##### ¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FENA

1. **Güzel âlemi fena gösteren nazar-ı dalaleti anlatan bir temsil**
2. **Fenalığa karşı iyilikle mukabele etmek fazileti**
3. **Fenalık yapmak meylinin zuhurunu ve zamanla anarşiyi netice vereceğini bildiren âyet**
4. **Mübalağa, yani bir şeyi aşırı olarak tavsif etmek, fenalık etmek demektir**
5. **Fenalık hilkat-ı kâinatta cüz’îdir ve tebeidir 6- Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir**

**Kötü ve kötülük manasına gelen bu kelime, aynı zamanda fânilik ve hiçlik manasına da kullanılır. Bu dünyada işlenen fenalık ve iyilikler, misal âlemi ile ebedi âleme intikal ettiği için dikkate alınacak bir meseledir.**

1. **Güzel âlemi fena gösteren nazar-ı dalaleti anlatan bir temsil**

“Bir vakit **iki adam**, hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri **hodbin**, tali'siz bir tarafa; diğeri Hudabin, bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler.

**Hodbin** adam, hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbîn olduğundan bedbînlik cezası olarak **nazarında pek fena bir memlekete düşer.** Bakar ki: Her yerde âciz bîçareler, zorba müdhiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazîn, elîm bir hali görür. Bütün memleket, bir **matemhane-i umumî şeklini almış.** Kendisi **şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz**. Çünki herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi, müdhiş cenazeleri ve me'yusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı, azab içinde kalır.

Diğeri Hüdabîn, Hüdaperest ve Hakendiş, güzel ahlâklı idi ki: **Nazarında** pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehr-âyin, bir cezbe ve neş'e içinde zikirhaneler; **herkes** ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir **terhisat-ı umumiye** şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane **ahz-ı asker için bir davul, bir musikî sesi işitiyor**. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel; şu bahtiyar, hem kendi, hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir **ticaret eline geçer,** Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rastgelir. Halini anlar. Ona der: "Yahu sen divane olmuşsun. **Batnındaki çirkinlikler**, zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al,

**kalbini temizle**. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı görebilesin.**(1)** Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz." Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. "Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki, Cehennemî bir haletten beni kurtardın." der.” **S:16**

1. Evet, iman şuuru kalb ve vicdanda yerleşip kemalini kazanan zatların nazarında bütün varlıklar, tecelli-i hikmet dairesinde manidar ve mûnis manzaralar şeklinde görünür.
2. Fenalığa karşı iyilikle mukabele etmek fazileti

“Eğer hasmını mağlub etmek istersen, **fenalığına karşı iyilikle mukabele** et. Çünki eğer  **fenalıkla** mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; **sana dost olur.**

# !®(Åh«W«# «v[\¬ ÅV7! a²8«h²6«! a²9«! –²

¬! «: ­y«B²U«V«8 «v<¬h«U²7! «a²8«h²6«! a²9«! !«)¬!

hükmünce; **mü'minin şe'ni, kerim olmaktır**. Senin ikramınla sana müsahhar olur. **Zahiren leîm** bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet **fena** bir adama "İyisin iyisin" desen, iyileşmesi ve iyi adama "**Fenasın fenasın**" desen, **fenalaşması** çok vukubulur. Öyle ise

# °v[¬&«\* °\*x­S«3 «yÁV7! Å–¬@«4 !:­h¬S²R«#«: !x­E«S²M«#«: !x­S²Q«# ²–¬!«: @®8!«h¬6 ~:ÇI«8 ¬x²RÅV7@¬" ~:ÇI«8 !«)¬!«:

gibi desatir-i kudsiye-i Kur'aniyeye kulak ver, saadet ve selâmet ondadır.” **M:265**

**Bu anlatılanların hepsi şahsi hukuka bakar.**

“**Eğer dersen:** "İhtiyar benim elimde değil; fıtratımda adavet var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum."

**Elcevab: Sû'-i hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse** ve **gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse**; **kusurunu da anlasa** zarar vermez. Madem **ihtiyar senin elinde değil,** vazgeçemiyorsun. Senin **manevî bir nedamet, gizli bir tövbe** ve **zımnî bir istiğfar** hükmünde olan **kusurunu bilmen** ve **o haslette haksız olduğunu anlaman**; onun şerrinden **seni kurtarır**. Zâten bu mektubun bu mebhasını yazdık, tâ bu **manevî istiğfarı** temin etsin; **haksızlığı hak bilmesin,** haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin.” **M:267**

**Selametli yolda bulunmak için, hukuk-u umumiyeye zarar vermeyen mü’minler arasında mezkür**

**şartlara riayet gerek.**

“Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: "İşte beni anladın." O da dedi: "Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birdenbire terakki edip bütün müridlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi oluyor. Ve **asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe'nidir.**

Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını bozmak için derler: "İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar; âdi, âciz insanlardır” Ş:319

**İşte nifak cereyanı böyle fena anlayışlar aşılayarak içten münaferetle cemaatı dağıtmak ister. Böyle**

**durumlarda sabredip nifak planını akîm bırakmak filimlerini çektirmeyi fırsat bilmeli.**

“Kardeşlerim! Sizin **zekâvetiniz** ve tedbiriniz, benim **tesanüdünüz** hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirdlerinin **tesanüdlerine zarar vermek** için birbirinin hakkında sû'-i zan verdiriyorlar, tâ birbirini ittiham etsin. Belki filan talebe bize casusluk ediyor, der; tâ bir inşikak düşsün. Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. **Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz.** Fakat çok ihtiyat ediniz, sır vermeyiniz. Zâten sırrımız yok, fakat vehhamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse, bir talebe onlara **hafiyelik ediyor; ıslahına çalışınız, perdeyi yırtmayınız.** Sizin, hususan Isparta

medresesindeki **tesanüdünüz**; hem Risale-i Nur'u, hem şakirdlerini, hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. Ve her tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran ehemmiyetli bir sebeb, tesanüdünüzdür ve şevk ve gayretinizdir.” **E:108**

**Yani, Risale-i Nur dairesinde nümune-i imtisal olacak keyfiyet evsafına sahib olan bir hizmet**

**heyetinin lüzmuna işaret ediliyor.**

1. Fenalık yapmak meylinin zuhurunu ve zamanla anarşiyi netice vereceğini bildiren şu âyet:

“¬Œ²\*«²! ]¬4 –:­G¬,²S­< «: : Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamıyan bir

şahıs gibi çokların da **o bataklığa2** düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir parça hafif olsun. Çünki musibet umumî olursa, hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilâl, bir **fenalık** hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalâtı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, **fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur**. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, **fenalıkta** bulur. İşte o vakit o şahıs, tam manasıyla Arz'da yırtıcı bir hayvan, ihtilâli çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir âfet kesilir.” **İ:174**

**Yani fısk ve sefaheti, önceden durdurmak gerekiyor. Sonra kabil-i ıslah olmaz. Bu husus, ferd için olduğu gibi cemiyet içinde aynıdır.**

1. Mübalağa, yani bir şeyi aşırı olarak tavsif etmek, fenalık etmek

**demektir**

“Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meyl-ül mübalağa ile, hayali hakikata karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, **fenalık** etmek demektir. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden zemm, tahsininden kubh tevellüd eder. Zira

müvazenet ve tenasübden naşi olan hüsnü, ­h­Q²L«< «

b²[«& ²w¬8 ihlâl eder. Nasılki bir ilâcı

istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e inkılab etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve terhib ile, gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sırra binaen: Vaiz hem hakîm, hem muhakemeli olmalıdır. Evet müvazenesiz vaizler, çok hakaik-i neyyire- i diniyenin husufuna sebeb olmuşlardır. Meselâ: İnşikak-ı Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i bahireyi, meyl-ül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilâve, o güneş-misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı.” **Mu:32**

**Bilhassa bu asırda medih veya zem için söylenen sözlere kulak verip hemen te’sirinde kalmamalı. Tahkik mesleğini takib etmeli. Ekseriyetle aldanmalar bu durumu bilmeyip safdillik yapmaktan oluyor. Bu zamanda hakkın hakkaniyetini görüp konuşan azdır. Bazan da aldanan iyi niyetli kişinin sözlerine aldanma oluyor.**

“Tenbih: Ben zahirperest ve nazar-ı sathî sahibi tabiriyle yâd ettiğim ve tevbih ve ta'nif ile teşhir ettiğim muhatab-ı zihniyem; ağleb-i halde ehl-i tefrit olan ve cemal-i İslâmı görmeyen ve nazar-ı sathiyle uzaktan İslâmiyete bakan **hasm-ı dindir**. Fakat bazan, ehl-i ifrat olan, iyilik bilerek **fenalık** eden dinin cahil dostlarıdır.” **Mu:77**

1. Yani fitne-i ahirzamanın bid’alarına
2. Fenalık hilkat-ı kâinatta cüz’îdir ve tebeidir

“..... istikra-i tâmme ve tecrübe-i umumî gösteriyor, netice veriyor ki:

Şer, kubh, çirkinlik, bâtıl, **fenalık** hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud değil, tebaîdir ve dolayısıyladır. Yani meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkata girmiş. Şer, hattâ şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kâinatta halkedilmiş.

İşte **kâinatta hakikî maksad ve netice-i hilkat** istikra-i tâmme ile isbat ediyor ki; hayır ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksud onlardır. Elbette beşer bu kadar zulmî küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan ettikleri halde, cezasını görmeden ve kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar olmadan, dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak. Belki Cehennem hapsine girecek.” **H:39**

1. Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir

**İttihad-Terakkı partisine atfen, fakat umum zamanlara bakan bir kaide:**

“**S- O fırkadan** ehl-i fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır.

**C-** Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla **fenalık** yapıyorlar.

**S-** Nasıl iyilikten **fenalık** gelir?

**C-** Muhali taleb etmek, kendine **fenalık** etmektir....

Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükûmetin **hasenatı seyyiatına tereccuhudur**. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, **anarşist** nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak. **(\*)** Şu halde böylelerin **fena** zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi, mel'un, **anarşist** ve **iğtişaşcı** fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesaddır.” **Mü:16**

**İttihad-Terakki partisinde bulunan bazı masonlar sebebiyle, aynı partideki Jön Türkleri de tenkid edenlere Hz. Üstadın bir ikazı:**

“**S-** Neden sû'-i zannımız **onlara** zarar versin?

**C-** Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklid ile İslâmiyetin zevahirini bilirler. Taklid ise, teşkikat ile yırtılır. O halde bazılarına -bahusus dinde sathî, felsefe ile mütevaggil olursa- dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, mesleği İslâmiyet'ten hariçmiş gibi vesveselerle "Herçi bâd âbâd" diyerek, me'yusane belki muannidane İslâmiyete münafî harekâta başlar. İşte ey bî-insaflar! Gördünüz, nasıl bazı bîçarelerin dalaletine sebeb oluyorsunuz. **Fena** adama, iyisin iyisin denilse iyileşmesi ve iyi adama, **fenasın fenasın** denildikçe **fenalaşması** çok vuku' bulmuştur.” **Mü:42**

**Netice : Hz. Üstadın ifadesiyle: “ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır.” (M:71) o halde hissiyatın te’sirinde kalmayarak veya en azından o hissiyatın fiilî neticelerine yol açmayarak defter-i a’mali, insaniyete yakışır filimlerle tezyin etmek gayretinde olmak gerektir. Kişinin dahilî ve haricî ve ihtiyarî te’sirler müvacehesinde lâyık olduğu hükmü, sivil sahada Allaha havale etmek, fazilettir ve tevekkülün bir ciheti de budur. Hz. Üstad diyor ki:**

“İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda tezyifkârane, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk’ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur:

**(\*):** Ki, komünist ve anarşist manasıyla Kemalizm ve inkılab softaları ve dönmeleri görmüş gibi haber veriyor.

Nefsime dedim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime ait ise; Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıblarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine sevkeder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünki terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir. Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur’ana hizmetkârlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden Sahib-i Kur’ana havale ediyorum. O Aziz’dir, Hakîm’dir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nev’inden ise; o da bana ait değil. Ben menfî ve esir ve garib ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir; o müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti.

¬(@«A¬Q²7@¬" °h[¬M«" «yÁV7! Å–¬! ¬yÁV7! ]«7¬! ›¬h²8«! ­Œ±¬x«4­!«: (40:44) dedim. O vakıayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat maatteessüf sonra anlaşıldı ki, Kur’an onu helâl etmemiş...” **M:64**

**Evet, her müslüman bilir veya bilmelidir ki: Allah’ın adaleti, mutlak adalettir ve isabet-i mutlakadır. Hem bu dünyada olduğu gibi esma-i ilahiye tecelligâhlarda tezahür edip bilinir ve bu sırlı mana âlem-i ebedide ebedî tecelli edeceğinden hikmet-i ilahiye tecelligâhları ister. O halde teslimiyet gerek.**

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FERAGAT

1. **Hz. Üstad feragat mesleği hakkında diyor ki**
2. **Hz. Üstadın takib edilmesi gereken feragat ve feraseti**

**Dine hizmet yolunda şahsî menfaat ve rahatını feda etmek manasında**

1. **Hz. Üstad feragat mesleği hakkında diyor ki**

“Âdil kadere de derim ki: Ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddî manevî füyuzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevî kuvveti kaybedecektim. Ben maddî ve manevî her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-ı imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüzbinlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda, hizmet-i imaniyede **onlar** devam edeceklerdir ve benim **maddî ve manevî her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır**. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır.

Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar, ağır **imtihanlar geçirdiler**. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve **haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim**. Çünki **onlar bilmeyerek**, kader-i İlahînin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat-ı imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı, hiç bir talebemin kalbinde zerre kadar **intikam emeli beslememesini** ve onlara mukabil Risale-i Nur'a **sadakat ve sebatla** çalışmalarını tavsiye ederim.

Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye tâkatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medreset-üz Zehra'nın Risale-i Nur Talebeleri **bu vasiyetimi unutmasınlar**.”

**Em:80**

“Bir dâva sahibinin ve bilhassa ıslahatçının muvaffakıyet şartlarının en mühimmi  **feragattır**. Zira gözler ve gönüller, bu mühim noktayı en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe meyyaldirler. Üstadın bütün hayatı ise, baştanbaşa **feragatın** şaheser misalleri ile dolup taşmaktadır.

Allâme Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi merhumdan, **feragate** ait şöyle bir söz işitmiştim: "İslâm, bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak."

Büyük adamdan sâdır olan bu büyük sözü tamamen kavrayamadığım için, mutasavvıfların istiğrak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz yerlerde de açmamıştım.

Vaktâki aynı sözü Bediüzzaman'ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde de okuyunca anladım ki, büyüklere göre **feragatin** ölçüsü de büyüyor... Evet; İslâm için bu kadar acıklı bir  **feragate** katlanmaya razı olan mücahitleri, Erhamürrâhimîn olan Allah-u Zülkerîm Taalâ ve Takaddes Hazretleri bırakır mı? O fedaî kulunu lûtuf ve kereminden, inayet ve merhametinden mahrum etmek şânına hâşâ - yakışır mı?

İşte Bediüzzaman, bu müstesna tecellinin en parlak misalidir. Bütün ömrü boyunca

mücerred yaşadı. Dünyanın bütün meşru lezzetlerinden tamamen mahrum kaldı.” **T:11**

“Basiretli Nur nâşirleri; otuz beş sene evvel Risale-i Nurdaki yüksek hakikatları görmüş, o kudsî dersleri almış ve o zamandan beri ihlâs ve sadâkatla gizli din düşmanlarına göğüs germiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteaddid defalar arandığı ve kendileri def'alarca hapislere atılarak orada şiddetli azablar ve sıkıntılar çektirildiği halde, elmas kalemleriyle Risale-i Nurun bu kadar senedir nâşirliğini yapmışlardır. İstedikleri takdirde dünya nimetleri kendilerine yâr olduğu halde; her türlü şahsî, dünyevî rütbelerden, varlıklardan **feragatla**, ömürlerini Risale-i Nurun hizmetine vakfetmişlerdir.

Acaba, Risale-i Nur Şakirdlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu **feragat** ve fedakârlığın ve bu derece **sebat ve sadakatın sebebi nedir**? diye bir sual sorulursa, bu sualin cevabı muhakkak ki şu olacaktır: Risale-i Nurdaki cerhedilmez yüksek hakikatlar, **iman hizmetinin yalnız ve yalnız Rızâ-yı İlâhî için yapılması** ve Bediüzzaman Hazretlerinin azamî ihlâsıdır.” **T:164**

“Risale-i Nurun mahiyetini **dikkat ve tefekkürle okuyarak** anlayıp tahkikî bir imana sahib olan halis Nur Talebeleri; **ölümden**, **hapisten**; **zindandan** ve hiçbir beşerî eza ve cefadan korkmazlar. Mukaddes Kur'an ve îman hizmetiyle, vatan ve millet ve Âlem-i İslâm ve beşeriyetin ebedî kurtuluşuna çalışırken, dinsizlerin düçar ettiği bir zulüm ve musibetle karşılaşırlarsa, asla fütur ve ümitsizliğe düşmezler; **hapislere iftihar ve memnuniyetle girerler**. Onların tek bir istinad noktaları vardır. O da, sırf rıza-yı İlâhi için, ihlâsla, Kur'an ve îmana hizmetleridir. **Mâsum ve mazlumların muhafızı Cenab-ı Hakdır**. Hiçbir mâniaya ehemmiyet vermiyerek, Risale-i Nuru okumağa ve neşretmeğe kahraman üstadları misillü  **feragatla** çalışırlar. Bunun içindir ki, yirmibeş senelik müdhiş bir istibdad-ı mutlak içinde Nurlara çalışan **Nur Talebeleri, îman ve İslâmiyet hizmetinde sarsılmamışlardır**. "Zâhirde zararlı gibi görünen şeyler, hakikatta nimettir. Zahmette rahmet vardır. **İman hizmeti uğrunda başımıza ne gelse hayırdır**. Biz başımıza geleceği düşünmekle mükellef değiliz; hizmet-i Kur'aniye ile mükellefiz. Biz, Rabb-i Rahîmimizin dâima inayeti altındayız; ölsek şehidiz, kalırsak Kur'anın hizmetkârıyız. İslâmiyet düşmanları bizi müebbed dünya hapsine de mahkûm etseler, bizler yine Risale-i Nurun hizmetindeyiz." diye îman etmişler ve fakat sâdece îmanla kalmamışlar, bilfiil de amel etmişlerdir; meydandadır.” **T:542**

1. Hz. Üstadın takib edilmesi gereken feragat ve feraseti

**[Temyiz Mahkemesi Lâyihasından bir parçadır.]**

Dinsiz komitelerin neşriyatlarının vesvese ve şübheleri neticesinde yıkılan imanları Risale-i Nur eserleri isbatçılıkla imar ediyor.

İşte gençliğimizin Risale-i Nur'a elektriklenmiş gibi sarılmalarının en ince sır ve hikmetlerinden bir tanesi de budur: Senelerden beri **feragat-ı nefisle** ve eşsiz bir fedakârlıkla ihtiyar, hasta ve fevkalâde ihtimama muhtaç bir **çağda** gizli düşmanları olan komünist ve masonların ve bunlara **aldananların** çeşitli işkencelerine karşı, tahammülün fevkinde sabır ile Bediüzzaman Said Nursî; din aleyhindeki birçok **sinsi plânları hakikatbîn nazarıyla, realist görüşüyle fark etmiş**, dehşetli dessasane ve perdeli olan bu plânları akîm bırakacak imanî eserleri te'lif etmiştir.

Fakat ne hazîn ve acıklı ve binler teessüflere şayeste bir vaziyettir ki; bu İslâmiyet kahramanı ve hârikulâde büyük zât, yirmibeş senedir hapislerde, zindanlarda, tecrid-i mutlaklarda imha edilmeğe çalışılmaktadır.

Komünistlerin ihanetiyle meydana gelen evhamın îcab ve neticesi olan garazkârlıklarla Risale-i Nur müellifi cezalandırılsa dahi, Risale-i Nur eserleri yine büyük bir iştiyak ve gittikçe artan bir alâka ile okunmakta devam edecektir.” **Ş:551**

**Evet,** “Fâni zevahirin âlâyişine edna bir meyl ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzete tenezzül etmeyen; levs-i fâninin ayağına dolaşan bütün yaltaklanmalarına aslâ kıymet vermeyen; kimseden birşey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arzedilenleri

kabul etmeyen; iffet ve ismetin en âlî örneklerini yaşatarak saburane mütehammilane her nevi mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle kendini hakikata ve envâr-ı Kur'aniyeye ve maarif-i Muhammediyenin (A.S.M.) izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızdırabatı karşısında pür-rahm ü şefkat ağlayan; kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden aslâ vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bîkesliğine bakmayarak insanları gayya-yı cehl ve girdbad-ı inkârdan kurtarmağa, hasbî ve İlahî bir cehd ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abidesini Üstad addetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Kendisinin bu arzedilen keramet-i ilmiyesiyle beraber, sırf ahlâk ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde gösterdiği bu misilsiz **feragat** ve istiğna ve şaheser-i ismet ve istikamet dolayısıyla yine bir enmuzec-i kemal ve mihrab-ı fazilet olarak tanınmağa ve iktida edilmeğe şâyandır.

İşte biz Bediüzzaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz. Acaba mümaileyhe sırf imanımızdan neş'et eden bu bağlılığımız ve Kur'anın ve beyanat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) küfr ve ahlâk hakkındaki şiddetli tevbih ve tezyiflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakimiz, bizi levs-i fâni addedilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa yirmibeş seneden beri din hakikatlarını öğrenemeyen ve helâk-i mutlaka giden soyumuzun bir kısım evlâdlarına; onları helâk-i ebedîden kurtarmak için, Allah ve Resulünden, hakikat ve Kur'andan haber vermek onların temiz ruhlarını masum vicdanlarını ıslah etmeğe hiç ifsad denilir mi?” **Ş:565**

“İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müfti-yül Enam olan eski fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi; Birinci Şua İşarat-ı Kur'aniye ve Âyet-ül Kübra gibi risaleleri gördükten sonra, Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hâfız Emin'e demiş ki:

"Bediüzzaman, şu zamanda din-i İslâma en büyük hizmet eylediğini ve eserlerinin tam doğru olduğunu; ve böyle bir zamanda, mahrumiyet içinde **feragat-ı nefs** edip yani dünyayı terkedip, böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmadığını ve her suretle şâyan-ı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddid-i din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu muvaffak-un bilhayr eylesin, âmîn" diyerek; bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle; Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin pederleri olan Sultan-ül Ülema'nın bir kıssası ile onu müdafaa edip, demiş:

"Bu misillü, Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır. Ve Hoca Mustafa'ya emretmiş, "Söylediğimi yaz!"

Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selâm ederim. Te'lifatınızın ikmaline hırz-ı can ile dua etmekteyim (yani, ruha nüsha olacak kadar kıymetdardır). Bazı ülema-üs sû'un tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır,**(Haşiye)** kaziyesi meşhurdur. Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak âcilen murad ve matlubunuza muvaffak-un bilhayr eylesin! Bâki Hakk'ın birliğine emanet olunuz.

**Eski Fetva Emini Ali Rıza” K:194**

**(Haşiye):** Yani: Mübarek, tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa tatsınlar ve yesinler; çürütmeye lâyık ve kabil değiller, demektir.

721

Feyzi

##### ¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FERASET

1. **Resulullahın (A.S.M) kendi ferasetiyle beyan etmesi**
2. **Feraset sahibi**
3. **Resul-i Ekrem (A.S.M) ferasetiyle istikbali keşfediyor**
4. **Ehl-i feraset bazan keramet gibi görür**
5. **Ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri**

**Bu kelimenin aslı firasettir. Zihin uyanıklığı. Bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. Bir kimsenin ahlâk ve istidadını, ahval-i umumiyesinden sezip anlamak.**

**Lügat-ı Remzî adındaki mu’teber sözlükte şöyle mana verilir:**

“Firasetin bir nev’i, sebebini anlamadan ve ilham eseri olarak vücuda gelen seziştir. Diğer nev’i ise; kesbîdir. Muhtelif huy ve tabiatları bilmek neticesinde hasıl olur.”

**Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:** “ Åu«% «— Åo«2 ¬yÁV7~ ¬‡Y­X¬" ­h­P²X«< ­yÅ9¬\_«4 ¬w¬8²¶Y­W²7~ «}«,~«h¬4 ~Y­TÅ#¬~ **1**

**“Yani mü’minin ferasetinden, anlayışından sakınınız. Çünki o, aziz ve celil olan Allah Teala’nın nuru**

**ile nazar eder.”**

**Çok şeylerde olduğu gibi, firasetin de dereceleri vardır.**

1. **Resulullahın (A.S.M) kendi ferasetiyle beyan etmesi**

“**İkinci Esas:** Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hem **beşerdir**, beşeriyet itibariyle  **beşer gibi muamele eder**; hem **Resuldür**, risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. **Risaleti, vahye istinad eder**. Vahiy iki kısımdır:

**Biri:** "**Vahy-i sarihî**"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, **müdahalesi yoktur**. Kur'an ve bazı **ehadîs-i kudsiye** gibi...**2**

**İkinci Kısım:** "**Vahy-i zımnî**"dir. Şu kısmın **mücmel ve hülâsası**, **vahye ve ilhama** istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a aittir. O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine **ilhama, ya vahye** istinad edip beyan eder**3** veyahut kendi **ferasetiyle** beyan eder. Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasviratı, ya vazife-i risalet noktasında ulvî **kuvve-i kudsiye ile** beyan eder veyahut örf ve âdet ve **efkâr-ı âmme seviyesine göre**, beşeriyeti noktasında beyan eder.

İşte **her hadîste bütün tafsilâtına, vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz**. Beşeriyetin muktezası olan efkâr ve muamelâtında, risaletin ulvî âsârı aranılmaz. Madem bazı hâdiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi **ferasetiyle** ve **tearüf-ü umumî** cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilâta bazan **tefsir** lâzım geliyor, hattâ

1. Hikmet Goncaları. Hadis: 45 ve Keşf-ül Hafa. Hadis: 79
2. Evet Resulullah vahye müdahele edemezken, o’na bağlı olduğu bilinen bazı Müslümanların, vahiyden alınan icma’ ve re’y-i cumhura dayanan ahkâm-ı şer’iyeye müdahele edip meyline uyarak ahkâm şer’iden dem vurmasının garabeti düşünülsün.! İşte böyle pek büyük ve dini tahrif eden mesuliyete girip filimleri çektirmemek için susmayı tercih etmek gerektir.
3. Burada vahy-i zımnî, hadis-i kudsi manasında olara7k2g2üzel beyan edildi.

**tabir** lâzım geliyor.4 Çünki bazı hakikatlar var ki, temsil ile fehme takrib edilir. Nasılki bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp, şimdi Cehennem'in dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür." Bir saat sonra cevab geldi ki: "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, Cehennem'e gitti." Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın belig bir temsil ile beyan ettiği hâdisenin tevilini gösterdi.” **M:93**

1. Feraset sahibi

“Vefat-ı Nebevî'den sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan Sahabeler;**5** eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hâdisatın şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin **mümaşatsız**, **pervasız**, **zâhidane**, **kahramanane**,  **müstağniyane** tavrı ve şöhretgir-i âlem **şecaat**ı itibariyle, çok **zâtlarda** ve **kabilelerde** rekabet damarını harekete getirip, tefrikaya sebeb olmak kaviyyen muhtemeldi. Hem Hazret-i Ali'nin hilafetinin teehhür etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden yetmişüç fırka efkârının esaslarını taşıyan o akvam içinde, fitne-engiz hâdisatın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi hârikulâde bir **cesaret** ve **feraset** sahibi, Hâşimî ve **Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzım idi** ki, dayanabilsin. Evet dayandı... Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haber verdiği gibi: "Ben Kur'anın **tenzili** için harbettim, sen de

**tevili için harbedeceksin**!"**6** Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, **dünya saltanatı**, **mülûk-u Emeviyeyi** bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyt'i gördükleri için, onlara karşı **müvazeneye gelmek** ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye Devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa da,**7** herhalde teşvik ve tasvibleriyle **etbaları ve taraftarları**, bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'aniyeyi **muhafazaya ve neşre** çalıştılar. Yüzbinlerle **müçtehidîn-i muhakkikîn** ve **muhaddisîn-i kâmilîn** ve **evliyalar** ve  **asfiyalar** yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beyt'in gayet kuvvetli **velayet** ve **diyanet** ve  **kemalât**ı olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün **çığırdan**

**çıkmak kaviyyen muhtemeldi**.” **M:99**

1. **Resul-i Ekrem (A.S.M) ferasetiyle istikbali keşfediyor**

“...Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- Cihar-ı Yâr-ı Güzin ile beraber Uhud veya Hira Dağı'nın başında iken dağ titredi, zelzelelendi. Dağa ferman etti ki:

# ½G[¬Z-«

«: ½s<±¬G¬. «: Ê|¬A«9 «t²[«V«2 @«WÅ9¬@«4 ²a­A²$­! deyip, Hazret-i Ömer ve Osman ve Ali'nin

şehid olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış.

Şimdi ey bedbaht, kalbsiz, bîçare adam! Muhammed-i Arabî akıllı bir adam idi diye o

1. Burada bulunan **tefsir,** cümlede bulunan örtülü manayı açığa çıkarmaktır. Yani manayı kapatan örtüyü kaldırmaktır ki ilimde rüsuhiyet gerektir**. Tabir ise**, ibretlendirmek, yani zâhir manadan maksut manaya intikalen alınacak dersi göstermektir.
2. Niçin? Çünkü cemaatin birliğini koruyan **mütemayiz** bir şahsiyet âhirete gidince, geride mütemasiller, yani dereceleri birbirine yakın şahıslar kalır. Bu durum ise, grublaşmaya sebeb olabilir. Nitekim Hz. Üstadın bir vecizesi şöyledir: “Temasül tezadın sebebidir” **H:129**

Bu tezad grublaşmayı kaldırmanın bir çaresi, bu mütemasiller, bağlı oldukları kitabın sarih beyanlariyle tesbit edilen ve esasat, zaruriyat ve müsellemat tabirleriyle ifade edilen (nokta-i telakî) denilen hükümler dairesinde birleşen bir heyet olmalıdır. Bu kaide, sivil sahaya bakar. Resmiyette ise, usule uygun olarak yapılacak seçimle bir idareci merkez seçilir ve bu seçim farzdır.

1. Buradaki te’vil, te’vil-i fasiddir. Yani ifade ve ibarelere, garazkârlıkla ve maksadına varmak için şer’î kaidelerine aykırı mana vermektir. Böyle muannidlerle muharebe etmeye 49:9. âyette cevaz vardır. Nitekim imam-ı Ali (R.A) böyleleriyle muharebe etti.
2. Garibtir ki reislik makamında oturanların ekserisi, makamını korumak tassubuyle ve dereceli olarak istikameti aşarlar. 723

Şems-i Hakikat'a karşı gözünü yuman bîçare insan! Onbeş enva'-ı külliye-i mu'cizatından birtek nev'i olan umûr-u gaybiyeden onbeş ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin. Manevî tevatür derecesinde kat'î bir kısmını duydun. Şu ihbar-ı gayb kısmının yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zâta "dâhî-i a'zam" denilir ki, **ferasetiyle** istikbali keşfediyor. Binaenaleyh senin gibi haydi deha desek; yüz dâhî-i a'zam derecesinde bir deha-yı kudsiyeyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece bir deha-yı a'zam sahibinin saadet-i dâreyne dair sözlerini dinlememek, elbette yüz derece divaneliğin alâmetidir.” **M:104**

1. Ehl-i feraset bazan keramet gibi görür

“Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu; yaşı bir gün iken, havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamıyla döner, yuvasına girer. Hattâ herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki, birisinden bahsediyorken, âni kapı açılarak tahminin fevkınde aynı adam gelir. Hattâ Kürdce durub-u emsaldendir: y«X<¬\*«: ]¬7 ²‡!«G²9«@«á y«X[¬"²I­ó ¬ê@«9 Yani: "Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur;

çünki kurt geliyor." Demek bir hiss-i kabl-el vuku' ile, latife-i Rabbaniye icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için; kasden değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevkeder. **Ehl-i feraset** bazan keramet gibi geldiğini beyan eder. Hattâ bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim, fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehl-i salahatta ve bahusus ehl-i velayette bu hiss-i kabl- el vuku' fazla inkişaf eder, kerametkârane âsârını gösterir.

İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki, rü'ya-yı sadıkada, evliya gibi, gaybî ve istikbalî olan şeyleri görüyorlar. Evet uyku nasılki avam için rü'ya-yı sadıka cihetinde bir mertebe-i velayet hükmündedir; öyle de umum için, gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbaniyenin seyrangâhıdır. Fakat güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhaları görür. Fena ahlâklı fena düşündüğünden, fena levhaları görür. Hem herkes için, âlem-i şehadet içinde, âlem-i gayba bakan bir penceredir. Hem mukayyed ve fâni insanlar için, saha-i ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mazi ve müstakbel, hal hükmünde bir temaşagâhtır. Hem tekâlif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken zîruhların istirahatgâhıdır. İşte bu gibi sırlar içindir ki, Kur'an-ı Hakîm

@®#@«A­, ²v­U«8²x«9 @«X²V«Q«%«: nev'indeki âyetlerle, hakikat-ı nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor.”

**M:349**

1. **Ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri**

“Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı Ceziretü’l-Arabda gizli su yerlerini  **ferâsetle**, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi, hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma küngânlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir kuş olmakla, kendi san’atının mikyasçığıyla Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çı- karmakla mâbûdiyetini ve **mescûdiyetini** ispat ettiğini, kendi san’atçığıyla bilip ifade ediyor.”

**OL:668**

“Âl ve ashab namında ve nev'-i beşerin enbiyadan sonra **feraset** ve **dirayet** ve **kemalâtla** en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve en keskin nazarlı taife-i azîmesi; kemal-i merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle, bu zâtın bütün gizli ve aşikâr hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tedkik etmeleri neticesinde; bu zâtın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatlı olduğuna ittifak ile ve icma' ile sarsılmaz

724

tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir, diye anladı.” **Ş:130**

“Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş. O zât ise **ferasetiyle** bildi, o müridine dedi: “İşte beni anladın.” O da dedi: “Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım.” diye Cenab-ı Hakk’a yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birdenbire terakki edip bütün müridlerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe’nidir.

Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını bozmak için derler: “İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar; âdi, âciz insanlardır.” Her ne ise, musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum âlem-i İslâmı alâkadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebebler ile umum âlem-i İslâm namına olamadılar.” **Ş:319**

725

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FESAD

**1- Ehl-i fesadın galebe sebeblerin ikaz dersi**

**2-İhtilal ve fesadın asıl ve madeni**

**Bozukluk ve bozgunculuk manasında olan bu kelime daha çok ictimaî kargaşa ve karışıklıklar manasında kullanılır. İslamiyet fesada muhalif olup önlenmesini ister.**

**“Sual:** Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceğine ve **fesada** girmiş âlemi ıslah edeceğine dair müteaddid rivayat-ı sahiha var. Halbuki şu zaman, **cemaat zamanıdır**; şahıs zamanı değil! Şahıs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemaatın mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevîsini temsil etmezse; muhalif bir cemaatın şahs-ı manevîsine karşı mağlubdur. Şu zamanda -kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun- böyle bir cemaat-ı beşeriyenin ifsadat-ı azîmesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri hârika olsa, şu dünyadaki hikmet-i İlahiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düşer. Bu Mehdi mes'elesinin sırrını anlamak istiyoruz?

**Elcevab:** Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir **fesad-ı ümmet** zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zâtları göndermiş; **fesadı** izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiş.

Madem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük **fesadı** zamanında; elbette en büyük bir **müçtehid**, hem en büyük bir **müceddid**, hem **hâkim**, hem **mehdi**, hem **mürşid**, hem **kutb-u a'zam** olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslâmın zulümatını dağıtabilir. Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır. Kudret-i İlahiye noktasında bakılsa, gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki; eğer Muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzım gelir ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder. Şöyle ki: Felillahilhamd

¬Ä³~ ]«V«2 «: «v[¬;!«h²"¬! ]«V«2 «a²[ÅV«. @«W«6 ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ¬Ä³~ ]«V«2 «: ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ]«V«2 ±¬u«. Åv­ZÁV7«!

½G[¬D«8 ½G[¬W«& «tÅ9¬! «w[¬W«7@«Q²7! ]¬4 «v[¬;!«h²"¬!

duası -umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu dua- bilmüşahede kabul olmuştur ki; **Âl-i Muhammed** Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki; umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve a'sarın mecma'larında o nuranî zâtlar kumandanlık ediyorlar.(Haşiye) Ve öyle bir kesrettedirler ki; o

**(Haşiye):** Hattâ onlardan bir tanesi olan **Seyyid Ahmed-üs Sünusî**, milyonlar müride kumandanlık ediyor. **Seyyid Idris** gibi diğer bir zât, yüzbinden fazla müslümanlar7a2k6umandanlık ediyor. **Seyyid Yahya** gibi bir başka seyyid,

kumandanların mecmu’u, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddî şekle girse ve bir  **tesanüd** ile bir fırka vaziyetini alsalar, İslâmiyet dinini **milliyet-i mukaddese hükmünde** rabıta-i ittifak ve **intibah** yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz! İşte o pek kesretli o muktedir ordu, **Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır** ve **Hazret-i Mehdi’nin en has ordusudur**.” **M:440**

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

# ¯G[¬Z«- ¬?«@¬8 ­h²%«! ­y«V«4 ]¬BÅ8­! ¬(@«,«4 «G²X¬2 ]¬BÅX­,¬" «tÅ,«W#«

²w«8

Yani: "**Fesad-ı ümmetim** zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." Evet Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymetdardır. Hususan **bid'aların istilâsı** zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetdardır. Hususan **fesad-ı ümmet zamanında** Sünnet-i Seniyenin küçük bir âdâbına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder. Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.**” L:49**

1- Ehl-i fesadın galebe sebeblerin ikaz dersi

“Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki: Yüzde on **ehl-i fesad** yüzde doksan ehl-i salahı mağlub ediyordu.**1** Hayretle merak ettim, tedkik ederek kat'iyyen anladım ki: O galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki **fesaddan** ve alçaklıktan ve **tahribden** ve ehl-i hakkın

yüzbinler adamlara emirlik ediyor ve hâkeza\_ Bu seyyidler kabilesinin efradlarında böyle zahirî kahramanlar çok olduğu gibi; **Seyyid Abdülkadir-i Geylanî, Seyyid Ebulhasen-i Şazelî**, **Seyyid Ahmed-i Bedevi** gibi manevî kahramanların kahramanları dahi varlarmış.

**1** “Hem mûcib-i taaccüb, hem medar-ı teessüftür ki; ehl-i hak ve hakikat, ittifaktaki fevkalâde kuvveti ihtilaf ile zayi’ ettikleri halde; ehl-i nifak ve ehl-i dalalet, meşreblerine zıd olduğu halde, ittifaktaki mehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken, doksan ehl-i hakikatı mağlub ediyorlar.” **K:143**

“Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev’-i beşeri herc ü merc eder ve koca Âlem-i İslâmı esaret altına alır.” **M:270**

“Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak” olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir hıyanettir.” **M:269**

**Burada ittifakın elzemiyeti anlatılıyor. Fakat ittifak şahıslarda değil, esaslarda bulunur. Şu halde esaslarda ittifakı esas almayan, hatta kısmen muhalefet edenlerle ittifak olamıyacağından ihtilafın devamına vesile olunur. Hz. Üstad diyor:**

**“**Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz. “**Birinci şart:** Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

**İkinci şart:** Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cem’iyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeğe çalışmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem’iyet-i ülemaya havale etmektir.” **H:98**

**Yani ahkâm-ı ilahiyeye tasarruf etmeyip ittiba etmeyi esas almak ve islam dairesinde ihtilafa yol açmamak, şart koşuluyor. Bu iki şartın iyiden iyiye an**7**l**2**a**7**şılması lâzımdır.**

**ihtilafından** istifade etmesinden ve içlerine **ihtilaf atmaktan** ve **zaîf damarları tutmaktan ve aşılamaktan2** ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan **fena istidadları işlettirmekten3** ve şan ü şeref namıyla riyakârane nefsin **firavuniyetini okşamaktan4** ve vicdansızca  **tahribatlarından** herkes korkmasından geliyor. Ve o misillü **şeytanî desiseler** vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler. Fakat

# «w[¬TÅB­W²V¬7 ­^«A¬5@«Q²7!«: sırrıyla, ¬y²[«V«2 ]«V²Q­< ««: x­V²Q<«

Çs«E²7«! düsturuyla: Onların o

muvakkat gelebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber, Cehennem'i kendilerine ve Cennet'i ehl-i hakka kazandırmalarına sebebdir.” **L:85**

**Lem’alardan okuyoruz:** “İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde **a'mal-i mükellefîni** tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem **seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok seyyiatını örter.5** Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya **keyfiyeten6** ziyade gelse, o adam **muhabbete ve hürmete müstehaktır**. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır. Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, **şeytanın telkiniyle**, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü'min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü'min kardeşine adavet eder, insanların **hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olu**r.” **L:88**

**2 “Bediüzzaman l920’de neşrettiği mezkûr Hutuvat-ı Sitte eserinde İngiliz’in aleyhimizdeki aldatıcı propagandasının içyüzünü efkâr-ı ammeye şöyle beyan ediyor:**

“Herbir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan “El-Hannas”altı hutuvatıyla âlem-i İslâm’ı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlarındaki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri fiilî propaganda ile işlettiriyor, zaif damarları buluyor.

Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı cahını, kiminin tamaını, kiminin humkunu, kiminin dinsizliğini, hatta en garibi kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” **İPA p.37l**

**3** “Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene temayülat-ı şerriye ile beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde ekilmiştir. Bu taneler neşv-ü nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Hevadan gelse, şer taneleri neşv-ü nema bulur. Şimdiki şu medeniyet-i habisenin heyet-i içtimaiyeye verdiği tesir gibi... Fıtraten -çendan- hayır ciheti galibdir, fakat sünbüllenmiş, semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe eder. İşte şunun çaresi: O bâb-ı fitneyi kapatmakla, suyu Hüda tarafından vermek lâzımdır.” **Sti:95**

**4** Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim!Dikkat ediniz; sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar.” **M:424**

**5** Bu hüküm, fıtrat dairesindeki asliyet itibariyle cezada tahfif sebebi olduğu gibi bu asrın emsalsiz fitnesi sebebiyle de tahfif daha çoktur. Ancak günahı bilerek âlenî işleyan fâsık-ı mütecahir olmamak şartiyle.

**6 Yani şiddetli fitne sebebiyle amel-i salihin zorluğundan kıymeti yüksek olur. Evet**

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

¯G[¬Z«- ¬?«@¬8 ­h²%«! ­y«V«4 ]¬BÅ8­! ¬(@«,«4 «G²X¬2 ]¬BÅX­,¬" «tÅ,«W«# ²w«8

Yani: “Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.” Evet Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymetdardır. Hususan bid’aların istilâsı zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetdardır.” **L:49**

“Yani: “Bid’aların ve dalaletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur’aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.” **L:**7**1**2**6**8**7**

**İslam hatta hizmet dairesinde görünen fakat fesad aleti olmuş kişiye ne nazarla bakılacak! Resul-i Ekrem A.S.M. böyle kişileri bildiği halde Allah’a havale edip bir şey demediği ehadiste görülüyor.**

**Kastamonu Lahikasında şu izah var:** “Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar ve peder ve vâlideler hakkında dehşetli neticeler vriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki; Risale-i Nur bu müdhiş tahribata karşı, girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı **fesada** vermesi gibi; şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin tezelzülüyle de Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik **fesada** ve ifsada **başlıyor**.

Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî mücahedeleri, inşâallah zaman-ı Sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya medar olur.” **K:149**

**Bir ayet-i kerimede ehl-i fesad hakkında şöyle buyrulur:**

**“**¬Œ²\*«²! ]¬4 «–:­G¬,²S­< «: : Evet fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamıyan bir

şahıs gibi çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli halet, bir parça hafif olsun. Çünki musibet umumî olursa, hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilâl, bir fenalık hissi uyanırsa; yüksek hissiyatı, kemalâtı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs, tam manasıyla Arz'da yırtıcı bir hayvan, ihtilâli çıkarıp büyüten bir bela, **fesadı** durmayıp karıştıran bir âfet kesilir.” **İ:174**

“Evvelki âyette hilkatten maksad beşer olduğu ve Hâlık'ın yanında beşerin bir mevki sahibi bulunduğu tasrih edildiğinde sâmiin zihnine geldi ki: "Bu kadar **fesad**, şürur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu  **fesadcı** beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır?" Sâmiin bu vesvesesini def' için şöyle bir işarette bulundu ki: Beşerin o şürur ve **fesadları**, onda vedîa bırakılan sırra mukabele edemez, affolur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allâm-ül Guyub'un ilmindeki bir hikmet içindir.” **İ:198**

“İşte Kur'an-ı Kerim

# «š@«8±¬G7! ­t¬S²,«< «: @«Z[¬4 ­G¬,²S­< ²w«8 @«Z[¬4 ­u«Q²D«#!«

!x­7@«5 cümlesiyle o üç noktaya

işaret etmiştir. Melaikenin sual-i taaccüb ve istifsarları bittikten sonra, sâmi', Cenab-ı Hak'tan verilecek cevabı beklerken Kur'an-ı Kerim

«–x­W«V²Q«# «@«8 ­v«V²2«! ]±¬9¬! «Ä@«5 cümlesiyle cevab vermiştir. Yani "Eşya ve ahkâm, sizin

malûmatınıza münhasır değildir. Adem-i ilminiz, onların vücuda gelmeyeceklerine sebeb olamaz. Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için,  **fesadlarını** nazara almam." ferman etmiştir.” **İ:199**

2-İhtilal ve fesadın asıl ve madeni

“Eğer sahife-i âlemde tarihî bir nazarla dikkat ve cem'iyet-i beşeriyenin mesavisinin esasları teftiş edilse görülecektir ki, bütün ihtilal ve **fesadın** asıl ve madeni ve bütün ahlâk-ı rezilenin muharrik ve menbaı, tek iki kelimedir. O iki kelimenin imtizacından bomba gibi küre-i arz patladı ve izdivacından, medenî insanlardan canavarlar doğdu.

**Birinci Kelime:** Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne?

**İkinci Kelime:** İstirahatım için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim.

Merhametsiz nefisperest olan birinci kelime-i gaddaredir ki; âlem-i insanı zelzeleye getirip, kıyameti kopmak üzeredir. Şu kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki, o da zekattır ve zekatın mükemmili olan sadakattır. Ve onun mütemmimi olan karz-ı hasendir.

Harîs, hodgâm, zalim olan ikinci kelimedir ki, beşerin terakkiyatını öyle sarsıyor ki, herc ü merc ateşine atmak üzeredir.

Şu dâhiye-i dehyanın tek bir devası var. O da hurmet-i ribadır ve faizin bütün vesailini hayat-ı içtimaiyeden ref' etmektir. Hodgâm ellerde servetin inhisarına vesile olan riba kapları, bankaları seddir. Evet bu kaplar ile servet ve temellük, kalil adamlarda toplanır. Bu iki düstur ile tevzi' edilmezse, gasbedilecektir.” **STİ:107**

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FETVA

1. **İmam-ı A'zam'ın bir fetvanın su-i istimal edilişi**
2. **Dişlerin kaplanması hakkında fetva meselesi**
3. **Kizbe fetva vermek meselesi**
4. **Milletin huzur ve selâmeti için re'y-i cumhur fetvasının esas olması zaruridir**
5. **Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin**
6. **Hz. Üstadın baskılara rağmen fetva vermeyip şer cereyanına alet olmaması**

**Bu tabirin icmalî bir manası şöyledir: Dinî bir mes’elenin ehli tarafından verilen hükmü. Bir hadisenin veya fiilin dine uygun olup olmadığı hakkında salahiyetli makamca verilen karar. Dinî sahada hüküm ve söz sahibi olmak manalarına gelir.**

**Hz Üstad’ın, şahs-ı manevisi olan Risale-i Nura müsteniden ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle muvazzafiyetini anlatırken diyor ki:**

“Ehl-i ilmin bir kısmında, bir **enaniyet-i ilmiye** bulunur. **Kendi mütevazi de olsa**, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. **Kalbi, aklı** ne kadar yapışsa da; **nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister**, kendini satmak ister, hattâ yazılan **risalelere karşı muaraza ister**. **Kalbi risaleleri sevdiği** ve **aklı istihsan ettiği** ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde **zımnî bir adavet** besler gibi, **Sözler'in**

**kıymetlerinin tenzilini arzu eder** tâ ki kendi **mahsulât-ı fikriyesi** onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki **bilmecburiye1** bunu haber veriyorum ki:

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin **dairesi içinde olanlar**, **allâme** ve **müçtehidler** de olsalar;**2** vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu **ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz**.**3** Eğer biri, **dairemiz içinde** nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer.**4** Çünki

**1** Herkesin diyaneten bilip ittiba etmesi gerekli olduğu için ilaniyle müceddidiyetin hukukunu muhafaza mecburiyetiyle

**2 Evet, müctehid ile müceddid arasında fark vardır. İkisinin vazife asliyetleri ve istinad noktalarının**

**menşe’leri itibariyle müctehid, naklî ve kesbî ilme istinad ettiği halde, müceddid daha çok vehbî ilme istinad**

**eder. Son müceddid, aynı zamanda müctehiddir. Müceddidin şahs-ı manevisine bakan şu beyan:**

“Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u a’zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.” **M:440**

**3** Herkesin diyaneten bilip ittiba etmesi gerekli olduğu için ilaniyle müceddidiyetin hukukunu muhafaza

mecburiyetiyle

**4** Şerh ve izahın şekli, şöyle izah ediliyor. **“**Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me’haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur’an kelâmullah olduğuna ve i’cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem’edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz

çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını  **muhtaç olanlara** yetiştiriyoruz!.."” **M:426**

**İşte ittiba edilmesi gereken son asrın son müceddidi, burada sarahatla ilan edilmiş oluyor.**

1. İmam-ı A'zam'ın bir fetvanın su-i istimal edilişi

“Ehl-i ilhada kapılan ülema-üs sû', milleti aldatmak için diyorlar ki: İmam-ı A'zam, sair imamlara muhalif olarak demiş ki: "**İhtiyaç olsa**, **diyar-ı baidede**, **Arabî hiç bilmeyenlere**,  **ihtiyaç derecesine** göre; **Fatiha yerine Farisî tercümesi** cevazı var." Öyle ise, biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz?

Elcevab: İmam-ı A'zam'ın bu **fetvasına** karşı, başta a'zamî imamların en mühimleri ve sair oniki eimme-i müçtehidîn, o **fetvanın** aksine **fetva** veriyorlar. Âlem-i İslâmın cadde-i kübrası, o umum eimmenin caddesidir. Mu'zam-ı Ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususî ve dar caddeye sevkedenler, idlâl ediyorlar. İmam-ı A'zam'ın **fetvası**, beş cihette hususîdir:

Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âherde bulunanlara aittir.

İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir.

Üçüncüsü: Bir rivayette, lisan-ı ehl-i Cennet'ten sayılan Farisî lisanıyla tercümeye mahsustur.

Dördüncüsü: Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, tâ Fatiha'yı bilmeyen namazı

terketmesin.

Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, avamın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki za'f-ı imandan gelen ve menfî fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve za'f-ı imandan tevellüd eden meyl-i tahrib saikasıyla tercüme edip **Arabî aslını terketmek, dini terk ettirmektir**!” **M:434**

1. Dişlerin kaplanması hakkında fetva meselesi

“(Hulusi Bey'in sualine cevabdır)

(Dişlerin kaplanması hakkındaki suale cevab)

1932 tarihli sualinize şimdilik etrafıyla cevab veremiyorum. Fakat bu mes'ele ile münasebetdar bir-iki mes'ele-i şeriatı icmalen yazıyorum. Şöyle ki:

Abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil sünnettir. Fakat gusül hengâmında ağzını yıkamak farzdır. Az bir şey de yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır. Onun için dişleri kaplama lehinde ülemalar **fetva** vermeye cesaret edemiyorlar. İmam-ı A'zam ile İmam-ı Muhammed (Radıyallahü anhüma) gümüş ve altundan dişlerin yapılmasına **fetvaları**, **sabit kaplama** hakkında olmamak gerektir. Halbuki bu diş mes'elesi umum-ül belva suretinde o derece intişarı var ki, ref'i kabil değil. Ümmeti bu belva-yı azîmeden kurtarmak çaresini düşündüm, birden kalbime bu nokta geldi. Haddim ve hakkım değil ki ehl-i içtihadın vazifesine karışayım, fakat bu umum-ül belva zaruretine karşı, **fetvalara** tarafdar olmadığım halde diyorum ki:

Eğer **mütedeyyin bir hekim-i hâzıkın gösterdiği** ihtiyaca binaen **kaplama sureti olsa**, altındaki **diş ağzın zahirîsinden çıkar**, bâtın hükmüne geçer. Gusülde yıkanmaması guslü ibtal etmez. Çünki üstündeki kaplama yıkanıyor, onun yerine geçiyor. Evet **cerihaların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından** ceriha yerine yıkanması, şer'an o yaranın gasli yerine geçtiği gibi; böyle **ihtiyaca** binaen **sabit kaplamanın** yıkanması dahi dişin yıkanması yerine

devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te’lif ile ve Dokuzuncu Şua’ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.” **K:56**

geçer, guslü ibtal etmez. ¬yÁV7! «G²X¬2 v²V¬Q²7!«:

Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor. Elbette yalnız süs için, ihtiyaçsız dişleri kaplamak veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Çünki hattâ zaruret derecesine geldikten sonra böyle umum-ül belvada eğer bilerek sû’-i ihtiyarıyla olsa, o zaruret ibaheye sebebiyet vermez. Eğer bilmeyerek olmuş ise, zaruret için elbette cevaz var.” **B:277**

1. Kizbe fetva vermek meselesi

“Ey bu Câmi-i Emevî'deki kardeşlerim! Ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm mescid-i kebirindeki dörtyüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız! Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. "Urvet-ül vüska" sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur.

Amma maslahat için kizb ise, **zaman onu neshetmiş**. Maslahat ve zaruret için bazı âlim "muvakkat" **fetvası** vermişler. Bu zamanda o **fetva** verilmez. Çünki o kadar sû'-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaatı olabilir. Onun için **hüküm maslahata bina edilmez**.

Meselâ: Seferde namazı kasretmenin sebebi, meşakkattır. Fakat illet olamaz. Çünki muayyen bir haddi yok. Sû'-i istimale düşebilir. Belki illet, yalnız sefer olabilir. Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeğe illet olamaz. Çünki **muayyen bir haddi yok**,**5** sû'-i istimale müsaid bir

bataklıktır. **Hükm-ü fetva** ona bina edilmez. Öyle ise

­x­UÇ,7! @Å8¬!«: ­’²G±¬M7! @Å8¬! Yani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir.**6**

İşte şimdi **beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla** ve **tezviratlarıyla7** emniyet-i umumiyenin ve rûy-i zemin asayişlerinin zîr ü zeber olması kizble ve maslahatın sû'-i istimali ile olmasından, elbette o üçüncü yolu kapatmağa beşeri mecbur ediyor ve kat'î emir veriyor.**8** Yoksa

bu yarım asırda gördükleri **umumî harbler** ve **dehşetli inkılablar** ve **sukutlar** ve **tahribatlar**,

başlarına bir kıyameti koparacak.**” H:50**

**Demek böyle tezviratlı yalanları yayanlar, milli hayatta ve cemiyette müfsid kişilerdir. Azıcık vicdan sahibi bundan şiddetle kaçar.**

1. Milletin huzur ve selâmeti için re'y-i cumhur fetvasının esas olması

**zaruridir**

“Sual: Âlem-i İslâm ülemasının ortalarındaki müdhiş ihtilafata ne dersin? Re'yin nedir?

Cevab: Ben âlem-i İslâmiyete **gayr-ı muntazam** veya intizamı bozulmuş bir meclis-i meb'usan ve bir **encümen-i şûra** nazarıyla bakıyorum. **Şeriattan işitiyoruz** ki; **re'y-i cumhur budur**, **fetva** bunun üzerinedir. İşte şu, bu meclisteki re'y-i ekseriyetin naziresidir.**9** Re'y-i

cumhurdan maada olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâlî ve boş olmazsa istidadatın re'ylerine bırakılır. Tâ herbir istidad terbiyesine münasib gördüğünü intihab etsin. Lâkin burada iki nokta-i mühimme vardır: **(1)**

**5** Yani meşakkatın muayyeniyeti yok

**6** Yani bir tahakküm karşısında tavizkâr ve yalan konuşmak değil, ancak susmak caiz olur.

**7** Aldatıcı yalan sözler ve insanları birbirinin aleyhine geçiren aldatıcı yalanlar ve müzevirliklerle

**8** Yani şahsî meyil ve garazla, böyle, şöyle yapılması maslahattır gibi sözler, meşru olmaz. Kitabın hükümlerini esas almak lâzımdır.

**9** Aynı gibidir ve hükmü câridir

**(1)**: Şu iki noktaya dikkat ile kıymet versen fena olmaz.

**Birincisi:** Şu istidadın meyelanı ile intihab olunan ve bir derece hakikatı tazammun eden ve ekalliyette kalan kavl, nefs-ül emirde mukayyed ve o istidad ile mahsus olduğu halde, sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etbaı iltizam edip tamim etti. Mukallidi taassub edip, o kavlin hıfzı için muhaliflerin hedmine çalıştılar. Şu noktadan müsademe, müşagabe, cerh ve red, o derece meydan aldı ki, ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazan rahmetli bir bulut, şems-i İslâmiyetin tecellisine bir hicab teşkil etmiştir. Lâkin ziya-yı şemsten tefeyyüz etmesine istidad bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi, ziyayı dahi men’etmektedir.

**İkincisi:** Ekalliyette kalan kavl, eğer içindeki hakikat ve mağz, onu intihab eden istidadlardaki heves ve heva ve mevrus âyineye ve mizacına galebe çalmazsa, o kavl bir hatar-ı azîmde kalır. Zira istidad onunla insibağ edip onun muktezasına inkılab etmek lâzım iken; o, onu kendine çevirir ve telkîh eder, kendi emrine müsahhar eder. İşte şu noktada hüda hevaya tahavvül ve mezheb dahi mizacdan teşerrüb eder. Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir döker**.**” **Mü:79**

**Bu anlatılan hüküm, ancak kitabtan görülebilir.**

“Her müstaid çendan içtihad edebilir. Lâkin içtihadı o vakit düstur-ul amel olur ki, bir nevi icma' veya cumhurun tasdikine iktiran eder. Böyle bir Şeyhülislâm manen bu sırra mazhar olur. Şeriat-ı Garra'da daima icma' ve re'y-i cumhur, **medar-ı fetva** olduğu gibi, şimdi de **fevza-i ârâ** için, böyle bir faysala lüzum-u kat'î vardır.” **STİ:39**

1. Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin

“**S-** Anadolu aleyhinde çıkmış olan **fetvaya** ne dersin? **(\*)**

**C- Fetva-yı mahz** değil ki, itiraz edilmesin. Belki kazayı tazammun eden bir **fetvadır**. Çünki  **fetvanın** kazadan farkı, mevzuu âmdır; gayr-ı muayyendir, hem mülzem değil... Kaza ise muayyen ve mülzemdir. Şu **fetva** ise, hem muayyendir, kim nazar etse bizzarure muradı anlar. Hem mülzem olmuştur. Çünki avam-ı müslimîni onlar aleyhinde sevketmekte esbabın en âhiridir.

Mademki şu **fetva**, kazayı tazammun ediyor, kazada iki hasmı dinletmek zarurîdir. Anadolu da söylettirilmeliydi. Netice-i müddeiyatlarını aleyhlerinde olan davalarla, siyasiyyun ve ülemadan bir heyet tarafından, maslahat-ı İslâmiye noktasında muhakeme edildikten sonra, **fetva** verilebilirdi.

Zâten şimdi bazı hakaikte bir inkılab var. Ezdad isimlerini değiştirip, mübadele etmişler.

Zulme adalet, cihada bagy, esarete hürriyet namı veriliyor.” **STİ:88**

1. Hz. Üstadın baskılara rağmen fetva vermeyip şer cereyanına alet olmaması

**Evet,** “Müfessirin, Kur'anî ve Şer'î mes'eleleri beyan ederken, şu veya bu tazyik ve işkenceyi nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak **fetva** vermeyen ve ölümü istihkar edip, dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikatı pervasızca söyleyen İslâmî şecaat ve cesarete mâlik olan bir müfessir olması gerektir.

Hem i'dam plânlarının tatbik edildiği ve bir tek dinî risale neşrettirilmediği dehşetli bir devirde, bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'anî, Şer'î esasatı te'lif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kâmil ve İslâm'ın bu asırda hakikî bir rehber-i

**(\*):** Cây-ı dikkattir ki; merkez-i Hilafet üleması ve Dâr-ül Hikmet ve zabıta-i ahlâkiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu Hükûmeti’nin bir emri ile, bütün işret, kumar gibi kebairler men’ edildi. Demek **desatir-i hikmet**, **nevamis-i hükûmetle**; **kavanin-i hak**, **revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse**, cumhur-u avamda müsmir olamaz.

ekmeli ve Kur'anın muteber bir müfessir-i a'zamı olmuş olması lâzımdır.“**Ko:14**

“Bîçare bir kısım âlimler ve ehl-i takva insanlar, çoluk-çocuğunun maişet derdi için bid'alara  **fetva** verdiler veya tarafdar göründüler. Hususan din derslerini kaldırıp Ezan-ı Muhammedî'yi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı, a'zamî fedakârlık ve a'zamî sebat ve metanet ve herşeyden istiğna etmek lüzumu karşısında, ben bir sünnet-i seniye olan evlenmek âdetini terkettim ki; tâ çok haramlara girmeyeyim ve çok vâcibleri ve farzları yapabileyim. Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünki o kırk sene zarfında birtek sünneti yerine getiren bazı hocalar, on kebaire ve haramlara girmeye, bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler.” **Hn:26**

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FEYLESOF

(Bk: Felsefe)

1. **Maneviyattan mahrum bir feylesofun haleti**
2. **Nübüvvete ittiba etmeyen feylesofların tenkidi**

**3-İnanan feylesofun Kur’andan istifadesi**

1. **Feylesoflardan kırküç tanesinin beyanatı**
2. **Garb feylesoflarından bir kısmının itirafları**
3. **Fennî mes'eleleri keşfeden feylesoflar, Hakkın esrarını da keşfedebilirler denilmez 7-Ecnebi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair**

**8-Bediüzzaman, Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir**

**feylesofudur**

1. **Maneviyattan mahrum bir feylesofun haleti**

“Evet tam **münevver-ül kalb** bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedaniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir **münevver-ül akıl** denilen kalbsiz bir fâsık **feylesof** ise; gökte bir kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer. "Acaba bu serseri yıldız Arzımıza çarpmasın mı?" der; evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terkettiler.)” **S:19**

1. Nübüvvete ittiba etmeyen feylesofların tenkidi

“ !«H´Z¬" ²v­Z­8«Ÿ²&«! ²v­;­h­8²@«# ²•«!

Yahut; acaba akıllarına güvenen akılsız **feylesof**lar gibi, "aklımız bize yeter" deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler. Halbuki akıl ise, sana ittibaı emreder. Çünki bütün dediğin makuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez.” **S:386**

3-İnanan feylesofun Kur’andan istifadesi

“Meselâ: @«Z«7 ¯±h«T«B²,­W¬7 ›¬I²D«# ­j²WÅL7! «: daki "Lâm"; hem kendi manasını, hem "fî" manasını, hem "ilâ" manasını ifade eder. İşte ±¯h«T«B²,­W¬7 in "Lâm"ı, avam o "Lâm"ı "ilâ"

manasında görüp fehmeder ki, size nisbeten ışık verici, ısındırıcı müteharrik bir lâmba olan Güneş, elbette bir gün seyri bitecek, mahall-i kararına yetişecek, size faidesi dokunmayacak bir suret alacaktır, anlar. O da, Hâlık-ı Zülcelal'in Güneş'e bağladığı büyük nimetleri düşünerek "Sübhanallah, Elhamdülillah" der. Ve âlime dahi o "Lâm"ı "ilâ" manasında gösterir. Fakat mensucat-ı Rabbaniyenin bir mekiği, gece gündüz sahifelerinde yazılan mektubat-ı Samedaniyenin mürekkebi, nur bir hokkası suretinde tasavvur ederek Güneş'in cereyan-ı surîsi alâmet olduğu ve işaret ettiği intizamat-ı âlemi düşündürerek Sâni'-i Hakîm'in san'atına "Mâşâallah" ve hikmetine "Bârekâllah" diyerek secdeye kapanır. Ve kozmoğrafyacı bir **feylesof**a "lâm"ı "fî" manasında şöyle ifham eder ki: Güneş, kendi merkezinde ve mihveri

üzerinde zenberekvari bir cereyan ile manzumesini emr-i İlahî ile tanzim edip tahrik eder.”

**S:393**

1. **Feylesoflardan kırküç tanesinin beyanatı**

“En mühim bir ceride-i İslâmiyede, umum âlem-i İslâma taalluk eden ve gayet ehemmiyetli siyasîlerden ve hayat-ı içtimaiye ile çok alâkadar olan umum hukukçulardan 1927 senesinde Avrupa'da toplanan bir kongrede mühim ecnebi **feylesof**lar, şeriat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) dair bu aşağıda yazılan Arabî fıkranın aynını kendi lisanlarıyla söylemişler. O Arabî ceridenin naklettiği Arabî ifadeyi aynen yazıyoruz ve tercümesini de Arabî ifadenin altına ilâve ediyoruz. Nur Çeşmesi'nin âhirinde yazılan ecnebi **feylesof**lardan kırküç tanesinin beyanatı, bu iki kahraman **feylesofun** beyanatıyla kırkbeş tane şahid-i sadık oluyor. ­š!«G²2«²! ¬y¬" ²«G¬Z«- @«8 ­u²N«S²7«! "Fazilet odur ki; düşmanlar dahi onu tasdik etsin."”

**M:214haşiye**

1. **Garb feylesoflarından bir kısmının itirafları**

“Evet garb üleması ve **feylesof**ları itiraf ve ikrar etmişler ki: "İslâmiyetin kanunları, yüksek bir tarzda âlemin ıslahına kâfidir."

Hem Külliyet-ül Hukuk Kongresinin cem'iyetinde, bütün hukukiyyunun toplandığı o kongrede 1927 senesinde onun reisi **feylesof** üstad Shebol demiş ki: "Muhammed'in (A.S.M.) beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünki o zât ümmi olmasıyla beraber, onüç asır evvel öyle bir şeriat getirmiş ki; biz Avrupalılar iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek, en mes'ud, en saadetli oluruz."

İkincisi veyahut Nur Çeşmesi'nin âhirine ilâve edilenlerle kırkbeşincisi olan Bernard Shaw demiş: "Din-i Muhammedî'nin (A.S.M.) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi: Gayet acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki: O din tek, yekta, emsalsiz bir din-i ferîd olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani, ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammed'in (A.S.M.) dini öyle bir dindir ki, insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki: Beşere vâcibdir ki desin: "Muhammed (A.S.M.) insaniyetin halaskârıdır. Ve halaskârlık namı, ona verilmek lâzımdır."” **M:215**

“Şu notada, Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden dokuz muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle, bazı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birdenbire, bu kadar zahir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl **feylesoflar** kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet onlar, mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikat-ı meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki; yazılmış herbir muhalin ucunda

beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı makul (Haşiye) hülâsa-i mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gayet bedihî ve kat'î bürhanlarla şübhesi olanlara tafsilen

beyan ve isbat etmeye hazırım.” **L:176**

“Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki: Şu zamanda çok ileri giden  **feylesof**lar diyorlar ki: "Hiçten hiçbirşey icad edilmiyor ve hiçbirşey i'dam edilmiyor; yalnız bir terkib bir tahlildir ki, kâinat fabrikasını işlettiriyor."

**(Haşiye):** Bu risalenin sebeb-i te'lifi; gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i imaniyeyi tezyif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur'ana hücum edilmesidir. O hücum ise, şiddetli bir hiddeti (kalbe) kaleme verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl mezheblilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği, nez7ih3a7ne ve nazikane ve kavl-i leyyindir.

Elcevab: Nur-u Kur'an ile mevcudata bakmayan **feylesof**ların en ileri gidenleri bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülât ve vücudlarını -sâbıkan isbat ettiğimiz tarzda- imtina' derecesinde müşkilâtlı gördüklerinden, iki kısma ayrıldılar.

Bir kısmı Sofestaî olup, insanın hassası olan akıldan istifa ederek, ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek, kâinatın vücudunu inkâr etmeyi; hattâ kendilerinin vücudlarını dahi inkâr etmesini; dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icad sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini, hem kâinatı inkâr edip, cehl-i mutlaka düşmüşler.

İkinci güruh bakmışlar ki; dalalette, esbab ve tabiat mûcid olmak noktasında, bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilâtı var ve tavr-ı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bilmecburiye icadı inkâr ediyorlar, "yoktan var olmaz" diyorlar ve i'damı da muhal görüyorlar, "var yok olmaz" hükmediyorlar. Yalnız harekât-ı zerrat ile, tesadüf rüzgârlarıyla bir terkib ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet-i itibariye tahayyül ediyorlar. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları, gör; ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve süfli ve echel yaptığını bil; ibret al!” **L:193**

“Asfiya ve sıddıkîn denilen müçtehidler, imamlar, allâmeler; İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dâhî **feylesoflar** misillü binler ehl-i tahkik, aklî ve mantıkî bir tarzda, her biri ayrı bir meslekte, şübhesiz binler hüccetlere ve kat'î bürhanlara istinaden, ilmelyakîn derecesinde Muhammed'in (A.S.M.) risaletine ve hakkaniyetine imanları, öyle küllî bir şehadettir ki; onların umumu kadar bir zekâsı bulunmayan karşılarına çıkamaz.

İşte o hadsiz şahidlerden birisi, bu zamanda Risale-i Nur'dur ki; münkirler ona karşı hiçbir çare bulamadıklarından, zabıta ve adliyeyi aldatıp mahkeme eliyle susturmasına çalışıyorlar.” **Ş:627**

1. Fennî mes'eleleri keşfeden feylesoflar, Hakkın esrarını da

**keşfedebilirler denilmez**

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh Avrupa **feylesof**ları maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı iman, İslâm ve Kur'anın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-i İslâmiyeye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, nefs-ül emir de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh şimşek, buhar gibi fennî mes'eleleri keşfeden **feylesof**lar, Hakkın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise, kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünki kalblerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür.**" Ms:239p.4**

1. Ecnebi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair

“Ecnebi **feylesof**ların Kur'an'ı tasdiklerine dair şehadetleri

(Bu **feylesofların** Kur'an hakkındaki senalarının bir hülâsası Küçük Tarihçe-i Hayat'ta ve Nur Çeşmesi Mecmuası'nda yazılmıştır.)

Prens Bismarck (Bismark)'ın Beyanatı

Sana muasır bir vücud olamadığımdan müteessirim ey Muhammed! (A.S.M.)

Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavî kitabları tam ve etrafıyla tedkik ettimse de, tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cem'iyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin (A.S.M.) Kur'anı, bu kayıddan âzadedir. Ben Kur'anı her cihetten tedkik ettim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin (A.S.M.) düşmanları, bu kitab Muhammed'in (A.S.M.) zade-i tab'ı olduğunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel hattâ en

mütekâmil bir dimağdan böyle hârikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza âlet olmak manasını ifade eder ki; bu da ilim ve hikmetle kabil-i te'lif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki; Muhammed (A.S.M.) mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır.

Sana muasır bir vücud olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (A.S.M.)! Muallimi ve naşiri olduğun bu kitab, senin değildir; o lahutîdir. Bu kitabın lahutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.

Prens Bismarck” **Ni:203**

“Tarih-i âlemin şehadetiyle sabittir ki; parmakla gösterilen en büyük bir dâhî, ancak umumî bir istidadı ihya ve umumî bir hasleti ikaz ve umumî bir hissi inkişaf ettirebilir. Eğer böyle bir hissi de ikaz edememiş ise sa'yi hep heba olur.

Tarih bize gösteriyor ki; en büyük bir insan, **hamiyet-i milliye**, **hiss-i uhuvvet**, **hiss-i muhabbet**, **hiss-i hürriyet** gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veyahut üç hissi ikaz etmeye **muvaffak** olur. Acaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm, zulmetleri altında gizli kalan binlerce **hissiyat-ı âliyeyi**, Ceziret-ül Arab memleketinde, bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek hârikulâde değil midir? Evet şems-i hakikatın ziyasındandır. Bu noktaları aklına sokamayanın, Ceziret-ül Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey muannid! Ceziret-ül Arab'a git, en büyük **feylesof**lardan yüz taneyi de intihab et, beraber götür. Onlar da orada ahlâkın ve maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed-i Arabî'nin o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilâyı, senin o **feylesofların** şu medeniyet ve terakkiyat devrinde yüzde bir nisbetinde verebilirler mi? Çünki o zâtın yaptığı o cilâ; İlahî, sabit, lâ- yetegayyer bir cilâdır ve onun büyük mu'cizelerinden biridir.

Ve keza bir işde **muvaffakıyet** isteyen adam, **Allah'ın âdetlerine** karşı safvet ve muvafakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve **heyet-i içtimaiye rabıtalarına** münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatla cevab verecektir.

Ve keza heyet-i içtimaiyede, **umumî cereyana** muhalefet etmemek lâzımdır. Muhalefet edildiği takdirde, dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh o cereyanlarda, tevfik-i İlahînin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla, o dolabın üstünde Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hak ile mütemessik olduğu sabit olur.” **İ:110**

1. Bediüzzaman, Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir

**feylesofudur**

“Hülâsa olarak arz ederiz ki: Bediüzzaman, ihlas-ı tâmmeye mâlik, hârikulâde, hakikî bir müfessir-i Kur'andır. Hem ihlas-ı etemme vâsıl olmuş, kahraman ve yekta bir hâdim-i Kur'andır. Risale-i Nur'un müellifi olmak itibariyle; hem bir **mütekellim-i a'zamdır**, hem ilimde gayet derecede mütebahhir ve râsih, muhakkik ve müdakkik bir allâmedir, hem **ilm-i Mantık'ın** yüksek, nazirsiz bir üstadıdır.

Ta'likat namındaki te'lifatı, Mantık'ta bir şaheserdir. Hem mümtaz ve hakperest ve hakikatbîn bir dâhîdir, hem Kur'anla barışık müstakim felsefenin hakikatperver bir  **feylesof**udur, hem nazirsiz bir **sosyolog** (içtimaiyatçı) ve bir **psikolog** (ruhiyatçı) ve bir  **pedagog** (terbiyeci)dur, hem daima hakikat terennüm etmiş ve eden, yüksek ve emsalsiz ve dâhî bir müellif ve edibdir.” **Ko:37**

“Meslek-i Kur'anîde tam gitmeyen, hususan **aklı, nakle tercih eden** Mu'tezile imamları, ve yalnız aklına itimad eden **İşrakiyyun feylesofları** ve onların silâhıyla onları mağlub

etmeğe kendilerini mecbur zanneden ehl-i hakikat ve ehl-i sünnet velcemaat allamelerinin dersini anlamak için çok sene ders almak lâzım geliyordu.

Feyz-i Kur'an ile, Risale-i Nur bir senede o on senelik vazife-i imaniyeyi görüyor. Eski zamanda İlm-i Kelâm'da büyük âlimler ve dindar **feylesoflar** marifetullah için esbab silsilesinin devir ve teselsülünün muhaliyetini göstermekle marifetullah ve Vâcib-ül Vücud'un vahdaniyetini isbat ederlerdi.

Kur'an-ı Hakîm'in hakikatı ve mu'cizane mesleği, her şeyde marifetullaha bir pencere açar. O ülema ve **feylesofların** mecmu'-u âlemde gösterdikleri hüccet-i ehadiyet ve bürhan-ı vahdaniyeti her bir şeyde hattâ her bir zerrede gösterir.

°G¬&!«: ­yÅ9«! ]«V«2 Ç"­G«# °^«<³~ ­y«7 ¯š²z«- ±¬u­6 ]¬4 «: hakikatı bunun mücmel bir ifadesidir. Yani

zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir pencere-i tevhid var. Doğrudan doğruya Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u sıfâtı ile bildiren âyetler, yani delalet ve işaretler var.” **Mf:85**

##### ¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FEYZ

**1-Feyze mazhariyetin vesileleri 2-Kudsiyetten gelen feyizler**

1. **Adabdan gelen feyz**
2. **Mürşid feyze ma’kes olur, fakat masdar olamaz**
3. **Sahabelerin tefeyyüzü**
4. **Risalet-ün Nur Kur’an’ın feyzinden mülhemdir**
5. **Muhatabların hakaika ciddi teveccühleri, feyizlerin nüzulüne sebebdir**
6. **Feyz-i İlahîyi celbeden latifeler**
7. **Tarîkatsız mazhar olunan feyiz yolu**
8. **Velilerin feyz vermeleri, hâlî veya fiilî bir duadır**
9. **feyz-i fazlından olan hasenatı, kendi nefsine verme hatası**
10. **Masnu’da olan feyz-i kemal, Sâni’in kemalinden iktibastır**

**Bu kelime lügatta: Bolluk. Bereket \* İlim \* İrfan. Mübâreklik \* Şân, şöhret \* İhsan, fazıl, kerem.**

**Yüksek rütbe almak \* Suyun çoğalıp çay gibi taşması manalarına gelir.**

**Maneviyatta ise, irşad edici söz, yazı, büyük dini şahsiyetlerden ve bilhassa Kur’an gibi manevî değerlere sahib olanlardan alınan derslerle manevi hislerin gelişmesi manasına gelir.**

**Risale-i Nurda feyz kelimesinin şu terkibleri geçer: Feyz-i âmm, feyz-i envâr-ı Muhammedî (A.S.M.), feyz-i fazl, feyz-i Hak ve nur, feyz-i hidayet, feyz-i hikmet, feyz-i hürmet, feyz-i i’caz, feyz-i İlahî, feyz-i ilim, feyz-i iman, feyz-i in’am ve ihsan, feyz-i kemal, feyz-i keramet, feyz-i Kur'an, feyz-i küllî, feyz-i mutlak, feyz-i Nur, feyz-i Rahman, feyz-i rahmet, feyz-i sohbet-i nübüvvet, feyz-i tecelli, feyz-i ulvî, feyz-i umumî, feyz-i vücud, feyz-i ziya**

1. **Feyze mazhariyetin vesileleri**

“Ehl-i dünya diyorlar ki: Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun, bu işlere karışmaya hakkın yok.

**Elcevab:** Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz! İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usûlünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i imaniye ve esasat-ı Kur'aniye, **resmî bir şekilde** ve **ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine** sokulmaz; belki bir **mevhibe-i İlahiye** olan o esrar, **hâlis bir niyet** ile ve **dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd** etmek vesilesiyle o **feyizler** gelebilir.” **M:70**

**Bu beyandan anlaşılıyor ki, nefsin isteklerinin ve enaniyet gibi hislerin tesirinde kalmak, o manevi feyizlere manidir.**

1. Kudsiyetten gelen feyizler

“"Sübhanallah" diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl noktasında bir defa taallüm eder. Halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i taallümünden başka, lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac eden meal-i icmalî, çok nurlara ve **feyizlere** medardır. Bahusus tekellüm-ü İlahî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o kudsiyetten

gelen **feyizler** ve nurlar, çok ehemmiyetlidir.**1**” **M:341**

1. Adabdan gelen feyz

“Sünnet-i Seniyenin meratibi var. Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı Garra'da tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da, nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da, iki kısımdır. Bir kısım, ibadete tabi Sünnet-i Seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid'attır. Diğer kısmı, "âdâb" tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniye kitablarında zikredilmiş. Onlara muhalefete, bid'a denilmez. Fakat âdâb-ı Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakikî edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve âdât), **muamelât-ı fıtriyede** Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tevatürle malûm olan harekâtına ittiba etmektir. Meselâ: **Söylemek âdâbını** gösteren ve **yemek** ve **içmek** ve **yatmak** gibi hâlâtın âdâbının düsturlarını beyan eden ve **muaşerete** taalluk eden çok Sünnet-i Seniyeler var. Bu nevi Sünnetlere "âdâb" tabir edilir. Fakat o âdâba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir, o âdâbdan mühim bir **feyz** alır.” **L:53**

1. Mürşid feyze ma’kes olur, fakat masdar olamaz

“Evet üstad ve mürşid, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma'kes olduklarını bilmek lâzımdır. Meselâ: Hararet ve ziya, sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Senden Güneş'e karşı minnetdar olmaya bedel, âyineyi masdar telakki edip, Güneş'i unutup, ona minnetdar olmak, divaneliktir. Evet âyine muhafaza edilmeli, çünki mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-ı Hak'tan gelen **feyze** ma'kes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lâzımdır. Hattâ bazı olur ki, masdar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır, ne masdardır. Belki müridinin safvet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr-ı nazar ile o mürid başka yolda aldığı füyuzatı, üstadının mir'at-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasılki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O âyinede çok garaibi müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki, bazan nâkıs bir şeyhin hâlis müridi, şeyhinden daha ziyade kâmil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.” **L:135**

1. Sahabelerin tefeyyüzü

“Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslâmiyede kelimat-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. **Tazeliği haysiyetiyle** başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki; gaflet perdesi altında **mürur-u zamanla** gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı Muhammediye (A.S.M.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdes'ten) turfanda, taze olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen o zât; bir tek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar **feyiz** alabilir.” **L:327**

1. Risalet-ün Nur Kur’an’ın feyzinden mülhemdir

“Risalet-ün Nur sair te'lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitablardan alınmamış. Kur'andan başka me'hazı yok, Kur'andan başka üstadı yok, Kur'andan başka mercii yoktur. Te'lif olduğu vakit hiçbir kitab müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya  **Kur'anın feyzinden** mülhemdir ve sema-i Kur'anîden ve âyâtının nücumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor.” **Ş:711**

**1** Yani kelam-ı ilahî cihetinden kalbe feyizler gelebili7y4o2r.

“Resail-in Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîm'in mazharı olduğundan bu üç âyetin âhirleri ism-i Hakîm ile ve gelecek yirmibeşinci dahi Rahman ve Rahîm ile bağlamaları münasebet-i maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye binaen deriz ki: ¬Æ@«B¬U²7! ­u<¬i²X«# cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı

Mübin'in nüzulü olduğu gibi, mana-yı işarîsiyle de, her asırda o Kitab-ı Mübin'in mertebe-i arşiyesinden ve mu'cize-i maneviyesinden **feyz** ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirdini ve bir lem'asını cenah-ı himayetine ve daire-i harîmine bir hususî iltifat ile alıyor.” **Ş:711**

1. Muhatabların hakaika ciddi teveccühleri, feyizlerin nüzulüne sebebdir

“Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur'andan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur'anda arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o  **feyizleri ruhen istemeleri** ve **kabul** ve **tasdik** ve **tatbik** etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir.” **E:70**

1. Feyz-i İlahîyi celbeden latifeler

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Zikreden adamın **feyz-i İlahîyi** celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir. ­h­Q²L«< « ­b²[«& ²w¬8 husule gelir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler dahi **feyizden**

hâlî değildir.” **Ms:87**

“Kader, her şeye bir mikdar ve o mikdara göre bir kalıb vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak'tan aldığı **feyze** olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malûmdur ki, dâhilden harice süzülen cüz-ü ihtiyarî mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesi ile hâkimiyet-i esmanın nizam ve tekabülüyle **feyz** alınabilir. Maahaza, şemsin azametini bir kabarcıkta aramak, akıllı olanın işi değildir.” **Ms:181**

1. Tarîkatsız mazhar olunan feyiz yolu

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Tevfik-i İlahî refiki olan adam, tarîkat berzahına girmeden **zahirden hakikate** geçebilir. Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı **-tarîkatsız- feyiz** suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici bir yol buldum.

Seri-üs seyr olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîkı ihsan etmek, rahmet-i hâkimenin şânındandır.” **Ms:212**

1. Velilerin feyz vermeleri, hâlî veya fiilî bir duadır

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Velilerin himmetleri, imdadları, **manevî fiilleriyle feyiz** vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da olsun- Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de, **teşhis** edemedim.” **Ms:240**

1. feyz-i fazlından olan hasenatı, kendi nefsine verme hatası

“Hem nass ile sabit olan Fâtır'ın sırf **feyz-i fazlından** olan hasenatı kendi nefsine veriyorsun. Tâ işlemediğin şeylerle medholunasın. Şu edeb-i Kur'an ile edeblen. Kur'an-ı

Kerim diyor ki:

«t¬,²S«9 ²w¬W«4 ¯^«\±¬[«, ²w¬8 «t«"@«.«! @«8«: ¬yÁV7! «w¬W«4 ¯^«X«,«& ²w¬8 «t«"@«.«! @«8

**Malına sahib ol**. Başkasının malını gasbetme.” **Ni:46**

1. Masnu’da olan feyz-i kemal, Sâni’in kemalinden iktibastır

“Sâni'-i Zülcelal ne kadar evsaf-ı kemaliye varsa, onlarla muttasıftır. Zira mukarrerdir ki: Masnu'da olan **feyz-i kemal**, Sâni'in kemalinden iktibas edilmiş bir zıll-i zalilidir. Demek kâinatta ne kadar hüsün ve cemal ve kemal varsa, umumundan lâyuhadd derecede yüksek tabakada evsaf-ı cemaliye ve kemaliye ile Sâni' muttasıftır. Evet **ihsan servetin**, **icad vücudun, îcab vücubun**, **tahsin hüsnün fer'idir ve delilidir**. Hem de Sâni'-i Zülcelal, cemi' nekaisten münezzehtir. Maddiyatın mahiyatının istidadsızlığından neş'et eden nekaisten müberradır. Kâinatın mahiyat-ı **mümkinesinden** neş'et eden evsaf ve levazımatından mukaddestir.” **Mu:134**

**Asrımızın mevcud ictimaî şartlarında feyizdar olmak, oldukça müşkillemiştir. Hz. Üstad diyor ki:**

“Evet bu zamanda merak ile, **radyo vasıtasıyla**, **ciddî alâkadarane küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar,** dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. Ya **aklını dağıtır manevî bir divane olur**, ya **kalbini dağıtır manevî bir dinsiz olur**, ya **fikrini dağıtır manevî bir ecnebi olur**. Evet ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merak ile, mütedeyyin iken âmî bir adam -beride ilme mensubiyeti varken- eskiden beri İslâm düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten Seyyidler Cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmî bir adamın, alâkasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için, böyle kâfir bir düşmanı mücahid bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acib bir misali değil midir?

Evet haricî siyaset memurları ve erkân-ı harbler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili; basit fikirli ve idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla, onları meraklandırıp **ruhlarını serseri**, **akıllarını geveze** ve **kalblerini de hakaik-i imaniye ve İslâmiyeye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak** ve o kalbleri serseri etmek ve **manen öldürmek** ile **dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında**, kemal-i merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesail-i siyasiyeyi **radyo ile** ders verip dinlettirmek, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki; **ileride vereceği neticeleri** düşündükçe **tüyler ürperir**.” **K:37**

**Hz. Üstad kendi şahsından bizlere ders verme makamı diye düşündüğümüz ikazında da şöyle der:**

“ «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,@«4 (11:112) âyeti, fâ-yı atf hariç olarak «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,¬! makam-ı ebcedîsi bin üçyüz ikidir.**2** Demek ²v¬T«B,¬! deki **emr-i has** içinde bulunan **hitab-ı âmmın**

hadsiz müstakim efradları içinde, o bin üçyüz iki tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Demek ondördüncü asırda Kur'andan iktibas edip, istikametsiz sakim yollar içinde sırat-ı müstakîmi gösterecek âsârı neşreden bir adamı, o hadsiz efrad içinde dahil ediyor.

Hem o istikametin bir hususiyeti var ki, tarihiyle işaret ediyor. Halbuki, **o asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır.** Demek, şahsî istikamet değil.

**2** 1886 744

Öyle ise, o adamın teşebbüsiyle neşredilen **esrar-ı Kur'aniye**, o asırda istikametde imtiyaz kesbedecek. O adam şahsen **gayr-ı müstakim olduğu halde**, müstakimler içine idhali, o imtiyaza remzeder.” **St:163**

**Evet, şahıs kendi kusur ve nakısiyetini görmesi, bir nevi ibadet ve vesile-i necat olabiliyor.**

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FİİL

**1-Zalim eşhasın harekâtına, yani ahirzaman fitnesinin bid’alarına fiilen iştirak**

**etmenin neticesi 2-Dua-i fiilî**

1. **Fiilî bir duadır**
2. **Lisan-ı fiil ile bir duadır**
3. **Fâilsiz bir fiil olmaz**
4. **Ademî fiiller**
5. **Lisan-ı hal ile ve fiil diliyle ders**
6. **Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabulü**
7. **Fiili fâilsiz zannetmek**
8. **Velilerin feyz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır**
9. **Kudret-i Bari’nin fiili**
10. **Fiilî isimlerin kesreti**
11. **Riyakârlık fiilî bir nevi yalancılıktır**

**14-İnsanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar**

**15-Avama ders veren fiildir**

1. **Zalim eşhasın harekâtına, yani ahirzaman fitnesinin bid’alarına fiilen iştirak etmenin neticesi**

“Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevab: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına **fiil**en veya **iltizamen** veya **iltihaken** taraftar olmasıyla manen iştirak eder, **musibet-i âmmeye sebebiyet verir.**” **S:172**

**Evet, “**Bu asırdaki **ehl-i İslâm'ın** fevkalâde safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenabane afvetmesi; ve **bir tek haseneyi**, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden **musibet-i âmmenin devamına ve idamesine belki teşdidine** kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız derler.” **K:25**

1. **Dua-i fiilî**

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi dua-i **fiil**î telakki ederek; müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir.”

**S:315**

“Dördüncü nevi ki; en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır; Biri, fiilî ve halî; diğeri, kalbî ve kalîdir. Meselâ: Esbaba teşebbüs, bir **dua-yı fiilîdir**. Esbabın içtimaı; müsebbebi icad etmek için değil, belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. Hattâ çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi

dua-yı fiilî, Cevvad-ı Mutlak'ın **isim ve ünvanına müteveccih olduğundan**, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır.” **S:318**

1. Fiilî bir duadır

“İkinci kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri **fiil**î, biri kavlî. Meselâ çift sürmek, fiilî bir duadır. Rızkı topraktan değil; belki toprak, hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalar.” **M:300**

1. Lisan-ı fiil ile bir duadır

“Hem çok ediblerin ve çok ülemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki: **Celb-i rızkın medarı**, zekâ ve iktidar değildir; belki acz ve iftikardır,  **tevekkülvari bir teslimdir** ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı **fiil** ile bir duadır.” **M:418**

1. Fâilsiz bir fiil olmaz

“Güzel ve manidar bir kitab ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak **fiil**lerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak **fiil**leri dahi bedahetle yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı ve dülger ünvanları ise bedahetle **kitabet** ve **dülgerlik** san'atlarını ve sıfatlarını ve bu san'at ve sıfatlar bedahetle herhalde bir zâtı **istilzam eder** ki, mevsuf ve sâni' ve müsemma ve fâil olsun. Fâilsiz bir **fiil** ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi; mevsufsuz bir sıfat, san'atkârsız bir san'at dahi mümkün değildir.” **Ş:145**

1. Ademî fiiller

“**Cinnî ve insî şeytanlar** ve **muzır maddeler**in **umûr-u şerriye**de ve ademiyede istimalleri dahi, yine kudret-i Sübhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile **takdis** ve **tesbihat-ı Rabbaniyeye** ve kâinattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünki bütün kusurlar **ademden** ve kabiliyetsizlikten ve tahribden ve vazife yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî olmayan ademî **fiil**lerden geliyor. Bu **şeytanî ve şerli perdeler**, o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bi'l-istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zâten şerli ve ademî ve tahribçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil, az bir **fiil** ve cüz'î bir kuvvet, belki **vazifesini yapmamak** ile bazan büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir fâiller, muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz'î bir kesbden hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden, o şerirler hakikî fâildirler. Bil- istihkak, eğer zîşuur ise cezayı çekerler. Demek seyyiatta o fenalar fâildirler; fakat haseneler ve hayırlarda ve amel-i sâlihte vücud olmasından, o iyiler hakikî fâil ve müessir değiller. Belki kabildirler; feyz-i İlahîyi kabul ederler ve mükâfatları dahi sırf bir fazl-ı İlahîdir diye, Kur'an-ı Hakîm

«t¬,²S«9 ²w¬W«4 ¯^«\±¬[«, ²w¬8 «t«"@«.«! @«8«: ¬yÁV7! «w¬W«4 ¯^«X«,«& ²w¬8 «t"@«.«! @«8 (4:79) ferman eder. Elhasıl: **Vücud kâinatları** ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve Cennet ve

Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri "**Elhamdülillah Elhamdülillah**"

ve bütün adem âlemleri "**Sübhanallah Sübhanallah**" derken ve ihatalı bir **kanun-u mübareze** ile **melekler şeytanlarla** ve **hayırlar şerlerle**, tâ kalbin etrafındaki **ilham, vesvese ile** mücadele ederken; birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, mes'eleyi halledip

karanlık kâinatı ışıklandırır. Œ²\*«

²!«: ¬!«x´W,7! ­\*x­9 ­yÁV7«! (24:35) âyetinin envârından bir nurunu

bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır.” **Ş:262**

1. Lisan-ı hal ile ve fiil diliyle ders

“ Aziz, sıddık kardeşlerim!

Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevketmesinin **bir hikmeti**, her yerden ziyade Risale-i Nur'a ve şakirdlerine hem mahbusları, hem ahalisi, belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen, biz bir **vazife-i imaniye ve uhreviye** ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet **yirmi-otuzdan** ancak bir-ikisi **ta'dil-i erkân** ile namazını kılan mahbuslar içinde birden Risale-i Nur şakirdlerinden kırk-ellisi umumen bilâ-istisna mükemmel namazlarını kılmaları, **lisan-ı hal** ile ve **fiil** diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirdler ef'alleriyle bu dersi verdikleri gibi, kalblerindeki kuvvetli tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i imanı ehl-i dalaletin evham ve şübehatından kurtarmalarına medar **çelikten bir kal'a** hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i İlahiyeden ümid ediyoruz.

Buradaki ehl-i dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan men'leri zarar vermiyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir. Milleti seviyorlar ise, mahbusları Risale-i Nur şakirdleriyle görüştürsünler; tâ bir ayda, belki bir günde bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve âhiretine menfaatlı birer insan olsunlar. Gençlik Rehberi bulunsa idi, çok faidesi olurdu. İnşâallah bir zaman girer.” **Ş:306**

1. Niyetten fiile henüz çıkmayan ibadetlerin kabulü

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Hayvanattan olsun nebatattan olsun tevellüd ile tenasül şümulüne dâhil olan her ferd vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetindedir ki, arzı kendisine ve zürriyetine has ve hâlis bir mescid yapmakla Fâtır-ı Hakîm'in esma-i hüsnasını izhar ile Hâlıkına gayr-ı mütenahî bir ibadette bulunsun.

Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lâkin âlem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allâm-ül Guyub'un ilminde mevcud olduğuna binaen, niyetten **fiil**e henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir.” **Ms:217**

1. Fiili fâilsiz zannetmek

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Vâcib-ül Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef'alinde de benzemiyor. Çünki Vâcib-ül Vücud'un kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, ferd-nev', cüz'-küll aralarında fark yoktur. Ve keza onun **fiil**inde bizzât mübaşeret yoktur. Fakat mümkinin kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis, Vâcib-ül Vücud'un ef'alini **fiil**lerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor.  **Fiil**i fâilsiz zannediyor.”**Ms:186**

1. Velilerin feyz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Velilerin himmetleri, imdadları, manevî **fiil**leriyle feyiz vermeleri hâlî veya **fiil**î bir duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da olsun- Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de, teşhis edemedim.” **Ms:240**

1. Kudret-i Bari’nin fiili

“BİR SUAL: Eğer desen: Zîhayat masnu’un içindeki faaliyet-i hârikanın vucudiyle beraber, onun etrafında ve dışındaki sükûnetin arkadaşlığı ki, âdeta, orada bir şey değilmiş gibi görünüşü, hem onun içindeki faaliyet-i müdhişenin hiçbir tereşşuhu o masnuun çok ince ve rakik liflerinden dışarıya -velev bir zerre kadar olsun- sızmamasındaki iktiranın sırrı nedir?

ELCEVAB: Sana -kalbimde bana denildiği gibi- denilir ki: Eğer o faaliyet, imkânî sebeblerin malı veya eşyanın nefislerinden, tabiatlarından olmuş olsaydı; o zaman herbir hayvanın içinde bir ilm-i muhite sahib müstakil bir failin bulunması; ve her bir semerede küre-i arzı içindekileriyle beraber yaratması ona zor gelmeyen bir kudret-i mutlaka-i tamme sahibi olan bir Sani-i Kadir’in mevcud olması lâzım gelirdi. Ve işte o zaman tereşşuh, tezahür, intişar ve tuğyan zaruriyattan olacaktı.

Fakat kevn ü mekânın içinde meşhud olan şu emn ü eman; ve insan âleminden başka herşeyde gözle görülen şu sükûn ve sükût-u hükümran; ve bu âlemde, her zaman müşahede olunan şu inkıyad-ı müsellem ve selm ü selâm-ı pür-âyân ise, âlemdeki şu mevzun san’atlar ve manzum sıbgatlar, ancak ve ancak onun san’at ve sıbgatı olan; ve

­–x­U«[«4 ²w­6 ­y«7 «”x­T«< ²–«! @®\²[«- «(!«\*«! !«)¬! ­˜­h²8«! @«WÅ9¬! nun padişah-ı bîmisali ve

¯•x­V²Q«8 ¯\*«G«T¬" Å¬! ­y­7±¬i«X­9 @«8«: ­y­X¬=!«i«' @«9«G²X¬2 Å¬! ¯š²z«- ²w¬8 ²–¬!«: diyen bir Zat-ı Hakîm-i Zülcelal ve

Sultan-ı Kadîr-i Layezal’in olabilir.

Evet, senin elinle yapılan bir **fiil**in ile, hayalinin son sür’atiyle yapılan **fiil**inin nisbeti ne ise; hayal ile yapılan bir **fiil** dahi –eğer mukayese mümkün olsaydı- kudret-i Bari’nin fiiline karşı nisbeti gibi olabilirdi. Belki de hiç münasebete gelmez bir tarzdadır.” **BMs:579**

1. Fiilî isimlerin kesreti

“ S- Bu **fiil**î isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?

C- Kudret-i ezeliyenin kâinattaki mevcudatın nev'lerine, ferdlerine olan nisbet ve

taallukundan husule gelir. Bu itibarla, ¬yÁV7! ¬v²,¬" kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder.

Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!” **İ:15**

1. Riyakârlık fiilî bir nevi yalancılıktır

“Bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülâsa ve zübdesi bana kat'î bildirmiş ki: Sıdk, İslâmiyetin üss-ül esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz.

Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlık,  **fiilî** bir nevi yalancılıktır. **Dalkavukluk** ve **tasannu**, alçakça bir yalancılıktır. **Nifak ve münafıklık**, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni'-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir.” **H:45**

14-İnsanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar

“Evet **iman** kalbde, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından fena meyelanlar

**histen**, **nefisten** çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.

Evet insanın **fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar**. O **temayülat**, **ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir**. **Ruh ise**, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeğe **çalışır**. Daha **kör hisler** onu yanlış yola sevkedip mağlub etmez.” **H:77**

15-Avama ders veren fiildir

“Ey **ehl-i hamiyet anlayınız**! Kürd ve emsâli, fikren meşrûtiyetperver olmuş ve oluyorlar. Lâkin bazı me’murin, **fiilen** meşrutiyetperver olması müşküldür. Halbuki akılları gözlerinde olan avama ders veren **fiildir**.” **AB:292**

##### ¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FİRAK

1. **En büyük elem olan firak-ı ebedîden kurtulma müjdesi**
2. **Firak yaralarının tedavisi**
3. **Firaklardan kurtulmak, Vâcib-ül vücüda intisab iledir**

**Bu firak kelimesi, lügat manasiyle ayrılık demektir. Fakat dinî sahada daha çok, mahbubattan ayrılık ve varlık aleminden ebedî yokluğa düşmekten doğan ayrılık endişesini ve elemini ifade eder. Bu dersde daha çok bu son mana üzerinde durulur.**

“Evet nimeti nimet eden, nimeti nıkmetlikten halas eden ve mevcudatı, **firak-ı ebedîden** hasıl olan vaveylâlardan kurtaran **saadet-i ebediyeyi**; o rahmetin şe'nindendir ki, beşerden esirgemesin. Çünki bütün nimetlerin re'si, reisi, gayesi, neticesi olan **saadet-i ebediye** verilmezse, **dünya öldükten sonra âhiret suretinde dirilmezse**, bütün nimetler nıkmetlere tahavvül ederler. O tahavvül ise, bilbedahe ve bizzarure ve umum kâinatın şehadetiyle muhakkak ve **meşhud olan rahmet-i İlahiyenin** vücudunu inkâr etmek lâzım gelir. Halbuki rahmet, güneşten daha parlak bir **hakikat-ı sabitedir**. Bak rahmetin cilvelerinden ve latif âsârından olan **aşk** ve **şefkat** ve **akıl** nimetlerine dikkat et. Eğer **firak-ı ebedî** ve hicran-ı lâyezalîye, hayat-ı insaniye incirar edeceğini farz etsen; görürsün ki: O latif **muhabbet, en büyük bir musibet olur.** O leziz **şefkat, en büyük bir illet olur**. O nurani **akıl, en büyük bir bela** olur. Demek rahmet, (çünki rahmettir) hicran-ı ebedîyi, muhabbet-i hakikiyeye karşı çıkaramaz.” **S:521**

**Evet bu ebedi firak ile visal zıddiyeti, saadet-i ebediyenin sonsuz kıymet ve zevkinin bilinmesine vesile olduğundan tecelli-i Rahmettir.**

1. **En büyük elem olan firak-ı ebedîden kurtulma müjdesi**

“Bîçare **cin** ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve **firak** içindeki mevcudatı,

**seyl-i zaman1** ve **harekât-ı zerrat** ile adem ve **firak-ı ebedî** denizine döküldüğü olan

**1 Yani, ezdadın cem’i ile meydana getirilen tagayyür kanunu vesilesiyle müstakbelden maziye akıtılan varlıklar ve hâdisat, âlem-i şehadet dairesi genişliğinde bir sel gibi akıp ebed âleminde müstakarr kılınır.**

“İşte bu mezkûr sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âlî hikmetler için, âlemi bu surette irade ettiğinden şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tegayyür için zıdları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem’ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve tekâmül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i hüsna hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezaifini îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Herşey, manasını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni’-i Kadîr’in bütün mu’cizat-ı kudretini, umum havarik-ı san’atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fena, sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. O Sâni’-i Zülcelal’in hikmet-i sermediyesi ve inayet-i ezeliyesi; o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o esma-i hüsnanın tecellilerinin hakikatlarını, o kalem-i kader mektubatının hakaikını, o nümune-misal nukuş-u san’atının asıllarını, o vezaif-i mevcudatın faidelerini, gayelerini, o hidemat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı kitab-ı kâinatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübra açmasını ve dünyadan alınmış misalî manzaraların göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelal’ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti ve o mezkûr hakikatları iktiza ettiği için, kâinatı dağdağa-i tegayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak 7v5e1 ebedîleştirmek için o zıdların tasfiyesini istedi ve

vaziyet-i mevhume-i canhıraşanede oldukları hengâmda; şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu ve i'dam-ı ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fâni cin ve insin kulağında öyle bir müjde, ne kadar saadet-aver olduğu tarif edilmez. Bir adama, i'dam edileceği anda, onun afvıyla kurb-u şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebebdir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver.**” S:582**

**Evet,** “Eşyanın kemalâtı, ezdad ile bilinir; elem olmazsa lezzet bir kemal olmaz, zulmet olmazsa ziya tahakkuk etmez, **firak** olmazsa visal lezzet vermez ve hakeza? ” **S:616**

“Sâbıkan beyan edildiği gibi; ehl-i gaflet ve ehl-i dünya tarzında ve nefis hesabına olan muhabbetlerin; dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Meselâ: Şefkat, acz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet, **firak** yüzünden belalı bir hirkat olur. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Âhirette ise; Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için, ya faidesizdir veya azabdır. (Eğer harama girmiş ise.)” **S:643**

1. Firak yaralarının tedavisi

**“** ­­x­W«< « Ê]«& «x­; «: Yani: Bütün **kâinatın mevcudatında görünen** ve **vesile-i**

**muhabbet** olan **kemal** ve **hüsün** ve i**hsan**ın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel, birtek cilve-i cemali kâfi gelen bir Mabud-u Lemyezel, bir Mahbub-u Lâyezal'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi var ki; şaibe-i zeval ü fenadan münezzeh ve avarız-ı naks u kusurdan müberradır. İşte şu kelime, cinn ü inse ve bütün zîşuura ve ehl-i muhabbet ve aşka ilân eder ki: Sizlere müjde, mahbublarınızdan nihayetsiz **firakların** yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâki'niz var. Madem o var ve Bâki'dir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o **mahbublarda, sebeb-i muhabbetiniz olan hüsn ü ihsan, fazl ü kemal, o Mahbub-u Bâki'nin cilve-i cemal-i bâkisinden çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir.** Onların zevalleri, sizleri incitmesin. Çünki onlar bir nevi âyinelerdir. Âyinelerin değişmesi şaşaa-i cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, herşey var.**” M:226**

“O Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine ve gına-i mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsine münasib bir şekilde; hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes vardır. Ve o sürur-u mukaddesten gelen, tabiri caiz ise, hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber; hadsiz onun merhameti cihetiyle faaliyet-i kudreti içinde, **mahlukatının istidadları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et** eden, o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zât-ı Rahman ve Rahîm'e ait, tabiri caiz ise, **hadsiz memnuniyet-i mukaddese** ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki; hadsiz bir surette, **hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor**. Ve **o hadsiz faaliyet dahi**,  **hadsiz bir tebdil ve tağyir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor**. Ve o hadsiz tağyir ve tebdil dahi; **mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor**.**” M:286**

tegayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde Cehennem ebedî ve dehşetli bir suret alıp, taifeleri

«–Y8¬I²DW²7! @«ZÇ<«! «•²x«[²7! !:+@«B²8!«: (<6:59) tehdidine mazhar olacak. Cennet ebedî, haşmetli bir suret giyerek ehil ve ashabı «w<¬G¬7@«' @«;xV'²(@«4 ²vB²A¬0 ²vU²[«V«2 °•«Ÿ«, (39:73) hitabına mazhar olacak.” **S:532**

1. Firaklardan kurtulmak, Vâcib-ül vücüda intisab iledir

**(Çok ehemmiyetlidir)**

“**Birinci Nükte:** Madem Cenab-ı Hak var, herşey var. Madem Cenab-ı Vâcib-ül Vücud'a intisab var, herşey için bütün eşya var. Çünki Vâcib-ül Vücud'a nisbetle herbir mevcud, bütün mevcudata, vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek Vâcib-ül Vücud'a intisabını bilen veya intisabı bilinen herbir mevcud, sırr-ı vahdetle, Vâcib-ül Vücud'a mensub bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek herbir şey, o intisab noktasında hadsiz envâr-ı vücuda mazhar olabilir. **Firaklar**, zevaller, o noktada yoktur. Bir ân-ı seyyale yaşamak, hadsiz envâr- ı vücuda medardır. Eğer o intisab olmazsa ve **bilinmezse**, hadsiz **firaklara** ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünki o halde alâkadar olabileceği herbir mevcuda karşı bir **firakı** ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsî vücuduna, hadsiz ademler ve **firaklar** yüklenir. Bir milyon sene vücudda kalsa da (intisabsız); evvelki noktasındaki o intisabdaki bir an yaşamak kadar olamaz.**2** Onun için ehl-i hakikat demişler ki: "Bir ân-ı seyyale vücud-u münevver, milyon sene bir vücud-u ebtere müreccahtır." Yani: "Vücud-u Vâcib'e nisbet ile bir

an vücud, nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır." Hem bu sır içindir ki, ehl-i tahkik demişler: "Envâr-ı vücud ise Vâcib-ül Vücud'u tanımakladır." Yani: "O halde kâinat, envâr-ı vücud içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zîşuurlar ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa adem zulümatları, **firak** ve zeval elemleri herbir mevcudu ihata eder. Dünya, o adamın nazarında boş ve hâlî bir vahşetgâh suretinde görünür." Evet nasılki bir ağaç meyvelerinin herbirisi, ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nisbeti var ve o nisbetle birer kardeşi, arkadaşı mevcud olduğundan, onların adedince ârızî vücudları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse, herbir meyveye karşı bir **firak** ve zeval hasıl olur. Herbir meyve onun için madum hükmündedir. **Haricî bir zulmet-i adem** ona hasıl oluyor. Öyle de: Kudret-i Ehad-i Samed'e intisab noktasında herşey için bütün eşya var. Eğer intisab olmazsa, her şey için eşya adedince **haricî ademler var**. İşte şu remizden, **imanın azamet-i envârına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör.** Demek **iman, şu remizde beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefs-ül emriyenin ünvanıdır** ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa nasılki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama herşey madumdur; öyle de imansıza herşey madumdur, zulümatlıdır.**” M:289**

“Şu mevcudat **zeval perdesinde** saklandıkları vakit; onların yerinde herbirisinin pek çok  **tesbihatı bâki** kalmakla beraber, pek çok esma-i İlahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın ellerine bırakır. Yani bir **vücud-u bâkiyeye tevdi ederler**, öyle giderler. Acaba fâni ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücud kalsa; denilir mi ki, ona yazık oldu veyahut abes oldu veyahut şu sevimli mahluk neden gitti.. şekva edilebilir mi? Belki onun hakkındaki **rahmet**, **hikmet**, **muhabbet** öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerektir. Yoksa birtek zarar gelmemek için, binler menfaati terketmek lâzım gelir ki; o halde binler zarar olur. Demek **Rahîm**, **Hakîm** ve **Vedud** isimleri; zevale ve **firaka** muarız değiller, belki istilzam edip iktiza ediyorlar.**” M:295**

**2 Çünkü Allah’a intisabın şuuru ile ve hakikat itibariyle zaman izafî olup ebedilik dairesi kişiye derecesine göre görünür. Mesela:**

“Zâten mesleğimizde zaman, mekân sohbetimize mani’ olamaz. Şarkta, garbda, hattâ âhirette, berzahta olsa da beraberiz. Meselâ; berzahta Hâfız Ali (R.H.), hergün manen yanımızdadır. Bu hakikata binaen, surî ayrılmağa, hattâ ölüme ehemmiyet vermemeliyiz.” **E:94**

“İşte bu faaliyet-i hakîmiyeden anlaşılıyor ki; zamanın seyliyle beraber gelip geçen eşya-yı seyyaleden ve geçen günlerden senelerden, asırlardan, leyl ve neharın takallübü ile pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet âlemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikatı tenvir eder. Öyle ise, bu fâni dünyada mevt, fena, devair-i gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek bâki kalır. Evet rivayetlerde vardır ki; insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzie ile avdet ederler.” **Ms:216** 753

**Yani tesbihatın ve esma-i ilahiye nakışlarının baki kalmasının ehemmiyeti nazara veriliyor.**

“Kat'iyyen bil ki: Bu beş Remiz'de ve beş İşaret'te gösterilen parlak hakikat-ı âliye, **nur-u Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahib olunabilir.** Yoksa o hakikat-ı bâkiye yerine, gayet müdhiş bir zulümat geçer. Ehl-i dalalet için dünya, **firaklar** ve zevaller ile dolu ve ademler ile mâlâmâldir. **Kâinat, onun için manevî bir Cehennem** hükmüne geçer. Herşey onun için âni bir vücud ile, hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel, zulümat-ı ademle memlûdür; yalnız kısacık bir zaman-ı halde, bir hazîn nur-u vücud bulabilir. Fakat  **sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile**, **ezelden ebede kadar bir nur-u vücud görünür**; ona alâkadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder.” **M:296**

“Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı, **âlem-i insanî bana göründü**. O âlemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki; dehşetimden feryad ettim, "Eyvah!" dedim. Çünki gördüm ki: İnsanlardaki **ebede uzanıp giden arzuları**, emelleri ve kâinatı ihata eden tasavvurat ve efkârları ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi ve Cennet'i gayet ciddî isteyen himmetleri ve istidadları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakr u ihtiyacatları ve za'f u acziyle beraber, hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve a'dâlarıyla beraber; gayet kısa bir ömür, gayet dağdağalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde, kalbe en elîm ve en müdhiş halet olan mütemadî **zeval** ve **firak** belası içinde, ehl-i gaflet için  **zulümat-ı ebedî kapısı suretinde görülen kabre** ve mezaristana bakıyorlar, birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu âlemi bu zulümat içinde gördüğüm anda, kalb ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken; birden Cenab-ı Hakk'ın **Âdil ismi Hakîm burcunda**, **Rahman ismi Kerim burcunda**, **Rahîm ismi Gafur burcunda** (yani manasında), **Bâis ismi Vâris burcunda**, **Muhyî ismi Muhsin burcunda**, **Rab ismi Mâlik burcunda** tulû' ettiler. O âlem-i insanî içindeki çok âlemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve **nuranî âhiret âleminden pencereler açıp, o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler**.**” M:410”**

**Bu derin hakikat, ciddi bir iman şuuru ve teslimiyeti ile yaşanarak hissedilir.**

“İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hattâ her sevdiği şeyde kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse, derinden derine feryad eder. Bütün **firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez.** Hattâ denilebilir ki: Âlem-i bekanın ve ebedî Cennet'in bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî umumî duadır ki, Bâki-i Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtrî arzuyu, o tesirli kuvvetli umumî duayı kabul etmiştir ki, fâni insanlar için bâki bir âlemi halketmiş.” **L:15**

“(Hulusi Bey'e hitabdır)

**Aziz Kardeşim!**

**Evvelâ:** Mektubun bana tesir etti. Fakat hakikatı düşündüm, o teessür gitti. İşte hakikat şudur ki: Mabeynimizdeki münasebet ve uhuvvet inşâallah hâlis ve lillah için olduğundan,  **zaman ve mekânla mukayyed olmaz**. Bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre-i arz, belki dünya, belki âlem-i vücud iki hakikî dost için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeşliğin **firakı** yok, hep visaldir. Fâni, mecazî, dünyevî dostluklar sahibleri **firakı** düşünsün, bize ne?” **B:259**

**“Sâniyen:** Birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektubdaki, hayat-ı dünyeviyenin hayat-ı diniyeye galebe etmesine dair ikinci mes’elesi münasebetiyle gayet ince ve kaleme alınmaz bir mana kalbe zahir oldu. Yalnız gayet kısa o manaya bir işaret edeceğim. Şöyle ki:

Bu acib asrın hayatperest ehl-i dalaleti aldatan, sarhoş eden; fânilerden surî aldıkları zevki gayet acı ve elîm olduğunu ve ehl-i imanın ve hidayetin aynı yerde ve o fâniyatta bâkiyane ve ulvî bir zevki bulunduğunu gördüm ve hissettim, fakat ifade edemiyorum.

Risale-i Nur’un müteaddid yerinde nasıl isbat etmiş ki, ehl-i dalalet için, zaman-ı hazırdan maada herşey madum ve firakların elemleriyle doludur. Ehl-i hidayet için mazi, müstakbel müştemilâtıyla mevcuddur, nurludur. Aynen öyle de, fâniyatta, yani geçmiş muvakkat vaziyetler, ehl-i dünya için fena-yı mutlak karanlıklarında madumdur, ehl-i hidayet için mevcuddur, diye gördüm. Çünki eski zamanda çok alâkadar olduğum zevkli veya kıymetli ve şerefli muvakkat vaziyetleri mütehassirane hatırladım, müştakane arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fâni olsun, düşünürken, İman-ı Billah nuru ihtar etti ki; o vaziyetler gerçi sureten fânidirler, birkaç cihette mevcuddurlar. Çünki Cenab-ı Hakk’ın bâki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler, daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı misaliyede bâki oldukları gibi; nur-u imanın verdiği bâkiyane münasebet noktasında fevkazzaman bir vaziyette mevcuddurlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladım. Ve dedim: “Madem Allah var, her şey var” darb-ı mesel cümlesi, bu büyük hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani Allah’ı bilse, herşey mevcuddur; kim Allah’ı bilmezse, ona herşey madumdur, diye delalet eder. Demek elemli, karanlıklı, tahassürlü bir dirhem zevki, aynı yerde yüz derece ziyade daimî, elemsiz bir zevke, sefahetle tercih edenler, aksi maksudlarıyla aynı zevkte elîm elemleri alır.”

**K:106**

“Acaba göz önünde bilbedahe görünen rahmet-i İlahiye, **firak-ı ebedînin** muhabbet ve

şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi? (Vallahi hâyır!..) ¬yÁV7!«: « Ancak o rahmetin şe'nindendir ki, **firak-ı ebedîyi** hicran-ı lâyezalîye, hicran-ı lâyezalîyi **firak-ı**

**ebedîye** ve adem-i mutlakı da her ikisine musallat eder ki, o **firakların**, o hicranların kökleri

ortadan kalksın.” **İ:56**

“İşte saadet-i ebediye, o **firak-ı ebediyeye** öyle bir tokat vuracak ki, adem-âbâd hiçâhiçe atacaktır.” **Mu:169**

755

##### ¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FİRAVUN

**1- Dine ittiba etmeyen felsefe, fir’avuniyetlere zemin hazırlar 2- Nemrud ve Firavun hükmündeki azgınlara semavî tokatlar 3- Firavun’dan murad, kalb ve nefistir diyenler de var**

1. **Firavun cesedinin bulunması**
2. **Firavuncuklara karşı izzet-i ilmiyeyi muhafaza etmek olan Hz. Üstadın nümune-i iktida mesleği**
3. **Firavunluğa delâlet eden “Ene”**
4. **Firavunlara meydan okuma 8- Firavun gark olması**

“Tenbih ve tavzih: Her zaman kötü ve şerli insanların tahribat ve fitnelerinden uzak durmak ve müteyakkız olmak için; hem bu gibi şerlerden ve şerirlerden ikaz ve irşad eden dinî şahsiyetleri dinlemek ve onlardan istifade etmek için Kur’an ve ehadis, cebbar insanların şerlerini takbih ve onlara karşı mücahede edenlerle beraber olmayı teşvik eder. Bu ikaz ve teşvikler, sadece o şerir şahıslara ve devrelerine münhasır değildir. Çünki Kur’an düstur-u küllî cihetinde bütün zaman ve mekânlara hitab eder ve kıssadan hisse verir. (Bak: Kur’an 28:3) Hem fir’avunlardan daha çok, onların açtıkları zulüm ve idlal cereyanları olan Fir’avuniyetler daha müdhişdir. Bu itibarla her asır, böyle kıssalardan alınacak hisseyi görmeli ve almalıdır.” **Ans.p. 973/1**

“Kur'anda çok tekrar edilen kıssa-i Musa Aleyhisselâm'ın cümleleri ve cüz'leridir ki, herbir cümlesi, hattâ herbir cüz'ü, bir düstur-u küllînin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Meselâ, @®&²h«. ]¬7 ¬w²"! ­–@«8@«; @«< **Firavun**, vezirine emreder ki: "Bana yüksek bir

kule yap, semavatın halini rasad edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa'nın (A.S.)

dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir İlah var mıdır?" İşte @®&²h«. kelimesiyle ve şu cüz'î

hâdise ile, dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve **Hâlıkı tanımadığından tabiat- perest olup rububiyet dava eden** ve **âsâr-ı ceberutlarını** göstermekle ibka-yı nam eden, şöhret-perest olup dağ-misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasühe kail olup cenazelerini mumya edip **dağ misillü mezarlarda** muhafaza eden Mısır **firavun**larının an'anesinde hükümferma bir düstur-u acibi ifade eder. Meselâ: «t¬9«G«A¬" «t[±¬D«X­9 «•²x«[²7@«4 Gark olan

**Firavun**a der: "Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim" ünvanıyla umum  **Firavun**ların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtiyenin temaşagâhına göndermek olan mevt-âlûd, ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr-ı âhirde o gark olan **Firavun**un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını, mu'cizane bir **işaret-i gaybiyeyi**, bir lem'a-yı i'cazı ve bu tek kelime bir mu'cize olduğunu ifade eder.

Hem meselâ: ²v­6«š@«,¬9 «–x­[²E«B²,«<«: ²v­6«š@«X²"«! –x­E±¬"«H­< Benî-İsrail'in oğullarının kesilip, kadın

ve kızlarını hayatta bırakmak; **bir Firavun zamanında** yapılan bir hâdise ünvanıyla, Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddid katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder.” **S:401**

1. **Dine ittiba etmeyen felsefe, fir’avuniyetlere zemin hazırlar**

**Evet,** “Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir **şecere-i zakkum** suretini alıp, şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hattâ kuvve-i akliye dalında; **Dehriyyun**,  **Maddiyyun**, **Tabiiyyun** meyvelerini, beşer aklının eline vermiş. Ve **kuvve-i gazabiye** dalında; Nemrudları, **Firavun**ları, Şeddadları **(Haşiye)** beşerin başına atmış. Ve kuvve**-i şeheviye-i behimiye** dalında; âliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i nübüvvetin ki bir **şecere-i tûbâ-i ubudiyet** hükmünde bulunan o silsilenin, küre-i zeminin bağında mübarek dalları: **Kuvve-i akliye dalında enbiya** ve **mürselîn** ve **evliya** ve **sıddıkîn** meyvelerini yetiştirdiği gibi..  **kuvve-i dafia** dalında **âdil hâkimleri**, melek gibi **melikler** meyvesini veren ve **kuvve-i cazibe** dalında **hüsn-ü sîret** ve **ismetli cemal-i suret** ve sehavet ve keremnamdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kâinatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber ene'nin iki cihetindedir. “ **S:539**

1. Nemrud ve Firavun hükmündeki azgınlara semavî tokatlar

“Sekizinci Kelime: «w[±¬7@ÅN7! ««: ²v¬Z²[«V«2 ¬Æx­N²R«W²7! ¬h²[«3 dir. Bundaki hüccete kısa bir işarettir:

Evet **tarih-i beşer** ve **kütüb-ü mukaddese**, tevatürlere ve küllî ve kat'î hâdisat ve

malûmat ve **müşahedat-ı beşeriyeye** istinaden bil'ittifak, sarih ve kat'î bir surette haber veriyorlar ki: **Sırat-ı müstakim ehli** olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta istimdadlarına **hârika bir tarzda gaybî imdad** gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gazab gelmesi ve semavî musibet başlarına inmesi kat'î şeksiz gösterir ki; bu kâinatın ve içindeki nev'-i beşerin Hakîm ve Âdil ve Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Kahhar bir Mutasarrıfı, bir Rabbi var ki; Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Sâlih gibi (Aleyhimüsselâm) çok nebilere pek hârika bir surette  **tarihî** ve geniş hâdiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Âd ve **Firavun** kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak, başlarına dehşetli semavî musibetler indirmiş.

Evet Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak gelmiş. Biri, **istikamet yolunu takib ile** nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan **ehl-i nübüvvet** ve salahat ve iman; kâinatın hakikî güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem kâinat sahibinin lütuflarına, hem iki cihanın saadetine mazhar olup beşeri, melekler derecelerine, belki fevkine terakki ettirmeğe vesile olarak dünyada iman hakikatlarıyla manevî bir cennet, âhirette bir saadet kazanıp ve kazandırmışlar.

İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azab ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada

**(Haşiye):** Evet Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil’in ya sihir derecesine çıkmışveyahut hususî olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi; âliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlid eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet tabiatın perdesi ile Allah’ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet ver7i5p7kendi başına musallat eder.

zulümlerine mukabil **gazab-ı İlahî** ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti cihetinden, akıl alâkadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zîhayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevî cehennemde olup, âhirette daimî bir azab çekmeğe kendini müstehak eder.

İşte Fatiha-i Şerife'nin âhirinde

«w[±¬7@ÅN7! ««: ²v¬Z²[«V«2 ¬Æx­N²R«W²7! ¬h²[«3 ²v¬Z²[«V«2 «a²W«Q²9«! «w<¬HÅ7«! âyeti, bu iki cereyan-ı azîmi ders

veriyor. Ve Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı, bu âyettir. Madem yüzer müvazenelerle Nurlar, bu âyeti tefsir etmişler; biz dahi izahını ona havale ederek, bu kısa işaretle iktifa ederiz.” **Ş:606**

¬yÁV7! ¬u[¬A«, ²w«2 «–:ÇG­M«<«: ¬?«h¬'À²! ]«V«2 @«[²9ÇG7! «œ@«[«E²7! «–YÇA¬E«B²K«< «w<¬HÅ7«!

¯G[¬Q«" ¯Ä«Ÿ«/ ]¬4 «t¬\´7:­! @®%«x¬2 @«Z«9x­R²A«<«:

Bu dahi, üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvafakat-ı mefhumiye cihetinde ve hem **Risale-i Nur'un mesleğine**, hem **mülhidlerin** mesleğine îmaen bakar. Ve birinci cümlesiyle der ki: "O bedbahtlar, bazı ehl-i imanın (imanları beraber olduğu halde) ve bir kısım ehl-i ilmin (âhireti tam bildikleri halde) **onlara** iltihak delaletiyle, bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve âhirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde beş paralık şişeyi  **ona** tercih etmek gibi; **sefahet-i hayatı**, dinî hissiyata muannidane tercih edip **dinsizlik ile iftihar ederler**." Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünki **hiçbir asır** böyle bir tarzı göstermemiş. Sair asırlarda o ehl-i dalalet âhireti bilmiyor ve inkâr ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan ¬yÁV7! ¬u[¬A«, ²w«2 «–:ÇG­M«< «: ile der ki:

"O bedbahtların dalaleti, muhabbet-i hayattan ve temerrüdden neş'et ettiği için kendi halleri ile durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdadları bağlı olan **dine** adavetkârane, **menbalarını kurutmak** ve **esasatını bozmak** ve **kapılarını ve yollarını kapatmak** istiyorlar." Ve üçüncü cümlesi olan @®%«x¬2 @«Z«9x­R²A«< «: ile der ki: "Onların dalaleti

fenden, felsefeden geldiği için acib bir gurur ve garib bir **firavun**luk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, kâinatı idare eden **İlahî kanunların** şualarını ve insan âleminde o hakaikin düsturlarını süflî hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsaid görmediklerinden (hâşâ! hâşâ!) **eğri**, **yanlış**, **noksan** bulmak istiyorlar." İşte bu âyet, üç cümlesiyle manen **bu asırda acib bir taife-i dâlleye** tam bir tevafuk-u manevî ile mana-yı işarîsiyle çok efradı içinde **hususî baktığı** gibi, tevafuk-u cifrîsiyle dahi başlarına parmak basıyor.” **Ş:724**

1. Firavun’dan murad, kalb ve nefistir diyenler de var

“**Necmeddin-i Kübra** ve **Muhyiddin-i Arabî (R.A.)** gibi pek çok ehl-i velayet, mana-yı zahirîden başka **bâtınî ve işarî manalar** ile ekser âyâtı tefsir etmişler; hattâ tefsirlerinde Musa (A.S.) ve **Firavun**'dan murad, **kalb ve nefistir** dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş; büyük ülemadan çokları onları tasdik etmişler.” **K:188**

**Yani külli mana cihetiyle bu mana dahi haktır. Evet, Kur’anda firavun kıssalarından nefsin firavuniyetine hisse çıkarmak gerek.**

1. Firavun cesedinin bulunması

“Mu'cizat-ı Kur'aniye'de «t¬9«G«A¬" «t[±¬D«X­9 «•²x«[²7«! âyetiyle gark olan  **Firavun**'a der: "Bugün

gark olan cesedine necat vereceğim, demesiyle umum **Firavun**ların **tenasüh** fikrine binaen cenazelerini mumyalamak ile maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtînin temaşagâhına göndermek olan mevtâlûd, ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber, şu asr- ı âhirde o gark olan **Firavun**'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mu'cizane bir işaret-i gaybiye ifade eder.

........ Bu asırda ecnebiler aynı **Firavun**'un cesedini bulmuşlar. Müzehanelerine götürdükleri, ceridelerle neşredilmiştir.” **Em:128**

1. Firavuncuklara karşı izzet-i ilmiyeyi muhafaza etmek olan Hz.

**Üstadın nümune-i iktida mesleği**

“O meçhul zât, izzet-i ilmiyeyi **firavun**cuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehhüm etmiş. Nur talebelerinin hakkında hüsn-ü zanlarını bütün bütün kırmadığımı bir benlik tahayyül etmiş. Ve iman hakikatlarına dair beyanatıma talebelerin tam itimad ve kanaatlerini temin etmek fikriyle ehl-i velayetin ve bazı âyâtın kat'î kanaat ettiğim bine yakın emarat ve işaretlerinin izharına mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi bir nevi hodfüruşluk zannetmiş.

Evet bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri **firavunlaşmış derecede** ve **imana ve Risale-i Nur'a hücumları zamanında** onlara karşı tedafü' vaziyetimizde **tevazu ve mahviyet göstermek, büyük bir cinayet ve hıyanettir.** Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlâk-ı rezile olur. **Onlara karşı izzet-i diniyeyi ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat bir kuvve-i maneviyeyi göstermek**, acaba hiçbir vecihle hodfüruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik ve enaniyet olur mu ki, o zât öyle tevehhüm etmiş.**1**” **Em:153**

**Evet,** “Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sünbüllenip neşv ü nema bulamaz; ölür gider. Kezalik ene ile tabir edilen **enaniyetin kalbi**, **Allah Allah zikrinin** şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle **firavun**laşamaz. Ve Hâlık-ı Semavat ve Arz'a isyan edemez. O zikr-i İlahî sayesinde, ene mahvolur.” **Ms:103**

**Eğer kişi zikrettiği halde yine enaniyet varsa, o zikrin taklidî ve adet durumunda olduğu anlaşılır. Risale-i Nuru anlayıp kabul ederek okuyan, o zikrettiği esmayı, masnuat dairesindeki tecellisinden anlar ve zikri şuurlu olur. Te’siri olmayan zikrin bir sebebini Hz. Üstad şöyle anlatır:**

“Bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar.” **L:8**

1. Firavunluğa delâlet eden “Ene”

“Otuz seneden beri iki tagut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri "Ene"dir, diğeri "Tabiat"tır. Birinci tagutu gayr-ı kasdî, gölgevari bir âyine gibi gördüm. Fakat o tagutu kasden veya bizzât nazar-ı ehemmiyete alanlar, Nemrud ve **Firavun** olurlar.” **Ms:118**

**1** Aldatılanlara değil, aldatan, ehl-i nifaka, karşı, Hz. Üstad şiddetli mukabele ettiği, hem hayat seyrinde, hem eserlerinde görünür. Bu tarz ehl-i iman içinde örnektir. Böyle azgınlara mülayemet göstermek, onların tecavüzünü artırır. 759

1. Firavunlara meydan okuma

“Aziz kardeşlerimiz, yüzlerce ulemânın susturulduğu ve dînî neşriyatın yaptırılmadığı ve Kur'anın hakikatlarını beyan ve tebliğ etmeye dinen muvazzaf oldukları halde cebren yaptırılmadığı ve din adamlarının imha edilmesi gibi dehşetli ve tarihin görmediği bir hengâmda, Kur'an ve îman ve İslâmiyeti yıkmak plânlarının tatbik edildiği en müthiş bir devirde ve **küfr-ü mutlakın** ve dinsizliğin en azgın bir zamanında Bediüzzaman Said Nursî, Kur'an ve îman ve İslâmiyetin fedakâr ve pervasız bir müdafii ve muhafızı olarak cihad-ı diniye meydanında yegâne şahıs olarak görülmüştür. Evet, Bediüzzaman; devletlere, milletlere mukabil, değil yalnız bir yerdeki **Firavun**lara, bütün Avrupa dinsizliğine karşı tek başiyle meydan okumuş ve okuyor. Ve Kur'an hakikatlarını eşedd-i zulüm ve istibdad-ı mutlak içerisinde neşrediyor.. "Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlûp etmek, muvaffak etmek ve Nurları kabul ettirmek Cenab-ı Hakka aittir. Biz, vazife-i İlâhiyeye karışmayız." demiş ve tarihte misline rastlanmıyan zulüm ve işkenceler içerisinde çok zâlimâne muameleler görmüş ve kapısında jandarma ve polis bekletilmek suretiyle Cuma Namazına dahi gitmekden men edilmiş; ve bütün bu tarihi faciaları kapatmak ve kimseye işittirmemek için de sıkı bir takyidat altına alınmıştır.” **T:577**

1. Firavun gark olması

“ «t¬9«G«A¬" «t[±¬D«X­9 «•²x«[²7@«4 âyetiyle; Musa Aleyhisselâm'a karşı muharebe eden **Firavun**, gark

olacağı zaman iman etmiş. Gerçi sekerat vaktinde o iman makbul değil. Fakat o makbul olmayan imana, imanın mahiyetine hürmet için bir mükâfat olarak Cenab-ı Hak, o **Firavun**un bedenine necat vereceğini haber veriyor. Çünki **Firavun**ların tenasüh mezhebine göre, saadet- i uhrevî yerine şöhretperestlikle istikbalde mumyaları, heykelleri bâki kalmasını istediklerinden ve o heykelleri ve mumyaları, belki bir ruh bulacak gibi, efsaneleri ile öyle kanaat getirdiklerinden, o **Firavun**un o zahirî ve makbul olmayan imanına mükâfat vermekle beraber, onların tenasüh düsturlarına binaen mumyalamak kanunlarına işaret eder. İşte bu âyetin bir mu'cizesi olarak, o gark olan **Firavun**'un cesedi aynen bulunmuş, şimdi Londra'da bir müzede muhafaza ediliyor. Seyyahlar onu temaşa ediyorlar...” **Ko:79**

**Külliyattan kısmen alınan bu parçalarda görüldüğü gibi, fir’avnuyit, daha çok enaniyete dayanıyor. Hele “bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş” K:196 olduğuna dikkat çekiliyor. Hem yine Hz. Üstad diyor: “Ehl-i hak eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir.” M:425 gibi ders ve ikazlara dikkat gerek. Enenin firavunluğu fiilî tezahürlerinden bilinir. Yani kitaba istinad etmeden önde görünmek için dava arkadaşını çürütmek hareketi enenin tezahür şeklidir.**

¬v[¬&ÅI7! ¬w´W²&ÅI7! ¬yÁV7! ¬v²K¬"

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

«w[¬Q«W²%«! ¬y¬A²E«. «— ¬y¬7³! |«V«2 «— ¯fÅW«E8 \_«9¬G±¬[«, |«V«2 •«ŸÅK7! «— œ«ŸÅM7! «— «w[¬W«7@«Q²7! ±¬Æ«\* ¬yÁV¬7 f²W«E²7«!

FIRKA

**1-İyi ve kötülerin tefrikine vesile olan mübarezede, bid’a fırkalarının dikenleri de çıkar ve böylece cemaat tesfiye edilirler**

**2-Yetmiş üç fırka rivayeti ile verilen haber**

**3-1500 küsür seneye kadar bir fırka-i dâllenin devamına işaret**

**Siyasî parti veya cemaat manasına gelen bu kelime, dinî sahada ve Risale-i Nurda dahi bahseder. Çok şeylerde olduğu gibi fırkalar dahi müsbet-menfi olarak ikiye ayrılır. Maksadı dünyevî menfaat ve hâkimiyet elde etmek veya din düşmanlığı için kurulan fırka ve cemaatler, cemiyette bölünmelere ve kargaşalara sebebiyet verdiklerinden dolayı, milletin bunlardan uzak durmaları için meşruiyet dairesinde ikaz ve telkinler gerektir.**

1-İyi ve kötülerin tefrikine vesile olan mübarezede, bid’a fırkalarının dikenleri de çıkar ve böylece cemaat tesfiye edilirler

**“**Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı

fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler?

Elcevab: Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus çiçek açar; fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı  **hadîslerin muhafazasına**, bir kısmı **şeriatın muhafazasına**, bir kısmı **hakaik-i imaniyenin muhafazasına**, bir kısmı **Kur'anın muhafazasına** çalıştı ve hakeza.. Herbir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı bir surette sa'yettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid'a **fırkalarının** dikenleri dahi çıktı.

Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, **ehl-i himmeti** gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziye ile pek çok münevver **müçtehidleri** ve nuranî **muhaddisleri**, kudsî **hâfızları**, **asfiyaları**, **aktabları** âlem-i İslâmın aktarına uçurdu, **hicret ettirdi**. Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, Kur'anın hazinelerinden istifade için **gözlerini açtırdı**...” **M:101**

**İşte mübarezenin böyle hikmetli faide ve neticeleri oluyor.**

2-Yetmiş üç fırka rivayeti ile verilen haber

**Resul-i Ekrem A.S.M “**Nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki:

\_«Z²X¬8 °œ«G&!«: }«[¬%@ÅX7«! ®}«5²I¬4 «w[¬Q²A«, «— \_®$«Ÿ«$ |¬BÅ8! »¬I«B²S«B«,

#### |¬"@«E².!« —«

¬y²[«V«2 \_«9«! \_«8 «Ä@«5 ²v; ²w«8 «u[¬5

deyip, ümmeti yetmişüç **fırkaya** inkısam edeceğini ve içinde **fırka-i naciye-i kâmile**, Ehl-i

Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.” **M:106**

**Yani şeri’atın temel kitablarındaki hükümlere göre inanıp yaşamaya gayret gösteren müslümanlar, fırka- i naciye, yani ehl-i cennet olan cemaattır diye dikkat çekiliyor. Yani mecbur olmadıkça tefrikaya sebebiyet verilmemeli diye zımnî bir ikazdır.**

3-1500 küsür seneye kadar bir fırka-i dâllenin devamına işaret

**“**Otuzbirinci âyetin birinci mukaddemesi olan ]«/²h«8 ²vB²X6

#### –² !¬

«: cümlesi, binbeşyüz

(1500) küsur olan makam-ı cifrîsiyle; **ehl-i dalalet tarafından aşılanan** manevî hastalıkların kısm-ı a'zamı, Risalet-in Nur'un Kur'anî ilâçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber; maatteessüf **ikiyüz sene** kadar **dünyanın ömrü bâki kalmışsa**, bir **fırka-i dâlle** dahi devam edeceğine îma ediyor. !®G[¬Q«. !xWÅW«[«B«4 cümlesi, mana-yı işarîsinde, ikinci emarenin birinci

noktasında "Sin" harfi "Sad" harfinin altında gizlenmesi ve "Sad" görünmesinin iki sebebi var:

Birisi: Said tam toprak gibi **mahviyet** ve **terk-i enaniyet** ve **tevazu-u mutlakta** bulunmak

**şarttır**; tâ ki Risalet-in Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın.

İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tauna **sukutun sebebi** ise, terakki fikrinden neş'et ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip; **suud ve terakki, müslüman için ancak İslâmiyette** ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir.**” K:17**

**“**Bir derece mahremdir.

Geçen kışta bana karşı sû'-i kasdların, inayet-i İlahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen **sabır ve tahammülüm neticesinde** akîm kalan plânı pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise; bu yakında Reisicumhur, Afyon'da demiş: "Bu vilayette din cihetinde bir karışıklık çıkacağını zannederdik..."

Demek, **gizli komite beni sıkıştırmakla bir hâdise çıkarmak** istiyordular. Bir ecnebi müdahalesi hesabına ve müslümanlar ve vatan zararına, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir tarzda, damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazibleri, onlara dünyada tam zarar, âhirette Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükemmel sevab ve zafer ve âhirette inşâallah Cennet ve âb-ı kevseri kazandırır. Demek bu gizli plânı heyet-i vekile ve reis hissetmiştiler ki; buralarda umum memurlar, hattâ vali ve kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız Nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını, zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Garibdir ki, en ziyade lehime çalışması lâzım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi.

Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. Çünki manevî fırtınalar var, bazı **dessas münafıklar her tarafa sokulur**. İstibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken,  **hürriyet fırkasına girer; tâ onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin**.**1** ” **E:159**

**“**Nev'-i beşerde envaen dalalete düşen **fırkaların** sebeb-i dalaletleri, **imamlarının**

**1** Gizli cereyan, bazı makam sahiblerini aldatıp aleyhe geçirebiliyorlar. Bu bahis, sinsi planlara karşı müteyakkız olmak şarttır diye bir ikazdır. Hürriyet fırkasına girer ikazında, dinî cemaatın merkezine de girer, manası dahi bulunup dikkat çekiliyor.

**kusurudur**. Evet imamları bâtından bahsetmişlerse de, meşhudatlarına itimad ve iktifa ederek

esnâ-i tarîkten dönmüşlerdir. Ve **2** š@«[²-«! «t²X«2 ²a«"@«3 «: @\® ²[«- «a²P«S«& kavline mâsadak olmuşlardır.**” Ms:136**

**Yani bir cemaatin müstakîm bir mürşidi veya manen mümessil bir heyeti gerekiyor.**

“Cem'iyetlere İhtar-ı Mühim

Şimdi cem'iyetimiz bir hükûmet-i **meşruta-i meşrua**dır. **Hükûmet içinde hükûmetin3** zararı görüldü. **Seviye-i irfan** bir olmadığından **fırkalarda** husumet, taassub ve tarafdarlık intac eder.

Tabiî o kuvveti istimal ile siyasete karışacak ve umumî idarede herkesçe lezzetli olan tahakkümatı yapacak sahib-i ağraza müsaid bir zemin olur. Binaenaleyh bizdeki **fırkaların** şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır. Lâkin bir şirkette veya münevver-ül fikir ve bîtaraf mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve irşaddan menfaat olabilir. Şimdi hükûmet-i meşruamız asıl büyük cem'iyettir.

Bediüzzaman Said Nursî ” **H:108**

“Ey ulü-l emr! Bir haysiyetim vardı, onunla İslâmiyet milliyetine hizmet edecektim;

kırdınız. Kendi kendine olmuş, istemediğim bir **şöhret-i kâzibem** vardı; onunla avama nasihatımı tesir ettiriyordum, maal-memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zaîfim var. Kahrolayım, eğer i'dama esirgersem. Mert olmayayım, eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureta mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatımdaki tesiri kırdınız. Saniyen: Kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccet-i katıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba **fırka-i hâlisa** dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır. Eğer meşrutiyet, bir **fırkanın** istibdadından ibaret ise ve hilaf-ı şeriat hareket ise:

#### °p¬D«#²h8 ]±¬9«! ¬–«Ÿ«TÅC7! ¬G«Z²L«[²V«4 **” D:34**

**“**S- Nasıl olsunlar?

C- Ya başlarımızdan kalksınlar yahut inad, gıybet ve tarafdarlığı mabeynlerinden kaldırsınlar. Zira bir kısım dalalet ve bid'at **fırkalarının** teşekkülüne, bazı bidatkâr müteşeyyihler sebebiyet vermiştir.**” Mü:75**

**Esasen dinin asliyetinde, şahıstan ziyade temel kitablarda yazılan Kur’anî esasları esas almak tavsiye edilir. Bilhassa bu zamanda kitaba bağlılığı esas alır. Şahıslar, kitaba bağlılıkları nisbetinde mu’teber olurlar diye Risale-i Nur bu esası nazara verir.**

**“**Dediler:

**2** Yani bir şey bulunmakla çok şeyleri kaybetmek, yani istikameti bulamamak ve bilememek manasında.

**3 Resmiyet dairesinde müstakil müesseseler manasındadır. Mesela: hükümete karşı müstakil olan anayasa mahkemesi ve maarifte merkezi ve müstakil müesseseler gibi… Aslında bu müesseselerin hepsi, milletin seçtiği hükümetin kontrolünde olması, milletin hâkimiyetine dayanan cumhuriyetin icabıdır. Kuvvetler ayrımı manasında olan (tefrika-i kuva) denilen sistem, milletin üstünde hâkim olamaz. Azınlığın ve ideolajik zümre hâkimiyetine yol açılmamalıdır. Hz. Üstad diyor:**

“**S-** Şeriatın bazı ahkâmı, meselâ valilerin vazifelerine taalluku var.

**C-** Bundan sonra bizzarure hilafeti temsil eden Meşihat-ı İslâmiye ve diyanet dairesi; hem âlî, hem mukaddes, hem ayrı, hem nezzare olacaktır. Şimdi hâkim şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için, onun nev’inden şahs-ı manevî bir fetva emini ister....” **Mü:10**