’de Osmanlı Devleti’nin galibiyeti, Memlûklerin mağlûbiyetiyle sonuçlanan Ridâniye zaferinin sonucunda Memlûk Devleti tarihe karışmış, 24 Ocak’ta Kahire’ye girilmesiyle de Osmanlı Devleti açısından Mısır’ın tamamının fethi gerçekleşmiştir.

## Selmân-ı Fârisî *(Radıyallâhu Anh)*ın Kısa Hâl Tercemesi

Nesebi; İsfahan’dan Abülmülk ailesine dayanmaktadır. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından, “Selmânü’l-Hayr” olarak isimlendirilmiştir.

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)*a onun hakkında şöyle rivayet etmiştir: “Birçok geceler, Selmân *(Radıyallâhu Anh)* ile Rasûl-i Ekrem *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* baş başa kalırlardı. Hatta bu geceler ezvâc-ı tâhirâttan hiç kimse Rasûl-i Ekrem *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hizmetine girmezdi.”

Selmân-ı Fârisî *(Radıyallâhu Anh)*ın itikadı o kadar sağlamdı ki, kısa süre içerisinde bizzat Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den, *“Selmân, bizim aile efradımızdan, ehl-i beyttendir”* buyruğuyla yakınları arasına alındığı müjdesine kavuştu.

Onun fazileti hakkında Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bir başka hadîs-i şerîfinde şöyle buyurdu: *“Cennet üç şahsa müştaktır: Ali, Ammâr ve Selmân!”* O kadar sade giyinirdi ki köleliğinde ne kadar basit giyinmiş ise Medâin valisi olduğu zaman da aynı hâl ve şekilde devam etmişti. O kadar cömertti ki, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in: *“Her birinizin taşıyacağı dünyalık, bir yolcunun taşıyacağı azık kadar az olsun”* şeklindeki öğüdünden hareketle, gelirinden bir şey almayıp dağıtırdı.

Hicrî 35 (milâdî 655) senesinde Hazreti Osman *(Radıyallâhu Anh)*ın hilâfeti zamanında vefât etmiştir. Mevlâ Teâlâ şefaatine nail eylesin!

## Cuma Namazının Farziyeti

Cuma namazı, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in bi‘setinin onuncu senesi, hicret esnasında farz kılınmıştır. Sıhhat sahibi, hür ve mukîm erkekler üzerine, edâ edilmesi gereken bir borçtur. Râşid hâlifeler ve sonraki İslâm halifeleri yoluyla günümüze kadar hiçbir zaman terk edilmeksizin eda edilmiştir.

Rabbimiz *(Celle Celâluhû)*nun, ***‘’Ey iman etmiş olan kimseler! Cuma günü o*** *(cuma)* ***namaz****(ı****) için*** *(ezan okunularak)* ***çağrıda bulunulduğu zaman, hemen Allâh’ın zikri*** *(olan cuma namazının ikamesi)****ne koşun ve alış-verişi bırakın! İşte size! Bu sizin için daha iyidir! Eğer bilmekte bulunmuş olduysanız*** *(sonsuz ticareti tercih edersiniz)****!’’*** (Cuma Sûresi:9) hitâbına muhâtap olan Ashâb-ı Kirâm Hazerâtı *(Radıyallâhu Anhum)*, o andan itibaren Cuma namazını edâ etmek niyetiyle, dünyalık bütün işleri terk edip mescitlere yönelmişlerdir.

**Cuma Namazını Terk Edenlere Yönelik Tehditler**

Rasûlullâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz, cumaya gitmeyip geri kalan kavimlerle ilgili şöyle buyurmuştur: ***“Azmettim ki, insanlara namaz kıldırması için bir adama emredeyim, sonra da cumaya gitmeyip geri kalanların üzerine evlerini yakıp yıkayım.”*** (Müslim, Mesâcid: 254)

***“Ya şu kavim ve topluluklar cumayı terk etmekten vaz geçerler ya da Cenâb-ı Hak onların kalplerinin üzerini mühürler de, hepsi gafillerden olurlar.”*** (Müslim, Cuma:40)

## Dîvânü Lügati’t-Türk

Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra, Kur’ân-ı Kerîm’in ve İslâmî ilimlerin dili olduğu için Arapçayı öğrenme konusunda özellikle ihtimam gösterdiler. Türkler Arapça öğrenirken, Arapların da Türkçe ile tanışmaları gündeme geldi. Bunun üzerine Kaşgarlı Mahmud, Arapların Türkçe öğrenmesine yardımcı olmak ve Türk dilinin de üstün bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla bu lügati hazırladı. Dört kez ilaveli düzenleme ve tashihten geçirildiği ifade edilen eser, 25 Ocak 1072 - 12 Şubat 1074 tarihleri arasında yaklaşık iki senede tamamlanarak Bağdat’ta dönemin halifesi Muktedî-Biemrillâh’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a takdim edilmiştir. Bu lügat aynı zamanda Türklerin ilk dil sözlüğü olmasıyla önem taşımaktadır.

## Veda Hutbesinde Sünnete Bağlılık Vurgusu

***“… Ey Müminler, benden sonra küfre dönmeyin, birbirinin boynunu vuran kâfirler haline gelmeyin. Size, sımsıkı sarıldığınız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız apaçık dinî, ilmî, idâri, siyâsî kuralları içeren Allah’ın kitabı Kur’ân’ı ve Rasûlü’nün sünnetini bıraktım. Bunlarla amel ediniz, davranışlarınıza Kur’ân ve sünneti yansıtınız. Bir de soyumdan yakınlarımı, Ehl-i beytimi bıraktım…”*** (Tirmizî, Menâkıb:32)

***“Size iki şey bırakıyorum.*** *(Bunlara tutunursanız)* ***asla dalâlete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi*** *(kıyamette)* ***havz****(ı kevserin yanın)****a kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir.”*** (Hâkim, el-Müstedrek: 1/93)

## Elli Dört Farzın Dördüncüsü: Beş Vakit Namaz Kılmak

İnsanlığa indirilmiş olan bütün hak dinler, namaz emrini ihtivâ etmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de, peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman, namaz mükellefiyeti, güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki vakit namazı kapsıyordu. Hicretten on sekiz ay önce, Mi‘râc gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde namaza dair birçok emir ve öğütler vardır. Bütün bunlar, İslâm dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Nitekim bir âyet-i kerîmenin hitabı şöyledir: **“**(Habîbim!) **Sana vahyedilmiş olan o kitabı** (çok iyi anlamak için) **peş peşe oku ve o** (farz) **namaz**(lar) **ı hakkıyla kıl! Zira o namaz, en çirkin olan şeylerden de, münkerden de kesinlikle alıkoyar. Allâh’ın zikri** (için meşrû edilmiş ve bütünüyle zikirden ibaret olan namaz) **ise elbette** (diğer bütün ibadetlerden) **daha büyüktür! Allâh, sanat hâline getirerek sürekli yapmakta olduğunuz** (hayır ve taatla ilgili) **şeyleri** (hakkıyla) **bilmektedir.”** (Ankebût Sûresi:45)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse, öylece namaz kılınız.”*** (Buhârî, Ezân:18) buyurmuş ve namaz ile ilgili bütün malûmatı Sahâbe-i Kirâm *(Radıyallâhu Anhum)*a en güzel şekilde öğretmiştir. Dinimizin direği olan bu ibâdet nesillerden nesillere aktarılmak suretiyle fiilî tevatür yoluyla günümüze kadar gelmiştir.

## Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Müjdeleyen Mânevî İşâretler

Türk milleti, İslâmiyet’ten sûfîler eliyle haberdar olduğundan yüce dinimizi tasavvufla beraber benimsedi ve kurmuş olduğu devletleri de yaşadıkları devrin sulehâsının rehberliğinde kurup idare etti. Osmanlı Devleti de kuruluşu vetiresinde sâlihlerin duâ ve desteğini aldı. Küçük bir beylikten cihanşümul bir devlete uzanırken bire on orduları mağlup etti; sınırlarını dört bir cihette anlaşılması zor bir genişliğe eriştirdi. Bütün bunları anlayabilmek, işte bu manevî gücü anlayabilmekten geçer.

Kerâmet-i Evliyâ haktır. Bu kerâmet bazen, gelecekten haber verme şeklinde zuhur eder. Nitekim Osmanlı Devletinin kuruluşundan yarım asırdan daha fazla bir süre önce vefât eden büyük veli Muhyiddîn-i ibni Arabî *(Kuddise Sirruhû)*ya nispet edilen *“ed-Dâ’iretü’n-Nu‘mâniyye”* (ya da “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye”) adlı eserde, Osmanlı Devleti adında bir devlet kurulacağı ve kıyamete -yakın bir süreye- dek hüküm süreceği yönünde bir ifşaat yer alır. Hatta ileride tahta çıkacak olan Osmanlı sultanları ve belli dönemlerde yaşanacak gelişmeler hakkındaki birtakım bilgilere de işaret buyurulur. Bazı tarihî kayıtlara göre, Osmanlı’nın manevî kurucusu Şeyh Edebâlî *(Kuddise Sirruhû)*, Şam’da bulunduğu dönemde Muhyiddîn-i ibni Arabî *(Kuddise Sirruhû)*nun sohbetlerine katılmış bir âlimdir.

Muhyiddîn-i ibni Arabî *(Kuddise Sirruhû)*nun ilgili kitabındaki mezkûr ifşaatı daha sonra tablo hâline getirilmiş ve Sultan 2. Abdülhamid Hân’a takdim edilmiş, o da bu tabloyu Yıldız Camii’ne astırmıştır.

## Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın Şehâdeti

Hazeti Ali *(Radıyallâhu Anh)* ve ordusunun Hâricîlerle karşı karşıya geldiği Nehrevân muharebesi sonucunda sağ kalan Hâricîler, Mekke’ye giderek haccettikten sonra ümmetin ahvâlini müzâkere ettiler. Müzâkere sonucunda; Hazreti Ali, Hazreti Muâviye ve Hazreti Amr ibni Âs *(Radıyallâhu Anhum)*u öldürmenin en sâlim yol olduğu fikrinde ittifak ettiler. Abdurrahman ibni Mülcem, Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ı şehîd etme vazifesini üzerine aldı.

Kûfe’ye giden İbni Mülcem, Nehrevân’da ölen yakınları için ağıt yakan bir kadın topluluğuna rast geldi ve bu kadınlardan birine hayran oldu. Evlenme teklifinde bulunduğu bu kadının belirttiği miktardaki mehrin yanında bir de Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın şehâdetini talep etmesi, suikastçının iştahını daha da kabarttı.

İbni Mülcem, suikastı düzenleyeceği sabah kılıcını kuşanarak Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın evinden çıkışını beklemeye koyuldu. Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)* çıkar çıkmaz davrandı. Hançerinin (ya da kılıcının) Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın mübârek vücuduna darbesi kadere tevâfuk etti. Yaralanan Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın çağrısı üzerine İbni Mülcem yakalandı ve Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*ın şehadetinin ardından kısas edildi.

Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*, oğulları Hasan, Hüseyin ve Abdullah ibni Ca‘fer tarafından yıkandı ve Hazreti Hasan *(Radıyallâhu Anh)*ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi. Allah Teâlâ, şefâatlerine nâil eylesin!

## İsmail Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin Hayatı

Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri’nin tek erkek kardeşi olan İsmail Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 1945 senesinde Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı (Miço) köyünde doğdu. Hafızlığını küçük yaşta ikmal ettikten sonra vatanî görevini ifa edinceye kadar sarf, nahiv, mantık, belâgat gibi âlet ilimlerini tahsil etti; fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerine ait metinleri okudu.

Mahmud Efendi Hazretlerimize benzerliğiyle dikkat çeken merhum İsmail Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin ömrü, talebe okutmaya adanmış bir ömürdü. Yıllar boyunca İsmailağa Kur’ân Kursunda ve Tekâmül Medresesinde talebe okuttu. Muhtelif camilerde müezzinlik yapan hocaefendi çok güzel bir sese sahipti. Kur’ân tilâvetleri, dinleyenleri etkilerdi. Şiir okumayı sever, muhtevası zengin ve hoş sohbetlerini şiirlerle ve beyitlerle süslerdi.

Merhum İsmail Ustaosmanoğlu Hocaefendi pek çok hastalıkla mücadele etti. Bu durumuna rağmen gerek resmî müezzinlik vazifelerini gerekse talebe okutmaya yönelik vazifelerini hiçbir zaman aksatmadı.

Tedavi gördüğü hastanede 29 Ocak 2015 tarihinde vefât eden İsmail Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesi, devlet ricâlinin ve alanlarında önde gelen mühim şahsiyetlerin de iştirak ettiği kalabalık bir cemaatle, Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Sadakanın Bereketi

Ebû Hüreyre *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyete göre, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurdu: “Bir adam kuru bir arazide giderken buluttan ‘Filancanın bahçesini sula!’ diye bir ses işitti. Sonra o bulut uzaklaşarak suyunu kayalık bir yere boşalttı. Daha sonra suyun tamamı sel yollarından birinden akarak gitti. Adam da suyu takip etmeye başladı. Yolda, bahçesine gelen bu suyun yönünü düzelten bir adamı gördü. Ona, ‘İsmin nedir, ey Allah’ın kulu?’ diye sordu.

O da ‘Ben filanım!’ diye adamın buluttan işittiği ismi söyledi. İsmini soran adama da ‘Peki sen benim adımı niye sordun, ey Allah’ın kulu?’ dedi. Adam, ‘Ben, sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim, senin adını anarak filancanın bahçesini sula!’ dedi. ‘Peki, sen bahçende ne yapıyorsun?’ diye sordu.

Bahçenin sahibi şöyle cevap verdi: ‘Madem öyle, söyleyeyim: Ben bu bahçeden çıkan mahsule bakarım: Onun üçte birini sadaka olarak veririm. Üçte birini de ben ve ailem yeriz. Geri kalan üçte birini ise bahçeye iade ederim.” (*Müslim*, Zühd, No: 2984)

**Açıklama**

Kul, yaratanın kanunlarında istikamet ettikçe Allah Teâlâ da diğer varlıkları onun hizmetine seferber eder. Hadîs-i şerîfte geçen bahçe sahibi, nimeti, Allah Teâlâ’nın rızasına uygun şekilde değerlendiriyor ve Mevlâ Teâlâ da ona melekleri vasıtasıyla bereketli yağmurlar gönderiyor.

## Vankûlî Lügati

Lügatin asıl adı, “Tercüme-i Sıhâh-ı Cevherî”dir. Büyük dil âlimi Cevherî’nin, “Tâcü’l-Luğa ve Sıhâhi’l-Arabiyye” adlı Arapça sözlüğünün tercümesidir.

Eser, yerli matbaada basılan ilk eser olması hasebiyle geniş bir mukaddimeye sahiptir. Mukaddimeden evvel, İbrahim Müteferrika’nın matbaanın önemine dair kaleme almış olduğu “Vesîletüt-Tıbâa” adlı risalesi yer alır. Mukaddime; matbaanın kurucusu olan İbrahim Müteferrika’nın, devrin padişahı Sultan 3. Ahmed Han’a, devrin Sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya ve Şeyhülislâm Abdullah Efendi’ye yönelik kaleme almış olduğu methiyelerle başlar. Bu bölümün ardından, matbaanın açılmasına müsaade eden padişah fermanı ve Şeyhülislâmın ilgili fetvası ve devrin önde gelen âlimleri tarafından kaleme alınmış olan takrizler gelir.

Sözlüğün temel yapısı, kelime köklerinin madde başlığı olarak esas alınmasıyla oluşturulmuştur. Sayfa sonlarına, bir sonraki sayfa başında bulunan maddenin kısaltması işlenmiştir. Her sayfa 37’şer satır olarak düzenlenmiş olup her sayfada ortalama üç kelime köküyle, verilen bu kelimelerden türetilmiş 22 kadar kelimeye yer verilmiştir. Sözlüğün tamamında, takriben beş bin kelime kökünden türetilmiş yüz binin üzerinde kelimenin yer aldığı belirtilmektedir.

Vankûlî Lügati bugün de, bilhassa eski kaynaklara yönelik araştırma yapanların müstağnî kalamayacağı bir lügat olarak temel başvuru kaynaklarından biri olma özelliğini korumaktadır.

# **1 Şubat**

## Huneyn Gazvesi

Hevâzin Gazvesi olarak da anılan bu gazve, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e ve Ashâbına düşmanlığını artıran Hevâzin kabilesine mensup kimselere karşı düzenlenmiştir. Lât putunu himaye eden kabile, putlarının ve kendilerinin güvenliğini koruyabilmek maksadıyla İslâm ordusuna karşı hazırlığa girişti. Durumu haber alan Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Mekke’nin fethinden altı gün sonra yola çıktı ve muharebe 1 Şubat 630’da Huneyn’de meydana geldi. İslâm ordusunun galibiyetiyle neticelenen muharebe, bu büyük kabilenin İslâmiyet’i kabulüyle neticelendi.

## Ayasofya

Ecdadımız, fethetmek suretiyle kapılarını İslâm’a açtığı şehirlerin en büyük mabedini, fethin sembolü olması açısından mescide dönüştürmüştür. Ayasofya da Hıristiyanların İstanbul’daki en önemli mâbedi olarak fethi müteakip mescide dönüştürülmüş ve Şeâir-i İslâmiyye’nin şehirdeki baş unsuru hâline getirilmiştir. Ayasofya bu hususiyetiyle İslâmî şuura sahip tüm müminlerin dava edindiği bir mesciddir. Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasına yönelik sahiplenmeler, onun 1935 senesinde kapanışı sırasında ve günümüze kadar kapalı kaldığı süre boyunca yaşadığımız gaflet uykusunu unutturmamalıdır. Tadilât gayesiyle kapatılan ve daha sonra müzeye dönüştürülen bu caminin mevcut durumu bizi, fetihle olan manevî bağımızın kuvvetini sorgulamaya ve derin bir özeleştiriye sevk etmelidir.

## Elli Dört Farzın Beşincisi: Cünüplükten Ğusletmek

Ğasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde ğusül: Bütün bedenin yıkanması, boy abdesti alınmasıdır. Taharet-i kübra (büyük temizlik) olarak anılan bu temizliği gerektiren hâl, cünüblüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüblük hâli ise, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.

Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır: İlk önce eğer varsa üzerimizdeki necâset giderilir. Daha sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır. Sonra ağzımız ve burnumuz üçer defa iyice temizleyerek yıkanır. Daha sonra da iğne ucu kadar dahi kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücut yıkanır.

Cuma ve bayram namazları öncesinde, Hac veya Umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için gusletmek sünnettir.

İhtidâ eden, yani sonradan Müslüman olanlardan İslâmiyet’i kabul ettiğinde cünüb veya hayız-nifas durumlarında bulunmayanların gusletmesi mendub, böyle durumlardayken Müslüman olanların gusletmesi ise farzdır.

## Hama Katliamı

Hama katliamı, Suriye’nin Hama şehrinde, Hâfız Esed yönetimindeki rejim güçlerinin Sünnîlere yönelik gerçekleştirdiği, on binlerce kişinin ölümü, yüzbinlerce insanın göç etmesine sebep olan katliamdır. Bölgedeki katliamlar hâlen tekrarlanmaktadır. Suriye’de ve İslâm coğrafyasının muhtelif ülkelerinde hâlen yaşanmakta olan mezâlimin son bulması en büyük temennimizdir.

## Sultan 2. Murad Hân’ın Hayatı

Kaynaklarda aleyhinde herhangi bir bilgi yer almayacak kadar şahsiyet sahibi bir kimse olduğu, hitabetinin son derece düzgün ve etkileyici olduğu, sükûneti ve huzurlu hayatı sevmesine rağmen yeri geldiğinde cesaretiyle ön plana çıkan bir kimse olduğu kaydedilmiştir. Usta bir şair olduğu, hat sanatındaki mahareti; nesih ve sülüs hattını usta derecesinde yazdığı da bilinmektedir.

Sultan 2. Murad Hân tarihe geçen önemli hizmetlerinin ardından istirahat için çekildiği Edirne’deki bir adada felç geçirerek 3 Şubat 1451 yılında vefât etmiş ve vasiyetinin lüzumu olarak Bursa Muradiye Camii’nde medfûn bulunan oğlu Alâüddin’in yanına defnedilmiştir. Allah Teâlâ, Sultan 2. Murad Hân Hazretlerinden râzı ve memnun olsun!

## Ali Ulvi Kurucu’nun Vefâtı

1922 yılında Konya’da dünyaya gelen merhum Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bir yandan okul eğitimine devam ederken hafızlığını ikmal etti ve İslâmî ilimlerin yolu olan Arapçayı öğrendi. Kendisi ilmî gelenekten gelen bir ailenin mensubuydu. Dedesi Hacı Veyis Efendi, devrinin tanınan âlimlerinden biriydi. Meşhur Hacıveyiszâde Mustafa Efendi de amcasıydı.

İlim ve edebiyat alanında önemli hizmetlerde bulunan Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi 3 Şubat 2002’de Medîne-i Münevvere’de Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu ve bu mübarek şehirde defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## İskilipli Âtıf Hoca Efendi

Mehmed Âtıf Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)* 1858 senesinde İskilip’in Tophane (Toyhane) köyünde dünyaya geldi. Köyünde başladığı İslâmî ilimler tahsilini İstanbul’da sürdürdü. İslâm düşmanlarıyla ve Osmanlı karşıtlarıyla olan mücadelesine de her daim devam etti. 1924’te bastırdığı “Frenk Mukallidliği ve Şapka” adlı eseri öne sürülerek kitabın basıldığı dönemde henüz çıkmamış olan “Şapka Kanunu”na muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İstiklâl Mahkemesindeki sözde muhâkemesinin ardından, Babaeski müftüsü Ali Rızâ Efendi ile beraber 4 Şubat 1926’da idam edildi. Mevlâ Teâlâ şehâdetini kabul eylesin!

## Cennet, Saâdet Yurdudur

Dünya, *“Ben varım, başkası yok”* der. Dünya yankesicidir, insanı yandan keser. 50 milyondan 49 milyon insanı kandırdı, 1 milyonun da yarısını sallıyor. Saadethânede yani cennette ölüm yok, hastalanmak yok, üşümek yok, terlemek yok… Siz dünyada avanak gibi ütü ile meşgul olun durmadan. Bu sözümü yüzde 95’i kabul etmiyor, yüzde 5’i de yaz-boz tahtası misali. Hakikati bir düşünsek böyle yapmayız.

Mevlâ Teâlâ (âyet-i kerîmeleriyle) cenneti gözümüzün önüne seriyor. Öyle cennet ki, müttakîlere vaad olundu. Müttakîler ise Allah Teâlâ’ya karşı saygı gösterenler, edebi muhafaza edenler, emir tutanlar, yasaklardan korkanlardır. (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## Hacıveyiszâde Mustafa Efendi’nin Hayatı

1889 senesinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini ve hafızlığını tamamladıktan sonra; fıkıh, tefsir, hadis, ahlâk, hikmet ve İslâm tarihi okuyarak icâzet almıştır. Konya’daki Islâh-ı Medâris müderrislerinden Şeyhzâde Ziya Efendi’den Arapça, Cebir ve Ferâiz tahsil etmiş, Sultan Selim Camii Hatibi Mesnevihan Sıdkî Dede’den Farsça öğrenmiş, Hocası Ziya Efendi’nin babası Şeyh Mehmet Bahaeddin Efendi’ye intisap etmiştir. 1960 yılının 5 Şubat Cuma günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuş ve Konya Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

## Muttakî Olmanın Üç Basamağı

Müttakî olmanın üç basamağı vardır; “ Lâ İlâhe İllâllâh Muhammedu’r-Rasûlulllâh” diyen, birinci basamağa ulaşmıştır. Birinci basamağa nâil olan, Mevlâ Teâlâ dilerse günahları nispetinde cehennemde kalacaksa da sonunda oradan çıkacak ve cennete girecektir. Ama insan neden birinci basamakta kalsın? İkinci basamak amel basamağı, üçüncü basamak da hep Mevlâ Teâlâ ile olmak basamağıdır. İnsan, üçüncü basamağa vâsıl olmaya çalışmalıdır.

Cennette ince ve kalın ipek kumaştan elbiseler giyilecek, yani orada ipeğin her çeşidi var. Dünyada bir kimse bir dostunu ziyarete gitse onunla sakin olarak ancak yarım saat kadar oturur. Sonra ev sahibinin ya kalkıp kahve yapması icap eder ya çocuk ağlar ya kapı çalar ya telefon gelir… Ama cennette öyle değildir. Karşılıklı, dilediğiniz kadar oturur, muhabbet edersiniz… Bağlanmayalım şu dünyaya, asıl yerimize hazırlanalım… (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## Sultan 2. Ahmed Hân’ın Hayatı

Sultan İbrahim Hân ve Hatice Muazzez Sultan’ın oğlu olan 21. Osmanlı Pâdişâhı ve 100. İslâm halifesi Sultan 2. Ahmed Hân, 1643’te İstanbul’da doğdu. Arapça ve Farsçayı da ileri seviyede öğrendiği üst düzey bir eğitim aldı. Kardeşi 2. Süleyman’ın dört yıl kadar sürmüş olan saltanatı döneminde tedbiren kafes hayatı yaşamak zorunda kaldı. Sultan 2. Süleyman’ın ardından 48 yaşında Taht’a çıktı. Taht’a oturduğu dönem, 2. Viyana kuşatması gibi, Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerinden birine tevâfuk etti.

Târihî kaynaklar Sultan 2. Ahmed Hân’ın oldukça merhametli ve son derece vatanperver olduğunu, genel olarak hassas bir yapıya sahip bulunduğunu kaydederler. Hasta olduğu zamanlarda bile devlet işleriyle ilgilenmekten geri durmadığı, tebdîl-i kıyâfet ile halk arasında sıklıkla dolaşıp insanlarla hasbihâl edip dertlerini dinlediği ve sorunların çözümü konusunda titiz davrandığı haber verilir. İstişaresiz asla iş yapmadığı, döneminde önemli iktisâdî tedbirler aldığı, sanat ve sanatkârlara azamî değer verdiği, hat sanatı ile ilgilendiği ve yazısının son derece güzel olduğu, Kur’ân-ı Kerîm yazmayı pek sevdiği ve kıymet verdiği kitapları da istinsâh ettiği ve iyi de bir şâir olduğu nakledilir.

Sultan 2. Ahmed Hân 3 yıl, 7 ay, 14 gün saltanat sürdükten sonra hastalığı sebebiyle 6 Şubat 1695 tarihinde 52 yaşındayken Edirne’de vefât etti ve cenâzesi İstanbul’a getirilerek Kânûnî Sultân Süleyman Hân türbesine defnedildi.

## Haftanın Günlerinden Birinin ‘’Cuma’’ Olarak İsimlendirilmesi

**‘’Cuma’’** kelimesinin kökeni ve haftanın günlerinden birine isim olarak verilmesi noktasında pek çok şey söylenmiştir. Kökeni konusunda kelimenin; **‘’toplanmak, bir araya gelmek’’** anlamlarına gelen Arapça ‘’**Cem‘** ’’ ifadesinden geldiği yönündeki görüş daha doğru bulunmuştur.

Yerin ve göğün yaratılış evrelerinin anlatıldığı bir rivayette; arş, su ve kalemin yaratılışı beyan edildikten sonra dağların yaratılışından bahis açılmış ve devamında **‘’Cuma’’**nın manası hakkında şöyle denilmiştir: ***‘’… Sonra göklere kastetti. Onlar duman idi. Bu duman suyun buharı idi. Onu bir gök olarak yarattı. Sonra onu patlatıp Perşembe ve Cuma günlerinde yedi tabaka yaptı. Yer ve göğün derleyicisi olduğundan Cuma gününe Cuma denilmiştir…’’*** (İmam es-Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr)

Ayrıca Hazreti Âdem *(Aleyhisselâm)*ın hilkatinin bu günde toplanmış olması sebebiyle **Cuma** olarak isimlendirildiği de söylenmiştir. Haftanın Cumaya tekabül eden gününe **el-arûbe** denildiği ve sonradan Ensâr’ın bu günde toplanması vesilesiyle **Cuma** olarak anılmaya başlandığı da rivâyet edilmiştir. **‘’el-arûbe’’** isminin, Efendimiz *(Aleyhissalâtu Vesselâm)*ın dedelerinden **Ka‘b ibni Lüey**y’e kadar gittiği, onun bu günde kavmini toplayarak öğüt verip hareme saygı duyulmasına dair telkinlerde bulunduğu kaydedilmiştir. Bu bilgiye göre **Cuma** gününü tazim, **Cuma** namazını farz kılan âyet-i kerîmenin nüzûlünden daha önce olmaktadır.

## Sultan 4. Murad Hân’ın Hayatı

17. Osmanlı padişahı ve 96. İslâm hâlifesi olan Sultan 4. Murad Hân, 1612 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan 1. Ahmed Hân, annesi ise Kösem Sultan’dır. Çocuk yaşlarından itibaren iyi bir eğitim görmüş olan Sultan 4. Murad Hân 200 okkalık gürzleri rahatça kaldırabilecek derecede güçlü vücuda sahip bir padişahtı. 17 sene süren saltanatı boyunca, Revân ve Bağdat’ın fethi gibi büyük başarılar kaydetti. Çıkan ayaklanmaları bastırma konusunda son derece başarılı olduğu gibi tahtta kaldığı süre boyunca önemli hizmetlerde bulundu. Revân seferi sırasında baş gösteren rahatsızlığı sebebiyle henüz 28 gibi genç bir yaştayken 1640 senesinde vefât etti. Sultanahmet Camii yakınlarındaki türbesinde medfundur.

## İlmin Hayatî Önemi

Lügatte “bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek” anlamına gelen ilim kelimesi, bilgi ve bilim ifadelerini de içine alarak kullanılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde geçer. Bu sıklıkla geçmiş olması, Allah Teâlâ’nın ilmin ehemmiyetine olan vurgusunu da gösteren bir durumdur. İlim kelimesi hadîs-i şerîflerde de sıklıkla yer alır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ilmin önemini ve dinin devamı açısından lüzumunu pek çok vesileyle vurgulamış, ilmin fazîletlerini de zikretmek suretiyle Ashâbını ve onlardan sonra gelecek olan nesilleri ilim tahsiline yönelme konusunda öğütlemiştir.

## Elli Dört Farzın Altıncısı: Rızka Allah Teâlâ’nın Kefil Olduğunu Hak Bilmek

Allah Teâlâ, ezelde her canlının rızkını takdir ve taksim etmiştir. Rızık, Allah Teâlâ'nın hayat sahiplerine gönderdiği ve bu hayat sahiplerinin yediği ve faydalandığı şeydir. Bir kimse hayatta olduğu müddetçe onun rızkına Allah Teâlâ kefildir. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyurulmuştur: **“Yer**(yüzün)**de hafifçe yürüyen hiçbir canlı** (bile) **yoktur ki, rızkı Allâh’a âit olmasın! O, onların karargâhlarını da, emanet bırakıldıkları yerleri de bilmektedir.** (Tüm canlıların sayısı, rızıkları, yerleri, kaderleri ve ecelleri, işte bunların) **hepsi pek açık olan** (Levh-i Mahfûz nâmındaki) **bir kitaptadır.”** (Hûd Sûresi:6)

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe *(Rahimehullâh)*ın el-Fıkhu’l-Ekber adlı eseri başta olmak üzere, Ehl-i Sünnet akâid metinlerinde bu husus îman esaslarından biri olarak zikredilmiştir. Canlıların hayatı boyunca ihtiyaçlarını giderdiği şeyler helâlden de olabilir haramdan da! Mü’minlere düşen, bunu helâl yoldan kazanmak ve meşrû şekilde istifâde etmektir.

Rızık söz konusu olduğunda, şükür de hemen gündeme gelir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: **“Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tertemiz olanlarından yiyin ve** (size onları rızık olarak veren ve helâl eden) **Allah’a şükredin, eğer ancak O’na ibadet ediyorsanız.”** (Bakara Sûresi:172) Buna göre, mü’minler rızkın Allah Teâlâ’dan geldiğini bilmekle beraber, bunun şükrünü edâ konusunda da gereğini yapmalıdırlar.

## Ömer ibni Abdilazîz *(Radıyallâhu Anh)*ın Şahsiyeti

Emevî hanedanından olan Ömer ibni Abdilazîz *(Radıyallâhu Anh)*, halife Süleyman ibni Abdülmelik’in vefâtından sonra hilâfet makamına nâil olmuş ve saltanatı boyunca İslâm’a çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Birçok kabilenin Müslüman olmasını sağlamış, minberlerde ehl-i beyte yapılan zulümleri kaldırmıştır. Bu icraatları vesilesiyle yaşadığı asrın müceddidi olarak, adaleti vesilesiyle de 2. Ömer olarak anılmış ve fazîletiyle Hulefâi’r-Râşidîn’den sayılmıştır.

## Sultan 2. Abdülhamid Hân’ın Şahsiyeti

Sultan 2. Abdülhamid Hân, hizmetleri ve gayretleri sonucu mübarek devletin onlarca yıl daha ayakta kalmasına vesile olan büyük bir padişahtır. Hilâfet makamını, Allah Teâlâ’nın rızası ve muradı doğrultusunda işletmiş, âlem-i İslâm’ın parçalanmasına yönelik atılan her türlü adımın karşısında durmuş ve ümmet-i Muhammed’in bekası için elinden gelen her şeyi yapmıştır.

## İbâdet ve Temizlik

Hiç şüphe yok ki, insanların mutluluğu, selâmeti ve gerçek varlığı, Allah Teâlâ’ya güzel niyet ve samimî bir kalp ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı ise temizliğe ve paklığa bağlıdır.

Taharet, maddî ve manevî kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı ve anahtarıdır. Bu sebeple, her mükellef ilmihâl kitaplarından temizlik (taharet) bahsini öğrenmeli ve tatbik etmelidir. (Büyük İslâm İlmihâli)

## Efendi Hazretleri’nin Yeni Doğan Bir Bebeğe Mektubu

Sizler ki bu fani dünyaya geldiniz, bizlere hüsnü zannı (olan) ananız sizlere bir isim vermemizi münasip gördü. Ben de bu sevgili pirimiz Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin ismi şeriflerini sizlere münasip gördüm. İnşaallâh-ü Teâlâ onun tarikatına girmek şerefiyle müşerref olursunuz. Onun bereketinden hisseyâp olursunuz.

Sizlere biraz tembihler edeceğim. Yerine getiresiniz. Validenize diyesiniz ki: “Beni halk eden (yaratan) Hazreti Mevlâ’dır. Cümleyi o halk buyurmuştur. Beni O’na havale eyleyesiniz. Beni ancak O muhafaza edebilir ve beni O büyütebilir. Terbiye ve ahlâkı O ihsân eder.

Dünya için ve nefis için yapılan bir şeyin, ibadet de olsa kıymeti olmadığını bilesiniz. Ama her ne şey ki Allah aşkına ola, meşru oldukça ibadet olur bilesiniz. Belki böyle hareket ederseniz Mevlâ Teâlâ Hazretleri bana başka hususi bir muamelede olur (bulunur).

Eğer ehli dünya olanlar gibi yapar iseniz Mevlâmızın nazarından düşmek tehlikesi olabilir, bilesiniz. Mevlâ beni size hediye eyledi. Siz de beni tekrar gönülden Mevlâmıza hediye edesiniz. Belki kabul eder. (Mektûbât-ı Mahmûdiyye, 162. Mektub)

## Her Çocuk Fıtrat Üzere Doğar

Beşer cinsinden doğan her bir çocuk yaratılışının başlangıcında hak dini kabul edecek bir kabiliyet üzere doğar ve hâli üzere bırakıldığı takdirde hak dinden ayrılmaz ve hayatı boyunca o istikametten ayrılmaz.

## Mahmud Sâmi Efendi ve Ali Haydar Ahıshavî Efendi Babamız

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurdu: ***“Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.”*** (Ebû Dâvûd, Sünnet:3)

Son dönem velîlerin büyüklerinden olan Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)* babamız, ilim ve irşâd faaliyetlerinin yanı sıra, döneminin ulemâsı ve sulehâsıyla da sıkı bir münâsebet içerisindeydi. Mütemâdiyen görüşmekte olduğu zâtların arasında Alvarlı Efe ve Mahmud Sâmi Hazretlerinin ayrı bir yeri olduğu ve: *“Bana iki şeyh sevdirildi. Biri Alvarlı Efe, diğeri Mahmud Sâmi Efendi”* buyurduğu, onlarla sıkı bir dostluğunun bulunduğu anlatılmıştır.

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri’nin Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)* babamızı sık sık ziyaret ettiği bilinmektedir.

Dört mezheb müftüsü Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)* babamızın son zamanlarında Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Hazretlerine: *“Gizle bakalım mânevî derecelerini. Cenâze namazımı sen kıldıracaksın”* dediği ve o uzak bir yere sefere gittiğinde: *“Bari cenâze namazımı kıldıracak birisini bıraksaydı”* şeklinde lâtife yaptığı anlatılmıştır. Efendi Babamız Ali Haydar Ahıshavî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri vefât ettiğinde, aktarmış olduğumuz sözü yerine gelmiş ve Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki cenâze namazını vasiyeti gereği Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri kıldırmıştır. Birbirlerini dünya hayatında bu derece çok seven iki mübârek zâtın kardeşliği bizler için güzel bir örnektir.

## Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Aliyye’nin altıncı altın halkası olan Mevlânâ Bâyezîd el-Bestâmî Hazretleri, zamanının kutbu, evliyanın reisiydi. Dünyadan ve maddeden tamamen uzak bir mürşid-i kâmildi. Hicrî 160 (m. 776) veya 188 (m. 803) yılında İran’ın Horasan eyaletine bağlı Bestâm kasabasında dünyaya gelmiştir. Ailesinin hemen hepsinin ibadete düşkün, sâlih kimseler olduğu nakledilmiştir.

Mevlânâ Bâyezîd el-Bestâmî Hazretleri; Ebû Hafs Haddâd, Ahmed Hadraveyh ve Yahya ibni Muâz *(Rahimehumullâh)* ile muasır; Şakîk Belhî, Zünnûn Mısrî *(Rahimehumellâh)* ile dost ve arkadaştı. Mezhebi Hanefî, tarikatı ise Sıddîkî idi. Memleketi Bestam’dan ayrıldıktan sonra otuz yıl kadar Suriye ve Şam civarında bulundu; ilimle iştigal etti ve nefsiyle mücahede etti. Mevlânâ Ca‘fer es-Sâdık Hazretlerinin rûhâniyetinden “üveysî” yolla terbiye gördü.

Cezbesi istiğraka, sevgisi aşka varan ve tevhîd konusunda konuşan sûfîlerdendi. Taatlerde bulunan bazı âfetlerin insanı mâsiyete düşüreceğine dikkat çeker, ibadetlerde ihlâsı önde tutmayı esas alırdı. Aşkı ve cezbesi ile meşhur olan Bâyezîd el-Bestâmî Hazretleri bu hâlleriyle İbni Arabî Hazretlerinin de dikkatini çekmiş ve eserlerine konu olmuştur.

Tasavvufu, *“Kemerleri sıkmak (aç kalmak) ve dizginini çekmektir (şehvete sahip olmaktır)”* şeklinde tanımlayan ve hicrî 234 (m. 848) senesinde Bestâm’da vefat eden Bâyezîd el-Bestâmî Hazretlerinin son nefesinde mübarek dilinden, *“Ey Rabbim! Seni gafletsiz hiç zikredemedim; sana tam manasıyla ibadet edemedim!”* sözleri dökülmüştür.

## Cuma Günü Mü’minlerin Bayramıdır

Cuma günü, “gün” mefhumunun yaratıldığı ilk günden itibaren Mevlâ Teâlâ tarafından inananlara bayram günü olarak bahşedilmiş ve Hazreti Âdem *(Aleyhisselâm)*ın devrinden başlayarak tazim olunmuş bir gündür. Cuma gününün fazîleti Kur’ân-ı Kerîm’de bu güne mahsus namazla birlikte beyân edilmiş, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de bu mübârek günün fazîletlerini ashâbına öğretmiştir.

Bir Müslümanın Cuma günü ile ilgili inanç ve düşünceleri, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ve Ashâbının *(Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)* ve onların yolunu takip eden muazzez mü’minlerin inanç ve düşüncelerinden farklı olmamalıdır. Muhtelif inanışlara sahip zümre ve insanların bazı günlerle ilgili ortaya atmış oldukları -olumlu ya da olumsuz- birtakım iddiaların, bir mü’minin katında herhangi bir kıymeti olmamalı ve mü’minler bu gibi düşüncelere meyletmemelidirler.

Cuma gününün mü’minlerin bayramı oluşu, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından açıkça ilân edilmiştir. Nitekim Ubeydullah ibnu’s-Sebbâk *(Rahimehullâh)* kanalıyla gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur:***‘’Ey müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki, Allah Teâlâ Hazretleri onu*** *(sizlere)* ***bayram kılmıştır, öyleyse yıkanın. Kimin yanında bir tiyb*** *(güzel koku)* ***varsa ondan sürünmesinde bir zarar yoktur. Size misvakı da tavsiye ediyorum.’’*** (*İbni Mâce*, İkāmetu’s-Salât:83)

## Elli Dört Farzın Yedincisi: Helâlden Pâk Libâs Giymek

Mevlâ Teâlâ, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* üzerinden mü’minlere hitâb ederek: **“Giyeceklerini de** (tüm pisliklerden) **iyice temizle!”** (Müddessir Sûresi:4) buyurmak suretiyle, elbiseyi temiz tutmanın önemini beyân etmiştir. Giyilecek elbisenin temini de, helâl yollardan sağlanmasının gereği açısından mühim bir konudur. Dolayısıyla mü’minler, elbiselerinin temizliği ve helâl yollardan teminiyle mükelleftirler. Bir de elbisede aranan vasıflar vardır ki, bu evsafa uyma konusunda şeriatın hudutlarını muhafaza etmek zarurîdir. Erkekler için ipek giymeye yönelik yasak da bu kapsamdadır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* temizlik konusu üzerinde önemle durmuş ve konuyla ilgili hadîs-i şerîflerden birinde şu hususu vurgulamıştır: *“Siz (Müslüman) kardeşlerinizin yanına varıyorsunuz. (Onların yanına vardığınız zaman) binek hayvanlarına güzel eğerler vurunuz, güzel ve temiz elbiseler giyininiz…”* (Ebû Dâvûd, el-Libâs:25)

Fıkıh ıstılahında maddî temizlik, maddî pislik ve kirlerden temizlenmeyi ifade eder. Müslümanlar, İslâm dininin temizliğe vermiş olduğu öneme binaen, temizliği sağlığın temel şartlarından biri ve insanlığın haysiyet ve şerefinin bir gereği olduğunu düşünmüşler ve bu yüksek hassasiyet, diğer inanışlara sahip olan kimselerde dahi büyük bir hayranlığa vesile olmuştur. Konunun manevî boyutu da mühimdir ve bu duruma: ***“Temizliğe devam et ki, rızkına genişlik verilsin”*** hadîs-i şerîfiyle işaret buyurulmuştur.

## Akşemseddin Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Akşemseddin Hazretleri 1390 senesinde Şam’da doğdu. Tam adı Muhammed ibni Hamza’dır. Nesebi, Ebû Bekir es-Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)* Efendimize ulaşır. Tıp alanında da ciddi bir tahsil görüp ihtisas yapmış; ilmiyye sınıfına dâhil olduktan sonra Osmancık Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmiştir. Akşemseddin *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri, hastalıkların mikroplar sebebiyle başlayıp yayıldığı tespitiyle tarihteki önemli buluş sahibi şahsiyetlerden biridir ve bu tespitini, Batılı hekim Fracastoro’dan çok önceleri ortaya koymuştur.

Akşemseddin Hazretleri, Sultan Mehmed Hân tarafından Fetih ordusuna davet edildi. Ordunun moralinin yüksek tutulması ve manevî açıdan desteklenmesi yönündeki hizmetleri, fethin gerçekleşmesi noktasında en önemli etkenlerden oldu. Fetihten sonra Ayasofya camiye dönüştürülünce ilk Cuma namazı onun tarafından kıldırıldığı gibi hutbe de onun tarafından îrâd edildi. Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin kabri de keşfen onun sayesinde bulundu.

Akşemseddin Hazretleri 1459 senesinde vefât günü gelip çattığında mürîdânını ve yakınlarını mescidde toplayıp helâlleşti ve vasiyetini yazdı. Yetiştirmiş olduğu halifeleri, talebeleri, evlatları ve pek çok konuda vermiş olduğu eserlerini geride bırakarak Yâsîn-i Şerîf’i tilâvet ettikten sonra sağ yanı üzerine uzanmış bir vaziyette âlemlerin Rabbi olan Allah *(Celle Celâluhû)*ya ilticâ etti. Allah Teâlâ şefaatlerine nâil eylesin ve bizlere nice fetih mimarları ve fetihler nasib eylesin!

## Kafkas Cihâdı ve Şeyh Şâmil

Şeyh Şâmil 1797’de Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren ilim tahsil etti. Bağdat’a gidip Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinden ders aldı. Hocası onu irşâd için Kafkasya’ya gönderdi. Gazi Muhammed’in şehadetinin ardından Çeçenlerin başına geçip Rus kâfirleriyle yıllarca cihâd etti.

İlerleyen senelerde esarete mecbur oldu. On yıllık esaretin ardından İstanbul’a geldi ve Sultan Abdülaziz’in misafiri oldu. Sultan: *“Şâmil, bunca imkânsızlıklarla, kendi başına 25 yıl kâfirlerle nasıl çarpıştın? Bütün savaşlara katılıyor muydun; yoksa bu zaferler senin kumanda kabiliyetin vesilesiyle mi oldu?”* diye sordu. Şâmil oturduğu yerden kalkarak Kafkas kıyafetini çıkardı. Padişah, Şâmil’in göğsünde ve sırtında kırktan fazla ölümcül yara izi olduğunu görüp gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin ellerini tutarak tahtı işaret etti ve: *“Bugün burada oturmaya lâyık biri varsa, bu ancak sensin!”* diyerek şanlı mücahidin gönlünü almaya çalıştı. Şeyh Şâmil hac niyetiyle Mekke-i Mükerreme’ye gittiğinde hacıların görmesi için Kâbe’nin üzerine çıkarıldı. 1871‘de Medine-i Münevvere’de vefat etti ve Cennetü’l-Baki’ye defnedildi.

## Nefs Tezkiyesinin Önemi

**“Nefsini tezkiye eden muhakkak ki kurtulmuştur”** (Şems Sûresi: 9) âyeti kerîmesi tezkiyeyi yegâne kurtuluş yolu olarak göstermektedir. Pek çok âyet ve hadîste vurgulanan tezkiye, sahibinin büyük mükâfatlara nâil olacağı müjdelenen güzel ahlâkın kapısıdır.

## Mevlânâ Kāsım ibni Muhammed es-Sâdık *(Radıyalâhü Anhümâ)*

Silsile-i Aliyye’nin 4. altın kalkası olan Mevlânâ Kāsım ibni Muhammed es-Sâdık *(Radıyallâhü Anhümâ)*, Hazreti Ebû Bekir es-Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)*ın torunudur. Hazreti Âişe, Ebû Hüreyre, Abdullah ibni Abbâs *(Radıyallâhu Anhüm)* gibi sahâbîlerden ilim tahsil etti. Medîne-i Münevvere’nin yedi büyük fakihi arasındaydı. İlmiyle amel eden büyük bir âlim olmanın yanında, zühd sahibi, yaşadığı asırda emsaline rastlanmayan büyük bir ahlâk timsaliydi.

Mevlânâ Kāsım ibni Muhammed es-Sâdık *(Radıyallâhu Anhümâ)*, Ömer ibni Abdilazîz *(Radıyallâhu Anhümâ)* tarafından, *“Elimde olsa, hilâfeti Kāsım ibni Muhammed’e bırakmak isterdim”* ifadeleriyle methedilmiş; Mâlikî Mezhebinin imamı Mâlik ibni Enes *(Rahimehullâh)* da:*“Kāsım bu ümmetin fukahasındandır”* sözüyle onun ilmî seviyesine dikkat çekmiştir.

Mevlânâ Kāsım ibni Muhammed *(Radıyallâhu Anhümâ)* variyetini fakir-fukaraya dağıtan hayırsever biriydi. İbadetle çokça meşgul olur, daima zikrederdi. Alnındaki izler, çokça secde ettiğinin göstergesiydi. Sohbet ve nasihatlerinde genellikle takva ve veraın üzerinde durur, bu yola teşvik ederdi.

Mevlânâ Kāsım ibni Muhammed *(Radıyallâhu Anhümâ)* hicrî 102 (veya 108) senesinde Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere arasında bulunan Kudeyd mevkiinde vefât etmiş ve buraya defnedilmiştir. Kabri, hac ve umre niyetiyle kutsal topraklarda bulunan mü’minler için önemli bir ziyaretgâhtır. Mevlâ Teâlâ şefaatlerine nâil eylesin.

## İbrahim ibni Edhem Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

İbrahim ibni Edhem *(Kuddise Sirruhû)*, tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 714 (H. 96) senesinde Belh şehrinde doğdu, 778 (H. 162) senesinde Şam’da vefât etti.

İsmi, İbrahim ibni Edhem ibni Mansûr olup, künyesi Ebû İshâk’tır. Nesebi, Hazreti Ömer *(Radıyallâhu Anh)* Efendimiz’e dayanır. Fudayl ibni Iyâd *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinden feyz aldı. İmrân ibni Mûsâ ibni Zeyd Râî ve Şeyh Mansûr Selâmî *(Rahimehumallâh)* Hazretlerinin sohbetinde bulundu; Üveys el-Karânî *(Rahimehullâh)* Hazretlerinin rûhâniyetinden istifâde etti.

Bağdâd, Şâm ve Hicâz’da meşhur oldu. Üç kıtanın âlimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmâm-ı Âzam *(Rahimehullâh)* Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. İmâm-ı Âzam *(Rahimehullâh)* Hazretleri onu methedip: *“İbrahim ibni Edhem seyyidimiz ve sevdiğimizdir.”* buyurmuştur. Dinde fakîh ve müctehid oldu. Çeştiyye yolunun büyükleri arasında yer aldı. Rumlara karşı yapılan cihâdlara katıldı. Arab lisânını çok fasîh konuşan biriydi.

Babası Edhem, Belh şehri padişahıydı. Kendisi Şehzâdeydi. Tahtta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkâna sâhipti. Her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman, kırk altın kalkanlı asker önünden, kırk altın gürzlü asker de arkasından yürürdü. O, bütün bunları terk etmiş ve Allah Teâlâ’ya gönül vermiştir. Mübârek sözleri ve kerâmetleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş; fakat o unutulmamıştır.

## Nefs-i Emmâreyi Memnun Etme Telâşesi

Bu kadar müslüman millet, bu nefs-i emmareyi memnun etme telaşesi içinde, mizanı da unuttu, sıratı da unuttu. Şu insanın gafletine bakın. Hâlbuki insan hep kazanabilir, mizanı doldurabilir. Bugün böyle amel etmek elimizdeyken, mümkün iken, yarın Mevla'nın huzuruna elimiz boş olarak çıkarsak yüzümüz kara olmaz mı? O zaman orada, *"Ben anlamadım, kendi nefsime zulmettim."* demek hiçbir şey ifade etmez. O halde fırsat varken Rabbimize yönelelim. Mizanımızın ağır gelebilmesinin çarelerine bakalım.

Cenâb-ı Allah'tan ümidimizi kesmeyelim. İnsanı ancak O uyandırır, O heves verir. O sevgi verir, başka kimse yapamaz. Bir milletin değeri peygamberine göredir. Ama eğer ona uyarlarsa… Eğer uymazlarsa onların heybetleri olmaz, kimse onlardan korkmaz, kimse onlara değer vermez, onları kale almaz (söz konusu yapmaz). Dünya âleminde hiç kıymeti olmaz. Çok düşük gözükürler ve düşman zanneder ki, bir üfürükte hepsini uçururum. (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## İbadetlerden Lezzet Almak

İnsan zikir ede ede ruhunu uyandırıyor. Ruhu uyanınca tefekkür ediyor, tefekkür edince bâtıldan hakka geçmiş oluyor. Dön dolaş hep zikrullah, hem de râbıta üzere olmak şartıyla. Ya Rabbi! Bizlere bu kadarını ihsan eden Sensin, tamamını ihsan et! Âmîn…

İbadetlerden lezzet almak için uğraşalım fakat lezzet almak niyetiyle değil, Mevla Teâlâ’yı razı etmek niyetiyle ibadet edelim. Ve’l-hâsıl Rabbim ile görüşeyim niyetiyle ibadet edenler çok azdır. Beyitte geldiği üzere; *“Dâru’l-Emândır bu şehir, lâkin giren yüz binde bir.”* (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler)*

## Müslümanın Nazarında Cuma Günü

Müslümanın zihin dünyası, yüce dinimiz İslâm’ın hüküm ve esasları üzerine kuruludur. Hangi konu olursa olsun, bu esasların şekillendirdiği dünya görüşü muvazenesinde değerlendirmede bulunur. Onun algısı sadece ve sadece “İslâm dünya görüşü” doğrultusunda gelişmiştir.

Cuma günü; yaratılışın başladığı, Allah Teâlâ’nın insanlara bayram olarak hediye ettiği, peygamberlere ve ümmetlerine ihsânda bulunduğu mübârek bir gündür. O, sayısız fazîlet ve bereketlere sahip, heyecan ve ümit içerisinde Allah Teâlâ’ya iltica edilen, müstecâb vakti de hususiyetleri arasında bulunduran, haftanın en hayırlı günüdür.

Müslümanlar Cuma gününü, gecesinde ibâdet ve duâ ile karşılarlar. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetleri, salât-ü selâmlar ve zikir, haftanın sâir günlerine nazaran artırılır. Mübârek günün sabahından namaz vaktine kadar, güne mahsus sünnet ve müstehâblara riayet hassasiyeti elden bırakılmaz.

## Hakîkî İstikbâl Mezardan Sonra Başlar!

Allâh Teâlâ’nın izniyle, rızâsı üzere çok medreseler açılmalı ve bu milletin imdâdına koşulmalı. İstikbâl kazanacaklarmış! İstikbal ne biliyor musunuz? İstikbal mezardan sonra başlar. Dünyanın istikbâli için çobanlık edersin, dilencilik edersin, merdiven silersin, yine de bir çare bulursun. Orada (âhirette) bunları yapamazsın. İşte asıl o istikbâle çare düşünmek lâzım!.. (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## Elli Dört Farzın Sekizincisi: Hakk’a Tevekkül Etmek

“Her iş ve oluşun hakîkî failinin Allah Teâlâ olduğunu bilerek, sebeplere tevessül edip önlem almayı da ihmal etmeksizin O’na güvenip dayanmak” şeklinde tarif edebileceğimiz tevekkül, kader ve kazaya îmân ile bağlantılı olup havf ve recâ (korku ve ümit) dengesini muhafazanın da yoludur. Bu açıdan bakıldığında, inanılması zorunlu olan bir husustur.

Tevekkül, Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok âyet-i kerîmede emredilmiştir: **“Bir zaman ki, içinizden iki tâife korkup geri durmayı düşünmüştü. Hâlbuki onların Velî’si** (ve yardımcısı) **ancak Allâh’tı. İnananlar ancak Allâh’a tevekkül etsin** (ve tüm işlerinde ancak O’na güvenip dayansınlar, zira O, Kendisine güvenenleri mahcup etmez)**!”** (Âl-i İmrân Sûresi:122) Konuyla ilgili bir başka âyet-i kerîmenin hitabı ise şöyledir: **“Sen, O ölmeyecek olan diriye tevekkül et**(; sadece O’na güvenip tüm işlerini ancak O’na ısmarla) **ve O’na hamd ederek tesbîhte bulun! Zaten O, kullarının günahlarına** (tam mânâsıyla vâkıf olup karşılıklarını hakkıyla verecek bir) **Habîr olarak yeterli olmuştur.”** (Furkân Sûresi:58)

İnsanoğlu elinde bulunan bütün imkânları seferber etse de, yaratılışı itibarıyla zayıf olduğundan işleri çoğu zaman hesapladığı gibi gitmez. Bu noktada muvaffak olanlar, hakkıyla tevekkül edenlerdir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu yüce duygunun bereketini şu hadîs-i şerîfiyle beyân etmiştir: ***“Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül derseniz, O sizi kuşu rızıklandırdığı gibi rızıklandırır.”*** (İbni Mâce, Zühd:14)

## Üç Ayların İdrâki İçerisinde Olabilmek

Zaman ve mekânın Rabbi olan Allah Te‘âlâ, bazı mekânları bazı mekânlardan fazîletli kıldığı gibi bazı zamanları da sâir zamanlardan fazîletli kılmıştır. Büyük fazîletlere sahip Receb, Şa‘bân ve Ramazân aylarını kapsayan ve peş peşe geldiğinden “üç aylar” olarak anılan zaman dilimini karşılamak üzereyiz.

Mübârek üç ayların fazîletine dair malûmata sahip olmak, zikretmiş olduğumuz mübârek gece ve ayları bihakkın idrâk edebilmek ve idrâkten ihyâya taşıyabilmek açısından son derece mühimdir.

## Receb-i Şerîf Ayının Fazîleti

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* üç ayların ilki olan Receb-i Şerîf ayına vâsıl olduğunda şu şekilde duâ etmiş ve ashâbına da tavsiye buyurmuştur: ***“Allahım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazân’a ulaştır.”*** (Ahmed ibni Hanbel, *el-Müsned*: 1/259.)

Receb-i Şerîf ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de hürmetinden haber verilen haram aylardan olduğundan bu ay içerisinde ibâdet ve tâati ziyâdeleştirmenin mükâfatı çok büyüktür. Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri, haram ayların fazîletinden istifâde konusunda bizleri şöyle tembihlemiştir: *“Kıymetli dünya ve kıymetli saatler! Siz ise onları çürütüyorsunuz. İşte bu vakitlerimiz var ya; aynen taze et gibidir, muhafaza etmek lâzımdır. Oruç tutarsanız, namaz kılarsanız, ders okursanız, ders okutursanız, o zaman vakitlerinizi hayırla geçirmiş olursunuz…”*

## Hâce Ahmed Yesevî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Mevlânâ Yusuf el-Hemedânî Hazretlerinin üçüncü halifesi ve Yeseviyye tarikatının pîri olan Hâce Ahmed Yesevî Hazretleri, Türkistan’ın Yesi şehrinde doğduğundan Yesevî nisbesiyle tanındı. Halk onu, “Ata Yesevî” diye anardı.

Hâce Ahmed Yesevî Hazretleri, Arslan Baba Hazretlerine intisâb ettikten sonra, manevî makamları kısa süre içerisinde kat etti. Şeyhinin vefâtını müteakip yine onun işaretine uyarak Mevlânâ Yûsuf Hemedânî Hazretlerine intisâb etti. Onun hizmetinde irşâd makamına nâil oldu. Anadolu’nun İslâm nuru ile buluşmasında, onun yolundan gelen şeyhlerin önemli hizmetleri geçmiştir.

Hâce Ahmed Yesevî Hazretleri, Silsile-i Aliyye büyüklerinden Mevlânâ Yusuf el-Hemedânî Hazretlerinin diğer halifelerinden Mevlânâ Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretleriyle aynı dönemde irşâd vazifesi ifa etmişti. Gelen manevî işaretler üzerine Buhara çevresindeki irşâd hizmetlerini tamamıyla Mevlânâ Abdülhâlık el-Ğucdüvânî Hazretlerine bırakarak memleketi olan Yesi şehrine döndü. 63 yaşını geçtiğinde çilehaneye kapandı ve ömrünü orada tamamladı.

Hâce Ahmed Yesevî Hazretleri, Türk veliler arasında mühim bir yere sahiptir ve o bölgedeki meşayıhın pek çoğu manevî nesep, yani silsile yoluyla ona bağlıdır. Kerametlerinin, vefatından sonra da devam ettiğine şahit olunmuştur.

Tasavvuf tarihinde mühim bir mevkii hâiz olan Hâce Ahmed Yesevî Hazretlerinin “Divân-ı Hikmet” adlı eseri de gerek edebî alanda gerekse tasavvuf literatüründe başta gelen bir eserdir.

## Receb-i Şerîf Ayının Birinci, İkinci ve Üçüncü Günlerini Oruçlu Geçirmek

İbni Abbâs *(Radıyallâhu Anhümâ)*nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Receb’in ilk gününün orucu üç senenin*** *(günahlarının)* ***keffâretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin keffâretidir. Sonra her gün bir ay****(lık bağışlanma)****dır.”*** (el-Câmi‘u’s-Sağîr)

Selâme ibni Kays *(Radıyallâhu Anh)*ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte ise şu müjde yer almıştır: ***“Receb’in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır.”*** (el-Ğunye)

Enes ibni Mâlik *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfin müjdesi ise şöyledir: ***“Receb’in ilk günü oruç tutandan, Allâh iki senelik günahlarını sildirir.”*** (el-Ğunye)

## Receb-i Şerîf Ayının İlk Günü, Ortası ve Son Gününde Oruç Tutmak

Enes ibni Mâlik *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyete göre, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in, Receb’de oruç tutulmasına dair teşviklerini duyan pîr-i fanî bir zâtın: *“Yâ Rasûlellâh! Ben onun tamamını tutmaktan âcizim”* şeklindeki beyanına karşılık, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son gününü tut ki, o zaman muhakkak sana, tamamını tutanın sevâbı verilecektir. Çünkü gerçekten güzel bir amel, on misliyle mükâfatlandırılacaktır.”*** buyurmuştur. (el-Ğunye)

## Reğâib Gecesi ve Fazîletleri

Receb-i Şerîf’in ilk Cuma gecesini de içine alarak bizleri müjdeleyen: ***“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan duâlar geri çevrilmez. Receb-i Şerîf’in ilk Cumâ gecesi*** *(Reğâib Gecesi)****, Şa‘bân-ı Şerîf’in ortasında bulunan gece*** *(Berâet gecesi)****, Cumâ gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.”*** (Beyhakî, *Şuabü’l-İman*: 3/342) hadîs-i şerîfi bu gecenin önemini ifade etmektedir.

Regâib, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şeyler demektir. Receb ayının ilk Cuma gecesine Reğâib gecesi denir. Allâh Te’âlâ, bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar bahşeder. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan duâ kabul olur; namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Bu sebeple, mübârek Reğâib gecesini ibâdetle geçirmeli, kazası olanlar hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalıdır. Kazası olmayanlar da nafile namaz kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm okumalı, tesbih çekmeli, tövbe istiğfar etmelidir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır.

## Hocalı Katliamı

Hocalı katliamı, Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Müslüman Türklere yönelik 25-26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirdikleri kanlı katliamdır. Bölgedeki zulüm yaklaşık 150 senedir devam etmektedir. Karabağ’da ve dünyanın muhtelif coğrafyalarında zulüm altında bulunan kardeşlerimizin salâhını ve bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

## Reğâib Geceniz Mübârek Olsun!

İmtihan sırrının kıstaslarından olan zaman ve mekânı yaratan, âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun. Salât-ü selâm ve methüsenâlarımız, Allah Teâlâ’ya mânevî yakınlığın vesilesi olan, sevapların katbekat katlandığı mübârek gün ve gecelerin haberlerini bizlere tebliğ ve beyân eden Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e, âli ve ashâbına olsun.

Reğâib gecesi ile başlayıp Mi‘râc gecesiyle ve Berâet gecesini hâvî Şa‘bân-ı Şerîf ayıyla devam edecek, Ramazân-ı Şerîf’e bağlanıp Kadir gecesi ile sürecek ve bizleri Ramazân Bayramına ulaştıracak olan bu mânevî iklime kavuşmak, hiç şüphesiz büyük bir şükür sebebidir.

Bu mukaddes iklimi duâ ve niyâz üzere; namazları, oruçları ve zikirleriyle dolu dolu geçirmeye çalışmak, sözünü ettiğimiz şükrü edâ açısından en doğru yol olacaktır. Bu sebeple, mübârek gün ve gecelere; o gün ve gecelerin fazîletli amelleri, duâları ve zikirlerine rağbet göstermeliyiz.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in: ***“Allahım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazân’a ulaştır”*** duâsıyla, mübârek Reğâib Gecesinin, mânâsına da bağlı olarak, Allah Teâlâ’nın râzı olduğu his, niyet ve amellere rağbet edilen yeni bir başlangıca vesile olmasını temennî ederiz. Bu bereketli günler vesilesiyle ümmet-i Muhammed’i yekvücut hâline gelecek yüksek şuur seviyesine eriştirmesini ve zulüm altında bulunan kardeşlerimizi salâh ve felâha ulaştırmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

## Zulüm Hiç Kimsenin Yanına Kâr Kalmaz

“el-Adl” olan Allah Teâlâ’nın insanlar için seçtiği İslâm dîni, adâleti emredip zulmü nehyeder. Tarih boyunca adalet de zulüm de hep var olmuş; bundan sonra da var olacaktır. İnsanlık tarihi boyunca zulmün hâkim olduğu zaman kesiti oldukça kısa, adâletin hâkim olduğu zaman kesiti ise son derece geniştir. Dolayısıyla zâlimane düzen hiç şüphesiz geçicidir. Zâlim kişi ve düzenlerin imtihan gereği hâkimiyetine kısa bir müddet müsaade edilse de, onlar batmaya ve yokluğa mahkûmdurlar.

Bu topraklar da tarihte zaman zaman mezâlime mâruz kaldı. Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın şeâirine, öğretildiği medreselere, hocalara ve talebelere pranga ve mushaf-ı şerîfe kilit vurulmak istendiği dönemler yaşandı. Bâtıl, suyun üzerindeki köpük misâli bir süre görünür olsa da neticede dağılıp gitti. Zorla kurulan, gönüllerince tesis ettikleri sistemi dahî hiçe sayarak yaptıkları ve bin yıl kadar süreceğini iddia ettikleri düzenleri on sene dahî sürmeden yok olup hiçliğe gömüldü. Düzenledikleri algı operasyonları, medya üzerinden yıllarca sürdürdükleri propagandaları ve bu uğurda yaptıkları tüm hamleleri neticede boşa çıktı.

Unutmamalı ve ümitsizliğe kapılmamalıdır ki, Allah Teâlâ nurunu tamamlayacak, zâlimler muhakkak hesap verecek ve yaptıklarının karşılığını alacaklardır. Bize düşen, elimizdeki imkânlar nispetince hak yoldan ayrılmamak ve istikameti her daim muhafazaya gayret etmektir.

## Cuma Selâmlığı

Cuma günü mü’minlerin bayramıdır. Bugüne mahsus namaz, kendisine mahsus şartları vesilesiyle büyük kalabalıkları bir araya toplayan, hutbe vasıtasıyla da tebaanın gerek dînî gerekse idarî açıdan bilgilendirilmesini sağlayan mühim hususiyetlere sahip bir ibadettir.

Mescid hükmüne sahip ibadethanelerde kılınması zarûrî olduğundan, Osmanlı padişahları da Cuma namazını İstanbul’un büyük camilerinde eda etmişlerdir. Adlarına hutbe okunan Cuma namazına gidiş ve gelişleri bir merasim şeklinde icra edilmiş ve “Cuma selâmlığı” olarak anılmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, ashâbı ve ümmetine candan yakın, yüksek derecede merhametli bir rasûl olarak daima onların içerisinde bulunmuş, arada herhangi bir protokol bulunmadan herkesin kendisine ulaşabildiği bir hayat sürmüştür. Padişahlar da bu anlayışın devamı olarak, güvenlik sebebiyle her zaman halkın içinde bulunamasalar da Cuma selâmlığı vasıtasıyla halkla bütünleşmiş ve onların sorunlarından haberdâr olup gereğini yapma konusunda büyük bir hassasiyetle hareket etmişlerdir.

Özellikle Sultan 2. Abdülhamid ve Sultan Mehmed Reşad’ın Cuma selâmlığı kitaplarda müstakil birer konu olarak işlenmiştir. Osmanlı devrinde Cuma selâmlığı son halife olan Abdülmecid Efendinin 29 Şubat 1924 tarihinde Cuma namazına gidiş gelişi esnasında bir kez daha gerçekleşmiş ve bu selâmlık, 3 Mart 1924’te hilâfetin kaldırılması sebebiyle bir daha tekrarlanmadığından “son Cuma selâmlığı” olarak tarihe geçmiştir.

# **1 Mart**

## Hendek Gazvesi

Hicrî 3. yılda vuku bulmuş olan Uhud gazvesinin ardından, mü’minlerin müşriklerle hicrî 4. yılda karşı karşıya geldikleri gazvedir. Medine’de bulunan Müslümanları kuşatmak amacıyla harekete geçen müşrik topluluğunun Kur’ân-ı Kerîm’de ‘ahzâb’ olarak ifade edilmesi sebebiyle bu isimle de anılmaktadır.

Gazvenin temel sebebi hem Müslümanların hem de müşriklerin Suriye ticaret yoluna hâkimiyet sağlama arzusudur. Söz konusu ticaret yolunun hayatî önemi sebebiyle müşrikler, bölgede bulunan birçok kabileyle ittifak kurdular. Düşman müttefikinin hazırlıklarına dair Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vahiy yoluyla bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınıp hazırlıkların yapılmasını sağladığından, şer ittifakının bütün planları bozuldu. Selmân-ı Fârisî *(Radıyallâhu Anh)*ın tecrübesine dayanan teklifine bağlı olarak kazılan hendekler, gazvenin galibiyetle neticelenmesine vesile oldu. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, hendeklerin kazımında bizzat çalışmıştır. **“Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah’ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir”** (Ahzâb Sûresi: 25) âyet-i kerimesinden de anlaşıldığı üzere, gazve, Allah Teâlâ’nın mü’minlere açık yardımı sayesinde kazanılmıştır.

Zorlu geçen savaş, önemli sahâbîlerin şehâdetiyle de olsa, Müslümanların gâlibiyetiyle neticelenmiştir. Bu gazveden sonra mü’minler artık yalnızca savunmada kalmamış, hücum taktiğini benimsemişlerdir.

## Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend Hazretleri

Hakikatler madeni, dinin mesnedi, hidayet imamlarının reisi, sâliklerin mürebbîsi, usûl-furû‘ ve aklî-naklî ilimlerin sahibi, âsâr ve huzur kaynağı, ulvî makâmâtın umdesi, her lahza ilâhî aşkı gönüllere nakşeden Tarîkat-ı Nakşibendiyye’nin imamı ve on altıncı altın halkası olan Mevlânâ Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, kemâlâtının vasfedilmesi mümkün olmayan bir zattır.

İrşâd tacı onunla süslendi, himmet meşaleleri onun Muhammedî sırlarıyla desteklendi. Hâcegân denilen bu mukaddes yol onunla Nakşibendiyye oldu. O, ilim ve marifet pınarlarından atadan ahfâda kâselerle kana kana içti. Doğunun ve batının gönlü onunla sürûr buldu. Allah *(Celle Celâluhû)* sevgisini kalplere nakşettiği için kendisine “Nakşibend” unvanı verildi. Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahâuddin Hazretleri buğday tenli, uzun boylu, uzunca sakallı ve güler yüzlüydü. Mübarek boynu nur gibi parlardı.

Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend Hazretleri çocukluğundan itibaren ilim ve irfan meclislerinde iyice yoğruldu. Tarikat adâbını Seyyid Emîr Külâl Hazretlerinden aldı; üveysî yolla da Abdulhâlık Gucdüvânî Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etti.

Dünyadan yüz çevirir ve alâkaları keserdi. Mâsivadan tam bir şekilde hâlî olma yolunda çalışırdı. Arkasında birçok velî bırakarak 3 Rebîulevvel 791 (2 Mart 1389) Pazartesi günü vefat etti. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri şefaatlerine nâil eylesin!

## Hilâfetin İlgâsı

Hilâfet kurumu, İslâm birliğinin güvencesi, Kur’ân ve Sünnet’in emrettiği doğrultuda mü’minlerin yekvücut olmalarını sağlayan en önemli kurumdu. Ümmet bağını koparmak ve mü’minlerin yaşamakta olduğu coğrafyalara gerek yer altı-yer üstü kaynakları açısından gerekse siyasî-idarî açıdan hükmedebilmek için bu bağı koparmak öncelikli işlerden biriydi. 1922 senesinde saltanat kaldırılmış, yönetim artık değişmiş ve hilâfet ise sadece bir simgeye dönüşmüştü. Artık geçmişle olan bağların koparılması konusunda sıra son darbeye, yani hilâfetin kaldırılmasına gelmişti.

Halk Fırkası Urfa Mebusu olan Saffet Efendi ve arkadaşları tarafından hazırlanan, “Hilâfetin ilgâsına ve Hânedân-ı Osmânî’nin Türkiye haricine çıkarılmasına” dair 12 maddeden oluşan kanun teklifi mecliste oylanıp kabul edildi. Düzenleme sadece hilâfetin ilgâsı ve hânedânın sürgünüyle kalmadı; şer‘î esaslara dayanan diğer bazı kurumlar da lağvedildi. Tevhîd-i Tedrîsât kanunu getirilerek eğitim ve öğretim tamamen lâik anlayışın kontrol ve baskısına bırakıldı. İslâmî ilimlerin tahsiline yönelik engellemeler had safhaya ulaştı.

Hilâfetin kaldırılması, küffar tarafından dahi şaşkınlıkla karşılandı. Bu düzenleme onlar tarafından, “binilen dalı kesmek” şeklinde değerlendirildi.

Günümüzde İslâm dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunların hemen tamamı, hilâfet kurumu gibi ümmet şuurunu ayakta tutacak bir kurumun yokluğuna bağlı olarak düşünülmeli ve çözüm de yine burada aranmalıdır.

## Selâhaddîn-i Eyyûbî

1137’de Tekrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyûb, Selçuklu emiri İmâdeddîn Zengî’nin hizmetinde görevliydi. 1171 senesinde Mısır’da Şiî-Fâtımî halifeliğine son vererek Sünnîliğe dönüldüğünü ilan etti. 1187’de Hattin’de Haçlı ordusunu sıkıştırdı ve bir hamlede yok etti. Haçlılara en büyük darbesini ise Frankların elinde kalan Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de teslim alarak indirdi. Selâhaddîn Eyyûbî, 3. seferlerini düzenleyen haçlılara 1192 Kasımına kadar devam eden uzun muharebelerle karşı koydu. Üçüncü Haçlı Seferi sonunda Filistin’deki hâkimiyetini kuvvetlendirdi. 1193 Şubatında hastalandı. 4 Mart 1193 tarihinde 56 yaşında Şam’da vefât etti. Kabri, Şam’da Medresetü’l-Azîziye’dedir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Erbilli Esad Efendi

1264 (1847) tarihinde, Irak’ın Erbil kasabasında dünyaya geldi. 1870’de, 23 yaşındayken Tâhâ el Harîrî’ye intisâb etti. Seyr-i sulûkünu beş yılda tamamlayıp hilâfet aldı ve hacca gitti. Hac dönüşü İstanbul’a geldi. Fatih Camii’nde ders verdi. Daha sonra Meclis-i Meşâyıh reisi oldu. Tekkelerin kapatılmasından sonra inzivaya çekildi. 23 Aralık 1930’da Menemen vakasıyla ilgili olduğu iddiasıyla tutuklanıp Menemen’e sevk edildi. İdam talebiyle yargılandı. İlerlemiş yaşı sebebiyle cezası müebbede çevrildi. Menemen’de askerî hastanede 3 Mart’ı 4 Mart’a bağlayan gece yarısı vefât etti. Cenazesi ailesine verilmeyerek Menemen’de defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## İhlâs: Müslümanlık Kalitesinin Şaşmaz Ölçüsü

İhlâs; samimiyet, içtenlik, saflık, temizlik, sadâkât, bir işi sırf Allâh *(Celle Celâluhû)* için yapmanın adıdır. Müslümanlık kalitesinin şaşmaz ölçüsüdür. Ne yazık ki bu güzel kelime, ismiyle de, özüyle de lekelenmiş ve kirletilmiştir.

Kesinlikle bilmeliyiz ki, “İhlâs” yaşanması zarûrî olan bir hayat tarzıdır. Temizliktir, saflıktır, şirkten, küfürden, nifak ve şekten arınmaktır. Hatta riyadan, kibirden, gururdan ve enaniyetten uzak durmanın adıdır.

İhlâs; yüreğin maddeye galebe çalması, İslâm’ın çıkarlarını şahsî beklentilerimizin üstünde tutma seviyesidir.

İhlâs; Allâh *(Celle Celâluhû)* rızâsı için kendini feda etmek, benliğinden vazgeçmek, fani olanı bakî olanla takas etmek, Suheyb-i Rûmî *(Radıyallâhu Anh)*ın yaptığı gibi hicret yolunda dökülmemek için tüm mal varlığına bir çırpıda çizgi çekebilmektir.

Yoksa Ashâb-ı Kehf’ten bize kadar uzanan çizginin adı Ashab-ı Keyf mi oldu? Ashabı-ı Kehf’ten bize kalan biricik miras sadece “uyku” mu olmalıydı?

Parmaklarımızın ucunda binlerce kez deveran eden tesbihten sonra hâlâ gaflet, hâlâ kasvet, hâlâ ölesiye dünyalık savaşı devam ediyorsa, “Nerede yanlış yapıyoruz?” diye kendimizi sorgulamamız gerekmiyor mu?

Gayemiz, hiç kimseyi ihlâs sorgulamasına ve testine tabi tutmak değildir. Ancak şunu kesin bilmemiz gerekir ki; **“Hakîki bir İslâmî hayat ihlâssız olmayacağı gibi, onsuz bir İslâm da bizi nereye taşır?”** sorusunu hep hatırda tutmak zorundayız.

## Pîrî Reis

Asıl adı Pîrî Muhyiddîn ibni Mehmed el-Karamânî olan Pîrî Reis, Osmanlı denizcilerinin önde gelenlerindendir. 1470 tarihinde dünyaya geldiği belirtilmektedir. Amcasıyla beraber denizcilikle meşgul iken Endülüslü Müslümanların zor durumda kalması üzerine Osmanlı’nın talebine icabet ederek Osmanlı bayrağı altında İspanya’ya gitti ve Müslümanların Kuzey Afrika’ya taşınmasını sağladı. Sultan 2. Bâyezîd Hân’ın daveti üzerine de Osmanlı donanmasına katıldı.

2. Bâyezîd Hân devrinde başladığı hizmetlerini Yavuz Sultan Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman devirlerinde de sürdürdü. Mısır seferinde kaydedilen başarıda büyük pay sahibi oldu. Kânûnî Sultan Süleyman Hân devrinde ifa ettiği başarılı vazifelerin ardından, 1553 senesinde Portekiz kuşatmasına karşı Basra Körfezi’ni muhafaza için düzenlediği seferde yaşanan başarısızlık sebebiyle idareciler tarafından cezalandırılıp birtakım gerekçelerle öldürüldü. Çizmiş olduğu iki dünya haritası ve Kitâb-ı Bahriye adlı eseri bu alanlarda çalışma yapan herkesin günümüzde dahi temel kaynağı niteliğindedir.

## Tefakkuh Ne Demektir?

Bilinenden bilinmeyene ulaşmaya yönelik ince, iyi ve derin anlayış, kavrayış anlamlarına gelen fıkıh köküne dayanır. Bir konuyu künhüne vâkıf olacak ve etraflıca anlayacak şekilde kavramak, ihâtâ etmektir. Fıkıh ilmi, şer‘î deliller ve belli bir usûl çerçevesinde gerçekleştirilen bu faaliyeti ifade eder.

## Hamdele ile Başlamayan İşte Hayır Yoktur

Her türlü övgünün Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsus olduğunu ifade etmek için kullanılan «Elhamdulillâh» ifadesinin kısaltılmış hâline “Hamdele” denilir. İstiâze ve besmeleden sonra bir işe ve bilhassa konuşmaya hamdele ile başlamak sünnettir. Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: ***“Allâh’ın hamdi ile başlanmayan her hatırlı ve kıymetli işin sonu kesiktir*** *(bereketsizdir)****.”*** (*Ebû Dâvûd*, Edeb:18)

Bu sünnete binaen mü’minler; yeme, içme, uykuya yatma, uykudan kalkma gibi günlük işlerinin başında ve sonunda hamdeleye yer verirler. Mü’min müellifler gerek kitaplarına, gerek makalelerine gerekse her türlü yazılarına istiâze ve besmeleden sonra hamdele ile başlarlar. Bu şekilde başlamayan bir yazı, kıymetsiz görülür ve kayda değer bulunmaz.

Mahmud Efendi Hazretleri de bir sohbetinde, bir işe besmeleyle başlamak gerektiğini beyan ettikten sonra Risâle-i Kudsiyye’nin ilgili beyitlerine mânâ verip hamdelenin önemine temas etmiş ve şöyle buyurmuştur: *“Hamdele de böyledir. İnsana sorulacak; yazdığın kitabın evveline Benim ismimi niye koymadın? Yiyeceklerimi beğendin, yedin; sularımı beğendin içtin; giyeceklerimi beğendin, giydin. Bütün bunları yaparken niçin besmele çekmedin? Benim ismimi beğenmedin mi? Benim yarattığım kâinatı ve canlıları beğendin de, beni mi beğenmedin? Daha neler, neler denilecek…”* (Mahmud Efendi, Sohbetler)

## Vedâ Hutbesinden Öğütler

“Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helâl kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler; Allah'ın kitabı Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir.

Mü'minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helâl olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır…”

## Sevde binti Zem‘a *(Radıyallâhu Anhâ)*

Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*dan sonra, Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*in ikinci hanımı, ilk müslümanlardan Sevde binti Zem‘a *(Radıyallâhu Anhâ)*vâlidemizdir.

Sevde *(Radıyallâhu Anhâ)*, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e, *“Ardında gece namazı kıldım. Rükû ettiğinde o kadar uzun kaldın ki, kan damlayacak korkusuyla burnumu tuttum”* dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)* güldü. Hazreti Sevde binti Zem‘a bazen onu güldürürdü.

İbn Sa‘d, sahih isnad ile Muhammed ibni Sirin’den rivayet ediyor: Ömer *(Radıyallâhu Anh)*, Sevde vâlidemize bir torba dirhem gönderdi. O, “*Bunlar nedir?*” dedi. “*Dirhemler*” dediler. Sevde binti Zem‘a, “*Torbada sanki hurma var gibi*” dedi. Daha sonra torbanın içindekileri Medineli yoksullara dağıttı.

İbnu’l-Mubarek, ez-Zühd adlı eserinde Urve’nin yetimi Ebu’l-Esved’den mürsel olarak rivayet ediyor: Sevde binti Zem‘a *(Radıyallâhu Anhâ), “Ey Allah’ın Rasulu! Eğer ölürsek sen bize gelinceye kadar Osman ibni Maz’un cenaze namazımızı kıldırır.”* Bunun üzerine Rasulullah *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)* ona, *“****Ey Zem‘a’nın kızı! Ölümü bilseydiniz, onun zannettiğinizden şiddetli olduğunu da bilirdiniz****”* buyurdu.

İbni Ebî Hayseme *(Radıyallâhu Anh)*, Hazreti Sevde binti Zem‘a vâlidemizin, Ömer ibni Hattâb *(Radıyallâhu Anh)*ın halifelik döneminin sonlarında vefât ettiğini bildirmiş, bir rivayette ise hicrî 54 yılı tarih olarak verilmiştir.

## Mevlânâ Câ’fer ibni Muhammed es-Sâdık *(Radıyallâhü Anhümâ)*

Silsile-i Aliyye *(Kaddesallâhu Esrârahum)*un beşinci altın halkası Mevlânâ Ca‘fer-i Sâdık *(Radıyallâhu Anh)* Hazretleridir. Kendisi Ehl-i Beyt’ten olup nesebi baba tarafından Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*a, anne tarafından ise Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*a ulaşmaktadır. “Sâdık” lakabıyla maruftur. Bu lakap ona, güvenilir ve doğru sözlü olması sebebiyle verilmiştir. Manevî nisbetini Mevlânâ Kâsım ibni Muhammed ibni Ebî Bekir es-Sıddîk *(Radıyallâhu Anhum)* Hazretlerinden almıştır.

Mevlânâ Ca‘fer-i Sâdık *(Radıyallâhu Anh)* hicrî 80 yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi. Babası on iki imamın beşincisi olan İmam Muhammed Bâkır *(Radıyallâhu Anh)* Hazretleridir. Annesi, Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*ın torunu olan Hazreti Kâsım *(Radıyallâhu Anh)*ın kızı Ümmü Ferve’dir. Anneannesi de Hazreti Ebû Bekir *(Radıyallâhu Anh)*ın torunu Esmâ *(Radıyallâhu Anhâ)*dır. Çocukluğunda hep ilim ve hikmetle meşgul olan Ca‘fer-i Sâdık *(Radıyallâhu Anh)* küçük yaşından itibaren babası ve dedesinden yüksek derecede ilim aldı. Henüz genç çağında bütün İslâmî ilimlere hâkimdi.

Dünyaya ve dünya ehline asla teveccüh etmezdi. Hiçbir zaman kendi menfaati için idarecilere ve zenginlere yakınlık göstermedi. Hicrî 148 (m. 765) yılında Medine’de vefat etti. Bakî kabristanında babası Muhammed Bâkır *(Radıyallâhu Anh)* ile dedesi Zeynel Âbidîn *(Radıyallâhu Anh)* Hazretlerinin yanına defnedildi. Allah Teâlâ, şefaatine nâil eylesin!

## Elli Dört Farzın Dokuncusu: Kanaat Etmek

Dünyada bize ulaşan nimetler Mevlâ Teâlâ tarafından takdir edilmiştir. Dolayısıyla, bu nimetlere karşı kanaat etmek, bu takdire râzı olmak anlamına gelir. Bu sebeple,*“Yâ Râb! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve rızkı benim için mübârek eyle”* şeklinde duâ etmek lâzımdır.

Kanaat, elde bulunanla yetinmektir. Bu yetinme, hem nimetlere karşılık şükretmekle hem de bu nimetlerden rızâ-yi ilâhî doğrultusunda, israftan kaçınarak istifade etmekle mümkün olur. Nitekim Peyamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* kanaatin aynı zamanda şükür olduğunu şöyle beyân etmiştir: ***“Kanaatkâr ol ki, insanların Allah Teâlâ’ya en çok şükredeni olasın.”*** (İbni Mâce, Zühd:24)

Hayata kanaat duygusunu hâkim kılmak, dünya hayatının geçici, âhiret hayatının ebedî olduğu inancıyla bağlantılıdır. ***“Hayat ancak âhiret hayatıdır”*** (Buhârî, Rikâk:1) buyuran Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* hayatını bu inanç doğrultusunda yaşamış ve ümmetine de bunu öğütlemiştir. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de: **“İşte o en alçak hayat, basit bir eğlence ve kıymetsiz bir oyundan başkası değildir. Ama şüphesiz ki** (kederlerden kurtuluşun ve ebedî lezzetlerin mahalli olan) **o son yurt, elbette gerçek hayat ancak odur. Eğer** (bunu) **bilmekte olsaydılar** (asla dünyayı ona tercih etmezdiler)**!”** (Ankebût Sûresi:64)

## Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi

Osmanlı devrinin 127. Şeyhülislâmı olan Mustafa Sabri Efendi, 22 Haziran 1869 tarihinde Tokat ilinin Turhal ilçesi Kat köyünde doğdu. Tahsiline memleketi Pazar nahiyesinde başlayıp tedrisatının ilerleyen safhasında muhtelif şehirlerde eğitim gördü. Mehmed Âtıf Efendi’den ve dönemin Huzur Dersleri başmuhatabı Gümülcineli Ahmed Âsım Efendi’den icâzet aldı. 22 yaşında Fatih Camii’nde icâzet vermeye başladı. 1896 senesinde sınava girerek Beşiktaş Asariye Camii imamlığına tayin oldu. 1897 senesinde huzur derslerine katılan en genç muhatab olma şerefiyle beraber, dördüncü rütbeden Osmânî ve Mecidî nişanlarını da alarak muhatablık vazifesini 1913 senesine kadar sürdürdü.

Fatih Dersiâmlığının yanında, Tokat Mebusu olarak siyasete giren Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, muhtelif kabinelerde vazife alarak meşihat makamında bulundu. Kahire’ye yerleştikten sonra burada İslâm akaidi başta olmak üzere, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’i muhafaza ve müdafaaya yönelik çalışmalarda bulundu.

12 Mart 1954 tarihinde, 86 yaşındayken Mısır’da vefat eden Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi Hazretlerinin cenazesi, eşine ender rastlanır derecede büyük bir cemaat tarafından, dönemin Ezher Şeyhinin imametinde kılınan cenaze namazının ardından Abbâsiyye kabristanına defnedildi. Mevlâ Teâlâ hizmetlerini makbul, makamını âlî eylesin!

## Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Kıldırdığı İlk Cuma Namazı

Muhâcirûndan Ebû Seleme ibni Abdilesed *(Radıyallâhu Anh)* ve beraberindekiler Kuba’ya vasıl olduklarında burada bir mescid inşa etmişler ve Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in bölgeye intikaline kadar Ebû Huzeyfe *(Radıyallâhu Anh)*ın azatlısı Sâlim *(Radıyallâhu Anh)*, muhâcirlere burada namaz kıldırmıştır. ‘Benî Sâlim’ mescidi olarak anılan bu mescid, Peygamber Efendimiz *(Salllallâhu Aleyhi ve Sellem)* Kuba’ya gelişinden sonra idrâk edilen ilk Cuma gününde, o kutlu Nebî *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in kıldırdığı ve hutbe îrâd ettiği ilk Cuma namazına şâhitlik etmiştir.

## İlim Yolunun Kıymeti

Bu ilim yolu baştan aşağı çok kıymetli bir şeydir. Elhamdülillâh, Cenâb-ı Hak bu yolu fazl-ı keremiyle bize çok istimal etti. Fakat zikrullâhı bırakmayalım. O olursa, ilim de artar. Âlim için suda olan balıklar dahi istiğfâr ediyor. Onun için siz de bu yolda yürüyor, bu yolu arıyorsunuz. O kadar uzak yollardan geliyor, üşenmiyorsunuz. Yâ Rabbi! İlim ile amel etmeyi de, ihlâsı da nasip eyle!

İlim öğrenen ve öğreten için sudaki balıklar dahi af talebinde bulunuyor. Bu ne büyük mükâfattır! Böyle bir kimsede hiç günâh kalır mı? Cenâb-ı Hak, ilme ne kadar kıymet veriyor. Çünkü onsuz bir şey olmaz. Cenâb-ı Hak, sizleri ilimden ve ilim ehlinden ayırmasın, çocuklarınızı da âlim etsin. Ana-babalarınızı affedip doğru yola alsın inşallâh. (Mahmud Efendi Hazretleri, Tembîhât)

## Bedir Gazvesi

Hicretten iki yıl sonra, Ramazân-ı Şerîf’in 17’sinde vuku bulmuş olan Bedir Gazvesinin gelişimi kadar, öncesi ve sonrası da mühimdir hiç şüphesiz. Aynı aileye mensup kimseler, hatta kardeşler karşı saflarda harp etmişlerdir. Bedir günü; Allâh *(Celle Celâluhû)*nun dini için aile de dâhil her şeyden vazgeçme ve yalnızca O’nun rızâsına talip olup O’na yönelme günüdür. Mekke’nin Fethi ve daha sonraki büyük zaferlere uzanacak muvaffakiyet zincirinin de ilk halkasıdır.

Müslümanlara her türlü işkence ve zulmün reva görüldüğü bir dönemin kapanışının simgesidir Bedir! Müslümanlar artık galiptir ve müşriklerden kimileri öldürülmüş, kimileriyse esir alınmıştır. Bedir, bir başka yönüyle, âlemlere Rahmet Peygamberi (*Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem*) vesilesiyle toplu helâk döneminin kapandığı süreçte, kısa süreliğine açılıp kapanan büyük bir azap parantezidir. Zira Batşe-i Kübrâ’dır, yani Allah Teâlâ’nın şiddetli yakalayışı, Melekleri aracılığıyla harp meydanına açıktan müdahalesi ve inkârcılara karşı intikam günüdür. Müşrikler, Müslümanların üç katı kadar fazladır; fakat Allah Teâlâ’nın yardımı, melekleri mü’minlere ulaşmıştır.

Esir olarak ele geçirilen müşriklere yapılan muamele de yine bu gazvenin tarihe ders olarak yansıyan unsurlarındandır. Bazı esirlerin okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakılması, modern dünyanın bugün dahi yakalayamadığı bir idrak seviyesinin işaretidir. İlk kez ganimet paylaşımının gerçekleştirilmesi, Şam ticaret yolunun kontrolünün Müslümanların eline geçmesi de, Bedir gazvesinin diğer önemli sonuçlarındandır.

## Molla Fenârî Hazretleri

Devlet-i Aliyye’nin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenârî Hazretleri, 1350 senesinde doğdu. İslâmî ilimler alanındaki ilk eğitimini babasının yanında tamamladıktan sonra İznik’te Alâeddin Ali Esved *(Rahmetullâhi Aleyh)*in derslerine devam etti. Buradaki tedrisatının ardından Amasya’ya giderek devrin önemli âlimlerinden Cemaleddin Aksarâyî *(Rahmetullâhi Aleyh)*in rahle-i tedrisatından geçip icâzet aldı.

Yakın dostu Seyyid Şerif el-Cürcânî *(Rahmetullâhi Aleyh)* ile birlikte Kahire’ye giderek devrin büyük âlimleri arasında bulunan Ekmeleddîn el-Bâbertî *(Rahmetullâhi Aleyh)*den ilim tahsil edip icazetle müşerref oldu. Kahire’den Bursa’ya dönüşünün ardından Bursa kadılığı vazifesine getirildi. Ankara savaşından sonra Karamanoğlu Mehmed Bey’in yanına giderek on yıldan fazla bir süre Karaman’da kaldı ve ders vermeye burada devam etti.

Yıldırım Bâyezîd Hân’ın oğlu Çelebi Mehmed’in devletin birlik ve otoritesini yeniden tesis etmesinin ardından Bursa’ya dönerek kadılık vazifesini tekrar üstlendi. Daha sonra hac menâsikini ifa etmek üzere Hicaz’a gitti. Hicaz’dan Kahire’ye geçip burada bir süre kaldıktan sonra Osmanlı topraklarına tekrar döndüğünde Sultan 2. Murad Hân tahta çıkmıştı. 1424 senesinde Şeyhülislâmlık vazifesini üstlendi ve böylelikle Devlet-i Aliyye’nin ilk Şeyhülislâm’ı oldu. Uzun süre bu vazifede kaldıktan sonra tekrar hac yolculuğuna çıktı ve Bursa’ya döndükten kısa bir süre sonra da vefât etti. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Niyâzî-i Mısrî Hazretleri

Evliyanın büyüklerinden olup Halvetî yolunun Mısriyye kolu şeyhidir. Adı Muhammed ibni Ali Çelebi’dir. Mahlası Niyâzî’dir. 1618 senesinde Malatya’nın Soğanlı köyünde doğdu. 1694 senesi Receb ayının yirmi sekizinde Çarşamba günü kuşluk vakti Limni adasında vefât etti. (Cenâb-ı Hâk Rahmet Etsin!)

Niyâzî-i Mısrî Hazretleri ilim, irfan ve marifet sahibi idi. Zaman geçtikçe, eserleri tedkik edildikçe, kadri ve kıymeti çok iyi anlaşıldı. Sâdece zâhirle meşgûl olup bâtından haberi olmayanlar, onun bazı sözleri karşısında hayrete düşüp yanlış düşüncelere kapıldılar. Ârif olanlar ise Niyâzî-i Mısrî’nin bu sözlerindeki tasavvufî incelikleri anlayıp lezzet almışlardır.

## Akrabaya İyilik İki Yönden İbâdet Sayılır

Mevlâ Teâlâ akrabaya vermeyi emretti. Zira akrabaya iyilik, hem yakınlık haklarını gözetmek, hem de sıla-i rahim olduğundan iki yönden ibâdet sayılır. Akrabadan sonra, yetimleri gözetmenin lüzumu beyân olunmuştur. Zira yetimler kendilerini terbiye ve himaye edecek babadan yoksun olduklarından yardıma ihtiyaçları daha fazladır. Sair fakirler, memleketinden uzak düşen yolcu ve misafirler, bir günlük azığını insanlardan istemeye muhtaç olan dilenciler ve borcu olan köle ve esirler ise üçüncü derecede zikrolundular.

Şu da bilinmelidir ki, Allâh Teâlâ, mala karşı olan sevgiye rağmen onu vermekte fazla sevap olduğunu bildirdi. Zira sevdiği malını vermek nefse çok ağır geldiğinden fazîletinin çok fazla olacağında şüphe yoktur.

## İbni Haldûn ve İslâm’a Hizmetleri

Asıl adı Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahman olan İbn Haldûn, meşhur bir tarihçi olmanın yanında sosyoloji ve siyaset konularında da büyük bir âlimdir. Umran ilminin kurucusu, el-Mukaddime adlı eseriyle kendisinden sonra gelen ilim adamlarının kaynağı ve önemli bir devlet adamıdır. Nesebinin Ashâb-ı Kirâm’dan Vâil ibni Hucr *(Radıyallâhu Anh)*a dayandığı kaydedilmiştir.

İbn Haldûn bu aileye mensup biri olarak Tunus’ta doğdu. Medrese öğrenimi görerek yetişti. Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi, kıraat ilmini tahsil etti. Arap dili ve edebiyatı konusunda, şiirlerle ilgili çalışmaları da ihtivâ eden ciddî bir tedrisattan geçti. Fıkıh ve Hadis ilmini de tahsil edip bu alanlarda önemli eserleri hocalarından bizzat okudu. Bir süre Fas emirleri Ebû İnân ile Ebû Sâlim’in yanında çeşitli görevlerde bulundu. 1363’te İspanya’ya giden İbn Haldûn, Benî Ahmer hükümdarı 5. Muhammed’in sarayında görev aldı. Kastilya elçisi oldu. 1364’te Cezayir’e dönmek zorunda kaldı. 1374’te İspanya’ya gittiyse de, ertesi yıl Cezayir’e tekrar döndü. Bundan sonra herhangi bir görev kabul etmeyip Sahra Çölü’ndeki İbni Selâme Kalesi’ne yerleşti.

İlerleyen yıllarda Tunus’a giden İbn Haldûn, burada dersler verdi. 1382’de hac yolculuğu sırasında uğradığı Kahire’de Memlük Hükümdarı Berkuk’tan büyük saygı görünce hac dönüşü Kahire’ye yerleşti. Burada müderrislik yaptı, çeşitli devlet görevlerinde bulundu, başkadılığa getirildi. Bu arada Hicâz, Kudüs ve Suriye’ye gitti. Kahire’ye döndükten sonra, 1406’da vefât etti. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Çanakkale Zaferi

1900’lü yılların başına gelindiğinde bir dünya harbinin ayak sesleri iyiden iyiye duyulmaya başlamıştı. Osmanlı’ya dost ve müttefik görünen devlet ve krallıkların hakikatteki sahteliği artık iyice ortadaydı.

Osmanlı Devleti başlangıçta 1. Dünya Savaşına katılmamışsa da, boğazları elinde bulundurması sebebiyle Almanya üzerinde planları olan itilâf devletlerinin direkt hedefi hâline gelmişti. Bunun üzerine Almanya ile bir antlaşma imzalanarak bu çatışmaya müdahil olma zarureti doğmuştu.

Antlaşmaya bağlı olarak Alman gemileriyle hareket eden Osmanlı gemilerinin de bulunduğu filonun Rus limanlarını bombalaması üzerine artık savaşa fiili müdahale kaçınılmaz hâle geldi. 19 Şubat 1915’te başlayıp 25 Şubat’a kadar süren bombardımanlar sonucu ordumuz gerilemek zorunda kalmışsa da, küffarın 18 Mart 1915 günü düzenlediği en ağır saldırıyı püskürtmeye ve onları hiç beklemedikleri bir şekilde bozguna uğratmaya muvaffak oldu.

Zafer, 18 Mart tarihinden sonra da büyüyerek devam etti ve deniz savaşında başarılı olamayan itilaf devletlerinin kara saldırıları da, göğsünü siper eden şehid ve gazilerimizin ulvî duygularla sergiledikleri fedakârlıkları vesilesiyle bertaraf edildi. Düşman askerleri kıyılarda adeta çakılıp kaldı, ilerleyemedi.

Bu zaferin ümmet şuuruna ait olduğu gerçeğini, başında mezar taşları bulunan şehidlerin mensup bulundukları millet ve yöreleri inceleyerek görebilmek mümkündür. Seferberlik söz konusu olduğunda sadece cihâd ve ümmet-i Muhammed’den olma şerefi kalmış; zafer bu hissiyatla müyesser olmuştur.

## İnsanoğlunun Yüklendiği Emanetin Mânâsı

**“Muhakkak ki Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de, onlar onu yüklen**(ip yerine getirememekten, bu nedenle de azâba düş)**mekten kaçındılar ve on**(a hâinlik yapmak)**dan korktular. İnsan ise o nu yüklendi** (ama ekseriyeti ona hâinlik etti)**. Şüphesiz o** (insan türünün birçok ferdi)**,** (emânete hâinlik eden) **son derece zâlim ve** (işin âkıbetini bilmeden içine dalan) **pek büyük bir câhil olmuştur!”** (Ahzâb Sûresi:72)

Âyet-i kerîmede beyân edilen “Emanet” mefhûmunun mâhiyeti hakkında tefsirlerimizde detaylı açıklamalar yer almaktadır: *“Burada zikredilen “Emanet” mefhûmu; İslâm’ın farz kıldığı namaz, oruç, hac, zekât, doğru konuşmak, borç ödemek ve her işte adâlete riâyet hükümlerinin tümüne şâmil olduğu gibi; göz, kulak ve tenâsül uzvu gibi tüm âzayı haramlardan korumak, bir de insanlar arasındaki emânetleri yerine getirmek ve ahde vefalılık gibi bütün ilâhî teklifleri içine almaktadır. Allâh Teâlâ göklere, yerlere ve dağlara akıl, idrak ve konuşma kabiliyetleri verip bu emâneti kendilerine arz etmiş, onlar da sevaptan hoşlanmalarına rağmen, isyan durumunda karşılaşacakları azâbı göz önünde bulundurarak, ‘Yâ Rabbi! Biz emrine âmâdeyiz, fakat sevap da azap da istemiyoruz!’ demişlerdir. Bu teklif Âdem (Aleyhisselâm)a yapıldığında ise, ‘Kulağımla omuzum arasına!’ diyerek hemen kabullenmiş, Allâh Teâlâ da ona, söz tuttuğu müddetçe yardımını esirgemeyeceği vaadinde bulunmuştur.”* (Kur’ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlî’si)

## Rûhânî Mi‘râc

Receb-i Şerîf ayının 27. gecesinde vuku bulan Mi‘râc mûcizesi, idrâk ötesi makamlarda, şekilden ve şemâlden münezzeh, keyfiyetten ve mekândan ârî olarak gerçekleşmiştir. Süleyman Çelebî, Vesîletü’n-Necât adlı, mevlide dair meşhur manzum eserinde bu büyük mûcizeyle ilgili şu mânâyı ifade eder:

*Sen ki mîrâc eyleyûb ettin niyâz,  
Ümmetin mîrâcını kıldın namaz.*

Bu mânâ, Kur’ânî bir mânâdır. Kur’ân-ı Kerîm’de, secde etmenin Allah Teâlâ’ya manevî yönden yaklaşma vesilesi olduğu beyân edilmiş ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem),* mü’minin Allah Teâlâ’ya manevî anlamda en çok yakın olduğu anın secde anı olduğunu vurgulayıp bu esnada yapılacak duâların makbuliyetine dikkat çekmiştir. Bu durum, namazın mü’minler için mi‘râc anlamı taşıdığının ifadesidir. ***“Namaz mü’minin mi‘râcıdır”*** hadîs-i şerîfini de bu bağlamda anlamak gerekir.

Bu bilinçle, namazlarımızı huşû ve huzû üzere ihlâsla; şartları, sünnetleri, müstehâbları ve edeplerine uyarak edâ etmeli ve ta‘dîl-i erkân’a riâyetle edâ etme konusunda hassas olmalıyız.

Mi‘râc gecesi, ihyâ açısından önem taşıyan mübârek gecelerdendir. Bu mübârek geceyi ihyâ niyetiyle kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı Kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve istiğfâr etmeli, salevât-ı şerîfe getirmeli, ulemâyı ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli ve bütün Müslümanlara duâ edilmelidir.

## Mi‘râc Geceniz Mübârek Olsun!

Haram aylardan olan ve pek çok fazîleti hâvî Receb-i Şerîf ayının fazîlet ve bereketiyle mesrûr olduk. ***“Allâh’ım! Receb-i Şerîf ve Şa‘bân-ı Şerîf ayını bizim için mübârek eyle ve bizi Ramazân-ı Şerîf’e ulaştır”*** nebevî duâsıyla ulaştığımız ve son günlerinde bulunduğumuz mübârek Receb-i Şerîf ayının 27. Gecesi olan Mi‘râc gecesini idrâk etmenin heyecan ve sevinci içerisindeyiz.

Mübârek Mi‘râc gecesi, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in, peygamberler arasında müstesna bir yeri olduğu hakikatinin özel bir tecellîsidir. Dolayısıyla bu gece, onun bereketiyle ve ona olan muhabbetle dolma ve onun sünnetine olan ihtiyacımızı, derin bir muhasebeyle yeniden kavrama gecesidir.

Bu gece, afv-ü mağfiret, Mevlâ Teâlâ’nın rahmetiyle yoğrulma ve O’nun yoluna büyük bir samimiyetle dönüş, geçmişte düştüğümüz günahlardan arınma ve yaşamış olduğumuz pişmanlıklara bir daha düşmeme yönünde bir tashîh-i niyet gecesidir. Bu gece, duâlara icâbet edilen, ibadet ve taate, evrâd ve ezkâra, Kur’ân-ı Kerîm’e sarılma gecesidir.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle, mübârek Mi‘râc gecenizi tebrik eder, bu mübârek gecenin âlem-i İslâm’ın, karşı karşıya bulunduğu bütün olumsuz durumlardan salâhına ve Ümmet-i Muhammed’in hakikî felâhına vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederiz.

## Hafsa binti Ömer *(Radıyallâhu Anhâ)*

Hazreti Hafsa vâlidemiz, Hazreti Ömer’in kızıdır. Kâbe’nin tamiri senesinde doğduğu belirtilmektedir. Evlendiğinde Müslüman olan ve Huneys ibni Hüzafe ile Medine’ye hicret eden Hazreti Hafsa binti Ömer, Bedir Gazvesine katılan kocasının Medine’ye döndükten sonra vefâtının ardından dul kaldı ve Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz tarafından nikâhlandı.

Hazreti Hafsa vâlidemiz, Hazreti Âişe ile iyi anlaşırdı. Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*i en çok ikisi kıskanırlar, zaman zaman işbirliği de yaparlardı. Hazreti Rasûlullâh *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)* her gün ikindiden sonra hanımlarını dolaşırdı. Bir gün Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemizin yanında bal şerbeti içmesi sebebiyle Hazreti Âişe’ye gitmekte gecikti. Hazreti Âişe ve Hazreti Hafsa *(Radıyallâhu Anhümâ)* Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i bal şerbeti içmekten vazgeçirmek için, kendisinden kötü bir koku geldiğini söyleme konusunda anlaştılar. Hazreti Hafsa bunu söyleyince, Peygamber Efendimiz bu işten vazgeçtiğini fakat bundan hiç kimseye bahsetmemesi gerektiğini ifade etti. Hafsa validemizin, durumu Hazreti Âişe validemize haber vermesi üzerine Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* vahiyle haberdar edildi. Bu hâdise, Kur’ân-ı Kerîm’de Tahrîm Sûresi’nin âyet-i kerîmelerinde anlatılmıştır.

Okuma yazma bilen ve Kur’an hâfızı olan Hazreti Hafsâ vâlidemiz, fıkhî meselelerde de bilgi sahibi idi. Hazreti Muâviye *(Radıyallahu Anh)*ın hilâfeti döneminde Medine’de vefât etti. Allah Teâlâ ondan râzı olsun ve onu râzı etsin!

## Mukaddes Ziyaretgâh Uhud Dağı

Adı, ‘ehad’ (tek) anlamına gelen kelimeden türemiş olan Uhud dağı, etrafındaki dağ silsilelerinden ayrı bir şekilde konumlanmış olduğundan böyle adlandırılmıştır. Gazvesi, okçular tepesi, tepenin terk edilmesi, Resûlullâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)*in mübarek dişine ok isabet etmesi ve pek tabii şehidleriyle hatırladığımız Uhud, yeryüzünün en fazîletli yerlerinden biridir.

***"Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz"*** (Buhârî, Cihad:71) ifadelerine mazhar olmuştur. Uhud gazvesinde Müslümanlar yetmiş şehid vermişlerdir. Hanzala ibni Ebî Âmir dışında kalan şehitlerin tamamının bedenleri işkenceye maruz bırakılmış, organları kesilmiştir. Şehidler ikişer ve üçer kişi olmak suretiyle aynı kabirlere defnedilmiş, bazı şehid cenazelerinin yakınları tarafından Medîne’ye götürüldüğünü haber alan Resûlullâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)*in emriyle o şehidler de muharebe alanına getirilmek suretiyle şehid edildikleri yerlere defnedilmişlerdir. Uhud şehitliği sel yatağına yakın olduğundan şehid cenazelerinin bir kısmı sonradan Cennetül-Bakî‘ye nakledilmiş, Hazreti Hamza, Hazreti Mus‘âb ibni Umeyr ve Hazreti Abdullah ibni Cahş *(Radıyallâhu Anhum)*un kabirleri ve şehidlerin birçoğu burada kalmıştır.

Rasûlullâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)* Uhud şehidlerini her yıl ziyaret etmiş, Hulefâ-i Râşidîn de bu tatbikatı sürdürmüş, o günden bugünlere dek müminler de buna riayet etmişlerdir. Günümüzde de hacılar ve umreciler Uhud şehitliğini ziyaret etmekte, orada duâlar edip İslâm tarihindeki bu mühim gazveden ders çıkarmaya çalışmaktadırlar.

## Abbâsî Halifesi Hârûn er-Reşîd

786 senesinde Abbâsî halifesi olan Harûnürreşîd, adaletli ve hakkı gözeten bir zât idi. Onun devri Abbâsîlerin en parlak devri olduğu gibi, halkın da huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir devirdi.

Bereketli fütûhât vesilesiyle devletin toprakları, o devirde hiçbir hükümdarın sahip olmadığı bir boyuta ulaştı. Bağdat’a hastaneler, rasathaneler ve medreseler yapıldı. Bilim, sanat ve edebiyata büyük önem verildi.

Hârûn er-Reşîd, ilme ve ulemaya değer verdiği kadar İslâmiyet’i de yaşayan bir halifeydi. İmam Ebû Yûsuf Hazretlerini sarayında bulundurup onunla istişare etmeden bir işe girişmezdi. Onun bu hassasiyeti, hilâfet makamına liyakatinin de bir göstergesiydi.

Halife Hârûn er-Reşîd, Maveraünnehir bölgesinde çıkan isyanı bastırmak üzere ordusuyla sefere çıktığında yolda hastalanarak vefat etmiştir. Kefenini, vefatı esnasında elleriyle bizzat hazırladığı ve *“Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti.”* meâlindeki, Hâkka Sûresi’nin 28 ve 29. âyet-i kerîmelerini okuyarak rûhunu teslim ettiği nakledilmiştir. Cenâb-ı Hâk rahmet eylesin!

## Çorum Vekili Bekir Efendi

Çorum vekili Bekir Efendi 1934’te Alaca’nın Sultan köyünde doğdu. Hacı Dursun Efendi’den ilim tahsil etti. Bir ziyaretinde, Dursun Efendi’nin kendisine, *“Evlâdım Bekir, Allah (Celle Celâluhû) mânevî rızkımızı talebemiz Mahmud’a verdi”* demesi üzerine talebeleri ile birlikte Mahmud Efendi Hazretlerine intisâb eden Bekir Efendi, Çorum’un Ortaköy ilçesinde, daha sonra yine aynı şehirde muhtelif camilerde emekli oluncaya dek vazife yaptı. Mahmud Efendi Hazretleri’nden almış olduğu himmet ve kendisine verilen vekâlet ile Çorum ve çevresinde birçok ihvânın yetişmesine vesile olan Bekir Efendi, 25 Mart 2000 tarihinde vefât etti. Mevlâ Teâlâ kendisinden râzı olsun, makamını âlî eylesin!

## Mahmud Efendi Hazretleri’nin Bekir Efendi’ye Gönderdiği Mektup

“Esselâmü Aleyküm ve rahmetüllahi ve berakâtüh. Ahî fillâhımız Bekir Efendi, mektubunuzu aldık çok memnun olduk. Çok meşgul olduğumuz için tez cevap veremedik. Kusura bakmayınız.

Âcizane şunu tavsiye ederiz: İslâmın yükselmesi için evvela kendimiz, Mevlâ Teâlâ Hazretleri’nin rızâ-i şerîfi için ihlâs üzere, zâhirî ve bâtınî vazifelerimizi, son derece kitaplarımızın tarifine uygun şekilde icrâ edelim. Ve imkân buldukça insanlara da aynı vazifeleri yaptırmaya gayet tatlılık üzere çalışalım.

Bu dünyaya gelmekten maksat, Cenâb-ı Hak Teâlâ Hazretleri’ni bilip ona ibâdet etmektir. Bu ise itikaden, amelen Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Hazretlerine ittibâ ile mümkündür. Ona ittibâyı öğrenmeye son derece çalışıp tatbik eder isek rızâullâha ulaşırız. Oradaki kardeşlere selâm eder, geçmiş ve gelecek bayramlarınızı tebrik ederim. Vesselâm.” Mahmud Ustaosmanoğlu.

## Elli Dört Farzın Onuncusu: Nimetlerin mukabilinde Allah Teâlâ'ya Şükretmek

Allah Teâlâ, insanoğluna sayısız nimetler lütfetmiş ve bu nimetleri, Rasûlü *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* vasıtasıyla tebliğ etmiştir. Öyle ki, en başta, yaratılmış olmak büyük bir nimettir ve bununla başlayıp sonsuza dek sürecek olan nimetler, inkârı kabil olmayan ayrı birer hakikattir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“**(Ey insanlar ve cinler!) **Öyleyse her ikiniz de, Rabbinizin hangi nimetlerini**(n O’ndan oluşunu) **yalanlayabiliyorsunuz?”** (Rahmân Sûresi:13)

Mevlâ Teâlâ’nın lütfetmiş olduğu nimetlere karşılık insanoğluna düşen şey, şükrünü edâ etmektir. Nakletmiş olduğumuz âyet-i kerîme, Rahmân Sûresi’nde otuz bir kez tekrar edilmektedir. Bu tekrar elbette ki bir hikmete binaendir. Bu durum şöyle îzâh edilmiştir:

*“Bu Sûre-i Celîle’de,‘***Öyleyse her ikiniz de, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabiliyorsunuz?’** *âyet-i kerîmesinin otuz bir kere tekrarlanmasının birçok hikmeti varsa da, birkaçını sayacak olursak; dînî ve dünyevî her bir nimetin ardından, o nimeti bahşeden Allâh Teâlâ hatırlatılmış ve bu nimetlerin şükrünün ihlâl edilmesi kınanmıştır…”* (*Kur’ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlî’si*)

Kendisine maddî nimetlerin verildiği kimseler, bu nimetlerden meşrû çerçevede istifade etmeli ve şükrünü edâ etmelidirler. Aksi takdirde o nimetler ellerinden alınır ve gayrimeşru yaptıkları her ne varsa onlar sebebiyle hesaba çekilir ve karşılığı olan cezalara çarptırılırlar.

## Mevlânâ Yûsuf el-Hemedânî Hazretleri

Tam adı Ebû Ya‘kûb Yusuf ibni Eyyûb ibni Yusuf ibni Hüseyin Bûzencirdî Hemedânî olan Yusuf Hemedânî *(Kuddise Sirruhû)*, Silsile-i Nakşibendiyye-i Aliyye’nin dokuzuncu halkasıdır. Hicrî 440 yılı Safer Ayı’nda Pazartesi günü Hemedân’ın Bûzencird Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Yusuf Hemedânî *(Kuddise Sirruhû)*, İmâm-ı Ğazâlî *(Rahimehullâh)* ile aynı dönemde yaşadı ve aynı mürşidden beslendi. Bağdat’ta Nizamiye Medresesinin ileri gelenlerinden iken, İmâm-ı Gazzâlî *(Rahimehullâh)* da Nişabur’da aynı mevkii haizdi. Birisi daha çok tekke ve müridler ile uğraşırken diğeri telife daha çok ağırlık verdi.

Mevlânâ Yusuf Hemedânî *(Kuddise Sirruhû)* şer’î ilimlerde derinliğe ulaştıktan sonra zühd yoluna yöneldi. Şeyhi Ebû Ali el-Fâremedî *(Kuddise Sirruhû)*nun sohbet ve hizmetine kavuştu. Orada sülûkünü yaptı ve genç yaşından itibaren elde ettiği marifetle kâmil imamlara ve âlimlere önder oldu. Binlerce putperestin Müslüman olmasına vesile oldu. Bağdat’ta sürdürdüğü irşâd hizmetlerinin ardından Merv’e gidip tekke kurdu ve irşâda devam etti.

535 (m. 1140) yılında Herat’tan Merv’e seyahat ettiği sırada Bâmyân Kasabası’nda hastalandı. Yanındakilere burada durulmasını buyurdu. Bir süre sonra da ebedî âleme irtihâl eyledi ve aynı kasabaya defnedildi. Ancak sonrasında mübarek kabri Merv’e nakledilerek orada bir türbe yaptırıldı. Türbesi şu anda önemli bir ziyaretgâhtır.

## Elli Dört Farzın On Birincisi: Cenâb-ı Bârî’den Gelen Kazaya Râzı Olmak

Hiçbir şeyin Allah Teâlâ'nın ilminde sabit olan hâlinin dışında bir hâl ile var olabilmesi mümkün değildir. Buna göre; Allah Teâlâ'nın ilminde geçtiği üzere bir şeyin vücuda gelmesine Allah Teâlâ'nın kaderi yani takdiri ve yaratması denilir. Kader ve kaza kelimeleri ayrı kullanıldıklarında, biri diğerinin manasını da ifade eder. Bir arada kullanılmaları hâlinde ise kader için Allah Teâlâ’nın takdiri kastedilir. Bu durumda kaza ise Allah Teâlâ’nın ilminde sabit olanın vakti geldiğinde ilimde geçtiği gibi gerçekleşmesi anlamında olur.

Kader, inanılması ve rızâ gösterilmesi gereken, inkârı ise küfrü gerektiren meselelerdendir. Zira kadere inanmak Müslüman için inanılması zarurî olan şu dört şeye inanmak, inkâr etmek de bu dört şeyi inkâr etmektir. Bu dört şey:

1- Müslüman, Allah Teâlâ’nın olmuş ve olacak her şeyi bildiğine, olmayacak bir şeyin şayet olması durumunda nasıl olacağını da bildiğine inanır.

2- Müslüman, Allah Teâlâ’nın yerleri ve gökleri yaratmadan olacak her şeyi detaylarıyla Levh-i Mahfuz’a yazdığına inanır.

3- Müslüman var olan her şeyin Allah Teâlâ’nın dilemesi ve iradesiyle var olduğuna ve var olduktan sonra yok olan her şeyin de Allah Teâlâ’nın dilemesi ve iradesiyle yok olduğuna ve bir şeyi irade ettiğinde kimsenin engel olamayacağına, irade etmediğini de kimsenin yapamayacağına inanır.

4- Müslüman, Allah Teâlâ’nın her şeyi yarattığına inanır. Hatta hayatı ve ölümü de yaratanın Allah Teâlâ olduğunu bilir. (İsmailağa Fıkıh Kurulu, Ehl-i Sünnet Akâidi)

## Fahreddin er-Râzî *(Rahimehullâh)*

Ehl-i Sünnet’in itikadda Mâtüridiyye ile beraber iki mezhebinden biri olan Eş‘ariyye’nin önde gelen imamlarındandır. Künyesiyle beraber tam adı Ebû Abdillâh Muhammed ibni Ömer ibni Hüseyin ibni Hasan ibni Ali’dir. 1149 senesinde Rey şehrinde doğmuştur.

Kelâm ilminin gelişimi konusunda Hüccetü’l-İslâm İmâm-ı Ğazâlî Hazretlerinden sonra çok büyük hizmetlerde bulunan Fahreddîn er-Râzî Hazretlerinin kendisine has bir üslûbu vardı. Hitâbet ve münazaralarda güçlü olduğu kadar, eser yazma konusunda da üstün bir meziyete sahipti. Tefsir alanında kaleme aldığı *Tefsirü’l-Kebîr Mefâtihü’l-Ğâyb*, başta Mu‘tezile, Şîâ, Bâtınîler ve Kerrâmîler olmak üzere, sapık fırkaların Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye üzerinden yapmaya çalıştıkları birtakım desiselere karşı önemli cevaplar içermektedir.

Tefsirinin dışında, ekserisi kelâmî alanda olmak üzere pek çok mühim kitap yazmıştır. Bu eserler, ulemanın asırlardır kaynak olarak başvurduğu temel eserler arasında yer almaktadır. Bunlardan bir kısmı günümüzde medreselerde okunup okutulmaktadır.

İslâm âlimleri arasında müstesna bir yere sahip olan ve İbni Arabî, Necmeddîn-i Kübrâ *(Kuddise Sirruhumâ)* gibi tasavvuf büyüklerine yakınlığıyla bilinen Fahreddin er-Râzî Hazretleri 1209 senesinde Herat’ta vefât etmiştir. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefid eylesin!

## Mahmud Efendi Hazretlerinin ‘Sohbetin Önemi’ Konulu Mektubu

Sohbet, sünnet-i müekkededir. Bu sebeple ashâb-ı kirâm *(Rıdvânullâhi Aleyhim Ecma‘în)* birbirlerini gördükleri zaman*“Gel bir saat îmân edelim”* derlerdi. Dîn-i Mübîn-i İslâm ve manevî yol hususunda konuşmak, îmânı kuvvetleştirdiği için îmân etmek oldu. Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye’nin reisi Muhammed Bahâuddîn *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri de buyurmuşlardır ki: *“Bu mânevî yolun sâlikleri, birbirlerini çok severek birbirlerinde fani olmak şartıyla sohbete devam ederlerse, az zamanda îmânları sûretten hakikate ulaşır. Sûret olan îmânları hakiki îmâna döner.”*

**“Ey îman edenler, îman edin”** âyet-i celîlesinde istenen, bu îmândır. Yani **“Ey** (sûretâ) **îmân edenler!** (Hakikaten) **îmân ediniz.”** (Nisâ Sûresi:136’dan.) demektir. Her vakit bir araya gelinemediği zaman bu işi telâfi etmek için mektup yazmak icap eder. Zira “Mektuplaşmak, görüşmenin yarısıdır.” Bu sebeple, yazmaya gayret edelim. Birbirimizi Hakk’a davet edelim. Allâh-u Teâlâ Hazretleri, Kur’ân-ı Kerîm’inde: **“Söz bakımından o kimseden daha güzel kim olabilir ki; Allah’a davet etmiştir, kendisi de sâlih bir amel işlemiştir ve: ‘Şüphesiz ki ben Müslümanlardanım!’ demiştir.”** (Fussilet Sûresi:33) buyurdu. Yani bu âyet-i celîlede, Hak yolunda yürümek isteyenlere ne güzel yol göstermek vardır.

Evvelâ bu âyet-i celîlede dikkat edilecek üç mesele vardır: Emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münker; amel-i sâlih işlemek ve sadece sözle değil, şekil itibarıyla da **“Ben Müslümanlardanım”** demek lâzımdır.

## Elli Dört Farzın On İkincisi: Belâlara Sabretmek

Sabır; acıya, zorluğa katlanmak, nefse ve bedene ağır gelen hâllere telâş göstermeksizin mukavemet etmektir. Her kimde sabır varsa onda ilâhî kuvvetten bir tecelli kokusu vardır. Güzel bir meziyet olan sabır üç çeşittir: İbâdetlere devam etmede, günahlardan kaçınmada, belâ ve musibet geldiğinde sabır.

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de özellikle sabrın kıymetine işaretle: **“Muhakkak Allah sabredenler ile beraberdir”** buyuruyor. Sabrın büyüklüğünden ve fazîletinden dolayıdır ki, Allâh-u Teâlâ Hazretleri sabredenlerin mükâfatını ölçüsüz kılmıştır.

Secde Sûresi’nin 24. âyet-i kerîmesinde de Cenâb-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri, Tevrat ehlinin dinî vazifelerinde ve düşmanlardan gelen eziyetler karşısında göstermiş oldukları sabırlarından dolayı onlardan, hidayet rehberleri olan imamlar vücuda getirdiğini beyan ediyor: **”Ve** (O İsrailoğulları) **sabrettikleri zaman onlardan rehberler kılmıştık ki bizim emrimizle doğru yola sevk ederlerdi. Ve ayetlerimize yakinen** (şüphesiz) **inanmışlardı.”**

Sabır, her işin başıdır. Sabretmeyen hiçbir kimse kendisinden beklenileni veremez. Mevlâ Teâlâ Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyet-i kerîmede bize sabrı öğütlemektedir. Bunlardan biri de şu âyet-i kerimedir: **“Oğulcağızım! Namazı dosdoğru kıl ve iyilikle emret, kötülükten nehyet. Ve sana** (bu sebeple) **isabet eden belâya sabret. Zira böyle yapmak muhakkak büyük insanların yaptığı işlerdendir.”** (Lokmân Sûresi:17)

# **1 Nisan**

## Şâ‘bân-ı Şerîf Ayında Oruç Tutmanın Fâzileti

Şa‘bân-ı Şerîf denildiğinde akla evvelâ Ramazân-ı Şerîf ve oruç gelir hiç şüphesiz. Bu mübârek ay, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in Ramazân-ı Şerîf’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Hazreti Âişe validemiz şöyle anlatmıştır: ***“Rasûlullâh*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ***bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Rasûlüllâh*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)****in Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şa‘bân ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.”*** (Buhârî, Savm: 51; Ebû Dâvûd, Savm:59)

Konuyla ilgili bir başka hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: ***“Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***yanında amelin en makbûlü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.”*** (Müslim, Sıyâm:177)

Dolayısıyla bu ayda Ramazân-ı Şerîf’e hazırlık maksadıyla oruç başta olmak üzere bütün nâfile ibâdetlerin artırılmasında fayda vardır. Elbette ki Şa‘bân-ı Şerîf ayını ihyâ etmenin tek yolu yalnızca oruç ibadetinden geçmemektedir. Bu mübârek ayda ecir vesilesi olan makbul ibâdet ve davranışlardan hâsıl olacak ecir ve mükâfatlar katbekat katlanacaktır. Bu sebeple; amel, ibâdet, hâl ve davranış açısından bu ayda daha hassas davranılmalı ve bu anlayış bütün seneye yayılmalıdır.

## Kaptan Hoca (Abdullah Evenser)

Anadolu’dan Trakya ve Balkanlar’a yerleştirilen köklü ailelerden birine mensup olan Abdullah Evenser, 1935’te Kasımpaşa’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Ortaköy’deki Yüksek Denizcilik Okulu’nu bitirdi ve kaptan olarak denizcilik hayatına yöneldi. Vazifesi icabı dünyanın hemen hemen tamamını dolaşma imkânı buldu.

Merhum Abdullah Evenser’in hayatı, geçirdiği böbrek taşı hastalığı sebebiyle büyük bir değişime uğradı. Kendisine, mesleğine devam edemeyeceğine yönelik bir rapor verildi. Üzüldüyse de meslek hayatının geri kalan kısmını aynı kurumun karada bulunan müesseselerinden birinde memur olarak sürdürdü. Dürüstlüğü ve iş hayatındaki başarıları vesilesiyle terfi ederek müdürlüğe kadar yükseldi. Görevi esnasında, bilhassa ibâdet konusunda birtakım müdahalelere maruz bırakıldıysa da, kınayanın kınamasına aldırış etmeksizin, duruşundan taviz vermedi.

Mahmud Efendi Hazretlerine intisap ettikten sonra hayatı tamamen değişti. 40 sene kadar süren tekke hayatı boyunca ihvânın sevgi ve muhabbetini kazandı. Hayatının son döneminde kalp rahatsızlığı çeken Kaptan Abdullah Evenser hoca, bir gece teheccüd namazı ve ertesi günün orucu için hazırlık yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefât etti. Mahmud Efendi Hazretleri kendisine hüsn-i şehadette bulunmuş ve âhiret âlemindeki yerinin niteliği hususunda hüsn-i zannını ifade etmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in İlk Cuma Hutbesi

“Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin; fırsat elde iken sâlih ameller işlemeye bakın! Gizli-açık bolca sadaka vermek ve Allâh’ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzeltin! Böyle yaparsanız, rızıklandırılır, yardım görür ve kaçırmış olduğunuz şeyleri elde edersiniz.

Biliniz ki Allâh, bu yılınızın bu ayında, bu yerde, Cuma namazını size kıyâmete kadar farz kılmıştır. Âdil olsun-olmasın, başında bir imâm varken benim sağlığımda veya benden sonra her kim hafife alarak veya inkâr ederek bu namazı bırakırsa, onun iki yakası bir araya gelmesin! Ve Allâh, onun işlerini başarıya ulaştırmasın! O kim­senin başka namazı yoktur; tevbe edenler müstesnâ… Çünkü kim tevbe ederse, Allâh onun tevbesini kabûl eder.” *(İbn-i Mâce, İkâme, 78)*

“Ey insanlar! Sağlığınızda âhiretiniz için hazırlık yapınız! Muhakkak her biriniz ölecek ve sürü­sünü çobansız bırakacaktır. Sonra Allâh, ona tercümansız ve vâsıtasız olarak diyecek ki: ‘Benim Rasûlüm gelip de size emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal-mülk verdim, pek çok iyiliklerde, ihsanlarda bulundum; sen kendin için ne getirdin?’ Bu suâl ile karşılaşan herkes, sağa-sola bakacak bir şey göremeyecek, önüne baktığı zaman cehennemi görecek…

O hâlde uyanınız! Kim yarım hurma ile dahî ateşten korun­maya muktedirse, onu yapsın! Kim ki o yarım hurmayı bulamazsa, bari tatlı bir söz söy­leyerek iyilik etmeye çalışsın! Çünkü bir iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Allâh’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!”

## Mevlânâ Ebu’l-Hasan el-Harakânî *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Aliyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* yedinci altın halkası Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretleridir. Zamanının kutbu olan Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretleri herkes tarafından müracaat edilen bir zattı. Dört bir yandan insanlar huzuruna gelir, istifade ederlerdi. İlmi, ahlâkı, edebi ve sünnete olan bağlılığı kendisini ziyarete gelenleri hayretler içerisinde bırakırdı. Derya gibi olan irfanı ile nicelerine yardım eder, nuranî bakışlarıyla gönülleri âbâd ederdi.

Eşine az rastlanan bir velî olan Ebu’l-Hasan Harakânî *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinin tasavvufta nisbeti Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinden gelmektedir. Dünyaya gelişi onun vefatından sonra olduğu için üveysî yolla istifade etmiş ve kemâle ermiştir. Kendisinden sonra da yüce Nakşibendiyye yolu Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleriyle devam etmiştir.

Bâtınî nisbetini Ebû Yezîd el-Bestâmî Hazretlerinden elde eden Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretleri, Ebu’l-Muzaffer Tûsî, Hâce Ebû Yezîd Aşkî ve Hâce Muhammed Mağribî gibi önemli şahsiyetlerin talebeliğinde bulunmuştur.

Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretleri vefatı yaklaştığında, *“Kabrimi derin kazın; yatacağım yer, hocam Ebû Yezîd (Kuddise Sirruhû)nun mezarından aşağıda olsun”* şeklinde vasiyette bulunmuş ve 10 Muharrem 425’te vefat etmiştir.

## Eyyâm-ı Bîyz Orucunun Fazîleti

Eyyâm-ı Bîyz, beyaz günler anlamına gelir. Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinin bu şekilde anılmalarının sebebi, dolunay yani ayın beyaz olduğu günlere tekabül etmeleri sebebiyledir. Her ayın, belirtilen günlerinde oruç tutmak müstehâbdır.

Hafsa *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz şöyle anlatmıştır: *“Dört şeyi Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah namazının farzından önce iki rekât namaz...”* (Ahmed ibnü Hanbel, *el-Müsned*; *Nesâî*)

Konuyla ilgili bir başka hadîs-i şerîfte***: “Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.”*** (*Tirmizî*, Savm:54) buyrulmuş ve yine bir başka vesileyle eyyâm-ı bîyz orucunun fazîletine, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından şöyle dikkat çekilmiştir: ***“****(Ramazân ayının dışında)* ***Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut.”*** (Suyûtî, *el-Câmi‘u’s-Sağîr*, 1/66)

Ömer Nasûhî Bilmen *(Rahmetullâhi Aleyh)* bu oruçları hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “Allah Teâlâ’nın rızâsı için tutulacak nâfile oruçlar da başlı başına ayrı bir çeşit teşkil eder. Bunlar sünnet, müstehab, mendub diye isimlenirler. Âşûrâ günü ile beraber ondan bir gün önce veya bir gün sonra tutulan oruçlar ve Eyyâm-ı Bîyz denilen her ayın on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günleri tutulan oruçlar gibi. Bunlar müstehabdır.” (Büyük İslâm İlmihâli)

## Berâet Gecesinin Fazîleti

Afv-ü mağfiretin mânâ bulduğu gece olan Berâet Gecesi’ni ihyâ noktasında evvelâ günahlardan büyük bir pişmanlıkla istiğfâr ve tevbe edilmelidir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in: ***“Şüphesiz iman, sizden birisinin göğüs boşluğunda, elbisenin eskidiği/yıprandığı gibi eskir/yıpranır. Binaenaleyh Allah*** *(Celle Celâluhû)****dan îmânınızı tecdîd etmesini dileyin.”*** (el-Heysemî, Mecma’u’z-Zevâid, 1/52) beyânı veçhile îmânın kalesi olan kelime-i tevhîd ile meşgul olmak ve îmânı tecdîd etmek, geceyi müjdeleyen nassların lüzumuyla örtüşen bir tavır olacaktır.

Ayrıca her ayın 13, 14 ve 15. günleri ‘Eyyâm-ı Bîyz’ olarak anılmakta ve bu günleri oruçlu geçirmek müstehâb kabul edilmektedir. Dolayısıyla Berâet Gecesi’nin gündüzünü öncesi ve sonrasıyla oruçlu geçirmek, Eyyâm-ı Bîyz sevabına erişmeye de vesile olacaktır.

Gecenin öncesinde akraba ve dostlarımızı gecenin fazîlet ve bereketlerinden haberdar etmek, sıla-i rahmi gözetmek, kabir ziyâretlerinde bulunmak, fakir-fukarayı ve talebeleri gözetmek, dinî ve ilmî müesseseleri sadaka-i câriye ile desteklemek geceyi ihyâ yollarındandır.

Nâfile namazlar ve duâlar da bu müstesnâ geceleri ihyâ konusunda devam edilmesi gereken ibâdetlerdir. Namaz borcu insanın üzerindeki en büyük sorumluluktur. Bu sebeple ölmeden önce bu borçları edâ etmek öncelikli vazifelerdendir.

## Berâet Geceniz Mübârek Olsun!

Mevlâ Teâlâ’nın lütfettiği ömür vesilesiyle devam ettiğimiz hayat yolculuğumuzu üç ayların manevî ikliminde sürdürüyoruz. Haram aylardan olup pek çok fazîleti hâvî Receb-i Şerîf ayından sonra müşerref kılındığımız Şa‘bân-ı Şerîf ayının orta gecesi olan Berâet Gecesi, adından da anlaşılacağı üzere afv-ü mağfiret, günah ve kötülüklerden arınma ve kurtuluş gecesidir. Bu gece, geçmişe dönük detaylı bir muhasebe ile yönümüzü Cenâb-ı Hakk’ın murâdına uygun olan amellere ve nebevî ahlâka çevirme gecesidir. Bu gece, ümmet-i Muhammed’i en samimî şekilde hatırlayıp salâhı ve felâhı için duâda bulunma gecesidir.

Bu geceyi mukaddes kılan bir başka hususiyeti de senelik işlerin karara bağlandığı gece olmasıdır. Kullar olarak, hakkımızda tayin ve takdir edilmiş ezelî hükümlerden haberdar değiliz. Bu sebeple, Allah Teâlâ’ya ilticâ etmekten, boynumuzu büküp af dilemekten, ellerimizi kaldırıp ömrümüzün kalan kısmını hayır üzere ve yalnızca O’nun rızâsına muvafık amellerle geçirebilmeyi niyâz ile bu uğurda çalışıp gayret göstermekten başka yapabileceğimiz bir şey yok…

Bu hissiyatla, Berâet Gecesinin İslâm âleminin mücadele etmekte olduğu bütün sorunlarından halâsına ve dünyevî-uhrevî bütün sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını temennî eder, yapmış olduğumuz ve yapacağımız duâların müstecâb olması dileğiyle, bizleri hakikî bir kurtuluşla Ramazân-ı Şerîfe ulaştırmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

## Elli Dört Farzın On Üçüncüsü: Günahlarından Tevbe Etmek

**“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ sizi helâk eder ve yerinize, günah işleyecek** (fakat tevbeleri sebebiyle) **mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”** (Müslim, Tevbe:9)

İnsan, mükellef ve imtihana tâbî bir varlık olduğundan günah işleyebilecek bir temayül üzere yaratılmıştır. Lügatte; ‘geri dönmek, dönüş yapmak’; anlamına gelen tevbe, dinî ıstılahta; ‘dinde, sakınılması gerektiği beyan edilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme’ anlamına gelir.

Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah Teâlâ’nın affedici ve bağışlayıcı olduğunu ifade eden ism-i şerîfler, tevbe ile ilgilidir. Tevbenin kabulü için hakikî bir pişmanlık, tevbe edilen günaha bir daha dönmemek üzere sebat ve eğer kul haklarına yönelik bir günah söz konusu olmuşsa, o hakların telâfisi lâzımdır. Tevbe eden bir kimse hâlini düzeltmeli ve eski hayatına geri dönmeme konusunda özverili olmalıdır.

**“Muhakkak o kimseler ki; inanmalarından sonra kâfir olmuşlar, sonra da kâfirlikte artış kaydetmişlerdir; onların** (ölürken yapacakları) **tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte ancak onlar** (hak yoldan şaşıp) **dalâlete düşenlerin tâ kendileridir!”** (Âl-i İmrân Sûresi:90)

Tevbelerin kabul mercii sadece Allah Teâlâ’dır. Tevbesi kabul edilecek olanlar da, Allah Teâlâ’ya hakkıyla îmân eden, şirkten ve küfürden uzak olanlardır. Şirk ve küfür içinde bulunanların tevbesi ise asla kabul edilmeyecektir.

## Mimarların Reisi Mimar Sinan

Kayseri kökenli olduğu belirtilen Mimar Sinan, İstanbul’a getirildiğinde saraya (Topkapı ve Ayasofya’ya) yakın, at meydanı yönüne bakan bir medresede öğrenim görmüş ve bulunduğu mevki vesilesiyle İstanbul’un güzelliklerini temaşa ederek yetişme imkânı bulmuştur.

Ciddi eserleri arasında ilk eseri 1520’de Diyarbakır’da inşa ettiği Fatih Paşa Camii olan Mimar Sinan’ın 450’nin üzerinde eseri olduğu belirtilmektedir. Bu sayı dikkatle düşünüldüğü takdirde, bunun kişisel bir gayretin ürünü olmaktan ziyade, bir ekip hatta bir okul çalışması olduğu anlaşılacaktır. Bu okuldan; Mehmed Subaşı, Davud Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa ve Sultanahmet Camii’nin de mimarı olan Sedefkâr Mehmed Ağa gibi eşine tarihte ender rastlanır ustalıkta büyük mimarlar çıkmıştır.

Mimar Sinan’ın izlerine doğudan batıya geniş bir coğrafyada rastlayabilmek mümkündür. Çıraklık eseri olarak ifade ettiği Şehzâdebaşı Külliyesi; kalfalık eseri olarak tanımladığı Süleymaniye Külliyesi; 83 yaşında bitirdiği ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Külliyesi, ziyaret edenlerin, etkisinden kurtulamadığı önemli şaheserlerdir.

Osmanlı’nın en büyük Mimarbaşısı Koca Sinan 996 (1588) senesinde vefât etmiş ve adını taşıyan türbesine defnedilmiştir. Allah Teâlâ ona rahmetiyle muamele eylesin ve İslâmiyet’e böyle büyük hizmetlerde bulunacak îmânlı ve şuurlu mimarlar nasip eylesin!

## Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in İkinci Cuma Hutbesi

“Allâh’a hamd ederim ve O’ndan yardım dilerim. Nefislerimizin şerrinden ve amel­lerimizin kötülüklerinden Allah *(Celle Celâluhû)*ya sığınırız. Allâh *(Celle Celâluhû)*nun hidâyete erdirdiğini kimse saptıramaz; saptırdığını da kimse doğru yola iletemez.

Şehâdet ederim ki, Allah *(Celle Celâluhû)*dan başka ilâh yoktur. O, birdir; ortağı yoktur. Sözlerin en güzeli Allah *(Celle Celâluhû)*nun kitâbıdır. Allah *(Celle Celâluhû)*, kimin kalbini Kur’ân’la süsler ve onu küfürden sonra İslâm’a hidâyet buyurur, o da Kur’ân’ı başka sözlere tercîh ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu, Allah *(Celle Celâluhû)*nun kitâbı, sözlerin en güzeli ve en belîğidir.

Allah *(Celle Celâluhû)*nun sevdiğini seviniz! Allah *(Celle Celâluhû)*nun Kelâmı’ndan ve O’nu zikretmekten usanmayınız. Allah *(Celle Celâluhû)*nun kelâmından kalbinize darlık gelmesin! Çünkü Allah *(Celle Celâluhû)*nun kelâmı, her şeyin üstü­nünü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkini olan peygamberleri, kıssaların en güzel ve ibretlilerini anlatır. Helâl ve harâmı açıklar.

Siz ancak Allah *(Celle Celâluhû)*ya ibâdet ediniz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız! O’ndan hakkı ile sakınınız! Yaptığınız iyi işleri diliniz teyid etsin! Allah *(Celle Celâluhû)*nun kelâmı ile birbirinizi seviniz! Muhakkak biliniz ki Allah Teâlâ, ahdini bozanlara gazab eder. Allah *(Celle Celâluhû)*nun selâmı üzerinize olsun!”

## Zeyneb binti Huzeyme *(Radıyallâhu Anhâ)*

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*in mübarek eşlerinden Hazreti Zeyneb binti Huzeyme el-Hilâliyye *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Benî Âmir b. Sa‘saa kabilesinin Hilâl koluna mensuptur. Annesi Hind (Havle) bint Avf’tır. Hayatının her döneminde fakirlere çok acımış, onlara karşı merhametli ve şefkatli davranmış, karınlarını doyurup sadaka verdiği için de ‘Ümmü’l Mesâkin’ (fakirlerin anası) diye isimlendirilmişti.

Kâinatın Efendisi *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*, hicrî 3 (milâdî 625) yılında Hazreti Zeyneb *(Radıyallâhu Anhâ)* ile izdivaç eyledi. Hazreti Zeyneb, Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nikâhına Hazreti Hafsa binti Ömer *(Radıyallâhu Anhâ)*dan sonra girmişti.

Hazreti Zeyneb *(Radıyallâhu Anhâ)*nın Hazreti Rasûlullah *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)* ile evliliği çok kısa sürdü ve çocukları olmadı. Evlendikten sekiz ay (veya iki ay) sonra Rebîulâhir ayında hastalandı ve hicrî 4. senede vefât etti. Kendisi, Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*in sağlığında iken vefât eden Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*dan sonra ikinci hanımıdır. Diğer eşlerinin hepsi Rasûlullah Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*den sonra âhirete irtihâl eylemişlerdir.

Zeyneb binti Huzeyme *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Cennetü’l-Baki’ kabristanında medfûn bulunmaktadır. Allah Teâlâ O’ndan razı olsun ve bizleri şefâatine nâil eylesin!

## Âhiret İçin Gerekli Vazifelerimizi Yoluna Koymalıyız

Bize anamızdan babamızdan çok acıyan Allah’ımız *(Celle Celâluhû)* daima uyanık olmamız için âyetleriyle bizlere açık açık vaaz ediyor. Gelen haberlere göre, insanlar mahşerde beş saf olacak; peygamberler, evliyalar, mü’minler, kâfirler ve münafıklar… Şimdi vaktimiz varken, tedbirlerimizi alalım. Âhiret için gerekli vazifelerimizi yoluna koyalım. Sonra özür dilemenin faydası olmadığı günde özür dileme mecburiyetinde kalmayalım.

Allâh-u Te‘âlâ Hazretleri buyuruyor ki: **”O gün** (hesap için) **arz olunursunuz hiçbir şey gizli kalmaz.”** (Hakka Sûresi:18) Kime arz olunacaksınız, gösterileceksiniz? Sûre-i Kehf’in şu âyet-i kerîmesi bunu açıklar:**”Onlar, saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir.** (Sonra onlara denilir:) **Yemin olsun ki sizi ilk önce yarattığımız gibi** (çıplak olarak) **bize geldiniz. Belki zannettiniz ki sizin için hiç bir mevi‘d** (cem olmak için vaad olunacak yer) **tayin etmeyeceğiz.”** (Kehf Sûresi:48)

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* buyuruyor: *“Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e sordum: ‘Yâ Resûlellâh! İnsanlar kıyamet gününde nasıl haşrolacaklar? Buyurdu ki:* ***‘Çıplak ve sünnetsiz olarak.’*** *O zaman ben dedim: ‘Kadınlar da mı çıplak olacak?’ ‘****Evet’*** *buyurdu. Bunun üzerine ben: ‘Ama yâ Resûlellâh, biz kadınlar utanırız!’ deyince,* ***‘Yâ Âişe, iş bundan şiddetlidir, kimse kimseye bakacak durumda değildir!’*** *diye cevap verdi.”* (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî *(Kuddise Sirruhû)*

Nakşibendiyye silsilesinin sekizinci altın halkası olan Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî *(Kuddise Sirruhû)* 401 (m. 1010/11) yılında Tûs yakınındaki Fârmed köyünde dünyaya geldi. Adı Fazl ibni Muhammed’dir.

Kendisi evliyâullâhın en büyüklerindendi. Zamanında Horasan’da şeyhlerin şeyhi olarak tanınırdı. Müridlerini terbiye edip kemâle erdiren bir mürşid-i kâmil-i mükemmildi. Selefinin yolunu zerre kadar şaşmadan takip etti ve halefine aktardı. Bâtınî ilimlerde olduğu gibi zâhirî ilimlerde de son derece mahirdi. Zamanının en büyük şeyhi idi. Özellikle zikir yolunda tekti. Güzel teşbihler yapar, çok manidar sözler söyler ve gönülden sohbet ederdi. Konuştukları gönüllere işler ve iz bırakırdı. Bu özelliklerinden dolayı zamanında saygıyla anılmış, meşhur bir şeyh olmuştu. Nizâmülmülk ve zamanının devlet erkânı kendisine çok saygı gösterirdi. Kaynaklarda zikredildiğine göre Nizâmülmülk ona hiçbir âlime etmediği şekilde hürmet ederdi.

Her geçen gün manevî basamakları kat eden Mevlânâ Ebû Ali e-Fâremedî *(Kuddise Sirruhû)* daha sonra yüksek kemâlât sahibi Ebu’l-Hasan el-Harakânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinden inâbe aldı ve sülûküne devam etti. Böylelikle mânevî yolu Sıddîkiyye ile birleştirmiş oldu. 477 (m. 1084) yılında Fâremed’de vefâtıyla sonsuzluk kervanına katılan Mevlânâ Ebû Ali *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinin taşıdığı sırlar kendisinden sonra Mevlânâ Yûsuf el-Hemedânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerine intikâl etti.

## Mevlânâ Abdülhālık el-Ğucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Zeheb’in onuncu halkası, tarîkat ehlinin serdarı, hakikat ehlinin mesnedi, marifet ehlinin önderi olan Abdülhālik Gucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)* evliyanın ve ulemanın büyüklerindendi. Hicrî 479 senesinde Buhara yakınlarında bulunan Ğucdüvân (Gicdüvan, Gucdevan) kasabasında dünyaya geldi.

Mânevî emaneti, şeyhi Mevlânâ Yûsuf el-Hemedânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinden alarak Mevlânâ Arif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerine ulaştırdı. Hâce *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri, Allah *(Celle Celâluhû)* katında duâsı makbul kimselerdendi. İnsanlar ve cinler, duâsını almak için uzak yerlerden yanına gelirlerdi. Daima sadâkat yolunu tutar, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem)*e ittibâ eder, bid‘atlerden ve nefsânî arzulardan uzak dururdu.

Mevlânâ Abdülhālik Ğucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)* Tarîkat-ı Nakşibendiyye’nin temel düsturları kabul edilen ve adına Kelimât-ı Kudsiyye denilen 8 esası ortaya koymuştur. Bu esaslar şunlardır: 1. Hûş Der-Dem, 2. Nazar Ber-Kadem, 3. Sefer Der-Vatan, 4. Halvet Der-Ercümen, 5. Yâd-Kerd, 6. Bâz-Geşt, 7. Nigâh-Daşt, 8. Yâd-Daşt. Bu esaslara Şâh-ı Nakşibend *(Kuddise Sirruhû)* tarafından üç esas daha eklenmiştir. Onlar da sırasıyla: 1. Vukûf-ı Adedî, 2. Vukûf-ı Zamânî, 3. Vukûf-ı Kalbî’dir.

Mevlânâ Abdulhâlik Ğucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri 575 (m. 1179) yılında Ğucdüvân’da vefât etmiş ve oraya defnedilmiştir.

## Elli Dört Farzın On Dördüncüsü: İhlâs Üzere İbâdet Etmek

İhlâs; namaz, oruç, abdest, hac, zekât, sadaka, itikâf, ihtiyaçları karşılama, hastaları ziyaret gibi her amelde Allah Teâlâ’ya karşı doğru olmaktır. Doğruluk mertebelerinin en düşüğü, gizli hâlinin ve âşikâr olma hâlinin eşit olmasıdır. Yani işin özü; tek başımıza olduğumuzda da, insanlar arasında olduğumuzda da aynı şekilde ibâdet edebilmektir.

Sâdık kişinin hedef ve gâyesi Allah *(Celle Celâluhû)* rızâsı yolunda ilerlemektir. Bu hususta kimsenin kınamasına ve tenkit etmesine aldırış etmez. Cüneyd el-Bağdâdî *(Kuddise Sirruhû)* şöyle der: *“Sâdık kişi günde (amellerinin kabulü ve Allâh Teâlâ’nın rızâsını kazanabilmek için) kırk defa dönüp durur. Gösteriş yapan kişi ise kırk gün aynı hâlde durur.”*

Bunun mânâsı -Allâh-u a‘lem- şudur: “Sadık kişi hak nerede ise orada dönüp durur. Eğer bir işte şer‘î bir fazîlet görse, o şey kendi âdetine muhalif dahi olsa onu yapar. Bazı kere günde yüz veya bin veyahut daha fazla hâlde olur. O, Allah Teâlâ’nın rızâsının nerede olduğuna bakar ve ona yönelir. Allah Teâlâ’nın işaret buyurduğu rüşd yolunda ilerler. Nerede olduğuna ve değerine bakmaz. Rızânın nerede olduğuna bakar.

Gösteriş yapan kişi ise bir hâlde olur. Çünkü o ibadetlerini gösteriş için yapar. İnsanların kendine olan sevgisinin gitmesinden korkar. Bu hâlin devamı için onu korur, muhafaza eder. Onun önceliği, Allah Teâlâ’nın rızâsından önce, kişilerin onun hakkında ne düşündüğüdür. Hakkında kötü konuşulması, hedefinden şaşma ve eksik olma mânâsındadır.

## Şeyhülislâm İbni Kemâlpaşazâde

Adı, Şemseddin Ahmed ibni Süleyman’dır. Dedesi, Fatih Sultan Mehmed Hân döneminin büyük devlet adamlarından ve aynı zamanda Sultan 2. Bâyezîd Hân’a lâlalık yapmış Kemâl Paşa olduğundan ona nisbetle Kemâlpaşazâde, Kemâlpaşaoğlu veya İbni Kemâl diye anılmıştır.

Ehl-i Sünnet i‘tikâdı konusunda son derece hassastı. Ashâb-ı Kirâm *(Rıdvanullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)*e son derece hürmet ederdi. Onların hak ve şerefini muhafaza konusunda, hamiyet-i diniyesi yüksek bir âlim olarak temâyüz etti.

Sekiz yıl boyunca Şeyhülislâmlık vazifesini îfâ ettikten sonra 16 Nisan 1534 (H. 2 Şevval 940)’te İstanbul’da vefât etti ve kalabalıkları bir araya getiren cenâze namazını müteakip Edirnekapı’daki Mahmud Çelebî hazîresine defnedildi. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefid eylesin!

## Taşköprülüzâde Ahmed Efendi ve Eserleri

2 Aralık 1495’te doğan ve Osmanlı müellifleri arasında önemli bir yere sahip bulunan Taşköprülüzâde Ahmed Efendi; kelâm, fıkıh, tefsir, ahlâk, mantık, biyografi, Arap dili ve edebiyatı, ilimler tarihi, tıp gibi değişik alanlarda çeşitli kitapların yanında otuza yakın risâle telif etmiştir. 16 Nisan 1561 tarihinde İstanbul’da vefât etmiş ve Fâtih Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Fâtih’te Âşık Paşa Camii’nin hazîresinde bulunan Seyyid Velâyet Türbesi yakınlarında defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi

Merhum Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi, 1938 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Maki (günümüzde Hayrat’a bağlı Pınarca) köyünde doğdu. Dokuz yaşında başlayan medrese hayatı, on üç yaşına geldiğinde Hocası Dursun Efendi’nin: *“Senin benden istifaden tamam oldu. İstanbul’a git ve oradaki âlimlerden istifade et!”* sözü üzerine İstanbul’da devam etti. İstanbul’da ikamet eden ağabeyi, Hasbi Hoca Efendiyi Mahmud Efendi Hazretleri’ne teslim etti. Hasbi Hoca Efendi o günden itibaren kırk yıl boyunca Mahmud Efendi Hazretleri’nin yanından ayrılmadı.

Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri vefât ettiğinde genç yaşta olan Hasbi Hoca, önce Zeyrek Camii’nde 6-7 ay kadar görev yaptı. Daha sonra İsmailağa Camii’nde 40 yıl müezzinlik vazifesinde bulundu ve bu vazifeyi, vefâtından yaklaşık 6 ay öncesindeki emekliliğine kadar sürdürdü. Hizmetleri vesilesiyle tüm ihvânın sevgi ve muhabbetini kazandı. Tertip etmiş olduğu sohbetleri ve tebliğleriyle gönüllerde unutulmaz bir yer edindi.

Ulemâya ciddi şekilde sevgi ve hürmet sahibiydi. Ameli ne olursa olsun ehl-i Kur’ân’ı son derece ta‘zîm ederdi. Hac dönüşü göbek fıtığı ameliyatı için aldığı narkozun etkisiyle 17 Nisan 2001 tarihinde, ardında 3 kız çocuğu bırakarak dâr-i bekaya irtihâl eyledi. Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde medfûn bulunmaktadır.

Merhum Hasbi Hocamızı hayır ile yâd eder ve kendisi için, bulunduğu âlemin bütün güzelliklerini Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

## Hazreti Muâviye’nin Fazîleti

Muâviye *(Radıyallâhu Anh)*, Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vahiy kâtipliğini yapmış ve onun muhtelif dualarına mazhar olmuş olan, sahâbenin fakihlerinden kabul edilen bir sahâbîdir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin masum olmayacağını bilenler, Hazreti Muâviye *(Radıyallâhu Anh)*ın da birtakım ictihad hatalarının ve beşerî kusurlarının olabileceğini bilir ve söylerler. Ehl-i Sünnet ulema onun, Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)* ile yaptığı savaşta ictihâd hatasına düştüğünü ve bir ecir aldığını söylemişlerdir. Ancak ehlisünnet âlimlerinin bu husustaki mülâhazaları bu aşamadan öteye geçmemiş ve bu husustaki bir kısım hadîs-i şerîflerden hareketle bu anlaşmazlıkları konuşmanın sahâbeyi ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i üzeceğini dile getirmişlerdir. Ayrıca bunları konuşmanın sahâbeyi yaralamak ve sahâbeyi yaralamanın da dine darbe vurmak anlamına geleceğini de tespit etmişlerdir.

Bu yüzden bizler de, ta‘zîm ve hürmet noktasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm sahâbeyi hayırla yâd etmeliyiz; tıpkı eslâfımız gibi! Bunun aksine gösterilen tavırların ve ortaya atılan mülâhazaların Muâviye *(Radıyallâhu Anh)* üzerinden Müslümanların sahâbe algısını zedelemek, zihinlerini bulandırmak ve İslâm esaslarına şüphe düşürmek gibi niyetler taşıdığından zerre şüphe etmemeliyiz. Her şeylerini İslâm’a feda etmiş sahâbeyi savunamadığımız, onların tenkit edildiği mecralarda suspus kaldığımız bir dünyada yaşamanın da anlamsız olduğu şuurunda olmalıyız her dem.

## Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*nın Fazîleti

Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ilk hanımı ve nesebinin de devam etmesine vesile olan Hazreti Fâtıma *(Radıyallâhu Anhâ)*nın da annesidir. O, dünya kadınlarının en hayırlılarındandır. Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: ***“Dünya kadınlarının en üstünü dört kişidir: İmran’ın kızı Meryem, Firavun’un eşi Âsiye, Huveylid’in kızı Hatice ve Muhammed*** *(Aleyhisselâm)****ın kızı Fâtıma.”***

**Hazreti Hatice** *(Radıyallâhu Anhâ)*nın **Rasûlüllâh** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den **Fâtıma, Ümmü Gülsüm, Zeyneb** ve **Rûkiyye** adında dört kızı, **Kāsım** ve **Abdullah** adında da iki oğlu dünyaya geldi. **Hazreti Hatice** *(Radıyallâhu Anhâ)*, **Rasûlüllâh** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e, peygamberliğinden evvel son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi, peygamberliği döneminde de ona ilk inanan, onunla beraber namaz kılıp ona cemaat olan ilk kişi olma vasfını kazandı.

Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*, Allah *(Celle Celâlühû)*nun selâmına ve Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in övgüsüne nâil olacak derecede şerefli bir kadın; îmânda, sabırda ve kısacası her yönü ile örnek olan bir anneydi.

Allah *(Celle Celâlühû)*nun rızâsını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve âhiretin huzûr ve saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örneği teşkil eden Hazreti Hatice *(Radıyallâhu Anhâ)*, nübüvvetin onuncu yılında, Ramazan ayında vefât etti ve Mekke’deki Hacûn (Cennet-i Muallâ) kabristanına defnedildi.

## Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Dünya Âlemini Teşrifi

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Rebîülevvel ayının 12. gecesinde dünya âlemini teşrif etmiştir. Doğumundan evvel çeşitli alâmetler izhâr olduğu gibi, doğumu esnasında da harikulâde hâdiseler meydana gelmiştir. Onun doğumu âlemler için rahmet, mü’minler için sonsuz mutluluk vesilesidir.

Allah Azze ve Celle, biz kulları için hicrî takvim olarak anılan kamerî takvimi şer‘î takvim vaz’ etmiştir ve mü’minler de dinî açıdan değer ifade eden aylar, günler ve geceler söz konusu olduğunda hicrî takvimi esas almışlardır.

Dolayısıyla Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in doğduğu gün milâdî takvime göre her ne kadar ’20 Nisan’ tarihine tekabül ediyorsa da, mü’minler O kutlu Nebî’nin *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* doğumunu ‘Mevlid Haftası’ etkinlikleriyle her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesini içine alan haftada ihyâ etmektedirler.

Mevlid-i Nebî haftası ülkemizde de resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri kapsamında ihyâ edilmekte, kutlamalara halkımız da yoğun teveccüh ve rağbet göstermektedir.

Mevlid-i Nebî etkinlikleri kapsamında; Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in üstün özellikleri, hilye-i şerîfi ve hayatı hakkında konferanslar ve sohbetler, paneller ve sempozyumlar düzenlenmekte, hatim ve mevlid merasimleri tertip edilmek suretiyle, insanlığa ‘En Güzel Örnek’ olma vasfı ve şahsiyeti, toplumun her kesimiyle tanıştırılmaktadır.

## Hüseyin Birgül Hoca Efendi

Adı İmam Hüseyin Birgül olan Hoca Efendi, 1928 senesinde Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik döneminin ardından 1954 senesinde İstanbul’da gümrük muhafaza memuru olarak göreve başladı. İlk mürşidinin vefatından sonra tarikat dersleri esnasında cinniler tarafından rahatsız edilince, rüyasında Ali Haydar Ahıshavî Hazretlerinden destek gördü ve bu hâdisenin ardından ona intisab etti.

Efendi Babamız Ali Haydar Ahıshavî *(Kuddise Sirruhû)*nun vefâtının ardından, mürşidimiz Mahmud Efendi *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerine intisâb etti. 1980 senesinde emekli olunca memleketine gitmek üzere Mahmud Efendi *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerini ziyaret etti ve bu ziyaret esnasında kendisine İzmir vekilliği vazifesi tevdi edildi.

Merhûm Hüseyin Birgül Hoca Efendi, hizmetin son derece zor olduğu bu şehirde birçok kişinin Tarîkat-ı Aliyye ile tanışmasına ve sayısız medreselerin açılmasına vesile oldu. Yakalandığı hastalığın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada 21 Nisan 2013 Pazartesi günü vefât etti ve 22 Nisan 2013 Salı günü Karşıyaka Soğukkuyu Camii’nde Denizli Vekili İbrahim Efendi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay mezarlığına defnedildi. Mevlâ Teâlâ İslâm’a hizmet eden bütün Müslümanlardan râzı olsun ve İslâm’a samimiyetle hizmet eden mü’min ve mü’minâtın sayılarını artırıp muvaffak kılsın!

## Ramazân-ı Şerîf’in İlk On Günü ve Fazîleti

Ramazân-ı Şerîf ayı, Allah Teâlâ’nın sonsuz rahmetinin bizleri kuşattığı, şeytanların büyüklerinin zincire vurulduğu; başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise Cehennemden kurtuluş olan, mukaddes zaman dilimlerinin en kıymetlisidir.

Ramazân-ı Şerîf’e kavuşmanın verdiği heyecanla hatırlanması lâzım gelen en mühim konu, bu ayı ihyâ etmenin fazîletleri ve bu fazîletlere erişmenin yollarıdır. Bu ayda işlenecek amellerden hâsıl olacak sevaplar katlanacağı gibi, işlenen günahların vebâl ve azâbının büyük olacağını da asla unutmamalıyız.

Bu şuurla, Ramazân-ı Şerîf ayını karşılarken bütün günahlarımız için bir daha yapmamak üzere tevbe ve istiğfâr etmeli, bu ayda kazanacağımız güzel duygu ve hassâsiyetleri senenin tamamına yayma konusunda büyük bir kararlılıkla, fazîlet ve bereketlerden istifâdeye gayret etmeliyiz.

İlk on gününün rahmet olduğu haber verilen Ramazân-ı Şerîf ayının ilk diliminde rahmet mânâsına bağlı olarak Allah Teâlâ’nın rahmeti talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca ***“Yâ Erhame’r-Râhimîn” “Ey acıyanların en merhametlisi!”*** zikrine devam edilir.

Ramazân-ı Şerîf ayı, zikir ayıdır. Bu ayda zikredenlere, sâir aylara nazaran daha çok ecir ihsân edilecektir. Nitekim Tâbiînin büyüklerinden **İbrâhîm en-Nehaî** *(Rahimehullâh)* şöyle buyurmuştur: ***“Ramâzan-ı Şerîfteki bir oruç, bin oruçtan, bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir rekât diğer aylardaki bin rekâttan üstündür.”*** (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 2/228)

## Terâvîh Namazı

Kadîm kaynaklarda daha çok Kıyâm-ı Ramazân, Kıyâm-ı Leyl olarak anılmış olan Terâvîh Namazını ümmet-i Muhammed asr-ı saadetten itibaren, Ramazân-ı Şerîf’in oruçla beraber ihyâsı noktasında kalabalık cemaatler hâlinde kılmaya devam etmiştir.

Sünnet-i Müekkede olan Terâvîh namazı, yirmi rekâttır. Uzun bir namaz olduğundan dört rekâtta bir istirâhat edilerek kılınan bu namazın her bir dinlenme oturuşuna tervîha denildiğinden, namaz tamamlanıncaya kadar beş kez yapılan bu oturuşun çoğul ifâdesi olan ‘Terâvîh’ ifadesi zamanla namazın adı hâline gelmiştir.

Terâvîh namazını cemaatle kılmak kifâye bir sünnet sayılmış, bir mahallenin tamamının bu namazı cemaatle kılmaktan geri durması bu sünnetin terki olarak değerlendirilip kusur olarak görülmüştür. Bu sebeple imkânı olanlar Terâvîh namazını cemaatle kılmalıdırlar. Evde ya da mescid dışında cemaatle kılınan namazla mescidde kılınan cemaatle namazın fazîleti bir değildir.

Vitir namazını Ramazân-ı Şerîf ayında cemaatle kılmak, münferiden kılmaktan daha fazîletlidir. Bu durum, Ramazân-ı Şerîf’e mahsûstur. Vitir namazını Ramazân-ı Şerîf dışındaki günlerde cemaatle kılmak mekrûhtur. Vitir namazını kıldıran imam, üç rekâtın hepsinde tekbirleri, tesmi’leri ve kıraati, âşikâre yapar. Kunut duası ise imâm ve cemaat tarafından gizlice okunur.

## Ramazân-ı Şerîf’te Zikir ve Amel

Hazreti Ömer’den rivâyete göre, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Ramazân-ı Şerîf’te Allah-u Teâlâ’yı zikreden affedilmiştir. Onda bir şey isteyen ise hüsrana uğramaz.”*** *(Beyhakî, Şu’abu’l-îman, No:3355)* buyurdu.

Âişe *(Radıyallahu Anhâ)*dan rivayet edildiği üzere Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: *“(Ramazânda her kim) tehlîl yahut tesbîh veya tekbîr getirecek olursa, (gün, gece) perde(si)yle örtününceye kadar sevabını yazmak üzere onları yetmiş bin melek karşılar.” (Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, No:3319)* Bu hadîs-i şerîf ve rivâyetlerden anlaşıldığına göre; Ramazân-ı Şerîf’te yapılan zikir, diğer aylarda yapılanlara göre kat kat fazîletlidir.

Kur’an-ı Kerîm’in, Ramazân-ı Şerîf ayında indiği için bu ayla çok yakın münasebeti vardır. Ramazân-ı Şerîf’te Hazreti Cebrâil ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in birbirlerine Kur’ân-ı Kerîm’i arzını örnek alan ümmet-i Muhammed, Ramazân-ı Şerîf ayında bir hâfız efendi tarafından okunan Kur’an-ı Kerîm’i takip ederek hatim yapma sünnetini devam ettirmişlerdir ki buna **“Mukabele”** denmektedir.

Bu mübarek ayda, özellikle de gece saatlerinde okunması hâlinde Kur’ân-ı Kerîm’in büyük şefaati gerçekleşecektir. Nitekim oruçla, yani Ramazân-ı Şerîf ile Kur’ân-ı Kerîm’in birlikte şefaat edecekleri Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından müjdelenmiştir.

## Elli Dört Farzın On Beşincisi: Şeytanı Düşman Bilmek

Ateşten yaratılan ve gözle görülemeyen, aslında meleklerin hocası iken Allah Teâlâ’nın emrine karşı gelip isyan ettiği için ilâhî rahmetten kovulan, insanları doğru yoldan saptırmaya ve Allah Teâlâ’ya isyan ettirmeye çalışan bir varlıktır Şeytan. Başlıca özellikleri şunlardır:

Ateşten yaratılmıştır. Gurur ve kibri nedeniyle Allah Teâlâ’ya isyan etmiştir. Cennetten kovulmuş ve Allah Teâlâ tarafından lânetlenmiştir. Kıyâmete kadar yaşayacaktır. İnsanları ve cinleri Allah Teâlâ’ya isyan ettirmek için çalışır.

Şeytanın insanlarla kıyamete dek bu şekilde mücadele edeceği, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilmiştir: **«O** (zaman İblîs kendi sapıtma suçunu Allâh-u Teâlâ’ya atmak üzere) **dedi ki: “Beni azdırmış olmana yemin olsun ki, elbette onlar**(ı saptırmak) **için senin dosdoğru** (İslâm) **yolunda mutlaka otur**(up onların dini yaşamalarına mâni ol)**acağım... Sonra andolsun ki; elbette hem önlerinde**(ki âhiret meselelerinde)**n, hem arkalarında** (kalan dünya ile alâkalı konulardan,) **hem sağlarında**(yazılacak sevaplarında)**n hem de sollarında** (kaydedilecek günahlarında)**n** (dolayı vesveseler vermek üzere dört bir taraflarından) **onlara geleceğim de, böylece Sen onların çoğunu şükredici** (mü’min) **kimseler olarak bulamayacaksın.”»** (A‘râf Sûresi:16-17)

Dolayısıyla, mü’minler konuyla ilgili deliller doğrultusunda, Şeytanı düşman bilmeli ve desiselerine kapılmamak için günaha sevk edici işlerden sakınmalıdırlar.

## Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)*

Tarîkat-ı Nakşîbendiyye-i Aliyye Silsile-i Sâdâtı’nın *(Kaddesallâhu Esrârahum)* on birinci halkası, sünnet-i nebeviyyeyi ihyâ eden, rabbânî ilhamlar ve kerametler sahibi Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleridir. Hicrî 560 (m. 1165) senesinde Buhara köylerinden Rîveger (Rîvger)de dünyaya geldi. Mevlânâ Abdülhālık Ğucdüvânî Hazretleri’nden gelen vâridât nisbetini Mevlânâ Mahmûd el-İncîr el-FağnevîHazretlerin’e ulaştırdı.

Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* hakîkat ve marifette zamanının bir tanesiydi. Bütün ömrünü sünnet-i seniyyeyi yaymak, bid‘atleri ortadan kaldırmakla geçirdi. Silsile-i Meşâyıh’ın *(Kaddesallâhu Esrârahum)* en büyüklerinden oldu. İlim, hilim, zühd, takvâ, riyâzet, mücâhede ve ibâdette üstün derecelere ulaştı.

Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* şeyhi Hâce Abdülhālık Ğucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri’nin dergâhında uzun yıllar hizmette bulundu. Bu hizmetleri sonucunda Abdülhālık Ğucdüvânî *(Kuddise Sirruhû)* ona irşâd yetkisi verdi. İrşâd yetkisiyle birlikte dört bir yandan insanlar, nuru tüm dünyaya yayılan Hâce Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri’ni ziyaret etmek için Rîveger’e gelmeye başladı. Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri hicrî 649 senesinde âlem-i nâsûtu terk eylemiştir. Allah Teâlâ, Silsile-i Meşâyıh-ı Aliyye’yi *(Kaddesallâhu Esrârahum)* hayât-ı sermediyyede bizlere refîk eylesin!

## İftar ve Duâları

Orucu açmak anlamına gelen ‘iftar’ ifadesi, başlanmış bulunan orucu güneşin batmasıyla beraber açmak anlamını kapsadığı gibi, herhangi bir sebeple, güneşin batışından evvel bozma anlamını da kapsamaktadır.

Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Üç sınıf insan vardır ki duâsı Allah katında reddolunmaz: Âdil devlet reisi, iftar edinceye kadar oruçlu ve mazlumun duası. Allah mazlumun duasını, kıyamet günü bulutun üstüne yükseltir, gök kapıları ona açılır ve Allah Te‘âlâ ‘izzetime yemin ederim ki ey mazlum! Bir süre sonra bile olsa behemehal*** *(kesinlikle)* ***sana yardım edeceğim’ buyurur.”*** (İbnü Mâce, Sıyâm:48)

İftar vakti yapılacak duânın müstecâb olduğuna dair başka hadîs-i şerîfler de vârid olmuştur. Bu delillere bağlı olarak oruçlunun iftar vakti yapacağı duâ sünnettir.

Sünnette geçen bu duâları ve oruçlu bulunmakla beraber aynı zamanda iftar vaktinde istiğfâr etme fazîletine nâil olmak ve ayrıca hamd-ü senâyı da bir arada gerçekleştirme açısından şu duânın yapılması tavsiye edilmiştir: ***“Ey Allâh’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim, Senin rızkınla orucumu açtım, Ramazan-ı şerif ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”***

Tavsiye edilen bir başka duâ ise şu şekildedir: ***“Ey mağfireti bol Rabbim! Beni, anamı-babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde affet.”*** (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli)

## Ramazân-ı Şerîf’te Kur’ân-ı Kerîm Hatmi

‘HTM’ kökü temelde, “bir şeyin sonuna ulaşmak” anlamına gelmektedir. Hatim, hatme ya da hatim indirme tabirleri, ‘Kur’ân-ı Kerîm’i ezber veya yüzünden, başından sonuna kadar okumak’ şeklinde tarif edilebilir.

Her yıl Ramazân-ı Şerîf ayında, o ana kadar nâzil olan âyetleri Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ile Cebrâîl *(Aleyhisselâm)*, karşılıklı olarak birbirlerine okuyup mukabele ederlerdi. ‘Arza’ olarak bilinen bu karşılıklı okuma, daha sonraları Müslümanlar arasında “mukabele” geleneğinin temelini teşkil etmiştir. Ramazân aylarında mukabele şeklinde hatim okuma geleneği, özellikle Osmanlı topraklarında ve günümüzde Türkiye’de yaygın şekilde sürdürülen bir âdettir. Yine ‘Arza’dan hareketle Ramazân aylarında terâvîh namazlarının hatimle kılınması da, İslâm dünyasında Sahâbe-i Kirâm *(Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)*den beridir gelen yaygın uygulamalardandır.

## Ramazân-ı Şerîf’te Hatm-i Şerîf ve Mukabele Geleneği

Başta hadîs kitaplarımız olmak üzere, menâkıb, tabakât, vefâyât ve ricâl kitaplarımızda yer alan haberler bize eslâfımızın Kur’ân hatmine Ramazân-ı Şerîfte daha bir ihtimam gösterdiklerini telkin etmektedir. Bu durum elbette ki, Kur’ân-ı Kerîm’in Ramazân-ı Şerîf’te indirilmeye başlanması hasebiyle bu ayın ‘Kur’ân Ayı’ olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Ramazân-ı Şerîf’te Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl olmak elbette güzel bir iştir; fakat Kur’ân-ı Kerîm ile münasebetimizin sene boyunca sıcak tutulması gerektiği asla unutulmamalıdır.

## Kûtü’l-Amâre Zaferi

1. Dünya savaşını müteakip Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde itilâf devletlerinin işgali sürerken, düşmanlara karşı elde edilen başarılardan biri de Irak sınırları içerisinde, Bağdat’ın güneyinde kalan Kût kasabasında İngilizlere karşı elde edilen Kûtü’l-Amâre Zaferidir.

İşgalci olarak bölgede bulunan İngiliz tümeni, Bağdat yönünde ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915 günlerinde meydana gelen Selman-ı Pak Muharebesinde, beklemediği bir mağlubiyetle karşılaşınca geri çekilmek ve Kût kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Osmanlı birlikleri kasabayı kuşattı. İngilizler kuşatmayı kırabilmek umuduyla 6 Ocak günü taarruza geçtilerse de, Şeyh Saad adıyla anılan bu muharebede büyük kayıp verdiler. Kayıplar; Vadi, Felâhiye ve Sâbis muharebelerinde de artarak sürdü. Bu başarılara imza atan Mirliva Halil Paşa, 6. Ordu kumandanlığına getirildi.

Başarıyla sürdürülen kuşatma neticesinde İngiliz ordusu, havadan gıda ikmalinde de başarılı olamadı. Baş gösteren açlık ve diğer olumsuzluklar, İngilizleri teslim olmaya mecbur bıraktı. İngilizlerin 23 bin kaybıyla neticelenen kuşatma ve çarpışmaların sonucunda 13 bin İngiliz ve ordu içerisinde destek olarak bulunan Hint askeri esir alındı. Kuşatmaların kahramanı Halil Paşa’nın “Kut” soyadını almasına vesile olan bu başarı İngilizler tarafından, “Britanya tarihindeki en aşağılık teslim” olarak kayda geçti. Yıllar boyunca kutlanan fakat sonradan unutturulan zafer, geçtiğimiz yıllarda tekrar gündeme taşınmıştır.

## Gazneli Mahmud

Sultan Mahmud, 971 senesinde Buhara’da doğdu. Seferlerde yetişti. Henüz tahta çıkmadan önceki başarıları vesilesiyle Sâmânî hükümdarı kendisine ‘Seyfüddevle’ unvanını verdi. Babası vefat edince tahta geçti. Sâmânî Devleti ortadan kalkınca bağımsız bir hükümdar hâline geldi.

Horasan ve Hindistan’da fetihlere mazhar oldu ve ‘Gâzî’ unvanına erişti. Karmâti Mezhebi’ne mensup Murtan’ı zaptetti. Bâtınîlikle mücadele edip Ehl-i Sünnet’in yayılması için âlimler görevlendirdi. 1014’te Keşmir’i aldı ve başarısı üzerine ‘Nizâmeddin’ unvanına erişti. Keşmir’de tapınaklarıyla ünlü Mathûrâ’da elde ettiği ganimetlerle Gazne Camii’ni yaptırdı. 1025-26’da Somnat’a düzenlenen ve başarıyla neticelenen sefer esnasında Somnat Putu ve binlerce put yerle yeksan edildi ve bunun üzerine ‘Putkıran’ lakabıyla anılmaya başlandı. Halife de kendisini ‘Kehfüddevle ve’l-İslâm’ unvanıyla taltif etti.

1030 senesinde vefat eden Sultan Mahmud’un 61 senelik ömrünün 45 yılı seferlerle geçmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Hocalar Dünya Endişesi Taşımamalıdır

Hoca olan adam hiçbir şey düşünmeyecek! Köşk, maaş, araba hiçbir şey! Sadece “Allâh’ın kullarına nasıl iyiliğim dokunur, onların âhiretlerini nasıl kurtarırım” diye düşünmesi, çalışması lazım. Desinler için değil, Allâhiçin! Allâh,kullarının canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. (Mahmud Efendi Hazretleri, Hikmetli Sözler)

# **1 Mayıs**

## Ramazân-ı Şerîf’in Cuma Günlerinde Yâsîn Okumak

Cuma günleri haftanın diğer günlerinden, Ramazân-ı Şerîf ayı da senenin diğer aylarından üstün olduğundan, bu mübârek ay içerisindeki Cuma günleri yüksek fazîletlerin cem olduğu bir gün olma özelliği taşır. Bu günü namazı ve sünnetleriyle beraber ihyâ etme yollarından biri de Yâsîn Sûresi’ni okumaktır.

Hadîs-i şerîflerde Yâsîn Sûresi’nin faziletiyle ilgili birçok husus beyân edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in kalbi olarak tavsîf edilen sûre-i celîleyi tilâvet etmenin mükâfatı konsusunda şöyle buyurulmuştur: ***“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim Yâsîn’i okursa, Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”*** (*Tirmizî*, Fedâilü’l-Kur’ân:7)

Ramazân-ı Şerîf ayının Cuma günlerinde Yâsîn Sûresi’ni okumaya büyük bir mükâfat vaat edilmiş, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: ***“Her kim Ramazân-ı Şerîf ayının her Cumasında Yâsîn Sûresi’ni okumaya devam ederse, Allâh-u Azze ve Celle onu îmân takısıyla takılar ve vakar tacıyla taçlandırır. Şahidlerin huzurunda*** *(mahşer günü)* ***bir münâdî: ‘İşte bu, Allâh-u Te’âlâ’nın sana Ramazân-ı Şerîf ayında Yâsîn Sûresi’ni okumana karşılık sevabıdır’ diye nidâ eder.”*** (İsmail Hakkı Bursevî, *Mecâlisü’l-Va’z- ve’t-Tezkîr*, s: 110.)

Yâsîn Sûresi, birçok konuyu ihtivâ eden ve pek çok ders içeren bir sûredir. Dolayısıyla, muteber tefsirlerden mânâsı hakkında malûmat almakta büyük faydalar vardır. Mevlâ Teâlâ, bizleri hâlis bir niyetle amel edenlerden ve kendisine bolca mükâfat ihsân edilenlerden eylesin!

## Ramazân-ı Şerîf’in İkinci On Günü ve Fazîleti

Ebû Hüreyre *(Radıyallâhu Anh)*ın rivâyet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte, Ramazân-ı Şerîf’in her on günlük diliminin fazîletleri şöyle beyân edilmiştir: ***“Ramazân ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden âzâttır.”*** (İbnü Ebi’d-Dünya, *Fadâil-ü Şehr-i Ramazân*, no:37)

Ramazân-ı Şerîf ayını büyük bir özveriyle, afv-ü mağfiret vesilelerine sarılarak, hâlisâne bir niyet ve sâlih amellerle geçirmeye gayret etmeli, ikinci on günlük kesitte mağfirete nâil olmaya yönelik istiğfâr ve tevbeye kararlılıkla devam etmeliyiz. Cebrâîl *(Aleyhisselâm)*ın Ramazân-ı Şerîf’e yetişip de affa vesile olacak amellerde bulunmayanları yerecek şekilde bedduâ ettiğini ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in de bu duâya âmin dediğini hatırlayıp konunun ciddiyetinin farkında olmalıyız.

Ortasının mağfiret günleri olduğu haber verilen Ramazân-ı Şerîf ayının ikinci on günlük diliminde mağfiret mânâsına bağlı olarak Allah Teâlâ’nın rahmeti talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca ***“Yâ Ğaffâra’z-Zünûb” “Ey günahları çokça bağışlayan!”*** zikrine devam edilir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Ramazân-ı Şerîf ayına girmeden önce yani Şa‘bân-ı Şerîf ayının son gününde Ashâbı’nı bu ayın fazîletleri konusunda uyarmış, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bu ay içerisinde bulunduğunu hatırlatmış, gündüzünü oruçlu, gecesini ise Terâvîh vesilesiyle kıyâm üzere geçirmenin lüzûmunu beyân etmiştir.

## Fatih Sultan Mehmed Hân’ın Hayatı

Osmanlı devrinin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Son derece zeki bir çocuk olan Şehzade Mehmed yüksek derecede İslâmî İlimler tahsiliyle beraber dil ve kültür anlamında da üst düzey bir eğitim gördü. Arapçanın yanı sıra Farsça, Lâtince, Yunanca ve İtalyanca dillerini de öğrendi. Bir sefer dönüşü babasının Bursa’da kalıp tahtı kendisine bırakması paşaların rekabetine sebep olunca ve özellikle de Hristiyanlar Haçlı Seferi ilan edip Çanakkale Boğazı’na kadar dayanınca, Sultan 2. Murad Hân tahta geri dönmek zorunda kaldı ve Sultan 2. Mehmed Hân Manisa’ya gitti. Babasının vefâtı üzerine 19 Şubat 1451’de Edirne’de 2. kez tahta çıkmış oldu.

Şehzâdeliğinde de, tahta geçtiği ilk yıllarda da icraatları ve dirayetiyle dikkat çekti. Kendisine tarihin seyrini değiştirecek işler yapabilecek bir kudret bahşedildiği belliydi. İstanbul’un fethini müjdeleyen hadîs-i şerîfin mânevî tesiriyle harekete geçti; belli bir süre devam eden kuşatmanın ardından fetih müyesser oldu. İstanbul’un fethi Batı dünyasında Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılması olarak nitelendirilen ve Sultan 2. Mehmed Hân’ın da **‘Ebü’l-Feth’** ve **‘Fâtih’** olarak anılmasını sağlayan tarihteki en büyük gelişmelerden biridir.

İstanbul’un fethinden sonra Sultan Fâtih’in fütühâtı son bulmadı; pek çok bölge Osmanlı topraklarına dâhil edildi. 1481 senesinde Gebze’de vefât eden Fatih Sultan Mehmed Hân’ın türbesi Fatih Camii avlusundadır. Mevlâ Te‘âlâ kendisinden râzı olsun.

## Ebû Eyyûb Hâlid ibni Zeyd el-Ensârî Hazretlerinin Hayatı

Ebû Eyyûb Hâlid ibni Zeyd el-Ensarî en-Neccârî *(Radıyallâhu Anh)* Ensâr’ın Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup olup, annesi Zehra binti Sa’d’dır. İkinci Akabe bey’atında hazır bulunmuş, Rasûlullah *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*e iman etmiştir.

Medine’deki bütün Müslümanlar, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i kendi evlerinde misafir etmek istediklerinde, Rasûlüllâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* devesini serbest bırakmış, Kusvâ adlı bu deve, Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin evinin önünde çökmüş ve Fahr-i Kâinat efendimiz o evde yedi ay misafir olmuştur. Rasûlüllâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in İstanbul’un fethiyle ilgili, ***“İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir”***(Ahmed ibni Hanbel, *el-Müsned*, 4/335) müjdesi üzerine, Hicrî 52. yılda gerçekleşen İstanbul kuşatmasında Ebû Eyyûb el-Ensârî *(Radıyallâhu Anh)* da bulunmuştu. Uzun bir yolculuk yapan Ebû Eyyûb el-Ensârî *(Radıyallâhu Anh)*, ilerlemiş yaşının da etkisiyle, ordunun İstanbul’a yaklaştığı bir sırada hastalanmış, vefât ettiği takdirde cenazesinin hemen defnedilmeyip ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini vasiyet etmişti.

İstanbul muhâsarası sırasında şehid olan Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri, İstanbul’un Eyüp ilçesindeki Eyüp Sultan Camii avlusundaki türbesinde medfûn bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ, şefaatlerine nâil eylesin!

## Mevlânâ Mahmûd el-İncîr el-Fağnevî Hazretleri

Hakikatler mâdeni ve mânevî fütûhât sahibi Mevlânâ Mahmud el-İncîr el-Fağnevî *(Kuddise Sirruhû)* Silsile-i Aliyye *(Kaddesallâhu Esrârahum)*un on ikinci altın halkasıdır. Orta boylu, beyaz tenli, siyah sakallı, güler yüzlü, güzel burunlu ve hafif genişçe ağızlıydı. Çoğunlukla beyaz sarık sarardı. Mevlânâ Arif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinin sohbetinde yetişerek kemâle ermiş ve vuslata giden manevî yolda sâliklere rehber olmuştur. Şeyhi Arif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerinden emanet aldığı yolu Mevlânâ Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerine ulaştırmıştır.

Mevlânâ Mahmud el-İncîr el-Fağnevî *(Kuddise Sirruhû)* Buhara’nın bir köyü olan Fağne (el-İncîr Fağne)dedünyaya geldi. Buhara’ya bağlı olan ve kabrinin de bulunduğu Eykenî isimli kasabada yaşadı.

Küçük yaştayken şer‘î ilimleri öğrenmeye başlayan ve zâhirî ilimlerde maharet elde eden Mahmud el-İncîr el-Fağnevî *(Kuddise Sirruhû)* bir süre ticaretle de meşgul oldu. Şeyhi Arif er-Rîvegerî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerini tanıyıp onun elinden sülûkte kemâle erdikten sonra tamamen irşâd vazifesiyle iştigal ederek ilâhî feyizler saçan bir derya, evliyâ yetiştiren bir velî oldu. Her hâlinde sünnete temessük eden Mevlânâ Mahmud el-İncîr Fağnevî *(Kuddise Sirruhû)* keşif ve kerametler sahibi bir zattı.

Mevlânâ Mahmud el-İncîr Fağnevî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri hicrî 715 (m. 1315-16) yılında vefât etmiştir. Mevlâ Teâlâ bizleri şefaatlerine nâil eylesin!

## İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Hayatı

İmam’ın ismi “Nu’mân”, baba adı “Sâbit”, künyesi “Ebû Hanîfe”, en meşhur lakabı “İmâmu’l A’zâm”dır. Varlıklı ailesinin bez ve hazır elbise ticaretiyle iştigali vesilesiyle, küçük yaşlarda çarşıyla ve ticaretle tanışmış, muâmelât alanında edindiği bu tecrübe büyük bir fakîh olarak yetişmesinde etkili olmuştur. Abdullâh ibni Ebî Evfâ, Enes ibni Mâlik ve Abdullâh ibni el-Hâris *(Radıyallâhu Anhum)* gibi sahâbîlerle görüşmüştür.

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe *(Rahimehullâh)*, İmam eş-Şa‘bî *(Rahimehullâh)*ın nasihati üzerine ilme yönelmiş, on sene kadar hocası Hammâd *(Rahimehullâh)*ın meclisine devam etmiştir. Bir ara ayrılıp kendi meclisini kurmaya karar vermiş fakat o günlerde karşılaştığı birtakım olaylar onu bu kararından vazgeçirmiştir. Hocasının vefâtının ardından halkanın başına geçmesi teklif edildiğinde, *“İlmin kaybolup gitmesini istemem”* cevabıyla görevi kabul edip vefâtına dek ders okutmayı sürdürmüş ve büyük müctehidler yetiştirmiştir.

Devrin halifesi el-Mansûr, önceleri onu saygıyla karşılayıp izzet-i ikramda bulunmuş, ilmini övmüş ve “dünyanın en önde gelen fakihlerinden” biri olarak nitelemiştir. Kendisine yakın tutmak istemesi üzerine İmam, *“Beni kendine yaklaştırırsan fitnelendirirsin, uzaklaştırdığın takdirde de bana cefa ve eziyet edersin”* deyip usûlünce bundan kaçınmıştır. Bu sebeple yönetimle arası açılmış ve tutuklanmış, bu hâl üzere (150/ 767) yılının Recep ayında Bağdat’ta vefât etmiştir. Hanefî Mezhebi, günümüzde en çok tâbîsi bulunan ve amel edilen fıkıh mezhebidir.

## Zekâtını Vermeyenlere Yönelik Tehditler

Varlığın hakikî sahibi olan Allah Teâlâ’nın lütfettiği maldan zekâtı vermekten geri duranlar hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: **“Allâh’ın, fazl**(u ihsan)**ından kendilerine vermiş olduğu şeyle cimrilik yapa**(rak zekât ve hayra mâni ola)**n kimseler, sakın ha o** (cimrilik huyu)**nu kendileri için bir iyilik sanmasın! Bilâkis o** (cimrilik, kendilerine azâbı celbedeceğinden,) **onlar için büyük bir şerdir. Kendisiyle cimrilik ettikleri o şey kıyâmet gününde mutlaka** (yılan şeklinde) **boyunlarına iyice dolanacaktır…”** (Âl-i İmrân Sûresi:180’den.)

Enes ibnü Mâlik *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurdu: ***“Namazla zekâtı birleştirinceye kadar, zekât vermeyen bir adamın, Allâh****(-u Teâlâ)* ***namazını kabul etmez, şüphesiz ki, Allâh****(-u Tealâ)* ***onları*** *(namazla zekâtı)* ***birleştirmiştir, siz onların arasını ayırmayın.”*** (Deylemî, *el-Firdevs*, 5/133, No:7725)

Konuyla ilgili bir başka hadîs-i şerîf şöyledir: ***“Kıyamet gününde Allâh****(-u Tealâ)* ***zekât vermeyene, yetim malı yiyene, büyü yapana ve aldatana nazar etmeyecek*** *(rahmetiyle bakmayacak)****tır.”*** (Deylemî, *el-Firdevs*, 5/132, No:7720)

Zekât vermenin öneminde dikkat çeken bir başka hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulmuştur ***“Her sene zekâtı verilmeyen mal mel’undur. Her kırk gecede bir belâlanmayan beden mel’undur. Ayak sürçmesi, musibet, hastalık, tırmıklanmak, göz seğirmesi ve bunların fevkindeki her sıkıntı verici şey belâdan sayılır.”*** (Deylemî, *el-Firdevs*, 5/128, No:6395)

## Ramazân-ı Şerîf’in Cuma Günlerinin Husûsî Fazîleti

Cumâ günü ve gecesinin fazîletleri konusunda pek çok hadîs aktarılmış, Ramazân-ı Şerîf ayı içinde yer alan Cumâ günlerinin fazîletleri hakkında da husûsî hadîsler vârid olmuştur. Berâ ibnü Âzib *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Ramazân-ı Şerîf ayında bulunan Cumâ günlerinin fazîleti hakkında şöyle buyurmuştur: ***“Ramazân’daki Cumânın*** *(diğer Cumâlara)* ***üstünlüğü, Ramazân’ın diğer aylara üstünlüğü gibidir.”*** (Deylemî, *el-Firdevs* No:4352)

Ramazânı Şerîf ayı, âzâdlık ayıdır. Bu açıdan da Ramazân Cumâlarının önemi çok büyüktür. Nitekim ibnü Abbâs *(Radıyallâhu Anhümâ)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Ramazân ayının her gecesi iftar anında Allâh Te‘âlâ’nın cehennemden bir milyon âzâdlısı vardır. Cumâ gecesi olduğunda ise, her saat başı, hepsi de cehennemi hak etmiş olan bir milyon kişi âzâd eder.”*** (Deylemî, *el-Firdevs* No:4960)

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* validemizden rivâyet edildiğine göre Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu münasebet konusunda şöyle buyurmuştur: ***“Cumâ sâlim olursa*** *(mümkün mertebe günahsız ve huzûr-u kalple geçerse)****, bütün günler sâlim olur. Ramazân sâlim olduğunda ise, bütün sene selâmette olur.”*** (Ali el-Müttakî, *Kenzü’l-Ummâl,* No:21049)

## Mahmud Efendi Hazretleri’nin Hidayet Aslan Hoca Efendi’ye Mektûbundan

Mevlâ Teâlâ Hazretleri’nin rızâ-i şerîfinin elde edilmesi, sevdiği peygamberi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize ittibâ ile mümkündür. Ona ittibâ, Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı işlemekle hâsıl olur. Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın işlenmesi, bilmekle mümkündür. Öyleyse çok okumamız lâzımdır. Hoca olanların okutmakla, hoca olmayanların okumakla terakkî yollarına başvurmaları lâzımdır.

Okuyup okutmak o kadar büyük nimettir ki, tarifi mümkün değildir! Zira ilim, Cenâb-ı Hakk Celle ve Alâ Hazretlerinin en sevdiği sıfatıdır. Bu sıfattan ne miktar kazanır, amel edersek o miktar sevgili oluruz. Dîn-i Mübîn’e hizmet, ancak bu yolla mümkündür.

İlme hizmet, insanın hem dünyasını hem de âhiretini mamur eden büyük bir vesiledir. İlmin yanında amel de lâzımdır. Her ikisinin yanında ihlâs da lâzımdır. İlimle amel, ihlâsa nispetle kolaydır zira ilmin hocadan ve sonra da kitaplardan elde edilmesi mümkündür. Amel ise yine insanın elindedir. Fakat ihlâs güçtür ve ihlâsın husûlü tarîkat-ı aliyyenin husûlüne ziyâde merbuttur.

Tarîkat-ı aliyye, kalp ayinesinin yüzünden mâsivâ tozlarını silmeye çalışmak; Hakikat-ı aliyye ise hakikî matlûbumuzu kalpte yerleştirmekten ibarettir. Birisi Fenâfillâh, diğeri Bekābillâh’tan ibarettir. Bu ikisini husûle getirdiğimiz zaman Evliyâ-i Kirâm arasına girmek mümkün olmuş oluyor. Öyle ise bu şer‘i şerîfin farz, vâcip, sünnet, müstehabbını, âdâbını icrâya canla başla sürat edelim. Diğer taraftan haram ve mekruhtan ictinâb edelim. (Mektûbât-ı Mahmûdiyye, 156. Mektuptan)

## Elli Dört Farzın On Yedincisi: Ölümü Hak Bilmek ve Hazırlık Yapmak

Arapça’da “mevt” ve “vefât” gibi kelimelerle ifade edilen ölüm, hayatın sona ermesi anlamındadır. Bu hâdisenin gerçekleşmesi, yani Azrâil *(Aleyhisselâm)*ın kabzetmesiyle ruh bedenden ayrılır ve maddî hayat sona erer. Bundan sonra artık o kul, başka bir âlem olan berzah âlemine intikal etmiştir ve kıyamet günününe dek bu âlemi müşâhede edecektir.

Unutmamalıdır ki, hayat da, memat da Allah Teâlâ’nın emridir: **“O Zât ki; amel bakımından hanginiz daha güzel olacak diye sizi imtihan etsin için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Azîz de, Ğafûr da ancak O’dur!”** (Mülk Sûresi:2) Yaratılmış olan her canlı, muhakkak ölümü tadacaktır: **“**(Allâh-u Te’âlâ’dan başka) **her canlı ölümü**(n acısını) **tadıcıdır! Biz sizi bir deneme olsun diye şer**(ler)**le de, hayır**(lar)**la da imtihan edeceğiz! Ama** (sonunda hesap ve cezâ için) **ancak Bize döndürüleceksiniz!** (Sabrınızın ve şükrünüzün karşılığını da işte o zaman göreceksiniz.)**”** (Enbiyâ Sûresi:35)

## Ölüm Vâiz Olarak Yeter

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, dünya hayatının geçici, âhiretin hayatının ise ebedî olduğunu sık sık vurgulamış ve bu hakikatin, dünya hayatını kontrol konusunda önemine dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: ***“Akıllı kimse, ölümü sıkça hatırlayıp, ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir. İşte gerçek akıllı insanlar onlardır…”*** (İbni Mâce, Zühd:31) “Vâiz olarak ölüm yeter” beyânı da bizlere bu hakikati en açık şekilde anlatmaktadır. Bu noktada mü’minlere düşen, kendilerini ölmeden önce hesaba çekmek ve hesap gününe hazırlanmaktır.

## Ramazân-ı Şerîf’in Son On Günü ve Fazîleti

Fazîletleri, ***“Ramazân ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden âzâttır.”*** (İbnü Ebi’d-Dünya, *Fadâil-ü Şehr-i Ramazân*, no:37) hadîs-i şerîfinde beyan edilen Ramazân-ı Şerîf ayının, içinde Kadir Gecesinin de bulunduğu son on günlük dilimine giriyoruz.

Ramazân-ı Şerîf ayının, cehennemden kurtuluş günleri olduğu haber verilen son on günü idrâk edildiğinde, Allah Teâlâ’dan ebedî kurtuluş talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca ***“Yâ Mu‘tiga’r-Rigâb” “Ey boyunları*** *(cehennemden)* ***âzâd eden!”*** zikrine devam edilir.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Ashâbına, Ramazân-ı Şerîf’in fazîletlerini: ***“…O hâlde, onda dört hasleti çoğaltın, bunların ikisiyle Rabbinizi râzı edersiniz, diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbinizi, kendisiyle râzı edeceğiniz iki haslet; ‘Lâ ilâhe illâllâh’ şehâdeti ve istiğfardır. Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi ise; Allâh’tan cennet isteyip, cehennemden O’na sığınmanızdır.”*** (*İbnü Huzeyme*, Sıyâm:8) şeklinde uyarmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hadîs-i şerîfte ifâde buyurduğu dört hasleti es-Seyyid Muhammed el-Alevî el-Mâlikî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri bir araya cem etmiş ve şöyle duâ edilmesini tavsiye etmiştir***: “Ben şâhitlik ederim ki Allâh*** *(Celle Celâlühû)****dan başka İlâh yoktur, yine şâhitlik ederim ki Muhammed*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ***O’nun kulu ve Rasûlü’dür. Yüce Allâh’dan mağfiret talep ediyorum. Ey Allâh! Gerçekten ben Senden cennetini istiyorum, cehennemden Sana sığınıyorum.”***

## Hâfız Bahâeddin Gürbüzler Ağabey’in Hayatı

Dört mezhep müftüsü, şeyhimizin şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sırruhû)*nun en küçük oğludur. 23 Mayıs 1925 yılında Fatih Çarşamba’da, İsmet Efendi dergâhında dünyaya gelmiştir. Altı yaşında başladığı hafızlığını 9 yaşında ikmal etmiş, babasından ve merhum Ali Yekta Efendi’den ilim tahsil etmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl ve takvâ üzere geçirdiği ömrünün son yirmi üç gününde sağlığını iyice kaybetmiş ve 12 Mayıs 2016 tarihinde rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Fatih Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığına, Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri’nin yanına defnedilmiştir. Dâvûdî sesiyle okuduğu aşr-ı şerîfler, dinlemiş olanların hâlâ kulaklarındadır. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Müekked Bir Sünnet Olarak İ‘tikâf

Müekked bir sünnet olan i‘tikâf, Ramazân-ı Şerîf ayıyla özdeşleşmiş bulunan ibâdetlerdendir. Lügatte ‘hapsetmek’, ‘alıkoymak’, ‘bir yere yerleşmek’, ‘bağlanıp kalmak’ ve ‘bir şeye devam etmek’ anlamlarına gelir. Fıkıh ilminde ise; bir camide veya o hükümdeki bir yerde i‘tikâf niyetiyle beklemeye denir. Bu ibâdeti gerçekleştiren kişi ise mu‘tekif olarak anılır. Müekked sünnet olan i‘tikâf, Ramazân-ı Şerîf’in son on günü yapılandır. Hanımlar i‘tikâfa evlerinde girebilir hatta onlar için en uygunu bu olurken, erkeklerin i‘tikâfının geçerli olması için mescidlerde girmeleri lâzımdır. Bu mescidin, günlük beş vakit namaz kılınan bir mescid olması gibi birtakım şartları vardır.

## Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî Hazretlerinin Hayatı

Osmanlı devrinde yetişmiş büyük velîlerden olup zamanının önde gelen İslam âlimlerindendi. Memleketine nispetle Gümüşhânevî nisbesiyle tanındı. İlim tahsiline küçük yaşta başladı. Ömrünün 28 senesini kitap çalışmalarına ayırdı. Hilâfete nail olduktan sonra 16 sene boyunca tebliğ ve irşâd faaliyetinde bulundu. Büyük bir muhaddis olmakla beraber, İslâmî ilimlerin hemen her alanında dirâyet yüklü eserler telif etti. Sünnet-i Seniyye’ye bağlılık konusunda tavizsiz olduğu bilinen Gümüşhânevî Hazretleri talebelerine sürekli olarak hadisler konusunda dersler verdi; halka yönelik vaaz-u nasihatlerini her dâim sürdürdü.

Her gün yetmiş bin Kelîme-i tevhîd okumayı âdet hâline getirmişti. Zaman zaman sohbet ve derslerine Sultan Abdülmecîd, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid Han gibi devrin padişahları da iştirak etti. Kurmuş olduğu dergâh, o dönem İstanbul’un en büyük dergâhlardan biriydi. Kelime-i şehâdet ve tevhîd ile muttasıf Gümüşhanevî Hazretleri, 7 Zilkâde/13 Mayıs 1893 sabahı mübarek rûhunu kelime-i şehadet okuyarak teslim etti. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefit eylesin!

## Ramazân-ı Şerîf’te Sadaka

Hazreti Enes *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edilmiştir ki, *“Bir kere Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e: ‘Hangi sadaka daha üstündür?’ diye soruldu. Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):* ***‘Ramazândaki sadakadır’*** *buyurdu.”* (Tirmizî, Zekât:28)

## Elli Dört Farzın On Sekizincisi: Allah Teâlâ’nın Sevdiğini Sevip Sevmediğinden Kaçmak

İlmî ifadeyle “hubb-i fillâh ve buğz-i fillâh” şeklinde anılan anlayış, îmânın alâmetidir. Zira bir mü’min için gerek inanç ve fiillere gerekse hâdiselere yönelik değerlendirmelerde mühim olan husus, Allah Teâlâ indinde durumunun ne olduğudur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuyla ilgili şöyle buyurulmuştur: **“Kendileri Allâh’a ve o son güne iman etmekte olan bir toplumu, Allâh’a ve peygamberine düşmanlıkta bulunmuş olan kimselerle dostluk edenler hâlinde bulamazsın; velev ki o** (İslâm’a karşı çıka)**nlar, babaları yahut oğulları veya kardeşleri ya da aşiretleri olsun!”** (Mücâdele Sûresi:22’den.)

Peygamber Efendimiz *(Sallâlâhu Aleyhi ve Sellem)*, bu hususun îmân olgunluğuna yönelik bir gösterge olduğunu şöyle ifade buyurmuştur: ***“Kim Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***için verir ve kötülükleri Allah rızası için engellerse, Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***için sever ve Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***için buğzederse ve Allah*** *(Celle Celâluhû)* ***için nikâhlanıp evlenirse o kimsenin îmânı olgunluğa ermiştir.”*** (*Tirmizî*, Kıyâmet, 60)

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri de bu konu üzerinde çokça durmuş ve ittibâ ile bağlantısı hususunda şu îzâhta bulunmuştur: *“Muhammed aleyhisselâma uymak için, onu tam ve kusursuz sevmek lâzımdır. Tam ve olgun sevginin alâmeti de, onun düşmanlarını düşman bilip sevmemektir. Sevgiye müdâhene (gevşeklik) sığmaz. İki zıt şeyin sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıddan birini sevmek, diğerine düşmanlığı gerektirir.”* (1. Cilt 165. Mektub)

## Ramazân-ı Şerîf ve Kur’ân-ı Kerîm

Ramazân-ı Şerîf öyle büyük bir aydır ki, bunun kadar kıymetli hiçbir ay yoktur. Bu mübarek ayda Kur’ân-ı Azîmüşşân, levh-i mahfûzdan birinci kat semadaki Beytül-İzzet’e indirildi. Sonra Cebrâîl *(Aleyhisselâm)*, Kur’ân-ı Azîmüşşân’ı Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e âyet âyet taşıdı. Bu ne büyük iştir, bunu takdir eden var mı acaba? Ben edemiyorum, siz edebiliyor musunuz? Derler ki: *“Beyde olan elde olmaz.”* Sûre-i Hicr’de şöyle buyrulur: **“Zât-ı Akdesime kasem olsun ki, sana tekrarlanan yediyi** (Fatiha Sûresini) **ve büyük Kur’an-ı verdik.”** (87. âyet-i kerîme)

Mevlâ Teâlâ bu âyet-i celîlede şöyle buyurmuş oluyor: *“Habîbim! Fâtiha-i Şerîfe ile Kur’ân-ı Azîm vermekle bütün dünyanın ve âhiretin en büyük devletini sana vermiş olduk. Kureyş’in köşkleri, sarayları, ticaret kafileleri sana verilenlerin yanında toz sayılır, hiç sayılır. En büyük zengin sen olmuş oldun. Bundan daha büyük devlet olsa onu sana verirdim, fakat yok.”* Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e verilen nimetler bizlere de verildi. Az-çok amel etmeye çalışıyoruz. Bazen de nefs-i emmâre şaşırtıyor bizleri.

Bu ayda Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden kimse onun bereketinden mahrum kalmaz. Kim bu ayı birlik beraberlik huzûr-u kalp ile geçirirse yıl boyu bu hâli devam eder. Ne kadar iyi Müslüman olursanız, Kur’ân-ı Kerîm sizin için o kadar hidâyettir. Kur’ân-ı Kerîm, Mevlâ Tealâ’nın bütün kemâlâtını câmidir. Ya bir kimse onu okur ezberler amel ederse ne olur? Artık o kimse kâinata sığamayacak kadar büyük bir zat olur. (Mahmud Efendi Hazretleri, 72. Sohbet’ten.)

## Son Osmanlı Sultanı Vahîdüddîn Han’ın Hayatı

Sultan Vahîdüddîn Han (6. Mehmed) 15 Ocak 1861 senesinde İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid Han’ın 8. oğlu olduğundan tahta çıkma ümidi yoktu. Bu sebeple gözden uzak bir şekilde büyüdü ve özellikle medrese eğitimine yönelerek ilmî alanda dirâyet kesbetti.

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın uzun saltanat süresinde hayatını idareden uzak bir şekilde idame ettirdi. Ağabeyi Mehmed Reşad tahta çıktığında, Sultan Abdülaziz Han’ın oğlu Yûsuf İzzeddin Efendi veliaht tayin edildiyse de onun şüpheli şekilde vefâtı üzerine bir anda veliahtlığa yükseldi. Sultan Mehmed Reşad’ın 3 Temmuz 1918’deki vefâtının ardından da tahta çıktı.

Şu bir hakikattir ki Sultan Vahîdüddîn Han tahta çıktığında, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın almış olduğu bütün tedbirlere rağmen devlet için artık yapılabilecek pek bir şey kalmamıştı. Sultanlığa vâsıl olduğu dönemi*, “Ben tahtın kuştüyünden minderlerine değil, milletin ateşli külü üzerine oturdum”* sözüyle tasvir eden Sultan, bütün olumsuzluklara rağmen devlet işlerinde gayet etkili oldu.

1922’de saltanatın kaldırılmasının ardından Osmanoğulları, altı asır boyunca hâkim oldukları topraklardan ayrılmak zorunda bırakıldılar. Hayatının kalan senelerini gurbette ağır şartlar altında geçiren Sultan Vahîdüddîn, 16 Mayıs 1926’da San Remo’da vefât etti ve cenazesi Şam’a götürülerek Sultan Selim Camii kabristanına defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Şehid Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi’nin Hayatı

İslâm davasının şuurlu büyüklerinden biri olarak adını şehâdet mertebesine erişen mü’minler arasına yazdıran Hızır Ali Muradoğlu *(Rahmetullâhi Aleyh)* 1942 senesinde Rize’de doğdu. Hassasiyetleri küçük yaşlarında arkadaşları arasında fark edildi. Akranları arasında edebi ve hayâsıyla temayüz ettiğinden o yaşlardan itibaren ‘molla’ diye anılır oldu. İlk, orta ve lise eğitimini Rize’de başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydolan Hızır Efendi, o dönem Gül Camii’nde imamlık yapmakta olan ‘İmâm-ı Âzam’ unvanıyla maruf Nuri Erkan Hoca efendi ile tanıştı ve onun vesilesiyle Mahmud Efendi *(Kuddise Sirruhû)* Hazretlerine mülâki oldu.

Hızır Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)*, İslâmî ilimler eğitimine Mahmud Efendi Hazretlerinin rahle-i tedrîsâtında devam ederken ilim yolunda ilerlediği gibi seyr-i sülûk yolunda da kısa sürede çok mesafe kat etti.

Mahmud Efendi Hazretlerine damatlıkla müşerref olan Hızır Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)*, şehadete tâlib, o makamı gönülden isteyen biriydi. Bu noktadaki samimiyeti, hayatının şehadetle neticelenmesiyle izhar oldu. Mevlâ Teâlâ, şehâdetini kabul ve makbul eylesin!

## Tarîkat ve İhlâs

İlim tahsiline çok dikkat etmek lâzımdır. Çünkü Allah *(Celle Celâluhû)*dan başkasına niyetle amel etmek câiz değildir. “Bu zamanda tarîkat şart değildir” diyenler, bu zaman ihlâs zamanı değil demiş oluyorlar. Hâlbuki her zaman ihlâs ile amel etme zamanıdır. (Hızır Efendi, *Sohbetler*)

## Kadir Gecesinin Önemi ve Fazîleti

Lügatte ‘hüküm’, ‘şeref’, ‘güç’, ve ‘yücelik’ anlamlarına gelen ‘Kadir’ kelimesi bu mânâların hepsini kapsayacak şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı mübârek geceye ad olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübârek geceden şöyle bahsedilmiştir: **“Biz onu** (Kur’ân’ı) **Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh** (Cebrâil veya Rûh adındaki melek) **o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”** (Kadir Sûresi: 1-5)

Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Her kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah Teâlâ’dan bekleyerek Ramazân orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine her kim de fazîletine îmân ederek ve mükâfatını sadece Allâh Teâlâ’dan bekleyerek Kadir Gecesi’nde kalkarsa*** *(namaz kılar, ibâdet ederse)****, geçmiş günahları mağfiret edilir.”*** (*Buhârî*, Îmân:25)

## Kadir Gecesini İkāme Etmenin Ölçüsü

Bu geceyi ikāme konusunda namazın önemine dikkat çeken ulemâ, en azının yatsı ve sabah namazlarını cemaatle edâ etmek olduğunu beyân etmişlerdir. Bazıları ise, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılma üzerine, terâvih namazını da cemaatle kılmayı eklemişlerdir. Daha hassas olunması gerektiğini savunanlar, bütün bunlara ilâve olarak, gecenin sonunda teheccüd kılmanın öneminden bahsetmişlerdir. Mevlâ Teâlâ kabul eylesin!

## Kadir Gecesi İbâdetleri

Kadir Gecesi’ni ihyâ edenin gelmiş-geçmiş bütün günahlarının bağışlanacağı haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Kadir gecesinde şu duâyı tavsiye etmiştir: ***“Ey Allâh! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet!”*** (*Tirmizî*, Dea‘vât, 12 ) Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* şöyle buyurmuştur: ***“Şayet ben Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilseydim, onda Allâh Te’âlâ’dan ancak âfiyet isterdim.”*** (İbnü Ebî Şeybe, *el-Musannef*, 10/206)

Bu rivâyetlerden de anlaşıldığı üzere; bu gece, hakikî kurtuluş ve âfiyet için duâ etmek lazımdır. Nitekim Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hiçbir sabah ve akşam şu duâyı bırakmadığı rivâyet edilmiştir: *“Ey Allâh! Muhakkak ben Senden dünya ve âhiret hususunda âfiyet isterim. Ey Allâh! Şüphesiz ki ben Senden, (günahlarım için) af (ve mağfiret), dînim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da âfiyet isterim. Ey Allâh! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allâh! Beni önümden ve ardımdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden (gelecek tüm musibetlerden) koru. Altımdan (gelecek zelzele gibi âfetlerle) helâk edilmemden de Senin azametine sığınırım.”* (*Ebû Dâvûd*, No. 5074)

Bir başka hadîs-i şerîfte ise şöyle buyurulmuştur: ***“Her kim üç kere: ‘Halîm ve Kerîm olan****(; kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütf-u kerem sahibi olan)* ***Allâh Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı*** *(tüm noksan sıfatlardan tenzîh ve)* ***tesbîh ederim’ derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur.”*** (Ali el-Müttakî, *Kenzü’l-Ummâl*, No. 3867)

## Sultan Genç Osman’ı Şehâdete Götüren Sebepler

Sultan Genç Osman, disiplini iyice kaybeden Yeniçeri ocağını kapatmanın ve yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan bir ordu kurmanın daha doğru olacağına kanaat getirmişti. Ayrıca hacca gitmek niyetindeydi. Bu düşünce ve niyeti haber alan Yeniçeriler, 18 Mayıs 1622 tarihinde Sultan’a karşı ayaklanma çıkardılar. Arpalıkları kesilen bazı vazifeliler de bu isyanda Yeniçerileri destekledi.

İsyancılar, sarayda ortaya çıkan güvenlik açığından da istifadeyle baskın düzenlediler. Sultan 1. Mustafa, bir nevi tutukluluk hayatı yaşadığı hücreden alınarak tekrar tahta çıkarıldı. Sultan Genç Osman ise Yedikule zindanlarına götürülerek boğdurulmak suretiyle şehid edildi.

Sultan 2. Osman Hân, halk tarafından sevilen bir padişahtı. Bu noktada ahalinin, padişaha karşı baş gösteren ayaklanmayı desteklememiş olması son derece mühimdir. Hatta Sultanın şehid edilmesinin ardından Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde Sipahi ve Yeniçeri Ocaklarında vazifeli askerlere karşı münferid bazı taarruzlar söz konusu olmuş, tebaanın ve hakkaniyetli devlet adamlarının ısrarları üzerine, sultanı şehâdete götüren ayaklanmanın müsebbibi olan şahıslar idam edilmiştir.

Osmanlı tarihinde; ayaklanma sonucu şehid edilen ilk, tahtta vefat eden en genç padişah olan ve üstün bir şahsiyete sahip olduğu, Fârisî mahlasıyla iyi derecede şiirler yazdığı belirtilen Sultan 2. Osman’ın cenazesi, babası 1. Ahmed’in (Sultanahmet) türbesine defnedilmiştir. Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin!

## Sultan 2. Bâyezîd Hân’ın Hayatı

8. Osmanlı pâdişâhı, Sultan Fâtih’in oğlu, Yavuz Sultan Selim Hân’ın babasıdır. Bâyezid-i Velî, birikimi ve takvâsı ile sâlih bir zâttır. 3 Aralık 1447 senesinde doğan Sultan 2. Bâyezid de dönemin büyük âlimlerinin elinde yetişmiştir. O, İslâmî ilimler tahsilinin yanı sıra edebiyat ve sanat alanında da ciddî bir eğitim görmüş, şehzâdeliği ve sultânlığı dönemlerinde ilim meclisleri kurulması konusunda hassas davranmış, usta bir şâir olarak ‘Adlî’ mahlasıyla şiirler yazmıştır. 1481-1512 seneleri arasında yaklaşık 31 sene süren saltanatında memleket topraklarını 2 milyon 214 bin km2’den 2 milyon 375 bin km2’ye çıkarmıştır.

Sultan 2. Bâyezid Hân’ın Evliyâ-i Kirâmdan olduğu nakledilir. Beyazıt Camii’nin kıblesinin belirlenmesi konusunda mimarın tereddüte düşmesi üzerine, “Ayağıma bas” demiş ve mîmâr Kemâleddin’in Sultân’ın ayağına basmasıyla birlikte Beytullâh göz önüne gelmiş ve kıble tayini böylece gerçekleşmiştir.

Tamamlanan Beyazıt Camii’nin açılışını ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerini hiç terk etmemiş birinin gerçekleştirilmesi gündeme geldiğinde Sultan öne çıkarak caminin açılışını yapmış ve Cuma Namazını kıldırmıştır.

Hazreti Hızır *(Aleyhisselâm)* ile görüşmeleri de nakledilir. Şeyh Ebu’l-Vefâ, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin babası Muhyiddîn-i İskilibî, Molla Câmi Hazretleri *(Rahmetullâhi Aleyhim)* ve Anadolu’daki tekkelerle olduğu gibi, Anadolu dışında kalan tekkelerle de münasebet kurmuş, onlara yardım sağlamıştır. Mevlâ Teâlâ hizmetlerini kabul eylesin!

## Elli Dört Farzın On Dokuzuncusu: Ana-Babaya İyilik Etmek

Varlığımızın maddî sebepleri olan anne ve babamıza hürmet etmek, dinimizin bize yüklediği temel mükellefiyetlerdendir. Bu konudaki hassasiyet Kur’ân-ı Kerîm’de, **“Rabbin kesinkes emir buyurdu ki; Kendisinden başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya da tam bir iyilikle** (davranacaksınız)**!** (Ey insan!) **Ya gerçekten o ikisinden biri yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ulaşırsa, sakın onlara: ‘Öf!’ bile deme! Onları**(n talepleri hiç hoşuna gitmese de, meşrû isteklerini) **engelleme**(ye kalkışma)**! Üstelik kendilerine** (‘Anacığım!’, ‘Babacığım!’ şeklinde edebe yakışır) **pek hoş bir söz söyle!”** (İsrâ Sûresi:23) hitâbıyla açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de hadîs-i şerîflerinde ana-babaya iyilik etmenin kurtuluşa vesile olduğunu beyân etmiştir.

## Ramazân Bayramı Gecesinin Fazîleti

Ramazân-ı Şerîf ayı Şevvâl ayı hilâlinin görülmesiyle sona erer. Bu durumu, bir ay süren yoğun bir mevsimin ardından bir rahatlama ya da her şeyin bitişi olarak görmek büyük bir yanılgı ve emekleri zayi etmektir. Zira bayram günü, bir ay boyunca yapılan amellerin karşılığını alma, âdeta verilen emeğin hasadını toplama günüdür. Bu itibarla, bayram gecelerini ganimet bilmeli, Ramazân-ı Şerîf’te yaptığımız amellerin kabulü için niyâz üzere bulunmalı ve bu geceyi, ***“Her kim sevabını Allâh Teâlâ’dan umarak bayram gecelerini*** *(ibâdetle)* ***ihyâ ederse,*** *(âhireti unutup dünyaya bağlanmakla)* ***kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez.”*** (*İbni Mâce*, Sıyâm:68) hadîs-i şerîfinin müjdesine tâlip olup hususî duâ ve ibâdetleriyle ihyâ etmeliyiz.

## Ramazân Bayramı’nın Fazîleti

Sevinç ve neşe vesilesi olan Bayram günlerinin fazîleti çok büyüktür. Bu günlerden istifâde konusunda, önemli görevlerimiz vardır. Nitekim Enes *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz”***(Taberânî, *Mu‘cemü’l-Kebîr*)

İmam Şâfiî *(Rahimehullâh)*, Ramazân Bayramı gecesiyle ilgili olarak İbrahim ibni Muhammed *(Rahimehullâh)*ın: *“Medine ehlinin hayırlı kimselerinden bazılarını gördüm ki, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mescidine geliyorlar, gecenin bir saatine kadar duâ ediyorlar ve Allah Teâlâ’yı zikrediyorlar”* dediğini nakletmiştir.

## Fıtır Sadakasının Vucûbiyeti

Ramazân-ı Şerîf ayında genel olarak cömertlik daha bir anlam kazandığı gibi bu aya mahsus bir vecîbe olan fıtır sadakası da gündeme gelir. Cerîr *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur. ***“Ramazân ayı, gök ile yer arasında asılı kalmıştır. Fitre verilmeden Allah Teâlâ’ya ulaştırılmaz.”*** (*Ali el-Müttakî,* *Kenzü’l-Ummâl*, No:23687)

Ebû Hureyre *(Radıyallahu Anh)*dan rivâyetle Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Her kim Ramazânı oruçlu geçirir, gusül alarak namazgâha erkenden gider ve onu sadaka*** *(fitre)* ***ile sona erdirirse*** *(bayram namazından)* ***bağışlanmış olarak döner.”*** (*Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl*, No:23733)

## Bayramlarda Vazifelerimiz

Bayram, bir neşe ve sevinç günü demektir. Arabçası “Îyd“dir. Çoğulu “A’yâd” gelir. Bayram tebriklerine “Ta’yîd“, bayramlaşmaya da “Mu’âyede” denilir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Medine-i Münevvereyi şereflendirdiğinde, halkın senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince onlara: ***“Yüce Allah o iki bayram günlerine karşılık onlardan daha hayırlı iki bayram günlerini size ihsân etmiştir”*** buyurmuş ve ihsân edilen o günlerin Ramazan ve Kurban Bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir. Bunlara Arapçada “Îyd-i Fıtır ve Îyd-i Adhâ” denilir.

Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, misvak kullanmak, gülyağı ve benzeri hoş koku sürünmek, giyilmesi mubah olan elbiselerden en güzel ve temizini giymek, Allah Teâlâ’nın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek, karşılaşılan mümin kardeşlere karşı güler yüz göstermek, elden geldiği kadar fazla sadaka vermek ve bayram gecelerini ibâdetle geçirmek müstehab ve güzel bulunmuştur. Ramazan Bayramında, bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi de müstehab kabul edilmiştir.

Bayram günlerinde müslümanların birbirlerini tebrik etmesi, görüşüp musâfaha yapması ve birbirlerine, *“Allah bizi ve sizi bağışlasın”* yahut *“Yüce Allah bizden ve sizden kabul buyursun”* şeklinde duâda bulunması da mendubdur.

## Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)* Vâlidemiz

Kâinatın Efendisi *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in mübarek eşlerinden Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)* validemiz, Mahzunoğulları kabilesinden Ümeyye ibni Muğire’nin kızı idi. İsmi Hind’di. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ile evlenmeden önce Müslümanlar ona ‘Arabın Dulu’ adını vermişlerdi.

Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)*, İslâm’a giren ilk 10 kişiden biri olan Abdullah bin Abdülesed (Ebû Seleme) *(Radıyallâhu Anh)* ile evliydi. Eşiyle beraber İslâmiyet’le şereflendi. Bedir gazvesinde de cihâd eden Ebû Seleme, Uhud gazvesinde çarpışırken aldığı yaranın etkisiyle şehid oldu. Bu durumdan çok mahzun olan Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in evlilik teklifiyle teselli oldu.

Rasûllüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in teklifi üzerine Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)*; yaşlılık, kıskançlık ve çocuklarının bulunması gibi durumları sıraladı. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ise şöyle cevap verdi: ***“İleri sürdüğün kıskançlığı senden gidermesi için Allâh’a dua edeceğim. Yaş meselesine gelince; benim de yaşım ilerledi. Senin çocukların ise benim de çocuklarım demektir.”***

Böylece Kâinatın Efendisi *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz ile evlendi. Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme *(Radıyallâhu Anhâ)*, güzellik ve akıl sahibi, isabetli görüşleri olan bir kadındı. Allah *(Celle Celâluhû)* ondan râzı olsun ve onu râzı kılsın!

## Mevlânâ Hâce Ali er-Râmîtenî Hazretleri

Hakîkat ve yakînin burhânı, hidâyet ve irfân sahibi, irşâd kutbu, rahmet denizi, Mevlânâ Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)*, Silsile-i Sâdât’ın on üçüncü altın halkasıdır. Çok yüksek makamlara ve hayretler uyandıran kerametlere sahip olan Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)* “Azîzân” lakabıyla anılırdı. Güzel yüzlü, uzun boylu, uzuvları birbirine mütenasib olan bir zattı. Dokumacılık mesleğiyle geçimini sağlardı. Bundan dolayı kendisine “Hâce Nessâc” da denirdi.

Hâce Azîzân *(Kuddise Sirruhû)*, Buhara yakınlarında bulunan Râmiten kasabasında dünyaya geldi. Buraya nisbetle kendisine Râmitenî denmiştir. Çocukluğundan itibaren tahsil etmeye başladığı zahirî ilimlerde çok iyi bir konuma geldi. Şeyhine bağlandıktan sonra da çok yüksek makamlar elde etti ve sapkınlıkta bulunanlar için bir hidâyet rehberi oldu. İnsanlara daima Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarını anlattı. Hârezm’e giderek burada Hârezm Sultanı da dâhil olmak üzere birçok talebe yetiştirdi.

Mevlânâ Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)*nun meşhur dört halifesi vardı. Vefât ettikten sonra irşad faaliyetleri onlarla devam etti. Halifeleri, başta Mevlânâ Hâce Muhammed Bâbâ Semmâsî *(Kuddise Sirruhû)* olmak üzere; Hâce Muhammed Külâhdûz, Hâce Muhammed Bâverdî ve Hâce Muhammed Hallâc *(Kaddesallâhu Esrârahum)*dur.

Yüz otuz sene gibi uzun bir ömür yaşayan Mevlânâ Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)* h.721 (m.1321) yılında Hârezm’de vefat etmiştir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri bilcümle Meşâyıh-ı Kirâm’ın şefaatlerine nâil eylesin!

## Şevvâl Ayı Orucunun Fazîleti

Şevvâl ayında tutulacak orucun fazîleti hakkında Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Kim, Ramazân*** *(orucunu tutar ve)* ***bayramından sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse*** *(bir iyilik işlerse)* ***kendisine onun*** *(yapmış olduğu iyiliğin)* ***on misli sevap verilir.”*** (İbnü Mâce, Sıyâm:33)

Hadîs-i Şerîfte dikkat çekilen *‘bir yıl oruç tutmuş gibi olma’* fazîletinin hesabı, otuz günlük Ramazân orucu ve altı günlük Şevvâl ayı oruçlarının toplamının 36 günlük oruca tekâbül etmesi, ayet-i kerimedeki müjdeye bağlı olarak on misliyle hesaplanması neticesinde bir hicrî yıl olan 360 gün sonucuna ulaşılmasına göredir. Bu itibarla, Şevvâl ayında tutulacak müstehab oruç, bilinçli ve sağlık durumu elveren bir mü’minin müstağnî kalmaması gereken bir ibadettir.

## Şevvâl Orucuna Niyetin Vakti ve Şekli

Oruca niyet, şekil ve vakit açısından tutulacak olan orucun türüne göre değişiklik gösterir. Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nâfileler için niyetin vakti güneşin batışından itibaren, ‘istivâ’ ya da ‘kaba kuşluk vakti’ olarak ifade edilen vakte kadar devam eder. Şevvâl orucu için; ‘niyet ettim yarın oruç tutmaya’, ‘niyet ettim nâfile oruç tutmaya’ gibi, yalnızca oruca niyet edilmesi kâfidir.

## Elli Dört Farzın Yirmincisi: Emr-i Ma‘rûf Eyleyip Münkeri Nehyetmek

Tebliğ, peygamberlerin aslî vazife ve sıfatlarından olup, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Âdem *(Aleyhisselâm)*dan bu yana var olan bir vazifedir. Tebliğ, insan hayatı ve teklif başladığından beri, ümmetleri için birer uyarıcı olan peygamberler tarafından yürütülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafâ *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in dâr-ı bekâya irtihallerinin ardından Sahâbe-i Kirâm Hazerâtı *(Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)* tarafından yürütülen bu vazife, peygamberlerin vârisi olan ulemâya intikal etmiştir.

Bir toplumun ve genel mânâda ümmetin kurtuluşu, tebliğe yani emr-i bi’l mâ’rûfa bağlıdır. Tebliğ devam ettikçe toplumun salâh ve felâhı da dâim olur. Tebliğ terk edildiği takdirde toplum, bozulmaya ve yozlaşmaya yüz tutar. Bu gerçeği Efendi Babamız Ali Haydar Ahıshavî *(Kuddise Sirruhû)* şöyle beyân etmiştir: *“Dîn-i mübîn-i İslâm’ın devam ve bekāsı, emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münkerin devamına bağlıdır. Dîn-i mübîn-i İslâm’ın inkırâzı (yıkılması) ise emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker’in terkine bağlıdır!”*

Mürşidimiz Mahmud Efendi *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri de emr-i bi’l-ma‘rûf’un önemini sohbetlerinde sık sık vurguladığı gibi icmâlî olarak şöyle ifade etmiştir: *“Kapı kapı, köy köy gezmeli, emr-i bil-ma’rûf yapmalıdır. Millete iman, namaz anlatmalı…”*

## İstanbul’un Fethi

Kadîm şehir İstanbul, tarih boyunca hep gözde bir şehir olmuştur. İki kıta arasında köprü olması ve önemli ticaret yollarına hâkim bir konumda bulunması onu yeryüzündeki en değerli şehirlerden biri kılmıştır. Fetihten önce tam 22 kez kuşatılmış, bu kuşatmanın 11’i Müslümanlar, 11’i ise diğer kavimler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başta Ebû Eyyûb el-Ensârî *(Radıyallâhu Anh)* olmak üzere, müslüman toplumlar Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in şu müjdesi ile heyecanlanmış ve bu müjdenin muhatabı olmak için harekete geçmişlerdir: ***“İstanbul mutlak fethedilecektir. O’nu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”*** (Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, 4/335)

Sultan 2. Mehmed Hân daha çocuk yaştan itibaren devrinin en seçkin hocalarının elinde yetişmişti. Kalbine “İstanbul Sevdası” daha küçük yaşta düşmüştü. Hatta çocukluk oyunları bile İstanbul üzerine kurulmuştu.

İstanbul’u fethetmekte kararlı olan Sultan 2. Mehmed tarihin ilk ağır toplarını döktürdü. Karadan ve denizden kuşatılması gereken bu şehir için her türlü tedbiri aldı. *“Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni!”* diyordu. Hocası Akşemseddin Hazretleri’nin izni ve duâsı ile kuşatmayı başlattı. Konstantinopolis’in surları 53 gün boyunca hiç durmadan dövüldü. Geçit vermez surlar delik-deşik oluyordu. Bütün tedbirlere rağmen İstanbul düşmüyordu.

Son gece Sultan 2. Mehmed Hân hocasının yanına gelerek: *“Hocam, ne olur, artık himmet buyurun da İstanbul’u fethedelim”* diye ağlıyordu. Akşemseddin Hazretleri kısa bir uykuya dalıyor, rüyasında “Ebû Eyyûb el-Ensârî *(Radıyallâhu Anh)*ın kabri gösteriliyordu. Bu, fethin müjdecisiydi. Gece yarısı talebesini yeniden çağırıyor, 29 Mayıs sabahı için son hücum emrini veriyordu. Gerçekten bu son hücuma surlar dayanmıyor ve İstanbul, Osmanlı’ya teslim oluyordu.

## Hâce Ali er-Râmîtenî Hazretlerine Azîzân Denilmesinin Sebebi

Rivâyet edildiğine göre, bir gün Mevlânâ Hâce Ali er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)*nun kıymetli bir dostu ona misafirliğe geldi. Alî er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)*nun evinde misafirine ikram edeceği bir yiyecek yoktu. Bunun üzüntüsüyle birlikte misafiriyle otururlarken ansızın kapı çaldı. Gelen kişi Hâce Alî er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)*nun müridlerinden biriydi. Babası aşçı olan bu zat, HâceHazretlerine tirit yemeği getirmişti. Getirdiği ikramı bıraktıktan sonra şeyhine hizmette bulundu. Hâce Hazretleri misafirine ikram edebileceği bir yiyecek bulduğu için çok mutlu oldu.

Mevlânâ Alî er-Râmitenî *(Kuddise Sirruhû)* misafir gittikten sonra o müridini çağırarak, *“Allah Teâlâ rızkını artırsın, hediyeni kabul buyursun. Şimdi söyle bakalım, benden ne istersin? İsteğin Allah Teâlâ’nın izniyle gerçekleşir!”* buyurdu. Mürid, *“Efendim! Benim en büyük muradım içimle dışımla sizin gibi olmaktır”* dedi. HâceHazretleri şöyle buyurdu: *“Evlâdım, bu çok zor bir istek! Zira sen buna dayanamazsın!”* Ancak mürid, *“Efendim! Ben başka bir şey istemem, benim tek isteğim budur!”*deyince, Hâce Hazretleri onu elinden tutarak halvete götürüp teveccühte bulundu.

Teveccühün ardından dışarıya çıkan mürid, insanların Hâce Hazretlerinden ayırt edemeyeceği şekilde, içi ve dışı onun gibi olduğu bir hâldeydi. Bu hâle daha fazla dayanamayan mürid kırk gün daha yaşadı ve vefât etti. Bunun üzerine kapıdan içeriye girdiklerinde bir azîz varken, dışarıya çıktıklarında iki azîz olduklarından dolayı Hâce Hazretlerine iki azîz anlamına gelen “Azîzân” denilmiştir. (en-Nebhânî, *Câmi‘u Kerâmâti’l-Evliyâ*)

## Elli Dört Farzın Yirmi Birincisi: Akrabayı Ziyaret Etmek

Akrabalık bağları yüce dinimiz İslâm’ın en çok ehemmiyet verdiği konulardandır. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde iyilikten bahsedildiğinde peşi sıra akrabalarla ilgili uyarı ve tavsiyeler gelir. Bunlardan birinin hitâbı şöyledir: **“Hani İsrâîloğullarının kuvvetli sözünü almıştık ki; ‘Allâh’tan başkasına ibâdet etmeyeceksiniz, ana-babaya, yakınlık sahib**(ler)**ine, yetimlere ve yoksullara da tam bir iyilikle** (muamele edeceksiniz)**! İnsanlara bir** (iyilik ve) **güzellik** (ifadesi olan hoş ve yumuşak sözler) **söyleyin. O** (size farz edilen) **namazı dosdoğru kılın, zekâtı da verin!’…”** (Bakara Sûresi:83’ten.)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, akrabaya iyilikte bulunmanın bir mü’min için öncelikli vazifelerden olduğunu şöyle beyân etmiştir: ***“Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..”*** (Buhârî, Edeb:85)

Yüce dinimiz İslâm’ın akrabalık bağlarını sıkı tutmaya dair emirleri ‘sıla-i rahim’ başlığı altında incelenir. Dinimizin sıla-i rahme verdiği ehemmiyeti, nesebe ve geçmişle olan bağı sıkı tutmaya verdiği önemle birlikte düşünmek gerekir. Sıla-i rahmin bir başka önemi de, insanlarla diğer varlıkları birbirinden ayıran, ayırt edici bir özellik olmasıdır. Akrabalık bağlarını gözetmek ve onlarla irtibat hâlinde olmak yalnızca insana mahsus bir özelliktir. Sıla-i rahim bu yönüyle Müslümanları gayr-ı müslim zümreden de ayırır.

Sıla-i rahim bir yönüyle büyüklerle olan irtibatı sağlamak ve memlekete gitmek suretiyle, geçmiş büyüklerin kabirlerini ziyaret ederek onlarla olan bağı, sağlamak anlamına gelmektedir.

# **1 Haziran**

## Ayasofya’da İlk Cuma Namazı

Ecdâdımız Osmanlı, kapılarını İslâm’a açtığı şehirlerin en büyük mâbedini camiye çevirerek fethin sembolü hâline getirir. Bu teâmül İstanbul’da, Ayasofya’nın fetihle beraber camiye çevrilmesiyle yerine geldi.

Allah Teâlâ’nın mescid kıldığı yeryüzünün, Suriçi bölgesi hasret duyduğu tevhîd yüklü gönüllerle buluşmuştu. Büyük fetih müjdesine nâil olan hükümdar Fatih Sultan Mehmed Hân, viraneye dönmüş şehrin manevî ve maddî yönden imar edilmesi için hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Şirk unsurlarının hâkim olduğu şehir, tevhîd ile buluşmuş olmanın manevî heyecanıyla, Allah Teâlâ’nın mü’minlere hediyesi olan Cuma bayramına en güzel şekilde hazırlanmıştı. Sultan Fâtih, mihrâb ve minberin Cuma namazına yetiştirilmesini emretmişti.

Okunan ezân-ı Muhammediyenin ardından ilk hutbeyi, fethin manevî mimarı Akşemseddin Hazretleri îrâd etti ve akabinde Cuma namazını kıldırdı. Fatih Sultan Mehmed Hân namazını askerlerle beraber saf tutarak edâ etti.

Medresede yetişmiş ve yaşadığı asırda emsaline ender rastlanır derecede iyi bir eğitim almış olan Fatih Sultan Mehmed Hân, edâ edilen Cuma namazının ardından Ayasofya’nın müştemilâtının medrese hâline getirilmesi ve ertesi sabah derslere başlanması talimatını verdi. Molla Hüsrev Hazretleri, medreseye müderris tayin edildi. İmar faaliyetleri ve hizmetlerin yürütülmesi için Molla Hızır Çelebi belediye reisliğine getirildi. Medreselerin yaygınlaştırılması; eski bir manastır olup fethi müteakip camiye dönüştürülen Zeyrek Camii’nin avlusunda ve Eyüp’te bulunan odaların medrese olarak faaliyete geçirilmesiyle devam etti. Mevlâ Teâlâ, İstanbul ve bilâd-ı İslâm’ın nurunu dâim eylesin!

## Mevlânâ Muhammed Baba es-Semmâsî Hazretleri

Silsile-i Aliyye’nin on dördüncü altın halkası ulemanın önderi ve evliyanın serveri olan Hâce Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû*) hazretleridir. Kendisi zahirî görünüş olarak; orta boylu, güler yüzlü ve esmer tenliydi. Asrında zahir ve batın ilimlerinde benzeri bulunmayan ve bereketi dört bir yana yayılmış olan Hâce Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû*) hazretleri gizli marifetleri ortaya çıkaran bir veliydi. Hicrî 8. yüzyılın en seçkin zatlarından olup, ariflerin kendisinin keremli eşiğine uğradığı, irşad ocağı etrafında döndüğü kâmil ve mükemmil bir mürşid idi.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Mevlânâ Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû*) hazretleri Buhara’ya bağlı olan Râmiten kasabasının Semmâs Köyü’nde dünyaya geldi. Genç yaşta aklî ve naklî ilimlerin tahsilini bitirerek her fende derin bir âlim oldu. Mevlânâ Hâce Ali Râmitenî *(Kuddise Sirruhû*) hazretlerine intisap ettikten sonra ise nefs terbiyesine başladı. Feyiz ve kerametleriyle ihvan içerisinde mümtaz birisi oldu. Manevî menzilleri kat ederek sülûkte ulaşılması zor makamlara ulaştı. Şeyhi Hâce Azîzân Ali Râmitenî *(Kuddise Sirruhû*) hazretleri, vefatı yaklaştığında kendisini irşad makamına bıraktı ve bütün müridlerinin ona tabi olmalarını istedi. O da şeyhinden aldığı bu yüce görevi daha sonra halifesi Mevlânâ Hâce Emîr Külâl *(Kuddise Sirruhû*) hazretlerine tevdi etti.

Mevlânâ Hâce Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû*) hazretlerinin başta Mevlânâ Hâce Seyyid Emîr Külâl *(Kuddise Sirruhû*) olmak üzere, Hâce Sûfî Sûhârî, Hâce Mahmud Semmâsî ve Danişmend Ali *(Kuddise Sirruhû*) isminde dört büyük halifesi vardı.

Hâce Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû*) hazretleri hicrî 755 (m. 1354) yılında ebedî hayata irtihal eylemiştir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri şefaatine nâil eylesin!

## Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* Vâlidemiz

Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in halası Ümeyme binti Abdülmuttalib’in kızıdır. Baba tarafından ise Kureyş’in önde gelen kabilelerinden Esed ibni Huzeyme kabilesine mensuptur. Bu aile, İslâmiyet’i hicretten evvel kabul etmiş olan mümtaz bir ailedir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)*yı, evvelâ kölesi Zeyd *(Radıyallâhu Anh)* ile evlendirmiştir. Bu evlilikte birkaç açıdan büyük hikmetler vardır.

Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* ile Zeyd *(Radıyallâhu Anh)*ın evliliğine giden sürecin başlangıcı, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hükmüne riayeti vurgulamıştır. Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)*nın bu izdivâca sıcak bakmaması sebebiyle Ahzâb Sûresi’nin 36. âyet-i kerîmesi nâzil olmuş ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hükümlerinin dinen bağlayıcı olduğu hususu açık bir delille ilân edilmiştir.

Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemizi boşanmasının ardından, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nikâhlamış olması, evlâtlık müessesesinin İslâm’da var olmadığını ortaya koymuştur.

Hicretin 20. senesinde vefât etmiş olan Zeyneb binti Cahş *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, halife Hazreti Ömer’in kıldırdığı cenaze namazını müteakip Cennetü’l-Baki‘ kabristanına defnedilmiştir. Mevlâ Te‘âlâ, örnek hayatlarından hissedarlığı ve şefaatlerine nâil olmayı nasib eylesin!

## Sultan Abdülaziz Hân Kimdir?

32. Osmanlı padişahı ve 97. İslâm halifesi olan Sultan Abdülaziz Hân 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sultan 2. Mahmud’un ve Pertevniyal Valide Sultan’ın oğludur. Padişah olan ağabeyi Sultan Abdülmecid’in 1861 yılında vefâtının ardından tahta çıkmıştır.

Veliaht Murad Efendi etrafında toplanan Sadrazam Mütercim Rüşdî Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislâm Hayrullah Efendi ve Mithat Paşa’nın gizli çalışmaları neticesinde 30 Mayıs 1876’da darbeyle tahttan indirilmiştir. Sultanın tahttan indirilişinin, İstanbul’daki Mason Locası üzerinden uluslararası bir boyutu olduğundan da bahsedilmektedir.

Sultan Abdülaziz Hân tahttan indirildikten sonra Topkapı Sarayı’na hapsedildi. Birkaç gün sonra da Fer‘iyye Sarayı’na nakledildi. Burada kötü muamelelere maruz bırakıldı. 4 Haziran 1876’da ölü bulunduğu belirtilerek intihar sonucu vefât ettiği ilân olundu.

Onun 1876 yılında tahttan indirilmesi ve hal edildikten birkaç gün sonra odasında ölü bulunması Osmanlı tarihinin karanlık hadiselerinden biridir. Nitekim vefâtı hakkında nakledilen; Hüseyin Avni Paşa’nın ayda yüz altın lira maaşla Fer’iyye Sarayı’na bahçıvan olarak aldığı Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed adlı pehlivanlar tarafından acımasızca şehit edildiği yönündeki rivayetler kabule şayan görülmüştür. Şehid edilirken Yûsuf Sûresi’ni okumakta olduğu kaydedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Kutalmışoğlu Süleyman Şâh

Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu’da kurulan, hâkimiyetini sürdürdüğü müddet içerisinde İslâm davasına büyük hizmetlerde bulunan devletlerden biridir. Devletin kurucusu olan Süleyman Şah, Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğludur.

Bir süre Mezopotamya bölgesine seferler düzenleyen Süleyman Şah daha sonra Anadolu’ya yöneldi ve Orta Anadolu’dan batı istikametinde devam ederek 1075 senesinde İznik’i fethetti. Bu güzide şehri merkez seçerek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. Selçuklu Sultanı Melikşâh tarafından taltif edildi.

Süleyman Şah bu başarısıyla Müslümanların Bizans’la sınırını teşkil eden bir bölgeye hâkim olmuştu. Bizans’ın karışık durumundan faydalanarak sınırlarını Marmara içlerine kadar hızla genişletti. Öyle ki Bizans, güvenliğini sağlayabilmek için Süleyman Şah’a vergi ödemek zorunda kaldı.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları dört yönde hızla genişledi. Antakya’ya kadar hâkim olundu. Bununla beraber, bu ilerleyişi durdurmaya yönelik muhtelif bölgelerden karşı akınlar da düzenleniyordu. Bu sebeple Halep yakınlarında cereyan eden muharebede Süleyman Şah, Suriye ve Filistin Selçuklu Hükümdarı Tâcüddevle Tutuş ile olan karşılaşmasında, bazı Türkmen boylarının da Tutuş’un saflarına katılması sebebiyle hayatında ilk mağlûbiyetiyle karşılaştı ve savaş meydanında vefât etti. Anadolu Selçuklu Devleti’nin İslâm’a hizmetleri bu muazzez hanedanla uzunca bir süre devam etti. Mevlâ Teâlâ, hizmetlerini kabul eylesin!

## Mevlânâ Seyyid Emir Külâl *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Aliyye’nin on beşinci altın halkası, mukaddes nefesler ve manevî fütûhât sahibi, irfan erbabının rehberi, ulvî makamların sidre-i müntehâsı Mevlânâ Hace Emîr Külâl *(Kuddise Sirruhû)*dur. Feyizlerin ve ilâhî yardımların bulutu olan Mevlânâ Hâce Emîr Külâl *(Kuddise Sirruhû)* hicrî 683 (m. 1284) yılında Buhara’nın Sûhârî Köyü’nde dünyaya geldi. Geçimini çömlekçilikle sağladığı için Farsça’da çömlekçi anlamına gelen “Külâl” lakabıyla anılmıştır. “Emîr” denmesi ise Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Selem)*in mübarek nesebinden olup seyyiddir.

Büyük bir bağlanışla bağlandığı şeyhine canla başla yirmi sene hizmet ederek sohbetine erişti. Kendisi sebebiyle kemâl derecelere ulaştığı şeyhine hizmet etmek için her Çarşamba ve Perşembe günü Sûhârî’den yürüyerek mesafe bakımından uzak olan Semmâs’a gidip gelirdi. Tarîkat yolunda öyle çalıştı ki döneminde kimsenin erişemeyeceği bir dereceye ulaştı.

Tarîkat-ı Nakşibendiyye’nin kurucusu olan ve henüz bebekken terbiyesi Muhammed Baba Semmâsî *(Kuddise Sirruhû)* tarafından kendisine tevdi edilmiş olan Mevlânâ Muhammed Bahâuddîn Şâh-ı Nakşibend *(Kuddise Sirruhû)* başta olmak üzere birçok velî yetiştirdi. Vefâtı yaklaştığında talebelerine vasiyette bulundu: “Ey kıymetli talebelerim! İlim öğrenmekten ve Resulüllah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Selem)* Efendimiz’in sünnetine mütâbaatten asla ayrılmayınız!”

Mevlânâ Hâce Emîr Külâl *(Kuddise Sirruhû)*, arkasında bu kutlu yola ismini verecek kadar azîz bir halef bırakarak hicrî 772 (m. 1370) senesi Cemâziyelevvel ayının 8. günü, doğduğu yer olan Sûhârî’de vefât etmiştir. Allah Teâlâ, bizleri şefaatlerine nâil eylesin!

## İmam Mâlik *(Rahimehullâh)*

Ehl-i Sünnet’in dört büyük fıkıh mezhebinden biri olan Mâlikî Mezhebi’nin kurucu imamı Mâlik ibni Enes *(Rahimehullâh)* 712 senesinde Medine’de doğdu. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in şehri olan Medine, İmam Mâlik *(Rahimehullâh)*ın doğduğu dönemde ilmin merkezi konumundaydı. Burada İmam Nâfi‘, ibni Şihâb ez-Zührî ve Yahya ibni Sa‘îd *(Radıyallâhu Anhum)* gibi, tâbiûnun büyüklerinden ilim tahsil etti.

Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı Azam Ebû Hanîfe *(Rahimehullâh)* ile görüşmüş ve kendisinden hadis rivayet etmiştir. Devrinin önde gelen imamlarından Leys ibni Sa‘d, el-Evzâî ve İmam Ebû Yûsuf ile de görüşüp ilmî istişarelerde bulunmuş olan İmam Mâlik *(Rahimehullâh)*ın el-Muvatta‘ adlı hadis kitabı, hadis musannefatı arasında önde gelen eserlerden biridir.

Genç yaşta Medine’de fetva vermeye başlayan ve pek çok talebe yetiştiren İmam Mâlik *(Rahimehullâh)*ın talebeleri arasında; Hanefî mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed eş-Şeybânî *(Rahimehullâh)* ve Şâfiî Mezhebi’nin kurucusu İmam Muhammed ibni İdris eş-Şâfiî *(Rahimehullâh)* gibi büyük imamlar yer almaktadır.

Kurmuş olduğu mezhep, bilhassa Mısır’ın da aralarında bulunduğu Kuzey Afrika’nın büyük kentlerinde çokça taraftar bulmuş ve geniş coğrafyada amel edilen bir mezhep olarak ümmet-i Muhammed’in sığınağı olmuştur. 795 senesinde vefât eden İmam Mâlik *(Rahimehullâh)* Cennetü’l-Baki‘ kabristanında medfûn bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ, şefaatlerine nail eylesin!

## Hızır Başak Hocaefendi

Hızır Başak Hocaefendi 1932’de Of’un Tavşanlı köyünde doğdu. Hafızlığını Efendi Hazretlerimizde ikmâl etti. Hacı Dursun Efendi’den ve Mehmed Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendiden dersler aldı.

Bandırma’da Mevlânâ Hacı Ali Rıza el-BezzâzHazretlerinin tekkesi olan Tekke Camii’nde 25 sene imamlık yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Efendi Hazretlerimizin Bandırma vekilliği hizmetini ömrünün sonuna kadar sürdüren hocaefendi 8 Haziran 2007 tarihinde vefât etti ve Beşyüzevler Bayrampaşa kabristanına defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Mahmud Efendi Hazretlerinin Hızır Başak Hoca Efendi’ye Mektubundan

Çok zamandan beri muhâbere edemedik. Çünkü bizim meşguliyet malum. Kusura bakmazsınız, derdimiz bu yoldur. Mevlâ Teâlâ Hazretleri cümlemize bu yolda muvaffakiyetler ihsan ede. Âmin!

İnşallâhü Teâlâ derslere devam ediyorsunuz. Bu meyanda ihvân işlerine de dikkat ediyorsunuz. Himmetinizi âlî ede ve dünyayı sevmeyesiniz. Hâlik Teâlâ onu sevmedi. Sevilmeye lâyık olsaydı, Mevlâ Teâlâ sevip bizlere de emrederdi.

Her işi şer’î şerîfe göre tatbik edesiniz. Herkese şer‘î şerîfi sevdirmeye gayret edesiniz. Enbiyâ aleyhimüssalâtü vesselâm öyle eylediler ki, Kur’ân-ı Kerîm beyan edesiniz. Sünnet-i şerîfeye canla sarılasınız. Zikr-i Hüdâya devam edesiniz. Şöyle ki, hiçbir ivaz ve garaz niyet etmeyesiniz. Sadece ubûdiyet niyeti ile devam edesiniz; hatm-i hâceye devam edesiniz. İhvânı teşvik edesiniz, ihvânı arayasınız. Köye ara sıra gidesiniz. Sohbet edesiniz. (*Mektûbât-ı Mahmûdiyye*, 26. Mektuptan.)

## Elli Dört Farzın Yirmi İkinicisi: Emânete Hıyânet Etmemek

“Güvenmek, korku ve endişelerden emin olmak” anlamlarına gelen emanet kelimesi, mânâsını mü’minlerin ahlâk ve fazîletinde bulur. Bu hasletin önemi hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: **“Eğer siz bir yolculuk üzere olur da bir yazıcı bulamazsanız,** (bu durumda güvenceniz,) **alınmış rehinlerdir. Şâyet bir kısmınız bir kısmına güvenir** (de rehin almaya lüzum görmez)**se, kendisine güvenilmiş olan o** (borçlu) **kişi Rabbi olan Allâh’tan hakkıyla sakınsın** (da, borcunu inkâr ederek hâinlik yapmasın) **ve emânetini tamamen ödesin!..”** (Bakara Sûresi:283’ten.)

Kur’ân-ı Kerîm’de emânet mefhûmu daha pek çok âyet-i kerîmede gündeme getirilmiş ve buna riayet hususunda mü’minlere öğüt verilmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* mü’min kimliğini tarif ederken, emânetlere sahip çıkmanın önemini özellikle vurgulamıştır.

Emânetlerin kapsamı fıkıh kitaplarında detaylıca incelenmiş ve bu konuya dair hükümler en ince ayrıntısına varıncaya kadar beyan edilmiştir. Müslümanlar, üzerlerine aldıkları emânetleri bu hükümler doğrultusunda muhafaza etmeli ve sahiplerine münasip şekilde teslim etmelidirler.

Emânet mefhûmu, sûfî büyükleri tarafından daha geniş anlamda değerlendirilmiş ve dünya hayatına ait olan geçici her şeyin birer emânet olduğu, dolayısıyla bunlara gönlü bağlamamak gerektiği yönünde bir anlayış benimsenmiştir. Bu denge bir bakıma, dünya ve âhiret dengesinin nirengi noktasını oluşturmaktadır.

## Mevlânâ Muhammed Hâlîd Ziyâüddîn *(Kuddise Sirruhû)*

Altın silsilenin 30. halkası, 13. asrın müceddidi Mevlânâ Muhammed Hâlid Ziyâüddîn el-Bağdâdî el-Osmânî en-Nakşibendî el-Müceddidî *(Kuddise Sirruhû)*dur. Mevlânâ Abdullah ed-Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)*nun terbiyesinde yetişmiş, onun kemâlâtından istifade ederek insanları irşat etmiştir.

Mevlâna Hâlid *(Kuddise Sirruhû)* 1190 yılında Şehrezûr’un Karadağ kasabasında doğmuştur. Babası Şehrezûr ahâlisinin büyüklerinden Ahmed ibni Hüseyn *(Kuddise Sirruhû)*dur. Mübarek nesebi baba tarafından Hazreti Osman *(Radıyallâhu Anh)*a ulaştığı için kendisine nisbe olarak el-Osmânî denmiştir. Annesi ise Hazreti Ali *(Radıyallâhu Anh)*in muhterem zürriyetindendir.

Mevlânâ Hâlid Hazretleri henüz küçük yaştayken aklî ve naklî ilimleri tahsil etmiştir. Hocalarının usulünden giderek Fîrûzâbâdî’nin Kāmûs isimli meşhur lügatını ezberlemiştir. İlmiyle döneminin âlimlerini geçmiş, takvası cihetinden ulemanın ikrar noktası olmuştur. Ulemâ-i Râsihûndan olan, ilm-i ledün sahibi Mevlânâ Hâlid *(Kuddise Sirruhû)* ilmiyle âmil olup, zahirini şerîat-ı ğarrânın ahkâmıyla süslemiş, bâtınını da mâsivâdan arındırıp iki devlet sahibi olmuştur.

Zahirî ve batınî ilimlerdeki mekânetinden dolayı kendisine “Zü’l-Cenâhayn (İki kanat sahibi)” denmiştir, Yıllarca süren irşâdının ardından yanına gelenleri uzaklaştırıp tam bir istiğrak haline daldı. 1242 yılı Zilkade ayının 13. Cuma gecesi mübarek ruhunu teslim eti. Son sözleri ise şu âyet-i kerîmeler oldu: **“Ey mutmain olan nefis! Sen** (O’ndan) **razı, O da senden razı olarak Rabbine dön. Artık** (has) **kullarımın arasına gir. Ve cennetime giriver.”** (Fecr Sûresi:27-30)

## Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e İttibâ Ettiğimiz Kadar Kıymetliyiz

Mevlâ Teâlâ buyuruyor ki: **“Eğer onlar Tevrât ve İncîl**(deki Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in sıfatlarıyla ilgili âyetler)**i, bir de Rablerinden kendilerine indirilmiş olan** (Kur’ân-ı Kerîm’in ahkâmın)**ı** (gerektiği şekilde uygulayarak) **gerçekten ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden** (aşağı boşaltılacak yağmur) **ve ayaklarının altından** (bitecek türlü türlü meyve ve sebzeleri) **yerlerdi. Onların bir kısmı** (ileri-geri yapmayıp) **doğru ve orta yolu bulmuş çok iyi bir ümmettir. Onlardan birçoğu ise, yapmakta oldukları** (hakkı tahrif, inatçılık ve aşırı düşmanlık gibi) **şeyler ne kötü olmuştur!”** (Mâide Sûresi:66)

Mevlâ Teâlâ Hazretleri bir hadîs-i kudsîde buyuruyor ki: ***“Kullarım hakkıyla îmân etseydi ve vakti zamanında amel-i sâlihlerini icrâ etseydiler, geceleyin yağmur yağdırmakla, gündüzleyin güneşi çaldırmakla, o kadar bol mahsul verirdim ki, bitmez tükenmezdi.”***

Paramız o vakit kıymetlenirdi. Müslümanların parasının aşağı düşmesi, takvâ ve amel-i sâlihleri ile ilgilidir. Takvâ azaldı, amel-i sâlih azaldı; günahlar çoğaldı. Bundan sebep Cenâb-ı Hak, tam manasıyla yağdırmıyor ve bittirmiyor.

Onun için günden güne para değerini kaybediyor. Nasıl ki bizim değerimiz de isyanımızdan dolayı günbegün kayboluyor. Dünyada Müslümanların bir heybeti vardır. Düşmanlara karşı olan o heybetimiz de kayboluyor ve bizi bir hiç olarak görüyorlar. Hâlbuki biz, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimizin ümmetiyiz. (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e İttibâ

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)* ile beraberliğin yolu ittibadır; İslâmiyet’i olduğu gibi tatbiktir. Hadîs-i şerîflerde şöyle gelmiştir: ***“Benim sünnetimi seven beni sevmiştir. Beni seven cennette benimle beraberdir.”*** ***“Benim ümmetim; benim sünnetimi sevip onu yaşayandır.”*** ***“Kişi sevdiği ile beraberdir.”***

Bir insan, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)* ile olmayı sevmez mi? Sever. Öyle ise Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)* Hazretleri’ne ittiba edecektir. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)* Hazretleri kimdir, iyi düşünmek lâzımdır. Bütün kâinatı yoktan var eden o büyük Mevlâ’mızın baş memuru, baş peygamberi. Zerre kadar aklı olan ondan ayrılır mı? Ayrılmaz! Nasıl ki kendisi öyle büyüktür, onun her sünneti öyle büyüktür. Dünyada ve âhirette en büyük saadete ulaştıran ancak ve ancak onun yoludur. Cenâb-ı Hak, onun yolunu kıymetli yaptı ve onun yoluna gidenleri sevdi. Ve onları mesut edecektir. Onun en büyük sünneti; yani yolu, zikr-i ilâhîdir.

Efendi Babamız *(Kuddise Sirruhû)* buyurmuştu: *“Evlâdım! 224 bin peygamber bizlere Allah (Celle Celâluhû) dedirtmek için gönderilmiştir.”* Hiçbir ibâdet zikirsiz değer alamaz, her ibâdetin yanında zikir lâzımdır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hâk: **“Akıllı kullar onlardır ki; ayakta, oturduğu yerde, yan üzere yattığı yerde zikrullâha devam edenlerdir.”** buyurmuştur.

Sünnet-i Seniyye’ye ittiba üzere olalım ve zikrullâha devam edelim, derslerimize son derece gayret edelim. (Mektûbât-ı Mahmûdiyye, 12. Mektup’tan.)

## Mevlâ Teâlâ’nın Dostlarının Yardımı Rüyada Dahî Yetişir!

Mevlâ Teâlâ’nın dostlarının hâlleri bambaşkadır. Onlar uzakta bulunan mürîdlerine bazen temessül etmek suretiyle bazen fiilî olarak; bazen mânevî yollarla bazense rüya âleminde himmet ederler. Mâneviyâtın inceliklerini bilen ve tasdik eden kimseler için bunda şaşılacak bir şey yoktur. Zira bu, velîlerin kerametidir.

Ehl-i Sünnet’e göre, kerâmet-i evliyâ haktır. Nitekim kaynaklarımızda, evliyânın rüyâ âleminde yardımı hususunda pek çok örnek nakledilmiştir. Meşhur menkıbelerden biri şöyledir:  
“Mevlânâ Şemseddîn-i Mardînî Hazretleri bir meseleye cevap vermekten âciz kalmış ve buna bir fetva vermek için kendinde tâkat bulamamıştı. Bir gece Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerini rüyada gördü. Mevlânâ Hazretleri ona: *‘O mesele, Hidâye’de zikredilmiştir. Filân bâbda otuz üçüncü yaprağa kadar say ve sağ sahifenin yedinci satırına bak. Buradan istediğini elde edip fetvayı yaz ve mezheb mutaassıplarından asla endişe etme!’* dedi. Sabahleyin kalkıp el-Hidâye’yi önüne aldı ve o hidâyete eriştiren sultanın (yani Mevlânâ Hazretlerinin) hidâyetiyle (onun rüyada) söylediğini buldu. Orada Mevlânâ Hazretlerinin buyurduğu gibi yazılmıştı. Fetvayı yazdıktan sonra durumu olduğu gibi medrese bilginlerine anlattı.”

Derler ki: O günü yirmi inatçı danişmend inkâr kemerlerini kesip o işin ateşinden kurtuldular ve Mevlânâ Hazretlerine samimi mürîd oldular. Selâm, hidâyete tâbî olanların üzerine olsun!

## Elli Dört Farzın Yirmi Üçüncüsü: Daima Allah Teâlâ'dan Korkup Gevşekliği Terk Etmek

“Havf”, yani korku ifâdesi, pek çok âyet-i kerîmede geçer. Bunlardan birinde şöyle buyurulur: **“İşte size! Bu, şeytandı ki,** (sizi müşrik) **dostların**(ın yapacağı zarar)**dan korkutmaktaydı! Artık onlardan korkmayın, Benden korkun! Eğer** (gerçekten) **mü’min kimseler olduysanız!”** (Âl-i İmrân Sûresi:175)

Tefsirlerde yer aldığına göre, Mevlâ Teâlâ bu âyet-i kerîmede hakiki mü’minlerin, Kendisi dışında hiçbir şeyden korkmamaları gerektiğini; kâmil îmânın, Allah Teâlâ’dan korkup sakınma duygusunu diğer korku ve sakınmalara tercih ettireceğini beyân buyurmuştur.

Allah Teâlâ, bizleri imtihan dünyasında hudutlarıyla çevrelemiş ve o hudutları aşmamamız konusunda bize birçok âyet-i kerîmeyle ikazlarda bulunmuştur. Bu korkunun mahiyeti üzerinde ulemâmız önemle durmuş, Allah Teâlâ’ya olan teslimiyetten ve azâbından çekinmekten kaynaklı, sâir şeylere karşı duyulandan farklı bir duygu olduğunu beyân etmişlerdir. Bu hususu Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* “haşyet” ifadesiyle en güzel biçimde şu hadîs-i şerîfiyle açıklamıştır: ***“Ben Allah hakkında sizden daha çok bilgiye sahibim ve benim haşyetim sizinkinden daha fazladır.”*** (Buhârî, Edeb:72) “**Kulları içinden** (hakkıyla) **ancak âlimler Allah’tan korkarlar.**” (Fâtır Sûresi:28’den.) âyet-i kerîmesi de bu mânâyı ifade etmektedir. Bu duygu dengesini kurabilenler, dünya hayatının geçiciliğini fark eden ve Allah Teâlâ’yı unutturacak türden neşe ve gevşekliğe, gaflete düşmekten korunacaktırlar.

## Ezansız Semtler

Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler, mübârek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur’ân- Kerîm’in sesini işittiler. Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler; camiler içinde şafak sökerken Tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçerek hayata girdiler.

Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyor, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile, yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız semtlerde, yani alafranga terbiye ile yetişirken, Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki, ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler; yoksa ne muhit, ne yaşayış, ne semt hiçbirşey bu yavrulara Türklüğü hissettiremez.

Biz ki, minâreler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübârek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında dönebiliriz. Fakat minâresiz ve ezansız semtlerde doğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlamayacaklar!

Yahya Kemal Beyatlı

## Elli Dört Farzın Yirmi Dördüncüsü: Allah Teâlâ’ya ve Rasûlün’e İtaat Etmek

Allah Teâlâ’ya ve Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e itaat, bir tavsiye değil; birçok âyet-i kerîme ile sabit bir inanç esasıdır. Bu sebeple, Kur’ân-ı Kerîm’de itaat söz konusu edildiğinde, Allah Teâlâ’ya itaatin hemen ardından Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e itaat emredilmiştir. Bu âyet-i kerîmelerin birinin hitâbında, emîr sahiplerine itaat de vurgulanarak şöyle buyurulmuştur: **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Allâh’a itaat edin, o Rasûl’e ve sizden olan** (âlimler, kadılar ve idâreciler konumundaki) **ülü’l-emre de itaatte bulunun! Şayet siz herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onu Allâh**(ın kitabın)**a ve** (kendisi mevcutsa bizzat) **o Rasûl’e** (değilse onun sünnetine) **çeviri**(p havâle edi)**n. Eğer siz Allâh’a ve o son güne inanmakta olduysanız** (size emredileni aynen yerine getirin)**!..”** (Nisâ Sûresi:59’dan.)

Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e itaat ve onu hakem kılmak, aramızda fiilî olarak mevcut bulunmadığı için ancak sünnete müracaatla mümkün olmaktadır. Allah Teâlâ ve Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hüküm verdiği bir konuda mü’minlerin için farklı bir tercihin söz konusu olmayacağı ve aksinin dalâletten başka bir şey olmayacağı, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyurulmuştur: **“Ne inanan bir erkek, ne de inanan bir kadın için Allâh ve Rasûlü bir işe hükmettiği zaman onlar için; kendi işlerinden** (diledikleri arasında) **birini seçmeleri olamaz! Her kim Allâh**(ın buyrukların)**a ve Rasûlün**(ün emirlerin)**e isyan ederse, muhakkak ki o, pek açık bir sapıklıkla dalâlete düşmüştür.”** (Ahzâb Sûresi:36) Mevlâ Teâlâ bizleri itaatten yüz çevirmeyenlerden eylesin!

## Hazreti Osman *(Radıyallâhu Anh)*ın Şehâdeti

Osman *(Radıyallâhu Anh)*, Hulefâi’r-Râşidîn’in üçüncüsü, hayattayken cennetle müjdelenmiş sahâbîlerden ve Habeşistan muhâcirlerinden biri, ‘Zinnureyn’ yani iki nûr sahibi; Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in damatlığıyla iki kez şereflenmiş büyük bir sahâbîdir.

Yahûdî asıllı Abdullah ibni Sebe’nin kışkırtması ve yaydığı fitneler sonucu Medîne’yi saran isyancılar saldırıya geçip hilâfer makamında bulunan Hazreti Osman *(Radıyallâhu Anh)*ın evini ok yağmuruna tuttular. Ancak ok atarak bir sonuç alamayacaklarını anlayınca, bitişik evin duvarını delerek içeri girdiler.

Bu sıralarda Osman *(Radıyallâhu Anh)* 82 yaşındaydı. Bir gece önce rüyasında Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i görmüş ve: ***“Yarın akşam iftarı bizim yanımızda yapacaksın…”*** müjdesine nâil olmuştu. Delik duvardan içeri giren isyancılar, Osman *(Radıyallâhu Anh)*ı oruçlu ağzıyla Kur’ân-ı Kerîm okurken buldular. Suikastçılardan biri kılıcını çekerek halifeye doğru salladı. Kanı, okumakta olduğu mushafın üzerine sıçramıştı ve artık kanlar içinde, emaneti teslim etmiş şekilde yerde yatıyordu.

Nâile Hatun’un bağırışı üzerine koşan kölelerden biri, suikastçılardan ikisini öldürdü, üçüncüsü ise kaçmayı başardı. Kapıda nöbet bekleyenler içeri girdiğinde her şey için artık çok geçti. İşgal sebebiyle Osman *(Radıyallâhu Anh)*ın cenâzesi iki gün olduğu yerde kaldı. Sonrasında defin işlemleri için harekete geçildi. Cenâze, fitne sebebiyle Medinelilerden ancak yirmi kişi tarafından kaldırıldı. Suikast esnasında mushafının üzerine sıçrayan kan hiçbir zaman kurumadı; Müslümanlar arasındaki savaşın başlangıcı oldu.

## İzzet, Allâh-u Teâlâ’ya Tâbî Olmakla Kazanılır

Ebedî kurtuluş sebepleri, îmân ve amel-i sâlihtir. Eğer ehl-i kitap da îmân edip takvâ sahibi olsalar, günahları eritilip nimetlerle dolu cennetlere girerlerdi. Ancak ehl-i kitap, îmân etmediler. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz’e tâbî olmadılar. Tevrât ve İncil’de Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vasıflarını okudukları hâlde, bildikleri hâlde yine de tâbî olmadılar.

**“Kendilerine kitap verdiklerimiz** (Yahûdî ve Hristiyan âlimleri)**, onu** (Peygamber Efendimiz *Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemi*)**, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar.”** (Bakara Sûresi:146) âyet-i kerîmesi bize, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in bütün şemâil ve evsâfının geçmiş kitaplarda zikrolunduğunu ve ehl-i kitap âlimlerinin, öz oğullarını tanıdıkları gibi Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i tanıdıklarını haber vermektedir. Ama ne yazık ki ehl-i kitap böyle bildikleri hâlde inanmadılar. Îmân etmedikleri için de günahları setredilmedi ve cennete de giremeyecekler.

Eğer Mevlâ Teâlâ’nın buyurduklarına tâbî olsaydılar, elbette Mevlâ Teâlâ onları cennetlerine koyardı. Ama cennete girmenin şartlarını yerine getiremediler. Koca Yahûdî âlemi, Hristiyan âlemi, bildikleri hâlde bu nimetten kendilerini mahrum ettiler. Bundan, Allâh-u Teâlâ Hazretlerine sığınırız.

İnsan bildikçe, yani ilmi arttıkça boyun eğmeli. Takvâya daha çok yönelmeli. Ve o ilmi veren Allah *(Celle Celâluhû)*ya çok çok şükretmeli, hamd-ü senâ etmeli ve bu ilim üzere istikamet istemelidir. Zira insan, kendi başına hiçbir şey beceremez. (Mahmud Efendi Hazretleri, *Sohbetler*)

## Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Aliyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* on yedinci altın halkası Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*dur. Mübarek ismi ve nisbeti Muhammed ibni Muhammed el-Buhârî el-Hârizmî’dir. Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend *(Kuddise Sirruhû)*nun kendisine bazı tâlipleri havale ettiği ve *“Alâuddîn bizim yükümüzü bir hayli hafifletti”* buyurduğu halifesi olup Altın Silsile’de kendisinden sonra gelmektedir. Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*, velâyet nurları ve eserleri mükemmel bir şekilde zâhir olan kâmil-mükemmil bir zâttı. Bereketli sohbeti ve güzel terbiyesi sayesinde birçok kişiyi kemâle ulaştırdı.

Zamanının en ileri gelen evliyâsından olan Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)* ilmiyle âmil bir veliydi. Allah Teâlâ’nın ilim ağacının meyvelerinden bir meyveydi. İnsanlık âleminin yüz akıydı. Allah Teâlâ’ya giden yolda insanların rehberiydi. Hak için batılı yere serenlerin en önde gelenlerindendi.

Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*nun birçok kâmil müridi vardı. Bunlardan en meşhur olanı Silsile-i Aliyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* on sekizinci altın halkası olan Mevlânâ Ya‘kûb-i Çerhî *(Kuddise Sirruhû)*dur. Büyük âlim Seyyid Şerîf Cürcânî *(Rahimehullâh)* da Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*nun müridleri arasına katılmıştı. Kendisinin şöyle dediği rivayet edilmiştir: *“Hâce Alâuddîn el-Attâr’ın sohbetine yüz sürmeyince, Allah Teâlâ’yı bulamadım.”*

Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*, hicrî 802 senesinde Receb ayının ikinci pazartesi günü hastalanmış ve yirminci günü âhirete irtihâl eylemiştir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri, şefaatine nâil eylesin!

## Merhûm Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi

Merhûm Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, İslâmî ilimler alanında tedrîsât gayesiyle yarıda bıraktı.

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'ne, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’ne, 1983′te de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’ne atandı. Acemoğlu Camii imam hatibiyken Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı görevini de yürüttü. İlerleyen yıllarda Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin edilen Abdülmetin Balkanlıoğlu hizmetlerini vâiz olarak sürdürdü. Bilhassa hocaların susturulduğu 12 Eylül darbesi sonrasında, ilim ve irfân ateşinin sönmemesi ve halkın ilim ve sohbetten mahrum kalmaması noktasında büyük bir boşluğu doldurdu. Nişanca Camii ve Mimar Sinan Camii’leri başta olmak üzere, muhtelif camilerdeki mutat sohbetlerini vefâtına dek devam ettirdi. Hizmet ehli olan hocamız, yurt içi ve yurt dışı hizmet hareketlerini daima destekledi.

Muhtelif vesilelerle tertip edilen sohbet ve konferanslarını yoğun bir şekilde sürdüren Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefât etti. Evli ve iki çocuk babası olan hoca eendi, toplumun her kesiminin sevgisini kazanmıştı. Bu sevgi, Fatih Camii’nde edâ edilen cenâze namazı esnasında cemaatin yoğunluğuyla izhâr oldu. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Merhûm Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocamızın Hassâsiyetleri

Sohbetlerinde işlediği meseleleri, taallûk ettiği İslâmî ilimler alanı çerçevesinde dikkatle inceleyen hoca efendi, yeri geldikçe âdâb-ı şer‘iyye (ahlâk-ı İslâmiyye) alanlarında da özellikle ele alır ve günümüz şartları muvacehesinde değerlendirmek suretiyle örnekleyerek herkesin anlayabileceği şekilde aktarırdı. Sohbetlerinde genişçe yer bulan bir başka konu da Sahâbe-i Kirâm’ın üstün ve örnek şahsiyetiydi.

Zaman zaman Aşere-i Mübeşşere’’yi tek tek anar, bu mümtâz sahâbîlerin hayattayken Cennetle müjdelenmelerine vesile olan üstün fazîletlere, sadâkat ve hassasiyetlerine dikkat çekerdi. Sohbetlerlerinde Ezvâc-ı Tâhirât da önemli bir yer tutardı. Mü’minlerin anneleri olan, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* hanımlarının örnek şahsiyetini sık sık gündeme getirir, Şîâ ve diğer batıl mezheplerin Sahâbe-i Kirâm’a yönelik iftiralarına üst perdeden lâyıkıyla cevap verir, dinleyenleri bu konuda da bilgilendirmek suretiyle ikaz ederdi.

Müslümanın bir gününün nasıl olması gerektiğini anlattığı bir sohbetinde; işrâk, kuşluk, evvâbîn ve teheccüd gibi günlük nâfile namazlara devam etmenin önemini anlatır ve telefonla da olsa her gün sıla-i rahim yapmak ve her fırsatta tebliğle meşgul olmak gerektiğini sık sık hatırlatırdı.

Maddiyatın âdeta “her şey” olarak telakki edildiği günümüzde, infâk hasletinin yaygınlaşması ve sadaka anlayışının gelişmesi konusunda sürekli vurgularda bulunurdu. Vâriyeti, rızâ-yi ilâhî doğrultusunda sarf etmenin, yani sadakanın hakikî kurtuluşa ulaşma vesilelerinden olmakla birlikte, sıkıntı ve belâları def edici bir mânevî hususiyete sahip olduğuna özellikle dikkat çekerdi.

## Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Şer‘î ilimlerin yanı sıra; astronomi, matematik gibi fennî ilimlerde de üstâd olan İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakîrullâh Hazretlerinin sohbetlerinde kemâle erdi. Bir süre İstanbul’da kaldı; Sultan Mahmud Hân ile görüştü ve saray kütüphanesinde çalışmalar yaptı. Daha sonra Erzurum’daki Abdurrahmân Gâzî Zâviyesi’ne tayin edildi. Uzun müddet talebe yetiştirdi. 1755 senesinde tekrar İstanbul’a döndü. Önemli hizmetlerinin ardından, 1763 senesinde Tillo’yu ziyarete gitti. Buradan sefere çıkıp Hac vazifesini îfâ ettikten sonra memleketinde döndü ve 22 Haziran 1780 tarihinde bir Perşembe günü vefât etti. Tillo’da, mürşidi İsmail Fakîrullâh Hazretlerinin kabrine komşu olacak şekilde defnedildi. Mevlâ Teâlâ, sırrını âlî eylesin!

## Sultan 2. Süleyman

1642’de doğan ve şehzâdeliğinde iyi derecede tahsil görerek yetişen Sultan 2. Süleyman, Sultan 4. Mehmed’in tahttan indirilmesi üzerine 1867’de tahta çıktı. Saltanatı devri, siyasî ve idarî açıdan zor bir devirdi. Bir yanda ordunun düzenindeki bozukluk, diğer yanda içeride ve dışarıda isyan hareketleri söz konusuydu. Kaybedilen toprakların bir kısmını geri almaya muvaffak oldu. Millî duyguları yüksek bir padişah olan Sultan 2. Süleyman, ağır hastalığına rağmen orduya moral verebilmek gayesiyle Macaristan seferine katıldı. Ordu Edirne’ye ulaştığında rahatsızlığının artması üzerine burada tedavi altına alındı fakat 22 Haziran 1691 Cuma günü vefât etti. Cenazesi İstanbul’a nakledilerek Süleymaniye Külliyesi’ne, Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın türbesine defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Turgut Reis

Egeli olan ve iyi bir denizci olarak yetişen Turgut Reis, başarıları vesilesiyle Osmanlı ordusuna katılmış ve donanmada önemli vazifelere yükselmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1546’daki vefâtının ardından donanmanın başına geçmiş, 1565’de Malta Kuşatması için düzenlenen sefer esnasında bir top atışının isabeti sonucu yaralanmış ve 23 Haziran’da şehid olmuştur. Mevlâ Teâlâ, şehâdetini makbûl eylesin!

## Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e Verilen Beş Haslet

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyuruyor:  
***“Bana beş haslet verildi ki, benden evvel hiçbir peygambere o hasletler verilmedi.  
1-Bir aylık mesafeden*** *(düşmanın benden)* ***korkması ile yardım olundum.  
2-Yeryüzü bana hem mescid hem de pâklık vasıtası kılındı. Ümmetimden hangi bir adama namaz vakti ulaştığında*** *(su ve cami bulamadığı takdirde teyemmüm ile)* ***kılar.  
3-Ganimet malları bana helâl kılındı, benden evvel kimseye helâl olmadı.  
4-Şefaat*** *(yani kullara yardım)* ***makamı bana verildi.*** *(Şefaat benimle başlayacak.)****5-Her peygamber yalnız bir kavme gönderildi, ben ise umum nâsa*** *(insanlara)* ***gönderildim.”***

Bu beş haslet, Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e kâmil derecede tâbî ve vâris olanlara da aynıdır. O hâlde tam olarak Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e tâbî ve vâris olalım ki, bu nimete ulaşalım ve dünyaya ışık tutalım. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Sultan 3. Ahmed Hân

23. Osmanlı padişahı, 88. İslâm halifesi olan Sultan 3. Ahmed Hân, 30 Aralık 1673 tarihinde Dobriç’te doğdu. Babası Sultan 4. Mehmed Hân, annesi Emetullah Rabia Gülnûş Sultandır.

Küçük yaşlarından itibaren iyi bir eğitim görerek yetişti. Terbiyesiyle öne çıkan bir çocuktu. Devrin büyük hocalarının rahle-i tedrîsâtından geçti. Şehzadeliği döneminde de kendisini yetiştirmeyi ihmal etmedi.

Ağabeyi Sultan 2. Mustafa Hân’ın tahttan indirilmesinin ardından padişah olduğunda 30 yaşındaydı. Osmanlı devleti için zor bir dönemdi. İçeride ve dışarıda birçok sorun baş göstermişti. Rusya’nın Orta Asya’ya nüfûz siyaseti sebebiyle ortaya çıkan gerginlik, Balkanlarda yaşanan çatışmalar, Avusturya Krallığı ve Venediklilerle (1715-1718) cereyan eden savaşlar, 1723-1727 seneleri arasında İran’la süren muharebeler Sultan 3. Ahmed Hân’ın gerçekleştirmek istediği kalkınma hamlelerini daima sekteye uğrattı.

İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk matbaa Sultan 3. Ahmed Hân’ın fermanıyla hayata geçti. Saltanatı devrinde, bütün olumsuzluklara rağmen daha pek çok gelişmeye imza attı. Avrupa’da yaşanan gelişmeleri gönderdiği elçiler vasıtasıyla yakından takip ederek Osmanlı Devletinin duraklamasının önüne geçmeye çalıştı. Patrona Halil ve yandaşlarının başlattığı isyan neticesinde 1 Ekim 1730’da tahttan çekilmek zorunda kaldı. Tahttan indirildikten sonra altı yıl daha yaşayan padişah, altmış üç yaşında vefât etti ve Eminönü Yeni Camii yakınında bulunan Vâlide Turhan Sultan türbesine defnedildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Sultan Çelebi Mehmed Hân

Sultan Yıldırım Bâyezîd’in oğlu olan Sultan Mehmed, Bursa ve Edirne sarayında ciddî seviyede eğitim alarak en iyi şekilde yetiştirilmiştir. Babasının Ankara Savaşı sonrası vefâtı üzerine, dağılmaya maruz kalmış devleti eski gücüne kavuşturmak için uğraş vermiş ve fetret olarak anılan, 11 sene kadar süren zor sürecin ardından devlet otoritesini tesis etmeye muvaffak olmuştur. Bu başarısı vesilesiyle devletin ikinci kurucusu olarak anılmış, tahtta kaldığı sekiz sene müddetince devlet-i aliyyeye büyük hizmetlerde bulunmuştur. Gerek Anadolu beyliklerine karşı galibiyetler elde etmiş gerekse Rumeli’de baş gösteren kargaşa ve otorite boşluklarını gidermiştir. 25 Haziran 1424’te Edirne’de vefât eden Sultan Çelebi Mehmed, Bursa’ya nakledilip Yeşil Türbe’ye defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Sultan Abdülmecid Hân

Sultan Abdülmecid Hân, tebaasının ve İslâm dünyasının refâh ve huzûrunun sürmesini arzu eden, ümmet dertlisi bir padişahtı. Dört oğlunun da padişah olması vesilesiyle Osmanlı sultanları arasında müstesna bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e olan sevgi ve muhabbetinin ziyadeliği konusunda en büyük gösterge, inşa ettirdiği Hırka-i Şerîf Camii’dir.

Tarîkat-ı Aliyye’yi İstanbul’a getiren Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh *(Kuddise Sirruhû)*nun mürîdânından olan Sultan Abdülmecid Hân, tarîkat-ı aliyyeye sıkı sıkıya bağlı, mâneviyât sahibi bir kimseydi. Tüberküloz hastalığı sebebiyle 38 yaşında vefât eden padişah, vasiyeti doğrultusunda Yavuz Sultan Selim Külliyesi hazîresindeki türbesinde mefdûndur. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Elli Dört Farzın Yirmi Beşincisi: Günahtan Kaçıp İbâdetle Meşgul Olmak

Îmân nuruyla müşerref olan kullar, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in tebliğini tasdik edip bu tebliğe uygun olarak günahlardan kaçmalı ve ibâdetlerle, sâlih amellerle meşgul olmalıdırlar. Bunun aksi, azâba dûçâr olmaktır. Zira âyet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur: **«**(Habîbim! Kullarıma de ki:) **“O hâlde** (İslâm’a sarılarak, İlâhî azaptan) **Allâh**(ın mükâfatın)**a doğru kaçın! Şüphesiz ki ben sizi** (anladığınız bir dille) **O’n**(un azâbın)**dan pek açık bir uyarıcıyım!”»** (Zâriyât Sûresi:50)

Kur’ân-ı Kerîm’de, ebedî kurtuluşa erecek kimselerin durumu beyân edilirken, günahlardan kaçınma, yani takvâyı benimseme ve sâlih amellere devam konusuna özellikle dikkat çekilmiştir. Nitekim sâlih amel sahiplerinin fazîletini açıklayan âyet-i kerîmelerden birinin hitâbı şöyledir: **“**(Habîbim!) **Müjdele o kimseleri ki; onlar (**îmân şartlarına şüphesiz bir şekilde) **îmân etmişlerdir ve** (namaz, oruç, hac, zekât gibi, hem akla, hem de Kitâb’a ve Sünnet’e uygun olan) **sâlih ameller işlemişlerdir;** (köşklerinin ve ağaçlarının) **altlarından sürekli ırmaklar akmakta olan pek kıymetli cennetler gerçekten de onlara aittir!”** (Bakara Sûresi:25’den.)

Allah Teâlâ indinde en makbul anlayış ve hayatın; O’nu sevmek, O’na sonsuz saygı duymak, yasaklarına düşmekten kaçınıp korunmak ve rızâsına uygun işler yapmak olduğu hakikatini her daim hatırda tutmalı ve düstur edinmeliyiz.

## Müslüman Hayatında Tatil Kavramı

Zamanı iyi değerlendirebilmek Müslümanım diyenlerin mühim vazifelerindendir. Akıp giden zaman içerisinde vakitlerimizi iyi değerlendirebilmemiz İslâmî bilincimizi ait olduğu hâle ircâ etmekten geçiyor diyebiliriz rahatlıkla. Aslî kaynaklarımıza dönüp de zamana yemin eden kâinatın yaratıcısına kulak verdiğimizde tekrardan canlanacaktır vakit değerlendirme şuurumuz. ***“İki nimet vardır ki insanlardan birçoğu bunlarda aldanmıştırlar: Sıhhat ve boş vakit”*** buyuran Peygamber-i zîşânın şu veciz nasihatini tefekkür kulağıyla dinlediğimizde, daha iyi kavrarız zamanı nasıl da israf ettiğimizi. Büyüklerimizin konuyla ilgili ikazını anladığımızda, hayatın içerisindeki zaman denen şeyin kavga edilmesi gereken en önemli rakip olduğu şuurunu kazanırız.

Müslümanın da kalbini ferahlatmaya, dinlenmeye, istirahate ihtiyacı vardır elbet. Uzun meşgaleler sonucu yorgun düşen bedenler gibi ruhlar da bîtap düşer belli bir zaman sonra. Onun için ***“ Kalpleri anbean rahatlatınız”*** buyrulmuştur. Ancak bu istirahat şer’î ölçüler çerçevesinde kalarak icrâ edilmelidir.

Müslüman, tatil ifadesini kendi adına hoş karşılayamaz. Zira tatil muvazzaf olarak dünyaya gönderilen insanın işi değildir. Atâlet kavramı, vazife mefhûmuyla asla bağdaşmaz. Kur’ân-ı Kerîm, insanın dünyaya başıboş olarak gönderilmediğini söyler.

Tatil kavramının Müslümanların zihninde bir hayli eksen kayması yaşadığı, içinin boşaltılıp batılılaşma egzersizi haline getirildiği hepimizin mâlûmudur. Güncel yaşantımızdaki fiiliyatımızın birçoğunda olduğu gibi tatil anlayışımızda da Kur’ân ve Sünnet’in ikaz ve yol göstericiliğine başvurup bir düzeltmeye muhtaç olduğumuz son derece açıktır.

## Hayber’in Fethi

Hayber, tarihî kaynaklarımıza kalelerin bulunduğu verimli ve sulak bir vadi olarak geçer. Bölgeyi önemli kılan ve fethini değerli kılan, mühim ticaret yollarının geçtiği bir mevkide bulunmasıdır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in fiilî ve mânevî komutasındaki İslâm ordusu tarihî kayıtlara göre 1500 kişilik bir kuvvetle Hayber’e doğru ânî bir şekilde yola çıktı. Ordu, yer yer konaklamaların ardından birkaç günlük intikalin sonunda Hayber’e ulaştı. İslâm ordusunu muhkem kaleler ve yüksek teçhizatla karşılayan Hayberlilerin askerî kuvveti, mücâhidlerin on katından fazlaydı.

Gerçekleşen muharebede Hazreti Ali *(Kerremelâhu Vechehû)* büyük kahramanlıklar gösterdi ve hâkim olunması son derece güç, o vakte kadar orduların taarruza geçmeye dahî cesaret edemedikleri bölge İslâm hâkimiyetine râm oldu. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Hayberlileri affetti ve yetiştirecekleri mahsulün yarısına karşılık yerlerinde kalmalarına müsaade etti.

Hayber’in fethi; İslâm ordusunun zaferi, esirlere tatbik edilen ahkâm, İslâm devletinin gelirlerinin artması ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in, kendisine sunulan koyun etinin zehirli olduğunu mûcizevî bir şekilde haber vermesi gibi hususiyetleri ve Hazreti Ali *(Kerremallâhu Vechehû)*nun fetih esnasındaki kahramanlıkları açısından önem taşımaktadır.

## Şeyh Sa‘îd ve Beraberindekilerin İdamı

Seyyid bir aileden geldiği belirtilen Şeyh Sa‘îd, Nakşibendî-Hâlidî meşâyihinden olup Pa‘levî kolunun şeyhiydi. İkamet ettiği bölgenin kanaat önderlerinden, dinî ve içtimâî alanda hatırı sayılan bir kimseydi. Aralarında kan davası veya husumet bulunan aşiret ve ailelerin arasını sulh eder, çatışmaları giderirdi.

Ankara merkezli kurulan yeni devletin politikaları ve bilhassa hilâfetin ilgâsı, Şeyh Sa‘îd ve çevresi tarafından tepkiyle karşılandı. Birileri bugün onu ırkçı bir hareketin mümessili gibi sunmaya çalışsa da, o daima hilâfeti kaldıran iradeye karşı durmuş, ilminin ve mânevî hüviyetinin lüzumu doğrultusunda faaliyet göstermiştir.

Onun bu tavrından ve bölgedeki tesirinden rahatsız olanlar kendisini 26 Mayıs 1925’te bağlılarıyla birlikte tutuklayarak Diyarbakır’a nakletmiş ve avukat tutmalarına dahi müsaade etmeksizin İstiklâl Mahkemelerinde muhakeme etmişlerdir. Tamamen hukuksuz muhakemelere imza atan ve bu anlamda tarihe kömür karası harflerle kazınan İstiklâl Mahkemesinin hükmünce 28 Haziran1925’te idama mahkûm edilmiş ve karardan bir gün sonra, aynı cezayı alan diğer hükümlülerle beraber 29 Haziran 1925’te idam edilmiştir.

Boynuna ilmek geçirildiğinde dahî izzetini muhafaza etmiş ve infazına refakat eden, İstiklâl Mahkemesi üyelerinden Saib Bey ve Diyarbakır Valisi Mürsel Bey’e dönerek: *“Mahşerde hesaplaşacağız!”* diyerek hesabın âhirette görüleceğini tebliğ etmiştir. Mevlâ Teâlâ, şehadetini makbûl eylesin!

## Sultan 2. Mahmud Hân

30. Osmanlı padişahı ve 95. İslâm halifesi olan Sultan 2. Mahmud Hân 20 Temmuz 1785 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan 1. Abdülhamid, annesi Nakşidil Sultan’dır.

31 sene süren ve son derece çalkantılı ve buhranlı bir döneme denk gelen saltanatı büyük bir kargaşa ortamında başlamıştı. Nitekim bu karışıklıklar sebebiyle, 28 Temmuz 1808’de tahta çıkan padişah, 13 Eylül’de ancak kılıç kuşanabilmişti.

Bükreş Antlaşması (8 Eylül 1812), Sırp isyanının bastırılması (30 Ekim 1813) ve ayanlara karşı mücadele, devrinin en önemli gelişmeleridir. Uzun süren isyanlar sonucunda devlet otoritesini Anadolu’da yeniden tesis etmiş olması, büyük bir başarıdır. Rusya’yla cereyan eden savaşlar Edirne antlaşması ile neticelenmiş, Ortodokslarla da ciddi sorunlar yaşanmıştır. Padişahı en çok zorlayan konu ise, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sonrası patlak veren Osmanlı-Mısır savaşı olmuştur.

Sultan 2. Mahmud Hân devrin çaresiz hastalıklarından vereme yakalanmıştı. Kardeşi Esma Sultan’ın Çamlıca’da bulunan köşküne yerleşti. Durumu gittikçe ağırlaştı ve 30 Haziran 1839 sabahı hak vâki oldu ve sultân vefât etti. Şehzâde Abdülmecid’in cülûs merasimi için hazırlıklara başlanması yönünde talimat verildi.

Topkapı Sarayı’na getirilen cenâze, yoğun yağmur yağışı altında edâ edilen namazın ardından Cağaloğlu’nda defnedildi. Defnedildiği yer daha sonra hazîre hâline getirildi ve kabrinin üzerine türbe inşâ edildi. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

# **1 Temmuz**

## Mevlânâ Yâ‘kûb el-Çerhî el-Hısârî *(Kuddise Sirruhû)*

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* on sekizinci altın halkası Mevlânâ Ya‘kûb-i Çerhî *(Kuddise Sirruhû)*dur.

Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)* ilim tahsili için ilk önce Herat, daha sonra Mısır’a gitti. Asrının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri okudu. Dönemin en büyük âlimlerinden olan Şeyh Şihâbuddîn eş-Şirvânî Hazretlerinden ders aldı. İcâzet aldıktan sonra geri dönerek Buhara’ya geldi ve buradaki âlimlerden fetva icâzeti aldı.

Gönlüne bâtın ilimlerinin aşkı düşen Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)*, Buhara’da Şâh-ı Nakşibend *(Kuddise Sirruhû)*nun sohbetine katılmak istedi ve uzunca bir süre hizmetinde bulunup samimi bir şekilde sohbetlerine devam etti. Sonrasında Şâh-ı Nakşibend *(Kuddise Sirruhû)* onu Mevlânâ Alâüddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*nun sohbetinde bulunması için onun yanına, Çagâniyan’a gönderdi. Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)* da o vefât edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Mevlânâ Alâüddîn el-Attâr *(Kuddise Sirruhû)*nun vefâtından sonra elli yıl gibi bir süre irşâd faaliyetinde bulundu. İrşâdının en önemli semeresi şüphesiz Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*dur. Hâce Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)* dışında; Yûsuf el-Çerhî, Şihâbuddîn el-Meşhedî, Yûsuf el-Baykûlî ve Muhammed el-Kuhistânî gibi halifeler yetiştirmiştir.

Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)* 5 Safer 851 (22 Nisan 1447)de vefât etmiştir.  Kabri, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarında bulunan Hulgatü Köyü’ndedir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri, şefaatine nâil eylesin!

## Kuba Mescidi’nin İslâm Tarihi Açısından Önemi ve Fazîleti

**“**(Kuba’da) **ilk günden beri takvâ üzere tesis edilmiş olan bir mescit, elbette kendisinde** (namaz için) **kıyama durmana** (diğer mescitlerden) **daha lâyıktır…”** (Tevbe Sûresi:108’den.)

Rasûlüllâh *(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)* hicret esnasında Medine’ye yakın bir mevkîde 14 gün boyunca konaklamış ve burada inşaasında bizzat kendisinin de çalıştığı Kuba mescidini yaptırmıştır. İslâm tarihindeki ilk mescid ve Cumâ namazı kılınan ilk mescid olma özelliklerini taşıyan Kuba mescidi ve mescide devam edenler, Kur’ân-ı Kerîm’de övülmüştür.

Kuba Mescidi; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ’dan sonra, yeryüzünün en faziletli mescididir. Rasûlüllâh *(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)* burada namaz kılmanın fazîleti hakkında: ***"Her kim evinde güzelce temizlenip, abdest alır sonra Kuba mescidine gelir ve iki rekât*** *-bir rivayette 4 rekât-* ***namaz kılarsa, ona bir umre sevabı verilir"*** (Tirmizî, Salât:242) buyurmuştur.

Kuba Mescidi; takvânın gündeme gelmesi, bir mertebe olarak açıklanması ve derecelerinin ifâde edilmesine vesile olması açısından mü’minler nezdinde mühim bir yere sahiptir. Kuba mescidini ziyâretle müşerref olanlar, ziyâretleri esnasında mescidin, müslümanların ilk kez bir cemaat vasfına kavuşmalarının ve yekvücut olmalarının simgesi olduğunu hatırlamalıdırlar. Kaçış değil, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına ve murâdına uygun bir şekilde yeniden geri dönüşün, kutlu beldelere Allah Teâlâ’nın nizâmıyla nizâm vermenin yolu olan hicretin önemi de yine ziyâretler esnasında düşünülmesi gereken hususlardır.

## Elli Dört Farzın Yirmi Altıncısı: Emîr Sahiplerine İtaat Etmek

Mevlâ Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de ülü’l-emre itaati şu hitâbında zikretmiştir: **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Allâh’a itaat edin, o Rasûl’e ve sizden olan** (âlimler, kadılar ve idâreciler konumundaki) **ülü’l-emre de itaatte bulunun!”** (Nisâ Sûresi:59’dan.)

Müfessirlerden bir kısmına göre, âyet-i celîlede geçen “Ülü’l-emr”den maksat, Rasûlüllah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* zamanında olan ve ondan sonra gelen Müslümanların emîrleridir ki; halifeler, sultanlar, kadılar, ordu komutanları ve harbe gönderilen müfreze emîrleri buna dâhildirler.

Bu konuda en önemli ölçü, emîr sahiplerinin Allah Teâlâ’ya isyan noktasında bir işe girişmemeleridir. Zira ***“Allah Teâlâ’ya isyan olan yerde*** *(kula)* ***itaat yoktur. İtaat ancak meşrû olanda gerekir.”*** (Buhârî, Âhâd:1) hadîs-i şerîfinin hükmünce böyle bir durumda hiç kimseye itaat edilmez. Bu, ebeveynimizle olan münasebetlerimiz de dâhil, itaatin söz konusu olduğu her durumda geçerli bir kıstastır. Aynı mânâyı ifade eden bir başka hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulmuştur: **“*Allah Teâlâ’ya itaat etmeyene itaat gerekmez*”** (Ahmed ibni Hanbel, *el-Müsned*, 3/213)

Ehl-i Sünnet, bu hassas ölçüleri benimsemek ve öğretmek suretiyle büyük ve asırlar boyunca var olup İslâmiyet’e önemli hizmetlerde bulunan devletler kurmuş, sultanlar ve tebaa arasında olumlu münasebetlerin tesisinin temelini en sağlam şekilde atmıştır. Bu ölçülere riayet edilmeyen ortamlarda, düzensizlik ve kargaşadan başka bir şey hâkim olmaz!

## Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir?

Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 senesinde Midilli adasında doğdu. Ağabeyleri Oruç Reis ve İshâk Reisle birlikte deniz ticareti yapıyorlardı. Venedikliler ve Cenevizliler gibi, dönemin en büyük denizci devletlerine karşı dahî üstün başarılar elde ettiler. Osmanlı Devleti ile hep iyi ilişkiler içerisinde oldular. Barbaros Hayreddin Paşa ağabeylerinin vefâtının ardından Yavuz Sultan Selim Hân’a bağlılığını bildirdi ve Cezayir Beylerbeyi pâyesine nâil oldu.

Yavuz Sultan Selim Hân ona, ‘Hayreddin’ ismini verdi, onun vesilesiyle Osmanlı idarî yapısında Kaptân-ı Deryâ olarak yeni bir makam teşekkül etti. Muhârebelerdeki başarılarında olduğu kadar tersanelerin geliştirilmesi gibi hizmetlerde de önemli ilerlemelere vesile oldu. Tersâne-i Âmire onun döneminde yenilendi ve Osmanlı donanmasını denizci milletlerle baş edebilecek seviyeye gelmesini sağlayan hayâtî adımlar onun öncülüğünde atıldı.

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’i adeta bir Türk gölü hâline getirmesinin ardından Haçlılar bir deniz ittifakı kurarak Osmanlı ilerleyişine dur demek istediler ve bunun üzerine 1538 senesinde Preveze Deniz savaşı gelişti. Donanmamız, daha güçlü ve gelişmiş olan Haçlı donanmasına karşı üstün bir başarı gösterdi ve kayıp vermeden büyük bir zafer elde etti. Bu önemli deniz harbi sonunda Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hâkimiyeti pekişmiş oldu.

Kaptân-ı Deryâ Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da vefât etti ve Beşiktaş’ta defnedildi. İsmi, bazı iskeleler ve gemiler başta olmak üzere, muhtelif semt, cadde, meydan ve mevkilere verilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmetiyle muâmele eylesin!

## Başbağlar Katliamı

Anadolu coğrafyası, medeniyetlerin beşiği olması vesilesiyle tevârüs ettiği kültür ve birikimin yanı sıra, doğu ve batı arasında köprü niteliği taşıması hasebiyle ve daha pek çok yönüyle dünyanın merkezi niteliğinde bir coğrafyadır. Böyle bir coğrafyaya hâkim olmak zor olduğu gibi, bu hâkimiyeti sürdürmek de son derece zordur.

Memleketimiz bu konumuna binaen, istisnasız her dönem şer güçlerin hedefi oldu. Nitekim ülkenin doğu ve güneydoğusunda ardı arkası kesilmeyen terör faaliyetlerini yürüten ateist ve marksist yapılanma, dıştan aldığı ve belki de içten sağladığı destekle Ezân-ı Muhammediye sesinin semalarda yankılandığı bir esnada, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde namaz kılmak için camiye toplanmış olan vatandaşlarımızı hedef aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin sayısının 100 kadar olduğu yer aldı haberlerde. Camiye toplanmış olan silahsız 33 din kardeşimiz camiden zorla çıkarılıp yapılan örgüt propagandasının ardından ailelerinin önünde kurşuna dizilerek vahşice katledildi. Katliamın ardından köyün tamamı ateşe verildi; 214 ev, köy okulu, köy camii ve halkevi yakıldı. Talan, saldırılar ve örgüt propagandası, yanarak can veren hayvanların çığlıklarına aldırış edilmeksizin sürdürüldü. Evlere saklanmış olan kardeşlerimiz de yangın sebebiyle vefât etti.

Bu elîm hâdisenin sene-i devriyesinde, mezâlime maruz kalmış olan bütün kardeşlerimize rahmet diliyor, memleketimiz için İslâm nuruyla dolu güzel günler temennî ediyoruz.

## Mukaddes Emanetler ve Teberrük

Peygamberlerin *(Salavâtullâhi ve Selâmühû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în)* ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük, câiz ve meşrû işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm *(Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)* Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in saçı, sakalı, asâsı ve diğer eşyalarıyla teberrükte bulunmuş ve o eşyaları muhafaza etmişlerdir.

Bu amelin meşrûiyetine dair Kur’ân-ı Kerîm’de deliller mevcuttur. Ya‘kûb *(Aleyhisselâm)*ın, Yûsuf *(Aleyhisselâm)*ın gömleğiyle teberrüğü, İsrailoğullarının hürmet beslediği sandığın Kur’ân-ı Kerîm’de ‘tâbût-i sekîne’ olarak anılması bu konuya müteallik başlıca delillerdendir. Zira söz konusu tâbût içerisinde Mûsâ ve Hârûn *(Aleyhimesselâm)*ın terekesinden kalan hatta Şu‘ayb *(Aleyhisselâm)* gibi evvelki Peygamberlere ait birtakım eşyaların bulunduğu nakledilmektedir.

Bizim ‘mukaddes emânetler’ olarak ifade etmiş olduğumuz eşya ve unsurlar da böyle bir muhtevâya sahiptir. Bu emânetler arasında; geçmiş Peygamberlerin, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ve Sahâbe-i Kirâm’dan, ulemâ-i kirâmdan büyüklerimizin terekesinden bazı unsurlar ve Harameyn’e ait bazı eşyalar yer almaktadır.

Bu emânetlerin önemli bir kısmı Memlükler’e karşı elde edilen zaferin ardından; devrin Mekke emîri Şerîf 2. Berekât ibni Muhammed el-Hasenî’nin gönderdiği Kâbe-i Muazzama’nın anahtarlarıyla beraber, Yavuz Sultan Selim Hân tarafından teslim alınmıştır.

Mü’minler, Sahâbe-i Kirâm *(Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)*den tevârüs etmiş oldukları bu hassasiyetle mukaddes emânetlere büyük değer vermekte, mesafelere bakmaksızın ziyâret konusunda büyük özveri göstermektedirler.

## Kâinata İbret Nazarıyla Bakmak ve Zikrullâh’a Devam Etmek

**“Yerlerin ve göklerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ihtilâf edişinde akıl sahibi olanlar için büyük âyetler ve ibretler vardır.”** (Âl-i İmrân Sûresi: 190.)

Akıllı kullar o kimselerdir ki, göklerin, yerlerin yaratılmasından, gece ve gündüzün ihtilâfından ibret alırlar.

Hakikaten bu azîm manzara her an Mevlâ Teâlâ Hazretleri tarafından gözümüzün önüne konulduğu hâlde, gece ve gündüz her yirmi dört saat zarfında önümüzde deverân ettiği hâlde, asla ibret almamamız bizlerin akıllılar zümresinden uzak olmamıza sebep olması âşikâre olmuş oluyor. Buna nasıl râzı olabiliyoruz?! Hayret ediyorum! Bu aklı kazanmamızın yeri dünyadır. Biz ise dünyayı gayet faydasız şeylerde isti‘mal ettiğimizden, vakit sermayemiz telef olmaktadır. Cenâb-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri bizleri hâb-ı gafletten (gaflet uykusundan) uyandıra. Âmin. Bi hurmeti men erselehü rahmeten lil-âlemîn.

Akıllı olmamızın çaresi, Sûre-i Âl-i İmrân’ın sondan ikinci sayfasında beyan buyurulmaktadır: **“Akıllı kullar o kimselerdir ki, ayakta, oturmakta ve yan üzerlerine yattıkları hâlde devam üzere Allâh-u Teâlâ Hazretlerini zikrederler.”** (Âl-i İmrân Sûresi: 191’den.)

Böylece zikrullâha devam edenlerin ruhları dirilir ve uyanır. O zaman işte göklerin ve yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ve tefekkür tam el verince yerler ve gökler Mevlâ Teâlâ ve Tekaddes Hazretleriyle onların arasından kalkar ve Mevlâ Teâlâ ile yüz yüze münâcât ederler. (*Mektûbât-ı Mahmûdiyye*, 137. Mektup)

## İşârî/Tasavvufî Tefsirin Özellikleri

Kur’ân-ı Kerîm’in esrârını kavramış olan muhakkik/derin ilme sahip ulemânın, âriflerin ve bir kısım seyr-i sülûk erbâbının, ilâhî ilhâm ve rabbânî bir keşifle; âyet-i kerîmeleri asıl mânâlarına ters düşmemek ve onlarla uyuşmak kaydıyla, birtakım lafzî veya mânevî işaretlerden dolayı asıl mânâlarından farklı bir şekilde tefsir etmeleridir. Bu tür tefsirler, Allah Teâlâ’nın vehbî olarak verdiği ilimle veya kalbe ilhâm ettiği işaret ve hikmetlerle yapılabilir. Bu tür tefsirlerin ön yargılara dayanmaması, herhangi bir yorum şekline şartlanmaması; asıl anlamların inkâr ve ihmâl edilmemesi gerekir.

Diğer bir deyişle, bu tür tefsir örneklerinde işârî/tasavvufî yorum öncelenerek asıl anlam dışlanamaz; aksine söz konusu tefsir ve yorumlar âyet-i kerîmenin asıl mânâsından ve tefsirinden sonra gelmek üzere âyet-i kerîmenin muhtemel birçok anlamlarından biri olarak ortaya konur.

Tasavvufî bakış açısına göre, sûfîler mânevî makam ve dereceleri nispetinde, âyet-i kerîmelerin işârî anlamlarını kendi iç âlemlerinde tecrübe ederler. Böyle bir tefsir, Allah Teâlâ’dan gelen keşif ve ilhâma dayanır. Zira Allah Teâlâ, mevcûdâtın esrârını âriflere vehbî yoldan ikrâm etmektedir. Ehlullâh/ârifler de kalplerine gelen bu sırları açıklar ve anlatırlar.

Hazırlığı ve neşri hâlen devam eden, çalışmaları mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerinin riyâsetinde bir heyet tarafından yürütülen Rûhu’l-Furkân tefsiri de mufassal ve muasır olmak gibi birçok hususiyetinin yanı sıra, tasavvufî işâretleri cem edici yönüyle de mühim bir tefsirdir. Mevlâ Teâlâ, hepimize yüksek istifâdeler ihsân eylesin!

## Ubeydullah Durdu Hoca Efendi’nin Hayatı

Ubeydullah Durdu Hocaefendi, 29 Nisan 1929’da, Giresun’un Yağlıdere ilçesinin Kızılelma köyünde, Osman ve Fâtıma çiftinin oğlu olarak doğdu. Köy işleri ile uğraşırken bir taraftan da hafızlığa çalıştı ve altı ay içinde hafızlığını tamamladı. Bir müddet fahri imamlık yaptıktan sonra 15 Kasım 1957’de ilkokulu dışarıdan bitirip diplomasını aldı. Bu tarihten itibaren 10 yıl boyunca Edirne’de görev yaptıktan sonra; İstanbul, Kasımpaşa Hacı Hüsrev Camii’ne, oradan da Balat’ta İsa Camii’ne tayin olundu. 29 Ağustos 1979’da İstanbul’dan Bursa İkizler Camii’ne intikal etti ve 10 Mayıs 1994’te emekli oldu.

Ubeydullah Hocaefendi, kısa boylu, güler yüzlü ve latifeyi seven bir zattı. ‘Şair Hoca’ diye bilinen üstad, vaazlarını şiire döker ve her meseleyi nazımla anlatırdı. Sıhhati el verdiği ölçüde son günlerine kadar irşâd vazifelerini ihmal etmeyen hoca, sık sık da emr-i bil maruf için farklı şehirleri ve kahvehane gibi, insanların toplu hâlde bulunduğu mekânları dolaşırdı.

Efendi Hazretlerimizin *(Kuddise Sirruhû)* Bursa vekili olan Ubeydullâh Hocaefendi, şeyhine benzeyen siması ve ağırbaşlı tavırlarıyla bütün ihvânın sevgisini kazanmıştı. Efendi Hazretlerimiz zaman zaman, *“Bursa’da U ile başlayan 3 şeyi severim: Uludağ, Ulu Camii ve Ubeydullah Hoca”* buyururlardı.

Allah Teâlâ’nın verdiği ömrü O’nun yolunda tüketerek 09 Temmuz 2006 tarihinde vefât eden Ubeydullah Hocaefendi, Ulu Camii’nde kılınan cenâze namazının ardından Bursa’nın Soğanlı köyü mezarlığına defnedildi. Hocamıza Allah Teâlâ’dan rahmet ve inayet niyâz ederiz.

## Sâlihlerin Menkıbelerini Okumanın Faydaları

Sâlihlerin menâkıbı hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Onların mânevî seyr ve sülûkleri, mârifetleri, kerametleri ve makamlarını anlatan bu eserlerin yazılışından maksat, anlatılan hususları mütalâa ve mülâhaza suretiyle okuyucuda bu taifeye nisbet hususunda bir yakınlık hâsıl etmektir. Bu suretle, bu taifenin makamlarını ve kerametlerini reddeden cemaatin hezeyanı onlara sirayet etmemiş olur. O cemaatin sapıklık gailesinden korunmuş olurlar. Allah *(Celle Celâluhû)* bizi; sâlihlerin sözlerinden, pirlerin menkıbe ve ahvalinden hissedâr kılsın!

Bu eserlerde anlatılanlar, mürîdlerin gönlü için terbiye vesilesi olur. Kuvvet ve azmi artırır; bu hâl içinde, Hak Sübhânehu ve Teâlâ’dan bir sebât bulur, belâ ve imtihan vakitlerinde, yokluk ve darlık zamanlannda gayret ve hamiyet gösterir. Onların gidişatı üzerine hareket eder, onlar gibi azimli davranır. Meşayihin ve Hak dostlarının sözleri, insana onları sevdirir. Onları sevmek kişi ile onlar arasında bir nisbet ve bir râbıta meydana getirir. Nitekim *“Sevgi ve dostluktan daha yakın hısımlık yoktur; düşmalık ve husumetten daha uzak bir şey mevcut değildir (sevgi birleştirir, nefret ayırır).”* sözü ne de hoş bir sözdür.

Unutulmamalıdır ki, bir kavmi seven, lâkin onlann yaptığı işleri yapmayan bir kimsenin durumu Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den sorulunca: ***“Kişi sevdiği ile beraberdir.”*** buyurmuştur. Cenâb-ı Hakk’ın dostlarını sevmek, hâl ve hareketlerini takip etmek ve izlerine en güzel şekilde tâbî olmak, pek tabiidir ki kurtuluş için daha büyük bir vesiledir.

## Sırpların Srebrenitsa Katliamı

Her sene 11 Temmuz günü geldiğinde, tıpkı geçmiş senelerde olduğu gibi, 1995 senesinde toplu mezarlara gömülmüş olan kimseler arasında, kimlikleri son bir yıl içerisinde tespit edilebilenler törenle Potoçari’deki soykırım anıt mezarına defnedilirler.

Sırplar, Boşnaklar üzerine gerçekleştirmiş oldukları saldırılarını sürdürürken 2 Mayıs 1992’de 1460 gün sürecek kuşatmayı başlattılar. Kuşatma boyunca, Boşnakları göçe zorlamak için her türlü baskı, işkence ve zorbalık elden bırakılmadı. İlerleyen günlerde Srebrenitsa, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilân edildi. Buna rağmen, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye yerleşmiş bulunan BM güçleri bu baskına seyirci kaldı hatta kendilerine sığınanları da Sırplara teslim etti. Bu alış-veriş, arşın ve arzın gördüğü en haksız alış-verişlerden biri oldu. Baskından çok sonraları internete düşen, Hollandalı silahlı güçlerin baskın esnasında eğlendiklerine dair video kayıtlarıyla, bu tarihî ayıp tescillendi.

Srebrenitsa’da gerçekleşen mezalimi Avrupa ve medenî geçinen ülkelerin, blokların hiçbir duymadı. O sabah; salâlarla, çığlık ve feryatlarla yarılan; fakat acıyı çekenlerin ve canlı şahitlerin dışında hiç kimsenin işitmediği sağır bir sabaha dönüşmüştü.

Bu kanlı tablo, günümüzde de hâlâ değişmiş değil! Benzer hâdiseler muhtelif ülkelerde tekrar ediyor. Yeryüzünde sürüp giden zulüm, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesini diliyoruz.

## Elli Dört Farzın Yirmi Yedincisi: Âlemlere İbret Nazarıyla Bakmak

Kâinatın varlığı ve mükemmelliği, Mevlâ Teâlâ’nın varlığının en büyük delillerindendir. İnsanoğlu, yaratılmış olan her bir varlığı temâşâ ettiğinde Mevlâ Teâlâ’nın sanatını görür. İnsanın yaratılıştan gelen fıtrî inanç duygusu, bu muntazam yaratılış hakikatlerinden beslenir. Bu sebeple, yaratılmış olanlar arasında hayvanât, nebâtât ve dahî nesnelerin tamamı, ibret nazarıyla bakanlar için Allah Teâlâ’yı hatırlatıcı birer unsurdur.

Ehl-i Sünnet kelâm âlimlerimizin, Allah Teâlâ’nın varlığını ispat için deliller serdederek ortaya koydukları “nizâm delili” bütün bu hakikatleri açıklar. İnsanın bu nazarına Kur’ân-ı Kerîm’de **“Göğe de** (bakmadılar mı) **ki,** (direksiz bir şekilde) **nasıl yükseltildi? Dağlara da** (mı bakmadılar) **ki,** (uzunluklarına rağmen sağa-sola yamulmayacak şekilde) **nasıl dikildi? Yere de** (bakmadılar mı) **ki,** (döşek gibi) **nasıl yayılıp döşendi?”** (Ğâşiye Sûresi:18-20.) âyet-i kerîmeleriyle dikkat çekilmiştir.

## Elli Dört Farzın Yirmi Sekizincisi: Tefekkür Etmek

Âlemlere ibret nazarıyla bakıp Âlemlerin Rabbi’nin eserlerini fark edebilmek, tefekkürle mümkün olur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “Tefekkür etmez misiniz?”, “Tefekkür edenler için” gibi ifâdelerle bu konunun önemine dikkat çekilmiştir. Rûhânî tefekkürün insanı insan yapan asıl değerlerden biri olduğu şu sözle vecîz bir şekilde ifade edilmiştir: *“Bu cihân, âkiller (akıl sâhipleri) için seyr-i bedâyî (ilâhî sanatı ibretle temâşâ ve tefekkür); ahmaklar için ise yemek ile şehvettir!”* Seyr-i sülûk erbabının tefekküre yüksek derecede önem vermesi de, bu hakikat ve hikmetlerle beraber düşünülmelidir.

## Hazreti Âişe Vâlidemizin Üstünlüğü

**“O Nebî**(yy-i zî`şân)**, mü’minlere kendi** (öz) **canlarından evlâdır! (**Kendisi mü’minlerin babası makamında olduğu için) **eşleri de onların anneleridir!..”** (Ahzâb Sûresi:6)

Hazreti Âişe vâlidemiz, dünya kadınları arasında hususî bir yere sahiptir. Hazreti Ebûbekr es-Sıddîk’ın kızı olmak, başlı başına yüksek bir fazîlettir. Onu asıl üstün kılan en önemli hususlar ise Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hanımlarından olması; ilmi, takvası ve samimiyetidir.

Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Hazreti Âişe validemizin üstünlüğü hakkında şöyle buyurmuştur: ***“Erkeklerden pek çok kimse olgunluğa erişti, kadınlardan ise İmrân kızı Meryem ve Firavun’un hanımı Âsiye kemâle erişenlerden oldu. Âişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.”*** (Buhârî, Enbiya:34)

Hazreti Âişe, kendisini üstün kılan on vasfı şöyle beyân etmiştir: *“Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bâkire olarak sadece benimle evlendi. Annesi ve babası da muhacir olan zevcesi (hanımı) sadece benim. Allah, benim suçsuzluğum üzerine semadan âyet indirdi. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) benim yanımda iken vahye mazhar olurdu. Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve ben aynı kaptan guslederdik. Ben onun önünde uzanmış yatarken namaz kılardı,(hastalığında ben tedavi ettim). Benim göğsüme dayalı olarak, benim odamda ve benim gecemde son nefesini verdi, benim odamda defnedildi.”* (Fahruddîn Er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr Mefâtihu’l-Ğayb)

## Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*

İrfân ve irşâd medresesinin müderrisleri olan Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* on dokuzuncu altın halkası, Mevlânâ Hâce Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*dur. Ziyadesiyle fazîlet ve kemâl sahibi bir veliydi. Şeyhi, Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)*dan emanet aldığı yolu Mevlânâ Muhammed Zâhid *(Kuddise Sirruhû)*ya ulaştırdı.

Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)* yalnızken ve insanlarla beraberken, her zaman ve her yerde, zâhirî ve bâtınî edep kurallarına titizlikle uyardı. Tanıdığı ve tanımadığı kimselere şefkat ve sevgi gösterir, muhtaç olanlara yardım ederdi. Bütün mahlûkâtın hukukuna riâyet etmede benzeri yoktu. Rasûlüllâh Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*e ittibâsı sebebiyle onun güzel ahlâklarını cem etmiş bir zattı.

Hâce Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)* çocukluğundan itibaren ilim tahsiline başladı. Yirmi iki yaşına geldiğinde dayısı Hâce İbrahim onu Semerkant’a götürdü. Burada çok kıymetli hocaların sohbetlerine katıldı. İki sene Mâverâünnehir’de kaldı, sonra Herat’a gitti. Burada Seyyid Kāsım Tebrîzî, Nizâmeddîn Hâmûş, Alâuddîn Ğucdüvânî, Sirâceddîn Çeştî, Şeyh Bahâuddîn Ömer ve Zeynüddîn Hâfî *(Kaddesallâhu Esrârahum)* hazerâtı gibi âriflerle görüştü. Hâce Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*, Mevlânâ Ya‘kûb el-Çerhî *(Kuddise Sirruhû)*nun elinde yetişerek Nakşibendiyye’nin mübârek tabakasına dâhil oldu. Mevlânâ Hâce Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*, 29 Rebîülevvel 895 tarihinde Semerkand’da ebedî âleme irtihâl eylemiştir. Mevlâ Teâlâ bizleri, şefaatlerine nâil eylesin!

## Şehidler Günü

Milletimizin kahramanlığı ve destansı mücadelesiyle püskürtülen, ülkemiz üzerinde emelleri bulunanların hüsranıyla neticelenen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden dört sene geçti. Geçen zamana rağmen bu hâdise, o günkü millî heyecan ve mânevî duygularla, şehid ve gazilerimizin mücadele verdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere, alan ve meydanlarda toplanılmak suretiyle hatırlandı.

Darbelerden ve cuntadan yorulmuş olan milletimiz bu gün vesilesiyle yekvücut olarak bu tarz girişimlerde bulunmayı hayal edenlere korku saldı ve ülkemizin artık hukuk dışı bu tür işgal girişimlerini aşabilecek olgunluğa sahip bir ülke olduğunu gösterdi.

Okunan binlerce hatimler, sayısız kez okunmuş olan Sûre-i Celîleler, Salavât-ı Şerîfeler, evrâd ve ezkâr, şehîdlerimizin ruhlarına duâlarla hediye edildi.

Mü’minlerin vazifesi, insanlığı ilgilendiren her olaydan haberdar olmak ve bu olayları mü’min nazarıyla değerlendirerek İslâm’a uygun hâl çareleri arayıp bunları elinden geldiğince uygulamaya çalışmaktır. Mü’min; diğerkâmdır, fedakârdır. Çevresinde gelişen olaylara asla kayıtsız kalamaz.

Bu vesileyle, şehidlerimize Mevlâ Teâlâ’dan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve âfiyet, şehid ve gazi yakınlarımıza sabırlar diliyoruz. Bu tür kalkışmaların bir daha yaşanmamasını; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin kalkınması ve milletimizin birlik-beraberliğini engellemeye yönelik düşüncelere sahip olanların tuzaklarının kendi başlarına makûs olmasını temenni ediyoruz.

## Hicretten Çıkarmamız Gereken Dersler

Hicret; Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ve Mekkeli Müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e ve muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara ise ensâr unvanı verilmiştir.

Bir hadîs-i şerîfte, ***“Muhâcir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir”*** buyurulmakta, başka bir hadîs-i şerîfte de, hicretin ***“kötü şeyleri terk etmek”*** anlamına geldiği belirtilmektedir.

Hicreti hatırlamak, yalnızca ay ya da güneş takvimine göre belirtilen günlerde gerçekleşmiş olan hâdiseleri anıp yâd etmek olmamalıdır. Hicret rûhuna uygun bir şekilde, kötülükleri ve fenalıkları bertaraf etmeye çalışmak; müdahale ile başarılamadığı takdirde, kötülük ve fenalık ortamını terk etmek olmalıdır. Bu davranışların mümkün olmadığı durumlarda en azından kalpten buğzetmek ve zâhiri olarak başarılamasa da, ortam terk edilmediği halde bâtınî olarak o ortamda yapılan işlerden ve bulunan kimselerden ayrı durmak lâzımdır.

## Elli Dört Farzın Yirmi Dokuzuncusu: Dili, Çirkin Sözlerden Muhafaza Etmek

İnsanoğlunun helâkinin sebeplerinin başında dili gelir. Bu sebeple, sözünü ettiğimiz organın muhafazası konusunda Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde pek çok ikaz yer almıştır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in: ***“Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun!”*** (*Ebû Dâvûd*, Edeb:122-123) hadîs-i şerîfi, riayet edildiği takdirde kurtuluş adresi gösteren büyük bir öğüt niteliğindedir.

## Nuri Erkan (İmâm-ı Âzam) Hoca Efendi’nin Hayatı

1928’de Rize'nin Kendirli köyünde dünyaya gelen Nuri Erkan hoca efendi, Mahmud Efendi Hazretleri’nin kadîm ihvânından, sâdık müridlerinden ve zor zamanlardaki dava arkadaşlarındandı. Ona, ‘İmâm-ı Âzam’ lakabını vermişti.

Gönlüne ilim ve hafızlık ateşi düşen Nuri Efendi, arayış içinde bulunduğu sıralarda Fatih Dersiâmlarından İsmail Efendi ile tanıştı ve hoca efendiden Kur’ân-ı Kerîm dersleri aldı; Yâsîn, Tebâreke (Mülk) ve Amme (Nebe’) Sûrelerini ezberledi. Nuri Hoca, İsmail Efendi’de başladığı hafızlığını Rize Yeni Camii imam hatibi Alaaddin Akdoğan hoca efendide tamamladı. Gümülcineli Mehmed Efendi’den Arapça dersleri alan Nuri Erkan hoca efendi, 1956 yılında Abdullah Yazıcı hoca vasıtasıyla Mahmud Efendi Hazretleri ile tanıştı ve ilmî tedrisatını onun yanında sürdürdü. O sırada hayatta olan Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri’nin meclislerinde bulunup aşr-ı şerifler okudu.

21 yıl Küçükmustafapaşa Gül Camii'nde imamlık yapan Nuri Erkan hoca efendi 1980 yılında atandığı Vâlide Atik Camii'nde 17 sene görev yaptıktan sonra 1996 yılında emekliye ayrıldı. 17 Temmuz 2012 senesinde kalp yetmezliğine bağlı geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Elli Dört Farzın Otuzuncusu: Kalbini Temiz Tutmak

Kalp, vücutta kan dolaşımını sağlayan organın adı olmakla birlikte, nasslarda dikkat çekilen ve birçok emir ve nasihatte merkeze alınan, tasavvufta rabbânî letâif olarak ifade edilen mânevî cevherdir. Bu mânevî cevher, vücutta kalp organıyla bağlantılı bulunduğundan onunla ilgili hususlar aktarılırken bir ayrıma gidilmez. Gündelik kullanımda da bu kavramlarla iç içe geçmiş durumdadır.

İdrâk etme ve kavrama, kalbin işidir. Niyet ve tasdik de yine kalbin işidir. Bu sebeple, kalbin sâfiyâne olması, kurtuluşun en büyük vesilesidir. Bunun yolu ise takvâdan geçmektedir.

## Hangi Kalpler Temiz?

Günümüzde dînî hayatın karşısında ideolojik bir slogan olarak tekrarlanan “benim kalbim temiz” ifadesinin, yüce dinimiz İslâmiyet’in kalp temizliği olarak ifade ettiği durumdan ne derece uzak olduğu açıktır. Hevâ ve heves doğrultusunda helâl-haram hudutlarını berhava eden bir anlayışın, temiz bir kalbe sahip olan kimselerin anlayışı olduğunu söyleyebilmek zordur. Mevlâ Teâlâ’nın, “**Ancak o kimse müstesnâ ki selîm bir kalple Allâh’a gelmiştir!”** (Şuarâ Sûresi:89) âyet-i kerîmesinde “selîm kalp” olarak ifade buyurduğu durum ise; Allah Teâlâ’ya bağlanmış, O’nun emir ve yasaklarına riayetsizlikten rahatsızlık duyan ve nihayetinde, Allah Teâlâ’nın beyti mesâbesinde mânevî bir derinliğe sahip olup, kâfirlik ve münafıklık gibi mânevî hastalıklardan tamamen kurtulmuş olma durumudur.

## Mevlânâ Muhammed ez-Zâhid *(Kuddise Sirruhû)*

Tarîkat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahüm)* yirminci altın halkası, müttakîlerin umdesi, mürşidlerin mesnedi ve evliyânın özü olan Mevlânâ Muhammed Zâhid Hazretleridir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Semerkant’ta yaşamıştır.

Mevlânâ Muhammed ZâhidHazretleri, asrının en büyük âlimlerindendi. Takvâsı, zühdü ve sünnete ittibâsıyla, Sûfiyye makamlarında çok mümtaz bir yere erişti. Sûfiyye’nin inceliklerini ve marifetlerini idrak etmekte, kuvvetli bir tabiat ve anlayışa sahipti. Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretleri ile karşılaşmadan önce yıllarca meşakkatli riyâzetlerle meşgul oldu. Mânevî bir teveccühle birlikte Mevlânâ Ubeydullah el-Ahrâr Hazretlerinden inâbe aldı ve şeyhinin icâzetiyle Nakşibendiyye yolunu (aynı zamanda yeğeni olan) Mevlânâ Derviş Muhammed Hazretlerine ulaştırdı.

Mevlânâ Muhammed Zâhid Hazretlerinin çok fazla mürîdi vardı. Yetiştirmiş olduğu halifeleri insanların doğru yolu bulması için çok gayret gösterdiler. Halifelerinden en ileri gelenler; Silsile-i Meşâyıh’ın yirmi birinci halkası olan Mevlânâ Derviş Muhammed Hazretleri ile Hâcegî Kâspânî Hazretleridir.

Muhammed Zâhid Hazretleri hicrî 936 (m.1529) senesinde Semerkand’a bağlı Hisar beldesinin Vahş Köyü’nde vefât etmiştir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri, şefaatine nail eylesin!

## Zilhicce Ayının Fazîleti ve İhyâsı

Hicrî yılın son ayı olup dört haram aydan biri olan ve sözlükte “hac ayı” anlamına gelen Zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılda zilka‘deden sonra gelir.

Hac menâsikinin îfâya başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı, zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Bu ayın onuncu gününe “nahr/zebh günü”, on-on ikinci günlerine “eyyâm-ı nahr” veya aynı günlerde hacıların Mina’da bulunmaları sebebiyle “eyyâm-ı Minâ”, on bir-on üçüncü günlerine de “eyyâm-ı teşrîk” adı verilir.

Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr Sûresi’nin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir. “Şerh-u Şir‘ati’l-İslâm”‘da zikredildiğine göre; kurban bayramının ilk günü kurban kesmek isteyen, zilhiccenin ilk on günü bedeninden kıl koparmaz ve tırnaklarını kesmez. Kendisini ihram giymiş hacıya benzetir. Çünkü kıyamet günü kurban, sahibine fidye olacaktır. Onun her kılı, her azası ve tırnağı, bereket olarak sahibine ulaşacaktır. Bu on günde rahmet ve bereket olacağı için tıraş olmamalı ve tırnak kesmemelidir.

Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Hanefî olmasına rağmen Şâfiî mezhebine ait olan bu görüşü çok önemser ve mezheblerin ihtilâfından sakınmaya yönelik hassasiyetiyle ihtiyâten bu on günler girdiğinde hacca gitmemişse i‘tikâfa girer, bu zaman diliminde hem tıraş olmaz, hem de tırnak kesmezlerdi.

## Zilhicce Ayının Fazîletleri ve Orucu

Zilhicce ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de hürmetinden haber verilen haram aylardan olduğundan bu ay içerisinde ibâdet ve tâati ziyâdeleştirmenin mükâfatı çok büyüktür. Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri, haram ayların fazîletinden istifâde konusunda bizleri şöyle tembihlemiştir: *“Kıymetli saatler! Siz ise onları çürütüyorsunuz. İşte bu vakitlerimiz var ya; aynen taze et gibidir, muhafaza etmek lâzımdır. Oruç tutarsanız, namaz kılarsanız, ders okursanız, ders okutursanız, o zaman vakitlerinizi hayırla geçirmiş olursunuz…”*

Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurdu: ***“Allah katında içinde bulunduğumuz şu günler*** *(Zilhicce’nin ilk on günün)****deki sâlih amelden daha sevimli*** *(sâlih amelin bulunacağı)* ***başka günler yoktur.”*** *Sahâbîler sordular: “Ya Rasûlellâh, Allah yolunda cihad da mı?” Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) cevap verdi:* ***“Evet, Allah yolunda cihad da. Meğerki bir adam canıyla ve malıyla cihâda çıkıp da kendisine âit mal ve candan hiçbir şeyi geri getiremez olursa, o başka.”***

***“Allâh’ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin*** *(ilk)* ***on*** *(günü)****dür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyâmı da, Kadir gecesinin kıyâmına denktir.”*** (Tirmizî, Savm:52)

Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)*dan gelen bir rivâyete göre; ***“Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı; yüz köle azâdı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.”*** (Abdülkadir Geylânî, *el-Ğunye*, 2/39)

## Kurban Ne Demektir?

**“Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini hak** (bir beyan) **ile oku! Hani o ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, onların birinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti.”** (Mâide Sûresi:27’den)

Kurban bayramı günlerinde Allah Teâlâ’ya yaklaşmak için ibâdet niyetiyle kesilen özel hayvanlara Udhiye/kurban denir. Türkçemizde “udhiye” için sadece “kurban” kavramı kullanılır. Buna göre; kurban deyince dilimizde diğer türleri bir yana bırakarak, sadece kurban bayramında kesilecek olan kurbanlık anlaşılır. Istılâh anlamıyla kurban; ibadet maksadıyla usulünce boğazlanan, belirli şartları hâiz hayvandır.

Kur’ân-ı Kerîm’e göre “kurban” kavramı “kendisiyle Allah’a yaklaşılan şey” anlamıyla, udhiye ve hedy kavramlarından daha kapsamlıdır. Udhiye ve hedy, sadece hayvan cinsini karşılarken, kurban kavramı bitkiyi dahî kapsar. Zira Kur’ân’da Hazreti Âdem’in oğullarının kıssası anlatılırken, her iki oğlun kurban takdim ettikleri belirtilmesine karşın bu kurbanın cinsi açık bir şekilde beyan edilmemiştir. Hadîs kaynaklarında, Hazreti Âdem’in iki oğlunun takdim ettikleri kurbanlardan birinin hayvan, diğerinin ise ekin olduğu belirtilir.

Hadîslerdeki kullanım da dikkate alındığında, kurban kavramının nasslarda, hayvanların yanı sıra toprak ürünlerini de kapsayacak şekilde kullanıldığı görülür. Takdim edilen nesne olma yönünden ele alındığında kurbanın asıl anlamı, sadaka olarak kendisiyle, Allah Teâlâ’ya yaklaşılan her şeydir. Bu tanıma göre, bu kavramın anlam genişliği tasadduk edilen her şeyi kapsamaktadır.

## Kurban ve Teslimiyet

İbadetler, her biri muhtelif manaları remzeden fiiliyattan ibarettir. Namaz, ubudiyeti; Oruç, sabrı; Hac, Allah yolunda maddî meşakkatlere tahammülü; Zekât, yaratan için dünyadan geçebilmeyi; Kurban ise teslimiyeti remzeder.

Bizlerden beklenilen teslimiyeti, kurban ettiğimiz hayvanların ahvâliyle gösterir bize adeta Cenâb-ı Hak. Zira hayvanları insanların emrine ve hizmetine âmâde kıldığını bildiren Allah *(Celle Celâluhû)*, insanı da kendisine boyun eğmesi; rükû ve secde yapması için yarattığını ifade buyurmaktadır. Bu denklemden hareketle kurban ibadetinin, insandan istenen bu teslimiyeti sergileyebilme noktasında bir öğrenme hareketi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kur’ân-ı Kerîm’de, başıboş yaratılmadığı belirtilen insanoğlunun belli bir istikamette Rabbi’ne kulluk etmesi, bu dünyada var oluşunun yegâne gayesidir. İnsanın bu dünyayı imar etmesi, yaşamını idâme edebilmesi için maişet temin etmesi, kulluk vazifesi üzerine zâit bir vazifedir. Bu yüzden bazı müfessirler Kur’ân-ı Kerîm’de geçen **“Sizi orada ömür sürmeye O memur etti”** (Hûd Sûresi:61) şeklindeki ifade-i celîleyi, *“Sizi yeryüzünün imarcıları kıldı ki, siz âhiretiniz ve dünyanız için yeryüzünü imar ediyorsunuz”* şeklinde tefsir etmişlerdir. Bu demektir ki, insanoğlu dünyayı imar edişini dahi âhireti gaye edinerek yapmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmesi de ölmeden önce Rabbi’ne yönelmesi, hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çekmesi ve Zümer Sûresi’nin 54. âyet-i kerîmesinde beyân edildiği gibi, Cenâb-ı Hakk’a tam anlamıyla teslimiyetle mümkün olur.

## Kurban İbâdeti ve Sosyal Hayat

Kur’ân-ı Kerîm’de, kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar beyân edilirken, Allah Teâlâ’nın adını anmanın lüzumu özellikle vurgulanmıştır. Bu vurgular hep ibadette ihlâsı kazanmaya yöneliktir. Dolayısıyla kurban gibi duyu organlarıyla müşâhede edilebilen bir ibadetle, ihlâs çok daha iyi anlaşılacak ve diğer ibadetlere de teşmil kılınacaktır.

Kurban ibadetinde temel gaye et elde etmek değildir. Zira şöyle buyrulmuştur: **“**(Câhiliyet ehli kestikleri hayvanların kanlarını Kâ’be’ye bulaştırıyorlar ve bunu bir ibadet sayıyorlardı. Hâlbuki) **onların ne etleri ne de kanları asla Allâh’a ulaşacak değildir! Ve lâkin sizden O’na** (ancak) **takvâ** (nedeniyle yapmış olduğunuz kurban ibadeti) **ulaşmaktadır. İşte sizi** (ibadet vazifelerine) **hidâyet buyurmasına karşılık** (“Allâh-u ekber” diyerek) **Allâh’ı tekbîr edesiniz diye O böylece onları size tamamen itaatkâr kılmıştır.** (Habîbim! Emirlerimi tutan ve ihlâsla ibadet yapan) **o güzel amel sâhibi kimseleri müjdele!”** (Hac Sûresi:37)

Takvaya yönelik vurgularla beraber, kurban edilen hayvanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın önemine dikkat çeken âyet-i kerîmelerden de anlaşılacağı üzere, yapılacak olan paylaşımlar sosyal açıdan son derece önemlidir. En başta, kurban ibadetinin eti yenebilen hayvanların kesimine tahsis edilmiş olması da bunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ve ashâbı da kestikleri kurbanları yedirmiş ve insanların istifadesine sunmuşlardır.

## Mâlî İbâdetlerimizi Yerine Getirirken Ne Kadar Samimiyiz?

İbâdetin makbûliyet şartı olarak akılsız bir varlıkta aranan şartlar, bu ibâdeti yerine getiren akıl ve izan sahibi insanın da belli vasıfları haiz olması gerektiğini gösteriyor bizlere. Kurban edilen hayvandaki şartları fıkıh kitaplarımızda derli toplu bir şekilde bulma imkânımız var elbette. Peki, kurban edendeki şartlar ne ola ki?

Bu sorunun cevabını Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan Hâbil ve Kābil kıssasından öğrenebilmemiz mümkündür. Cenâb-ı Hak onların kendisine kurban olarak sundukları şeylerle ilgili **“Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti.”** (Mâide Sûresi:27’den.) buyurarak; birinin kurbanının kabul edildiğini diğerinin ise kabul edilmediğini zikretmektedir. Bu noktadaki ayrımı belirleyici unsura baktığımızda şunu görüyoruz: Kurban edenlerden birisi koyun sahibi olup en güzel ve semiz koyununu seçerek Allah Teâlâ’ya adamış, diğeri ise tarla sahibi olup ekininin en kötüsünü seçip kendince sunmuştur.

Günümüzde tavırlar bu kıssa ile beraber değerlendirildiğinde; kurban ettiği hayvanın alım satımı veya evsâfı gibi konularda özenli davranmayan veya Allah *(Celle Celâluhû)*nun rızasına kalitesiz mallarını lâyık gören müslümanlarla Kābil’in tutumunun ne kadar benzeştiği görülür. Unutumamalı ki, amel-i sâlih olarak işlediğimizi sandığımız bir kısım fiiliyyâtın, yarın karşımıza amel-i tâlih olarak çıkma tehlikesi vardır. Bu âyet-i kerîmenin günümüze verdiği öğütlerden biri de bu olmalıdır.

## Hac ve Umre ile İlgili Mekânlar

**“Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”** (Âl-i İmrân Sûresi:97’den.)

Kâbe: Mescid-i Harâm’ın tam ortasında, dikdörtgen biçiminde bir binadır. Üstü ve dış duvarları her yıl hac mevsiminde değiştirilen, üzeri âyet-i kerîmelerle işlenmiş siyah bir örtü ile kapatılmaktadır. Köşesinde, tavafın başlama noktasını belirten siyah bir taş ‘Hacerü'l-Esved’ bulunmaktadır. Kâbe’nin yapılması ile buraya ‘Mescidü'l-Haram’ yani güven içerisinde ibâdet edilecek yer denilmiştir. Mescid-i Harâm’ı çevreleyen, namaz kılmak, tavaf ve dua etmek için kullanılan geniş bir alandan ibarettir. Buraya ‘Harem-i Şerif’ de denir.

Mekke: Mekke Kur’ân-ı Kerîm’de şehirlerin anası olarak anılmaktadır. Allah Teâlâ’ya ibâdet amacıyla yapılan ilk mescid, burada inşa edilmiştir.

Safâ ve Merve: Kâbe’nin doğusunda, yaklaşık 350 metre mesafedeki iki tepenin isimleridir. Güneydeki, Safâ; kuzeydeki ise Merve’dir. Bu iki tepe arasında sa‘y yapılır.

Arafat Dağı: Mekke'nin doğusunda, yaklaşık 25 km. mesafede bulunan, hacıların arefe günü toplandıkları yerdir. Haccın farzlarından biri olan ‘Arafat Vakfesi’ burada yapılır.

Müzdelife: Arafat dağı ile Minâ arasında kalan bölgenin adıdır. Hac menâsiki îfâ edilirken Arafat'tan dönüşte burada ‘vakfe’ye durulur.

Minâ: Mekke'nin doğusunda yer alan dağların eteğinde, Arafat’a giden yol üzerinde bulunan Müzdelife ile Mekke arasında kalan bölgenin adıdır. Hac ibâdeti esnasında kurban kesimi ve şeytan taşlama burada yapılır.

## Mukaddes Bir Arınma Ziyareti Hac

**“Şüphesiz** (Mekke’de bulunan) **Safâ ve Merve** (tepeleri)**, Allâh’ın nişanlarındandır. Artık her kim o Beyt’i hacceder veya umre yaparsa,** (Safâ ve Merve arasında sa‘y ederek) **o ikisini iyice tavaf etmesinde kendisi üzerine hiçbir günah yoktur. Her kim istekli olarak bir hayır yaparsa, şüphesiz ki Allâh, Şâkir’dir; Alîm’dir.”** (Bakara Sûresi:158)

Kutsallığın ve kutsal mekân anlayışının temeli olan Hac ibâdeti, birçok açıdan özel bir ibadettir. Nitekim Haccın ahkâmında bulunan ibâdetlerin özel olarak “Hac Menâsiki” başlığı altında toplanması da bu sebepledir.

Hac ibâdetine ilişkin, nasslarda yer alan vurgulan incelendiğinde, Hazreti İbrahim’den bahsedilen bölümlerde vurgular daha da belirginleşmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in bi’setinden evvel Mekke müşriklerinin yaptıkları birtakım uygulamaların Hazreti İbrahim devrindeki ibâdetin tahrîfe uğramış şekli olduğu ilgili âyet-i kerîmelerden anlaşılmaktadır.

Beytullâh, evvelâ Melekler tarafından tavâf edilmiş ve Hazreti Âdem’den, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*e gelinceye dek ziyâretgâh edinilmiştir. Hicretin 9. senesinde farz kılınan ve Kâbe’yi merkeze alan Hac ibâdeti, öncelikle câhiliyye dönemindeki durumu ıslah edilerek rızây-i ilâhîye uygun hâle getirilmiş ve ‘takvimde kaydırma’ anlamına gelen ‘nesî’ uygulamasına da son verilerek Allah Teâlâ’nın takdir ettiği günlerde sabitlenmiştir. Hac menâsiki, o günlerden bu günlere gelinceye dek aynı şekilde şekilde îfâ edilegelmiştir.

## Kurbanın Önemi ve Kesmeyenlere Yönelik Tehditler

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* kurban bayramı gününde şöyle buyurdu: ***“Âdemoğlu, bugünde sıla-i rahim hariç, kan akıtmaktan daha fazîletli bir amel işlememiştir.”*** (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr)

Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*in ashâbı: *“Ey Allah’ın Rasûlü! Şu kurbanlar ne demektir?”* dediler. Peygamber Efendimiz *(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Babanız İbrahim’in sünnetidir”*** diye cevap verince, ashâb, *“Ey Allah’ın Rasûlü! Yani kurbanlarda bizim için ne var?’* diye sordular. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Her bir kılına karşılık bir hasene vardır”*** buyurdu. Sahâbe: *“Ya yünleri? Ey Allah’ın Rasûlü!”* diye sorunca, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Evet, yünden de her taneye karşılık bir hasene vardır”*** buyurdu. (İbn Mâce, Edâhî:3)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* buyurdu ki: ***“Bayram günü kurbandan daha değerli bir gümüş infâk edilmemiştir.”*** *(Taberânî, el-Mucemu’l-Kebîr:11/14-15)*

Bir rivâyette Rasûlullah *(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: “Kurbanlıklarınızı büyükçe tutunuz, çünkü onlar Sırat’ta sizin bineklerinizdir.”

Abdullah ibni Ömer (*Radıyallâhü Anhümâ)* rivâyet etti ki: ***“Peygamber Efendimiz*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ***Medine’de on sene ikâmet etti*** *ve (her sene)* ***kurban keserdi.”*** (Tirmizî, Edâhî, 11)

Ebû Hüreyre *(Radıyallâhü Anh)*dan rivâyetle Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse, bizim mescidimize/musallâmıza yaklaşmasın.”*** (İbni Mâce, Edâhî:2)

## Teşrîk Tekbirleri

Arefe günü sabah namazını müteakip başlayıp, Kurban Bayramı’nın 4. Günü ikindi namazını müteakip tekrarlanmasının ardından (23 vakit getirildikten sonra) son bulacak olan teşrik tekbirlerini hatırlatmak ve haberi olmayanları haberdar etmek, vücûbiyeti sebebiyle âzamî önem arz etmektedir.

Nitekim Abdullah ibni Abbâs *(Radıyallâhu Anhümâ)* şöyle demiştir: *‘’Kur’ân’da,* ***‘Allah’ı belli günlerde/sayılı günlerde anın’*** *âyetleri teşrik günlerine işarettir.’’* *(Buhârî, Kitâbu’l-‘Îdeyn:3/11)* Nübeyşe el-Hüzelî *(Radıyallâhu Anh)*dan yapılan rivâyette, Rasûlullâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz‘in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: ***‘’Teşrîk günleri; yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah’ı anma günleridir.’’*** (Müslim, Siyâm: 144, 145)

*“İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ) ile Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh) da Zilhicce’nin ilk on gününde çarşı, pazara çıkıp tekbir getirirler ve halk da onlara katılarak tekbir getirirdi. Ömer (Radıyallâhu Anh) da Mina’da bulunduğu çadırda yüksek sesle tekbir getirir ve mescid ehli onun tekbir sesini işitir, böylece onlar da ona katılıp tekbir getirirlerdi. Ahâlinin katılımıyla yükselen tekbir sesleri Mina’yı çınlatırdı.”* (Muvatta‘, Hacc:205)

Arefe günü sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazının farzı da dâhil her farz namazın ardından teşrik tekbirleri birer kez okunur. İçerisinde bulunulan senenin teşrik günlerinden birinde kılınmamış olan bir namazın kazası, yine o senenin teşrik günlerinde yapılacak olsa, teşrik tekbiri getirilir. Başka bir senenin teşrik gününde kaza edilmesi durumunda ise teşrik tekbiri getirilmez.

## Arefe Gününün Fazîletleri

Kurban Bayramı arefesi, gecesi ve gündüzüyle beraber, birçok fazîlet barındırmaktadır. Bu itibarla, Arefe gününün ihyâsı konusunda özenli davranmak, önemli fazîlet ve bereketlere erişme vesilesi olacaktır. Konuyla ilgili fezâil ve ibâdetlere dair nakiller de, bu mübârek geceyi ve gündüzünü ihyâya yönelik bilgiler olması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.

**Câbir** *(Radiyallâhu Anh)*dan rivâyet edilen hadîs-i şerîfe göre; Arefe günü, dünya günlerinin en fazîletlisidir. (Ebû Ya’lâ, el-Müsned, No:2090)

Talha ibni Ubeydullâh *(Radıyallâhu Anh)*dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***‘’Şeytan Arefe gününde olduğu kadar hiçbir gün daha zelil, daha hor, daha hakir ve daha öfkeli olarak görülmemiştir. Bu da ancak Allâh Teâlâ’nın rahmetinin yağdığını ve büyük günahları bağışladığını gördüğü içindir. Ancak Bedir günü ona gösterilen müstesna’’*** *buyurdu. O zaman,* ***‘’Yâ Rasûlellâh! Bedir Günü o ne görmüştü?’’*** *denilince,* ***Rasûlüllâh*** *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)****: ‘’Cibrîl’in melekleri saf düzenine soktuğunu görmüştü’’*** *buyurdu.* (Mâlik, el-Muvatta‘, Hacc: 81, No:962)

**İbni Abbâs** *(Radıyallâhu Anhumâ)*dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte **Rasûlullâh** *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: **‘’Şüphesiz bu** (Arefe günü) **öyle bir gündür ki, bugünde kulağına, gözüne ve diline sahip ol**(up onları haramlardan koruy)**an kişi**(nin günahları) **bağışlanır.’’**(Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, No:3041, 5/165)

## Bayramlarda Vazifelerimiz

Bayram gecelerini Allâh Teâlâ’yı zikrederek, namaz kılarak ve diğer ibâdetlerle ihyâ etmek müstehabdır. Bayram sabahı kul haklarının da nasûh tevbesi ile tevbe etmek şartıyla bağışlanacağına yönelik müjde göz önünde bulundurularak çokça tevbe ve istiğfarda bulunmak müstehabdır. Özellikle Terviye, Arefe ve Bayram gecelerinde ve gündüzlerinde bolca tevbe ve istiğfârda bulunulmalıdır.

Kurban Bayramı gecesinde, güneşin batışından itibaren imam bayram namazını kıldırmaya kalkıp iftitâh tekbirini alıncaya kadar geçen zaman içinde tekbîr getirmek müstehaptır. Bunun yanı sıra, namazların akabinde ve diğer hâllerde tekbîr getirmek de müstehaptır.

Her iki bayramda da sabahleyin gusül abdesti almalı, en güzel elbiseleri giymeli, güzel koku sürünmeli, bıyıkları kısaltmalı, tırnakları kesmeli ve istenmeyen tüylerden arınılmalıdır. Kurban Bayramı sabahı ilk gıdalanma için acele etmemek ve bekleyip kurban etini tercih etmek güzel görülür.

Gücü yeten kimselerin her iki bayramda da camiye yürüyerek gitmeleri efdal olandır. Elde edilecek ecir adımların çokluğuna bağlı olduğundan, eve dönülürken, camiye gidilen güzergâhtan farklı bir güzergâh tercih edilmelidir.

Kurban Bayramı’nda evlerde, mescidlerde, sokaklarda ve camilerde yüksek sesle; Ramazân bayramında ise kısık sesle tekbir getirmek uygundur.

# **1 Ağustos**

## Mevlânâ Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Son devir Osmanlı ulemasının ileri gelenlerinden olan Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)* Ahıska’da dünyaya gelmiştir. İki yaşında annesi, dört yaşında ise babası vefât eden Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)*, ilme sevdalı bir zâttı. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalmanın hasretini ilim öğrenme aşkıyla bastırmıştı.

İlk tahsiline memleketinde başlamış olan Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)* tahsil hayatını Erzurum’da Bakırcılar medresesinde sürdürmüş, daha sonra İstanbul’a gelmiş ve eğitiminin ardından 1901 senesinde icazet almıştır.

İlmî alanda Fatih dersiamlığı, İbtidâ-i Hâric Medresesi İstanbul müderrisliği gibi üst düzey hizmetlerde bulunan ve Osmanlı’nın önemli kurumlarında vazifeler üstelenen Ali Haydar Efendi Hazretlerinin tasavvufa intisabı Fatih-Çarşamba’da bulunan ve bir Nakşî-Hâlidî tekkesi olan Mustafa İsmet Efendi tekkesine bağlanmasıyla olmuştur.

Ali Haydar Efendi *(Kuddise Sirruhû)*, Cumhuriyet idaresi tarafından kurulan İstiklal Mahkemelerinde (1926) yargılanmış ve ömrünün sonuna kadar ev hapsinde, gözetim altında yaşamış bir âlimdir. 1 Ağustos 1960 tarihinde Mustafa İsmet Efendi dergâhının bahçesindeki evinde hayat emanetini sahibine teslim etti. Cenaze namazını Yavuz Sultan Selim Cami’inde Mahmut Sami Efendi kıldırdı. Fatih dersiamlarından olduğundan sevenleri tarafından Fatih Camii haziresine defnedilmek istendi. 27 Mayıs 1960 yılında darbe yapan askeri idare buna izin vermediği için Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilmiştir. Allah Teâlâ mekânını cennet, makamını âli eylesin!

## Sıla-i Rahim: Akrabalık Bağlarını Sıkı Tutmak

Sözlükte “bağ, ilişki” anlamlarına gelen sıla ile “ana rahmi” manasındaki ‘rahim’ kelimelerinden oluşan sıla-i rahim; terim olarak “Kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, akrabalarıyla ilişkiyi sürdürme, haklarını gözetme, iyilik ve yardımda bulunma, ziyaret etme” şeklinde açıklanan bir İslâm ahlâkıdır.

Birçok dînî kaynakta; ana babaya saygı ve iyilik, çocukların gözetilmesi, eşler arasındaki hak ve sorumluluklar, akrabaların hak ve sorumlulukları, akrabalık bağlarının yaşatılması gibi önemli konular üzerinde durulur. Sıla-i rahim, akraba ve yakınları ziyaret etme, hâllerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma, onları koruyup gözetme anlamında bir İslâm ahlâkıdır.

Mevla Teâlâ iyi kullarının özelliklerini beyan ederken şöyle buyurur: **“Öyle kimseler ki;** (Allah’a îmânla peygambere îmânı vasletmek, îmânı amelle birleştirmek, sıla-i rahim, selâmı yaygınlaştırma, hasta ziyâreti, cenâzelere katılma ve kul haklarına riâyet gibi) **Allah’ın, kendisiyle ilgili ulaştırılma emri vermiş olduğu şeyleri** (eksik bırakmayıp yerli yerine) **ulaştırırlar, Rablerinden korkarlar ve kötü muhasebe** (ile hesaba çekilme tehlikesin)**den endişe ederler.”** (Ra’d Sûresi:21)

Allah Teâlâ’nın kullarından gözetmelerini istediği şeyler, öncelikle akrabalık bağlarını sürdürmek ve mü’minlerle bir arada dostça yaşamaktır. Bu kimseler akrabaya şefkat besledikleri, muhtaç olanlarına yardım ettikleri, onları koruyup savundukları, başlarına bir kötülük gelmemesi için canla başla çalıştıkları için Allah Teâlâ’nın rızâsını kazanmışlardır.

## Akrabalık Bağlarını Korumanın Önemi

Kur’an-ı Kerim’de rahim kelimesi yer almazken çoğulu olan “erham” yedi ayette, üç ayette akrabalar, akrabalık bağları, akrabalık hakları, iki ayette ulü’l-erham şeklinde, “akrabalar” manasında geçmektedir.

Bu konu, hadis-i şeriflerde de geniş biçimde yer almış, İmam Buharî’nin konuya ayırdığı bablardan birisi de Sılatü’r-Rahm olmuştur. İnsanlar arasında akrabalık bağını kuran Allah Teâlâ’dır. Bu bağın ve sıcak ilginin devam ettirilmesini isteyen de O’dur. Birbirlerine nikâh düşmeyecek kadar yakın olanların, hatta bir görüşe göre kan bağıyla bağlı bulunanların akrabalık bağını devam ettirmesi farzdır. Onların birbirleriyle ilgiyi kesmesi günahtır.

Akrabalarla ilgisini devam ettirenlerden Cenâb-ı Hak râzı olacak, onlara nimetlerini bol bol ihsân edecektir. Akrabası ile ilgisini kesen kimselerden de şefkat ve merhametini, nimet ve ihsânını kesecek ve onları dünyada ve âhirette perişan edecektir.

Sıla-ı rahme riâyet etmemek Rabbimizin şu açık uyarısını önemsememek demektir: **“Ey insanlar! Sizi tek bir nefis** (olan Âdem)**den yaratmış olan, onun bir parçasından eşini yaratmış bulunan ve her ikisinden birçok erkeklerle kadınları türetip** (cihana) **yaymış olan Rabbinizden hakkıyla sakının! Kendisi**(nin adı) **ile birbirinizden dilekte bulunmakta olduğunuz Allah**(a isyan)**dan da, rahimler**(in tesis ettiği akrabalık bağlarını zâyi etmek)**ten de hakkıyla sakının! Şüphesiz ki Allah daima üzerinize** (hakkıyla gözcü olan) **bir Rakîb olmuştur.”** (Nisâ Sûresi:1) Mevlâ Teâlâ, cümlemizi öğüt alıp hakkıyla amel edenlerden eylesin!

## Osman Gündoğdu Hoca Efendi

Osman Gündoğdu Hoca Efendi,14 Mart 1932 senesinde Trabzon ili, Of ilçesinin Kazret köyünde dünyaya geldi. Çevrenin önde gelen âlimlerden ders aldı. Otuz yaşında, Mahmud Efendi Hazretlerine *(Kuddise Sirruhû)* intisâb etti ve Efendi Hazretlerinden *(Kuddise Sirruhû)* mektûbât dersleri aldı. 1970 tarihinde tevcih edilen Of vekilliği vazifesini 04 Ağustos 2006 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşuncaya dek devam ettirdi.

## Mahmud Efendi Hazretlerimizin Osman Gündoğdu Hoca’ya Mektubu

Esselâmü âleyküm ve rahmetüllâhi ve berakâtühü

Ahî fillâhım Gündoğdu Efendi;

Gönderdiğiniz tebriğinizi aldık. Çok memnun olduk. Cenâb-ı Hak celle ve alâ hazretleri cümlemizi dünya ve âhirette razı olduğu kulları ile beraber eylemekle memnun eylesin. Âmin!

Şunu unutmayalım ki Cenâb-ı Hak celle ve alâ hazretleri bizleri, kendini bilmek ve ona karşı olan ibadet vazifelerini öğrenip, yapmak için yaratmıştır. Bu büyük işe muvaffak olmamızın çaresi rahmeten li’l-âlemin olan, Muhammed Mustafa *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimizin ve onun kâmil varislerinin izlerini izlemekle mümkündür. Bu hususta ayık olup onun izini yani onun sünnet-i seniyyesini öğrenip ittibaya sa’y ederek, yani koşarak bir an evvel muvaffak olmaya çalışalım. Bayrâm-ı Şeriflerinizi tebrik eder, duamla beraber istikametimize ve hüsnü hâtimemize duanızı talep ederiz.

**Mahmud Ustaosmanoğlu**

## Elli Dört Farzın Otuz Birincisi: Hiç Kimseyi Maskaralığa (Alaya) Almamak

Mevlâ Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Bir toplum diğer bir toplumla alay etmesin, zira umulur ki o** (alaya alına)**nlar bu** (alaya ala)**nlardan** (Allâh katında) **hayırlı olabilirler! Birtakım kadınlar da diğer birkısım kadınlarla dalga geçmesin, çünkü umulur ki onlar bunlardan daha iyi olabilirler!** (İnananlar tek bir vücut gibi olduklarına göre,) **nefisleriniz** (mesabesinde olan mü’min kardeşleriniz)**i** (ne sözle ne de işaretle) **ayıplamayın ve** (birbirinizi istenmedik) **lakaplarla** (ayıplamak için aranızda) **çağrışmayın! Îmân**(la vasıflandık)**dan sonra** (birbirini ayıplayarak, sövüp sayarak ve kötü lakaplar takarak) **fâsıklıkla anılmak ne kötü olmuştur! Her kim** (bu günahlardan) **tevbe etmezse, işte ancak onlar zulmetmiş olanların tâ kendileridir!”** (Hücurât Sûresi:11)

Âyet-i kerîmede ahlâkî açıdan çok önemli öğütler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de bir mü’mine yakışacak olan yegâne tavrı şöyle açıklamıştır: ***“Mü’min dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.”*** (Tirmizî, Kadir, 1978)

İmam Nevevî Hazretleri bu ölçüleri câmi bir şekilde şöyle buyurur ve bizlere, sarıldığımız takdirde hem şahsımızın hem de muhataplarımızın korunacağı şu hayatî öğütte bulunur: *“Her mükellefin -faydalı sözlerden başka- dilini her sözden koruması lâzımdır. Faydadan uzak bir söz uzadığında, sünnet olan, onu kesmektir. Çünkü mübah olan bir söz kısa zamanda harama veya mekruha çekilebilir.”*

## Cuma Namazının Hususiyetleri

Cenaze namazını hariç tuttuğumuz takdirde namazların hepsi için geçerli olan şartların yanında Cuma namazının, diğer namazlar için söz konusu olmayan kendisine mahsus birtakım şartları daha vardır. Bunun sebebi Cuma namazının cemaatle kılınmasının farz olması ve geniş kitleleri (cemaat-i kübrâ) bir araya toplama gibi bir vasfı haiz olmasıdır.

Cuma namazının kendisine mahsus şartları olarak ifade etmiş olduğumuz şartlar temelde; farz olmasının (vücûb/yükümlülük) şartları ve edasının (geçerli olmasının/sıhhatinin) şartları şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

## Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları 1. Bölüm

1- Erkek Olmak: Cuma Namazı, cemaat şartı olması, belli merkezlerde kılınması sebebiyle sadece erkeklere farz kılınmıştır. Buna mukabil kadınların Cuma Namazını eda etmeleri durumunda namazları geçerli olmakta, öğle namazını ayrıca kılmalarına gerek kalmamaktadır.

2- Hür Olmak: Cuma Namazının yükümlülük şartlarından bir diğeri ise kişinin hür olması, köle olmaması, esaret veya başka bir sebeple hürriyeti engellenmiş bir kimse olmamasıdır. Kölelerin durumuna göre hükümler farklılık arz etmekteyse de, günümüzde kölelik müessesesi yürürlükte olmadığından bu kadarla iktifa ediyoruz.

3- Mukim Olmak: Cuma Namazı cemaatle kılınmasının lüzumu ve hutbesiyle, önünde ve ardında kılınacak nafileleriyle birlikte belli bir zamanı kapsadığından yolcu ve misafirler üzerine farz kılınmamıştır. Buna göre yalnızca, mukim olan kimseler üzerine farzdır.

## Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları 2. Bölüm

4- Sağlıklı Olmak: Cuma vakti geldiğinde hasta olan ve Cumaya çıktığı takdirde hastalığının artacağından endişe eden (bu konuda zann-ı gâlibi bulunan) kimselere Cuma namazı farz değildir. Yaşlılığı sebebiyle yürüyemeyen ya da yürümekte güçlük çeken kimselere de Cuma namazı farz değildir

5- Görme Engelli Olmamak: Gözleri görmeyen bir kimse üzerine İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretlerine göre Cuma namazı farz değildir. Kendilerini namaza götürebilecek yakınları bulunanlara ise İmâmeyn’e (İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed eş-Şeybânî) göre Cuma namazı farz olur ve gitmeleri icap eder.

6- Yürümeye Güç Yetirebilmek: Kendilerini camiye taşıyıp götürebilecek yakınları olsa bile kötürüm ve ayakları kesilmiş durumda bulunanlara Cuma namazı farz değildir.

Hasta bakmakta olan ve hastasını bırakıp gitmesi durumunda onun ziyana uğraması gibi bir ihtimalin söz konusu olması durumunda o hasta bakıcıya da Cuma Namazı farz değildir. Tedavisi devam eden bir hastanın tedavisiyle uğraşmak (ameliyat ve tıbbî müdahaleler) da yine Cuma Namazına gitmemeyi mubah kılan özürlerden sayılmıştır.

Düşman korkusu, şiddetli yağmur başta olmak üzere olumsuz hava koşulları, çamur ve emsali engeller de Cuma namazına gidilmemesini mubah kılan sebeplerden sayılmıştır. Bütün bu zikretmiş olduğumuz şartları taşımamasına rağmen Cuma namazını eda edenlerin kılacakları namaz geçerli olur ve ayrıca öğle namazının farzını kılmaları gerekmez.

## Şeyhülislâm İsmail Efendi’nin Kısa Hâl Tercemesi

İsmailağa Camii’nin banisi olan İsmail Efendi, Osmanlı devrinin 56. Şeyhülislâmıdır. Pek çok ilim ve devlet adamı yetiştirmiş olan mühim bir ailenin mensubudur. Büyük oğlu İshâk Efendiye nispetle; ‘’Ebû İshâk’’ künyesiyle meşhur olmuştur.

‘’Kara’’ unvanıyla anılmasının da vesilesi olan Kara Kadri Efendi’nin yanında başladığı vazifesini, muhtelif yerel medreselerde müderrisliğin yanı sıra; mektupçuluk, tezkirecilik ve kassamlık yaparak sürdürmüştür. Câfer Paşa, Abdullah Ağa, Şah Hûban, Sinan Paşa, Hayreddin Paşa, Sahn-ı Semân, Kılıç Ali Paşa, Mahhmûd Paşa, İsmihan Sultan, Ebû Eyyûb el-Ensârî ve Galata medreseleri gibi üst düzey medreselerde müderrislik ve baş müderrislik vazifelerini ifa ettikten sonra, Süleymaniye Dârülhadîsi müderrisliğine yükselmekle reîsü’l-müderrisîn makamına nail olmuştur.

Hayatının sonraki kesiti, şerefli kadılık vazifesiyle devam etmiş ve sırasıyla; Halep, Kâhire, Mekke, Bolu, Edincik ve İstanbul kadılığı gibi önemli görevlerden sonra, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevleriyle devam etmiştir.

Fetvâ Makamı’na yükselmiş ve Sultan 3. Ahmed dönemine tevâfuk eden Şeyhülislâmlık vazifesinin sona ermesinin ardından, Bebek ile Rumelihisarı arasındaki mevkide yer alan ikametgâhında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine, evinin yerine yaptırdığı İsmailağa Camii’nin avlusuna defnedilmiştir. Ardında şiirlerinin yer aldığı bir eser ve fetvalarıyla bazı nadir meselelere dair izahlarını kaydettiği bir mecmua bırakmıştır. Allah Teâlâ, şefaatlerine nail eylesin!

## Mevlâ’nın Razı Olacağı Kulluk Ölçüsü: İhlâs

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* buyuruyor ki: ***“İhlâsla amel edenler müstesna, ilmiyle amel edenler de helâk oldu.”***

Maalesef bu günün Müslümanları, ömrünü tükettiği, canını vermeye hazır olduğu dünya malına ve teknolojisine sahip olma yolunda amansız bir savaşın içinde debelenip durmaktadır.

Samimi ve ihlâslı dünyaların yerini sanal âlemler aldı. Yapmacık duruşlar, bencil duygular, fırsatçı bakışlar, çıkarcı hesaplar alabildiğine revaçta. Zamanımız Müslümanlarının temel felsefesi bu. Hastalık bütün mü’minleri sarmış durumda.

İslâm’ın en güzel kelimesi ve en çok muhtaç olduğumuz “İhlâs” maalesef lekelendi. Sanki ihlâs yetmezliğinden boğulacak hâle geldik. Akılcılık, felsefî yorumlar, indî görüşler ihlâsı hedef almış durumda. Neredeyse onu yutma noktasına gelmiştir.

Şunu itiraf edelim ki samimiyet sorunu yaşıyoruz. Ortama bakıldığında herkes kendince samimi, hâlbuki yaşanan “ihlâs erozyonu” karşısında dehşete düşmemek mümkün değil. Riyâkârlık, hilekârlık ve samimiyetsizlik hayatımıza girmiş, yaşam biçimi haline gelmiş ise sâdıklar ve sâlih insanların sırtına büyük bir yük biniyor demektir ki, sorumluluktan asla kaçamazlar.

## Şeyhülislâm Esad Efendi’nin Kısa Hâl Tercemesi

Şeyhülislâm İsmail Efendinin oğlu ve halk arasında daha çok “Taş Medrese” olarak bilinen Manyasızâde Medresemizin bânîsi olan Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi, İstanbul’da doğdu. Babasının yanında başladığı ilim tahsilini sürdürüp Şeyhülislam Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi’den mülâzim oldu. İstanbul’un büyük medreselerinde müderrislik, fetva eminliği ve kadılık vazifelerinin ardından Anadolu Kazaskerliği vazifesini üstlendi.

20 Temmuz 1748’de başladığı Şeyhülislâmlık vazifesini 12 Ağustos 1749’a kadar sürdüren Şeyhülislâm Hazretleri, bir dönem Gelibolu’da ikamet ettikten sonra tekrar İstanbul’a dönmüş ve yakalandığı hastalık sebebiyle 10 Ağustos 1753’te vefat etmiş, babası ve ağabeyinin yanına, İsmailağa Camii avlusuna defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Reîsülkurrâ Abdurrahman Gürses Hocaefendi’nin Hayatı

1909’da Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu köyünde doğan Abdurrahman Gürses Hocaefendi, hıfzını ikmalin ardından tâlim-tecvid, tashîh-i hurûf; sarf, nahiv ve fıkıh ilimlerini tahsil etti. İstanbul’a yerleştikten sonra Mehmed Esad Erbilî Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Fehmi Efendi’nin rahle-i tedrîsâtında aşere-takrîb ilmini ikmâl edip icâzet aldı. Aşere-takrîb düzeyinde yüzün üzerinde talebe mezun etti. Gönenli Mehmed Efendi Hazretlerinin vefatından sonra Reisülkurra makamına nail oldu. 10 Ağustos 1999’da vefat etti ve Bâyezîd Camii hazîresine defnedildi. Mevlâ Teâlâ, ilmiyle âmil ulemâ ve kurrânın sayısını ziyade eylesin!

## Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Osmanlının son devrinde yetişmiş ulemanın büyüklerinden olan Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri 16 Eylül 1879’da Düzce’de doğdu. Babası, Ahmed Ziyaüddîn el-Gümüşhânevî Hazretlerinin halifelerinden Hasan Hilmi Efendi’dir.

İslâmî ilimlere dair ilk eğitimini babasından aldı. Tahsil hayatını Düzce’de kaldığı süre içerisinde yörenin âlimlerinin yanında sürdürdü. 1893 senesinde İstanbul’a gelerek devrin büyük âlimlerinden ilim tahsil etti.

1906 senesinde icazet aldıktan sonra dersiâm olarak Fatih Camii’nde ders okuttu; bir yandan Darüşşafaka’da Arapça dersleri verdi. Dârulfünûnda fıkıh ve tarih; Süleymaniye medresesinde Tabakâtu’l-Kurrâ ve Müfessirîn müderrisliği yaptı. Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi Hazretlerinin ders vekili oldu.

İlerleyen senelerde zuhur eden birtakım gelişmeler ve siyasî sebeplerden dolayı 3 Kasım 1922’de İskenderiye’ye gitmek zorunda kaldı. Bir süre Şam’da ikamet ettikten sonra tekrar Kahire’ye döndü ve bu dönemde, Ehl-i Sünnet’i hedef alan modern akımlarla ve Vehhâbîlik-Selefîlik gibi cereyanlarla mücadele etti. Türkçe eserleri Arapçaya tercüme etmek üzere tesis edilmiş olan kurumda hizmetlerde bulundu. Talebe okutmayı hiçbir zaman terk etmedi ve büyük âlimlerin yetişmesine vesile oldu.

İslâmî ilimlerin her alanında; muhakkik ve müdekkik seviyesinde büyük bir âlim ve aynı zamanda sıdk sahibi bir sûfî olan İmâm Kevserî Hazretleri, 11 Ağustos 1952 senesinde Kahire’de vefat etti ve Hayyu’l-Besâtîn’deki kabristana defnedildi. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefîd eylesin!

## Elli Dört Farzın Otuz İkincisi: Harama Bakmamak

Âile ve toplumda son yıllarda artarak devam eden bozulmanın temel sebebi ahlâkî sorunların yaygınlaşmasıdır. Mevlâ Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de ve Rasûlü vasıtasıyla helâl ve haram hudutlarını insanlara tebliğ etmiş ve bilhassa uzuvların haramdan sakınılmasının önemini şöyle beyan etmiştir: **“**(Habîbim!) **Îmânlı erkeklere de ki;** (haramlara karşı) **gözlerini yumsunlar** (da sadece helâllere baksınlar) **ve tenâsül uzuvlarını** (zina ve livâta gibi haramlardan) **korusunlar! İşte** (günahlara düşüp kirlenmelerindense) **bu kendileri için daha temiz** (bir hareket)**dir. Muhakkak Allâh onların** (kime bakmakta ve ne) **yapmakta olduklarını** (hakkıyla bilen bir) **Habîr’dir.”** (Nûr Sûresi:30)

Ahlâkî esaslar konusunda kadın ve erkekler arasında herhangi bir fark yoktur. Nitekim haramdan uzuvları sakınma konusu bu noktada başta gelen hususlardan biridir. Bu sebeple, Kur’ân-ı Kerîm’de konunun üzerinde önemle durulmuş ve şu ikazlar beyân olunmuştur: **“Îmânlı kadınlara da de ki; gözlerini** (erkeklerin ve kadınların avret yerlerine bakmaktan) **yumsunlar ve tenâsül uzuvlarını** (zinadan ve şehvetle birbirine sürtünmeden) **korusunlar.** (Örf ve âdete göre, zorunlu olarak) **kendilerinden görünen** (yüzler, ayaklar ve el)**ler dışında ziynet** (mahalleri olan vücutlarının diğer yer)**lerini meydana çıkarmasınlar! Örtülerini başlarından doğru yakaları üzere** **atsınlar!”** (Nûr Sûresi:31’den)

Mükellefiyet şuuruna sahip mü’minler olarak, dinimizin emrettiği helâl-haram hudutlarını muhafaza konusunda hassasiyet sahibi olmalı ve bu anlayışı başta yakınlarımız olmak üzere, insanlara da aktarmalıyız.

## Mevlânâ Derviş Muhammed Hazretleri

Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* hazretleri Silsile-i Aliyye’nin *(Kaddesallâhu Esrârahum)* yirmi birinci altın halkasıdır. Buhara’nın Emkene köyünde yaşamıştır. Orta boylu, güler yüzlü, buğday tenli, beyaz sakallı bir zâttı. Evliyanın gavsı olan Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* yağmur misali nurlar yağdıran bir veliydi. Aynı zamanda dayısı olan Mevlânâ Muhammed Zâhid *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinin terbiyesinde yetişerek kemâle erip, insanları seyr-i sülûkte olgunluğa ulaştıran kâmil ve mükemmil bir şeyhti. Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* hazretleri vasıtasız olarak Hâce Ubeydullah Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinden de manevî terbiye görmüştür.

Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* zâhirî ve bâtınî ilimlere iyi derecede vâkıftı. Şeyhine bağlandıktan sonra, gizli kalan marifet duygularının ve ilâhî hakîkatlerin çeşmesinden kana kana içti. En yüksek makamlara, ulaşılması gereken en yüce mertebelere ulaştı. Velâyette yücelip, ilimde ve fazilette nice makamları aştı ve “Derviş Velî” lakâbıyla lakablandı.

Mevlânâ Muhammed Zâhid *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinin huzurundan hiç ayrılmayan Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* yüce menzileleri aşarak onun halifesi oldu. Sohbetlerinde insanlara her daim hak ve hakikati anlatarak onlara doğru yolu gösteren bir kandil oldu. Kendisi de halifeler yetiştirerek bu yüce yolun Buhara ve Semerkand’da daha fazla yayılmasını sağladı.

Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* 970 (m. 1562) senesinde vefat etmiştir. Allah *(Celle Celâluhû)* bizleri şefaatine nâil eylesin…

## Cuma Namazının Edâsının Sıhhat Şartları

1- Cuma Namazını Kıldıracak Kişi: Hanefî Mezhebi’ne göre Cuma namazının geçerli olabilmesi için, namazın devlet başkanı ya da onun tarafından müsaade edilmiş yahut da tayin edilmiş biri tarafından kıldırılması gerekir.

2- Genel İznin Bulunması: Cuma kılınacak olan mescid, belli bir kesime hitap eden, herkesin giremeyeceği özel bir mescid değil, umuma açık bir mescid olmalıdır. Bu durumda kapıların sonradan gelenlerin girmesini engelleyecek şekilde kapatılmamış olması yeterlidir.

3- Cuma Namazının Kılınacağı Yer: Cuma namazı kılınacak olan yer, şehir şartlarını haiz olmalıdır. Bu şartları taşıyan –köyler de dâhil- yerleşim birimlerinde Cuma kılınabilir. Hanefî Mezhebinde fetvâ verilen görüşe göre, bir şehirde iki farklı yerde kılınacak olan Cuma da geçerlidir.

4- Vaktin Devam Etmesi: Cuma namazının vakti, öğle namazı vaktidir. Dolayısıyla Cuma namazının sahîh olabilmesi için Cuma namazının öğle namazı vakti girdikten sonra ve onun vakti çıkmadan önce kılınmış olması lazımdır.

5- Cemaatin Bulunması: Mezhebimize göre imamdan başka en az üç erkeğin cemaat olarak hazır bulunmaları Cumanın sahîh olması için yeterlidir.

6- Hutbenin Farzdan Önce Okunması: Hutbenin namazdan önce okunması gerekir.

Bütün bu şartlarının sağlanmasındaki zorluk ve ihtilaflardan uzak durulması açısından Cuma namazının farzından sonra ‘Zühr-i Âhir’ adıyla bilinen dört rek’atlik bir namazın kılınması tavsiye edilmiştir.

## Cüveyriye *(Radıyallâhu Anhâ)* Vâlidemiz

Mü’minlerin annelerinden Cüveyriye binti Hâris *(Radıyallâhu Anhâ)*, Huzâa kabilesinin Benî Mustalik koluna mensup olup bu kabilenin reisi Hâris ibni Ebî Dırâr *(Radıyallâhu Anh)*ın kızıdır. İslâm ordusu ile söz konusu kabile “Benî Mustalik Gazvesi” olarak anılan muharebede karşı karşıya gelmiş ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in fiilî ve manevî komutasındaki İslâm Ordusu büyük bir galibiyete muvaffak olmuştur. Mustalikoğulları’ndan muharebeye katılıp da neticede hayatta kalanlar esir düşmüş, Cüveyriye binti Hâris *(Radıyallâhu Anhâ)* da esirler arasında yer almıştır.

Kızının esir düştüğünü haber alan babası, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e müracaat edip fidye ödemiş ve daha sonra nikâh gerçekleşmiştir. Bu görüşme esnasında Hâris ibni Ebî Dırâr *(Radıyallâhu Anh)* ve yanında bulunanlar İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.

Bu izdivâc vesilesiyle, İslâmiyet’ten önce aşağılanan savaş esirlerinin hor görülmemeleri gerektiği hakikati ilân olundu. Sahâbe-i Kirâm *(Radıyallâhu Anhum)*, husumet hâlinde bulundukları Mustalikoğullarına mensup kimselerle düşmanlığı bitirdiler. Ellerinde bulunan esirleri, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ile akraba olan kimseleri esir tutmuş olma durumuna düşmekten imtina ederek serbest bıraktılar. Böylece yüz kadar aile hürriyetine kavuşmuş oldu. Hicretin 56. (veya 50.) senesinde Rebiülevvel ayında vefat ettiği belirtilen Cüveyriye binti Hâris *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Cennetü’l-Baki‘ kabristanında medfûn bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ, şefâatlerine nâil eylesin.

## Mevlânâ Hacegî es-Semerkandî Hazretleri

Silsile-i Sâdât’ın *(Kaddesallâhu Esrârahum)* yirmi ikinci halkası Mevlânâ Hâcegî Muhammed Emkenegî *(Kuddise Sirruhû)*dur. Hâcegî *(Kuddise Sirruhû)*, peygamberlerin ilimlerinin vârisi olduğunda ittifak edilmiş bir zâttı.

Halefin seleften kazandığı nice mârifetlere sahip oldu. Bütün hayatı boyunca kalpleri gaflet uykusundan uyandırmak için çalıştı. Onun himmet nûru ile bu yol aydınlandı ve insanlar dört bir yandan onun nurundan istifade etmek için koşarak sohbetine eriştiler. Kapısı ârifler kervanının konakladığı bir yer, sâlihlerin ve muttakîlerin kalplerinin kıblesi ve müritlere himmet kaynağıydı.

Hâcegî Emkenegî *(Kuddise Sirruhû)* 918 (1512) yılında Semerkand‘ın Emkene kasabasında dünyaya geldi. Bundan dolayı Emkenegî ve Semerkandî nisbeleriyle anılmaktadır. Emkene kelimesine Fârisî nisbet “yâ”sı bitiştiğinde kurallara göre bu şekli almıştır. Silsile-i Aliyye’nin yirmi birinci halkası olan Mevlânâ Derviş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)*nun oğludur. Küçük yaşlardan itibaren ilim öğrenmeye başladı, Buhara ve Semerkand ulemasından ders aldı.

Zâhirî ilmini irfan ile cem eden Hâce hazretleri *(Kuddise Sirruhû)* çok yüksek faziletler elde etti. Allah *(Celle Celâluhû)* ona rahmet deryasından ikramlarda bulunarak onu ruhaniyet âleminde rehber kıldı. Hem şeyhi hem de babası olan Mevlânâ Dervîş Muhammed *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinin hüsn-i terbiyesinden geçerek kendisi kemale ermiş, başkalarını da kemale erdirmiştir. Mevlânâ Hâcegî *(Kuddise Sirruhû)* hazretlerinin halifeleri oğlu Hâce Ebu’l-Kâsım ile beraber on kişiydi. Mevlânâ Hâcegî Emkenegî *(Kuddise Sirruhû)* hazretleri 1008 (1599) yılında Emkene’de doksan yaşındayken vefat etti.

# **17 Ağustos**

Marmara Depremi (1999)

Pakistan Devlet Başkanı Ziyâü’l-Hakk’ın Vefâtı (1988)

**Söz**

“Kulun Allah *(Celle Celâluhû)* indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişemez. O mevkiye erişinceye kadar Allah *(Celle Celâluhû)*, onu hoşuna gitmeyen (musîbetler)le imtihan eder.” (Heysemî, Mecme‘u’z-Zevâid, 2/292)

## 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi

Allah Teâlâ yarattığı her şeyi belli bir ölçü ve düzen doğrultusunda yaratmıştır. Buna göre, yeryüzü sürekli hareket hâlindedir. Bu hareketler zaman zaman sarsıntılara sebep olur ki, bu sarsıntılara zelzele veya deprem denilir.

Muhakkak ki her iş ve her oluş, Allah Teâlâ’nın iradesine bağlı ve ilmine mütealliktir. Dolayısıyla bu gibi âfetlerin her ne kadar birtakım bilimsel açıklamaları söz konusu olsa da, özetle aktarmaya çalışmış olduğumuz yaratılış hakikati, konunun özünü teşkil etmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde geçen kıssalarda, âfet olarak ifade ettiğimiz ve bilimsel olarak açıklamaya çalışmış olduğumuz birtakım hâdiselerin melekût âlemiyle direkt bir münasebeti bulunduğu ve kullar için mânevî ikaz niteliği taşıdığı açıkça beyan edilmiştir. Deprem, sel, heyelan ve yangın gibi âfetlerin sebepleri üzerinde durmakla ve tedbir almanın lüzûmu üzerinde yoğunlaşmakla beraber, değerlendirmelerimizin temeline Allah Teâlâ’nın kudret, azamet ve takdirini yerleştirmeliyiz.

Bu bakış açısını tatbik etmemiz gereken; 17 Ağustos 1999 sabahına karşı, saat 03.02’de meydana gelen Gölcük/Kocaeli merkezli, büyük can ve mal kaybına sebep olan deprem, son asırlarda yaşanmış en büyük âfetler arasındadır.

Ülkemizde geniş bir coğrafyada hissedilen deprem sonucunda resmî raporlara göre; 17.480 kişi vefat etmiş, 23.781 kişi yaralanmış, 505 kişi sakat kalmış, 285.211 konut ve 42.902 işyeri hasar görmüş, yaklaşık 600.000 kişi de evsiz kalmıştır. Bu vesileyle, deprem sonucunda vefat eden kardeşlerimize Mevlâ Teâlâ’dan rahmet diliyor, memleketimizi ve İslâm beldelerini bu tür âfetlerden muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.

# **18 Ağustos**

Ağrı Dağı’nın Zirvesine Çıkılması (1829)

Sultan İbrahim’in Şehâdeti (1648)

**Söz**

“Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip ‘bu falanın vefâsızlık alâmetidir’ diye ilân olunacaktır.” (Buhârî, Cizye:22)

## Elli Dört Farzın Otuz Üçüncüsü: Her Durumda Verilen Söze Sadakât Göstermek

Bir kimsenin verdiği sözü tutması, ahlâkî bir esas olmakla beraber, **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allâh katında en şiddetli bir gazap** (ve öfkeye sebebiyet) **bakımından çok büyük olmuştur.”** (Saff Sûresi:2-3) hitâbıyla beraber pek çok âyet-i kerîmede gündeme getirilen Kur’ânî bir emirdir.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de bu konuda daima uyarıcı olmuş, ashâbına verdikleri sözlerde durmalarını emretmiş, bu konunun âhirette sorulacak hususlardan biri olduğunu sık sık hatırlatmıştır.

## Sultan İbrahim Hân’ın Hayatı

18. Osmanlı padişahı ve 83. İslâm halifesi olan Sultan İbrahim, ağabeyi 4. Murad Hân’ın vefâtı üzerine 8 Şubat 1640’ta tahta çıktı. Evvela Emirgüneoğlu’nun bölücü faaliyetlerini durdurdu. Malta şövalyelerinin Türk gemilerine yönelik tacizlerini önlemek maksadıyla, üs olarak kullandıkları Girit’i fethetti. Devletin iç huzurunun tesisi konusunda yoğun çaba harcadı. Malî durumun düzeltilmesine yönelik önlemler alıp bir dizi tedbir uyguladı. Vergi politikasını, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik şekilde yeniden elden geçirdi.

Şahsıyla ilgili ileri sürülen menfi birtakım iddialar dikkate alınmamalıdır. Zira o, bahsettiğimiz gayretlerinin yanında, tarihle son derece ilgili, ecdadının fetih rûhunu yeniden diriltmeye çalışan bir kimseydi. 1648 senesinde çıkan isyan neticesinde tahttan indirilen padişah, birkaç gün sonra şehîd edilmiş ve Ayasofya Camii yanındaki türbeye defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

# **19 Ağustos**

Evliyâ Çelebi’nin Seyahatine Başlaması (1630)

Köprülü Fâzıl Mustafa Paşa’nın Şehâdeti (1691)

**Söz**

“Duâ, ibâdetin çivisidir.” (Mahmud Efendi Hazretleri)

## Muharrem Ayının Fazîletleri ve Orucu

Muharrem ayının da aralarında bulunduğu haram aylardan Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle bahsedilmiştir: **“Şüphesiz Allâh katında ayların sayısı, Allâh’ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında ay olarak on ikidir ki, haram olan dört de onlardandır”** (Tevbe Sûresi:36) Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. İbnü Abbas *(Radıyallâhu Anh)*dan, Fecr sûresinde üzerine yemin edilen “fecr”den maksadın Muharrem ayı olduğu şeklinde bir rivayette bulunulmuştur. Aynı sûrede, yine üzerine yemin edilen on gecenin muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de belirtilmiştir.

## Haram Aylarda Oruç Tutmanın Fazîleti

Rasûlüllâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Her kim herhangi bir haram aydan perşembe, cumâ ve cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine*** *(tuttuğu her güne karşılık)* ***iki sene,*** *(başka bir rivâyette;)* ***yediyüz sene,*** *(diğer bir rivâyette ise;)* ***dokuz yüz sene ibâdet*** *(sevâbı)* ***yazılır.”*** (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, no:1810)

Enes *(Radıyallâhu Anh)*ın, bu hadîs-i şerîf hakkında, ***“Ben bunu Rasûlüllâh*** *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)****den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun”*** dediği rivâyet edilmiştir. Bir başka rivâyette de şöyle buyrulmuştur: ***“Haram aydan bir gün oruç tutana, Allah Teâlâ her gününe karşılık, bir ay*** *(oruç tutmuş sevâbı)* ***yazar.”*** (el-Ğazâlî, el-İhyâ, Kitâb-u esrari’s-savm, Fasıl:3, 1/281)

# **20 Ağustos**

**Hicrî Seneniz Mübârek Olsun!**  
Yermük Muharebesi (636)

**Söz**

“Bir müslüman kardeşini güler yüzle (tebessümle) karşılamak dahî olsa, iyilikten hiç bir şeyi (hiçbir güzel şeyi) asla ve asla küçük görme (onu yap).” (Müslim, Birr:144)

## Hicrî Seneniz Mübârek Olsun!

Muharrem ayının girişiyle birlikte mü’minler, mükellefiyetlerinin yanı sıra, şâhit oldukları hâdiselerle beraber bir yılı geride bırakmış olmaktadırlar. Bu durum, geçmişi muhâsebe etmeyi hatırlatmalıdır. Şuurlu bir mü’min, sene başı vesilesiyle kendisini hesaba çeker. Son bir senede ve daha önceki senelerde yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçirir.

Bu şuur ve kararlılığa ulaşabilmek temennîsiyle hicrî sene başınızı tebrîk eder, Mevlâ Teâlâ’dan bizleri; İslâm’ın ve ilmin izzetinin yeniden parladığı, takvâ anlayışının ümmet içerisinde ziyâdesiyle yaygınlaştığı senelere ulaştırmasını niyâz ederiz…

## Hicrî Sene Başının Müslümanlar İçin Önemi

Muharrem, Kamerî takvimin ve ‘haram aylar’ olarak bilinen 4 ayın da ilkidir. Hicrî Takvim, Peygamberimiz Efendimizin *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay’ın Dünya çevresindeki dolaşımını esas alan bir takvim sistemidir. ‘Hicret’ hâdisesinin mîlâd olarak kabul edilip ‘takvim başlangıcı’ hâline getirilmesi, ‘Hicret’ten 17 yıl sonra Hazreti Ömer *(Radıyallahu Anh)* zamanında oldu. Yılbaşı ise Medine’ye hicret edilmesine izin verilen ‘Muharrem’ ayının ilk günü olan 1 Muharrem olarak kabul edildi.

Muharrem, hicrî ayların birincisi olup ilk günü Müslümanların yılbaşıdır. Hicrî günün hürmetine bir tavuk dahî kesmezler. Amma Hazreti Îsâ *(Aleyhisselâm)*ın doğumuyla başladığı söylenilen mîlâdî yılbaşında dünya ayağa kalkar. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

# **21 Ağustos**

Yaprakların Sararmaya Başlaması

**Söz**

“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; Cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.” (Tirmizî, Cennet:31)

## Cuma Namazı Kadınlara Farz mıdır?

Bazı kimseler, hükmünü farz kılan âyet-i kerimenin hitâbının genel olduğunu söyleyerek Cuma Namazının kadınlara da farz olduğunu iddia etmekte ve bu iddialarını umûmî ortamlarda dile getirerek insanların kafasını bulandırmaya çalışmaktadırlar. Oysaki kadınlar üzerine Cuma namazının farz kılınmaması onlara kolaylık sağlamak içindir. Kocalarının hizmetleri ve ev işleri ile meşgul olduklarından ve erkeklerin bulunduğu yerlerde bulunmaları fitneye sebep olacağından vakit namazlarını cemaat ile edâ etmeleri sünnet kılınmamıştır. Aynı şekilde Cuma namazı kılmaları da farz kılınmamıştır.

Çocuklara, kölelere, yolculara, hastalara, kadınlara cuma namazının farz olmadığının delili şu hadîs-i şeriftir: Câbir *(Radıyallâhu Anh)*dan, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: ***“Her kim Allâh’a ve âhiret gününe îmân ediyorsa cuma günü Cuma namazı kılması gereklidir. Hasta, yolcu, kadın, çocuk ve köle bu hükümden istisnâ edilmiştir. Her kim fuzûlî bir şey veya ticâret sebebiyle cumayı terk ederse Allah Teâlâ da onu terk eder. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve ziyâde övülmüş olandır.”*** (el-Beyhakî, *es-Sünenü’1-Kübrâ*: 5842)

Bununla beraber, üzerine Cuma namazı farz olmayanlar, bu külfeti kendi istekleriyle tahammül etmeleri, yani Cuma namazını kılmaları durumunda namazları sahih olup üzerlerinden öğle namazı kalkmış olur. Tıpkı oruç tutmama ruhsatı bulunan yolcunun oruç tutması durumunda olduğu gibi! Şu kadar var ki; genç kadınların, fitne dönemlerinde camiye gitmeleri mekrûh görülmüştür.

# **22 Ağustos**

Barbaros Tunus’u Teslim Aldı (1534)

Japonların Kore’yi İşgali (1910)

**Söz**

“İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir: Gözü ve kulağı muhâfaza etmek.” (Süfyân es-Sevrî Hazretleri)

## Elli Dört Farzın Otuz Dördüncüsü: Münkerât (Çirkin Şeyleri) Dinlemekten Kulağı Muhâfaza Etmek

Mevlâ Teâlâ, insanoğlunu en mükemmel surette yaratmış ve lütfetmiş olduğu organları birer emanet olarak lütfetmiştir. Bu emanetin muhafazası ve gereği, işlevlerini Allah Teâlâ’nın rızasına uygun şekilde yerine getirmekle mümkün olur. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de: **“Kendisi hakkında sana âit hiçbir bilgi olmayan şeylerin ardınca gitme! Kulak da, göz de, gönül de; işte bunların hepsi de, şüphesiz ki o** (insan) **on**(lar)**dan sorumlu olmuştur.”** (İsrâ Sûresi:36) âyet-i kerîmesiyle beyân olunmuş ve başka âyet-i kerîmelerde, bu uzuvların âhirette şâhitlik edeceği açıklanmıştır.

Buna göre; beş duygu organından biri olan ve dînî hükümlerin bir kısmı kendisine bağlanmış olan kulak uzvunun şükrü de çirkin şeylerden muhafazasıyla olur. Dolayısıyla mü’minler, dedikodu, gıybet, tecessüs, nemîme ve koğuculuk ürünü olan söz ve söylemlerden kulaklarını muhafaza etmelidirler. Bu organın hakkını verebilmek için Kur’ân-ı Kerîm tilâveti; ezân, kāmet, salevât; faydalı sohbetler, güzel sözler ve rûhânî sadâları dinlemek lâzımdır.

Konunun bir başka veçhesi de vardır ki; hayırlı bir şey işitildiğinde bellemek, şer işitildiğinde ise unutmaktır. Zâhidlerin incitmemek ve incinmemek üzere kurdukları ahlâkî anlayış da bu zemin üzerinde yükselir.

Mânevî ve ahlâkî açıdan yüksek bir toplum inşâsını gâye edinmiş ve fütüvvet anlayışını esas almış olan velîler, kulağı muhafazayı ahlâkî esaslar arasında zikretmiş ve insanları bu konuda daima öğütlemişlerdir.

# **23 Ağustos**

Hazreti Ebû Bekr es-Sıddîk’ın Vefâtı (634)

Çaldıran Zaferi (1514)

Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi’nin Vefâtı (1574)

**Söz**

“Allah (Celle Celâlühû) ile mahlûkatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tâbî olmakla mümkündür.” (Hazreti Ebû Bekr es-Sıddîk)

## Kur’ân-ı Kerîm’de Ebû Bekr es-Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)*

Hazreti Ebû Bekir Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)*ın fazîleti, ilk Mü’minlerden ve ilk bi’atlarda bulunanlardan olması hasebiyle, Ashâbın fazîletlerinden bahseden âyet-i kerîmelerin tamamında tasdik edilmiştir. Bununla beraber onun hassaten yer aldığı bazı âyetler de vardır. Nitekim bunlardan birinde şöyle buyurulmuştur: **‘’Her kim Allâh’a ve o Rasûl’e itaat ederse, işte onlar Allâh’ın kendilerine in`âm** (ve ikram) **da bulunmuş olduğu; o peygamberler, sıddîklar, şehitler ve** (iyi amel sahibi olan) **sâlihlerle beraberdirler. İşte arkadaş olarak ne de güzel olmuştur onlar!”** (Nisâ Sûresi:69)

Müfessirlere göre, âyet-i kerimede övülenlerin öncüsü Hazreti Ebû Bekr Sıddık *(Radıyallâhu Anh)*dır ve ‘’arkadaş olarak ne de güzel olmuştur’’ ifadesinden kasıt da yine Ebû Bekr Sıddîk *(Radiyallâhu Anh)*dır.

**‘’Hani o kâfir olmuş kimseler onu** (Ebû Bekr-i Sıddîk) **ile beraber iki kişinin biriyken** (Mekke’den) **çıkarmıştı; hani o ikisi o** (Sevr dağındaki) **mağaradaydılar; vaktâ ki o,** (kendisini koruma telâşına düşen) **arkadaşına: ‘Üzülme! Gerçekten de Allâh**(ın koruma ve yardımı) **bizimle beraberdir!’ diyordu…”** (Tevbe Sûresi:40’tan.)

Âyet-i kerimedeki ‘’iki kişinin biri/o ikisi’’ ifadelerindeki ikinci kişiden kasıt Hazreti Ebû Bekr Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)*dır. Özellikle bu âyet-i kerîme, Hazreti Ebû Bekr’in fazîleti hususunda nass kabul edildiğinden, diğer sahâbîlerin sohbetini inkâr eden kişi kâfir olmayıp, Ehl-i Sünnet dışına çıkmış bir mübtedi’ olurken, onun sahâbîliğini inkâr eden kâfir olmaktadır.

# **24 Ağustos**

Mercidâbık Zaferi (1516)

Fırat Kalkanı Harekâtı Başlatıldı (2016)

**Söz**

“Îmân ve amel-i sâlih tohumunu ekmek lâzım, tâ ki âhirette biçelim.” (Mahmud Efendi Hazretleri)

## Mercidâbık Zaferi’nin Önemi

Olumlu münâsebetler sürmesine rağmen, sonradan yaşanan bazı gelişmeler Osmanlı ve Memlük devletlerini karşı karşıya getirdi. Yavuz Sultan Selim Hân’ın Dulkadiroğulları Beyliği’nin hâkimiyetine son vermesi Memlükler’in cephe almasına sebep oldu.

Memlükler’in bu tavrı üzerine İslâm târihinde fetih denildiğinde akla gelen ilk isimlerin başında gelen Yavuz Sultan Selim Hân, İslâm ümmetini daha güçlü kılma amacına dönük olarak, ümmetin bölünüp parçalanması konusunda tehdit olarak görülen tehditleri bertaraf etmek için harekete geçti. Evvela 24 Ağustos 1516’da Mercidâbık ovasında Memlüklerle gerçekleşen savaş kazanıldı ve Memlük Sultânı Kansu Gavri bu savaşta öldürüldü. Mısır’ın ve Haremeyn’in hâkimiyetinin sağlanması da bu zaferin ardından devam eden seferler vesilesiyle mümkün oldu.

## Îmân ve Sâlih Amel

Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruluyor: **“İnanıp sâlih ameller işleyenler için Rahmân,** (gönüllere) **bir sevgi koyacaktır.”** (Meryem Sûresi:96)

Cenâb-ı Hak, sadece îmân edenlerin değil, îmânla beraber sâlih amel işleyenlerin arasına muhabbet koyacağını bildiriyor. Bunu kazanmak lâzım, birbirimizi sevmek lâzım. Müslümanlar birbirlerini sevmeyecek de kimi sevecekler? Allâh-u Teâlâ için sevgi herkese nasip değil! Bu, îmân ve amel-i sâlihe bağlıdır. (Mahmud Efendi Hazretleri, Tembîhât)

# **25 Ağustos**

Yavuz Sultan Selim Han’ın Halep’i Fethi (1516)

Şehzâde Mehmed Câmii ve Külliyesi Açıldı (1548)

**Söz**

“Her mahallede bir erkek bir kız medresesi olsun, talebeler oraya dolsun, şeytan sinirden saçlarını yolsun.” (Mahmud Efendi Hazretleri)

## Sünnet’i Hafife Almanın Tehlikesi

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in emir ve yasaklarına riâyet etmeyen günahkâr olacağı gibi, tavsiye içeren ve günlük yaşamını onun yaşamına göre düzenleyen kimseler büyük fazîletlere erişeceklerdir. Sünnetinden yüz çevirenler ise âhirette ebedî hüsrana uğrayacaklardır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in günlük yaşamıyla ilgili sünnetler de dâhil, söz ve fiillerine karşı olmak, onları hafife almak veya alay konusu edinmek, insanı dinden çıkaran şeylerden sayılmıştır. Nitekim İbni Âbidin *(Rahimehullâh)* er-Reddü’l-Muhtâr’da şöyle demiştir: *“Sünneti hafife almaktan maksat ona aldırış etmemek ise; bunu yapan kimse günahkâr olur. Eğer Sünnet’i hafife almaktan maksat onunla alay ve tahkir manasına gelen hafife almak ise; bu küfürdür.”*

Sünnet’i hafife alan ve alay konusu edinen birinin, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i habîbi olarak bildirmiş olan Allah Teâlâ’nın gazabı ve azabına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalma durumu da söz konusudur. Âyet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur:**«Eğer onlara sorarsan, elbette: “Biz sâdece lâfa dalmış şakalaşıyorduk.” derler. De ki: “Allah ile O’nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyin, çünkü siz îmân ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.”»** (Tevbe Sûresi:65-66)

Bu sebeplere binâen, insanları Sünnet’in ehemmiyeti ve hafife almanın sonuçları hakkında ikaz etmek mühim bir görev olmaktadır.

# **26 Ağustos**

Malazgirt Zaferi (1071)

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün Açılışı (2016)

**Söz**

“Her ne zaman düşman üzerine azmetsem, Allâh Teâlâ’ya sığınır, O’ndan yardım isterdim.” (Sultan Alparslan)

## Malazgirt Zaferi

Şanlı tarihimizde Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiş pek çok zafer olduğundan, bu ay zafer ayı olarak anılmıştır. 26 Ağustos tarihine tekabül eden Malazgirt zaferi de bu ay gerçekleşmiş zaferlerin başında gelmektedir.

Büyük Selçuklular, cihan hâkimiyeti mefkûresinden hareketle fütûhâta devam etmiş ve Anadolu’nun fethi için Türk boylarını Doğu Anadolu’ya yerleştirmek gibi sosyolojik bir alt yapı hazırlamışlardır. Dandanakan muharebesiyle Türklere açılan Anadolu hâkimiyeti kapılarının, 1071 Malazgirt zaferi ile bir daha kapanmayacağı anlaşılmış, daha sonra kazanılacak olan Miryokefalon zaferi ile bu durum pekişmiştir.

Dönemin Bizans kralı Roman Diogenes, Doğu’da oluşan ve kendilerini her geçen gün daha yoğun bir şekilde tehdit eden tehlikeyi bertaraf etme adına Anadolu içlerine birtakım seferler düzenlemiştir. Bunlar sonuç vermeyip Selçuklu beyleri tarafından püskürtülünce; Peçenek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri ile İslav, Alman, Bulgar, Frank, Ermeni ve Gürcülerden oluşan şümullü bir ordu, daha güçlü bir şekilde Selçuklu üzerine yürümek istedi.

Sultan Alparslan’ın ordusu, yaklaşık on katı kadar büyük Bizans ordusunu daha çok ‘hilâl’, ‘pusu’ veya ‘sahte ric’at’ taktiği olarak bilinen savaş taktiğiyle dağıtmıştır. Malazgirt muharebesi, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur.

Tarihimiz böyle büyük zaferlerle doludur. Geçmişte yapılanlar inşallâh gelecekteki zaferlerin teminatıdır. Yeter ki, muzaffer olmuş büyüklerimizin yolundan şaşmayalım!

# **27 Ağustos**

Medîne-Şâm Demiryolunun Açılışı (1908)

Afyon’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu (1922)

Leyleklerin Gitme Zamanı

**Söz**

“(İşlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa eremez.!” (Müslim, Münâfıkîn:76)

## Âşûrâ Orucunun Hükmü ve Fazîleti

Âşûrâ gününe tâzim etmek Peygamberimizin sünnetlerindendir. Bu güne Âşûrâ denmesi, Muharrem ayının onuncu günü olması itibariyledir.

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz şöyle anlatmıştır: *“Âşûrâ, Kureyş’in Câhiliyye devrinde oruç tuttuğu bir gündü. Resûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) da buna riayet ediyordu. Medine’ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretmişti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi âşûrâ gününde oruç tutmayı bırakmış, bundan sonra müslümanlardan dileyen bu günde oruç tutmuş, dileyen tutmamıştır.”*

Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu günü sürekli oruçlu geçirmiş, sahabesine de böylece emretmiş; fakat Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmıştır.

Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Medine’ye geldiğinde Yahûdîler Âşûrâ gününde oruç tutuyorlardı. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* sorunca, “Bugün Hazreti Mûsâ’nın Firavun’a karşı gâlip geldiği gündür. (Biz de bugünü kutlamak için oruç tutuyoruz)” dediler. Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de: ***“Biz Musâ’ya*** *(hürmet etmeye)* ***onlardan daha layığız. Öyleyse siz de o gün oruç tutun”*** (Buhârî, Tefsîr:229) buyurdu. Ramazan orucunun farziyetinden önce emre imtisâl niyetiyle tutulan âşûrâ orucunun bu tarihten itibaren müstehap olduğu hususunda mezhebler ittifak etmiştir. Yahûdîlere muhalefet için Muharremin dokuzuncu veya on birinci günlerini de Âşûrâ günü olan onuncu güne ilâveyle oruçlu geçirmek güzel görülmüştür.

# **28 Ağustos**

M. Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’nin Vefâtı (1980)  
Kocatepe Camii’nin Açılışı (1987)

**Söz**

“Tâlim hocam Hacı Rüşdü Efendi şöyle derdi: Tembele bir şey emretsen akıl öğretir sana!” (Mahmud Efendi Hazretleri)

## Mehmed Rüşdü Âşıkkutlu Hocaefendi’nin Hayatı

Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmenin, öğrenmenin, okumanın ve hatta bulundurmanın yasak olduğu dönemde Gönenli Mehmed Efendi ve Abdurrahman Gürses Hocaefendilerle birlikte Kıraat ilminin devamı konusunda büyük hizmetlerde bulunmuştur. Efendi Hazretlerimizin, Mustafa Bilici, Mustafa Kılıç, Kâmil Şenocak ve Hilmi Yıldız Hocaefendilerin de hocasıdır. Diyanet teşkilatının ihtisas dönüşümünde ve aşere-takrib kurslarının temellerinin atılması ve yaygınlaşmasında en büyük pay sahiplerindendir.

İslâmî ilimlere hizmeti hiçbir zaman bırakmayan ve 1976’da vaizlikten emekliye ayrıldıktan sonra da kıraat alanında ihtisas kursiyerlerine ders vermeye devam eden Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu Hocaefendi 28 Ağustos 1980 tarihinde vefat etmiş ve cenaze namazını Efendi Hazretlerimiz kıldırmıştır. Mevla Teâlâ rahmet eylesin!

## Tarihte Âşûrâ Günü Meydana Gelen Hâdiseler

Bir rivâyete göre Muharrem ayının onuncu gününde, on peygambere on kerâmet ihsân edildiği cihetle bu güne Âşûrâ denmiştir. Bu günde Hazreti Âdem’in tevbesi kabul edildi, Hazreti Nûh’un gemisi Cûdî dağına yerleşti, Hazreti Süleymân’a mülk verildi, Hazreti Yûnus balığın karnından çıkarıldı, Hazreti Yâkûb, oğlu Hazreti Yûsuf’a kavuştu. *(Salevâtüllâhi Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma’în)* Ayrıca Cebrâîl, İsrâfîl, Mîkâîl *(Aleyhimüsselâm)*, Arş, Kürsî, Kalem, Semâ ve Cennetin o gün yaratıldığı bilgisi de kitaplarda kayıtlı bulunmaktadır.

# **29 Ağustos**

**Âşûrâ Gününüz Mübârek Olsun!**  
Belgrad’ın Fethi (1521)  
Mohaç Zaferi (1526)  
Sultan 5. Murad (1904)

**Söz**

“Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki, onların kalpleri kuş kalbi gibi (rakîk ve tevekkül içinde)dir.” (Müslim, Cennet:27)

## Âşûrâ Gününüz Mübârek Olsun!

Mülâki olduğumuz Muharrem ayının onuncu gününü Allah Teâlâ peygamberlerin kurtuluş günü yaptı. Bu müstesna günde, on peygambere çok büyük ihsanlarda bulundu. Bu güne ulaşıldığında, Nûh *(Aleyhisselâm)*ın yaşadığı çileler ve inananlarla inanmayanları birbirinden ayıran tûfan ve hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmadan davet ve tebliğe devamın önemi akla gelir.

Zıt sıfatların sahibi (Câmiü’l-Ezdâd) olan Allah Teâlâ’nın, peygamberlere kurtuluş günü yaptığı bu günde Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)* ve beraberinde bulunan aile fertlerinin, sonraki nesillere ders ve ibret olan şehâdetleri de bu güne tevâfuk etmiştir. Böylelikle; kurtuluş, fedakârlık, dava şuuru ve şehâdete ait tarihî hâdiselerle bu gün, büyük bir mânâ yüklenmiştir.

Mü’minler, bu mânânın idraki içerisinde, âşûrâ gününü orucu, ibâdetleri ve zikirleriyle ihyâ etme konusunda hassasiyet göstermeli, bu gün içerisinde işlenmesi tavsiye edilen hasletleri işleme konusunda özenli davranmalıdırlar.

## Âşûrâ Gününde Yapılması Tavsiye Edilen Hasletler

Tevbe ve istiğfarda bulunmak, (farz namazlar dışında nâfile) namaz kılmak, oruç tutmak, sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak), sadaka vermek, (boy abdesti) ğusül (almak), sürme çekmek, bir âlimi ziyâret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başı sıvazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak, ihtiyaç sahiplerini yedirip içirmek, tırnak kesmek, bir mü’mini iftar ettirmek, bin kere İhlâs Sûresi okumak, insânî ilişkilerde daha özenli ve dikkatli olmak, âhirete intikal etmiş yakınlarımıza ve bütün mü’minlere duâ etmek.

## Elli Dört Farzın Otuz Beşincisi: İlim Talep Etmek

Allah Teâlâ, bilen ve bilmeyenlerin eşit olmayacağını ifade buyurarak, İslâm’ı bilmenin ve bu mâlûmâta göre inanıp amel etmenin önemine dikkat çeker: **“…De ki: “O** (İslâm’ı) **bilmekte ol**(up, ona göre yaşay)**an kimselerle, o** (hakkı) **bilmeyen** (bu yüzden de câhilce davranan ve sapıklık içerisinde bocalayıp kalan) **kişiler eşit olabilir mi** (hiç)**?..”** (Zümer Sûresi:9’dan)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ilim tahsilinin önemi konusunda: ***“İlim öğrenmek her müslümana farzdır…”*** (İbni Mâce, Mukaddime:17’den) buyurur.

Farzlar temelde ikiye ayrılır. Herkes için farz olanlar farz-ı ayn; belli bir kesimin yerine getirmesiyle ümmetin üzerinden kalkan mükellefiyetler ise farz-ı kifâye olarak ifade edilir.

Şârihlerin açıklamalarına göre yukarıda zikretmiş olduğumuz hadîs-i şerîfte geçen herkese farz olan ilimden maksat, her bir mü’minin gerek inanç gerekse de amel konusunda kendisine zarûrî olan ilimdir. Zira farzı terk eden, azâba dûçâr olur. Dolayısıyla bu hadîs-i şerîfte kastedilen ilim, herkesin dîni ve hayatı için zarûrî olan ilimdir.

Bir kimsenin üzerine farz olan ilim, onun mükellefiyetlerine bağlıdır. Mesela bülûğ çağına eren bir gencin üzerine; gusül, abdest, namaz ve oruç gibi ibâdetlere dair ahkâmı, bu ibâdetleri îfâ edebileceği bir seviyede tahsil etmesi de farz olur. Aynı şekilde, mâlik olduğu mal nisâb miktarını aşan bir kimseye zekâtla ilgili hükümleri; haccın yükümlülük şartlarını taşıyan bir kimseye de hac ibâdetine ait hükümleri bilmek farz olur.

## İmâm Buhârî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Künyesiyle beraber tam adı; Ebû Abdillâh Muhammed ibni İsmail ibni İbrahim el-Cu‘fî el-Buhârî’dir. 13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) senesinde, Cuma günü doğduğu Buhârâ’ya nispetle el-Buhârî nisbesiyle anıldı.

İmâm Buhârî Hazretleri ilim tahsiline küçük yaşlarda başladı. Henüz on bir yaşındayken bir mecliste hocası Dâhilî’nin hadis rivayetindeki hatalarını düzeltmesiyle dikkat çekti. On altı yaşına geldiğinde önemli kitapları ezberlemiş durumdaydı. Anne ve kardeşiyle Hac için mukaddes topraklara gittikten sonra Mekke’de büyük muhaddislerin hadis meclislerine katıldı.

İlim ve bilhassa hadis meşayihinden hadis zaptetmek için pek çok sefere çıktı. Medine, Bağdat, Basra, Belh, Dımaşk, Humus, Kûfe ve Nîşâbur gibi, ayak basmadığı ilim merkezi kalmadı. Hadis yazdığı hadis hâfızı sayısı 1080 gibi hayali dahî güç bir sayıya ulaştı; kendisinden hadis dinleyenlerin sayısı ise 9 bin gibi bir seviyeyi buldu. İmâm Müslim, İmâm Tirmizî, Ebû Hâtim, Ebû Zür‘a er-Râzî, Muhammed ibn Nasr el-Mervezî, Sâlih Cezere ve İbnü Huzeyme (Allah Teâlâ hepsinden razı olsun) gibi ilim tarihinin büyük muhaddisleri onun talebeleri arasında bulunmaktadır.

Karşılaştığı baskılardan sebep Semerkand’a gitmek üzere, bulunduğu Buhârâ’dan yola çıkan İmam Buhârî Hazretleri, Hartenk kasabasında vefat etti ve aynı kasabaya defnedildi. İmam Buhârî Hazretleri vefatından sonra ümmet tarafından her daim minnetle yâd edilmiş, kaleme almış olduğu hadis kitabı, dinimizin Kur’an-ı Kerim’le beraber temel kaynağı olan Sünnet’in tespiti konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul edilmiştir. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefîd eylesin!

# **1 Eylül**

## Elli Dört Farzın Otuz Altıncısı: Ölçü ve Tartıyı Hilesiz, Doğru Yapmak

Yüce Dînimiz İslâmiyet, adâleti emreder ve bunu bozacak her türlü davranışı şiddetle yasaklar. Bu durum hayatın her alanında geçerlidir. Nitekim ticaret yaparken hesap ve tartıyı adâletle, tastamam işleterek yapmak bunun bir gereğidir. Mevlâ Teâlâ bu konunun önemini birden çok âyet-i kerîmede beyân etmiştir. Nitekim onlardan birinin hitabı şöyledir: **“**(Ergenlik dönemindeki) **güçlü çağına erişinceye kadar, o en güzel şeyin ta kendisi olan** (koruma ve kâr kazandırma yolların)**dan başka bir sûretle yetimin malına yaklaşmayın! Ölçüyü ve tartıyı adâletle** (tastamam işleterek) **yerine getirin! Biz hiçbir nefse gücünün dışındakini yüklemeyiz…”** (En‘âm Sûresi:152’den)

Ölçü ve tartıda adâlet konusunda Hazreti Şu‘aybın kavmine yönelik uyarıları da oldukça mühimdir. Zira bugün gözardı edilen bu konu, Medyen’de yaşayan kavmin helâkine sebep olmuş bir adâletsizliktir. Her peygamber kavmine muhakkak adâleti emretmiştir.

## Doğruluktan Ayrılmayan Tüccarın Fazîleti

Nakletmiş olduğumuz ikazın yanında, doğruluktan ayrılmayan ticaret ehlinin fazîletine dair de hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Ebû Sa‘îd el-Hudrî *(Radıyallâhu Anh)*ın rivâyet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticâret ehli*** *(Kur’ân-ı Kerîm’de sırât-ı müstakîm ashâbı olarak zikredilen)* ***peygamberler, sıddîkler, şehidler ve sâlihlerle beraberdir.”*** (Tirmizî, Büyû:4)

## Şehit Bayram Ali Öztürk Hocamızın Hayatı

Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi, 1952’de Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Türkmenistan’dan Konya’ya, oradan Trabzon’a göç eden bir aileye mensuptur. Ailesi daha sonra Adapazarı’na yerleşmiştir.

Çocukluğu Adapazarı’nda geçen Bayram Hoca, ilahiyat fakültesinden mezun oldu. Farsça, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca bilen Bayram Hoca, Mahmud Efendi Hazretlerinin emri üzerine İstanbul’a geldi ve bir süre vekil imamlık yaptıktan sonra Şehzâdebaşı Damat İbrahim Paşa Camii’ne atandı. Burada vazife yaptığı dönemde hâfızlığını ikmâl etti. 1985’te Karagümrük’teki Draman Kara Ali Camii’ne atandı. 28 Şubat sürecinde Arnavutköy Hacımaçlı köyüne gönderildi. 2001 senesindeki tayin isteği üzerine Küçükköy’deki Mevlânâ Camii’ne atanıp bir sene görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Ezberlediği İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Mektûbât’ıyla özdeşleşmiş bulunan ve “Mektûbâtçı Bayram Hoca” olarak tanınmaya başlanan Şehit Bayram Ali Öztürk hocaefendi, emekliliğinden sonra, İslâmî ilimlere dair sohbetlerini ve derslerini sürdürdü.

İlim talebelerinin gönlünde taht kurmuş, ilim yolunda olanlara yol gösteren bir ışık ve himmetlerini perçinleyen örnek bir şahsiyet olan hoca efendi, İsmailağa Camii’nde sabah namazlarını müteakip Mektûbât okumaya devam etti.

Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi, 3 Eylül 2006 Pazar günü her hafta yapmış olduğu sabah namazı sonrası sohbet esnasında bıçaklı bir saldırıya uğrayarak gönlündeki şehitlik rütbesiyle yüce Mevlâsına göç etti. Mevlâ Teâlâ şehâdetini makbûl eylesin!

## Bayram Ali Öztürk Hocamızın Şehâdet Hâdisesi

İsmailağa Câmiası, 1998 senesi 17 Mayıs sabahı elîm bir hâdise ile sarsılmıştı. Efendi Hazretlerimizin dâmâdı Hızır Ali Muradoğlu hocamız imam-hatiplik vazifesini ifa ettikleri Çukurbostan Camii’nde, mutat derslerinin ve cemaatle hasbihalinin ardından İsmailağa Camii’ne geçmiş ve orada bulunmaktayken 1’i karaciğerine, 6’sı göğsüne isabet eden kurşunların hedefi olup şehâdet mertebesine erişmişti. Saldırı ve suikast dahi kendisinden utandığı bir sabahı yaşamış, kurşunlar yalnızca hoca efendinin sinesini değil, milyonlarca insanın gönül dünyasını tahrip etmişti. Suikastı derinden hissedip yaşayanlardan biri de Bayram Ali Öztürk Hocaefendi olmuştu. Bu acıyı ne kadar derinden yaşadığını, hissettiği seviyeyi ve planın asıl maksadını: *”Bana göre Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) vurulmuştur”* sözleriyle ifade etmişti.

Bayram Ali Öztürk hoca efendi daima:*‘’Hızır Efendi şehit edildi ama asıl hedef bendim. O dönemin gazeteleri de bunu açıkça yazmışlardı’’* der, çelik yelek giydiğini ifade eder ve: *‘’Bana bir şey olsa hakkımı-hukukumu kim müdafaa eder’’* diyerek hayıflanırdı; şehâdetinden sonraki durumu seneler öncesinden ifşa edercesine.

İfşa edilmiş olan vakit, takvimler 3 Eylül 2006 Pazar günü sabahını gösterirken, tekke sohbetine vâsıl olunduğunda gelip çatmıştı. Ancak dizi ya da film senaryolarının sahnelendiği görüntülerde şahit olunabilecek bir şekilde katl hadisesi gerçekleştikten sonra, katili infaz etmekle görevlendirilmiş bir grubu da içeren sinsi plan sahneye konulmuş ve hoca efendi bıçak darbelerinin hedefi olmuştu. Ecel gelmiş, doktorlar da çare olamamış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hemen her sohbetinde özlemle andığı şehâdet şerbetini içmişti. Yaklaşık elli bin kişilik cemaatle Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilmiştir.

## Âhiretin Nûru Dünyada Kazanılır

İbadet, ibadet illâ ibadet! Sonra, dünyada olsam da, iki rekât namaz kılsam diye bu günlerimizi arayacağız. Onun için uyanalım!

Münâfıklar, mü’minlerle beraber gitmek için: *“Bizi bekleyin, sizin nûrunuzdan istifade edelim.”* diyorlar. Mü’minler vasıta ile gidiyorlar. Münâfıklar ise yaya gidiyor. Mü’minlerin nûrları sönmez ama bu dünyanın güneşi sönecek; **“Güneş dürüldüğü** (söndüğü) **zaman.”**(Tekvîr Sûresi:1)

Güneş gibi; ay, yıldızlar ve lâmbalar da öyle sönecek. Münâfıklar dünyada, “Bunlar bizim ışığımız” diyorlardı. Mevlâ Teâlâ: “Hayır, onlar sizin değildir!” buyuruyor. Münafıklar; mü’minlere, bizi bekleyin deyince, ya Mevlâ Teâlâ ya da Mevlâ Teâlâ’nın emriyle bir melek veya mü’minler tarafından denilecek ki: **“Arkanıza** (dünyaya) **dönün, nûru** (orada) **arayın.”** (Hadîd Sûresi:12’den)

Dünyada nûru nasıl bulacaklar? Bir daha döndürülmeyecekler ki bulsunlar. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: **“Bu, büyük bir kitaptır. Habîbim Biz onu sana insanları karanlıklardan nûra çıkarasın diye indirdik.”**(İbrahim Sûresi:1’den)

Kur’ân-ı Kerîm, insanları karanlıklardan, yani îmânsızlıktan, namaz kılmamaktan, oruç tutmamaktan, Allâh-u Teâlâ’nın diğer emirlerini yapmamaktan; nûra, yani îmâna, namaz kılmaya, oruç tutmaya ve diğer emirleri yapmaya çıkarsın için indirilmiştir. İşte, münâfıklar dünyada bu kitaba tâbî olup bunları yapsalardı, âhirette nûrları olacaktı. Dünyada iken bunları yapmadıkları için âhirette nûrsuz kalacaklar. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Mevlânâ Muhammed Bâkî Hazretleri

Tarîkat-ı Nakşibendiyye Silsile-i Aliyyesi’nin yirmi üçüncü altın halkası Mevlânâ Muhammed Bâkîbillâh Hazretleridir. Lakabı Müeyyidüddîn olan Muhammed Bâkîbillâh Hazretleri, Allah Teâlâ’nın sırlarından bir sır, ilimleri ve marifetleri cem eden bir veliydi. Henüz çocukken kendisinden hârikulâde fiiller zuhûr ederdi. Bazen bütün gün boyunca bir odada yalnız başına oturur, kafasını önüne eğerek derin tefekkürlere dalardı. Zâhirî ilmini Semerkand’da dönemin büyük ulemasından olan Mevlânâ Sâdık el-Hulvânî’den tahsil etmişti. Tasavvufî nisbeti Mevlânâ Hâcegî Muhammed Emkenegî Hazretlerine olup üveysî nisbet ile Mevlânâ Şâh-ı Nakşibend Hazretleri ve Mevlânâ Ubeydullah el-Ahrâr Hazretlerinden feyizyâb idi.

Mevlânâ Hâcegî Muhammed Emkenegî Hazretlerinin dergâhından ayrılmak istemeyen Muhammed Bâkî Hazretleri şeyhinden çok istifade etti, nurlu nazarlarına ve himmetlerine kavuştu. Şeyhiyle birlikte bir zaman halvette bulundu. Çok kısa zamanda yüksek makamlar elde eden Mevlânâ Muhammed Bâkî Hazretleri, Mevlânâ Hacegî Emkenegî Hazretlerinin en büyük halifesi oldu.

Mevlânâ Muhammed Bâkî Hazretleri irşâd makamında üç yıl kalmasına rağmen bu yüce yolun Hindistan’da revaç bulmasını sağlamış, başta ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbânî Hazretleri olmak üzere binlerce velî yetiştirmiş, icâzet vermiştir. 1012 (m. 1603) senesinde rûhunu teslim etmiştir.

## Elli Dört Farzın Otuz Yedincisi:

## Allah Teâlâ’nın Azabından Emin Olmayıp Dâima Korkmak

Allah Teâlâ’dan korkmak, Kur’ân-ı Kerîm’de yüzden fazla âyet-i kerîmede zikredilen bir husustur. “Havf” ıstılahıyla ifade edilen bu mefhum, İslâm âlimleri tarafından: *“İnsanın Allah Teâlâ katındaki durumu hakkında hissettiği korku ve kaygıların ifadesi”* şeklinde tanımlanmıştır. İmâm Ali Eşref et-Tehânevî *(Rahimehullâh)*, konunun psikolojik boyutunu: *“İsyanlardan ve günahlardan dolayı hayâ ve elem duyma”* tanımıyla izah etmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in: ***“Ben Allâh'ı en iyi bileniniz ve O’ndan en çok korkanınızım.”*** (Bûhârî, Edeb:72) hadîs-i şerîfi, mü’minlerin bu konuda hangi hissiyat içerisinde bulunması gerektiğinin beyanı niteliğindedir.

Bu korkunun hâl olarak sürekliliği, takvâ ile bağlantılıdır. İttikā: Allah Teâlâ’dan korkmak, haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır. Böyle bir hâle "Takvâ" denir. Bunun sahibine de "Müttakî" denilir. Müttakî olan bir zât, güvenilir ve itimat edilir bir insan demektir. Ondan hiç bir kimseye zarar gelmez.

İslam önünde insanlar esasen birbirine eşittirler. Bunların seçkinliği ancak takva iledir. Kur’ân-ı Kerîm'de buyurulmuştur: “Şüphe yok ki, Allah *(Celle Celâluhû)* yanında en iyiniz, en çok müttakî olanınızdır.” (Hücurât Sûresi:13)

İttikānın karşıtı fısktır, fücurdur. Daha açığı, doğru yoldan çıkmak, Allah Teâlâ’ya âsî olmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmamaktır. Böyle bir hâlin sonucu da felâkettir, azabdır.

## Kānûnî Sultan Süleyman Hân’ın Vefâtı

Kânûnî Sultân Süleyman Hân, babası Yavuz Sultân Selim Hân’dan devraldığı toprakları her istikamette binlerce kilometre kare oranında (iki katından daha fazla) genişletti, hilâfeti de İslâm birliğinin tesisi ve devamı konusunda en etkin biçimde kullandı. Hayatı at sırtında, çoğunlukla seferlerde geçti. 45 sene, 11 ay, 7 günlük saltanatıyla Osmanlı padişahları arasında tahtta en uzun süre kalan Sultânın on üç kadar sefere bizzat katıldığı ve ömrünün 10 sene, 3 ay ve 5 gününü seferlerde geçirdiği nakledilir. Adâleti kadar mücâhid kimliğiyle de ön plana çıkmış olan büyük padişahın son seferi, Zigetvar Seferi oldu.

Yaşı hayli ilerlemişti. Buna rağmen seferden geri durmayı kabul etmedi. Hekimbaşı ısrarcıydı fakat Kânûnî Sultân Süleyman, son derece kararlıydı. Sefer hazırlıkları tamamlandı ve yola çıkıldı. Zigetvar kalesine yakın bir bölgeye ulaşılınca, kuşatılacak olan kaleye hâkim bir tepede Kânûnî Sultân Süleyman’ın otağı kuruldu. Sultân, ordusunu bu üs bölgesinden komuta edecekti.

Kānûnî Sultân Süleyman Hân’ın hastalığı, başarıyla sürdürülen kuşatmanın son gününde ziyadesiyle arttı. Artık yapılabilecek bir şey kalmamıştı ve 72 yaşında bulunduğu sırada 7 Eylül 1566 tarihinde rûhunu Cenâb-ı Hakk’a teslim etti.

Cenâzeyi beraberinde getiren güzide topluluğun İstanbul’a vasıl olmasının ardından üçüncü ve son cenâze namazı Şeyhülislâm Ebûssuûd Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)* tarafından kıldırıldı ve sultânın cenâzesi, kendi yaptırdığı Süleymaniye Külliyesine -günümüzde türbesinin bulunduğu yere- defnedildi. Mevlâ Teâlâ, hizmetlerini kabûl ve makbûl eylesin!

## Teheccüd Namazına Devam Etmenin Fazîleti

Teheccüd namazlarına kalkıyorsunuz lâkin içinizden teheccüd namazı kılmayanlar da var. Hâlbuki bilmezler ki Mevlâ Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de teheccüd namazı kılanları överek zikretmiştir. **“Onlar o kimselerdir ki geceleyin namaz kılmak için yataklarından kalkarlar. Rablerine, azâbından korkarak ve rahmetinden ümitvâr olarak duâ ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar.”** (Secde Sûresi:16)

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* buyuruyor: “Mahşerde evvelkiler ve âhirkiler cem olunca bir münâdî: *‘Geceleyin namaz kılmak için yataklarından kalkanlar kāim olsunlar!’* diye nidâ edecek; fakat çok az kişi kalkacak. Sonra: *‘Darlık ve bollukta Allâh-u Teâlâ’ya hamd edenler kaim olsun!’* denilecek. Yine çok az kişi kalkacak. Bunların hepsi cennete sevk edilecek. Sonra diğer insanların muhasebesine başlanacak.” Gece namazına kalkanlar çok az, neden? Sabaha kadar hır, hır, hır diye hızar biçiyor, yani uyuyorlar da ondan…

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ne yapardı? Geceleyin kalkar ayakları şişene kadar namaz kılardı. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra kısa bir müddet istirahat eder sonra da kalkıp farzı kılar işrak vaktini beklerdi.

Meleklerde terakkî imkânı yok, bizlerde ise vardır. Terakkîmize sebep olan nefis ve şeytan ile mücâdele hâlimizdir. Şeytanın bizi doğru yoldan saptırmaya uğraşması kendine zarar, bize ise faidedir. Müslümanlığımız nereden belli olacak? O fuhuş yaptırmak isteyecek, biz ise ona uymayacağız. Mevlâ Teâlâ da bizi bu sebepten mükâfatlandıracak. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin Gençlere Nasihatleri

Ey gençler!

Gençlik çağları, hevâ ve heves çağları olduğu gibi; ilim tahsili zamanı ve çalışıp kazanma devridir.

Şehevânî engellerin, nefsânî garazların varlığına rağmen, bu sıralarda yapılan şerîat iktizasına göre amelin meziyeti, itibarı ve değeri bundan başka zamanlarda yapılan amele göre kat kat fazladır. Zira engellerin varlığı, meşakkat ve mihnet sebebidir. Bunlar da, onun şânını semâlara yükseltir. Mânilerin olmayışı dahî, sıkıntıyı ve meşakkati yok eder. Bunlar da muamelenin değerini yere düşürür.

Üstte anlatılan mânâ îcâbı olarak, beşerin havas zümresi, meleklerin havas zümresinden daha fazîletlidir. Zira beşerin tâati, engellere bağlıdır. Meleklerin tâatinde ise engellerin sıkıntısı yoktur.

Görmez misin ki; askerlerin itibarı, ancak devlet engelcileri olan düşmanların istilâsı zamanlarındadır. Bu zamanlarda, yani düşman karşısında yaptıkları ufak bir püskürtme hareketi, tatbikat veya resmîgeçitlerde yaptıkları hareketlerden itibar olarak daha fazladır.

Şu da malûmdur ki, hevâ ve heves, Allâh Teâlâ’nın düşmanları olan nefsin ve şeytanın beğendikleri şeylerdir; şerîatın iktizasına göre ilim ve amel ise, yüce Sultan Hazreti Rahmân’ın râzı olduğu şeydir.

Mevlâ Teâlâ’nın düşmanlarını beğendirmeye çalışmak, nimetlerin sahibi yüce Mevlâ’yı darıltmaktır. Böyle bir şeyi yapmak da akıldan ve zekâdan uzak bir iştir. Başarı ihsân eden, Sübhân olan Allah *(Celle Celâluhû)*dur. (Mektûbât-ı Rabbânî, 3. Cilt, 35. Mektup)

## Sünnet Ne Demektir?

**“Andolsun ki elbette sizin için;** (özellikle de) **Allâh’a ve o son güne ümit bağlamakta bulunmuş olan ve** (tüm hallerinde) **Allâh’ı çokça anmış olan kimseler için Allâh’ın Rasûlünde pek güzel ve uyulmayı gerektiren çok güzel bir örnek bulunmaktadır!”** (Ahzâb Sûresi:21)

Lügatte "sünnet", alışılmış yol demektir. Şu halde herhangi bir kişiye nisbetle sünnetten söz edildiğinde, o kişinin ister iyi, ister kötü, sürekli ve çokça yapageldiği davranışları kastedilmiş olur. Meselâ Hazreti Peygamber *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in şu hadîs-i şerîfi’nde sünnet kelimesi bu anlamda kullanılmıştır: *“Kim güzel bir âdeti başlatırsa, kendisine hem o davranışın hem de kıyâmete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı verilir. Yine kim kötü bir âdeti başlatırsa, kendisine hem o davranışın, hem de kıyâmete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir.”* (Müslim, İlim:15, Zekât:69) Fıkıh usûlü terimi olarak ise sünnet, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*den nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir.

Sünnet, yapısı bakımından; Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in muhtelif münâsebetlerle söylemiş olduğu “ameller niyetlere göredir” gibi sözlerini ifadeyle sözlü (kavlî); *“abdest almak, namaz kılmak, haccetmek”* gibi yapmış olduğu fiillerin ifadesi olmak üzere fiilî ya da sükût yolu ile tasdik veya tasvîbini ifadeyle takrîrî olmak üzere üç kısımdır.

Sünnet ayrıca Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in sürekli olarak devam edip etmemesine bağlı olarak müekkede ve ğayr-ı müekkede olarak da incelenmektedir.

## Cuma Gününün Sünnetleri

Cuma günü birçok fazîleti cem etmiş mübârek bir gündür. Bu fazîletlere erişme konusunda, Cuma namazını edâ etmekle beraber yapılması gereken başka görevler de vardır. Bunlar, Cuma namazı gibi farz olan amellerden değilse de, bir kısmı vâcib derecesinde; bir kısmı sünnet, bir kısmı ise mendûb olarak hükümlendirilmiş amellerdir.

Cuma günleri yapılması tavsiye edilen amellerin bir kısmı ise, bu güne mahsus olmayan fakat Cuma gününün fezâilinden istifadeyle bu günde gerçekleştirilmesi tavsiye olunan işlerdir. Cuma gününün fazîletlerine tam mânâsıyla erişme hususunda bu amel ve davranışlar bir vazife hassasiyetiyle yerine getirilmelidir.

Cuma sabahı gusletmek, tırnak kesmek ve istenmeyen tüylerden temizlenmek müstehabdır. Ulema, bu işleri Perşembe gecesinden itibaren yapmayı tavsiye etmiştir. Cuma namazına erken gitmek ve Cuma günleri salevât-ı şerîfe getirmek, Kur’ân-ı Kerîm okumak, temiz elbise giymek, icâbet saatini gözetmek, koku sürünmek, misvak kullanmak, kabir ziyâretlerinde bulunmak, sadaka ve vermek, bu vazifeler arasındadır. Bu mübârek gün bayram havasında geçirilmeli ve genel davranışlarda daha hassas ve özenli davranılmalıdır.

Hulâsa Cuma günü, âhirette nasıl geçirdiğimizden sual olunduğumuzda yüzümüz kızarmadan cevap verebileceğimiz bir bilinç ve olgunlukla ihyâ edilmeli, bu durum hayatımız boyunca idrâk edeceğimiz bütün Cuma günlerine şâmil kılınmalıdır.

## Elli Dört Farzın Otuz Sekizincisi: Fakirlere Sadaka Vermek, Yardım Etmek

İhtiyaç sahiplerine ikrâm, sadaka ve yardımda bulunma faaliyetleri, Peygamberlerin sünnetlerindendir ve toplumun içinde gönül bağlarının artırılmasına vesiledir. Yardımsever ve varlıklı kimselerden yardıma muhtaç insanlara mânevî bir köprü vazifesi gören aşevleri de İslâm medeniyetinin yapıtaşlarından birisi olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Tüm anlamlarıyla sadaka; nâfile olarak yapılan hayır ve hasenâtı, insan ve hayvanlara yapılan iyilik, lütuf ve ihsanları, hatta insanların gönlünü hoş eden güzel söz ve davranışları kapsamına alır. Sadaka-i câriye, vakfedilmiş sadaka ile diğer hayır ve hasenât bu niteliktedir. Mal veya parayı tasadduk etmenin yanında, mü’min kardeşine aracına binerken veya inerken yardımcı olmak, güler yüz veya tatlı dille onun gönlünü hoşnut etmek gibi pek çok fiil ve davranışlar da sadaka olarak nitelendirilmiştir.

Allah Teâlâ’nın buyruklarına uymanın açık bir işareti niteliğinde olan, Allah rızasını kazanmanın, dünya ve âhiret mutluluğunu elde etmenin bir yolu olan sadaka hakkında, Kur’an-ı Kerim’de buyrulan ifadelerden biri de budur: “**Sizin birinize ölüm**(emâreleri)**gelmeden önce, Bizim size rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerin bir kısmını**(âhirete bir hazırlık olarak, muhtaçlara)**infakta bulunun ki, sonra**(zoru görünce)**: ‘Ey Rabbim! Beni**(m ölümümü)**pek yakın bir süreye kadar geciktirseydin ya, bolca sadaka vereydim ve**(Sana karşı vazifelerini yerine getiren)**sâlih kimselerden olaydım!’ deyiverir.”** (Münafikûn Sûresi:10)

## Mevlânâ Muhammed Ma‘sûm es-Serhendî Hazretleri

Silsile-i Aliyye Hazerâtının yirmi beşinci halkası, Rabbânî ilhamlar ve kerâmetler sahibi, hakikat sahiplerinin rehberi, bâtınî hastalıkların tabibi, ilâhî nûrların ve kemâlâtın câmii, dinin şerefi Mevlânâ Urvetü’l-Vüskâ Muhammed Ma‘sûm es-Serhendî el-Fârûkî Hazretleridir. İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin ortanca (üçüncü) oğlu olup, aynı zamanda kutlu Nakşibendiyye yolunu ondan alarak kendi oğlu Mevlânâ Seyfüddîn Ebü’l-BerakâtHazretlerine aktarmış ve Fârûkî yolunu devam ettirmiştir.

İrfân sütünü şanı yüce babasından içerek ihlâsın umûmu (genel) ve umûmun (avâm) ihlâsı için havâssın (şeçkin kullar) ilimlerinde ve ilimlerin havâssında (özellerinde) ihtisâs sahibi oldu. Müceddid olan babasından sonra, yirmi altı yaşında irşâd ve halka yardım makamına oturdu. Bereketi bütün şehirlere yayıldı. Rivâyet edildiğine göre yüz binlerce velî yetiştirdi. Birçok halifesi vardı. Bu zatlar Mevlânâ Muhammed Ma‘sûm Hazretlerinin yolundan giden büyük velîlerdi. Birçok insanı sohbetlerinin bereketiyle yüce makamlara ulaştıran Rahmanî nefes ve yüce ahlâk sahibi kimselerdi.

Urvetü’l-Vüskâ Hazretleri vefâtından birkaç gün önce mânevî bir ferâsetle ecelinin yaklaştığını anlamıştı. Devamlı Refîk-i A’lâ diyor, vücudunda şiddetli ağrılar hissediyordu. Fakat hiçbir zaman şikâyetlendiği veya yanındakilere fena bir söz söylediği olmadı. Hazreti Şeyh çok sevdiği ve nadide kitapların bulunduğu kütüphanesini oğullarına, muhibbânına ve müstehâk olanlara taksim ettikten sonra İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Hicrî 1099 (m. 1687) yılı Rebîulevvel ayında vefât etti ve babası gibi Serhend’e defnedildi.

## Hazreti Safiyye *(Radıyallahu Anhâ)* Vâlidemiz

Mü’minlerin annelerinden Hazreti Safiyye, Benî Nâdir kabilesinin reisinin kızıdır. Babası, Müslümanlara yönelik kötülüklerin öncülüğünü üstlenmiş, gâfil bir kimseydi. Bu kimliği sebebiyle, Benî Kurayza Yahûdîleri cezalandırıldığında öldürüldü. Hazreti Safiyye vâlidemizin İslâmiyet’i kabulünden önce evlendiği eşi de Hayber’in fethi sırasında öldürüldü. Aynı savaşta kendisi de esir düşünce, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından nikâhlandı.

Akıllı, şahsiyet sahibi, cesur ve cömert bir hanım olan Hazreti Safiyye vâlidemiz, İslâmiyet’i kabulünden sonra müttakî bir hanım olup ümmete örnek teşkil etti. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de kendisine son derece kıymet verdi. Bilhassa İslâmiyet’i seçtiği ilk dönemde, Yahûdî bir kabileden gelmiş olması hasebiyle Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in özel ilgisine mazhar oldu.

Hazreti Osman muhasara edildiğinde ona sahip çıkan fazîlet sahibi Hazreti Safiyye vâlidemiz, halifeye yemek götürdü. İsyancıların engellemelerine karşı, gerektiğinde tahta üzerinden uzatarak da olsa desteğini sürdürdü.

Güzel ahlâk sahibi Hazreti Safiyye vâlidemizin genellikle ahlâkî esaslara yönelik öğütleri ihtivâ eden rivâyetleri, hadîs kaynaklarımızda yer almaktadır. Hicretin 50 ya da 52. senesinde vefât etmiş, Hazreti Mûâviye veya Sa‘îd ibni Âs *(Radıyallâhu Anhüm)*ün kıldırdığı cenâze namazının ardından Cennetü’l-Bakî‘ kabristanına defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ, şefaatlerine nâil eylesin!

## Mûte Savaşı

629 (H.8) senesinde gerçekleşen Mûte Savaşı, İslâm ordusunun Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği ilk savaş olması açısından önem taşır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu gazveye fiili olarak iştirak buyurmamış, kumandan tayin etmiştir.

Hıristiyan olan Gassânî Araplarının reislerinden birinin, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in elçilerinden Hâris ibnü Umeyr *(Radıyallâhu Anh)*ı şehîd etmesi üzerine, açık bir tavır alma ihtiyacı doğdu. 3 bin kişilik kuvvet hazırlandı ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Zeyd ibnü Hârise *(Radıyallâhu Anh)*ı kumandan tayin etti. Onun şehid olması durumunda Ca‘fer ibnü Ebî Tâlib’in, onun şehid olması durumunda ise Abdullah ibnü Revâha’nın *(Radıyallâhu Anhüm)* kumandanlığa geçmesini emretti. Eğer o da şehid düşerse, mü’minler aralarından birini seçeceklerdi.

Suriyeli Arap Hıristiyanların Bizans’la işbirliği yaptığı bu savaşta İslâm ordusu, 100 bin veya 200 bin kişiden oluşan bir kuvvetle savaştı. Atanan ilk kumandan olan Zeyd ibnü Hârise *(Radıyallâhu Anh)* çarpışmanın hemen başında şehid düştü. Ca‘fer ibnü Ebî Tâlib *(Radıyallâhu Anh)* önce sağ kolunu, sonra da sol kolunu kaybedip şehid düştü. Atanan son kumandanın da şehid düşmesi üzerine mü’minler, Hâlid ibnü Velid *(Radıyallâhu Anh)*ı kumandan olarak seçtiler.

Gazve sahasının Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e gösterildiği savaştan mü’minler yüklü bir ganimetle döndüler ve bu gazve gelecekteki fetihlerin de müjdecisi oldu.

## Ömer Muhtar’ın Hayatı ve Şehâdeti

Ömer Muhtar, Libya’da Barka sınırlarında kalan Defne bölgesinin Batnan kasabasında 1862 senesinde doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Kardeşiyle beraber bakımını babasının yakın arkadaşı olan Seyyid el-Giryânî üstlendi.

Afrika kıtasında Osmanlılarla ortak hareket eden ve bölgenin en büyük tarikatı olan Senûsî tarikatı şeyhleri, İslam topraklarına saldıran Fransa ve İtalya’nın emperyalist işgallerine karşı bir direniş başlattılar. Şartlar gereği zamanla silahlı ve siyasi bir harekete dönüşen Senûsîyye tarikatı, Libya’daki mücadele ruhunu devamlı surette diri tutarak teşkilâtladı.

Senûsîlerin lideri İdris es-Senûsî’nin genel vekili sıfatıyla teşkilâtta yer alan Ömer Muhtar, kurduğu 1000 kişilik mücahit birliği ile İtalyanlara karşı ilk kurşun sıkanlar arasında yer aldı. Komutan olarak birçok baskını idare ederek çatışmalara katıldı ve zamanla mücahidlerin lideri oldu. İslam’ın emrettiği cihâd ruhundan, en sıkıntılı zamanlarda bile taviz vermedi.

Ömer Muhtar uzun yıllar vatanını korumak için mücadele ettiği İtalyanlar tarafından 11 Eylül 1931’de pusuya düşürülüp esir alındı. Hayatı karşılığında bütün mücahitlerin teslim olmasını sağlaması istendi. Bu isteği reddedince, göstermelik bir mahkeme tarafından yargılanıp idama mahkûm edildi. Mahkemenin kendisi hakkında verdiği idam hükmüne karşılık: *“Hüküm ve karar yalnız Allah’ındır. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râci‘ûn (Biz Allah’ın kullarıyız ve sonunda O’na döneceğiz)!”* şeklinde cevap veren büyük Mücahid, 16 Eylül 1931’de halkının gözleri önünde idam edilmek suretiyle şehit edildi.

## Adnan Menderes ve Beraberindekilerin İdamı

Günümüzden 59 sene evvel zâlimâne bir şekilde hayat yolculukları son bulan Adnan Menderes ve bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle yâd ediyoruz.

Darbelerin sebep olduğu ve halkımızın sinesinde hâlâ sıcak olan yaraların en derini şüphesiz 27 Mayıs 1960 darbesini müteakip komite tarafından haksız şekilde idam ettirilen Başbakan Adnan Menderes ve beraberinde aynı sonu paylaşan arkadaşlarının acı akıbetidir.

1899’da Aydın’da başlayan ömür yolculuğunu; tek parti iktidarı ve Milli Şef sultasını yıkmak suretiyle iktidara gelerek millet iradesinin temsilini sağlamak bakımından birçok ilke imza attığı 1950-60 yılları arasındaki Başbakanlık göreviyle sürdürmüştür. 6-7 Eylül olayları gibi ciddi provokatif eylemlerle mücadele etmiş, yıpratılabilmesi için ortaya çıkarılan yapay sorunlar ve sunî ekonomik krizlerle boğuşmuş, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen askerî darbe ile tutuklanarak yaklaşık 1,5 senesini mahpuslukla geçirmiştir. Bu ömür yolculuğunu 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilerek tamamlayan merhum Adnan Menderes, geldiğimiz noktada açıkça ispat olunmuştur ki, sıradan bir infaz ile bu dünyadan göçmemiş; bilâkis büyük bir bedel ödemiştir.

Siyasî ve idarî alanda açmış olduğu çığır, kendisinden sonra nice güçlü iktidarların da yolu olmuştur. Ümidimiz odur ki, vazife arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği dönüşüm çok daha ilerilere taşınacak ve teslim alınan sancak, çok daha yükseklerde dalgalanacaktır.

## Cuma Gününü Hakkıyla İhyâ Hususunda Yapılması Gereken Bazı Ameller

1- **Cuma sabahı gusletmek:** Ulemânın cumhûruna göre Cuma günü gusletmek sünnettir. Hanefî ulularının mezhebine göre sabah namazından sonra gusletmek, bu sünnetin fazîletine erişme açısından kâfidir.

2- **Tırnak ve istenmeyen tüylerden temizlenmek:** Gusül abdestiyle birlikte, dinîmizin bedenî temizlik kapsamında emrettiği tırnakların ve kesilmesi/yolunması gereken tüylerden arınmak için Cuma gününü tercih etmek de bu günün faziletine erişme açısından önemlidir.

3- **Cuma namazına erken gitmek:** Cuma namazına erken gitmenin fazîletine delâlet eden pek çok hadis vârid olmuştur. Dolayısıyla Cuma namazı için mescide mümkün mertebe erken gitmeli ve Cuma saatine kadar Kur’ân tilâveti, zikir ve duâ ile meşgul olmalı, Cuma sohbeti dinlenilerek istifade etmeye çalışılmalıdır.

4- **Cuma günleri salevât-ı şerîfe getirmek**: Cuma günüyle âdeta özdeşleşmiş amellerin başında, salevât-ı şerîfe getirmek gelmektedir. Cuma günü, haftanın sâir günlerinde getirdiğimizden daha çok salavât-ı şerîfe getirmeli, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in fezâilini ve sünnetlerini dikkate alarak hayatımızı gözden geçirmeliyiz.

5- **Cuma günleri Kur’ân okumak:** Cuma günleri Kur’ân tilâvetine ağırlık vermek ve bilhassa bu günde okunmalarında fazîlet bulunduğu haber verilen Yasîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhan’ı okumak, Cuma günü yapılması fazîletli diğer amellerdendir.

## Vefât Eden Son Sahâbî Âmir ibni Vâsile el-Leysî *(Radıyallâhu Anh)*

Sahâbe-i Kirâm *(Rıdvânullâhi Teâlâ Aleyhim Ecma‘în)*in fazîleti Kur’ân ve Sünnet ile sabittir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* onlar hakkında şöyle buyurmuştur: ***“İnsanların en hayırlısı benim yaşadığım devirde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenlerdir.”*** (Buhârî, Şehâdât:9)

Sahâbî olma şerefine nâiliyetini, ***“Hazreti Peygamber*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)****i Vedâ Haccında, Kâbe-i Muazzama’yı tavâf ederken ve asâsı ile rükni selamlarken gördüm”*** (Müslim, Hac:257) ifâdesiyle beyân eden Ebü’t-Tufeyl Âmir ibni Vâsile ibni Abdillâh el-Leysî el-Kinânî *(Radıyallâhu Anh)*, en son vefât eden sahâbî oluşunu da, ***“****(Şu anda)* ***O’nu benden başka gören bir kimse yoktur”*** (Müslim, Fazîletler:99) sözüyle ifade etmiştir.

Onun bu bahtiyarlığı karşısında bizlere düşen, onların Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e bağlılığını örnek almak, adaletleriyle kuşanıp, aynı takva anlayışına erişme konusunda özverili olmaktır. Bu yolda onları tanımaya ve hatırlamaya muhtaç olan, onların hâl tercemelerinden ve özellikle de hadîs rivâyetlerinden ve dahi kavillerinden istifadeye ihtiyaç duyan bizleriz. Rabbimiz Azze ve Celle onları tanıyanlardan ve onların hayatına uygun bir şekilde hayat sürebilenlerden eylesin!

## Elli Dört Farzın Otuz Dokuzuncusu: Allah Teâlâ’nın Rahmetinden Ümit Kesmemek

Ehl-i Sünnet’e göre şirkin bağışlanması îmân şartına bağlıdır, diğer günahların mağfireti içinse tevbe şart değildir. Ama bu, “Kulun tevbe etmesi lâzım değil.” anlamına gelmeyip, “Allâh Teâlâ dilediğini tevbesiz de affedebilir!” demektir. Zira tevbesiz ölenin durumu, Allâh Teâlâ’nın dilemesine ısmarlanmıştır; dilerse affeder, isterse azap eder.

Bununla ilgili olarak şöyle buyurulmuştur: **«**(Habîbim! Müşriklerden sana gelip, îmân etmeleri durumunda tevbelerinin kabul olup olmayacağını soranlara, tarafımdan) **de ki: “Ey o nefisleri aleyhine haddi aşmış bulunan kullarım! Allâh’ın rahmetinden ümitsiz olmayın! Zira şüphesiz ki Allâh** (şirk dışında) **günahları topluca bağışlar! Gerçekten O,** (en büyük günahları dahî çokça bağışlayan) **Ğafûr da,** (kullarına çok acıdığı için sıkıntılarını gideren) **Rahîm de ancak O’dur!”»** (Zümer Sûresi:53)

Rahmet ve azab dengesi konusunda dikkatleri çeken bir âyet-i kerîmenin hitâbı da şöyledir:**«**(Allâh Teâlâ Mûsâ (Aleyhisselâm)a icâbeten) **buyurdu ki: “Benim azabım var ya;** (cezalandırmak) **istediğime onu** (kimsenin etkisi olmaksızın) **sadece Ben isâbet ettiririm. Rahmetim ise** (dünyada mü’min-kâfir dâhil) **her şeyi kaplamıştır.”** (A‘râf Sûresi:156’dan.)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“Allah yüz rahmet yaratmış bunun bir tanesini yeryüzüne indirmiş; doksan dokuzunu yanında tutmuştur. Yavrusunu emziren bir hayvanın acıyarak ayağını kaldırması, o bir rahmetin tecelisi iledir.”*** (Müslim, Tevbe:4)

## Namaz Nûr Kaynağıdır

Mü’minler nûrlarını nereden aldılar? Kur’ân-ı Kerîm’den, Rasûlullâh Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den ve sonra da vârislerinden!

Hadîs-i Şerîfte: **“Namaz nûrdur”** buyuruldu. Namaz âhirette yok, dünyada var! Dünyada namaz kılmayanlar, âhirette karanlıkta kaldılar. Âhiret yollarını aydınlatan, Kur’ân-ı Kerîm’in bize öğrettikleridir. Ey Âdemoğulları, karanlıkta kalacaksınız! Dünyada, mü’min oldukları için beğenmediğiniz kimselere, “Bizi bekleyin” diyeceksiniz. Dünyada Kur’ân’a uydun, nûru kazandın; dünyada uymadın, ışığını kaybettin!

Sahâbîlere uymak demek, onların izinden gitmek, yaptıklarını yapmak demektir. Onlar îmân etti, biz de ettik; onlar oruç tuttu, biz de tuttuk; onlar hac, zikir yaptı, biz de yaptık; onlar Kur’ân-ı Kerîm okudu, okuttu, biz de okuduk ve okuttuk. Böylece sahâbîler, uyulan güneşler oldular. (Mahmud Efendi Hazretleri)

## Fırka-i Nâciye

Hadîs-i şerîfte, müslümanların yetmiş üç fırkaya ayrılacakları ve bunlardan sadece birinin kurtuluşa ereceği bildirildi. Bu yetmiş üç fırkadan herbiri kendilerinin fırka-i nâciye olduklarını söylemektedir. Hâlbuki fırka-i nâciyenin alâmetini, işâretini Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle bildirmektedir: ***“Bu fırkada olanlar, benim ve Ashâbımın gittiği yolda bulunanlardır.”*** Ashâb-ı kirâmın yolunda giden, hiç şüphe yok ki, Ehl-i sünnet ve’l cemâat fırkasıdır. (İmâm-ı Rabbânî Hazretleri)

## Yavuz Sultan Selim Hân’ın Son Günleri ve Vefâtı

Sene 1520’dir. Haşmetli Sultan tahta çıkalı sekiz yıl kadar olmuştur. Yaşı ise 50 dolaylarındadır. Saltanat süresinin neredeyse tamamı seferlerde geçmiştir. Edirne’ye hareketten birkaç gün öncesidir. Sultan, İstanbul’da sarayın avlusunda gezintiye çıkmış ve sırtında bir ağrı fark etmiştir.

Yavuz Sultan Selim Hân, gezinti esnasında yanında bulunan manevî rehberi Hasan Can’a bu ağrıdan bahseder. Muayene sonucunda, kılların arasında başı ağarmış vaziyette bulunan küçük bir sivilceye rastlanır. Ağrının bu sivilceden kaynaklandığı ya da bu sivilcenin, derinlerden gelen ciddî bir hastalığın belirtisi olduğu düşünülür.

Yavuz Sultan Selim Hân bu küçük sivilcenin öylesine önemsenmesine bir anlam veremez ve ertesi gün hamamdayken tellaktan sivilceyi sıkarak patlatmasını ister. Bu işlem, onun ıstırabının artmasından başka bir şeye yaramaz.

1520 senesinin Temmuz ayıdır ve İstanbul’dan Edirne’ye doğru yola çıkılır; lâkin sultan, yol boyunca hastadır. Artık hareket edemeyecek kadar ağırlaşmış, vefat edeceğini de anlamıştır.

Ordunun geri dönmeye karar verdiği sırada vefat etmiştir. Haberi yolda alan Şehzâde Süleyman, süratle İstanbul’a intikal ederek tahta oturur ve biat alır. Yavuz Sultan Selim Han’ın cenazesi, Edirnekapı’da karşılandıktan sonra Fatih Camii’nde Zembilli Ali Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, günümüzdeki Yavuz Sultan Selim türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmetiyle muamele eylesin!

## Elli Dört Farzın Kırkıncısı: Nefis ve Hevâya Tâbi Olmamak

Hevâ kelimesi lügatte “istek, heves, meyil, sevme, düşme” gibi anlamlara gelir. Istılah olarak ise; “din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı meyil” şeklinde tanımlanır. Hevâya tâbî olmak; doğruluk, hak ve faziletten saparak menfaate ve hazza yönelmektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de, «**“Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yer**(yüzün)**de** (yönetimi üstlenmiş) **bir halife tayin ettik! Artık insanlar arasında hak** (ve adâlet) **ile hüküm ver de** (nefse âit) **kötü arzuya uyma, sonra o seni Allâh’ın yolundan saptırır. O kimseler ki, Allâh’ın yolundan sapmaktadırlar; hesap gününü unutmaları sebebiyle gerçekten onlar için pek şiddetli büyük bir azap vardır.”»** (Sa‘d Sûresi:26) buyurularak hem hevâya uymamak gerektiğine yönelik uyarıya yer verilmiş hem de hevâsına uyanların sapan kimseler arasına girdiği beyân edilmiştir. Bu sebeple, dinimiz hevâ ve hevese uymayı yasaklamış ve her türlü eğilimin, dînî-ahlâkî hükümler çerçevesinde olmasını emretmiştir.

Kur’ân ve Sünnet’e uymak yerine, kendi arzu ve isteklerine uyan ve bu çerçevede gerek hayat gerekse yönetim ve idare biçimini tercih edenler Ehl-i Hevâ olarak nitelenmiş ve Kur’ân-ı Kerîm’de “**Kötü arzusunu ilâhı edinmiş** **o kimseyi gördün mü?**” (Furkān Sûresi:43) hitabıyla açıkça zemmedilmiştir.

Bu duruma düşmekten kurtaracak yol, Kur’ân ve Sünnet yoludur. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Arzuları*** *(hevâsı)* ***benim getirdiğim*** *(İslâm gerçeğin)****e uymadıkça hiç biriniz*** *(olgun)* ***mü'min olamaz.”*** (Mişkâtü’l-Mesâbîh:1/55) hadîs-i şerîfiyle bize şaşmaz bir ölçü lütfetmiştir.

## Mevlânâ Seyfüddîn Ebü’l-Berakât Ahmed Hazretleri

Silsile-i Meşâyih Hazerâtının yirmi altıncı halkası, zâhirî ve bâtınî ilimlerin câmii; sûrî ve mânevî kemâlât sahibi, zühd, takva, ibadet ve Şeriat-ı Ğarrâ’ya ittiba ile muttasıf olan; rabbânî ilhamlar ve müceddidî sırlar sahibi, kutlu yolun yolcularının yol göstericisi ve mürebbîsi, âriflerin öncüsü; dinin keskin kılıcı, Muhyissünne Mevlânâ Seyfüddîn Ebü’l-Berakât Ahmed el-Fârûkî Hazretleridir. Mevlânâ Seyfüddîn Ebü’l-Berakât Ahmed Hazretleri 1055 (M.1645) senesinde Serhend’de dünyaya gelmiştir. Rivayet edildiğine göre doğduğunda bir melek görünmüş ve: **“Selâm olsun ona (Yahyâ *[Aleyhisselâm]*); doğduğu günde de, öleceği günde de, diri olarak (kabrinden) çıkarılacağı günde de!”**  âyet-i kerîmesini okumuştur. Urvetü’l-Vüskâ Muhammed Ma‘sûm Hazretleri’nin beşinci oğludur. Mevlânâ Muhammed Ma’sûm Hazretleri’nin altı oğlu olup hepsi de zamanın büyük evliyası, cihanın gönül kıblesiydi.

Babasının ve dedesi İmam-ı Rabbânî Hazretleri’nin marifetullah kaynağından içen Mevlânâ Seyfüddîn Ebü’l-Berakât Hazretleri’nin çocukluğundan itibaren ileride büyük bir velî olacağı belli olmaktaydı. Seyfüddîn Ebü’l-Berakât Hazretleri babası ve dedesinin yeniden yeşerttiği tasavvuf faaliyetlerini hızlandırmış, ömrü boyunca selef-i salihînin izinden ayrılmayıp onlara bağlı kalan bir veli olmuştur.

Hazreti Şeyh 1096 (M.1684) senesinde vefât etmiştir. Kabri, babası Muhammed Ma’sûm es-Serhendî Hazretleri’nin türbesinin yakınındaki türbededir.

## Cuma Gününü Hakkıyla İhyâ Hususunda Yapılması Gereken Bazı Ameller

1- **Cuma günleri temiz elbise giymek:** Cuma günleri temiz ve mümkünse yeni elbise giymek, yeni bir elbiseyi Cuma gününe tahsis etmek de sünnette yer alan hususlardandır.

2- **Cuma günü icâbet saatini gözetmek:** Cuma günü duâların asla geri çevrilmeyeceği haber verilen bir zaman dilimi olarak **‘icâbet saati’**ni gözetmek, bu bilinçle duâlara ağırlık vermek ve bolca istiğfar ve tevbe etmek, Cuma günü ağırlık verilmesi gereken işlerdendir.

3- **Cuma günleri koku sürünmek:** Genel bir sünnet olan koku sürünmeye Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in Cuma gününde daha çok ehemmiyyet verdiği ve bu güne mahsus olarak özellikle dikkat çektiği haber verilmiştir. Buna göre Cuma günleri güzel koku sürünme hususuna, sâir zamanlara göre daha bir ihtimam gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

4- **Cuma günleri misvak kullanmak:** Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in Cuma günleri misvak kullanma konusunda hassasiyetini ifâde eden hadîs-i şerifler vârid olduğundan, misvak kullanma konusunda bu günde daha hassas olunmalıdır.

5- **Cuma günleri kabir ziyâretleri:** Cuma günü duâlar müstecâb olduğundan yakınların kabirleri ziyâret edilmeli, onların affı ve mağfireti için duâ edilmeli ve Kur’ân tilâvetiyle beraber sadaka da verilmek suretiyle onların ruhlarına hediye edilerek Cuma gününün bu fazîletlerinden istifâde etmeye çalışılmalıdır.

## Sünnet’in Hücciyeti

Rasûlüllâh *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in sünnetinin İslâm’ın kaynaklarından olduğu kousunda müctehidler ittifâk hâlindedir. Ona itaati emreden ve ona muhalefet edene şiddetli tehditlerde bulunan âyet-i kerîmeler bu hususu anlatmaktadır. İlgili âyet-i kerîmelerden bir kısmını burada zikretmek istiyoruz:

**“Allah'a itaat edin, Rasûl'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının.”** (Mâide Sûresi: 92) **“Kim Rasûl'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur.”** (Nisâ Sûresi: 80)

**“**(Rasûlüm!) **De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı, bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”**(Âl-i İmrân Sûresi:31)

**“Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.”** (Haşr Sûresi: 7)

**“Hayır! Rabb'ine andolsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.”** (Nisâ Sûresi: 65)

**“Allah ve Rasûlü bir işte hüküm verdiği zaman, artık mü'min bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allâh'a ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.”** (Ahzâb Sûresi: 36)

**“...Bu sebeple onun** (Allah Rasûlünün**) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden yahut kendilerine çok acı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.”** (Nûr Sûresi: 63)

## Ashâb-ı Kirâm’ın Peygamber Efendimiz’e İttibâsı

Allah Teâlâ’nın âyetlerini kendilerine tebliğ eden Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*i Ashâb-ı Kirâm *(Rıdvânullâhi Teâlâ Aleyhim Ecma‘în)* istisnasız her işlerinde dikkate aldılar. Onun her yaptığı, sahâbîlerin dikkatini celbetti. Bunun sebebi elbette ki, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in hayatının her ânını sünnete dâhil kabul etmeleriydi.

Onlar, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*i nöbetleşe takip ederler ve haberdâr oldukları hâllerini birbirlerine aktarırlardı. Abdullah ibnü Ömer *(Radıyallâhu Anhumâ)* gibi sahâbîler O’nun bastığı yerlere basarak yürümek suretiyle izini en ince ayrıntısına kadar takip ettiler ve istirahat edecekleri zaman dahî onun istirahat ettiği mevkîlerde istirahat ettiler.

Aralarında ihtilâf ettiklerinde sünnete başvurdular; Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*i vefâtından sonra da kendilerine hakem kıldılar. Bir konuyla ilgili hüküm verecekleri zaman, sünnete kendilerinden daha iyi vâkıf olan büyük sahâbîlere müracaat ettiler.

Sünneti öğrenme konusunda hiçbir sorumluluktan kaçınmayan ve her türlü fedakârlığı sonuna kadar gösteren sahâbîler bildiklerini tâbiîn nesline aktarma konusunda da aynı özveriyi sergilediler. Kur’ân-ı Kerîm’i ve onun yanında sünnet-i seniyye’yi bir emanet olarak sonraki asırlara intikal etmek üzere en ince detaylara kadar aktardılar. Bu hizmetlerin sonucunda Allah Teâlâ onlardan râzı oldu; onlar da Allah Teâlâ’dan…

## Sakal Fıtrattandır

Allah Teâlâ her varlığı kendisine mahsus bir tabiatta halk etmiştir. İnsanların bedenlerinde birtakım tüyler yaratmış, fıtratın mûcebince bu tüylerin bir kısmının giderilmesi, bir kısmının ise giderilmemesi gerektiğini bizlere Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* aracılığıyla bildirmiştir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Âişe *(Radıyallahu Anhâ)* validemizin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurmuştur: *“On şey fıtrattandır; bıyığı kesmek, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su vermek, tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, avret mahallini tıraş etmek ve suyla istincâ yapmak.”* (Müslim, Tahâret 56)

Şârih Hattâbî *(Rahimehullâh)* Me‘âlimü’s-Sünen’inde bu hadîs-i şerîfte geçen hasletlerin, ulemânın ekserisine göre kendilerine uymakla emrolunduğumuz Peygamberlerin *(Salevâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve aleyhim Ecmâ‘în)* sünnetlerinden olduğunu söylemiştir. İbn Hacer el-Askalânî *(Rahimehullâh*) ve diğer şârihler de ona muvafakat etmiştir. Cenâb-ı Hak *(Celle Celâlühû)*, Peygamberlerin yoluna uymamızı emretmiş ve şöyle buyurmuştur: *“Bunlar, Allâh’ın hidâyet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy.”* (En’âm Sûresi:90)

Ebü’l-Leys es-Semerkandî *(Rahimehullâh)* ve diğer müfessirler bu âyet-i kerîmedeki ‘hüdâ’dan maksadın, Peygamberlerin *(Aleyhimüsselâm)* sünneti ve tevhîdi olduğunu bildirmişlerdir.

## Ailemizle İlgili Sorumluluklarımız

Aile, insanın dünyaya gözünü açtığı anda kendisini içinde bulduğu ve iletişime geçtiği ilk toplumsal birimdir. İnsanlar yaşamlarını bu en temel birlik içinde başlatır ve sürdürürler. Aile, insanın tabii olarak içinde yaşama ihtiyacı duyduğu ve sorumlu olduğu ilk topluluktur.

Toplumun ve milletin çekirdeği olan bu müessese, topluma kazandırılacak gelecek kuşakların niteliğini belirleme açısından da çok büyük bir öneme sahiptir.

Yüce dinimiz İslâm, içerisinde doğup büyüdüğümüz aile ile olan münasebetimizi, biyolojik bağdan çok daha özel bir noktada ele almış ve bize bu konuda birtakım mükellefiyetler yüklemiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, aileyi dünyevî tehlikelerden korumakla beraber, âhiret azabından da korumak gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur: **“Ey iman etmiş olan kimseler!** (Emirleri tutup, yasaklardan kaçarak) **kendi nefislerinizi ve ailelerinizi farklı bir ateşten koruyun ki;** (diğer ateşler odunla tutuştuğu gibi,) **onun yakacağı**(da)**, o** (inkârcı) **insanlarla**(, çabuk yanan ve çokça yakan) **o** (kibrit) **taşlar**(ı)**dır. Onun üzerinde iri yapılı, sert tabiatlı birtakım melekler vardır ki onlar, kendilerine emretmiş olduğu şeyler hususunda Allâh**(-u Teâlâ’y)**a isyan etmezler ve emrolunmakta oldukları şeyi yaparlar.“** (Tahrîm Sûresi:6)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, âyet-i kerîmede dikkat çekilen hususu pratik hayattan bir örnekle şöyle vurgulamıştır: ***“Hepiniz çobansınız ve maiyyetinizdekilerden mesulsünüz. Devlet reisi bir çobandır ve tebaasından mesuldür. Erkek de ailesinin çobanıdır.”*** (Buhârî, Cuma:11)

## Ailenin Karakter Gelişimine Etkisi

İnsan karakteri ve davranışları, içinde yaşadığı aile ortamında şekillenir. *“İnsan, sıvı gibidir, içerisine girdiği kabın şeklini alır”* buyuran İmâm-ı Rabbânî *(Kuddise Sirruhû)*, **“sâdıklarla beraber ol!”** emrini ihtivâ eden âyet-i kerîmeye istinâden kurulan sağlam ve îmânlı ailelerin bu dünyadaki imtihanı başarmak ve saadeti elde etmek için en dar toplumdan en geniş topluma kadar insanın daima sâdıkların içinde kaldıkça sâdık olabileceğine işaret eder. Bu nedenle, aile yaşamı ve aile bireylerinin davranış ve ilişkileri ne kadar düzenli ve sağlıklı olursa, topluma kazandırılacak gelecek kuşaklar da o denli sağlıklı ve topluma yararlı kişilerden oluşur. Bireyle toplum arasında mükemmel bir doku teşkil eden sağlıklı aile, aynı zamanda bir milletin gücünü de gösterir.

Aileyle ilgili sorumluluklarımızın inanç yönünden ehemmiyeti Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından şöyle açıklanır: ***“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahûdî veya Mecûsî yapar.”*** (*Buhârî*, Cenâiz:92)

Kısacası aile, kişinin inancına kadar tesir edebilen son derece etkili bir kurumdur. Dinimizin bu müessese üzerinde, aktardığımız derecede önemle durmasının en önemli sebebi de budur.

## Kızdığımız Zaman Kalbimiz Ölür

Kızdık mı kalbimiz ölür. Sonra da uğraşalım ki, kalbimiz dirilecek. Daha kızmayalım! İşi Mevlâ Teâlâ’ya bırakalım. Mevlâ Teâlâ bize bizden çok acır, kayırır. Ana-babamızdan da çok acır ve kayırır. (Risâle-i Kudsiyye Tercemesi:1/571)

**1 Ekim**

Mescidlere Hizmetin Fazîleti

Camilere hizmet etmek, ibâdetlerin ve ilmin devamını sağlamaya yönelik bir iş olduğundan, karşılığında büyük fazîlet ve mükâfat vardır. Vaat edilen bu mükâfat, küçük-büyük demeden yapılacak her türlü hizmeti kapsar. Nitekim Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in dahî yeri geldiğinde Mescid-i Nebevî’nin temizliğine katkı sağladığı rivayet edilmiştir: *“Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mescidin tozlarını hurma dalıyla temizlerdi.”* (İbnü Ebî Şeybe, el-Musannef, 1/349, No:4019) Benzer bir hassasiyet Sahâbe-i Kirâm *(Radıyallâhu Anhüm)* Efendilerimizden de nakledilmiştir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in, geceleri Mescid-i Nebevî’nin temizliğiyle meşgul olan hanım sahâbîye verdiği değer, bu hizmetlerin önemini açık bir şekilde beyan etmektedir: *“Bir zencî kadın (veya adam) Mescid-i Şerîf’i süpürürdü. (Günün birinde) vefât etti. Nebiyy-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) onu göremeyince ne olduğunu sordu. Ashâb-ı kirâm, ‘Vefât etti’ dediler. Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem),* ***“Bana*** *(vefâtını)* ***haber vermeli değil miydiniz?*** *(Haydin)* ***kabrini bana gösterin!”*** *buyurdu ve kabrinin başına varıp cenâze namazını kıldı.”* (Buhârî, Salât, 72)

Şârihlerin kaydettiğine göre, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Mescid-i Nebevî’nin hizmetkârının üzerine cenaze namazı kıldıktan sonra şöyle buyurmuştur: ***“Bu kabirler, orada yatanlar için karanlık doludur. Allah Teâlâ, üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle kabirlerini aydınlatır.”*** (Müslim, Cenâiz:71)

Selahaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü Fethi

Kudüs, fethinin üzerinden asırlar geçtikten sonra, 1. Haçlı seferi neticesinde Haçlıların Mısır yönetimine bağlandı. Kudüs Krallığı mensuplarının Müslümanlara karşı tacizkâr saldırıları büyük bir muharebeyi kaçınılmaz kıldı.

Selahaddîn Eyyûbi’nin ordusu Hıristiyanlarla Taberiye Kalesi yakınlarındaki Hittin köyünde karşılaştı. 20 Eylül günü Kudüs’ü kuşatan Selâhaddîn-i Eyyûbî, miladî 2 Ekim, hicrî 27 Recep, yani Miraç Gecesinin gündüzü, mübarek Cuma gününde, Beyt-i Makdîs’e girmeye muvaffak oldu.

Kudüs daha sonra sonra Yavuz Sultan Selim Hân’ın fethiyle Osmanlı toprağı haline gelmiş, Kanûnî Sultan Süleyman Hân devrinde ilim, sanat, mimari ve ticari anlamda tarihindeki en huzurlu ve en parlak dönemlerinden birisini yaşamış ve önemli bir medeniyet şehri hüviyeti kazanmıştır.

Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Osmanlı devrinde yetişen velîlerin büyüklerinden olup 1541’de doğmuştur. Asıl adı Mahmûd’dur. Tedrîsâtını muhtelif merkezlerde sürdürdü. Şâm ve Mısır devresinin ardından Bursa’da Câm-i Atîk mahkemesine nâib tayin edildi. Burada şeyhi Üftâde Hazretleri’ne mülâki oldu ve intisâb etti. Terbiyesini tamamlayıp hilâfetle şereflendi. Sonraları Rumeli’ye hicret ederek bölgenin ruhî dönüşüm ve gelişimine hizmet etti. Yedi padişah devrinde mânevî rehberlik yaptığı belirtilen ve mürîdleri arasında Rûhu’l-Beyân sahibi İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin de bulunduğu Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, âhir ömründe kendisine tahsis edilen Üsküdar’daki tekkesinde, 1628’de vefât etti.

Elli Dört Farzın Kırk Birincisi: Allah Teâlâ Yolunda Yedirmek ve İçirmek

Allah Te‘âlâ, İnsan sûre-i celîlesinde iyi ve seçkin kullara âhirette verilecek mükâfatlarla kendilerini müjdeledikten sonra, onların iyi ve güzel hasletlerini haber vererek şöyle buyurur: **“**(Açlık ve kıtlık yüzünden yiyecek ihtiyacına ve) **sevgisine rağmen yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler.”** (İnsan Sûresi:8)

Sosyal bir varlık olarak yaratılan insanoğlu için hayatî öneme sahip bu konu, hadîs-i şerîflerde de önemle işlenmiştir. Nakledildiğine göre bir kimse Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e: *“İslâm’ın en hayırlısı hangisidir?”* diye sordu. Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Yiyecek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir”*** buyurdu. (Buhârî, Îmân:6, 20; Müslim, Îmân:63)

Kütüb-i Sitte musannefâtı başta olmak üzere birçok hadis kaynağında yer alan bu hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e, en hayırlı amelin hangisi olduğuna dair bir sual tevcih edildiği ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in karşılık olarak yiyecek yedirmekle beraber selâm vermenin önemine vurgu yaptığı anlaşılıyor.

Ümmeti Muhammed, bu nebevî öğütlere kulak vermiş ve dünden bugüne ihtiyaç sahiplerini gözetme konusunda hassasiyet göstermiş ve bu hassasiyetin tezahürü olarak vakıflar ve imarethâneler tesis edilerek gerek aşevi hizmetleri, gerekse gıda yardımları daimi şekilde sürdürülmüştür. Günümüzde imkânların gelişmesine bağlı olarak, yardım eli uzak coğrafyalara da uzatılmaktadır.

Mevlânâ Muhammed el-Bedâvunî Seyyid Nûr Hazretleri

Tarîkat-ı Nakşîbendîyye-i Aliyye Silsile-i Sâdâtı’nın *(Kaddesallâhu Esrârahum)* yirmi yedinci halkası kemâlâtın camii, saliklerin mürebbîsi, söz ve mananın âlimi, rabbânî marifetler ve mukaddes nefesler sahibi, hakîkat ve yakînin delili ve Muhammedî nurların menbaı Mevlânâ Muhammed Bedâvunî Seyyid Nûr Hazretleridir. Mevlânâ Seyfüddîn Ebu’l-Berakât Ahmed *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri’nden feyiz alarak yetişmiş, kendisinden irşat icazeti almış, gönül dostları kervanına katılmıştır.

Şeyh Muhammed Bedâvunî *(Kuddise Sirruhû)*, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in hayatını çok okur, siyer kitaplarından elde ettiği müktesebâtıyla sohbetlerini süslerdi. Bütün harekât-sekenâtı, sünnet-i seniyyeye uygundu.

Mevlânâ Seyyid Nûr *(Kuddise Sirruhû)* helâl ve az yemeye çok titizlik gösterirdi. Birkaç günlük ekmeğini kendisi yoğurup pişirir, onları kurudukça ıslatıp yerdi. Nitekim bu hassasiyeti şöyle ifade buyurmuştur: *“Otuz yıldan beri yemek yemek aklıma gelmemiştir. Belki sadece ihtiyacım olduğunda en kolayından yerim.”* Nakşîbendiyye pîrânı helal yemeye ve şüpheden kaçmaya çok itina göstermiş, bunları nursuz kalmaya sebep görmüşlerdir.

Mevlânâ Muhammed Bedâvunî Seyyid Nûr *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri h.1135 (13 Ağustos 1723)’te Delhi’de vefat etmiştir. Hak *(Celle ve’Alâ)* Hazretleri, cümlemizi ölmeden evvel ölen bu büyüklerin yolunda yürüyerek aldatıcı olan dünya metaından ârî olan ve kurtuluşa eren kullarından eylesin!

Kâtip Çelebi’nin Kısa Hâl Tercemesi

Müellif denildiğinde, akla gelen ilk isimlerdendir. Yarım asrı dahi bulmayan ömrüne, bugün bile ilmin içerisinde bulunan herkesin muhtaç olduğu çok önemli çalışmalar sığdırmıştır. Şubat 1609’da İstanbul’da doğmuş, 6 Ekim 1657’de yine İstanbul’da vefât etmiş ve Zeyrek Camii yakınında defnedilmiştir.

Kâtib Çelebi nâmıyla meşhur olduğundan, kendisini ilmî yönden tanıyanlarca böyle bilinmektedir. Dîvân-ı Hümâyun mensupları tarafından Hacı Halîfe olarak bilinmiştir. Asıl adı ise Abdullah’tır. Çalışmaları vesilesiyle Batıda da tanınan, saygı duyulan ve aktardığı bilgilere sıklıkla başvurulan, dünyadaki akademik çalışmalarda konu edinilen, topraklarımızda yetişmiş mühim simalardan biridir.

Babasının özel olarak tuttuğu Îsâ Halîfe el-Kırımî’nin dizinin dibinde başlayan tahsil hayatı, İslâmî ilimlerin yanı sıra, hat dersleriyle devam etti. Kâtip olan babasının yanında çıraklığa başlaması, “kâtib’’ olarak anılacak seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadı. Henüz çocuk denecek bir yaştayken, babasıyla birlikte askerî seferlere iştirak ederek bu alanda da önemli bir altyapı sağlamış oldu. Bağdat seferi dönüşünde babasını ve amcasını kaybetti. İlmî tedrisât ve kâtipliği birlikte yürüten Kâtib Çelebi, katılmış olduğu sefer ve muhasaraları oldukça canlı bir dille tasvir ederek yazıya döküp eserleştirdi.

Vakur bir kişiliğe sahip, himmet sahibi, halim bir zat olduğu, çiçek yetiştirmek gibi ince zevkleri bulunduğu, tasavvufî temayüle sahip olduğu ve insani ilişkilerinin son derece iyi olduğu kaydedilmiştir. İlmî alanda çalışma yapan hemen herkesin başucu kitapları arasında yer alan ve bibliyografya türünün en önemli eserlerinden biri olan Keşfü’z-Zunûn, başta gelen eseridir.

Yüksek Himmetli Olmak Lâzımdır

*Uluvvü’l-Himmet ol, gel etme noksan, Dilerse Hak eder yok şüphe i‘lân.*

*“Gel yüksek himmetli ol, noksan etme. Mevlâ Te‘âlâ dilerse (senin kalbindeki himmetini dostuna) bildirir. Bunda şüphe yok.” (Risâle-i Kudsiyye, 175. Beyt’ten.)*

**Uluvvü’l-Himmet:** Yüksek himmet.

Himmet; içindeki derdin, isteğin demektir. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret, kasıt ve dava manalarındadır. Yani bu yola karşı, Mevlâ Te‘âlâ’ya karşı, iyi niyetli ol. Gönlünde sadece Mevlâ Te‘âlâ olsun.

Büyük Şeyh Efendi *(Kuddise Sirruhû)* ne buyurmuştu? *“Gece idi, gönülde dert bir idi.”* Ne idi o dert? Mevlâ Te‘âlâ idi. İnsandan hep bu isteniyor. Eğer insanın derdi Mevlâ Te‘âlâ ise, Mevlâ Te‘âlâ’yı sevmek ve O’nun tarafından sevilmek ise onun himmeti yüksektir. Derdi âhiret ise, eh orta hâllidir. Eğer derdi dünya ise, himmeti çok düşüktür. Ancak şeriatın müsaade ettiği şekilde, beş vakit namazı kaçırmadan, faiz karıştırmadan helâl yoldan çoluk çocuğun nafakasını kazanırız, o ayrı. Himmetimize göre adamız!

Himmetimizi noksan etmemeliyiz, şayet himmetimizde bir noksanlık olursa istiğfara devam etmeliyiz. *“Yâ Rabbi! Sen kalbimde olanı biliyorsun, istersen mürşidime de duyurursun. Sen kalbimi muhafaza et, himmeti âlî olanlardan eyle”* diye yalvarmalıyız. Allah *(Celle Celâluhû)*dan başka düşüncelerden kaçmalıyız. Aksi hâlde, Allah dostu kalbimize girer, bakar ki kalbimizde köşk, araba, mal, rütbe, riyaset sevgisi var, çok düşük himmetli olduğumuzu görür. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

Dünyaya Düşkünlük Âlimler Üzerinde Lekedir

Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü güzel yüzleri üzerinde bir lekedir. Bu gibi âlimlerin ilmi halka fayda verse de kendilerine fayda sağlamaz. Her ne kadar dinin güçlenmesi bunların omuzlarına bırakılmışsa da buna itibar edilmez. Zira dini takviye bazen zalim ve günahkâr kimselerin eliyle de olabilir. Nasıl bu âlimlerin ilmi kendilerine zarar vermesin ki! Allah katında en değerli şey olan ilim rütbesini alçak dünyanın mal, mevki, eş, dost ve makam gibi gelip geçici menfaat sağlama aracı haline getirmişlerdir. Hâlbuki dünya Allah katında çok değersiz bir şey olup yaratıkların en nefret edilenidir. Allah katında alçak olanı üstün görüp üstün olanı alçaltmak çok büyük bir kabahattir. Hatta gerçekte Allah'a karşı gelmek anlamı taşır. Ders ve fetva vermek, sadece Allah için yapılır, makam-mevki, mal ve üstünlük şaibesinden uzak olursa fayda sağlar. Ders ve fetva işinin bu maksatlardan uzak olduğunun işareti dünyaya rağbet göstermeyip zühd sahibi olmaktır. Bu musibete müptela olan ve dünya sevgisinin eline esir düşen âlimler ‘dünyalık’ âlimlerdir.

Kötü âlimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, îmân hırsızları bunlardır. Hâlbuki bunlar, kendilerini din adamı, âhiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıtır. Sûre-i Mücâdele’de, **“(Onlar, kendilerini müslümân sanıyor. Onlar son derece yalancıdır. Şeytân onlara musallat olmuştur. Allahü Teâlâyı hâtırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytâna uymuşlar, şeytân olmuşlardır. Biliniz ki, şeytâna uyanlar ziyân etti. Ebedî se’âdeti bırakıp sonsuz azâba atıldı)”** meâlindeki âyet-i kerîme bunlar içindir. (Mektûbât-ı Rabbânî, 1. Cild, 33. Mektûb)

Elli Dört Farzın Kırk İkincisi: Kifâyet Miktarı Rızık Talep Etmek

“Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan” anlamlarına gelen “er-Rezzâk” ism-i şerifi, hem maddî hem de manevî rızkı ulaştıran manasındadır. Aynî mallar, nakit paralar ve gıda sınıfına giren şeyler, maddî rızık kapsamına girmektedir. Manevî rızık ise ruhun gıdalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm, manevî rızıkların kaynağıdır.

Allah Teâlâ, yaratmış olduğu bütün canlıların rızkına kefildir. Bu hakikat Kur’ân-ı Kerîmde: **“Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.”** (Hûd Sûresi, 6) âyet-i kerimesiyle beyan edilmiştir.

Rızık vermek yalnızca Allah Teâlâ’ya mahsustur. Rızkımızı muhtelif yollardan kazanmamız, O’nun bu işi sebepler üzerinden takdir etmesiyledir. Her şeyden önce bunu çok iyi anlamamız ve rızkımızın bize kolay bir şekilde ulaşması için namazlarımızı özenli bir şekilde kılıp tevbe ve istiğfara devam etmemiz, **“Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tertemiz olanlarından yiyin ve** (size onları rızık olarak veren ve helâl eden) **Allah’a şükredin, eğer ancak ona ibadet ediyorsanız.”** (Bakara Sûresi:172) âyet-i kerimesinin fehvâsınca, helâl rızık talep etmemiz lâzımdır.

Buna göre; insan nasıl ki dünya hayatında ev alırken en konforlusunu, araba alırken en iyisini, elbise alırken en kalitelisini, yiyecek alırken en lezzetlisini tercih ediyorsa, aynı hassasiyeti manevî rızıklarını da temiz yollardan aramalıdır. Zaten samimî bir şekilde arayan, boş çevrilmez.

## Hutbe Esnasında Yapılmaması Gereken Şeyler

Fetva verilen görüşe göre, imam minbere çıktığında konuşmak, Kur’ân okumak, cumanın ilk sünnetini tamamlamak dışında namaza durmak mekruhtur. Sahâbeden de böyle nakledilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmuştur: **“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”** (A‘râf Sûresi:204) Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurmuştur: ***“İmam cuma günü hutbe irat ederken*** *(yanındaki)* ***arkadaşına ‘sus’ dersen sen de*** *(onun gibi)* ***lağv*** *(boş iş)* ***yapmış olursun.”*** (İmam Mâlik, el-Muvatta‘, No:232) Ayrıca, gerek konuşmak, gerekse de namaz kılmak hutbeyi dinlemeye manidir. Hapşırana “Yerhamukellâh demek” ve selâm almak mekruhtur. Zira hutbe dinlerken teşmitte bulunma sünneti ve selâm almanın vücûbu kalkmıştır.

**İmam Ebû Hanîfe** *(Rahimehullâh)*dan şöyle rivayet edilmiştir: *“Hutbeyi dinlemek* ***Rasûlullâh*** *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ismi zikredildiğinde ona salât getirmekten daha fazîletlidir. İmam Ebû Yûsuf (Rahimehullâh)dan, (hutbeyi dinleyen kişinin) içinden salât getirmesi gerektiği nakledilmiştir. Zira bu, onu dinlemekten alıkoymaz. Böylece iki fazîleti de elde etmiş olur. Sahih görüşlere göre, hapşıranın kendisi içinden hamd eder.”*

İmam hutbeye çıkarken veya hutbe bittikten sonra kamet edilirken yukarıda geçenlerin yapılması **İmam Ebû Hanîfe** *(Rahimehullah)*a göre mekruhtur. Ancak kamet bittikten sonra mekruh olmaz. **İmam Ebû Yûsuf** ve **İmam Muhammed** *(Rahimehumellâh)*a göre namaz kılmak mekruh, konuşmak ise mekruh değildir. Hutbe okunurken bir şey yiyip içmek de uygun görülmemiştir. (İsmailağa Fıkıh Kurulu, *Suâlli Cevaplı İslâm Fıkhı*, c.3, s.122-124.)

Kerbelâ Vakası

Kerbelâ hâdisesi, İslâm tarihinin elîm olaylarının başında gelmektedir. Babasının vefâtını müteakip tahta çıkan Yezîd, siyasî açıdan güçlü zâtların biatını bir an evvel almak istedi. Bu meyanda Kûfe ehli, Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)*ı kıyam için davet etmeye başladı. Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)*, durumu incelemesi için amcaoğlu Müslim ibni Âkil’i gönderdiyse de, şehâdeti sebebiyle araştırma akim kaldı. Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)* yola çıkmıştı. Yezid’e bağlı valilerin baskıları sebebiyle Kûfe’ye yöneldi. Makam yanlısı kimselerce etrafı çevrildi. Yezid’le görüşmek istemesine rağmen kendisine müsaade edilmedi.

Kuşatmacılar, Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)* ve beraberindeki Ehl-i Beyt mensupları ve onlara gönül vermiş olanlarla nehrin arasına girerek onları susuz bıraktılar. Peyderpey üzerlerine yürümek suretiyle kimilerini yaraladılar, kimilerini ise şehîd ettiler. Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)* da kendisine isabet eden oklar sebebiyle ağır yaralandı ve şehâdet şerbetini içti.

Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)*, başından itibaren şehîd olacağını biliyordu. Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* de onun ve Hasan *(Radıyallâhu Anh)*ın şehâdetlerini önceden bildirmişti. Hüseyin *(Radıyallâhu Anh)* Efendimizin soyu, bu hâdisede sağ kalan Zeynelâbidin *(Radıyallâhu Anh)* ile devam etti.

Kerbelâ hâdiseleri, hicrî 61 senesinde bu hâdisenin gerçekleşmesiyle son bulmadı. Farklı şahıslar merkezinde, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde hâlâ devam ediyor. Büyüklerimizin hayatı gibi, vefât ve şehâdet hâdiseleri de bizler için önemli dersler içerir. Mevlâ Teâlâ bizleri, ders alabilen ve zulümle mücadele edip hakkın ve adâletin peşinde olanlardan eylesin!

Mevlânâ Habîbullâh Cân-ı Cânân el-Mazhâr Hazretleri

Nakşibendiyye büyüklerinden *(Kaddesallâhu Esrârahum)* oluşan altın silsilenin yirmi sekizinci halkası, Mevlânâ Şemsüddîn Habîbullah Hazretleri Mirza Cân-ı Cânân-ı Mazhar’dır *(Kuddise Sirruhû)*. Silsile-i Meşâyıh’ın *(Kaddesallâhu Esrârahum)* yirmi yedinci halkası olan Mevlânâ Muhammed Bedâyûnî Seyyid Nûr’un *(Kuddise Sirruhû)* manevi terbiyesinde yetişip yüksek makâmât elde etmiş, hakîkî uyanışla uyanmıştır.

Mübarek nesepleri yirmi sekiz göbek sonra, Muhammed ibni Hanefiyye *(Rahimehullah)* yoluyla Hazreti Ali’ye dayanır. Bundan dolayı kendisine Hindistan’da asaletli ailelere ve seyyidlere verilen ‘Mirza’ unvanı verilmiştir. Mevlânâ Habîbullah Cân-ı Cânân-ı Mazhar *(Kuddise Sirruhû)*, küçüklüğünden itibaren hidayet ve rüşt eserlerini hâiz idi. On sekiz yaşına geldiğinde ehl-i sünnet ve’l-cemâat tariki üzere medrese tahsilini itmam edip ilmin her canibinde akranı arasında imtiyaz etti. Yüksek dereceleri kat eden Mirzâ Cân-ı Cânân *(Kuddise Sirruhû)* şeyhinden sonra talipleri terbiye ve irşat görevini devam ettirdi. İnsanlar sohbetlerinde bulunmak için dört bir yandan akın akın yanına geldiler.

7 Muharrem 1195 (m. 1781) Çarşamba gecesi Şeyh Hazretleri’nin *(Kuddise Sirruhû)* kapısı çaldı. Kapıyı çalanlar üç mecûsî Moğol’du. Kendilerine izin verildikten sonra içeriye girdiler ve içlerinden biri çıkardığı hançeri Mevlânâ Habîbullah Hazretleri’nin kalbine yakın bir bölgeye sapladı.

Mevlânâ Şehid Cân-ı Cânân *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri bu olaydan sonra üç gün daha yaşadıktan sonra Refîk-i A’lâ’ya kavuştu. Cenâb-ı Mevlâ bizleri bereket ve feyizlerinden hissedâr eylesin!

Ömer Nasûhî Bilmen Hocaefendi’nin Vefâtı

1883’te Erzurum’un Salasar köyünde doğdu. Amcası Abdürrezzak Hilmi Efendi ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi’nin rahle-i tedrisinden geçti. İki hocası da yakın aralıklarla ölünce, 1908’de İstanbul’a giderek derslerine devam ettiği Fatih dersiamlarından Tokatlı Şakir Efendi’den icazet aldı. Ders vekâletince açılan imtihanı kazanarak 1912’de dersiâmlık şehadetnâmesi aldı. Bu arada okumakta olduğu Medresetü’l-kudât’ı da bitirdi. 1912 yılının eylül ayında Bayezid Medresesi dersiâmı olarak göreve başladı. 1913’te Fetvâhâne-i Âli Müsevvid mülazımlığına tayin edildi.

Bir yıl sonra başmülazımlığa terfi edildi. 1915’te Heyet-i Te’lifiyye üyesi oldu, 1922’de bu dairenin kaldırılması üzerine dersiâmlığa devam etti.

1943’te İstanbul Müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan gibi konularda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı politik amaçlarına alet etmek istemesi sebebiyle bir yılını doldurmadan emekliye ayrıldı. Selefleri gibi dini meseleler konusunda asla taviz vermezdi. Nitekim 1960’lı yıllarda dinde reform gerekliliğini savunan ve bunun için çabalayanlara, *“Bozulmayan bir dinde reform mu olur”* demiştir. Ömer Nasuhi Bilmen, Darüşşafaka Lisesi’nde yirmi yıla yakın bir süre ahlak ve yurttaşlık dersi okuttu. İstanbul İmam Hatip Okulu’nda ve Yüksek İslam Enstitüsü’nde usûl-i fıkıh ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi.

Ümmü Habîbe *(Radıyallâhu Anhâ)* Vâlidemizin Fazîleti

Ebû Süfyân ibni Harb *(Radıyallâhu Anh)*ın kızı olan Ümmü Habîbe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, evvelâ halasının oğluyla evlenmiş ve birlikte Habeşistan’a hicret ettikten sonra kızları olmuş ve bu isimle anılagelmiştir. Kocasının vefâtından sonra, Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve sellem)*, Ümmü Habîbe vâlidemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar sebebiyle onu nikâhlamayı uygun buldu ve Necâşî’ye gönderdiği mektupların ardından nikâh, vekâlet yoluyla kıyıldı. O sırada İslâmiyet’i henüz kabul etmemiş olan Ebû Süfyân *(Radıyallâhu Anh)*, bu evliliği memnuniyetle karşıladı. Âlimlerimiz, bu evlilik vesilesiyle onun kalbinin İslâm’a ısındığını tespit etmişlerdir. Bu bağlantı, Hudeybiye Antlaşması ile ilgili görüşmelerde de Müslümanların lehine faydalar sağlamıştır.

Hazreti Mûâviye *(Radıyallâhu Anh)*, Ümmü Habîbe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemizle -baba bir- kardeş olması vesilesiyle “ümmetin dayısı” olarak anılmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in âhirete irtihallerinden sonra otuz yıl daha hayat süren Ümmü Habîbe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, her dâim hürmetle muamele görmüş, fitne günlerinde Hazreti Osman *(Radıyallâhu Anh)* efendimizi desteklemiş ve zor günlerde ümmete annelik etmiştir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından cennetle müjdelenmiş olan Ümmü Habîde vâlidemiz, hicretin 44. (42 ve ya 59 tarihleri de verilmiştir) senesinde Medîne-i Münevvere’de vefât etmiş ve Cennetü’l-Bakî‘ kabristanına defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ, şefaatlerine nâil eylesin!

Nizâmülmülk’ün Şehâdeti

İslâm tarihinde ‘suikast’ denildiğinde akla, Şiî-İsmâi‘lî (Bâtınî) Hasan Sabbah’ın fedaileriyle oluşturduğu örgüt gelir. Pek çok nokta suikasta imza atmış, önemli şahsiyetleri öldürmüşlerdir. Nizâmülmülk de bunlardan biridir.

Tam adı ve künyesi, Ebû Ali Kıvâmüddîn (Gıyâsüddevle, Şemsülmille) Hasen b. Alî b. İshâk et-Tûsî’dir. Kıvâmüddevle ve’d-dîn, Razî emiri’l-mü’minîn, Tâcü’l-hazereteyn, Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg, Atabekü’l-cüyûş lakaplarıyla en güzel bir şekilde anılmıştır. 21 Zilkade 408’de (10 Nisan 1018) Horasan’ın Tûs şehri, Râdkân köyünde doğmuş, düzenlenen suikast sonucu 485 senesinde (M. 1092) şehit olmuştur.

Tarihteki en başarılı devlet adamlarındandır. İlme ve ulemaya son derece önem vermiş, Şiî yapılanmayla amansız bir mücadeleye girişmiştir. İhtiyarladığında kendisini yıkmak isteyenlerin gazabına uğramıştır.

485 Ramazân’ında (M. Ekim 1092) Bağdad seferi esnasında Nihâvend yakınlarında konaklamış bulundukları bir esnada Hasan Sabbâh’ın fedailerinden olan Ebû Tâhir isimli suikastçı, elinde bulunan bir dilekçeyi (elçi mektubu) Nizâmülmülk’e takdim etmek üzere yaklaştı. Mektubu okumakta olan Nizâmülmülk’e zehirli hançerini göğsüne saplamak suretiyle derin bir yara verdi. Nizâmülmülk, çok geçmeden bu yara sebebiyle vefât etti ve İsfahân’a götürülerek büyük çayın kenarına defnedildi. Defnedildiği yere sonradan görkemli bir türbe inşa edildi. Devlet yönetimi ve siyaset konusunda Ortaçağ’da yaşamış bu büyük şahsiyetten öğreneceğimiz daha pek çok şey vardır.

Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi

1536 senesinde İstanbul’da doğan Hoca Sâdeddîn Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)*, Osmanlı devrinin 22. Şeyhülislâmıdır. Yavuz Sultân Selim Hân’ın nedimi olarak bilinen meşhur Hasan Can *(Rahmetullâhi Aleyh)*in oğludur.

Devrin büyük âlimlerinin rahlesinde yetişti. Ebüssuûd Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)*den mülâzim oldu. Önce Murad Paşa, sonra Bursa Yıldırım Bayezid, sonra da Bursa Sultanî Medresesi müderrisi oldu. Daha sonra 3. Murad’ın hocalığını üstlenmek üzere Manisa’ya yerleşti. Sultan 3. Murad Hân’ın tahta çıkmasıyla, nüfûz sahibi bir kimse hâline geldi. Sultân’ın vefâtını müteakip cenâze namazını kıldırdı ve tahta çıkan 3. Mehmed’e ilk biat edenlerden oldu.

1596 senesinde cereyan eden Haçova muharebesi esnasında, umerâ ve vüzerânın geri çekilme yönündeki ortak düşüncesini reddederek savaşın devamından yana tavır koyup zafere ulaşılmasını sağladı. 2 Ekim 1599’da vefât etti. Eyüp’te Saçlı Abdülkadir Efendi Camii haziresinde medfundur.

Yüksek Himmetli Olmak

İnsan dünyaya bir kere gelir. Öyleyse alınacakların en iyisini seçmek, ucuz şeylere aldanıp geri kalmamak lâzım. Müslümanlar girdikleri vakit cennete hayran olacaklar. İçinde bulundukları nimetten daha büyüğünün olamayacağını zannedecekler. Ne zaman ki Mevlâ Teâlâ’nın cemalini görecekler, bu nimetin yanında cennet nimetlerinin hiçbir değeri olmadığını anlayacaklar.

Öyle ise yaptığımız zikirden, râbıtadan, murakabeden ve diğer bütün ibadetlerden maksadımız rızaullâh, cemâlûllah olmalıdır. Mevlâ Teâlâ cümlemizi âlî himmet eylesin. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

Elli Dört Farzın Kırk Üçüncüsü: Malın Zekâtını Vermek

Varlığın, geçici bir imtihan sebebi olduğunu kavramış bir mü’min, mâlik olduğu maldan vermesi gereken zekât ve fitre miktarının başkasının hakkı olduğu, dolayısıyla kendisinde emânet bulunduğu hakikatinin de bilincindedir. Nefs ve şeytanın engellemelerine rağmen, vakti geldiğinde zekât ve fıtır sadakasını verenler, yani verdikleri sözde duranlar, Allah Teâlâ’nın vaad ve müjdelerine nâil olacaklardır.

Allah Teâlâ bu konuyla ilgili vaadini Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân buyurmuştur: **“**(Ey müminler! Kâfirlerle cihâd etme kuvvetini kazanana kadar, gücünüzü aşan cihâdlara kalkışmayıp, elinizden geleni yapmaya bakın da,) **o** (farz) **namaz**(lar)**ı dosdoğru kılın, zekâtı da verin! Kendileriniz için hayır**(lı olan ibadet ve taatlar)**dan ne takdim ederseniz, onu**(n ecir ve sevabını) **Allâh katında** (kat kat fazlasıyla) **bulacaksınız. Şüphesiz ki Allâh, sizin yapmakta olduklarınızı** (hakkıyla gören bir) **Basîr’dir.** (Bu yüzden hiçbir kimsenin ameli O’nun nezdinde zayi olmaz.)**”** (Bakara Sûresi:110)

Mükellef oldukları mâlî ibâdetleri yerine getirenler, dünya hayatında Müslümanlardan sayılmak gibi bir şerefe nâil olmakla beraber, nifâk duygularından uzaklaşıp ihlâs duygusuna erişirler. Bu vesileyle hem kendileri tezkiye olunur hem de malları kirlerden temizlenir. Zekâtı verilen mal, maddî ve mânevî cihetten korunur, sahibi için hayırlı olur ve bereketlenip artar. Bu hassasiyete sahip mü’minler, âhirette hüzne gark olmaktan ve her türlü sıkıntılardan muhafaza olunup Cennete vâsıl olurlar.

Mevlânâ Abdullâh ed-Dehlevi Hazretleri

Mevlânâ Şah Ğulam Ali Abdullah-ı Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)*, Silsile-i Sâdât’ının 29. halkası olup, Hazreti Ali’nin *(Radıyallâhu Anh)* muhterem zürriyetindendir. Mevlânâ Habîbullah Cân-ı Cânân’ın *(Kuddise Sirruhû)* irşadıyla seyr-i sülûkünün itmamına çalışan ve çok yüksek makamlara ve manevî derecelere ulaşan Mevlânâ Abdullah-ı Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)*, şeyhinin vefatından sonra vazifeyi devraldı.

Şah Mevlânâ Abdullah-ı Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)* gecenin çoğunu zikir ile geçirirdi. Rasûlüllâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)* aşığı, fenâ fi’r-Resûle malik bir zattı. Onun ismini duyduğunda kendisinden geçer, Resûl-i Ekrem’e *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)* ittibâyı en yüce sermaye görürdü. Vefat ettiğinde Sünen-i Tirmizî ezberindeydi. Şüphesiz daha birçok ahlâk-ı hamîde sahibi olan Şah Abdullah-ı Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)* bu müspet hasletleri Hazreti Peygamber *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)*e kemâl-i ittibâ ile elde etmişti.

Mevlânâ Şah Ğulam Ali Abdullah-ı Dehlevî *(Kuddise Sirruhû)* 1825 (h. 1240) yılında Safer ayının on ikinci günü yüceler yücesine seyretmiştir.

Mevlânâ Abdullah-ı Dehlevî’nin *(Kuddise Sirruhû)* birçok halifesi vardı. Uzun zaman onun usulüyle insanlara edep aşıladılar. Şeyhu’l-Meşâyıh Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî *(Kuddise Sirruhû)* başta olmak üzere Şah Ebû Saîd, Şeyh Raûf Ahmed, Şeyh Muhammed Şerîf, Molla Alâüddîn, Molla Abdülkerîm Türkistânî, Mirzâ Abdulğafûr el-Cercevî, Mevlevî Beşâretullah ve Muhammed Can el-Heravî *(Kaddesallâhu Esrârahum)* bunlardan bazılarıdır.

Rebîülevvel Ayı

Hicrî ayların üçüncüsü olan Rebîulevvel ayının adı; “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi manalara gelen “rebî‘” kelimesinden gelir. Kelimenin kökeninde, “bir yerde ikame etmek” manası vardır. Tarihî kayıtlara göre Araplar, havanın hayvancılık için uygun olduğu dönemlerde bereketli bölgelere yerleşmiş ve oralarda yaşamışlardır. Bu aya isminin verildiği senelerde söz konusu mevsim bahsi geçen ikamet mevsimine tevafuk ettiğinden bu ismin tercih edildiği düşünülmektedir.

İslâm tarihinde Rebîulevvel ayı içerisinde başta Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in dünyayı teşrifi olmak üzere pek çok mühim hâdise vuku bulmuştur. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, beraberinde Ebû Bekir es-Sıddîk *(Radıyallâhu Anh)* ile hicret seferine bu ayda başlamış, Rânûnâ vâsıl olup ilk Cuma namazını da bu ay içerisinde kıldırmıştır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vefâtı da bu ayda vâki olmuştur.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i tanımak, fazîletinden haberdar olmak ve sünnetini öğrenmek mü’minler için her daim öncelikli bir iştir. Bununla beraber, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in doğumu, hicreti ve vefâtı gibi hayatında dönüm noktaları olan işlerin meydana geldiği ay olması hasebiyle, bu konulara hasredilmesinde faydalar vardır. Bu ayı mevlidle karşılamak ve bahsettiğimiz hassasiyete uygun işler yapmak, istifademizi sağlayacaktır.

Zavendikli Mustafa Efendi’nin Kısa Hâl Tercemesi

Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca Efendi, 1932’de Rize’nin Güneysu ilçesi Adacamii Köyü’nde doğdu. Külünkoğlu Mehmet Efendi’de hafızlığını ikmâl, sarf ve nahiv ilimlerini tahsil etti. Hocasından sonra burada imamlığa başladı.

İmamlık vazifesini îfâ ederken talebe okutmaya devam etti ve çok sayıda hâfız, sarf, nahiv bilen talebeler yetiştirdi. Vatani görev için Erzurum’a gitti ve burada Alvarlı Efe Hazretleri’ne intisap ederek tasavvufî hayata ilk adımını attı. 1957 senesinde girdiği vaizlik imtihanını başarıyla geçtikten sonra muhtelif il ve ilçelerde vaizlik yaptı. O sıralarda, Mahmud Efendi Hazretleri’ne intisap etti.

Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri *(Kuddise Sırruhû)*, onun için: *‘’Zavendikli Mustafa Efendi meleklere benzerdi, tek farkı melekler görünmez, Mustafa Efendi görünürdü’’* diyerek aralarındaki muhabbetti izhar etmiştir.

Hoca efendi, tahsil ettiği ilimleri okutmuş ve bu yönüyle kadîm ulemânın metodunu izlemiştir. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilip feraiz ilminde ihtisas sahibi olduğundan, nüfus ve tapu kadastro müdürlüklerinde (askerî kayıtlar ve çeşitli arşivler) tercüman olarak kendisine başvurulan biri olmuştur.

Komşuluğu ve misafirperverliği de bir başkaydı. Çok sade döşenmiş olan evine gelen misafirlere bizzat kendisi ikram eder, başkasına müsaade etmezdi. İkram etmeden hiç kimseyi göndermezdi.

Hastalığı sebebiyle bir süre tedavi gören, son günlerinde dahi talebelerine nasihatlerini sürdüren ve onlara beyitler okuyarak öğütler veren hoca efendi, 78 yaşındayken 19 Ekim 2009 tarihinde rahmet-i Rahmân’a kavuştu.

Şemâil-i Muhammediyye Ne Demektir?

**“Andolsun ki elbette sizin için; Allâh’a ve o son güne ümit bağlamakta bulunmuş olan ve Allâh’ı çokça anmış olan kimseler için Allâh’ın Rasûlünde pek güzel ve uyulmayı gerektiren birçok haslet bulunmaktadır!”** (Ahzâb Sûresi:21)

Şemâil, şimal kelimesinin çoğuludur. Arapça’da bu kökten türetilmiş kelimelerin birbirinden farklı anlamları vardır. Bu manalar; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlar ifade eder. Bu manaları ifade eden şimal kelimesinin çoğulu şemail sığası (kalıbı) ile kullanılmaktadır.

İslâm âlimleri şemâil kelimesini lügat manasından alıp bir şahsın hikâyesini anlatan bir ıstılah haline getirmişlerdir. Kelime zamanla daha da özelleştirilerek sadece Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in beşerî yönünü, yaşama prensibini ve özel hayatını anlatan bir hale getirilmiştir.

Şemâil kelimesini ilk defa kullanan ve manasının Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in beşeri yönünü ihtiva ettiğini tayin eden İslâm âliminin, muhaddis Tirmizî *(Rahimehullâh)* olduğu söylenmektedir. Çünkü gerek Tirmizî’den önce gerek kendi muasırı olan muhaddis ve tarihçiler arasında şemâil kelimesini kullanan başka bir İslâm âlimine rastlanılmamaktadır.

Ezcümle, şemâil ilmi, Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in halkı (yaratılışı), hulki (ahlakı) ve ef’alinden yani yaşam tarzı ve hayat hikâyesini konu edinen bir ilim dalıdır. Bu ilmin meydana gelmesine sebep olan amiller, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde kullanılan bazı ifadelerdir.

Elli Dört Farzın Kırk Dördüncüsü:  
Âdet Gören veya Lohusa Hanımıyla Cinsi Münasebete Girmemek

Hayız, lügatte akmak manasına gelir. Istılahta: Hamilelik veya doğumda olmayan ve hastalıktan beri olan yetişkin bir bayanın malum günlerde rahminden gelip ferc-i dâhilinden çıkan kan, hayız kanıdır. Son altı aydır doğum yapmamış hamile kadının, çocuğun çoğunu doğurmasının ardından kırk gün sonrasına kadar, rahminden gelip ferc-i dâhilinden çıkan kan ise, loğusa kanıdır.

Bu iki hâlden birinde bulunan kadın, kocasıyla cinsi münasebette bulunamaz. Kocanın, hayız halindeki hanımıyla ilişkiye girmesi, Kur’ân-ı Kerîm’le sabit büyük bir günahtır. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: **«**(Habîbim!) **sana hayız** (hâlindeki kadınlara nasıl davranacakların)**dan soruyorlar. De ki: “O**(, sahibine zorluk, yakınındakine de sıkıntı veren) **bir eziyettir. Artık hayız zamanında kadınlardan uzak durun ve kendileri temizleninceye kadar onlara** (cinsî manada) **yaklaşmayın! İyice temizlendiklerinde ise, Allâh’ın** (helâl kılıp) **emretmiş olduğu yönden onlara gelin! Şüphesiz ki Allâh çokça tevbe edenleri de sev**(ip affed)**er,** (kadınlarla ters ilişkiye girmek ve hayızlıyla cima etmek gibi pis işlerden) **tamamen temiz kalanları da sever** (ve mükâfatlandırır)**.”»** (Bakara Sûresi:222)

Bunu helal gören küfre girmiş olur. Allah *(Celle Celâluhû)* korusun böyle bir harama düşen koca, tövbe ve istiğfar etmelidir. Bazı âlimler tövbe ve istiğfarın yanında; eğer hayızın ilk günlerinde ilişkiye girmiş ise bir dinar, son günlerinde girmişse yarım dinar sadaka verilmesini mendup görmüşlerdir. (İsmailağa Fıkıh Kurulu, Âile İlmihâli, s. 443-444)

Tebûk Seferi

630 senesinde gerçekleşen Tebûk Seferi, İslâm ordusunun Bizans üzerine yürüdüğü seferdir. Tebûk, Medine ile Şam arasında kalan, suyunun bolluğu ve hurmalığıyla bilinen bir yerdir.

İslâm ordusunun yaklaşık on katı büyüklüğündeki Bizans ordusunun geriye çekilmesi sebebiyle muharebe gerçekleşmeden sefer sona ermiştir. Sefer, son derece zor şartlar altında yapılmış, sıcak, kuraklık, kıtlık gibi etkenler şartları daha da ağırlaştırmıştır. Nitekim Tevbe Sûresi’nin 117. âyet-i kerîmesinde de bu sefere atıfla “Zor Gün” buyrulmuş, sefer tarihî kaynaklarda “Zorluk Gazâsı” olarak anılmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Bizans üzerine bir elçi göndermiş, elçinin diplomasiye uygun şekilde karşılanmaması ve öldürülmesi, İslâm ordusu tarafından harekât sebebi sayılmıştır.

Tebûk’te Benî Utra adıyla anılan ve Bizans tarafından himaye edilen Hıristiyan kabilesi bulunuyordu. İslâm’ın hızla yayılması neticesinde Bizans, bu kabilenin ihtidasından çekinerek nüfuzunu muhafaza etme ve kendisi için tehdit oluşturan İslâm devletinin gücünü kırma arzusundaydı. Her ne kadar bu seferde Şâm bölgesinin fethi amaçlanmamışsa ve İslâm ordusu Medine’ye geri dönmüşse de bu ilerleyiş, ilerleyen senelerde gerçekleşecek olan Şâm fethinin bir habercisi olmuştur.

Tebûk seferi, cihâd ahkâmıyla ilgili bazı hükümlerin beyanı, münafıkların tavrı ve bölgede bulunan bazı Yahudi - Hıristiyan kabileleriyle ve krallarla yapılmış olan antlaşmalar açısından önem taşımaktadır.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Şemâil-i Şerîfi

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in fizikî özellikleri, muhtelif rivayetlerde beyan edilmiş ve bizlere kadar ulaşmıştır. Şemâil-i şerîfi beyan eden rivayetlerin ortak anlatımı şöyledir: Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* mübârek teni, beyaz ile kırmızı arasında son derece güzel renkliydi. Göz bebekleri koyu siyah, gözleri iri, gözlerinin akında hafif kırmızılık vardı. Kirpikleri uzun ve sıktı. Yüzü aydınlık, kaşları ince uzun ve kavisli, burun kemiği kalkık ve düzgün, ön dişleri ise seyrekti.

Yüzü uzuna meyilli yuvarlak, alnı geniş, göğsünü dolduracak şekilde gür sakallıydı. Göğsü ve karnı eşit seviyede, manen ve madden göğsü geniş, omuzları geniş, genel olarak kemikleri iri, pazuları kol ve bacakları kalın, avuçları ve ayakları geniş, el ayak ve parmaklarının uzunluğu gayet uyumluydu.

Bedeninden çıkardığı giysiler parlak olurdu. Göğsündeki kıllar göbeğine kadar ince bir hat şeklinde uzanıyordu. Boyu ne aşırı şekilde uzun, ne de çok kısaydı. Orta boylu olduğu halde uzunluğu ile bilinen herhangi bir kimse onunla yürüdüğünde, o kimseden uzun görünürdü.

Saçları (ne düz ne kıvırcık olmayıp) dalgalı, (dişleri görünecek şekilde) tebessüm ettiğinde, dişleri şimşek gibi parlak, bulutlar gibi beyaz görünürdü.

Konuştuğunda ön dişlerinin arasından nur gibi bir aydınlığın çıktığı görülürdü. Boynu ne kalın ve yağlı ne de yüzüne bitişik şekilde kısaydı. Bu açıdan da insanların en güzeli idi. Beden azaları (sarkık ve gevşek olmayıp) birbirlerine kuvvetle bağlı, eti (kuru veya yoğun olmayıp) hafif ve latifti.

Hilye-i Şerîf

Hilye, lügatte; ziynet, süs, yaratılış, sıfat, şekil ve güzel sıfatlar, güzel yüz, Hazreti Muhammed *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum veya mensur eser manalarına gelmektedir.

Edebî sanatlar ve şiir dilinde hilye kelimesi, lügavî manası ile bağlantılı olup kendisine mecâzî anlam yüklenerek İslâm büyüklerinin sıfatlarını, güzel davranışlarını ihtiva eden bir kelime olarak kullanılmıştır.

Hilye kelimesi zamanla daha da özelleşerek Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in fizikî görünüşünü, ahlâkî davranışlarını anlatan ve sıfatlarını yazı ile veya sözlü olarak anlatıp zihinlerde tasvir ederek canlandıran bir ıstılah hâlini almıştır. Konuya dair, Sahâbe-i Kirâm *(Rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecma‘în)*den yapılan rivayetler cem edilmek suretiyle hilye-i şerifler yazılmıştır.

Nitekim Molla Aliyyü’l-Karî’nin zikrettiğine göre İmam Kurtubî, *“Hazreti Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bütün güzellikleri zâhir olmamıştır, şâyet o tüm güzelliğiyle zâhir olsaydı, ashâbı O’na nazar edip bakmaya takat getiremezlerdi”* demiştir.

Büyük Şeyh Efendi İsmet Garîbullâh *(Kuddise Sirruhû)* da şöyle buyurmuşlardır:

**“Ne mümkün vasf olunmak ol habibi** (O Allâh’ın sevgilisi Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i tam vasf etmek mümkün değil),

**Ana Vassaf hemen Allâh karibi** (Ancak o Rasûlullâh’ı ziyade tarif edici, O’nun ziyade yakını olan Allâh’tır),

**Ana bî had salât kim ol Habîbi** (o Rasûlullâh’a sonsuz selam olsun.)”

Elli Dört Farzın Kırk Beşincisi: Bütün Günahlarından Kalbi Arındırmak

Kalp, îmânı tasdiğin mahalli olup insanın hayatı ve ebedî kurtuluşu konusunda en mühim etkendir. Bu ehemmiyete binaen Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: **“Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl”** (Tirmizî, De‘avât:89) duâsına devam etmiştir.

İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri, kalbin özelliklerini ve onun korunmasını misallendirmek suretiyle şöyle açıklamıştır: “Kalbin misali, bir kalenin misaline benzer. Şeytan, kaleye girmek isteyen bir düşmandır. Onu kuşatıp sahip olmak ister. Kaleyi düşmandan korumak ancak kapılarını, giriş noktalarını ve kalede açılan delikleri korumak ve oralarda nöbet beklemek sûretiyle mümkündür. Kalenin kapılarını bilmeyen bir kimse, o kapıların nöbetçiliğini yapamaz. Bu bakımdan kalbi, şeytanın vesveselerinden korumak farzdır. Hem de her mükellef kulun üzerine farz-ı ayındır.”

“İnsanın, sayesinde farza yetiştiği şey de farzdır. Şeytanı defetmeye insanoğlu ancak onun giriş noktalarını bilmekle muktedir olabilir. Bu bakımdan onun giriş noktalarının bilinmesi farzdır. Şeytanın giriş noktaları ve kapıları, kulun sıfatlarıdır. Bu sıfatlar pek çoktur. Fakat biz kocaman yollar ve geçitler mesabesinde olan büyük yollarına işaret edeceğiz. O yollar ki binlerce askerin yürümesiyle dahi daralmaz. Bu bakımdan şeytanın büyük kapılarından biri gazap (öfke) ve şehvettir. Çünkü öfke, aklın kandırıcısı ve helâk edicisidir. Ne zaman aklın askeri zayıflarsa, şeytanın askeri hücuma geçer ve ne zaman insan öfkelenirse, şeytan onunla oynar, tıpkı çocukların topla oynadığı gibi.” (İhyâu Ulûmiddîn, Şeytanın Kalbe Giriş Yolları)

Haçova Zaferi

Osmanlı - Avusturya arasında sağlanan barış ortamı 1593 yılında bazı sorunlar sebebiyle bozuldu. Sultan 3. Mehmed Hân’ın tahta geçişinin üzerinden çok zaman geçmeden, Avusturya ordusu tarafından Estergon Kalesi ele geçirildi. Vezirleri Padişah’a dedesi Kanuni Sultan Süleyman gibi sefere çıkması gerektiğini söylüyorlardı. Devrin en önemli âlimlerinden ve aynı zamanda Sultanın da hocası olan Hoca Sadettin Efendi’nin de teşvikiyle padişah, ordunun başında sefere çıkmaya karar verdi ve 25 Haziran 1596’da kapıkulu askerleriyle İstanbul’dan hareket etti.

Seferin istikameti, Avusturyalıların en önemli kalelerinden olan Eğri Kalesi olarak kararlaştırıldı. Eğri Kalesi Osmanlı ordusuna 20 gün dayanabildi. Osmanlı ordusu Haçova’ya ulaştığında burada Avusturya İmparatorunun kardeşi Arşidük Maksimilyan’ın kuvvetleriyle karşılaştı. Arşidük’ün kumandası altında Alman ve Macarların yanı sıra İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa’nın diğer milletlerinden de askerlerin bulunduğu, toplam mevcudu 300 bin kişiye ulaşan büyük bir haçlı ordusu vardı. Osmanlı ordusunun mevcudu 100 bin askerden oluşuyordu.

Geri çekilmeyi düşünen padişahı bu fikrinden Hoca Sadettin Efendi vazgeçirdi. Gerçekleştirilen hücumlar neticesinde zafer müyesser oldu. Sadettin Efendi’nin üstün gayretleri neticesinde kazanılan bu meydan savaşından sonra Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri alınmış, taraflar barış imzalayarak savaşlara son vermişlerdir. Sultan 3. Mehmed Han, bu seferin sonunda “Eğri Fatihi” unvanını almıştır.

Mevlid Kutlamalarının Meşruiyeti

Allah Rasûlü *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem),* tercih edilen görüşe göre Rebi’ulevvel ayının on ikinci günü dünyayı teşrif etmiştir. Onun dünyaya gelmesiyle kâinatın üzerindeki cehalet karabulutları zail olmuş ve cehalet adına nerede ne kadar belirti varsa hepsi yerini nura bırakmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i devamlı hatırda tutma ve hatırasını bir ömür yâd etme gibi gayelerle icrâ edilen mevlit kutlamaları ümmetin cumhurunun kabulle karşıladığı ve güzel gördüğü bir ameliyedir. Ümmetin dalâlet üzere birleşmeyeceğine yönelik Nebevî müjde dikkate alındığında, kutlamaların meşruiyeti de ortaya çıkmış olmaktadır.

Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*le ferah ve sevinç duymak Kur’ân’ın emriyle bizden istenen bir şeydir. Zira Cenab-ı Hak âyet-i kerîmede, **“De ki; Allah’ın fazlıyla ve rahmetiyle, işte yalnız onunla ferahlansınlar. O onların topladıklarından daha hayırlıdır”** (Yûnus Sûresi:58) buyurmaktadır. **“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”** (Enbiyâ Sûresi:107) âyet-i kerîmesinden de anlaşıldığı üzere Hazreti Peygamber rahmettir ve onunla sevinmek, doğumuyla ferahlanmak Kur’ânî bir emirdir.

Şu halde ümmetin yekûnunun dediği gibi; gayr-i meşru uygulamaları ihtiva etmeyen mevlid kutlamalarının icra edilmesi müstehaptır. En başta Allah Rasûlü *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* pazartesi orucunun tutulması konusunda fazilet olarak o günün kendi doğum günü olduğunu delil getirmiştir. Bu sahih rivayet, Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* nazarında bugünün diğerlerine nazaran bir ayrıcalık taşıdığını ifade etmektedir.

Mevlid Gecesinin Önemi ve Fazîleti

Hangi ibâdet ve hangi iş olursa olsun, dînîmizde her işin temeli niyettir. Bu sebeple, ‘mevlid-i nebî’yi ihyâ edecek olan kişi bu geceyi, bütün dünyevî endişelerden arınmak suretiyle sâlih bir niyetle ve mükâfatını sadece ve sadece Allah Teâlâ’dan bekleyerek ihyâ etmelidir.

Bu gece her şeyden evvel bolca tevbe ve istiğfâr edip bağışlanma ve âfiyet talep edilmelidir. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle meşgul olunmalı, bilhassa kaza namazı borcu olanlar, münhasıran bu günahları için af talebinde bulunmalı ve kaza namazı kılmalıdırlar. Vakti müsait olmayanlar, en azından bir günlük kaza namazlarını kılmalıdırlar.

Hâceti ve isteği olanlar bu geceyi hususi fazîletinden de istifadeyle hâcet namazı kılarak değerlendirmelidirler. Samimiyetle yapılacak şahsî duaların yanında, ümmetin ve insanlığın geneli, İslâm coğrafyalarındaki işgal, kan, gözyaşı ve zulmün dinmesi için de dua edilmesinin lüzûmu unutulmamalıdır.

Bu gibi mübârek geceleri ihyanın en azı, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle edâ etmektir. Bu gecenin varlığından haberdar olarak sadece Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in doğumuna ve gönderilişine sevinmek dahi bu geceyi ihyânın bir yönüdür.

Muhtaçları gözetmek, hayr-ı hasenât ve tasaddukta bulunmak, ilim yuvaları ve dinî müesseseleri sadaka-i câriye ile desteklemek ve sohbet meclislerinde bulunmak da yine büyük fazîletlere ve bol miktarda ecre ulaşma noktasında, bu gece unutulmaması gereken işlerdendir. Bu mübârek gecenin gündüzünü oruçlu geçirmek de bihakkın ihyâ açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Seyyid Muhammed el-Alevî el-Mâlikî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Hazreti Hasan efendimizin soyundan gelen, Fas İdrîsî şeriflerinden olan Abbas el-Mâlikî Hazretlerinin oğlu Seyyid Muhammed el-Alevî el-Mâlikî Hazretleri, İslâmî ilimler eğitimine, devrin büyük âlimlerinden biri olan babasının yanında başlamıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’i ve Kütüb-i Sitte’yi ezberlemiş, Mescid-i Harâm’da ders okutan büyük üstâdların derslerine devam etmiştir. Aralarında; Ebü’l-Fazl İbnü’s-Sıddîk el-Gumârî, Haseneyn Muhammed Mahlûf, Abdullah Kennûn, Muhammed Şefî‘ Diyûbendî, Abdülhalîm Mahmûd, Zafer Ahmed Tehânevî, Muhammed Zekeriyyâ Kandehlevî, Muhammed Tâhir İbn Âşûr, Muhammed Sâlih el-Ferfûr ve Abdülfettâh Ebû Gudde gibi âlimlerin bulunduğu 200 kadar âlimden ders almıştır. Babasının vefatı üzerine Mescid-i Harâm’daki ders halkasının başına geçmiş ve vefâtına kadar ders vermiştir.

Mevlid kutlamaları ve tasavvufî mesâil başta olmak üzere İslâmî ilimler alanında çok kıymetli eserler ve risaleler kaleme almış, ilmi ve tasavvufu cem eden tarîkat anlayışıyla insanların mânevî terbiyesiyle alâkadar olmuştur. İslâm ülkelerinde, âlem-i İslâm’ın problemlerinin çözümüne yönelik düzenlenen toplantılara katılmış ve bu konuda önemli fikirler sunmuştur.

Mahmud Efendi Hazretlerimizin de yakın dostu olan ve ülkemize de sık sık ziyaretlerde bulunan Seyyid Muhammed el-Alevî el-Mâlikî Hazretleri, 29 Ekim 2004’te Mekke-i Mükerreme’de vefât etmiş ve Cennetü’l-Muallâ kabristanına, babasının yanına defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ, sırlarını âlî eylesin!

Sultan 3. Osman Hân

25. Osmanlı padişahı ve 90. İslâm halifesi olan Sultan 3. Osman Hân, 2 Ocak 1699 tarihinde Edirne sarayında doğdu. Babası Sultan 2. Mustafa Hân, annesi Şehsuvar Sultan’dır.

Babası 1703 senesinde Edirne Vakası neticesinde tahttan indirildiğinde 4 yaşında bulunan Sultan 3. Osman Hân, babasının vefatını müteakip Edirne’den İstanbul’a geldi ve 21 yıl boyunca burada ikamet etti. Ağabeyi Sultan 1. Mahmud Hân’ın saltanat süresinde Topkapı Sarayı Şehzadegân Dairesi’nde, yüksek eğitim görüp iyi bir şehzâde olarak yetişti.

Sultan 1. Mahmud’un vefatı üzerine 1754 senesinde tahta çıktı. Devlet adamlarının tahakkümünü kırabilmek için görev değişiklikleri yaptı. Yurt içinde eşkıyalık gibi devlet tanımaz türden hareketlerin önünü alma konusunda başarılı oldu. Tebaasına son derece kıymet verdi, tebdil-i kıyafetle aralarında dolaşmak suretiyle halkın nabzını tuttu. Oldukça hayırsever bir kimse olan padişah arkasında pek çok önemli eser bıraktı. Diğer devletlerle yakın ilişkiler kurdu ve taraf olduğu antlaşmalar vasıtasıyla dengeleri korumayı hedefledi.

Yalan, rüşvet, iltimas gibi düşüklüklerden hoşlanmadığı, merhametli ve takva sahibi bir kimse olduğu konusunda tarihçilerin ittifak ettiği Sultan 3. Osman Hân, 2 yıl, 10 ay, 18 gün süren saltanatı boyunca içeride ve dışarıda huzur ortamını tesis etmeyi başarmıştır. 30 Ekim 1757 tarihinde Şirpençe hastalığı sebebiyle vefat eden sultan, Yeni Camii Valide Sultan türbesinde medfûn bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

Şeyhülislâm İshâk Efendi’nin Kısa Hâl Tercemesi

Osmanlı devrinin 61. Şeyhülislâmıdır. Dedesi Rumeli Kazaskerlerinden Kadı İbrahim Efendidir. Babası İsmail Nâim Efendi 56. Osmanlı Şeyhülislâmı; kardeşi Muhammed Esad Efendi 67. Osmanlı Şeyhülislâmı; yeğeni Mehmed Şerif Efendi ise 83. Osmanlı Şeyhülislamıdır. Şeyhülislâm İshak Efendi Hazretleri, 1679 (H.1090)’da İstanbul’da doğdu. Eğitimini büyük bir âlim olan babasından aldı. Ankaravî Mehmed Efendi’ye mülâzım oldu. 1669’da Şeyhülislâm Hacı Feyzullah Efendi’nin huzurunda verilen sınavda, bilginlerin dikkatini çekti ve daha sonra müderrislik pâyesi aldı. Müderrisliğin yanında, teftiş ve kısmet hizmetlerinde bulundu.

Kısa bir süre sonra 1716 (H.1128)’da İzmir ve Mekke pâyelerine erişti. Kadılık mesleğini seçtiğinden 1723’te meşhur tezkire müellifi ve yakın arkadaşı Salim Efendi’nin yerine İstanbul kadılığına atandı.

Kadılık dönemi, Sultan 3. Ahmed’in saltanatı, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı yıllarına rastlar. İbrahim Paşa’nın ilim ve telif faaliyetlerine yönelik topladığı heyette yer alarak bu vetirede iki kitap tercemesi gerçekleştirmiş ve pek çok kitabın tercümesine öncülük etmiştir.

Osmanlının ilk matbaası olan İbrahim Müteferrika öncülüğünde kurulmuş olan matbaanın kuruluş sürecinde gayretleriyle etkin rol oynadı, matbaada musahhihlik yaptı. Şeyhülislâm İshak Efendi ayrıca meşhur Vankulu lügatinin de musahhihidir.

İshak Efendi, Şeyhülislâm iken 31 Ekim 1734 (H.1147)’de İstanbul’da vefât etti. Meşîhat süresi 1 yıl 9 gündür. İsmailağa Camii Haziresinde medfûndur.

# **1 Kasım**

## Mevlânâ Abdullâh el-Mücâvîr fî Beledillâh Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

Aslen Mekkeli olduğu için Mekkî, bir müddet o pâk bedeniyle Erzincan’ı şereflendirdiği için Erzincanî nisbetleriyle anılmış, Mekke’de bulunduğu için de el-Mücâvir fî Beledillâh denmiştir. Silsile-i sâdâtın 31. Altın halkasıdır.

Abdullah-ı Mekkî *(Kuddise Sirruhû)* 19. yüzyılda yaşamış olup zâhirî ilimlerde iyice yükseldikten sonra Bağdat’ta bulunduğu sırada, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî *(Kuddise Sirruhû)*nun sohbetinde bulunmuş, terbiyesinde yetişmiştir.

Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî *(Kuddise Sirruhû)* ona mutlak hilâfet verip irşâd vazifesi için muhtelif beldelere gönderdi. Erzincan’a gitmek üzere yola çıkan Mevlânâ Abdullâh el-Mekkî *(Kuddise Sirruhû)* dağları ve ovaları seyrederek yaklaştıklarını anladığında yanındakilere: *“Allâhu a‘lem Mevlânâ Hâlid (Kuddise Sirruhû)’in bize tarif eylediği yer burası olmalıdır. Burada bir zâtın bizde emaneti vardır”* dedi. Mevlânâ Abdullah el-Mekkî *(Kuddise Sirruhû)* Erzincan’ı teşrif buyurunca insanlar akın akın ziyaretine geldiler, ondan istifade etmeye çalıştılar.

Erzincan’da bir müddet kalan ve insanları irşâd eden Mevlânâ Abdullah el-Mekkî *(Kuddise Sirruhû)*, Terzi Baba *(Kuddise Sirruhû)*nun velâyet derecesini müşâhede ettikten sonra ona hilâfet vererek Erzincan’dan ayrıldı. Bundan böyle sohbet ve irşâd vazifelerini burada Terzi Baba *(Kuddise Sirruhû)* yürüttü. Abdullah-ı Mekkî *(Kuddise Sirruhû)*nun, Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh *(Kuddise Sirruhû)* ve Terzi Baba *(Kuddise Sirruhû)* ile birlikte diğer bir halifesi de Süleymân el-Kırîmî *(Kuddise Sirruhû)*dur. Mezkûr zât irşâd faaliyetlerini Medîne-i Münevvere’de yürütmüştür. Mevlâ Teâlâ, sırlarını âlî eylesin!

## Elli Dört Farzın Kırk Altıncısı: Büyüklenmeyi, Kibri Terk Etmek

Kibir kelimesi lügatte “büyüklük” anlamına gelmektedir. Tevazuun zıttı olup “kişinin kendini üstün, başkalarını ise aşağı görmesi” şeklindeki huydur. Bunun son noktası, Allah Teâlâ’ya karşı dahî böbürlenmek ve kulluğu reddetmektir. Bu huy, Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok âyet-i kerimede reddolunmuş ve bu âyet-i kerîmelerden birinde şöyle buyurulmuştur: **“Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”** (Lokmân Sûresi:18)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* kibirlilerin âkıbeti hakkında şöyle buyurmuştur: ***“Mütekebbirler/kibirli kimseler, kıyâmet gününde insan sûretinde küçük ve kırmızı karıncalar kadar haşrolunacaklardır. Zillet her taraflarından onları saracaktır. Cehennemdeki ‘Bûles’ adı verilen bir zindana sürükleneceklerdir. Onları ateşlerin ateşi kuşatacak ve Cehennem ehlinin Tînetü’l-habâl denilen kan, irin ve pisliklerinden içirileceklerdir.”*** (Tirmizî, Kıyamet:47)

İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri, İhyâu Ulûmiddîn adlı eserinde kibrin helâk sebeplerinden biri olduğunu şöyle ifade buyurmuştur: *“Kibir Cennete girmeye engeldir; çünkü insanın müminlere yaraşır huylar kazanmasını önler; hâlbuki bu huylar Cennetin kapıları demektir. Kibir, Cennetin bütün kapılarını kapatır; zira kibirli kişi kendisi için istediğini başkaları için isteyemez.*

Genel mânâsıyla istikbâr olarak ifade edilen bu huy da müspet ve menfi olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kimsenin ilim ve fazîlet yönünden üstün bir kimse olmayı arzu etmesi, müspet bir anlayış ve istektir.

## Hazreti Ömer’in Şehâdeti

Hicretin 23. senesi geldiğinde Hazreti Ömer, zevcelerine haccettirdi. Bu onun son haccı oldu. Hac farîzasını ifa ettikten sonra Mekke ile Mina arasında yer alan Abtah semtine indi ve devesini çökertip yerde bulunan çakılları toplayıp istif ettikten sonra sırtını yaslayarak Allah Teâlâ’ya yöneldi ve yaşının ilerlemesinden mütevellit devlet adamlığındaki kudretini yitirmiş olması sebebiyle, ***‘’Allah’ım, senden, senin yolunda şehit olmayı ve Rasûlünün beldesinde ölmeyi diliyorum’’*** duâsıyla şehid olmayı diledi. Duâsına icâbet edildiğini görüyoruz.

Günlerden Çarşamba günü, vakitlerden sabahtır ve Zilhicce ayının bitimine dört gün vardır. Olay mahalli Mescîd-i Nebevî’dir ve Halife, sabah namazını kıldırmak üzere mihrabdadır. Ebû Lü’lü de beraberindeki hançerini gizlemiş bir durumda, cemaat arasındadır. Uygun zamanı kollar ve harekete geçer. İki tarafı keskin hançeriyle Hazreti Ömer’e yaklaşarak birbiri ardına üç ya da altı darbe indirir. Bu darbelerden biri göbeğinin altına isabet ederek derisi ile bağırsakları arasındaki zarı parçalayınca kudretli halife, darbenin etkisiyle yere yığılıp bayılır. Ebû Lü’lü kaçarken de boş durmaz, önüne gelen şahıslara da darbeler indirir. Bu darbeler sonucu on üç kadar şahıs da yara alır; yaralılardan altısı vefât eder. Abdurrahman ibni Avf Hazretleri’nin darbesiyle sarsılan Ebû Lü’lü, hançerini kendisine saplamak suretiyle intihar eder.

Hazreti Ömer üç gün kadar hastalık çeker ve şehâdet şerbetini içer. Cenâzesi, Muharrem’in ilk Pazartesi günü Hazreti Ali ve Hazreti Âişe’nin müsaadeleriyle Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in yanı başına defnedilir.

## Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*i Konu Edinen Eserler

Bütün hayatı, rahmet olduğu ümmeti tarafından, son derece sağlam bir şekilde kayıt altına alınması için mümkün bütün gayretler sarf edilmiştir. Hayatında vuku bulan olaylar sırasına uygun olarak “Siyer İlmi” başlığı altında toplanmış ve konuyla ilgili yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Âdâb-ı muâşerete taallûk eden hadîs-i şerîfler “Edeb/Âdâb” veya “Ahlâku’n-Nebî” eserlerinde toplanmıştır.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nübüvvetini ispat eden hadîs-i şerîfleri “Delâilü’n-Nübüvve” başlığı altında toplanmıştır. Bizzat katıldığı savaşlar, “Megâzi’n-Nebî” ilmi altında işlenmiştir. Tıp ilmi ile ilgili emir ve tavsiyelerini konu edinen hadîs-i şerîfler ise “Tıbbü’n-Nebî” veya “et-Tıbbü’n-Nebevî” adı altında toplanmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in konu edildiği bu tür kitaplara ilâveten onun hayatıyla ilgili bir kısım özel vakıalarla da ilgili birçok eser kaleme alınmıştır. Örnek olarak: Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in doğumu ve doğduğu gece vaki olan harikulâde olaylarla ilgili olarak “Mevlidü’n-Nebî” adı altında eserler tasnif edilmiştir. Yine Mekke döneminde gecenin çok kısa bir diliminde bir mûcize olarak Harem-i Şerîf’ten Mescid-i Aksâ’ya götürüldüğü İsrâ mûcizesi ve Mescid-i Aksâ’dan yedi kat gökyüzüne çıkarılıp bilâhare Allah Teâlâ’nın hitabına mazhar olduğu Mi‘râc mûcizesi ile ilgili olarak birçok kitap kaleme alınmıştır. Nesebiyle ilgili eserler ve hasâisine dair hususlar da müstakil eserlerde incelenmiştir.

## Allâh-u Te‘âlâ’nın Yardımı Sığınma ve Çalışmaya Bağlıdır

Bir münafık bir müslüman ile beraber gidiyordu. Münafık tabii ki münafıklığını gizliyordu. Akşam olunca harap olmuş, terk edilmiş bir evde konakladılar. Münafık müslümanı öldürmeye azimliydi, onun uyumasını bekliyordu. Müslüman uyuyunca, dikkatle yavaş yavaş onun elini kolunu bağladı. Tam bıçağını saplayacaktı ki, Müslüman olan durumu fark etti ve derhal Allâh-u Te‘âlâ’ya sığınarak: **“Ya Rahmân! Bana yardım et.”** dedi.

O esnada dışarıdan bir ses işitildi: **“Dokunma ona.”** Münafık derhal dışarıya çıktı, bakındı fakat kimse yoktu. Tekrar öldürmeye teşebbüs etti, müslüman yine: **“Ya Rahmân! Bana yardım et.”** dedi. Gene dışardan aynı ses duyuldu. Dışarı çıkıp baktığında yine kimseyi göremedi.

Üçüncü teşebbüsünde de müslüman aynı sözleri söyleyince, yine aynı ses işitildi. Bu defa dışarı çıkan münafığın kellesi uçuruldu. Müslümanı kurtaran içeriye girdi ve dedi ki: “O sana bıçağı hazırladığı vakitte ben Arşurrahman üzerinde idim. Sen **“Ya Rahmân! Bana yardım et.”**  dediğinde hemen Mevla Te‘âlâ beni gönderdi.”

Allâh-u Te‘âlâ bir insana yardım eder mi, etmez mi? Eder! Yeter ki biz sığınmasını bilelim, fakat işte biz bunu bilmiyoruz. Korunmayı hep maddi kuvvetlerden bekliyoruz. Hâlbuki insana her ikisi de lazımdır.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in derdini gördük. Herkese hatta küçüklere dahi dini anlatıyor. Bizler küçük bir çocuk ile karşılaşsak ona “gıdı gıdı” filan eder, eğlendirmeye çalışırız. Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz ise, büyük bir ciddiyetle ufak bir çocuğa dahi dini tebliğ ediyor. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Cuma Günü Riâyet Edilmesi Gereken Bazı Davranışlar

Cuma günü birçok fazîlete sahip, mü’minlere hediye mübârek bir bayramdır. Bu günün fazîletlerine erişme ve müjdelerine nailiyet konusunda, Cuma namazını edâ etmekle beraber yapılması gereken başka görevler de vardır. Cuma gününün fazîletlerine tam manasıyla erişme hususunda bu amel ve davranışlar bir vazife bilinci ve hassasiyetiyle yerine getirilmelidir.

**Cuma günleri âhiret ahvâli daha çok hatırlanmalıdır:** Cuma gününde sâir günlere göre âhiret ahvâli daha çok hatırlanmalı, buna göre nefisler hesaba çekilmeli, âhiret ahvâli düşünülerek günahlardan tövbe ve istiğfar edilmelidir.

**Cuma günleri bayram havasında geçirilmeli:** Cuma günleri bayram havasında geçirilmeli, yakınlarla ve dostlarla tebrikleşilip Cuma’nın fazîleti konusunda bilgi aktarılmalı, Cuma namazına devam etmeyenler bu konuda mutlaka teşvik edilmelidir.

**Cuma günleri davranışlarda daha özenli olmak:** Bayram havasında geçirilmesinin lüzûmundan bahsettiğimiz bu mübârek günde hiç kimseyi rahatsız etmemeli, namaz ve sâir cemiyetler için cemaatlere iştirak ederken nâhoş ve ağır kokulardan kaçınmalı, Cuma gününün ihyâsına mâni olacak hal ve hareketlerden uzak durulmalıdır.

Hülâsa Cuma günü, âhirette nasıl geçirdiğimizden sual olunduğumuzda yüzümüz kızarmadan cevap verebileceğimiz bir bilinç ve olgunlukla ihyâ edilmeli, bu durum hayatımız boyunca idrâk edeceğimiz bütün Cuma günlerine şâmil kılınmalıdır.

## Hasâisü’n-Nebî Ne Demektir?

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, peygamberlerin efdali ve sonuncusudur. Kendisinden evvel gelip geçmiş olan peygamberlerden onun için misak alınmış, o peygamberler ümmetlerini onun ile müjdelemişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’den evvel indirilmiş olan semavî kitaplarda onun evsaf ve sıfatlarına dair malûmatlar yer almıştır.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu fazîletlerle beraber, birtakım hususiyetlere de mazhar kılınmıştır. Husûs (hass), “bir kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nisbet etmek” anlamındadır ve çoğulu, ‘hasâis’tir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in kendisine has özelliklerinden bazıları Kur’ân-ı Kerîm’de beyan edilmiş ve bu hükümlerin büyük bir bölümü Ahzâb Sûresi’nde yer almıştır. Konuyla ilgili geniş malûmat ise bizlere hadîs-i şerîfler vasıtasıyla ulaşmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hasâisinden olan hükümlerden bazıları vardır ki, ümmet üzerine de yöneliktir; fakat ümmet için sünnet ya da mubah iken, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* için farz niteliği taşıyan hükümlerdir. Buna örnek olarak; kuşluk, vitir ve teheccüd namazlarının farziyyeti, kurban kesmeye yönelik mükellefiyeti, kötülükleri bertaraf etmeye yönelik sorumluluğu gibi hususlar zikredilebilir. Aynı anda dört hanımdan daha fazlasını nikâh altında bulundurabilmeye yönelik hüküm ise ümmete yönelik olmayıp Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e mubah kılınan hususlardandır. Harem bölgesinde savaşmasına yönelik hususî müsaade, bu bağlamda zikredilebilir.

## Mevlânâ Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh Hazretleri

Silsile-i Aliyye’nin 32. halkası olan Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh *(Kuddise Sirruhû)* da irşâd yolunda insanların hidâyetine vesile olmuş hidâyet imamlarındandır. Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in sünnetini her şeyin önünde tutmuş, hayatın istisnasız her alanında ona ittibayı, saadetlerin en büyüğü kabul etmiş büyük müttakî bir velîdir.

Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri, Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Yanya’da doğmuştur. Burada yetiştikten sonra, kuvvetlice zuhur eden aşk ateşinin yaktığı gönlünün kıblesini bulmayı arzu ediyordu. Bu aşkın kuvveti kendisini, binlerce kilometre öteye, şehirlerin anası olan Mekke-i Mükerreme’ye götürdü. Gönlünün kıblesi Mevlânâ Abdullâh el-Mekkî Hazretleri’ne intisâb ederek yedi sene boyunca, seyr-i sülûk yolunda aşılması gereken mertebeleri birer birer kat etti ve hilâfete nâil oldu.

Şeyhinin âhirete irtihâlinin ardından, önce memleketi olan Yanya’ya döndü. Burada bir süre kaldıktan sonra Osmanlı’nın bir dönem başşehri, İslâm büyüklerinin ve padişahların ikametgâhı olan Edirne’ye yerleşti ve Sultan Camii’nde irşâda başladı. İstanbul’a kadar yayılan irşâd nûru, devlet erkânının ve dahî devrin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Hân’ın dikkatini çekti. Bu büyük padişah, Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri’ne intisâb etti.

Altmış kadar halîfesi olan Büyük Şeyh Efendi Hazretleri tekke inşa edildikten altı ay kadar sonra, 1289 senesi Zilhicce ayının 16’sında vefât etti ve tekkenin avlusuna defnedildi. Yanına daha başka şahsiyetlerin defnedilmesiyle, hazîre hâlini aldı. Mevlâ Teâlâ, sırlarını âlî eylesin!

## Abdurrahman Molla Câmî Hazretleri

23 Şa‘bân 817 (milâdî 1414) senesinde Horasan’ın Câm kentinde doğan Molla Câmî Hazretleri, devrin büyük âlimlerinden ilim tahsil etmiş ve üstün kabiliyeti vesilesiyle, fennî ilimlerde de önemli bir mevkie erişmiştir. Evvelâ Sa‘deddîn-i Kâşarî *(Kuddise Sirruhû)*ya intisâb ederek dâhil olduğu Nakşibendiyye tarîkatındaki seyr-i sülûkünü daha sonra Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr *(Kuddise Sirruhû)*nun mânevî terbiyesinde sürdürmüştür.

Fars şiirinin büyük üstâdlarından olup hükümdarlar nezdinde hürmet gören Molla Câmî Hazretleri’nin, medreselerde Arapça öğretiminde okutulan ve adıyla anılan eseriyle beraber Nefehâtü’l-Üns ve daha pek çok kıymetli eseri bulunmaktadır. 9 Kasım 1492’de vefât etmiş ve Sa‘dedîn-i Kâşgarî *(Kuddise Sirruhû)*nun yanına defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ, eserlerinden müstefid eylesin!

## Abdestsizken Yemek ve İçmek Mubahtır

İbnü Abbas *(Radıyallâhu Anh)* anlatıyor: *“Bir gün helâ ihtiyacını giderdikten sonra yerine oturan Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e yemek ikrâm edilmiş ve (abdestsiz iken yemek yemeyeceği zannına kapılarak) kendilerine: ‘Abdest suyu getirelim mi, Ey Allah’ın Peygamberi?’ denilince: ‘Ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almak ile emrolundum’ buyurmuşlardı.”* (*Tirmizî*, Şemâil, 27.bab, no:190.)

Bu hadîs-i şerîf abdestsizken yeme ve içmenin mubâh olduğunu açıklamaktadır; fakat konuyla ilgili diğer nasslar, abdestin sadece namaz için lâzım olduğu yönünde bir düşünceyi iptal eder.

## Elli Dört Farzın Kırk Yedincisi: Ergenlik Çağına Ulaşıncaya Kadar Yetimin Malını Korumak

İnsan, aile içerisinde doğar ve belli bir süre aile tarafından gözetilip korunur. Anne veya babanın yokluğu bu açıdan ciddi bir mahrumiyet durumudur. Böyle bir durumda, başta birinci derece yakınlar olmak üzere, akrabalara büyük bir sorumluluk düşer.

Allah Teâlâ, öksüz ve yetimlere sahip çıkmanın önemini beyan etmiş, onlara sahip çıkmayan ve iyi muamelede bulunmayan kimseleri düşük kimseler olarak nitelendirmiştir. Nitekim Ebû Cehil’in bir yetime karşı davranışıyla ilgili şöyle buyurulmuştur: **“İşte bir de o öyle bir kimsedir ki, yetimi**(n hakkını gaspetmek için onu) **sertçe kovmaktadır.”** (Maûn Sûresi:2) Kâinatın efendisi Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in yetim olarak büyümesi de, bu konunun ehemmiyetini vurgulamaya yönelik bir hikmet olarak değerlendirilmiştir.

Yetimlere haklarının verilmesinin önemi hususunda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: **“**(Bülûğa erdikleri vakit) **yetimlere mallarını verin! Pis** (ve haram) **olan** (yetim malın)**ı temiz** (ve helâl) **olan** (kendi mallarınız)**la değişmeyin! Onların mallarını kendi mallarınızla birlikte** (helâl-haram karıştırıp) **yemeyin! Şüphesiz ki bu** (şekilde yemeniz)**, pek büyük bir günah olmuştur.”** (Nisâ Sûresi:2)

Akraba olsun ya da olmasın, yetimlere iyilik yapmanın fazîleti çok büyüktür. Konuyla ilgili bir hadîs-i şerîfte *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız”*** buyurmuş ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etmiştir. (Buhârî, Talâk:25)

## Nefsin Hastalıkları

Şeytan, insanın kan damarlarında cereyan eder. Şeytan, insana bu kadar yakın olabiliyorken, insan ondan nasıl kurtulacak? Bu hususta kula, Allâh-u Teâlâ yardım edecek. Acaba şeytan ile nefis, Allâh-u Teâlâ’ya yaptığımız ibadetlere ne karıştırırlar? Riya, kibir, ucub gibi bir sürü şey karıştırırlar.

Şerîatın emir ve yasakları hem bedenedir, hem de kalbedir. Bu ikisinin şerîata (İslâm’a) uyması nefsin temizlenmesine bağlıdır. Nefsin yaradılışında iba (dikleşme), tuğyan (haddi aşma), inkâr (kabullenmemek), münazaa (çekişme) vardır.

Tarîkat vasıtası ile nefis, bütün bunlardan temizlenmeye çalışır. İşte nefsin tezkiye edilmiş, temizlenmiş ve kalbin tasfiye edilip parlatılmış hâli de hakikattir ki, bu hâlde yapılan ibâdetler hâlisdir. Hakikate kavuşmak en üstün gayedir.

Bazıları tasavvuf vazifelerini gevşetiyorlar. Alırken hevesli oluyorlar sonra da alaca dana gibi yan gelip yatıyorlar. Bununla hiç yatmayın denmek istenmiyor. Lâkin yatmak, yatmayı; zikir de zikri celbeder (çeker)! Nefis seni yatmaya teşvik ettiği zaman da al eline tesbihi ve ona: “İşte yatmak” de! Nefis sana ibâdet etmemen için: “Âh çok fenayım, hastayım, ölüyorum!” dediği zaman, otur seccadeye “Hû!” de! İşte nefse ölüm!.. Nefse, lüzûmu kadar yedireceğiz, içireceğiz, isteklerini gerektiği kadar yapacağız. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler)

## Mûcizelerin En Büyüğü: Kur’ân-ı Kerîm

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e pek çok mûcize bahşedilmiş olup bu mûcizelerin en büyüğü, Kur’ân-ı Kerîm’dir. ***“Her bir peygambere muhakkak iman edilen mucizelerin benzeri yahut insanların o yüzden iman ettiği mucizelerden verilmiştir. Hiç şüphesiz ki bana ihsan olunan*** *(en büyük)* ***mucize, Allah’ın bana vahyettiği Kur’ân’dır. Bu sebeple ben kıyamet günü bütün peygamberlerin en çok ümmetlisi olacağımı ümid ediyorum!”*** (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân:1)

Manasının yanında lâfzî yönden de büyük bir mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm’in yanı sıra, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e verilen bir başka mûcize de cevâmi‘u’l-kelimdir. Bu terkib, az sözle çok şey anlatma anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bu üstünlüğünü ve kendisine bahşedilmiş diğer bazı hususiyetleri şöyle ifade buyurmuştur: ***“Ben camialı sözler ile gönderildim. Ben*** *(düşman gönüllerine)* ***korku salmak suretiyle yardım olundum. Bir de ben uyuduğum sırada kendimi gördüm ki, bana yer hazinelerinin anahtarları getirildi de benim elimin içine konuldu.”*** (Buhârî, İ‘tisâm:1)

Genel anlamda; dünyevî ve uhrevî üstünlükler olmak üzere iki grupta mütalaa edilen Hasâisü’n-Nebî, müstakil kitaplara konu olmuş hatta yazılan eserlerin çokluğu vesilesiyle müstakil bir edebî alan hâline gelmiştir.

## Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri’nin Hayatı

Son dönem Evliyânın ve ulemânın büyüklerinden Mehmed Zahid Kotku Hazretleri 1897 yılında Bursa’da doğmuştur. Baba ve annesi Kafkasya’dan göç eden Müslümanlardandır. Henüz 3 yaşlarındayken annesini kakybetmiştir.

Mehmed Zâhid Efendi *(Rahmetullâhi Aleyh)* ilk mektebi Oruç Bey İbtidâîsi’nde okudu, Maksem’deki i’dâdîye devam etti. Sonra Bursa Sanat Mektebi’ne girdi. 18 yaşlarında askere celb olundu. Ordunun Suriye’den çekilmesinden sonra, İstanbul’a döndü.16 Temmuz 1920 Cuma günü Vilayet önünde bulunan Fatma Sultan Camii yanındaki Gümüşhâneli Tekkesi’ne giderek Şeyh Ömer Ziyâeddin Efendi’ye intisâb eyledi. Bu zât-ı şerifin vefatından sonra, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’den hilâfetnâme aldı.

Bayezit, Fatih ve Ayasofya Camii ve medreselerinde derslere devam etmiş, bu esnada hafızlığını da tamamlamıştır. Tekkelerin kapatılmasından sonra Bursa’ya dönüp evlenmiştir. 1929’da vefat eden babasının yerine Bursa ovasındaki İzvat Köyü’nde 15-16 sene kadar imamlık ettikten sonra, Üftâde Câmi-i Şerîfi’ne tayin edilmiş ve burada 1945-1952 yılları arasında hizmet eylemiştir.

1952 Aralığında Gümüşhaneli Dergâhı postnişini Kazanlı Abdülaziz Bekkine’nin vefâtının ardından İstanbul’a gelip irşâd vazifesini devraldı. 1958’de İskenderpaşa Camii’ne atandı ve hizmetlerini vefâtına dek burada yürüttü. Hac menâsikini ancak güçlükle îfâ edebildikten sonra, ağır hasta vaziyette İstanbul’a döndü. Bir hafta sonra 13 Kasım 1980’de vefât etti. Süleymaniye Külliyesi’nde, Kānûnî Süleyman Türbesi arkasında medfûndur.

## Elli Dört Farzın Kırk Sekizincisi: Malı Hak Etmeyene Vermeyip Zâyi Etmekten Muhâfaza Etmek

Yetimin hakkını ve hukukunu gözetmeyi önemli bir mükellefiyet kılan Mevlâ Teâlâ, onların mallarının muhafazası ve kendilerine teslimine yönelik hükümleri de inzâl buyurmuştur.

**“**(Ey yetimlere bakanlar! Sizin tasarrufunuz altında yetimlere âit olarak bulunan ve) **Allâh’ın sizin için bir kalkınma** (vesilesi) **kıldığı mallarınızı**(, kendini bilmez ve aklı kıt) **sefihlere vermeyin!** (Ana paraya dokunmayarak) **onlar**(ın malların)**dan** (ticâret yapıp, kârından) **kendilerini rızıklandırın, onları giydirin ve onlara** (aklen ve dînen) **iyi bilinen bir söz söyleyin!** (Nitekim sizin onlara: ‘Aklınız başınıza geldiği za man mallarınızı teslim alacaksınız!’ gibi sözler söyle meniz gönüllerini hoş edecektir.)**”** (Nisâ Sûresi:5)

Bu hükümler, malına tasarruf edebilecek çağa henüz ulaşmamış olan çocuklar için de geçerlidir. Bu açıdan çocukların durumu; temyiz öncesi, temyiz dönemi ve temyiz sonrası bülûğ ve rüşd dönemi olmak üzere, üç farklı merhâlede değerlendirilmiştir. Bülûğ çağına erişinceye dek malda tasarruf veliye ya da onun onayına bağlıdır.

Dolayısıyla, girişte kaydetmiş olduğumuz âyet-i kerîme her ne kadar yetim bakıcılarına yönelik bir hitâb ile gelmişse de, hükmün umûmîliği açısından genel mânâda; malı, israfa düşmeden hakkıyla tasarruf edebilecek bir seviyede bulunmayan kimselerden muhafaza etmeye yönelik algılanmalıdır.

## Hazreti Meymûne Vâlidemizin Kısa Hâl Tercemesi ve Fazîleti

Daima hayır-hasenât işleriyle uğraşmış ve cömertliğiyle tanınmış olan Meymûne *(Radıyallâhü Anhâ)* vâlidemizi Âişe *(Radıyallâhü Anhâ)* vâlidemiz: *"En müttakimiz ve akrabalık bağını en çok gözetenimizdi"* sözleriyle taltîf etmiştir. Rasûlullâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)*in nikâhladığı son hanımı olup, Hazreti Abbâs *(Radıyallâhu Anh)*ın zevcesi Ümmü Fadl *(Radıyallâhu Anhâ)*nın kız kardeşidir. Bu evlilik, Meymûne *(Radıyallâhü Anhâ)* vâlidemizin bağlı bulunduğu nüfuzlu kabilenin kalbinin İslâmiyet’e ısınmasına vesile olması açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Hazreti Meymûne vâlidemiz, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*den yetmiş altı kadar hadîs-i şerîf nakletmiş ve bu hadîs-i şerîfler başta Kütüb-i Sitte olmak üzere, Ahmed ibni Hanbel *(Rahimehullâh)*ın Müsned’i ve diğer hadîs kitaplarımızda yer almıştır. Abdullah ibni Abbâs *(Radıyallahu Anhümâ)*, yeğeni olması hasebiyle hücresine girip çıkma imkânı bulmuş ve böylelikle Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hâne-i şerifindeki yaşantısı ve bilhassa gece ibâdetine yönelik hususlar bizlere bu kanaldan ulaşmıştır.

Meymûne *(Radıyallâhü Anhâ)*, Resûlullâh *(Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)*le üç ay kadar evli kaldıktan sonra vefât etmiştir. Haccetmek veya umre yapmak maksadıyla mukaddes topraklarda bulunan mü’minler, Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye doğru giderken Vâdi-i Şerîf olarak bilinen mevkie ulaştıklarında beyaz bir duvarla çevrili yalnız bir kabirle karşılaşırlar. Bu kabir, İslâmiyet’i hicretten evvel kabul etmiş olan Meymûne binti el-Hâris *(Radıyallâhü Anhâ)* vâlidemizin kabri olup günümüzde önemli bir ziyâregâh olarak rağbet görmektedir. Mevlâ Teâlâ, şefâatlerine nâil eylesin!

## Muhyiddîn ibni Arabî Hazretleri

Tasavvuf, aslî itibarıyla şeriatın özü ve zühd ile hayata en ince ve en hassas şekilde tatbikidir. İbni Arabî *(Kuddise Sirruhû)* da bu hassasiyet üzere hayat sürmüş büyük sûfî imamlarından biridir. Bugün bazı kesimlerin onun ismini kendilerine bayraklaştırmak suretiyle felsefî birtakım fikirlerinin kaynağı olarak gösterme çabalarına aldanmamalı. İbni Arabî *(Kuddise Sirruhû)* son derece kabiliyetli, devrinin zirve âlimlerinin rahle-i tedrisâtında yetişmiş, büyük bir âlimdir. **“Şeyhü’l-Ekber”** unvanı onun tasavvuftaki üstünlüğünü, **“Muhyiddîn”** unvanı da ilmî alandaki üstünlüğünü ifade eder.

Tedrisata çok küçük yaşlarda başladı ve kısa süre içerisinde önemli gelişmeler kaydetti. Her şeyden evvel, üstün bir ahlâk sahibiydi. Zira annesi, Ensâr’dan bir zâtın torunu, büyük sûfî hanımlardan biriydi. Babası da ilmî çevrelerde tanındığı gibi, Sultanlar indinde de bilinen, meşhur ve maruf bir şahsiyetti.

Selçukluların yol göstericisi, sultanların rehberi idi. Kendisini günümüzde istismar etmeye ve hümanizm gibi bâtıl birtakım düşüncelere âlet etmeye kalkışanların aksine, büyük bir mücahiddi. Mü’minlere karşı yumuşak ve samimî olduğu kadar, küffara karşı hiddetli, tavizsiz ve şiddetli idi.

Son derece cesur, devlet büyüklerinden ve sultanlardan çekinmeyen, onların şeriata muhalif hâllerini ya da işlerini gördüğünde hiç çekinmeden ikaz eden, uzakta bulunması durumunda mektuplar göndermek suretiyle nasihatlerde bulunan ve çıkmaza düştüklerinde yol gösteren mânevî sultanlardandı. 22 Rebîülâhir 638 (M.1240) senesinde vefât etti. Kabri, Dımaşk’ta Kasiyûn dağı eteğindeki Sâlihiye semtinde bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ, sırlarını âlî eylesin!

## Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri’ne Büyük Şeyh Efendi Denilmesinin Sebebi

Nakşibendiyye Tarîkatı, Orta Asya’da büyümüş ve gelişmiş, Anadolu’ya daha sonraları intikal etmiş bir tarîkattır. Bu mukaddes yolun İstanbul’a intikali konusunda Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri’nin yeri çok mühimdir. Tarîkat-ı Aliyye’yi İstanbul’a getirdiği için, Efendi Babamız Ali Haydar Ahıshavî Hazretleri onun: **“Büyük Şeyh Efendi”** olarak anılmasını emir buyurmuş ve onun devrinden itibaren Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri bu şekilde anılagelmiştir.

## Devlet Büyüklerine Duâ Etmek Nakşibendî Tarîkatının Âdâbındandır

Nakşibendî büyükleri, İslâm’a hizmet edenlerin daima yanında olmuş ve onları desteklemiştir. Bu konuda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat i‘tikādı ve yolu üzere olanlar arasında herhangi bir fark gözetmeksizin hepsinin duâcısı olmuşlardır. Devlet erkânının ve sultânların varlığı, aynı zamanda milletin varlığı ve dîn-i mübîn-i İslâm’ın, o yönetimin altında bulunan yerdeki bekâsı anlamına gelir. Bu sebeple İslâm’a hizmet edenlere, devlet erkânına ve padişaha duâ etmek, tarîkatın âdâbı arasında yer alır.

Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri bu konuda çok hassas davranmış ve Risâle-i Kudsiyye adlı nadide manzûm eserinde bu hassasiyetini önemle vurgulayıp bizlere de şu beyitlerle seslenerek nasihatte bulunmuştur:  
*Duâ-yı padişahla cümle ihvân, Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzân,  
Zevâl bulmaz cihân durdukça ey cân, Bu şehinşâh-ı cihân Abdülmecid Hân,  
Gönülle yardım et Hakk’a gidelim, Cemâli bâ kemâle seyridelim.*

## Hasâisü’n-Nebî Alanında Kaleme Alınmış Olan Eserler

Rasûlullâh (*Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* fazîletlerinin yanı sıra, birtakım hususiyetlere de mazhar kılınmış ve bu hususiyetleri “hasâis” başlığı altında incelenmiştir.

Hasâisü’n-Nebî alanında müstakil eserlere daha çok mütekaddimûn dönemden sonrasında rastlanır. Bununla beraber, İmam eş-Şâfiî *(Rahimehullâh)* gibi müctehidler, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e mahsus özellikleri muhtelif eserlerinde açıklamışlardır. Bilhassa nikâh bahislerinde, Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in aynı anda dört kadından fazlasını nikâh altında bulundurabilmesi hususunun îzâhında hasâise dair bilgi vermişlerdir.

Sünen sahiplerinden bazıları, müstakil bab açarak veya sünenlerinin fezâil bablarında bu konuya yer ayırmışlardır. Bu bahis, Delâilü’n-Nübüvve alanında kaleme alınan eserlerde de detaylandırılmıştır. Hasâisü’n-Nebî konusunda Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in özelliklerini câmi bir şekilde ele alan Kâdî İyâz (Rahimehullâh)ın Şifâ-i Şerîf’i, literatürde mühim bir yere sahiptir.

Hasâisü’n-Nebî adıyla yazılan eserler arasında en meşhur ve en kapsamlı kitaplardan biri, İmâm es-Süyûtî *(Rahimehullâh)*ın “el-Hasâisü’l-Kübrâ” adlı eseridir. Geçtiğimiz asrın büyük âlimlerinden Yûsuf en-Nebhânî *(Rahimehullâh)* da, bu alanda birden fazla eser kaleme almıştır. Asrımızda eser telif eden müelliflerimiz de, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hasâisine dair hususları siyer alanında kaleme aldıkları kitaplarında yahut da bu alana hasrettikleri müstakil risalelerinde işlemeye devam etmektedirler.

## Sultan Melikşah’ın Hayatı ve Şehâdeti

Ebü’l-Feth, Celâlü’d-Devle ve’d-Dîn, Muizzü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, Kasîmü Emîri’l-Mü’minîn unvanlarıyla maruf Melikşâh ibni Alparslan olup, Türk, İslâm ve Siyâset tarihinin en mühim Sultanlarından (devlet reislerinden) biridir. H.447’de (6 Ağustos 1055) doğdu; tecrübesini büyük bir sultan olan babası Alparslan’dan edindi. Henüz küçük yaşta babasının yanında Gürcistan seferine katıldı. Babasının çıktığı bazı seferlerde ise, vezir Nizâmülmülk ile birlikte karargâhta kalıp babasına vekâlet etti.

Sultan Melikşâh tahta oturur oturmaz hâkimiyetindeki topraklarda süren kargaşalar başta olmak üzere, Karahanlılar ve Gazneliler tarafından topraklarını hedef alan saldırılarla mücadele etti. Birliği kısa sürede sağlayıp seferlere başladı; Anadolu içlerinde de Selçuklu nüfuzunu arttırdı. Sultan Melikşâh’ın Hicaz bölgesinde de nüfuzunu arttırması vesilesiyle yeryüzünün en fazîletli iki mescidinde okunan hutbelerde daimi olarak onun adı anılmaya başlandı.

Halife Muktedî-Biemrillâh’ın Müstazhir-Billâh’ı veliaht tayin etmesini doğru bulmadı. Bu sebeple aralarında çatışma çıktı ve Sultan Melikşâh Bağdat’a giderek Halifenin burayı terk etmesini istedi. Devlet adamlarının aracı olmasıyla Halifeye mühlet verilmesi konusunda antlaşmaya varılmışsa da, mühlet henüz dolmadan yediği bir av etinin tesiriyle ateşli hummaya yakalanıp vefât etti.

Tarihte sahne almış devlet adamlarının büyük kısmıyla ilgili olduğu gibi, Sultan Melikşâh’ın bu ani ölümü de yine suikast ihtimali açısından tartışmalara konu olmuştur ve bu tartışmalar günümüzde de halâ devam etmektedir. Allah Teâlâ, kendisine rahmet eylesin!

## İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Son Günleri ve Vefâtı

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin son günlerinde bulunduğuna dair önemli zuhûrâtlar ve işaretler söz konusuydu. Seferden döndüğünde yakınlarını yanına çağırdı ve bu durumdan haberdar etti. Oğullarının yoğun bir üzüntüye gark olması üzerine, kalan hizmetlerini toparlayabileceği kadar bir süre daha hayatta kalacağını bildirdi. Bu bilgi, oğulları tarafından mutlulukla karşılandı.

İmâm-ı Rabbânî *(Kuddise Sirruhû)* Hazretleri son günlerinde inzivâya çekildi. Yanına artık hizmetinde bulunanlar dışında pek kimse giremiyordu. Safer ayının sonuna doğru hastalandı. Ağır hastalığı devam ederken kısa bir süre sağlık hâli geldi ve bu günlerde elbiselerini taksim etti. Son öğütleriyle ihvâna, kurtuluş sırrına dair mühim bilgiler aktardı.

Safer ayı hitama ermiş, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vefât ayı olan Rebiülevvel ayına girilmişti. Hayatı boyunca ittiba ettiği Rasûlüllâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e, son nefesini verdiği mevsimde ve son sözleriyle de ittiba hâlindeydi. Vefât ettiğinde yaşı 63 idi. Son sözü, lafzâ-i celâl oldu. Vefâtından sonra kendisini rüyada görenler, onun güzel makamlarını müşâhede ettiler. O’nun durumu, dost kulların hayırlı akıbetlerinin Kur’ân-ı Kerîm’de beyân edildiği gibiydi: “**Ey** (benim zikrimle iyice yatışıp başka bir şeye ihtiyaç duymayan) **mutmeinne olmuş nefis!** (Kavuştuğun nimetlerden) **râzı olan ve** (Rabbin katında amelleri kabule elverişli bulunup) **râzı olunan biri olarak Rabbin**(in müjdesin)**e dön! Artık hemen gir** (sâlih) **kullarımın içerisine! Böylece** (buyur) **gir cennetime!”** (Fecir Sûresi:27-30)

## Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in Sofra Âdâbı

Kur’ân-ı Kerîm’in bizler için en güzel örnek olduğunu beyân ettiği Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, sofra âdâbını da ashâbına bütün detaylarıyla öğretmiştir. Sofraya oturmadan önce ve sonra ellerini yıkadığı, yemeğe Besmele ile başlamadığı, sağ el ile önünden yediği, gösterişten uzak bir şekilde çömelerek oturup yediği rivâyet edilmiştir.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, yemeğini ashâbıyla birlikte yerdi. Misafirlerine ikrâmda bulunur, kendisine sunulan ikramları geri çevirmezdi. Yemek beğenmemezlik yapmaz, yemeği sıcak yemez ve az yenilmesini tavsiye ederdi.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, yemeği üç parmağı ile yerdi. Yemeğin ortasından değil, herkesin önünden yemesini tavsiye ederdi. Yere düşen lokmayı yememezlik yapmazdı. Yemeğin içine düşen sineğin, daldırıldıktan sonra atılmasını öğütlerdi. Ayakta bir şey yiyip içmeyi ve çarşı-pazar gibi umûmî ortamlarda yemek yemeyi uygun bulmazdı.

Sofra toplanıncaya kadar kalkmayı uygun bulmayan Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, tabağın dibinde yemek bırakmaz, yemek bittiğinde de Allah Teâlâ’ya hamd ve senâda bulunurdu. Yemeğini bitirdiğinde parmaklarında kalanları temizler ve daha sonra mübârek ağz-ı şerîfini yıkardı. Akşam yemeğini tavsiye eder, hurmayı seçerek ve ayıklayarak yerdi. İçi dolu kapların üstünün örtülmesini nasihat ederdi. Mevlâ Teâlâ bizleri, sünnet ve âdâbdan ayırmasın!

## Hazreti Fâtıma Vâlidemizin Fazîleti

Pek çok fazîleti açıkça zikredilmiş, hayâ ve edep gibi vasıflarla temayüz etmiş olan Hazreti Fâtımâ *(Radıyallâhu Anhâ)* validemizin ilmî yönü de şüphesiz çok mühimdir. Lâkin o, peygamber efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*den –altı ay gibi- kısa bir süre sonra vefât ettiğinden, kendisinden çok sayıda hadis rivâyeti ve fıkhî görüş nakledilmemiştir.

Hazreti Fâtımâ vâlidemizin vefâtı, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in ihbarındandır. Efendimizin buyurduğu gibi, vefatından sonra kendisine çocuklarından ve ailesinden ilk kavuşan Hazreti Fâtımâ *(Radıyallâhu Anhâ)* validemiz olmuştur.

Hazreti Fâtımâ *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Peygamber Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in vefâtına şahitlik eden tek çocuğudur. Zira diğer çocuklarının tamamı ondan evvel vefat etmişlerdir.

Efendimiz *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*in vefâtı, Hazreti Fâtıma vâlidemizi son derece üzmüştür. Haber verildiğine göre üzüntüden hasta olmuş ve günden güne âdeta erimiş; bu hastalık sürecine bağlı olarak vefât etmiştir.

Hayatı gibi vefâtı da ders niteliğindedir. Hassasiyetleri, vasiyeti üerine cenâzesinde de yerine getirilmiştir. Hadîs-i şerîfin beyânı veçhile en fazîletli kadınlardan biri olan Hazreti Fâtıma vâlidemiz, İslâm’ın ilk yıllarını kapsayan yokluk ve sıkıntılı günlerle geçirmiştir dünyadaki ömrünü. Belki de bu ahvâli, dünya hayatının fânîliğini anlatma konusunda bizler için en kudsî vaazlardan biridir.

## Yemekten Önce ve Sonra Elleri Yıkamak Sünnettir

Kâinatın Efendisi *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*; kılık-kıyafet, yeme içme ve benzeri konuların adabını bizlere öğrettiği gibi; yemek öncesi ve sonrası el yıkama nezâketini de bizzat uygulayarak öğretmiş ve tavsiye etmiştir.

Yemek öncesi ve sonrası ellerin yıkanması, temizlik ve sağlık açısından çok önemlidir. Zira ellerimiz, vücudumuza mikrop bulaşmasına sebep olan uzuvlarımızın başında gelir. Farkında olmadan tuttuğumuz ve dokunduğumuz şeyler sebebiyle ellerimize mikrop ve benzeri şeylerin bulaşma olasılığı son derece yüksektir. Bu sebeple, ümmet-i Muhammed bu Sünnet’e riayet konusunda büyük hassasiyet göstermiştir.

Konuyla ilgili hadîs-i şerîflerden birinde şöyle buyurulmuştur: ***“Elindeki yemek bulaşığını yıkamadan yatan kimse, eğer gece başına bir sıkıntı gelir ise, bu durumda hatasını başkasında değil, kendisinde arasın.”*** (Ebû Dâvûd, Et’ime:53, No:3852.

Selmân-ı Fârisî *(Radıyallâhu Anh)*ın rivâyet etmiş olduğu bir hadîs-i şerîfin mânâsı da şöyledir: “Yemeğin bereketi; hem yemekten önce, hem de yemekten sonra elleri yıkamaktadır.” (Tirmizî, Şemâil, 27.bab, No.189.)

Konuyla ilgili bir başka rivâyette de şöyle nakledilmiştir: *“Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bir mendili vardı, abdest aldığı veya ellerini yıkadığı vakit onun ile kurulanırdı.”* (İbni Sa‘d, Tabâkāt:1/462) Mevlâ Teâlâ bizleri, sünnet ve âdâba riâyet edenlerden eylesin!

## Yemeği Duâ ile Bitirmek Sünnettir

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* yemeğini yedikten sonra Elhamdülillah, ***“Bize yediren, içiren, Müslüman olmayı nasib eden Allah’a hamdolsun!”*** (*Ebû Dâvûd*, No:475) diyerek duâ ederdi. Bu duâlar bizlere muhtelif şekillerde rivâyet edilmiştir. Nitekim bir başka rivâyette şöyle şöyle bir duâ gelmiştir: ***“Allah’ım! Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl! Bize bu yemekten daha hayırlı olanını yedir!”*** (*Tirmizî*, Dea‘vât:55)

Enes ibnü Mâlik *(Radıyallâhu Anh)* anlatıyor: Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* şöyle buyurdu: ***“Yemeğini yedikten sonra şu şekilde duâ eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, “Sarf edilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak takdir buyuran Allah’a hamd olsun!”*** (*Tirmizî*, Dea‘vat:56)

Duânın en faziletlisi kısaca yapılanıdır. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* yemeklerini yedikten sonra kısaca “Elhamdülillah” diyerek duâ ederlerdi. Zira bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır: ***“Zikrin en faziletlisi ‘Lailahe illallah’, duânın efdali de ‘Elhamdülillah’ demektir.”*** (Süyûtî, *Câmi‘u’s- Sağîr*:1/49)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bazı durumlarda kısa bazı zamanlarda ise uzun duâlar yapmıştır. Bu itibarla, yemekten sonra uzun ya da kısa duâlarda bulunmak mubahtır. Duânın tek bir kalıbı ve sıgası yoktur. Nakledilmiş olan duâları tercih etmek sevimli olmakla beraber, dileyen gönlünden geldiği gibi de duâ edebilir.

## Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî *(Kuddise Sirruhû)*

Büyük Şeyh Efendi Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri’nin halifesi olan Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretleri, memleketi olan Bulgaristan’ın Zağra şehrine nisbetle; Zeğravî nisbesiyle anılmıştır.

Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretleri, Büyük Şeyh Efendi Hazretleri’ne intisâbından kısa bir süre sonra kemâle erdi. Keşfi açıldı ve kendisine, kabir ehlinin hâllerine vukufiyet sağlayabileceği bir ilim ihsân edildi.

Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretleri, müttakî ve zâhid bir zât idi. Allah Teâlâ’dan hakkıyla ancak âlimlerin korkacağını beyân eden âyet-i kerîmenin sırrının tecellî ettiği velîlerden biriydi.

Devrinin irşâd kutbu olan Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretleri; gününün, temel insanî ihtiyaçlar ve irşâd hizmeti dışında kalan kısmının tamamını ibâdet, zikir ve Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle geçirirdi. Her gün yetmiş bin kelime-i tevhî ile meşgul olur ve yedi cüz Kur’ân-ı Kerîm okurdu. Bu hâl, normal şartlarda mümkün bir durum olmadığından, onun hâlinin bast-ı zaman kerâmetinin bir izhârı olduğunu anlıyoruz.

Büyük Şeyh Efendi Mevlânâ Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hazretleri’nin 1872 senesindeki vefâtının ardından tekkenin postnişini olarak irşâd vazifesini Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretleri sürdürdü. 21 sene süren irşâd vazifesinin ardından 13 Cemâziyelâhir 1311 (M.22 Aralık 1893) tarihinde vefât etti ve Büyük Şeyh Efendi Hazretleri’nin hemen yanı başına defnedildi. Mevlâ Teâlâ, sırlarını âlî eylesin!

## Güzel Koku Sürünmek Sünnettir

Sultânü’l-Enbiyâ Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in mübârek beden-i şerîfi, hilkatinin gereği tertemiz, mis gibiydi. Allah Teâlâ onun vücûd-i şerîfini en mükemmel bir şekilde yaratmış ve üstün meziyetlerle donatıp süslemişti.  O, âlemlere rahmet ve insanoğluna en güzel örnek sunulmuştu.

Çevresine karşı her şeyde ölçülü ve zarif davranan, görgü ve nezaket çerçevesinde yaşayan Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, ashâbına oturup-kalkma ve giyinip-kuşanma âdâbını öğrettiği gibi, **“Güzel koku sürünme”** âdâbını da hem sözlü hem de bizzat uygulayarak öğretmiştir.

Hazreti Âişe *(Radıyallâhu Anhâ)* vâlidemiz, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in giyim-kuşam ve kılık-kıyafetine son derece özen gösterirdi. Nitekim veda haccında da, **“zerîre”** adındaki kokuyu sürerek Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in ihrâmını elleriyle bizzat giydirdiğini anlatmıştır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, yanında daima, **“sükke”** adı ile tabir edilen bir koku (kutusu) bulundurur ve gerektikçe ondan sürünürdü. Sefere çıkmayı murad ettiğinde, yanında götürdüğü zatî eşyalarından biri de **“kârûre fi’d-dühn”**  adı ile ifade edilen koku şişesiydi. Fahr-i Kâinat *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz’in hâne-i saâdetlerinde de “misk, kâfur, amber ve ud” gibi ağaç yongaları yakılırdı. Hâne-i saâdet, bu suretle tütsülenirdi.

Modern çağda mü’minler, bu hasletleri âdeta unutmuş ve fıkhın temizlik esasları açısından tartışmalı birtakım kokuları kullanılır hâle gelmiştir. Bizlere düşen, her konuda olduğu gibi bu konuda da Sünnet’in ışığında hareket etmektir.

## Seyyid Abdülhakim Arvâsî Hazretleri

Seyyid Abdülhakim Arvâsî Hazretleri, İslâmî ilimler eğitimini Irak bölgesindeki meşhur ve maruf ulemadan okuyup tamamlamış, ilmî faaliyetlerini kurduğu medresesinde sürdürmüştür. Hâlidiyye meşâyıhından Seyyid Fehim Arvâsî Hazretlerinden hilâfetle müşerref olmuş ve ilim, irşâd hizmetlerini vefâtına dek sürdürmüş, Kaşgârî Dergâhında postnişinlik yapmıştır. Üstün şahsiyeti vesilesiyle, o dönemde yaşamış olan her kesimden insan ve her ilim dalından önemli şahsiyetlerle halkın ciddi bir kesimi kendisini tanıma imkânı bulmuştur. Mevlâ Teâlâ, sırrını âlî eylesin!

## Konyalı Mehmed Vehbi Efendi ve Tefsîri

1862 senesinde Konya’nın Hâdim ilçesi Kongül köyünde doğan Mehmed Vehbi Efendi, İslâmî ilimler eğitimini Konya’daki medreselerde tamamladı ve yine bölgedeki medreselerde talebe yetiştirdi. Konya mebusu olarak ve bilâhare yine aynı şehre vali olarak hizmet eden Mehmed Vehbi Efendi, 27 Kasım 1949’da vefât etti ve Ankara yolu üzerindeki Musallâ mezarlığına defnedildi.

Konya mebusu olarak meclise giren fakat meclisin lağvedilmesinden sonra siyasetten bir süre ayrı kalan Mehmed Vehbi Efendi, yazmaya başladığı tefsirini dört senede tamamlamıştır. Telif ettiği kıymetli eserleri arasında Hülâsatü’l-Beyân adlı on beş ciltlik tefsiri daha çok rağbet görmüş ve kıymetli tefsirlerin özeti olarak değerlendirilip sahiplenilmiştir. Tesettürün en sağlıklı şeklinin de çarşaf olduğunu vurgulayan merhûm, tefsirinde okuyuculara akıcı ve güzel bir üslûp sunmuştur.

## Her İşimiz Şerîat Üzere Olmalıdır

Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri, şeriata tam bir bağlılık ve Sünnet-i Seniyye’ye tavizsiz bir ittibâyı düstur edinmiş, bu konuyu sohbetlerinde daim işlemiştir. Nitekim bu sohbetlerden birinde konuyla ilgili şöyle buyurmuştur:  
“Her işimiz şerîat üzere olmalıdır. Helâya sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Girerken de çıkarken de okunacak duâlar vardır. Namaz abdesti alırken acaba kaç kişi abdest duâlarını okuyor? Bunları okumak müstehâbdır. Bu duâlar okunmaz ise abdest olmaz demek değildir; fakat okunulması lâzımdır.

Mevla Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de kolayca, rahatça anlayabileceğimiz şekilde bize şerîatı anlatıyor. Eğer bu şerîatı yaşarsanız; size ne Sırp, ne Rus, ne Amerika dokunabilir! Bizler neden korkacağız? Onlardan mı, Hayır! Biz, şerîatın uygulanmamasından korkacağız!

Camiye girerken ve çıkarken, eve girerken ve çıkarken; giyinirken, yerken ve içerken hep, “şerîatı muhafaza ediyor muyuz, etmiyor muyuz?” düşüncesi içerisinde bulunmalıyız.

Allâh-u Teâlâ, Karadeniz’in dağını, ovasını ve yaylalarını altın, gümüş yaptı, yani verimli kıldı, her taraf çay… Köylülerimizin eline milyonlar geçiyor. Fakat bir dahaki senenin çay satımına kadar halkın elinde beş kuruş kalmıyor. Kimi Bafra’ya, kimi Samsun’a, kimi İstanbul’a gidiyor; sokaklarda, gazinolarda, kahvelerde boşu boşuna vakit geçirip parayı harcıyorlar. (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler, 2/165-166)

## Elli Dört Farzın Kırk Dokuzuncusu: Beş Vakit Namazı Devamlı Kılmak

Namaz ibâdeti, İslâm’ın beş temel şartının birincisi ve direğidir. Namazın farziyeti hakkında Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **“O** (farz) **namazlara ve** (aralarındaki) **orta namaza** (vakti vaktine, tüm şart ve rükünlerini yerine getirerek) **devam edin!** (Namazda) **Allâh için** (itaat, huşû’ ve zikirde bulunmak suretiyle) **kunût ediciler olarak ayakta durun!”** (Bakara Sûresi:238)

Kur’ân-ı Kerîm’de namazın farziyeti açıkça beyân edilmekle birlikte, beş vakit oluşu da muhtelif âyet-i kerîmelerde beyân edilmiştir. Hadîs-i şerîflerde belirtildiğine göre; Cebrâîl *(Aleyhisselâm)*, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e gelmiş ve namaz vakitlerini güneşin konumuna göre belirtmiştir. Namazın rükünlerine dair detaylar ve ahkâm da, Sünnet’in açıklamasına havâle edilmiş, bu sebeple Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: ***“Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öylece namaz kılınız!”*** (Buhârî, Ezân:18) buyurmuştur.

Beş vakit namazın yanı sıra, Cuma namazı da farz namazlardandır. Ramazân ve Kurban bayramlarında kılınan Bayram namazı ve vitir namazının hükmü –Hanefî Mezhebi’ne göre- vâcibdir. Beş vakit namazın önünde ve ardında kılınan revâtib sünnetlerin yanında, muhtelif vakitlerde ve çeşitli niyetlerle kılınan nâfile namazlar da ilmihâl kitaplarımızda açıklanmıştır.

Namaza devam etmenin fazîlet ve mükâfatı çok büyük olduğu gibi, terki karşılığında verilecek azab da her mü’minin sakınması gereken bir azabdır. Dolayısıyla, bir mü’min için namazı terk etmek, düşünelemeyecek kadar uzak bir şey olmalıdır.

## Meşhur Kārî Abdulbasit Abdussamed

1927’de Mısır’da doğan merhûm Abdülbasit Abdüssamed, on yaşında hâfızlığını ikmâl etmiş, on dört yaşında kırâat-i Seb‘ayı, daha sonra da kırâat-i aşereyi tamamlamıştır. 1951’den itibaren muhtelif camilerde Kur’ân tilâvetlerinde bulunmuş, Kur’ân okumak üzere büyük toplantılara ve dünyanın birçok yerinde çeşitli merasimlere davet edilmiştir. Gittiği ülkelerde daima hürmetle karşılanmış, çeşitli nişanlarla taltif edilmiştir. Kahire’nin büyük camilerinde görev yapmış ve çeşitli kurumların reisliğini üstlenmiştir.

Birçok okuma kaydı bulunan merhûm Abdülbasit Abdüssamed, birçok insanın Kur’ân-ı Kerîm’e ve kıraat ilmine ilgi duymasına vesile olmuştur. 30 Kasım 1988’de vefât etmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## İttibâ ve İtidal

Übeyy ibni Kâ‘b *(Radıyallâhu Anh)* anlatıyor: “İtaatten ve sünnete ittibâdan ayrılmayın. Yeryüzünde itaat ve sünnet üzerine yaşayıp Allah Teâlâ’yı hatırladığında O’nun haşyetinden gözlerinden yaş akan hiçbir kul yoktur ki, Allah Teâlâ ona azap etsin. Yeryüzünde itaat ve sünnete ittibâ üzerine yaşayan, Allah Teâlâ’yı zikrettiğinde, O’nun haşyetinden tüyleri ürperen hiçbir kul olmasın ki, illa onun misali yaprakları kurumuş bir ağaç gibidir ki, ağaç bu halde iken kuvvetli bir rüzgâr esip bütün yapraklarını döktüğü gibi Allah Teâlâ onun günahlarını döker. Biliniz ki, itaat ve sünnete ittibada itidalli olmak, itaat ve ittibaya muhalefet ederek sa’yu gayret etmekten daha hayırlıdır. Bakınız! Amelinizde itidalli veya çok gayretli olduğunuzda peygamberlerin yolu ve sünneti üzerine olmasına dikkat edin.” (İsbehânî, et-Terğîb)

# **1 Aralık**

## Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri

İnsanları rızâ-i Hakk’a ulaşmanın yollarını öğreten altın silsilenin 34. halkası Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, Bulgaristan’ın Ahyolu (Ohyo) kasabasında doğdu. Ailesiyle beraber Bandırma’ya hicret etti ve günümüzde Bentbaşı Mahallesi olarak anılan mahalleye yerleşti.

Oldukça zengin bir ailenin evlâdıydı. Annesi Şerife validemiz, hayırsever bir hanımefendi olup imarete önem veren biriydi. Yaptırarak halkın istifadesine sunduğu iki çeşmenin hâlen faal olduğu beyan edilir.

Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, “Bezzâz” unvanından da anlaşılacağı üzere, manifaturacı yani kumaş ticaretiyle ilgilenen biriydi.

Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, her şeyden önde tuttuğu takvâsını, ticaretinde de muhâfaza etti. Variyetle olan münasebetini, İslâmiyet’in hududlarına ve takvâ ölçüsüne göre geliştirdi. Mürşidi Mevlânâ Halil Nûrullâh Hazretleri’ne intisab ettikten sonra büyük bir teslimiyetle kısa sürede çok mesafe kat etti. Böylece onun hayatı, bir mü’minin variyetle münasebetinin nasıl olması gerektiği konusunda bizler için önemli bir örnek teşkil etti.

Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiyyenin: *“Halk içinde Hak’la beraber olmak”* esasını, emsal olacak derecede, hayatına önemle tatbik etti. Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, tarîkat-ı aliyyenin edeb ve erkânını tatbik, mürîdânın riâyet etmesi gereken ölçüleri muhafaza konusunda tavizsizdi. Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz Hazretleri, Hicrî 1330 senesinde Bandırma’da vefât etmiştir. Kabri, Tekke Camii’nin hazîresinde bulunan, önemli bir ziyâretgâhtır. Mevlâ Teâlâ sırlarını âlî eylesin!

## Mevlânâ Ali Rıza el-Bezzâz Hazretleri’nin Ali Haydar Efendi Hazretleri’ne Mektûbu

**“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça** (en) **iyiye eremezsiniz.”** (Âl-i İmrân Sûresi:92)

**Ahî fillâhım Ali Haydar Efendi;**

Muhabbetnâmelerinizi aldıkça tarikat-ı âliyyemize izhar olunan muhabbetinizden ol derece memnun ve mahzûz oluyorum ki; tarifi kabil değildir. Çünkü büyük Şeyh Efendimizin ‘**’Pâk Çeşme’’** tesmiye buyurduğu tarîkat-ı aliyyemiz fi zamâninâ (zamanımızda) bulunur ve bilinir bir nîmeti uzmâ (büyük nîmet) olmayıp ancak tevfîk-i sübhânî ve fazl-ı ilâhiye mahsus olduğundan, zât-ı âliniz gibi bir ihvânın (din kardeşin), bu nimete nâiliyetiniz, âcizlerince pek büyük sebebi iftiharı ise de, malumunuz acizleri esnaflıkla büyümüş ve mektup yazmayı öğrenememiş ve alışmamış olduğundan, mektuplarınızı cevapsız bırakmaktan olan kusurlarımın afvını istirham ederim.

Ancak mâlûm-u âlîleri buyurulduğu vecihle, insan için lazım ve elzem olan şey, mesleğinin nihayetine ermektir. Ve bu ise bâlâda (yukarıda) nakleylediğim âyet-i celîlenin hakikati ile âmil olarak âyet-i celîle-i mezkûrenin (zikrolunan âyet-i kerîmenin) sırrına mazhar olmaktan ibaret bulunduğu cihetle, gece gündüz bunun tahsiline bezl-i himmet buyurmanızı temennî ederim. Ve minellâhit-Tevfik (Başarı Allah’tandır).

Esselamü Aleyküm ve alâ Ehlibeytiküm Ecmaîn.

*5 Ağustos 1327*

*Ahyolu’dan Hacı Ali (Rıza Bezzâz)* *Bandırma’dan.*

## Elli Dört Farzın Ellincisi: Zulmederek Kimsenin Malını Yememek

Varlığın hakiki mâliki olan Mevlâ Teâlâ, fânî dünya hayatında insanların geçici bir varlığa sahip olmalarını bir imtihan sebebi kılmıştır. İnsanoğlu bu malı helâl yollardan temin edebildiği gibi, haram yollardan da temin edebilmektedir. Helâl yollar çok olduğu gibi, haram yöntemler de çoktur. Hırsızlık, fâiz ve gasp gibi yollara tevessül etmek, Kur’ân-ı Kerîm’de açık bir şekilde haram kılınmış ve şöyle buyurulmuştur: **“Mallarınızı aranızda** (Allâh’ın serbest kılmadığı; hırsızlık, faiz ve gasp gibi) **bâtıl** (yollar) **ile yemeyin! İnsanların mallarından bir kısmını** (rüşvet, yalan yere yemin ve yalancı şahitlik gibi) **günah**(lar) **ile yiyebilmeniz için onlar**(la ilgili kararlar)**ı hâkimlere sarkıtmayın. Oysa kendiniz** (yanlışlığınızı ve günah işlediğinizi) **bilmektesiniz.”** (Bakara Sûresi:188)

İnsanlar bazen de ellerinde bulunan yetkileri zulüm için kullanır ve bu yolla insanların malları üzerinde haksız tasarruflarda bulunurlar. Bu kimi zaman, bakımı üstlenilen yetim ve öksüzlerin malı olurken, kimi zaman ise işçinin hakkı veya malı olur. Kur’ân-ı Kerîm’de, gerek yetimlerin, gerekse işçilerin malının böyle bir haksız yetki kullanımıyla gasp edilmesi yasaklanmıştır.

Bütün bunlar devlet ve toplum düzenini koruyucu özelliğe sahip ve insanların ebedî kurtuluşuna vesile olan hudutlardır. ***“Rüşvet verene, rüşvet alana ve bu hususta aracılık yapana Al­lah'ın laneti vardır.”*** (Tirmizî, Ahkâm:9) hadîs-i şerîfi de bu konuyu tanzime yönelik bir esası beyân etmektedir.

## Cuma Namazında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular

Cuma Namazı, haftada bir gün kılınan, kendisine mahsus şartları ve husûsiyetleri bulunan bir namazdır. Bu sebeple, Cuma Namazının ahkâmı ve âdâbına dair bazı konuların bilinmesi ve hatırlatılmasında fayda vardır. Cuma Günleri Cuma Namazı için camiye erkenden gitmek, mescide girildiğinde iki rekât Tahiyyetü’l-Mescid namazı kılmak, Kehf Sûresi’ni okumak veya dinlemek mendub kabul edilmiştir. Cuma için tekbir almak, yıkanmak, misvak kullanmak, güzel elbiseler giymek ve koku sürünmek müstehâbdır. Cuma Namazı için ezan başladığında meşgaleleri terk edip hemen mescide girilmelidir. Zira bu vâcibdir. Cuma vaktinde alış-veriş yapmak ise haramdır.

Mescide giren kimse insanlara eziyet vermeksizin, saflarda boş yer bulunması durumunda hatibe yakın bir yere ulaşıncaya kadar ilerleyebilir. Mescide girdiğinde hutbe başlamışsa, boş bulduğu yere oturur. Eğer girişte boş yer bulamamışsa ve ön saflarda boşluk kalmışsa, zarurete bağlı olarak boşluk bulabileceği yere kadar ilerler.

## Hutbe Esnasında Konuşmamak

Günümüzde yapılan en önemli hataların başında, hatib minberdeyken cemaat arasında bulunanların konuşmaları ve namaz kılmaya devam etmeleri gelmektedir. Hatib minberdeyken namaz kılınmaz, Kur’ân okunmaz, verilen selâm alınmaz; cemaat asla konuşmayıp sükût üzere bulunur. Hatibin sesli şekilde duâ etmesi durumunda “âmin” dahî denilmez. Hutbe esnasında Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in adı zikredildiğinde Salât-ü Selâm’da bulunulmaz. İmam Ebû Yûsuf *(Rahimehullâh)*, Salât-ü Selâm’ın gizlice okunabileceği kanaatindedir.

## Haremlik-Selâmlık-1

**“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”** (Nûr Sûresi:30)

Harem, girilmesi herkese açık olmayan saygı gösterilen ve kutsal yer demektir. Müslümanların evlerinin kadınlara mahsus bölümüne “harem dairesi” denir. Haremliğin karşıtı, erkeklere ait olan “selamlık”tır. Haremlik ve selâmlık şeklinde ikiye ayrılan konakların girilmesi yasak kısmı, kadınlara mahsustu.

Müslüman erkek evde veya başka bir yerde otururken nikâhı kendisine düşen kadınlarla gelişi güzel oturamaz. Erkeklerin yeri ayrı, hanımların yeri ayrı olmalıdır. Buna “harem yani kadın bölümü, selam, yani erkek bölümü denebilir. Yahut Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle “ hicap” denir. Hangi isimle olursa olsun bu emir, Kur’an ve sünnete dayanmaktadır.

Cahiliyet devrinde Arap kadınlarının cahiliyet âdetlerinden biri de haremlik selamlığa riayet etmemeleriydi. Süslenerek erkeklerle karışık otururlardı. Aralarında hiçbir perde bulunmazdı. (Ahzâb Sûresinin 53. Ayeti olan) Hicab ayeti gelince bu cahiliyet âdeti de kalkmış oldu.

Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e yirmi sene hizmet eden Enes *(Radıyallâhu Anh)* hicâb âyeti inmeden önce ev halkının bir ferdi olarak Rasûlullâh *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in evine serbestçe girip çıkardı. Bunu şöyle anlatmıştır*: “Hicâb ayetinin indiği ilk zamanlarda, daha önce olduğu gibi, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in evine gittiğimde bana şöyle buyurdular:* ***“Geri dön, ey oğlum!”*** (Ahmed b. Hanbel; el-Müsned; No:13379)

## Haremlik-Selamlık-2

**“Ey îmân edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin** (vakitli vakitsiz) **Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.”** (Ahzâb Sûresi:53)

Bu âyet-i kerîme geldikten sonra Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hanımları yabancı erkeklere perde arkasından hitap etmeye başlamışlardır. Ayrıca bunu evin dışında “cilbâb”larıyla yaparlardı.

Rabia bint-i Haris ve Abbas ibni Abdulmuttalib, Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ile beraber, hanımı Zeynep *(Radıyallâhu Anhâ)* validemizin evine gittiler. Zeynep *(Radıyallâhu Anhâ)* perde arkasına geçti. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* ile gelen bu iki kişi konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* başını evin tavanına doğru çevirdiler. Zeynep *(Radıyallâhu Anhâ)* validemiz de Rabia ve Abbas’a *(Radıyallâhu Anhumâ)* konuşmamalarını işaret etti. (Müslim, Zekât:167)

## Elli Dört Farzın Elli Birincisi: Allah Teâlâ’ya Şirk Koşmamak

En temel tanımıyla Allah Teâlâ’ya ortak koşma anlamına gelen şirk, Kur’ân-ı Kerîm’de, -dönülmemesi durumunda- asla bağışlanmayacağı bildirilen en büyük günah olarak nitelenmiştir. **«Hani Lokmân, kendisi oğluna** (çok acıdığı için hayırla öğüt vererek) **vaaz etmekteyken ona demişti ki: “Ey oğulcağızım!** (Hiçbir şeyi) **Allâh’a ortak koşma! Gerçekten de şirk** (hiçbir iyiliği söz konusu olmayan şeyleri, tüm nimetlerin sahibi olan bir Zât’a eş tutmak anlamına geldiğinden) **elbette pek büyük bir** (haksızlık ve) **zulümdür.”»** (Lokmân Sûresi:13) âyet-i kerîmesinde beyân edildiği üzere; şirk, zulümlerin de en büyüğüdür.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, bi’setin başlangıcından itibaren, Mekke’de yerleşik bulunan şirk düzeniyle büyük bir mücadele içerisine girmiş ve gerektiğinde savaşarak, gerektiğinde tebliğ vesilesiyle, bu mücadele neticesinde muvaffak kılınmıştır.

Modern zamanda şirk daha çok “yaratma” sıfatında ortaklıktan ibaret algılanmaktadır ki, bunun eksik bir kabul olduğu açıktır. Kelâm âlimlerimiz bu konuda tafsîlâta gitmiş ve Allah Teâlâ’nın zâtında, isim ve sıfatlarında, fiillerinde, hükmünde ve ibâdete lâyık yegâne mâbud oluşu konusunda ortak tutmanın şirk olduğunu açıklamışlardır.

Bu sebeple mü’minler, itikadı tashîh etmenin her işten öncelikli hayatî bir husus olduğu bilinciyle, temel itikadî konuları ilgili ehliyet sahibi hocalar nezâretinde mutemed kitaplardan öğrenmelidirler.

## Hazreti Mâriye Vâlidemizin Kısa Hâl Tercemesi

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, İslâmiyet’in Arap yardımadasında yerleşmesinin ardından çevre coğrafyalarda yaşayan toplulukların ihtidâsı için krallara davet mektupları gönderdi. Tebliğde bulunulan şahıslardan biri de, o dönem Bizans adına Mısır’ı yöneten valiydi.

Vali, kendisine gönderilen davet mektubunun tesiri altında kalarak İslâmiyet’i kabul etmek istediyse de, Bizanslılardan çekindi ve karşılık olarak Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*e kıymetli hediyelerin yanı sıra cariyeler gönderdi.

Gelenler arasında, Hazreti Mâriye vâlidemiz de bulunuyordu. Hem İslâmiyet’le hem de Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in hanımlığıyla şereflendi. Hazreti Hatice vâlidemiz dışında kalan hanımlarından çocuğu olmayan Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in, Hazreti Mâriye validemizden, “İbrahim” adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Bundan sonra Hazreti Mâriye vâlidemiz, “ümmülveled” statüsü kazanarak hürriyetine kavuştu.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, Hazreti Mâriye vâlidemizin Mısırlı olması sebebiyle bölge halkına daima iyi davranılmasını emretmiş ve İslâm halifeleri bu hassasiyete riayet etmişlerdir. O ayrıca, yine bir Mısırlı olan Hazreti Hacer vâlidemizin kıssasının da hatırlatıcısıdır. 637 senesinde vefât ettiği kaydedilen Hazreti Mâriye vâlidemizin cenâze namazını Hazreti Ömer kıldırmıştır. Mevlâ Teâlâ, şefâatlerine nâil eylesin!

## Osmanlı Devrinde Tekke ve Zaviyenin Önemi

Tasavvufî hayat ve düşüncenin merkezi olan tarikatların müessesesi tekke ve zaviyeler islâm dünyasında dergâh, hangâh, ribat, âsitane gibi değişik isimlerle anıla gelmişlerdir.

Devamlı olarak tekkede kalan dervişler, aynı zamanda tekkenin iç hizmetlerini de yürütürlerdi. Tekkenin masrafları vakıflar yoluyla karşılanır, dervişler de kazançlarının bir kısmını bağlı bulunduğu dergâha bağışlardı. Tekkeler mescit görevini de görmekteydi. Zikir meclislerinde besteli olarak ilâhîler okunduğu için Osmanlı Medeniyetinin şiir dünyası tarikatlarla yakından ilişkilidir. Bir başka ifade ile tekkeler, dinî ve içtimaî fonksiyonlarının yanında güzel sanatların da korunma ve gelişmesinde rol oynamışlardır.

Osmanlı toplumunda kamuoyunu oluşturan müesseselerin başında tekkeleri saymak gerekir. Rumeli ve Avrupa topraklarının İslâmlaşmasında tekkelerin, burada yapılan çalışmaların ve tekke çerçeveli iskân faaliyetlerinin ve izlenilen siyasetin büyük rolü vardır.

Halk saygı duyduğu ve gönülden bağlandığı insanlardan sadece gönül dünyasının hastalıklarına değil bedenî rahatsızlıklarına da deva olmasını beklemiş, Telkin usûlüyle bazı hastalar iyileştirilmiş ve tekkeler şifahane işlevini yapmıştır. Tekke ve zaviyeler bazen de uzak yollardan gelmiş insanların dinlendiği han, kervansaray gibi müesseseler gibi hizmet vermiştir.

Toplumdaki dirlik ve düzeni sağlamada da bu kurumların önemli hizmetleri vardır. Fikri, zikri ne olursa olsun herkese kapısını ve gönlünü açan sûfîler bu yolla toplumdaki sevgi ve huzurun yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

## Gâzî Osman Paşa ve Plevne Savaşları

Asıl adı Osman Nuri olan Gâzî Osman Paşa, Tokat’ta doğdu. Temel askerî eğitim veren okullarda yetişti, 1853 senesinde Mekteb-i Harbiyye’den mülâzim-i sânî rütbesiyle mezun oldu. Kırım Harbi’nin cereyan etmesi üzerine Rumeli’deki orduya katıldı.

Takvimler 24 Nisan 1877 tarihini gösterirken Ruslar Osmanlı Devleti’ne karşı yeniden harp ilan ettiler. Osman Paşa bu günlerde Vidin’de bulunmaktaydı. Söz konusu saldırıları karşılamak üzerine 25 bin kişilik kolordusuyla Plevne’ye hareket etti.

13 Eylül tarihine gelindiğinde Gâzî Osman Paşa’nın kumanda ettiği birliğin imkânları, uzun süren çatışmalar neticesinde son derece kısıtlı bir hâle gelmişti. Ruslar, arkalarına aldıkları Rumen desteğiyle beraber Plevne kalesini kuşattılar. Kararlıydılar; Gâzî Osman Paşa kumanda ettiği ordusunu iki kısma ayırmak suretiyle farklı bir taktik düşüncesindeydi fakat aradan geçen 3 ayın sonunda ortaya konulabilen bazı hamleler de artık son çarelerden ibaretti. Gâzî Osman Paşa, Vid suyunu geçmeye çalıştığı esnada devam eden topçu atışı sırasında kendisine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandığından esarete mecbur oldu.

Cennetmekân Sultan 2. Abdülhamid Hân Hazretlerinin göndermiş olduğu heyetle 12-13 Mart 1878 tarihinde anavatana dönmesi sağlandı.

Saray içerisinde birçok önemli projelerde yer almış olan Gâzî Osman Paşa, 4 ya da 5 Nisan 1900 Cumâ gecesi vefat ettikten sonra Fâtih Sultan Mehmed Hân türbesinin yanına defnedilmiştir. Mevlâ Teâlâ rahmet eylesin!

## Mahmud Efendi Hazretleri’nin Doğumu ve Yetişmesi

Mahmud Efendi Hazretleri, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Henüz 10 yaşında iken, köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığında hâfızlığını ikmâl etti. Balaban köyünde, Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça’ya dair temel ilimleri okudu. Mustafa ve Hasan İbrahimoğlu Hoca Efendilerden de tefsir dersleri aldı.

Of’taki tedrîsâtının ardından, Ramazan ayında Kayseri’ye giderek Tesbihcizade Ahmed Efendi’nin Arapça ve Farsça derslerine devam etti. Bir sene sonra memleketi Of’a döndü. Devrin tanınmış hocalarından ve Süleymaniye Medresesi dersiâmlarından eniştesi Hacı Dursun Feyzi Güven'den fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerini tahsil edip 16 yaşında icâzet aldıktan sonra kendi köyünde ders vermeye başladı. Askerlik çağına gelmeden talebelerine icâzet verdi. Mehmed Rüşdü Âşık Kutlu Hoca'dan tâlim dersleri aldı.

İstanbul’da başladığı askerlik vazifesini Bandırma’da sürdürdü ve o günlerde, hayatının seyrini değiştirecek zât olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

Vatani görevini tamamlayıp da Of'a döndükten sonra, şeyhi Ali Haydar Efendi’nin dâvetine icâbet ederek İstanbul’a geldi ve şeyhinin derslerine devam etti. 1954 yılında Ali Haydar Efendi tarafından İsmet Efendi Tekkesi ile aynı sokaktaki İsmailağa Camii'ne imam olarak görevlendirildi. Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin 1960 yılında vefâtının ardından, onun emriyle halifesi olarak insanları hakka davet etme ve İslâmiyet’i öğretme görevlerini Nakşibendî tarîkatı usûlünce sürdürdü. İlim, irşâd, tebliğ ve sohbet faaliyetlerine, 1996 senesinde imamlıktan emekli olduktan sonra da devam etti.

## Mahmud Efendi Hazretlerinin İrşâdı ve Tecdîdi

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in sünnetini yaşamayı esas alan Mahmud Efendi Hazretleri, İslâmî ilimler eğitimini her şeyin üzerinde tuttu ve hayatını da bu uğurda vakfetti. Bu hassasiyeti ülke geneline hatta dünyaya tebliğ etme adına hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştı ve bu doğrultuda 1997 yılına kadar her sene, yetiştirmiş olduğu bazı talebeleri ile İstanbul’dan başlayan ve İç Anadolu şehirleri ile devam eden ziyâretler düzenledi. Gittiği yerlerdeki camilerde verdiği vaazlarında cemaati okumaya, Kur’ân-ı Kerîm’in emir ve yasaklarına uymaya, sünneti yaşamaya ve milletimizi var eden değerlere bağlı kalmaya davet etti. Onun büyük fedakârlıklarla başlattığı hizmetler bugün dört kıtada birçok ülkeye yayılmış durumdadır.

İslâm dünyası tarafından hizmetleri takdir edilen ve saygı gören Mahmud Efendi Hazretleri, yurt içinden ve yurt dışından pek çok kişi tarafından ziyaret edilmekte, büyük bir kanaat önderi ve rehber olarak kabul edilmektedir. 2010 yılında İstanbul’da 42 ülkeden 350 temsilci âlimin katılımıyla gerçekleştirilen **“Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu”**nda kendisine **“İslâm’a Üstün Hizmet”** ödülü takdim edilmiş ve **“Asrın Müceddidi”** olduğu ilân edilmiştir.

Yüz yılın başında gelmesi, inancının ehl-i sünnet olması, ilmî faaliyetleri çoğaltıp yaygınlaştırması ve ilim ehlini üstün tutması, bid‘at ve bid‘atçilerle mücadelesi, faydasının zamanındakileri kapsaması ve şeâir-i İslâmiyye’yi benimsetip yaygınlaştırması gibi birçok hizmeti cem etmiş olması, ulemanın tecdîd tanımında ifâdesini bulmaktadır.

## Elli Dört Farzın Elli İkincisi: Zinadan Sakınmak

Kur’ân-ı Kerîm’de, zinanın haram kılındığı ve büyük günahlardan olduğu pek çok âyet-i kerîmede zikredilmiş, zina cezasının tespit ve tatbikine dair hükümler de gerek âyet-i kerîmelerde, gerekse hadîs-i şerîflerde ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in fiilî uygulamalarında hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak açıklıkta yer almıştır.

Âyet-i kerîmede, **“Zinaya** (bulaşmak bir yana, nâmahreme bakmak, dokunmak ve öpmek gibi öncü günahlara dahi) **yaklaşmayın! Şüphesiz o, çirkinliği sınırsız bir iş olmuş ve** (şehveti tatmin için izlenen) **bir yol olarak da pek kötü bulunmuştur.”** (İsrâ Sûresi:32) hitâbıyla, zinaya götüren yollardan uzak durmaya yönelik yapılan ikaz ile insanlara zinadan muhafaza yolu da öğretilmiş olmaktadır.

Zinaya karşılık bekârlar için belirlenen 100 değnek cezasının evliler için “recm” şeklinde tatbiki, dinimizin nesebe verdiği önemle birlikte düşünülmelidir. Nitekim nikâhsız bir şekilde bir başkasının eşini, kız kardeşini ya da kızını gasp edip neseplerin karışmasına, nesillerin kesilmesine, kan davalarının uzatılmasına ve böylece âlemin yıkımına neden olacak bir yoldan daha kötüsü düşünülemez!

Yüce dinimiz İslâmiyet, bu sebeple nikâh müessesesini vaz’ etmiş ve **“İçinizden bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden** (îmân ve takvâ sahibi olan, evlenmeye) **elverişli kişileri evlendirin! Eğer onlar fakir kimseler olduysalar, Allâh onları fazlından** (vereceği yeterli rızık ve kanaatle) **zengin edecektir.”** (Nisâ Sûresi:32’den) buyurmak suretiyle, bekârların evlendirilmesi konusunda insanları çeşitli müjdelerle teşvik etmiştir.

## Hazreti Reyhâne Vâlidemizin Kısa Hâl Tercemesi

Benî Nadîr ya da Benî Kurayza kabilesine mensup olduğu belirtilen Hazreti Reyhâne vâlidemiz, Hendek Gazvesinin ardından yapılan antlaşmayı bozan kabilenin muhasara edilmesi neticesinde esir düşmüş ve Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in nikâh teklifiyle beraber sunduğu tebliğine icâbet edip Müslüman olmuştur. Verdiği mehirle birlikte Hazreti Peygamber *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tarafından hürriyetine kavuşturulmuştur. İslâmiyet’i kabulü ve kâinatın efendisi ile izdivâcını şöyle anlatmıştır: *“Allah Teâlâ benim için hayırlı olanı verdi. Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) beni Ümmü'l-Münzir binti Kays'ın evine gönderdi. Orada birkaç gün kaldım. Sonra Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) beni çağırdı, karşısına oturttu ve şöyle dedi: ‘Eğer Allah ve Rasûlünü seçersen, Rasûlullah da seni kendi nefsi için seçmiştir.’ Dedim ki: ‘Ben, Allah ve Rasûlünü seçiyorum.’ Müslüman olunca, Rasûlullah beni âzâd etti ve benimle evlendi. Diğer kadınlarına verdiği gibi bana da on iki buçuk okiye gümüş mehir verdi. Diğer kadınlarına yaptığı gibi bana da gece sırası ayırdı ve beni örttü.”*

Sakin ve temiz bir kimliğe, yumuşak bir mizaca sahip olduğu belirtilen Hazreti Reyhâne vâlidemiz hakkında, erken vefât ettiğinden dolayı fazla bilgi veya kendisinden kaydedilen bir hadîs rivâyeti bulunmamaktadır.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*in vedâ haccından dönmesinin ardından kısa bir süre sonra vefât ettiği belirtilen Hazreti Reyhâne vâlidemiz, Cennetü’l-Bakî‘ kabristanında medfûn bulunmaktadır. Mevlâ Teâlâ, şefâatlerine nâil eylesin!

## Büyük Âlim Ali Kuşçu ve İlme Hizmetleri

Ali Kuşçu’nun babası, âlim Hükümdarların önde gelenlerinden Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğundan mensup oldukları aile ‘Kuşçu’ olarak anılagelmiştir. Uluğ Bey’in himayesinde yetişmiş olan Ali Kuşçu, Kadızâde-i Rûmî ve Giyâseddin Cemşîd’den de ders aldı. Daha sonra Nasîrüddîn et-Tûsî’nin Tecrîdü’l-Kelâm adlı şerhini okudu ve Şerhu’t-Tecrîd adıyla şerh etti.

Uluğ Bey’in öldürülmesinden sonra çıktığı Hac yolculuğunda Tebriz’e uğradı ve Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın teveccühleriyle karşılandı. O zaman söz konusu olan Elçilik vazifesi vasıtasıyla Fatih Sultan Mehmed Hân Hazretleri ile tanışma imkânı buldu ve artık Osmanlı topraklarında hizmet etmeye başladı.

İlme son derece düşkün olan Fatih Sultan Mehmed Hân Hazretleri, Ali Kuşçu gibi büyük bir şahsiyetin kıymetini ve ilminin derecesini hemen anladı. Onu İstanbul’a getirme düşüncesi, Osmanlı diyarını önemli bir ilim merkezi haline getirme amacına yönelikti.

Ali Kuşçu’nun Ayasofya Medresesine müderris tayin edilmesiyle birlikte, İstanbul’da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalar farklı bir boyut kazandı. Ayasofya Medresesi dışında, Molla Hüsrev’le birlikte Semâniye Medreselerinin programı için de çalışma yaptığı rivayet edilmektedir.

Fatih Camiinin avlusuna girdiğimizde hemen hepimizin dikkatini çekmekte olan güneş saati de Ali Kuşçu’nun eseridir.

Kendisi, astronomi-matematik alanı başta olmak üzere, kelâm, usûlü fıkıh ve dil-gramer alanlarında pek çok eser kaleme almıştır. Allah Teâlâ, hizmetlerini kabul eylesin!

## Mürşide Hizmet Edebi

Hizmet edebi odur ki, mürşidin emrettiği nesneyi aslâ geciktirmeye, velev ki başının kesilmesi bahasına dahi olsa. Yalnız şerîat işleri müstesnâ. Eğer bir şeye söz vermişse, helâk olacak olsa bile sözünden dönmeye. Kendi işleri üzerine mürşidin hizmetini takdim eyleye ve mürşidine hizmeti bir an bile geciktirmeye. Bile ki, mürşidin himmet ve yardımı o hizmete imdâd edip onunla vücuda gelir. Ve hizmetinden hemen hàdim ve mümtesil, yâni hizmete memur olmaktan başka bir şey kasdı olmaya...

Eğer kendisinde bir gönül hoşluğu veya velâyet ve sâire gibi bir maksat olursa, derhâl tevbe ve istiğfar eyleye... Ve daha doğrusu bu ki, Hak Teàlâ, kendisini sanki mürşidine hizmet için halk ettiğine itikad eyleye... Hattâ nefsini bile mevcud görmeyip, hizmeti ona nisbet eylemeye.

Mürşidin meclisinde oturmaya, yanında yeyip içmeye... Huzurunda başını açmaya ve uyumaya... Ve huzurunda namaza durmaya... Eğer mürşid namazda ise veya mescidde ise beis yoktur. Zaruret-i şer’iyye olursa da zararı yoktur. Meselâ; başka namaz kılacak yer yoksa veyahut namaz vaktinin geçme korkusu varsa gibi. Kendisini mürşidin hizmetine lâyık görmeye! Memur olduğu hizmetten nefsini aciz ve noksan bile.

… Hoca Abdullah Herevî'nin KS, hizmette bu evsaf ile muttasıf olup mürşidine hizmeti sebebiyle, tarifi mümkün olmayacak derecede sevgi ve makbuliyete eriştiği görülmüştür. Bütün halifeler buna gıpta edip, etraf ve civardan herkes emrine mutî ve münkàd olmuşlardır. (Mevlana Hâlid-i Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye)

## Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mevlevîlik

Mevleviyye, Hazreti Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye nispetle anılan ve iki ayrı koldan Hazreti Peygamber *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)*e dayanan bir tarîkattır.

Mevlânâ Hazretleri seyr-i sülûkunu tamamlamış fakat içindeki ilim sevdası hiç tükenmemiş bir zât idi. Hanefî-Mâtürîdî mezhebi üzere ciddi bir ilim tahsilinde bulunmuş ve almış olduğu emâneti, bu alanda senelerce talebe okutarak sonraki nesillere aktarmıştır.

Günümüzde Hazreti Mevlânâ hakkında konuşan ya da yazıp çizen kimselerin, onun ilmî yönüne fazla vurgu yapmamaları dikkatten kaçmamaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve İbni Arabî *(Kuddise Sirruhumâ)* üzerinden felsefik bir tasavvuf söyleminde bulunan ve bunu adeta fıkıhsız, şeriatten tamamen kopuk bir dünya görüşüne dönüştürerek batı menşeli hümanizmin bir türü gibi sunmak isteyenler, bunu yapabilmek için bu iki büyük imâmın ilmî yönünü perdelemektedirler.

Mevleviyye’nin özü, ne bugün aktarıldığı gibidir, ne de birtakım gösteri ve merasimlere malzeme edinildiği gibidir. Hazreti Mevlânâ’yı Mesnevî’sini anlayabilmek, her şeyden evvel Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Seniyye’yi anlamakla mümkün olacaktır. Kur’ân ve sünnetten koparılmış bir Mevlânâ (*Kuddise Sirruhû)* kimliğinin ve Mesnevî okumalarının herhangi bir fayda getirmeyeceği gibi, onların hakkını gasp etmek olacağı da açıktır.

Tasavvufun tanınması ve geniş çevrelere yayılması konusunda çok büyük hizmetleri bulunan bu büyük sûfî imâmını rahmet ve minnetle yâd ediyor, eserlerinden ziyâdesiyle müstefîd olabilmeyi temennî ediyoruz.

## Hüccetü’l-İslâm İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri’nin Kısa Hâl Tercemesi

İsmi: Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Ahmed’dir. Künyesi: Ebû Hâmid, lakabı: Huccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn’dir. Ğazâlî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 1058 (H. 450)’de Tûs şehrinin Gazal kasabasında doğdu. 1111 (H. 505)’de Tûs’da vefât etti. Kendisi mutlak müctehid olup, içtihadı, Şafiî mezhebine uygun idi.

Çocukluğundan itibâren ilim tahsîl eden İmâm Ğazâlî, fıkıh ilminin bir kısmını kendi memleketinde okudu. Bir müddet sonra Cürcân’a giderek İmâm Ebû Nasr İsmâilî’den ders aldı. Zaman zaman büyük velî Mevlânâ Ebû Ali Fâremedî Hazretleri’nin sohbetlerinde bulundu. Daha sonra zamanının büyük ilim ve kültür merkezi olan Nişâbur’a gitti. Nişâbûr’da tahsîlini tamamlayınca, büyük bir ilim ve edebiyat hâmisi olan Selçuklu vezîri üstün devlet adamı Nizâmü’l-Mülk’ün dâveti üzerine Bağdâd’a gitti.

Bu sırada otuz dört yaşında bulunan İmâm-ı Gazâlî’nin İslâmiyet’e yaptığı büyük hizmetleri gören Selçukluların büyük vezîri Nizâmü’l-Mülk, onu Nizâmiye Medresesinin Başmüderrisliğine tâyin etti.

Ömrünü İslâm’a hizmetle geçiren İmâm-ı Ğazâlî Hazretleri, 1111 (H.505) senesi Cemaziyelevvel ayının 14. gecesi, zikir, tâat ve Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle sabahladı. Sabah namazı vaktinde, abdest tazeleyip namazını kıldı. Daha sonra yanındakilerden kefen istedi. Kefeni öpüp yüzüne sürdü ve başına koyduktan sonra: *“Ey benim Rabbim, Mâlik’im! Emrin başım gözüm üzere olsun!”* deyip odasına girdi. Kefenini giydi ve yüzü kıbleye dönük bir vaziyette rûhunu teslim etti. Mevlâ Te‘âlâ bizleri, eserlerinden müstefîd eylesin!

## Elli Dört Farzın Elli Üçüncüsü: Şarap İçmemek

Kur’ân-ı Kerîm’de içki ve türevleri “hamr” olarak anılır ki, bu kelime lügatte “örtmek” anlamına gelir. İçkinin haram kılınışını ve kötülüklerin anası olarak anılışını aklı örten bir vasfa sahip oluşuyla birlikte değerlendirmek lâzımdır. Zira Allah Teâlâ’nın, insanoğluna vermiş olduğu en büyük iki nimet, akıl ve îmân nimetleridir. Sarhoşluk veren içki, bu nimetlerden biri olan akıl nimetini iptal eden, insanı şerefli kılan bu vasfı ayılıncaya dek askıya alan bir tesire sahiptir.

Şarap, açık ve net bir şekilde şu âyet-i kerimeyle haram kılınmıştır: **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Şarap** (gibi sarhoş edici tüm içkiler)**, kumar,** (tapınılmak için) **dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden olan** (ve sadece onun hoş gösterip sebebiyet verdiği) **birer pisliktir. Öyleyse bu** (anlatıla)**ndan uzak durun, tâ ki siz** (Allâh`ın gazap ve azabından kurtulup) **felâha erişebilesiniz!”** (Mâide Sûresi:90)

**“Şeytan, şarap** (gibi içkiler) **ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, bir de sizi Allâh`ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz** (bunlardan) **vazgeçen kimselersiniz değil mi?!”** (Mâide Sûresi:91)

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*, câhiliyyede yaygın olan bu alışkanlıkla mücadele etmiş ve: ***“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır!”*** (Tirmizî, Eşribe:3) buyurarak içkinin her türlüsünden sakınmak gerektiği konusunda ümmetini açıkça ikaz etmiştir.

## Değersiz Dünyanın Esaretinden Kurtulmak

Bu değersiz dünyanın çirkinliği ortaya çıkmadan, esaretinden kurtulmak imkânsızdır. Bu kurtuluş olmadan da, âhiret esenliği ve selâmeti gayet zorlaşır. ***“Dünya sevgisi bütün günahların başıdır!”*** (Beyhakî) sözü, gayet iyi bilinen bir hakikattir.

Bir hastalığın tedavisi nasıl zıtlarla oluyorsa, dünya sevgisinden kurtulmanın yolu da, âhiret işlerine âşık olmaya ve aydınlık şerîatın emirlerine göre güzel işler yapmaya bağlıdır.

Hak Sübhânehû, dünya hayatının beş şeyden, hatta dört şeyden ibaret olduğunu beyân etmiştir: **“Dünya hayatı ancak bir eğlence, oyun, süs ve aranızda bir böbürlenme ve de mal ve evlat çoğaltma yarışıdır.”** (Hadîd Sûresi:20’den)

İnsan iyi işler yapmaya başlayınca, dünya hayatının en büyük iki parçası olan eğlence ve oyun mecburen azalmaya başlar. İpek giymekten, süs eşyası kullanımının temelini teşkil eden altın ve gümüş eşyaları kullanmaktan kaçınmaya başlayınca da, ikinci bölüm olan süs tarafı da kaybolmaya başlar.

İnsan, Allah Teâlâ katındaki üstünlük ve değerin, soy-sop ile değil de takvâ ve vera’ ile olduğuna tam olarak inanınca da kesinlikle böbürlenmekten kaçınır. Malların ve çocukların Hak Sübhânehû’nun zikrine engel oldukları, Cenâb-ı Hakk’a yönelmekten alıkoyduklarını bilince de, doğal olarak bunların çokluğu ile övünme yerine aksini tercih eder ve fazla olmalarını ayıp sayar. (Mektûbât-ı Rabbânî, 232. Mektub)

## Büyüklerin Bereketi

Meşâyih-i Kirâm hazerâtının bereketi insanları kuşatmış ve sayısız faydalar sağlamıştır. Nitekim Molla Câmî Hazretleri, “Ahrâriyye” meşâyihinin büyüklüğü ve bereketini bir sohbetinde şöyle anlatmıştır: “Bize verilen bu kadar ihsânlar, hep Muhammed Pârisâ hazretlerinin bereketidir. Ben, beş yaşında idim. O sene Hâce Muhammed Pârisâ hacca gidiyordu. Yolu, bizim Câm kasabasına uğradı. Babam ve Câm'ın ileri gelen âlimleri, onu ziyâret etmek için huzûruna gittiler. Beni de yanında götüren babam onunla musafaha ettikten sonra, bana elini öpmemi emretti. Öptükten sonra, iltifât ederek bir meyve hediye etti. Teveccühlerine kavuştum. Aradan altmış yıl geçmesine rağmen, nûrlu, mübârek yüzlerinin güzelliği hâlâ gözümün önünden gitmemektedir. İşlerimin rast gitmesi, büyüklere olan muhabbet nîmetinin ihsân edilmesi, hep Muhammed Pârisâ hazretlerinin teveccühleri ve duâları bereketiyledir.

Bu "Ahrâriyye" yolunun büyüklerine olan sevgimin meydana gelmesine sebeb olanlardan biri de Fahreddîn-i Luristânî'dir. Ben küçükken, bizi teşrif etmişti. Kur'ân-ı Kerîm harflerini yeni öğrenmiştim. Beni kucağına oturtup mübârek parmağıyla işâret ederek havada; Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali gibi muhterem isimleri yazardı. Ben okudukça hayret eder; "Bu çocuğun, ileride bu yolun büyüklerinden olacağı umulur" derdi.

Bana iltifât eder, şefkat gösterirdi. Onun bu merhameti, ona ve onun gibi olan büyüklere muhabbet beslememe vesile oldu. O zamandan beri bütün arzum, o büyüklerin muhabbetiyle yanmak ve son nefesimde o muhabbet ile ölmektir.”

## Evliliğin Dinimizdeki Önemi

**“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yayaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun** (varlığının ve kudretinin) **delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”** (Rûm Sûresi:21)

İnsan için toplumsal hayat ne kadar zorunlu ise, toplum için de aile kurumu o kadar mühimdir. Kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihi sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı aile kurumudur.

Aile; erkek ve kadının meşru bir evlilikle kurdukları yuvadır. Her bireyin içinde yetiştiği ilk mekteptir. Bu çekirdek yapı ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar sağlam ve güvenli bir toplum olur. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Fiziksel gelişim burada sağlandığı gibi ahlâk ve terbiye de evvelâ buradan alınır.

Aile, insan sevgisinin kaynağıdır. Bir toplum hakkında bilgi sahibi olmak için, o toplumdaki aile yapısına bakmak yeterli olur. Ailedeki yapısı ne ise, toplumdaki yapı da odur. Çünkü toplumdaki her bireyin eğitildiği ilk mektep, aile mektebidir. Bunun içindir ki dinimiz aileye büyük önem atfeder. Allah Teâlâ şöyle buyurur: **“Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.”** (Nahl Sûresi:80’den)

Aileyi, mutsuzluk ve gözyaşının hâkim olduğu bir yer değil, huzur ve mutluluğun hâkim olduğu bir yer hâline getirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Dinimize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri de, dinî değerlerine sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirmektir.

## Elli Dört Farzın Elli Dördüncüsü: Boş Yere Yemin Etmemek

Yemin, lügatte, “kuvvet” manasınadır. Din deyiminde, bir işi yapmak veya yapmamak için verilen karara kuvvet kazandırılsın diye Allah Teâlâ’ya and vermektir. Kasem sureti ile olan yemin: "Vallâhi, Billâhi, Tallâhi" denilmekle Allah Teâlâ’nın zâtına veya Allah Teâlâ’ya yemin edilmesi âdet hâline gelen mübarek isimlerinden ya da sıfatlarından birine and içmekle olur.

Allah Teâlâ’dan ve O'nun sıfatlarından başka olan şeylere; peygamberlere, Kâbe'ye yemin edilemez. Yaratıklardan birinin başına ve hayatına yemin edilmesi de câiz değildir. Bunların en kötüsü de yalan yere, “Allah Teâlâ şahiddir ki" denilmesidir. Bu, büyük günahlardan olup tevbe ve istiğfârı gerektirir. Çünkü yalan yere yemin eden kimse, insanları aldatmak niyetiyle Allah Teâlâ’nın mukaddes ismini istismar etmiş olur.

Rasûlullah *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)*: *“Bir Müslümanın malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğramış olarak O’nun karşısına çıkar”* buyurmuş ve Âl-i İmrân Sûresi’nin: **“Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların âhirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azâb vardır.”** meâlindeki 77. âyet-i kerîmesini okumuştur. (Buhârî, Eymân:11)

Kur’ân-ı Kerîm’de ayrıca: **“Üstelik onlar** (yalancı olduklarını) **bildikleri halde** (‘Müslümanız’ diyerek) **yalan üzerine yemin etmektedirler.”** Mücâdele Sûresi:14’den) buyurularak bunun sevimsizliğini beyân edilmiştir.

## Hicâb Âyeti Çarşafı Emreder

Nebî *(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)* Efendimiz’in hanımları, Mü’minlerin anneleri olmalarına rağmen Kur’ân-ı Kerîmde erkeklere karşı tesettürle emrolundular. Onlara böyle emrin verildiği yerde, diğer kadınların evleviyetle tesettüre bürünmesi gerekmektedir.

Allah (Sübhânehû ve Teâlâ) şöyle buyurmuştur: **“Ey Nebî, hanımlarına, kız çocuklarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle; cilbâblarını** (çarşaflarını) **başlarından aşağı** (topuklarına kadar) **sarkıtsınlar.”** (Ahzâb Sûresi:59)

Hazreti Ali ve Hazreti İbni Mes‘ûd’un ilimlerinin vârisi ve Hazreti Ömer zamanından itibaren altmış sene boyunca Kûfe kadılığı yapan Kadı Şureyh *(Rahimehullâh)*ın ilmine ve anlayışına saygı duyup hürmet ettiği Abîde es-Selmânî *(Rahimehullâh)*, âyet-i kerîmede geçen “cilbablarını sarkıtsınlar” ifadesini tefsir etmiştir. İbni Cerîr et-Taberî *(Rahimehullâh)* bu tefsîri şöylece nakletmiştir: “Abîde, cilbâbı yanımda giydi. İbni Avn dedi ki, cübbesi ile yüzünü örttü, burnunu ve sol gözünü kapattı; sağ gözünü açtı, cübbesini başının üzerinden sarkıttı; o kadar ki kaşına yaklaştırdı veya kaşını örttü.”

Cilbab âyeti, naklettiğimiz gibi güvenilir âlimlerin birbirinden rivayet ettiği şekilde örtünün uçlarının alt ve üst taraftan göze yaklaştırılmasının vâcib/farz olması hususunda açıktır. Kadınların hicâbları/erkeklerden gizlenmelerinin örtünmesinin farz olması hakkında açık olan bu deliller sebebiyle, eskiden beri Müslümanların hanımları dünyanın doğusu ve batısında örtünmeye son derece riayetkâr davranmışlardır.

## İslâmî Kisvenin Önemi

Yâ Rabbi! Yememizi, içmemizi, yatmamızı, kalkmamızı, uykumuzu, hava almamızı ölçülü yap! Bu yola çalışmamızı, amel etmemizi de öyle yap!

Bir hoca gördüğümde ona sakalın uzun olsun, cübben bol olsun, şalvarın geniş olsun, sarığın büyük olsun diye duâ ediyorum. Bu duâyı ona anası dahî etmedi. Hoca da: “Bu ne diyor” diye yüzüme bakıyor. İslâm kıyafeti o kadar unutulmuş ki, hocalarımızın büyük kısmı bunu bilmiyorlar.

Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* buyuruyor ki: ***“Cenâb-ı Hak, bana Bedir ve Huneyn savaşlarında sarıklı meleklerle yardım etti.”***

Sarık, ehl-i küfürle ehl-i İslâm arasında perdedir, yani İslâm nişânıdır. Sarığı olmayana biz kâfir demiyoruz. Fakat İngiliz; ceket, pantolon giyiyor, Müslüman da giyiyor, İngiliz sarık takmıyor, Müslüman da takmıyor. Onların ikisinin arasını ayırt edebilir misiniz? Kâfirin üstünde İslâmiyet'ten’en ufak bir nişân göremezsiniz.

Şu hâlde Müslümanın üstünde de kâfirlikten en ufak bir alâmet bulunmamalıdır. Taviz vermemeliyiz. Sizde hiç mi kıskançlık yok, hiç mi İslâm’ı tutmak yok?! Bu millete anlatınız: Bizim dinimizin şekli bize diyor ki: “Bizi muhafaza edin!” Ne inançta, ne giyimde, ne zâhir olarak, ne bâtın olarak ne de hareketlerde hiçbir şeyde onlara benzemeyeceğiz. Eğer böle yaparsanız, ehl-i îmândan çok duâ alırsınız. Bu kâinatın direği olursunuz. Dinin gelmesi için kâinat yaratıldı. Din giderse, kâinat yıkılır! (Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler, 1/70)

## Piyango Câhiliyye Âdetlerindendir

Mevlâ Teâlâ’nın nehiylerine rağmen mü’minlerin bir kısmının dahî cehâlet ve şuursuzluk gibi sebeplerle sakınmayıp dâhil oldukları Noel kutlamaları, milâdî yılbaşının yaklaştığı günlerde ciddî bir gündem oluşturur. Noel’in yaklaşmasıyla birlikte, ülkemizde mânevî kırılmaların ortaya çıktığı ilk husus piyango biletleri olur. Noel’den uzak durmak ve insanları sakındırmak, hepimizin vazifesidir.

Modern zaman, birçok şeyi öğütmesine, moda anlayışı doğrultusunda kaldırıp yerine yeni şeyler getirmesine karşın kumar türlerini, yapısını değiştirmeksizin dönüştürerek muhafaza edip taşımaktadır. Piyango da modern zamanın, tarihten günümüze taşıdığı ve her daim canlı tuttuğu bu unsurlardan biridir.

Aynı kumar cahiliye devrinde “Ezlâm” ve “Meysir” adlarıyla, fal okları ve muhtelif türde şans oyunları kimliğine bürünerek insanların karşısına çıkmış ve şirk inançlarının güçlenmesi ve derinleşmesine sebep olmuştur. Tarihin farklı devirlerinde kumarın, insanların karşısına başka başka şekillerde çıkması, farklı isimlerle isimlendirilmesi de iblisin, bu günahı insanlara şirin gösterme yönündeki hilesinin bir tezahürüdür. Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* tebliğ vazifesi doğrultusunda bunların tamamını yasaklamıştır. Bahis içeren oyunların, bir mal kazanmaya yönelik başvurulan talihe dayalı oyunların tümü ve ilk bakışta iyi niyetli gibi görünen fakat neticesinde kaybedenin bedel ödemek zorunda kaldığı türden oyunların tamamı bu kapsamdadır.

Dînimizin konuyla ilgili yasağı mûcibince hepimiz, başta yakınlarımız ve akrabalarımız olmak üzere, piyango gibi kumarlardan sakınmayan kimseleri ikaz etmekle mükellefiz.

## Şans Oyunları Günahta Ortaklığa Götürür

**“Ey îmân etmiş olan kimseler! Sizin karşılıklı rızânızdan kaynaklanan** (meşrû) **bir tür ticâret olmaksızın** (şerîatın serbest kılmadığı fâiz, kumar ve gasp gibi) **bâtıl** (yollar) **ile aranızda** (birbirinizin) **mallarınızı yemeyin! Kendilerinizi öldürmeyin!** (Ey ümmet-i Muhammed!) **Şüphesiz ki Allâh size dâima** (çok acıyan bir) **Rahîm olmuştur.”** (Nisâ Sûresi:29)

Mevlâ Teâlâ bizlere helâl kazancı emretmiştir.  Kazanç yollarının meşrû ve gayrimeşrû yolları Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde açıklanmıştır. Müfessirler, nakletmiş olduğumuz âyet-i kerîmede ve aynı konuya delâlet eden nasslarda geçen “bâtıl yollar” arasında kumarı da zikretmişlerdir.

Dînimiz İslâm, bazı oyunları meşrû kabul etmiştir. Meşrû kabul edilen bu oyunların ortak noktası, dünyevî faydalarının yanında uhrevî yönden faydalar taşımalarıdır. Dolayısıyla, herhangi bir faydası olmayan ve vakti zayi etme sebeplerinden olan oyunların oynanması meşrû kabul edilmemiş hatta alışkanlık hâline getirenlerin şahitliğinin makbul olup olmadığı da tartışılmıştır.

Neticesi ve kazananını şans faktörünün belirlediği oyunların tamamı ise kumar olup dinimizin haram saydığı kapsama dâhil olmaktadır. Bunlara sadece bilet alarak iştirak etmek de böyledir. Hatta bu tür oyunlar, geniş halk kitlelerinin iştiraki sebebiyle daha da yaygınlaşmakta ve toplumun çok büyük bir kesimini günahta ortaklığa sürüklemek bakımından daha çarpıcı bir boyut kazanmaktadır. Bunun devlet tarafından yapılması ya da düzenlenmesi hükme hiçbir şekilde etki etmeyeceği gibi, tarafların rızâsının bulunması da hükmü değiştirmeyecektir.

## Kumar Büyük Günahlardandır

*“Ortaya para (ya da değer ifade eden şeyler) konularak oynanan şans oyunu”* şeklinde tarif edilen kumar, pek çok türü bulunan ve tarihi çok eskilere dayanan bir oyun türüdür. Kumarın haram kılınış sebepleri Kur’ân-ı Kerîm’de açık bir şekilde şöyle beyân edilmiştir: **“Ey îmân etmiş olan kimseler! Şarap** (gibi sarhoş edici tüm içkiler)**, kumar,** (tapınılmak için) **dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden olan** (ve sadece onun hoş gösterip sebebiyet verdiği) **birer pisliktir. Öyleyse bu** (anlatıla)**ndan uzak durun, tâ ki siz** (Allâh`ın gazap ve azabından kurtulup) **felâha erişebilesiniz!”** **“Şeytan, şarap** (gibi içkiler) **ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek, bir de sizi Allâh`ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz** (bunlardan) **vazgeçen kimselersiniz değil mi?!”** (Mâide Sûresi:90-91)

Bugün karşımıza fal okları adıyla çıkmayıp loto, toto, piyango, tombala ya da farklı ad ve şekillerle çıkan, sonucun şansa bağlandığı ve ortaya maddî değer konulan veya konulmayan, herhangi bir şekilde menfaat celbeden bir şartın bulunduğu bütün oyunlar kumardır. Sonucunda hesap ödemesi gibi, ilk bakışta masum görünen bir durum olarak içerisinde bulunulan bütün davranışlar da dînimizin reddettiği kumar kapsamındadır. Bunlardaki ad ve şekil değişiklikleri, ilk bakışta fark edilemeyen ayrıntıları, şeytanın birer aldatmacasından ibarettir.

Bu tür yanlış uygulama ve kabullerin; şeytanın, amelleri süslü göstermesinden başka bir şey olmadığı gerçeği hatırdan çıkarılmamalı ve her mü’mine düşen tebliğ vazifesi kapsamında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

## Kumarın Toplumsal Zararları

Kumar, Kur’ân-ı Kerîm’de açık bir şekilde haram kılınmış, hadîs-i şerîflerde de bu konu üzerinde özellikle durulmuştur. Câhiliyye devrinde Araplar arasında kumar oyunlarının yaygınlığından haberdarız. Kur’ân-ı Kerîm, bu oyunları ayrıntılarını da içine alacak hükümlerle açık bir şekilde reddetmiştir.

Tarihî kaynaklarda geçtiğine göre; tavla, satranç ve muhtelif kâğıt oyunları da Arap yarımadasında yaygındı. Bu tür oyunların daha çok İran menşeli olduğu da belirtilmiştir. Zira İran’da, İslâm öncesi devirlerde bilhassa “zar” temelli oyunların yaygın bir şekilde oynandığı ve de oynatılan kumarhanelerin varlığı bilinmektedir.

Kumarın ve kumar borcunun tahsilinin hiçbir hukuk sisteminde karşılık bulmamış olması, kumar borcunun “alacak” olarak değerlendirilmemesi ve bu bağlamda “teminat, kefalet, rehin” gibi unsurların da kabul edilmemiş olması, kumarı hiçbir düzenin meşrû kabul etmediğini göstermektedir. Konunun hukukî boyutu böyle olmasına rağmen söz konusu oyunların bu derece yaygınlığı, Kur’ân-ı Kerîm’de **“Şeytan işi birer pisliktir”** ifadesinin izhârı olmaktadır.

Kumar, çok küçük ve tehlikeli görülmeyen, basit olarak algılanan bazı noktalardan başlayarak insanın canını dahî ortaya koyabileceği bir noktaya kadar varabilmektedir. Bilhassa hukukî karşılığı söz konusu olmadığından, alacak-verecek konularının da gayrimeşru şekilde halline bağlı olarak, toplumun huzûr ve refâhının yanında can güvenliğini de hedef alan bir sorun konumuna gelmektedir. Bu durum, Allah Teâlâ’nın, kumar ve çeşitleriyle ilgili, **“**(Şeytan, bu yollarla) **aranıza düşmanlık ve kin yerleştirmek ister.”** hitâbıyla gelen ikazının bir tezâhürü olmalıdır.

## Yılbaşı Kutlamalarının Dînî ve Toplumsal Açıdan Tehlikeleri

Kaynağının şirke dayanması, günümüzdeki kutlanış şekillerinin de şirk unsurları içermesi ve Hristiyanlara ait olduğu konusunda hiç şüphe edilmemesine rağmen, kendilerini Müslüman olarak tanımlayanların bu kutlamalara iştiraki, karşı karşıya bulunduğumuz tehlikenin açık göstergesidir.

Noel, câhiliyye âdetlerinden pek çok unsur ihtivâ etmektedir. Allah Teâlâ bu âdetlerden uzak durmamızı emretmiştir: **“Yoksa onlar** (Allâh’ın sana indirdiği hükümleri kabulden yüz çevirip de) **hâlâ** (İslâm öncesi) **câhiliyyet** (döneminin) **hükmünü mü arıyorlar?** (Gerçeklere ulaşmak için fikir yorarak meselelerin iç yüzü hakkında) **şüphesiz bir bilgiye sahip bulunmakta olan değerli bir toplum için, hüküm** (ve kanun koyma) **yönünden Allâh’tan daha güzel kim olabilir?!”** (Mâide Sûresi:50)

Karşımızda duran ikaz ilk bakışta kānûnî bir hükme yönelik ikazmış gibi görünse de âdetlere ve ahlâk anlayışına dair düşünce ve isteklere şâmil olduğunu söyleyebilmek de mümkündür. Zira Peygamber Efendimiz *(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)* bir hadîs-i şerifinde “Sünnetü’l-Câhiliyye” ifadesine açıklık getirmiş ve şârihler de bu ifadenin kapsamı konusunda bu noktada izahlarda bulunmuşlardır.

Allah Teâlâ’nın, İslâm toplumunda câhiliyye âdetlerine özlem ve hasret duyanları ve yaşantılarında bu âdetlere meyledenleri sevimsiz kimseler olarak görmesinin sebebi, bu anlayışın İslâm ümmeti için en zararlı anlayışlardan biri olmasından dolayıdır. Unutmamalı ki, bir mü’min için en değerli varlığı îmânıdır ve bunu muhafaza etmekten daha üstün bir vazife söz konusu değildir. Bu tür kutlamalardan sakınmak da, îmânı muhafaza açısından mühimdir.

## Hangi Yılbaşı?!

Hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: ***Bizden başkasına kendini benzeten, bizden değildir; kendinizi Yahûdîlere ve Hristiyanlara benzetmeyiniz!”***

Müslüman!.. Önünde, seninle alakası olmayan bir bayram var: Hristiyanların dînî bayramı “yılbaşı”…

Kişiliğini ve dînini, daha açığı, bütün mukaddesâtını ve değerlerini bir yana iterek, bir Müslüman olmana rağmen, “yılbaşını” sen de mi kutlayacaksın?! Kendini Hristiyanlara benzetecek, hindi kesecek, çam devirecek, yılbaşı tebrikleri, yeni yıl kutlamaları ve senin dîninde bulunmayan ve onunla bağdaşmayan, insanlıkla da hiçbir alakası olmayan sâir saçmalıklara sen de mi bulaşacaksın?!

“Buna dinim ne der” diye hiç mi düşünmeyeceksin?! İsrâil Devleti, yani Yahûdîler, seneler oldu, “Hıristiyanların yılbaşını” kutlamayı kendi halkına yasakladı. Bundan da mı ders almayacaksın?!

Müslüman!..

Bir yanda yılbaşını kutlarken, diğer yanda da beş vakit namazında günde en az kırk kere Fâtiha Sûresi’nde, **“Rabbim!.. Beni, kendilerine gazab edilen** (Yahûdî)**lerin ve de sapan** (Hristiyan)**ların yoluna iletme”** derken, Rabbinden ne istediğinin farkında değilsindir herhaâlde?.. Bir yanda, “Yahûdîlerin ‘gazab edilenler’, Hristiyanların da‘sapanlar’olduğunu ve onların yolundan gitmek istemediğini” haykırır, bu hususta Rabbi’nden yardım ister, öte yanda da, koşa koşa onların yoluna gidersen, bu yaptığın ne kadar tutarlı bir davranış olur?.. “Yılbaşı kutlamaları” Hıristiyanların yolu değil de nedir?!