### TAKDİM

**Risale-i Nurda tasnifat meselesi**

Sınıflamak manasına gelen **tasnifat** tabiri, geniş ve külli manaları ihtiva eden mevzularda, mevzuyu sınıflamakla dar daireye almanın mahsurlarını ifade eder.

Yirmi küsür sene kadar önce yazılan bir fihristenin mukaddemesinde mesele ile alakalı olarak şu takdim yazısı yazılmıştır. Yazıdaki bilgi şöyledir:

Esasen Risale-i Nur gibi, Kur’anî hakaikın küllî, geniş ve ince mana camiiyetini taşıyan bir külliyat, fihristlerle takdim edilemez. Külliyatı devamlı ve dikkatli okumakla verdiği manevî feyizler, müracaat kitabları gibi fihristle çalışmak usullerine de muhtaç değildir. Ancak ani bir ihtiyaç karşısında, o ihtiyaca cevap veren parçaları okumak ve takdim etmek veya bir yerde icmalî olan bir meseleyi yine Risale-i Nurla izah etmek için külliyattaki diğer yerlerini bulmak veya bazı meseleleri müvazeneli anlayabilmek için o meselenin müteferrik parçalarını aynı zamanda görüp okumak gibi hususlarda fihrist yardım edebilir.

Yani, bir paragrafın taşıdığı mana muhtevasından duyulan ihtiyaca göre çeşitli manalar anlaşılır. Böyle bir paragrafa bir kelime veya terkible mana muayyenliğine alınmamalı. Mesela yaptığımız derlemelerin başına derlemedeki ana mevzuyu alfabetik sırasıyla görüp o mevzuyu incelemek ve çeşitli mana cihetleriyle istifade etmek ve ettirmek gerekiyor. Alfabetik sırasına göre konulan ana başlık o başlık manasına inhisar etmediği düşünülmelidir.

Hz. Üstad tasnifat hakkında şöyle der:

“Demek **şeriat kitabları**, birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım gelirken, mürur-u zamanla mukallidlerin hatası yüzünden paslanıp, hicab olmuşlardır. Evet bu kitablar, Kur’ana tefsir olmak lâzım iken, başlı başına **tasnifat** hükmüne geçmişlerdir.” **Sünuhat Tuluat İşarat:31**

Yani demek oluyor ki, çabuk bulmak maksadıyla çeşitli manaları taşıyan bahislere alfabetik bir başlık konulsa da o başlığın dar mana dairesinde inhisar ettiği düşünülmemelidir.

Evet, duyulan ihtiyaca göre tasnifat vardır, fakat mana camiiyetine sahib olan bahislerde mezkür nokta-i nazar ile bakılmalıdır.

## ¬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«!

**ABD**

##### 1- Allahın emirlerine bağlı ciddî bir âbidin tarifi ve sahib olduğu tevekkül kuvveti 2- Allah’ın Rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd olan insanın

**muhtelif evsafı**

**3- Abd-i azizin hususiyetleri 4- Abd tabirinin üstünlüğü**

**5- Allah’a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz hükmünün hakikatı**

1. **Allahın emirlerine bağlı ciddî bir âbidin tarifi ve sahib olduğu tevekkül kuvveti şöyle beyan ediliyor:**

“Âbid, namazında der: ­yÁV7! Å¬! «y´7¬! « ²–«! ­f«Z²-«! Yani: **"Hâlık ve Rezzak**, ondan başka

yoktur. **Zarar ve menfaat, onun elindedir.** O hem **Hakîm'dir, abes iş yapmaz**. Hem Rahîm'dir; ihsanı, merhameti çoktur" diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi **Rabbisinin emrine müsahhar görür**, Rabbisine **iltica** eder. **Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder**. İmanı, ona bir emniyet-i tâmme verir. Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı, dalalettir. 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**

**Evet, yukarıdaki ibarede geçen Allah lafzı ism-i câmi’ olduğundan bütün esma-i İlahiyeyi tazammun eder. Şöyle ki:**

“"Lâ ilahe illallah" kelâmı, esma-i hüsnanın adedince kelâmları tazammun ediyor. Bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelâm iken bin kelâm oluyor. "Lâ Hâlıka illallah", "Lâ Fâtıra, Lâ Râzıka, Lâ Kayyume illallah" gibi... Binaenaleyh terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce kelâmları söylemiş oluyor.**1** ” **Ms:236**

1. **Allah’ın Rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd olan insanın muhtelif evsafını beyan eden şu veciz ifadeye dikkat gerek:**

Hiç mümkün müdür ki: Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir  **abd** ve hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir **muhatab** ve mazhariyet-i esmasına en câmi' bir **âyine** ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir **ahsen-i takvimde** en güzel bir mu'cize-i kudret ve

**1** Demek mezkûr kelime-i şehadeti söyleyen, pek çok esma-i İlahiyenin tevhidini söylemiş gibidir.

hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir  **müdakkik** ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade **muhtaç** ve **fenadan** en ziyade müteellim ve  **bekaya** en ziyade müştak ve hayvanat içinde en **nazik** ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en **müteellim** ve en bedbaht ve **istidadça** en ulvî ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da, onu müstaid olduğu ve müştak olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı

ebedîye göndermeyip, **hakikat-ı insaniyeyi** ibtal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıd ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin!**2** ” **S:87**

#### Abd-i azizin hususiyetleri de şöyle tarif ediliyor:

“Amma hikmet-i Kur'anın hâlis tilmizi ise; bir **abd**'dir. Fakat a'zam-ı mahlukata da ibadete  **tenezzül** etmez. Hem cennet gibi a'zamî **menfaat** olan bir şeyi, gaye-i ibadet kabul etmez bir  **abd-i azizdir.** Hem hakikî tilmizi **mütevazidir**; selim, halimdir. Fakat Fâtırının gayrına,

daire-i izni haricinde ihtiyarıyla **tezellüle** tenezzül etmez. Hem fakir ve zaîftir, **fakr ve za'fını bilir**. Fakat onun Mâlik-i Kerim'i, ona iddihar ettiği uhrevî servet ile **müstağnidir** ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için **kavîdir**. Hem yalnız livechillah, rıza-i İlahî için, fazilet için amel eder, çalışır... İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır.” **S:132**

“İşte ey insan! Eğer yalnız ona **abd** olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, âciz mahlukata zelil bir **abd** olursun. Eğer **enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan**; o vakit iyilik ve icad cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zaîf düşersin. Şer ve tahrib cihetinde; dağdan daha ağır, taundan daha muzır olursun.” **S:319**

“Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve **abd** olduğunu göster.**3** ” **S:328**

“Evet ey insan! Sen, **nebatî cismaniyetin** cihetiyle ve **hayvanî nefsin** itibariyle; sagir bir cüz, hakir bir cüz'î, fakir bir mahluk, zaîf bir hayvansın ki; bütün dehşetli mevcudat-ı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat **muhabbet-i İlahiyenin** ziyasını tazammun eden **imanın nuruyla** münevver olan **İslâmiyetin terbiyesiyle** tekemmül edip; insaniyet cihetinde, **abdiyetin** içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllîsin, küçüklüğün içinde bir âlemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nâzırsın ki, diyebilirsin: "Benim Rabb-ı Rahîm'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi, o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı, bana hizmetkâr yaptı. Ve nebatatı, o hanemin zînetli levazımatı yapmıştır.**4** ” **S:328**

#### Abd tabirinin üstünlüğü:

“@«9¬G²A«2: Abd lafzının nebi veya Muhammed (A.S.M.) lafızlarına cihet-i tercihi;  **abd**

tabiri, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın azametine ve ibadetin ulüvv-ü derecesine işaret

olduğu gibi, !:­G­A²2­! emrini te'kiddir ve Resul-i Ekrem hakkında vârid olan vehimleri def'etmektir ki, o zât bütün insanlardan ziyade ibadet yapmış ve Kur'anı okumuştur.” **İ:93**

**2** Demek hakiki abd ebedi saadete namzeddir.

**3** Bu sebebledir ki enaniyetli ve mağrur insan abdiyet sıfatından uzak kalıyor.

**4** Demek hakiki abdiyeti bilen insan çok külli bir mahiyet kazanıyor.

#### Allah’a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz hükmünün hakikatı:

**Evet** “İmandan gelen hürriyet-i şer'iye, iki esası emreder:

# ¬(@«A¬Q²V¬7 !®G²A«2 ­–x­U«< « ¬yÁV¬7 !®G²A«2 «–@«6 ²w«8 «uÅ7«H«B«< « «: «u±¬7«H­< « ²–«!

¬yÁV7! ¬–:­( w¬8 @®"@«"²\*«! @®N²Q«" ²v­U­N²Q«" ²u«Q²D«< «

¬w´W²&Åh7! ­^Å[¬O«2 ­^Å[¬2²hÅL7! ­^Å<±¬h­E²7«! ²v«Q«9

Yani: İman bunu iktiza ediyor ki; tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakikî **abd** olan, başkalara **abd** olamaz. Birbirinizi -Allah'tan başka- kendinize Rab yapmayınız!... Yani Allah'ı tanımayan; her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet hürriyet-i şer'iye; Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahîm tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır.**5** ” **H:61**

“Evet “Şeriat-ı garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz, İslâmiyete istinad iledir. O hablülmetine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir. Zira Sâni'-i Âlem'e hakkıyla **abd** ve hizmetkâr olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) ile tahalluk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ile muvazzaftır.” **H:85**

**5** Yani insan insana hâkim olamaz ve hakiki insan dahi kendini insana mahkûm görmez. Hâkimiyet yalnız Allah’ındır. İnsan eğer kâmil ise, İlahî isimlere mazhar olur ve bu mazhariyetine hürmet edilmelidir. Meşru resmî makamlar ise, İlahî hâkimiyeti icra etmek vazifedarlığı olup, ona itaat, Allah’a itaat sayılır.

## ¬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«!

### ABES

#### (Bk: Hikmet, İsraf, Tesadüf)

##### Âlemde abesiyet yoktur

1. **Enaniyetin manevi karanlığı abesiyete yol açar 3- Abesiyeti izale eden nübüvvet nazarı ise,**
2. **Cenab-ı Hak bir zerreyi de israf etmiyor**
3. **Cihazat-ı insaniyeyi nefis hesabına kullanmak, abesiyete medar olur 6- Bütün kâinat, zîşuurla abesiyetten kurtulur**

**Eşya ve hadiselerdeki ilahî gayeleri görememek, abesiyet nazarına sebeb olur. Bu nazar, marifetullaha zıddır. Halbuki kâinat kitabını okuyarak marifetullahı kazanmak Kur’anın mesleğidir. Bu cihetle bu bahis nazara alınmalı.**

#### Âlemde abesiyet yoktur

“Evet şu âlemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alîmane, hakîmane olduğu halde; hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın.**1** Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavâtına (dualarına) ıttılaı bulunduğu halde ona karşı lâkayd kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm; onun dualarına lâkayd kalmadığı halde, o duaları kabul etmesin.**2** Evet Zât-ı Ahmediye’nin (A.S.M.) nuruyla âlemin şekli değişti. Insan ve bütün kâinatın **mahiyet-i hakikiyeleri** o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki: Şu kâinatın mevcudatı; esma-i Ilahiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya **mazhar kıymettar ve manidar birer mevcuddurlar**. Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, faidesiz, **abes**, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.**3** İşte şu sırdandır ki: İnsanlar Zât-ı Ahmediye’nin (A.S.M.) duasına âmîn dedikleri gibi, arşve ferşve seradan süreyyaya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık gösteriyorlar.” **S:71**

“Evet her şeyin vücudunun müteaddid gayeleri ve hayatının müteaddid neticeleri vardır. Ehl-i dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Tâ, **abesiyet** ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır:

**Birincisi** ve en ulvîsi, Sâni’ine bakar ki; o şeye taktığı hârika-i san’at murassaatını, **Şahid- i Ezelî’nin nazarına** resm-i geçit tarzında arzetmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyale yaşamak kâfi gelir.**4** Belki vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan **istidadı** yine kâfidir. Işte seri-üz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sünbül vermeyen birer hârika-i san’at

**1** Yani, Allah, kullarının düşünce, niyet, hissiyat ve hareketlerini eksiksiz olarak görüp bilmesin…yani Allah kayyum sıfatına sahib olduğu bildiriliyor.

**2** Yani fıtrî ihtiyacat dualarını görüyor ve veriyor.

**3** Tahkiki imanın varlığı ve derecesi nisbetinde hikmet nuru veya abesiyet karanlığı bulunacağı anlatılıyor.

**4** Yani, eşya yaradılacaksa, ilm-i ezelisinde vardır ve görüyor. Varlıkta az veya çok kalması farketmez.

olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi**5** bitamamiha verir. Faidesizlik ve **abesiyet** onlara gelmez.**6** Demek her şey hayatıyla, vücuduyla Sâni’inin mu’cizat-ı kudretini ve âsâr-ı san’atını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal’in nazarına arzetmek **birinci gayesidir.**

**İkinci** kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat, zîşuura bakar. Yani herşey, Sâni’-i Zülcelal’in birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; **melaike** ve **cin** ve **hayvanın** ve **insanın** enzarına arzeder, **mütalaaya davet eder.** Demek ona bakan her zîşuura, ibret-nüma bir **mütalaagâhtır.7**

**Üçüncü** kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat, o şeyin **nefsine bakar** ki; telezzüz ve tenezzüh ve beka ve **rahatla yaşamak** gibi cüz’î neticelerdir. Meselâ: Azîm bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gayesi; sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz’iyesine ait.. doksandokuzu sultana ait olduğu gibi; herşeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, Sâni’ine ait doksandokuzdur. Işte bu taaddüd-ü gayattandır ki; birbirine zıd ve münafî görünen hikmet ve iktisad, cûd u seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cûd u seha hükmeder, ism-i Cevvad tecelli eder. Meyveler, hubublar; o tek gaye nokta-i nazarında bigayr-ı hisabdır. Nihayetsiz cûdu gösteriyor. Fakat umum gayeler nokta-i nazarında; hikmet hükmeder, ism-i Hakîm tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki; beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıd gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cûd ile seha ile içtima ediyor. Meselâ: Asker ordusunun bir gayesi, temin-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz-ı hudud ve mücahede-i a’dâ gibi sair vazifeler için, bu mevcud ancak kâfi gelir. Kemal-i hikmetle müvazenededir. Işte hükûmetin hikmeti, haşmet ile içtima ediyor. O halde, o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir.” **S:75**

“Gerek cûdda, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise, hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Evet eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var; amma gayeler pek çoktur. Binaenaleyh bir gayeye nazaran **abesiyet** hissedilse bile, gayelerin mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı adalettir.**8** ” **Ms:217**

#### Enaniyetin manevi karanlığı abesiyete yol açar

**Evet,** “Mahiyetini şu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona göre hareket eden

# \_«Z[Å6«+ ²w«8 «d«V²4!«

²G«5 (91:9) beşaretinde dâhil olur. Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin

dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, ene’de bir musaddık görür. O ulûm, nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılab etmez. Vaktaki ene, vazifesini şu suretle îfa etti; vâhid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini terkeder.

«–x­Q«%²h­# ¬y²[«7¬! «: ­v²U­E²7! ­y«7 «: ­G²W«E²7! ­y«7 «: ­t²V­W²7! ­y«7 der. Hakikî ubudiyetini takınır.

Makam-ı “**ahsen-i takvim**”e çıkar.

**5** İlahî nazarda görünme gayesini

**6** Şu harika hikmetler, bu son asırda, Risale-i Nurda ihsan olundu. Kıymetini takdir etmek gerek… Bu Nurcular, neden çekirdekten, ağaçlardan behsederler diyenler hata ediyorlar.

**7** Denilecek ki, bu ince manaya ekseriyet sahib olamaz, duhan var. O halde sahib olamadığımızı bilmek lâzım…

**8** Demek istikametli nazar ve anlayış için bu ilimler gerekiyor. Yani Risale-i Nuru ciddî okumak veya dinlemek lazımdır. Evet Rıza-yı ilahiyi celbeden nazar ve düşünce sahibi olmak basit bir hadise değildir.

Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i fıtriyesini terkederek kendine mana-yı

ismiyle baksa, kendini mâlik itikad etse; o vakit emanete hıyanet eder, \_«Z[Å,«( ²w«8 «@«' ²G«5 «:

(91:10) altında dâhil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki; semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar.”

##### S:537

**“**İşte ene, şu hainane vaziyetinde iken**; cehl-i mutlak**tadır. Binler fünunu bilse de, cehl-i mürekkeble bir echeldir. Çünki duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde  **abesiyet-i mutlaka** suretini alır. Çünki şu haldeki ene’nin rengi, şirk ve ta’tildir, Allah’ı inkârdır. Bütün kâinat parlak âyetlerle dolsa; o ene’deki karanlıklı bir nokta, onları nazarda söndürür, göstermez.**9** ” **S:538**

1. **Abesiyeti izale eden nübüvvet nazarı ise,**

**“**¬˜¬G²W«E¬" d±¬A«,­< Å¬! ¯š²z«- ²w¬8 ²–¬! «: (17:44) sırrıyla: “Herşeyin, her zîhayatın neticesi ve

hikmeti kendine ait bir ise; Sâniine ait neticeleri, Fâtırına bakan hikmetleri binlerdir. Herbir şeyin, hattâ bir meyvenin; bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu” mahz- ı hakikat olan düstur-u hikmet nerede? Felsefenin “Herbir zîhayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafi’ine aittir” diye, koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe düsturları nerede?**10** ” **S:542**

#### Cenab-ı Hak bir zerreyi de israf etmiyor

**Evet,** “Madem Hallak-ı Bîmisal israf etmiyor, **abes** işleri yapmıyor. Hattâ güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkaz-ı maddiyesini bahar masnuatında istimal

ediyor; onların binalarında dercediyor. Elbette ¬Œ²\*«²! «h²[«3 ­Œ²\*«²! ­ÄÅG«A#­

«•²x«< (14:48) sırrıyla,

­–!«x«[«E²7! «]¬Z«7 «?«h¬'À²! «\*!ÅG7! Å–¬!«: i (29:64) şaretiyle şu dünyada camid, şuursuz ve mühim

vazifeler gören zerrat-ı arziyenin elbette taşı, ağacı, herşeyi zîhayat ve zîşuur olan âhiretin bazı binalarında derc ve istimali mukteza-yı hikmettir. Çünki harab olmuş dünyanın zerratını dünyada bırakmak veya ademe atmak israftır. Ve şu hakikattan pek muazzam bir “Kanun-u Hikmet”in ucu görünüyor.” **S:556**

**Bu gelen parağrafta, Kur’anın en kâmil imanî anlayış dersi veriliyor. Evet, Kur’an diyor ki:**

“Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin. Sen, kudreti nihayetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal’in memluküsün. Öyle ise sen, **kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme;** çünki hayatı veren odur, idare eden de odur. Hem dünya sahibsiz değil ki, sen  **kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp** merak etme; çünki onun sahibi Hakîm’dir, Alîm’dir. Sen de misafirsin; fuzulî olarak karışma, karıştırma. Hem  **insanlar, hayvanlar** gibi mevcudat, başı boş değilller; belki vazifedar memurdurlar. Bir

**9** İnsandaki ene dereceli olduğu bedihi olduğundan enenin bu gafletli haline, enenin derecesine göre hissedarlık olur.

**10** Asrımızda Avrupadan gelip aşılanan ve alışılan menfaat nokta-i nazarına karşı müteyakkız olmak gerekiyor.

Hakîm-i Rahîm’in nazarındadırlar. **Onların âlâm ve meşakkatlarını düşünüp, ruhuna elem çektirme.** Ve onların Hâlık-ı Rahîm’inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan **mikroptan tâ taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar** bütün eşyanın dizginleri, o Rahîm-i Hakîm’in elindedirler. O **Hakîm’dir, abes iş yapmaz.** Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.” **S:635**

#### Cihazat-ı insaniyeyi nefis hesabına kullanmak, abesiyete medar olur

“İnsanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilane davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve **abesiyete medar olur**. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarfetse, ahlâk-ı hamîdeye menşe’, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur.” **M:34**

**Dinden kopuk anlayış olan felsefe, yani Kur’anî nokta-i nazarı bilmemek, çeşitli dalaletlere yol açtığına bu gelen parçada dikkat çekiliyor şöyle ki:**

“Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faideler nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o hikmet **abesiyete** gider. Onun için feylesofların ileri gidenleri, ya tabiat dalaletine düşer veya Sofestaî olur veya ihtiyar ve ilm-i Sâni’i inkâr eder veya Hâlık’a “mûcib-i bizzât” der.” **M:286**

#### Bütün kâinat, zîşuurla abesiyetten kurtulur

“Madem Hakîm-i Mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor. Ve madem mahlukatın vücudları, zîşuur içindir ve zîşuurla kemalini bulur ve zîşuurla şenlenir ve zîşuurla abesiyetten kurtulur. Ve madem bilmüşahede o Hakîm-i Mutlak, o Kadîr-i Zülcelal, hava unsurunu, su âlemini, toprak tabakasını hadsiz zîhayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su, hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi; toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o Hakîm-i Zülkemal, o Sâni’-i Bîzeval, Küre-i Arzımızın merkezinden tut, tâ meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr-ı zahirîye kadar birbirine muttasıl yedi küllî tabakayı ve geniş meydanlarını ve âlemlerini ve mağaralarını boş ve hâli bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş.

O âlemlerin şenlenmesine münasib ve muvafık zîşuur mahlukları halkedip orada iskân etmiştir. O zîşuur mahluklar, mademki melaike ecnasından ve ruhanî enva’larından olmak lâzım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka, onlara nisbeten, balığa nisbeten deniz ve kuşa nisbeten hava gibidir. Hattâ zeminin merkezindeki müdhiş ateş dahi, o zîşuur mahluklara nisbeti, bizlere nisbeten Güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O zîşuur ruhanîler nurdan oldukları için, nâr onlara nur gibi olur.**11** ” **L:65**

**11** İşte çok az bir mikdarı okunan abesiyet tabirinin diyanet ve marifetullah cihetindeki ehemmiyeti kısmen anlaşıldı.

¬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«!

### ACZ

#### (Bk: Fakr)

**Aczin en kısa tarifi şöyle ifade edilebilir:Elem ve acı sebebi olan maddi ve manevi varlıklar ve hadiselerden kendini korumada gücsüz kalmaktır. İnsan herşeyle alaka kurabilme câmiiyetinde yaradıldığından, herşeyden elem ve lezzet alabilme istidadındadır. Fakr ise, en küçük dünyevî bir ihtiyactan ta ebedî cennet hayatına kadar uzanan ihtiyacları temin etmekte beşerin güçyetmezliğidir. Külliyatta çok tekraren nazara verilen bu acz ve fakr sıfatları, beşer aleminde çekilen ızdırabların iki ana sebebi iken marifetullaha vesile yapılınca saadet ve fazilet sebebi olur.**

**Evet** “Dokuzuncusu: **Acz** ve za'fın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlahiye ve gına-yı Rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasılki açlığın dereceleri nisbetinde ve ihtiyacın enva'ı miktarınca, taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz **aczin** ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gına-yı İlahiyenin derecatını fehmetmelisin.” **S:128**

**Evet,** “Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve **acziyle**, fakr u hacatıyla, naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu suretle **âyinedarlık** ediyor. Hattâ hadsiz **aczinde** ve nihayetsiz za'fında, hadsiz a'dasına karşı bir nokta-i istinad aramakla, vicdan daima Vâcib-ül Vücud'a bakar.” **S:686**

**Evet,** “İnsan kendi acz-i mutlakıyla, Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecatını; ve aczin dereceleriyle, kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve za'fıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza.. noksan sıfatlarıyla Hâlıkının evsaf-ı kemaline mikyasvari âyine olmak. Gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lâmbalarını göstermeğe mükemmel bir âyine olduğu gibi, insan dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla kemalât-ı İlahiyeye âyinedarlık eder.**1** ” **L:354**

“Bilhassa insanın za'fı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber, o da münasebetdardır. Ve gayr-ı mütenahî acz ve fakrı olan insan, gayr-ı mütenahî kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir.” **Ms:114**

“Kur'an-ı Hakîm'in bir ilâcıyla o acz yarası, tevekkül gülüne ve teslim çiçeğine döner. Bütün ağırlıklarımı beni kaldıran tevekkül sefinesine koyup, aczin iz'acatından beni kurtarıyor. Emr-i kün feyekûn'e mâlik olan bir sultan-ı cihana, acz tezkeresiyle istinad eden bir insana, ne gibi birşey ağır olabilir? ” **Ni:145**

**Bütün bu anlatılan acz, fakr gibi sıfatlar, yaradılışın asıl gayesi olan Allah’a intisab, istimdad, tevekkül gibi neticelerin vesileleridir. İnsan bu acz ve fakrın derin hikmetlerini anlayıp hissetmesi derecesinde elemlerden kurtulur şöyle ki:**

“Bütün hizmet ve himmetini ve şu ömr-ü nazeninini envâr-ı Kur’aniyenin intişarına sarf ve hasretmiştir. İşte bunun için, şimdi çektiği bütün zahmetler rahmet, yaptığı hizmetler hikmet olmuş. Celali yüzünden cemalini de gösterip, âlem, bir gülzar-ı kemal bulmuştur.

**1** 30. Sözdeki ene bahsi bunun izahıdır.

“Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen çekti azab, Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi.”

Niyazi-i Mısrî gibi diyen bu tercüman, her şeyi hoş görerek, katreyi umman, âdemi insan ve nurunu âleme sultan eylemiştir.” **E:84**

“Hayvanatın en âciz ve en zaîfi, yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine mazhar, yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun aczi; annesini en muti' bir nefer gibi -rahmetin cilvesi- istihdam ediyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarının kuvvetlenmesiyle aczini unutsa, vâlidesi ona "Sen git rızkını ara" der, daha onu dinlemez.

İşte bu sırr-ı rahmet, yavruların hakkında cereyan ettiği gibi, za'f u acz noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da câridir.**2** ” **L:235**

“Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster. Ve u[¬6«x²7! «v²Q¬9«: ­yÁV7! @«X­A²,«& de, yüksel.” **S:328**

**İşte bu hakikatın tebliğ ve temsilciliği olan**

“**Nübüvvet ise:** Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlahiye ile ve secaya-yı hasene ile tahalluk etmekle beraber, **aczini** bilip kudret-i İlahiyeye **iltica**, **za'fını** görüp  **kuvvet-i İlahiyeye istinad**, **fakrını** görüp rahmet-i İlahiyeye itimad, **ihtiyacını** görüp gına-yı İlahiyeden istimdad, **kusurunu** görüp **afv-ı İlahîye istiğfar**, **naksını** görüp **kemal-i İlahîye** tesbihhan olmaktır diye, ubudiyetkârane hükmetmişler.**3** ” **S:540**

**Bu ince hakikatı bizzat yaşayan ve bu asrın nübüvvet varisi olan…**

**Hz. Üstadın İkinci şahsiyeti:** “Ubudiyet vaktinde dergâh-ı İlahiyeye müteveccih olduğum vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı âsârı gösteriyor. O âsâr, mana-yı ubudiyetin esası olan: "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek" noktalarından geliyor ki; o şahsiyetle, kendimi herkesten ziyade bedbaht, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni medh ü sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemalim.” **M:320**

“Şimdi ey nefis! Birkaç Sözde kat'î isbat etmişiz ki; asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki; zulmet, karanlığın derecesi nisbetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen, onlarla Fâtır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine âyinedarlık ediyorsun.” **S:359**

**Evet, İnsan Acziyetini, Beliyelerin İstilâsında Anlar Şöyle ki:**

“Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama' ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.

**2** Bu izahlardan anlaşılıyor ki yaradılışın en büyük gayesi, Allah’a kalbi bir hissiyatla intisab ve teslimiyetle ona sığınmaktır. Acz ve fakr, kişiyi Allah’a teveccüh ettirir. Bu cihetle büyük zatlar acz ve fakrı sevmişlerdir.

**3** İşte bu hakikatın müşterek vazifedarları olan nübüvvetin irşadı unutulmamalı ve zaman zaman hatırlamalı.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç; en gafillere ve mütemerridlere, za'fını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zaîf vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaa bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise...**4** ” **M:400**

“*Dokuzuncu Nükte:* Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, za'fını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir.

Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?" Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin!" Azab vermiş, Cehennem'e atmış, yine sormuş. Yine demiş: "Ene ene, ente ente." Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: "Men ene vema ente?" Nefis demiş:

­i¬%@«Q²7! «¾­G²A«2 @«9«!«: ­v[¬&Åh7! ]±¬"«\* «a²9«! Yani: "Sen benim Rabb-i Rahîmimsin, ben senin âciz bir abdinim."” **M:404**

“İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. Menfî kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za'fını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahîmine ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, hâlistir.” **L:10**

“Musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyet-i insaniyede münderic olan acz ve za'f ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, belki herbir âzânın lisanıyla bir iltica, bir istimdad vaziyeti verir. Güya insan o ârızalar ile, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut Levh-i Misalî'de mukadderat-ı hayatını yazar, esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhaniye hükmüne geçip, vazife-i fıtratını îfa eder.**5** ” **L:13**

*(Rus esaretinde)* “O karanlıklı uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir me'yusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O halette iken Kur'an-ı Hakîm'den imdad geldi; dilim ­u[¬6«x²7! «v²Q¬9«: ­yÁV7! @«X­A²,«& dedi, kalbim de

ağlayarak dedi:

# |¬Z´7¬! ²a«;@«ó²\*«(¬+ ²v«;!x«' ²(«G«8 ²v«<x­% ²x­S«2 ²v«<Y­ó ²–@«8«²!« ²v«9!«x­#@«9 ²v«S[¬Q«/ ²v«,«6 ]¬" ²v«A<¬h«3 Ruhum

dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi-i Mısrî gibi dedim:

Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,

**4** Yani insan acziyetini hissetmesi için bazı vesileler gerekiyor. Yoksa gaflet istila eder.

**5** Fikrî, hissî, amelî bütün gafletli ve huzurlu hallerimizin canlı kamera flimleri ebedi aleme gidiyor. Tecelli-i esma onlarda ebeden devam eder.

Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost! diye, dostları arıyordu. Her ne ise... O hüzünlü, rikkatli, firkatli uzun gurbet gecesinde, dergâh-ı İlahîde za'f u aczim o kadar büyük bir şefaatçı ve vesile oldu ki, şimdi de hayretteyim. Çünki birkaç gün sonra, gayet hilaf-ı me'mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede, tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Za'f u aczime binaen gelen inayet-i İlahiye ile hârika bir surette kurtuldum.” **L:234**

#### Acz ile Nur Kapısı Açılır

“Hem üstadlarımdan Mevlâna Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim:

# |«V«" |¬B²S­ó x­# — ­a²K«7«! a²S­ó —­!@«X«4 : h²T«4 ¬y«ó²\*«( ¬–«+ y«T²V«& ²v«X«8 ]¬X²Q«< y¬6 a²K[¬å

«Ÿ«" ±¬h¬, «Ÿ«" ²–G[¬L«6 a²K[¬å |«V«" ¬h²U­- **6**

O vakit nefsim dahi: "Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler dağılır.” **M:25**

“*İkincisi:* Bu Ramazan-ı Şerif'te acz u za'fı ve fakr u ihtiyacı tam hissedip, Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, bir surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdi. Ramazan-ı Şerif'te şimdi okuduğum münacatların okunmasına, bu hâdise mühim bir kuvvet oldu. Zâten musibetler, dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Her okuduğum bir kelime ve dua da ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki ibadetlerinin sırr-ı tefevvuku bu noktadandır. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir.” **B:284**

**6 Yani:** Bezm-i eleste, O (Allah) ben senin Rabbin değil miyim? dedi. Evet Rabbimizsin dedin. **Evet demenin** (yani Allah’ın terbiyesine girmenin) **şükrü nedir?** (yani gereği nedir) bilir misin? Bela çekmektir. (yani Rububiyetin terbiyesi bela çekmek iledir) **Belanın sırrını** bilir misin? Fakr-u fenadergahında (kendini yok görenlerin dairesinde) halkaya katılmaktır. (Yani hayatı ve dünyayı dünya cihetiyle terk edenlerin cemaatına katılmaktır.)

## ¬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«!

### AÇIK - SAÇIKLIK

##### 1- Evet, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine inen bir şamar hadisesi !.. 2- Bacak gibi yerler, mahremlere de gösterilemez

**3- Açık-saçıklığı müdafaa eden garazkâr ehl-i vukufların garib iddiaları 4- Açık-saçıklığın getirdiği zararlar**

**5- Açık-saçıklara bakmamak**

**Nisa taifesinin şeriata uygun örtünmesi, Kur’anda kat’i emirdir. Açık-saçıklık ise haramdır ve ahirzaman fitnesinin temelidir.**

1. **Evet, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine inen bir şamar hadisesi!..**

“Mesmuatıma göre: Merkez ve payitaht-ı hükûmette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine bir şamar vuruyor!..” **L:196**

#### Bacak gibi yerler, mahremlere de gösterilemez

**“**İnsan, hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehevanî his taşıyamıyor. Çünki mahremlerin**1** sîmaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı ihsas ettiği cihetle; nefsî, şehevanî temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık-saçık bırakmak, süflî nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünki mahremin sîması mahremiyetten haber verir ve nâmahreme benzemez. Fakat meselâ açık bacak, mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alâmet-i farikası**2** olmadığından, hayvanî bir nazar-ı hevesi, bir kısım süflî mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir sukut-u insaniyettir!..**3** ” **L:197**

#### Açık-saçıklığı müdafaa eden garazkâr ehl-i vukufların garib iddiaları

**“**Gençlik Rehberi adlı eserinin müsaderesine ve müellif-i muhtereminin mahkûmiyetine sebeb olmak için diyorlar:

Bediüzzaman tesettür taraftarıdır. **Kadınların yarı çıplak, açık dolaşmalarına**, İslâmiyet'e karşı muharebede şeytan kumandasına verilen fırkalar olarak tasvir etmekte; kadınların bugünkü içtimaî hayatta açık bacak ve yarım çıplak giyinmelerini **günah saymakta,4** Bediüzzaman hâlihazır bu açık, yarım çıplak giyinişleri evlenmelere mani' olup

**1** Kendileri ile evlenmek haram olan yakın akrabaların

**2** Yani, kardeşliği hatırlatan yüz yapısı gibi nefsi durduran farklılığı

**3** İşte sosyete denen yaşayış bu tarz açık-saçıklığın insaniyet hissini tahrib edip meshe sebebiyet vermesi mümkündür.

**4** Acaibdir ki, Allah Kur’anda açıkça haram kıldığı bu açık-saçıklığı güya bilmiyorlarmış gibi aleyhte rapor

yazılması, Bediüzzaman Hz.’nin Kur’ana bağlılığını isbat ediyor. Ve Bediüzzamana tam itimad etmenin lüzumunu bildiriyor.

fuhşa teşvik edici mahiyetinde görmektedir. Ve yine Bediüzzaman'a göre, kadını güzelleştiren şey ve kadının hakikî ve daimî güzelliği içtimaî hayatta yer alan süslenmek, vücudlarını teşhir etmek olmayıp, terbiye-i İslâmiye dairesinde âdâb-ı Kur'aniye zînetidir.”diye yazmışlar.

##### Em:136

“22/Ocak/1952 muhakeme günü olmak itibariyle, Bediüzzaman Said Nursî, Ispartadan İstanbul'a gelerek mahkemede hazır bulunmuştu. Üstadın talebeleri genç üniversiteliler, mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Koridorlarda büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Evvelâ iddianame ve ehl-i vukuf raporu okunmuş, Üstadın isticvabı yapılmıştı. Ehl-i vukuf raporunda: "Müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalışdığı; gençlere rehber olacak fikirler serdeylediği, müellifin tesettür tarafdarı olduğu; kadınların yarım çıplak ve açık bacakla dolaşmalarının İslamiyete aykırı ve kadının fıtratına zıt olduğunu beyan ettiği; kadını güzelleştiren şeyin, terbiye-i İslâmiye dairesinde âdâb-ı Kur'aniye zîneti olduğunu söylediği;

dinî tedrisat tarafdarı olduğu; binaenaleyh devletin temel nizamlarını dinî esaslara uydurmak istediği..." uzun uzadıya izah edilmiştir.**5** ” **T:647**

#### Açık-saçıklığın getirdiği zararlar

##### “Birden ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme

Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet nasılki tarihlerde, eski zamanlarda "Amazonlar" namında gayet silâhşör kadınlardan mürekkeb bir taife-i askeriye olarak hârika harbler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de: Bu zamanda zendeka dalaleti, İslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar.**6** Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar.**7** Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.” **G:24**

“Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık-saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir.” **S:410**

**“**Evet ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip,

**5** Bu rapora göre din ve vicdan hürriyetleri yok sayılıyor.

**6** Yani, nifak cereyanı çılgın bir sefaheti aşılayarak milli ahlakı bozan tecavüz muharebesi açtı…

**7 Yani imanı yok ediyor. Günahlar imanı nasıl yok eder?**

“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. Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.” **L:8**

“O Hâlık’ı sıfatları ile, isimleri ile umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.” **E:203**

vücudunda sû'-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, tıbben kuvve-i hâfızasına za'f gelir.

Evet bu asırda açık-saçıklık yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o sû'-i nazardan sû'-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeğe başlıyor. Herkes cüz'î, küllî o şekvadadır. İşte bu umumî hastalığın tezayüdüyle, hadîs-i şerifin verdiği müdhiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki: "Âhirzamanda, hâfızların göğsünden Kur'an nez'ediliyor, çıkıyor, unutuluyor." Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur'an'a bu sû'-i nazarla bazılarda sed çekilecek; o hadîsin tevilini gösterecek.” **K:133**

#### Açık-saçıklara bakmamak

**“**Hem kırk sene evvel İstanbul'da Kâğıthane şenliğinin yevm-i mahsusunda, Köprüden tâ Kâğıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık-saçık Rum ve Ermeni ve İstanbul'lu karı ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum meb'us Molla Seyyid Taha ve meb'us Hacı İlyas ile beraber kayığa bindik, o kadınların yanlarından geçiyorduk. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassud ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler: "Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın." Dedim: "Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akibeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum." **E:264**

##### Bu nakledilen çok az parçalardan anlaşılıyor ki, gizli ifsad cereyanı kanunları da yok sayarak tecavüz ve halkı sinsice iğfal etmek istiyor. O halde samimi Nurcu, bu zamanın sefahet ve bid’alarına karşı müteyakkız olup nefret etmeleri şarttır.

## ¬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«!

### ÂDÂB

##### Dinin en küçük âdâbı dahi ehemmiyetli olup tebdil edilemez

1. **Âdâb-ı şer'iye, sonsuz ilm-i ilâhiden gelmiş olduğundan ona ittiba lâzımdır 3- Edeb-i Kur’aniyeden bir örnek:**

**Âdab, edeb kelimesinin cem’i olup, edebler demektir. Edeb ise, İslam terbiyesi, yani Allah’ın Rab sıfatının tecellisinden gelen terbiye kaideleridir.**

**Evet,** “.... Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın! Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm ferman etmiş:

]¬A<¬(²@«# «w«,²&«@«4 ]±¬"«\* ]¬X«"Å(«! **1** Yani: “Rabbim bana **edebi,** güzel bir surette ihsan etmiş,

edeblendirmiş.” Evet Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar ki: **Edebin envaını,** Cenab-ı Hak Habibinde cem’etmiştir. Onun **Sünnet-i Seniyyesini terkeden, edebi terkeder**.**2** ” **L:53**

“Sünnet-i Seniyyenin meratibi var. Bir kısmı **vâcibdir**, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı Garra’da tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar **muhkemattır**. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da **nevafil** nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım, ibadete tabi **Sünnet-i Seniyye** kısımlarıdır. Onlar dahi Şeriat kitablarında beyan edilmiş. Onların **tağyiri bid’attır**. Diğer kısmı, “âdab” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete, **bid’a denilmez.** Fakat, âdab-ı Nebevî’ye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edebden istifade etmemektir. Bu kısım ise (örf ve âdât), **muamelat-ı fıt- riyede** Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ın tevatürle mâlum olan harekâtına ittiba etmektir. Meselâ: **Söylemek** âdabını gösteren ve **yemek ve içmek ve yatmak** gibi hâlatın âdabının düsturlarını beyan eden ve **muaşerete** taalluk eden çok Sünnet-i Seniyyeler var. Bu nevi Sünnetlere “âdab” tabir edilir. Fakat o âdaba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir. O âdabdan mühim bir **feyz alır.** En küçük bir âdabın müraatı, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ı tahattur ettiriyor; kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeaire de taalluk eden Sünnetlerdir. **Şeair**, adeta hukuk-u umumiye nev’inden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve

ilan edilir. Nafile nev’inden de olsa, **şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir...3** ” **L.53**

1. **Dinin en küçük âdâbı dahi ehemmiyetli olup tebdil edilemez**

“Din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind, birer taht-ı saltanatı olduğundan; Din-i İslâm'ın

1. K.H. hadis:164
2. Demek sünnet-i seniyyenin haricinde edeb aranmamalı. Edebli olmayı isteyenler, sünnet-i seniyyeyi takib etmelidirler.
3. Çünkü şeair, İslam adetlerinin cemiyette açıkça yaşandığından herkese görünür ve İslamî hissiyatı aşılar ve kuvvetlendirir. Bu sebeble faidesi küllidir ve çok kıymetlidir.

esasatını bizzât kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ **en cüz'î âdâbını** dahi bizzât o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor.**4** Demek **füruat-ı İslâmiye,** değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki; onlar tebdil edilse, esas-ı din bâki kalabilsin. Belki esas-ı dine bir ceseddir, lâakal bir cilddir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onları **tebdil etmek**, doğrudan doğruya **sahib-i şeriatı inkâr ve tekzib etmek çıkar**.**5**

Mezahibin ihtilafı ise: Sahib-i şeriatın gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiştir.**6** "**Zaruriyat-ı Diniye**" denilen ve **kabil-i tevil** olmayan ve "**Muhkemat"** denilen düsturları ise, hiç bir cihette kabil-i tebdil değildir ve **medar-ı içtihad olamaz.** Onları tebdil eden, başını **dinden çıkarıyor**;

¬‰²x«T²7! «w¬8 ­v²Z,7! ­»­h²W«< @«W«6 ¬w<±¬G7! «w¬8 «–x­5­h²W«< kaidesine dâhil oluyor.**7** ” **M:435**

**Asrımızda fitne-i ahirzamanın bid’alarına medenî yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin anlayış ve yaşayışları, mezkür beyanlar müvacehesinde cay-ı dikkattır.**

#### Âdâb-ı şer'iye, sonsuz ilm-i ilâhiden gelmiş olduğundan ona ittiba lâzımdır

**Evet,** “Vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise; **semere-i vahiy olan âdâb-ı şer'iye,** o derece semere-i ilham olan **âdâb-ı tarîkattan yüksek** ve ehemmiyetlidir. Onun için, tarîkatın en mühim esası, Sünnet-i Seniyeye ittiba' etmektir.” **M:452**

**Hem** “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.” **L:50**

**İnsaniyeti yükselten hakiki hürriyet, âdâb-ı şeri’atla neşv ü nema bulur**

“Hürriyet, **müraat-ı ahkâm** ve **âdâb-ı şeriat** ve **ahlâk-ı hasene** ile tahakkuk ve neşvünema bulur. Sadr-ı evvelin yani sahabe-i kiramın o zamanda âlemde vahşet ve cebr-i istibdad hükümferma olduğu halde, hürriyet ve adalet ve müsavatları bu müddeaya bir bürhan-ı bahirdir. Yoksa hürriyeti, **sefahet** ve **lezaiz-i nâmeşrua** ve **israfat** ve **tecavüzat** ve  **heva-i nefse ittiba'da serbestiyet** ile tefsir ü amel etmek; bir padişahın esaretinden çıkmakla ve alçakların istibdadı ve esaret-i rezilesinin altına girmekle beraber milletin çocukluk istidadını ve sefih olduğunu gösterdiğinden, paralanmış olan eski esarete lâyık ve hürriyete adem-i liyakatını gösterir. Zira sefih mahcurdur.” **D:70**

“Nazenin hürriyet, **âdâb-ı şeriatla** müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki **hayvanlıktır**, **şeytanın istibdadıdır**, nefs-i emmareye esir olmaktır.” **Mü:19**

**Evet**, “....**hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı şer'iye** ile süslenip, **garb medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.**” **H:61**

1. Yani din, cemiyete hakim olunca itikadiyat ile beraber ameliyata ait ahkâm ve âdâbı dahi getiriyor.
2. Yani, dinin getirdiği ahkâm ve âdâb, sonsuz ilm-i ilâhiden geldiği için onlara muhalefet, Allah’a muhalefet manasını taşır. Bu husus, ince bir noktadır.
3. “**Beşincisi:** Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavîlikten çıkarıyor. Halbuki Şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı Şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mestûresini izhar ettiğinden semaviyedirler.” **S:482**
4. Yani, zaruriyat, esasat ve muhkemat tabir edilen hükümlere hiçbir tasarruf yapılamaz. Aksi halde iman tehlikesi başlar.

“**Hürriyeti**, **âdâb-ı şeriatla takyid** ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, **sefih ve itaatsız olur**.” **D:17**

**Yani İslam hukuku İslam cemiyetinde, şeair-i İslamiyeye ters düşen haram bid’aları, cemiyette aşikâre işlemeyi yasaklar ki görenekle yayılıp fitne ve anarşiye yol açılmasın.**

#### Edeb-i Kur’aniyeden bir örnek:

“Ey **ehl-i hak**! Ey **hakperest ehl-i şeriat** ve **ehl-i hakikat** ve **ehl-i tarîkat**! Bu müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz! @®8!«h¬6 ~:ÇI«8 ¬x²RÅV7@¬" ~:ÇI«8 !«)¬!«: **edeb-i Furkanî ile edebleniniz!** Ve haricî

düşmanın hücumunda dâhilî münakaşatı terketmek ve **ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye** telakki edip, yüzer âyât ve ehadîs-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp; bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla  **ittifak e**diniz.. yani, **ihtilafa düşmeyiniz**.” **L:155**

**Yani resmen vazifeli olmayıp gayr-ı resmî sahada olanlar en azından birbirleriyle rekabetkârane uğraşmamak tahsin ediliyor. Bu durum, ittifak ile ihtilaf arasında bir mertebedir. Bu husus, Kur’anda geçen hecr-i cemil âyetine benzer. Şöyle ki:**

«–Y­7Y­T«<\_«8|«V«2²h¬A².~«— Muarızların diyeceklerine sabreyle ®Ÿ[¬W«%~®h²D«;²v­;²h­D²;~«— ve onları bir hecr-i cemil ile terk et-şimdilik hallerine bırak.” (73:l0)

**Ancak bu gibi durumlarda hakikatları ve doğruları, ders, neşir ve tebliğ etmek gerektir.**

**Diğer bir edeb-i Kur’anî ise: İyilikleri fazl-i İlahiden, kusurları nefsinden bilmektir.**

**Evet,** “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. Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki:

# @«Z«V²C¬8 Å¬! ›«i²D­< «Ÿ«4 ¬^«\±¬[Å,7@¬" «š@«% ²w«8«: @«Z¬7@«C²8«! ­h²L«2 ­y«V«4 ¬}«X«K«E²7@¬" «š@«% ²w«8 Madem ki

hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen de haseneden neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmaz-ı ayn et. Seyyieden neş'et eden adavet-i müsi'den, müsi'in ekaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu **edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile edeblen!** Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen,  **zamanın sillesiyle te'dib olunacağı** muhakkaktır.” **Ni:46**

Eve, Resulullahın A.S.M. “......sünneti, harekâtı, iktida edilecek en güzel **nümunelerdir** ve takib edilecek en sağlam **rehberlerdir** ve düstur ittihaz edilecek en muhkem **kanunlardır**. Bahtiyar odur ki, bu ittiba-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen, **tenbellik** eder ise, **hasaret-i azîme**; **ehemmiyetsiz** görür ise, **cinayet-i azîme**; tekzibini işmam eden  **tenkid** ise, **dalalet-i azîmedir**.” **L:59**

##### Elhasıl, âdab-ı şer’iyeden kaçmak, İlahî terbiye dairesinden kaçmak demektir.

¬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«!

### ADALET

##### Adalette şahıs değil, hukukun hâkimiyeti esastır

1. **Şimdi hukukun din ve vicdan hürriyetleri bahsine geçiyoruz 3- Adaleti çiğneyen bir karar örneği**

**4- Adalet-i tamme için gereken murakabe-i küllî 5- Adalet müessesesinin lüzumu**

**6- Adalet-i mutlaka**

**Haklıya ve haksıza gereken muamelenin yapılması manasındadır. Fakat haklılığın ve haksızlığın; iyiliğin ve kötülüğün ölçüsü nedir? Bu derlemede bu meseleye bakan bazı noktalara temas ediliyor.**

**İlâhî Hukuka dayanmayan cezalar müessir ve makbul olmadığını anlatan Bediüzzaman Hz. diyor ki:**

**Cezalar** “Emr-i İlahî ile olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur.**1** Demek hakikî adalet ve tesirli ceza odur ki: Allah'ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner.

İşte bu cüz'î sirkat mes'elesine sair küllî ve şümullü ahkâm-ı İlahiye kıyas edilsin. Tâ anlaşılsın ki: Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'anın gösterdiği yol ile olabilir....

....Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlahiye namına ve hakaik-i İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, ye'cüc ve me'cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.” **H:78**

“Eski zamanda, Hürriyetin başında **2** bazı dindar meb'uslar, Eski Said'e dediler:

Sen her cihette siyaseti dine, şeriata âlet ediyorsun ve dine hizmetkâr yapıyorsun ve yalnız şeriat hesabına hürriyeti**3** kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Demek hürriyet ve meşrutiyet, şeriatsız olamaz. Bunun için seni de "şeriat isteriz" diyenlerin içine 31 Mart'ta dâhil ettiler.

Eski Said onlara **4** demiş ki:

Evet millet-i İslâmiyenin sebeb-i saadeti, yalnız ve yalnız hakaik-i İslâmiye ile olabilir. Ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-ı İslâmiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zîr ü zeber olur. Ahlâksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dalkavukların elinde kalır.” **H:74**

**Avrupaî anlayışa sahib olanların şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü bâtıl olduğunu anlatan Bediüzzaman Hazretleri şu izahatı veriyor:**

"Meleke-i marifet-i hukuk" dedikleri, her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan "**meleke-i riayet-i hukuk**" dedikleri emri**, şeriat-ı**

**1** Yani Kur’an nazarında, ilahî hukukun yerine beşerî kanunlar makbul olmuyor.

**2** 1909’larda

**3** Yani meşrutiyeti

**4** Yani sual soranmebuslara

**İlahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istiğnaları bir tevehhüm-ü bâtıldır.** Zira dünya ihtiyarlandı. Öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis mehasinin terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle giriyor. Evet nasılki **nevamis-i hikmet**, desatir-i hükûmetten müstağni değildir.**5** Öyle de, vicdana hâkim olan **kavanin-i şeriat ve fazilete** eşedd-i ihtiyaç ile muhtaçtır. İşte şöyle mevhume olan meleke-i ta'dil-i ahlâk, **kuva-yı selâse**yi **6** hikmet ve iffet ve şecaatta muhafaza etmesine kâfi değildir. Binaenaleyh insan bizzarure vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan mizan-ı adalet-i İlahiyeyi tutacak bir Nebi'ye muhtaçtır.” **Mu:141**

“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.” **Sti:80**

1. **Adalette şahıs değil, hukukun hâkimiyeti esastır**

“**Adliyede adalet hakikatı** ve müracaat eden herkesin hukukunu **bilâ tefrik** muhafazaya, sırf **hak namına** çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmam-ı Ali (R.A.) hilafeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar. Hem bir adliye reisi bir memuru, kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada o memuru azleyledi. Hem çok teessüf ederek dedi: Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pekçok zulmetmişler. Evet hükm-ü kanunu icra etmekte o mahkûma acımasa da **hiddet edemez**, etse zalim olur. Hattâ kısas cezası da olsa hiddetle katletse, bir nevi katil olur diye o hâkim-i âdil demiş.**7** ” **Ş:379**

**Evet** “İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i şeriftir:

²v­Z­8¬(@«' ¬•²x«T²7! ­G±¬[«, hakikatıyla, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için

tahakküm âleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin **8** za'fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş.**9** Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir hâkimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet adalet olmaz, esasıyla da bozulur ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor ki, hak olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.” **Em:173**

#### Şimdi hukukun din ve vicdan hürriyetleri bahsine geçiyoruz

“Malûmdur ki, her hükûmette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete dokunmamak şartiyle, hiç kimse vicdaniyle, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metoddan dolayı mes'ul olmaz. Bu hukukî bir mütearifedir.**10**

Dininde çok mutaassıb ve cebbar bir hükûmet olan İngilizlerin yüz sene hâkimiyetleri altında bulunan yüz milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul etmeyip Kur'an ile reddettikleri halde, İngiliz mahkemeleri, şimdiye kadar onlara o cihetten

**5** Yani, hikmetin gösterdiği maslahatlarını, devletin kuvveti icra etmesi lazımdır.

**6** Yani kuvve-i akliye, gazabiye ve şeheviyeyi

**7** Yani resmiyette maddi ve manevi tecziye yalnız Allah’a aittir. Beşer araya giremez. Çünkü kişinin cezaya liyakat durumunu ancak Allah bilir. Ancak kihal, şeriatta bildirilen kötü fiil ve sıfatlara nefret etmeli. Fakat şahıs fasık-ı mütecahir ise, hüküm değişir.

**8** Yani şer’î ahkâma uymanın

**9** Hâkimiyeti kişi kendine alıyor.

**10** Evet düşünce ve anlayış fiile çıkmadıkça suç sayılmaz.

ilişmedi.

Burada ve bütün İslâm hükûmetlerinde eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tâbi oldukları memleketin dinine, kudsî rejimine muhalif, zıd ve mu'teriz bulundukları halde o hükûmetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilişmediler.

Hazret-i Ömer, hilâfeti zamanında, âdi bir hıristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o hıristiyan, İslâm hükûmetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede, onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu, **din ve vicdan hürriyetinin** bir ana umdesidir ki; komünist olmıyan Şarkta, Garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde câri ve hâkimdir.” **T:651**

**Keza** “Ayn-ı adalet olan bu semavî ve kudsî ›«h²'­! «\*²+¬: ½?«\*¬+!«: ­\*¬i«# « «: nass-ı kat'îsiyle

Kur'anın bir kanun-u esasîsi muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden kurtaran bu kanun-u esasî ki: **Birisinin hatasıyla başkası mes'ul olamaz.** Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi **tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olup âhirette mes'ul olur; dünyada değil.** Eğer bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî yapılmazsa, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, iki harb-i umumînin gösterdiği tahribatın emsaliyle esfel-i safilîn olan o vahşi irticaa düşecek.” **Em: 82**

**Burada Şer’î Hukuk, bu hukuku Kur’an ve sünnetten tesbit etmiş olan Dört Mezhebden Alınmalıdır.**

“Hürriyeti, âdâb-ı şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrad ve avam-ı nâs kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur.**11 Adalet namazında kıbleniz dört mezheb olsun.** Tâ ki, namaz sahih ola. Zira hakaik-i meşrutiyetin **sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhebden istihracı mümkün** olduğunu dava ettim.**12** ” **D:17**

“İslâmiyet'in **meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri,** cevher-i hayat makamında bildikleri nimet-i **meşrutiyeti** şeriata tatbik edip, ehl-i hükûmeti **adalet namazında** kıbleye irşad ve nam-ı mukaddes **şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i'lâ**; ve **meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka**; ve bütün seyyiat-ı sâbıkayı, **muhalefet-i şeriat üzerine ilka** etmek için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular.**13** ” **Mü:43**

#### Adaleti çiğneyen bir karar örneği

“Eskişehir Mahkemesi tek bir mes'ele olan tesettür-ü nisa hakkındaki bir küçük risalenin beş-on kelimesini bahane ederek lastikli bir kanun ile hafif bir ceza verdiği zaman Mahkeme-i Temyiz'den sonra layiha-yı tashihimde kanunsuzluğun yalnız tek bir nümunesi olarak resmen Ankara'ya yazdım ki: Bin üçyüz elli senede, üçyüzelli milyonun kudsî bir düsturuyla daimî ve kuvvetli bir **âdet-i İslâmiyeyi** ders veren ve emreden tesettür âyetini, eskide bir zındığın Kur'anın bu âyetine itirazına ve medeniyetin tenkidine karşı müdafaa için üçyüzelli bin tefsirin icmaına ve hükümlerine ittiba ederek o âyeti tefsir edip bin üçyüzelli senede geçen ecdadımızın mesleğine iktida eden bir adama, o tefsiri için verilen ceza ve mahkûmiyeti, dünyada adalet varsa elbette o hükmü nakzedecek ve bu acib lekeyi bu hükûmet-i İslâmiyedeki adliyeden silecek diye layiha-yı tashihimde yazdım, oranın müddeiumumîsine gösterdim. Ondan dehşet aldı.” **Ş:381**

**11** Cemiyetteki alenî yaşayış, diğer ferdlere tesir eder.

**12** Har zamana bakan bu beyan, 1909’larda askerî mahkemede söylenmiştir.

**13** Yani devlet idaresinde kişi veya komite hâkimiyeti değil, hukukun hâkimiyeti şarttır.

#### Adalet-i tamme için gereken murakabe-i küllî

“"Ey ehl-i saltanat! Adalet-i tâmme yapmak isterseniz; Süleymanvari, rûy-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünki bir hâkim-i adalet-pîşe, bir padişah-ı raiyet- perver; **aktar-ı memleketine, her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mes'uliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir."** Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı remziyle manen diyor ki: "Ey benî-Âdem! Bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde **adalet-i tâmme yapmak için; ahval ve vukuat-ı zemine bizzât ıttıla veriyorum** ve madem herbir insana fıtraten, zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o kabiliyete göre rûy-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini, hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de, nev'an yetişebilir. Maddeten erişemezse de, ehl-i velayet misillü, manen erişebilir. Öyle ise, şu azîm nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, **rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.14 ” S:257**

#### Adalet müessesesinin lüzumu

“İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acib ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Meselâ: İnsan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zînetli şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.

Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini, istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyacı vardır. O san'atlara vukufu olmadığından, ebna-yı cinsiyle teşrik-i mesaî etmeye mecbur olur ki; herbirisi, semere-i sa'yiyle arkadaşına  **mübadele** suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler.

**Evet** “İnsandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye Sâni' tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın cüz'-i ihtiyarîsiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek için, cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini **mübadele** etmekte adalete muhtaçtır. Lâkin her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki; ferdler, o küllî akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak **kanun şeklinde olur**. Öyle bir  **kanun, ancak şeriattır**.” **İ:84**

#### Adalet-i mutlaka

“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. Demek **bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir.** Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten 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

**14** Yani idare makamı zalim ve mazlumu, ferdî ve umumî hukuka yapılan tecavüzleri görüp adalet etmekle mükelleftir. Fakat önce adalet makamının âdil olması şart.

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 olur.” L:88**

## ¬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«!

### ADAVET: (Muhabbet)

**Bazı Seyyiatı Sebebiyle muhlis bir mü’mine adavet etmek, fesadcılıktır.**

**Evet,** “insanın 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. Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten 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 olur.” L:88**

“Bazan insanın gururu ve nefisperestliği, **şuursuz** olarak ehl-i imana karşı haksız olarak  **adavet** eder; kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve **adavetle**, ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, kıymetlerini tenzil etmektir. **Adavetin** ehemmiyetsiz esbablarını, muhabbetin dağ gibi sebeblerine tercih etmek gibi bir divaneliktir.” **H:52**

“Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki:

# @«Z«V²C¬8 Å¬! ›«i²D­< «Ÿ«4 ¬^«\±¬[Å,7@¬" «š@«% ²w«8«: @«Z¬7@«C²8«! ­h²L«2 ­y«V«4 ¬}«X«K«E²7@¬" «š@«% ²w«8

Madem ki **hasene on misline** çıkar. **Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır**. Sen de haseneden neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. **Uyûbundan iğmaz-ı ayn et.** Seyyieden neş'et eden adaveti, müsi'den müsi'in ekaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile **edeblen**! Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen, zamanın sillesiyle te'dib olunacağı muhakkaktır.” **Ni:46**

**İstila eden fitnenin tesiriyle faziletin yetersizliğinden enaniyet hükmeder ve İslam dairesinde muarazalar çıktığından, Hz. Üstad i’tidal-ı demmi tavsiye edip diyor ki:**

“İstanbul'da malûm itiraz hâdisesi îma ediyor ki; ileride, **meşrebini çok beğenen** bazı zâtlar ve **hodgâm** bazı **sofi-meşrebler** ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve **hubb-u câh vartasından kurtulmayan** bazı **ehl-i irşad** ve **ehl-i hak**, Risale-i Nur'a ve şakirdlerine karşı kendi meşreblerini ve mesleklerinin revacını ve etba'larının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler, belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin vukuunda, bizlere **itidal-i dem** ve **sarsılmamak** ve **adavete girmemek** ve o muarız taifenin

de **rüesalarını çürütmemek** gerektir.**1** ” **K:196**

**Yukarıda geçen ehl-i irşad ve ehl-i hak tabirleri ile: Hizmet ve diyanet dairesinde görünen bazı kişiler kasdedilir.**

**Enaniyetine mağlub kişi ehl-i hak olabilir mi diye akla gelebilen sual sebebiyle, zamanımızda mevcud müslüman ekseriyetinin İslâmî durumlarına bakan birkaç cümleyi, kaydetmek gerek. Mesela:**

“...dost ve ahbab ise: Eğer onlar **iman** ve **amel-i sâlih** sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, "El-hubbu Fillah" sırrınca o muhabbet dahi, Hakk'a aittir.**2** ” **S:639**

**Keza,**“Dünyada "El-hubbu fillah" hükmünce **sâlih ahbablara muhabbetin** neticesi: **S:648**

**İhlas Risalesinde de enaniyeti yenmek için şu tavsiye var:**

“Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı: "El-hubbu fillah" sırrıyla, **tarîk-ı hakta gidenlere** refakatla iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o Hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak**3**....” **L:153**

“Daima **kendini beğendirmeye** ve sevdirmeye çalışır ve **kusuru nefsine almaz**; belki avukat gibi **kendini müdafaa ve tebrie eyler**. Mübalağalar ile, belki **yalanlarla** nefsini medh ü tenzih ederek âdeta **takdis eder** ve derecesine göre ­y<«x«; ­y«Z´7¬! «H«FÅ#! ¬w«8 **âyetinin bir**

##### tokadını yer.4 ” L:275

**Evet, asrın müslüman ekseriyetini tavsif eden şu ifadeler de dikkat çekicidir: Şöyle ki:** “...bilhassa terbiye-i İslâmiye haricinde, **müslüman namı altında** olanlar...” **K:252**

**Hem** “....**zâhirde ve isimde müslüman**!.....” **BMs:626 görünenler.5 Mesela: ahirzamandaki müslümanların durumunu tavsif eden bir rivayette mealen şöyle buyrulur**:

“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, **Kur’anın merasimi** ve **müslümanlığın da ismi** kalacak. Onlar müslüman ismi alırlar. Halbuki kendileri müslümanlıktan, insanların en uzağıdırlar. **Camileri süslü** olur, hidayet bakımından ise **viran** olur. O zaman **âlimleri,** gök kubbesi altındaki âlimlerin en şerlisi olup, **fitne onlardan başlar** ve yine onlara döner.”

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, camilerde onlardan binden fazla adam namaz kılacak da, içlerinde **hâza mü’min** bulunmayacak.” **Ramuz-ül-Ehadis, sh.30l**

**Evet, ahirzaman fitnesinin medeni hayat diyerek aşıladığı anlayış ve yaşayışlardaki haram bid’atların haramiyetine medeni yaşayış anlayışiyle bakmak, imana dokunur.**

**Hz. Üstad diyor ki:** “günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip **istiğfar etmemek** ve aldırmamak, o **imandan hissesi olmadığına** delildir.” **E:203**

**Ahirzaman fitnesinin sebeb olduğu terddilere karşı ikaz eden bu tarz beyanlar hayli çoktur.**

**Hz. Üstadın bu gelen şiddetli ifadeleri de, henüz fitnenin yerleşmediği Osmanlının son devrelerinde**

**1** Yani Allaha havale ve tevekkül edip hakikatları neşir ve tebliğ etmek gerektir.

**2** Yani zahir hayatında imanlı ve amel-i salih sahibi olmak şartiyle, onlarla dostluk yapılabilir.

**3** Burada da **tarik-ı hakta** gidenlere, yani kitabtaki esaslara samimiyetle bağlı olanlarla beraber olmak nazara veriliyor.

**4** Yani fiil ve hareketlerinde kendilerini beğendirip önde görünmek isteyenler, yani enaniyetlerine ileri derecede mağlub olanlar, tefrikalara sebebiyet verirler.

**5** Yani kendi garaz ve temayüllerine göre hareket edip ahkâm-ı şer’iyeyi ve kitabdaki düsturları ölçü yapmayanların halini anlatan mezkür beyanlar, aynı zamanda âyet ve hadislerin haberleridir.

**söylemiştir. Şimdi ise fitne-i ahirzamanın en ifsadkâr devresindeki durumla kıyas etmek gerek.**

**Hz. Üstad diyor:** “Ey muhatablarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı sâlis-i aşrın (yani onüçüncü asrın) minaresinin başında durmuşum, sureten medenî ve **dinde lâkayd** ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları câmiye davet ediyorum.

İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan **İslâmiyet'i bırakan** iki ayaklı **mezar-ı müteharrik** bedbahtlar! Mesîl-i neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz; ta ki, hakikat-ı İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvücsâz edecek olan nesl-i cedid gelsin!..**6** ” **Mü: 49**

**Eski Said devresinde İstanbula gelen Bediüzzaman Hazretleri, mezkür manadaki müslümanların halini görünce, üzülerek memleketine dönüşü şöyle anlatılıyor:**

**“**Karışmış İstanbul'un **hava-i gıll ü gışından ve tezviratından** ve bedraka-i efkâr olmak lâzım gelen gazetecilerin bazılarının bütün fenalıklara bâdî ve bütün felâketlerin müvellidi olduklarını görerek **bu derece açık cinayetlere tahammül edemeyerek** me'yus ve müteessir; vahşetzâr fakat munis, vefakâr ve nâmusperver olan dağlarına döndü.” **D:8**

**Bediüzzamanın İstanbuldan memleketine dönüş sebebini şöyle anlatır:**

“Eğer medeniyet böyle **haysiyet kırıcı tecavüzlere** ve **nifak verici iftiralara** ve  **insafsızcasına intikam fikirlerine** ve **şeytancasına mugalatalara** ve **diyanette lâübalicesine hareketlere** müsaid bir zemin ise; herkes şahid olsun ki, o saadet-saray-ı medeniyet tesmiye olunan böyle **mahall-i ağraza** bedel, vilayat-ı şarkıyenin hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki **bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum.7 ” D:46**

**Evet, enaniyetlileri daireye sokmamak gerektiğini tavsiye eden Hz. Üsrad diyor ki:**

“.....bu noktaya dikkat ediniz ki, Risale-i Nur'un zararına ve şakirdlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda **daireniz içine sokmayınız.** Öyleler **niyet-i hâlise ile girmezse**, belki fütur verirler. Eğer **enaniyetli ve hodfüruş** ise, Risale-i Nur şakirdlerinin metanetlerini kırarlar; nazarlarını, Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar.” **K:202**

**Hizmet dairesine niyet-i hâlise ile girmeyenleri nifak cereyanı alet edeceğine dair Risale-i Nurda ikazlar vardır. Ezcümle Hz. Üstad diyor:**

"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 diyerek hizmet dairesinde görünen mezkür vasıftaki kısım şiddetle karşılar.**

**Evet, enaniyet ve garazkârlık hissiyatını muannidane takib edenler, Hz. Üstadın tavsifiyle,**

##### “insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olurlar.” L:88

“*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

**6** Yukarıda geçen “**mezar-ı müteharrik**” tabiri, ceseden diri fakat, ruhen, kalben ve fikren ölü olan müslümanların halini tarif eder.

**7** İşte bu evsafta bozuk olan ismen müslümanların, muaşerete ve bilhassa hizmet beraberliğine liyakatları olmaz.

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**

**Risale-i Nurun mesleği,** “Müsbet hareket etmektir ki; yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin **adaveti** ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin; onlarla meşgul olmasın.” **L:151**

**Elhasıl,** “... geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektebde itmam ettim

..... Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan hüzn-ü masumane ve mazlumaneden, **zayıfa şefkat** ve **gadre şiddet-i nefret** dersini aldım.” **D:45**

**Kur’anda bizlere nümune-i imtisal gösterilen sahabelerin sahib oldukları şiddet ve nefret; tevazu ve merhamet hisleri hakkında (5:54 ve 48:29.) ayetleri örnek gösterilebilir.**

# “›«G­Z7! «p«AÅ#! ¬w«8 ]«V«2 ­•«ŸÅ,7!«: ›«x«Z7! «p«AÅ#! ¬w«8 ]«V«2 ­•«Ÿ«W²7!«:

Bütün **levm ve itab ve nefret**, **heva ve hevese tâbi** olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüda'ya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmîn…” **H:62**

## ¬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«!

### ÂDEM (A.S.)

**Âdemin A.S. kıssası, Kur’anda icmalen anlatılır. Şöyle ki:**

# “ ¬}«U¬\´V«W²7! ]«V«2 ²v­Z«/«h«2 Åv­$ @«ZÅV­6 «š@«W²,«

²! «•«(³~ «vÅV«2«:

!x­7@«5 «w[¬5¬(@«. ²v­B²X­6 ²–¬! ¬š«Îx´; ¬š@«W²,«@¬" ]¬9x\­ ¬A²9«! «Ä@«T«4

­v[¬U«E²7! ­v[¬V«Q²7! «a²9«! «tÅ9¬! @«X«B²WÅV«2 @«8 Å¬! @«X«7 «v²V¬2 « «t«9@«E²A­,

²v­;«@«A²9«! @ÅW«V«4 ²v¬Z=@«W²,«@¬" ²v­Z²\¬A²9«! ­•«(³~ @«< «Ä@«5

«–x­W­B²U«# ²v­B²X­6 @«8«: «–:­G²A­# @«8 ­v«V²2«!«: ¬Œ²\*«²!«: ¬!«x´WÅK7! «`²[«3 ­v«V²2«! ]±¬9¬! ²v­U«7 ²u­5«! ²v«7«! «Ä@«5 ²v¬Z=@«W²,«@¬"

Cenab-ı Hak, bütün eşyanın isimlerini Âdem'e (A.S.) öğretti. Sonra o eşyayı melaikeye göstererek dedi ki: "Eğer iddianızda sadık iseniz, bunların isimlerini bana söyleyiniz." Melaike dediler ki: "Seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfât-ı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur, herşeyi bilici ve her kimseye liyakatına göre ilm ü irfan ihsan edici sensin." Cenab-ı Hak dedi ki: "Yâ Âdem! Bunların isimlerini onlara söyle." Vakta ki Âdem, isimlerini onlara söyledi. Cenab-ı Hak dedi ki: "Size demedim mi semavat ve Arz'ın gaybını bilirim ve sizin Âdem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim."

##### Mukaddeme

Bu talim-i esma mes'elesi ya Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın melaikenin inkârlarına karşı  **mu'cizesi** olup, melaikeyi inkârdan ikrara icbar etmiştir; yahud melaikenin, hilafetine itiraz ettikleri nev'-i beşerin **hilafete liyakatını** melaikeye kabul ettirmek için izhar ettiği bir  **mu'cizedir**.” **İ:206**

“Melaikeye verilen o icmalî cevabın tahkiki hakkında °v[¬U«& °v[¬V«2 «yÁV7! Å–¬! âyetinden şöyle

bir izahat alınabilir ki: Cenab-ı Hakk'ın ef'ali hikmetlerden, maslahatlardan hâlî değildir. Öyle ise mevcudat, halkın malûmatında münhasır değildir. Öyle ise melaikenin adem-i ilimleri, beşerin adem-i vücuduna delil olamaz. Ve keza Cenab-ı Hak hayr-ı mahz olarak **melaikeyi** yaratmıştır, şerr-i mahz olarak da **şeytanı** yaratmıştır, hayır ve şerden mahrum olarak behaim ve **hayvanatı** halketmiştir. Hikmetin iktizasına göre, hayır ve şerre kadir ve câmi' olarak dördüncü kısmı teşkil eden **beşerin yaratılması** da lâzımdır ki; beşerin şeheviye ve gazabiye kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkad ve mağlub olursa, beşer mücahedesinden dolayı melaikeye tefevvuk eder. Aksi halde hayvanattan daha aşağı olur, çünki özrü yoktur.” **İ:205**

**Âdem’in (A.S.) ta’lim-i esmaya mazhar kılındığını bildiren (2:31) ayetin tefsirinde Âdem aleyhisselamın yaradılışında geçirdiği merhaleleri Hz. Bediüzzaman Kur’ana istinaden şöyle izah eder:**

“ «š\_«W²,«

²~ «•«…³~ «vÅV«2«— cümlesi, (2:30) «–Y­W«V²Q«# « \_«8 ­v«V²2«~ |¬±9¬~ cümlesinin mazmununu

**tahkik** ve icmalinin **tafsil** ve ibhamının **tefsirdir**. Ve keza Cenab-ı Hakk’ın arzında beşerin  **halife** olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir ilme mütevakkıftır. Ve keza birinci âyette kelâmın sevkiyatı iktizasınca şöyle bir takdir olacaktır: Âdem’i **halketti**, **tesviye** etti, cesedine **nefh-i ruh** etti, **terbiye etti**, sonra **esmayı talim** etti ve **hilafete namzed** kıldı. Sonra vaktaki Âdem’i melaikeye tercih etmekle rüchan mes’elesinde ve hilafet istihkakında **ilm-i esma ile mümtaz** kıldı.” **İ.209**

“Yani: Cenab-ı Hak, Âdem’i (A.S.) bütün kemalatın mebadisini tazammun eden **âlî bir fıtratla** tasvir etmiştir ve bütün maalînin tohumlarına mezraa olarak **yüksek bir istidad ile halketmiştir** ve mevcudatı ihata eden **ulvi bir vicdan** ve ihatalı **on duygu** ile techiz etmiştir; ve bu üç meziyet sayesinde, bütün **hakaik-ı eşyayı öğretmeye hazırlamıştır**, sonra bütün  **esmayı** kendisine öğretmiştir.” **İ:210**

**Hem aynı ta’lim-i esma âyeti, diğer bir vecihte şöyle tefsir ediliyor:**

“Hz.Âdem’in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir mu’cizesi olan **talim-i esmadır** ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. Şöyle bir **düstur-u küllînin** ucudur ki: Nev’-i beşere **camiiyet-i istidad** cihetiyle talim olunan hadsiz **ulûm** ve kâinatın envaına muhit pek çok **fünun** ve Hâlik’ın şuunat ve evsafına şamil kesretli **maarifin** talimidir ki; nev-i beşere, değil yalnız melaikelere, belki Semavat ve Arz ve dağlara karşı **emanet-i kübrayı haml** davasında bir rüchaniyet vermiş ve hey’et-i mecmuasıyla arzın bir **halife-i manevîsi** olduğunu Kur’an ifham ettiği misillü “Melaikelerin **Âdem’e secdesiyle** beraber, **şeytanın secde etmemesi**” olan hâdise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor. Şöyle ki: Kur’an, şahs-ı Âdem’e melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan’ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev-i beşere kâinatın ekser maddi enva’ları ve envaın manevi mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını ve nev-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber, o nev’in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarik-ı kemalatında ne büyük bir engel, ne müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, **Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan, bir tek Âdem’le (A.S.) cüz’î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i ulviyye ediyor.**” **S:246**

“İşte sair Enbiyanın mu’cizeleri, birer hususi hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mu’cizesi, umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahata yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hakk (Celle Celalühü), manen şu âyetin lisan-ı işaretiyle diyor ki: “Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak, bütün Esmayı talim ettiğimden, siz dahi, madem onun evladı ve varis-i istidadısınız. Bütün **Esmayı taallüm** edip, **mertebe-i emanet-i kübrada,** bütün mahlukata karşı rüçhaniyyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size müsahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız... Fakat sizin pederiniz, bir def’a şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan ruy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup **hikmet-i İlahiyenin semavatından, tabiat dalâletine sukuta vasıta yapmayınız.** Vakit-be-vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için **fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız.** Ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o **Esmanın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.**” **S:262**

“Elhasıl: Sair Enbiya Aleyhimüsselâm’ın mu’cizatları, birer havarık-ı sanata işaret ediyor ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mucizesi ise; **esasat-ı sanat ile beraber, ulum ve fünunun, havarık ve kemalatının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik ediyor.**” **S:264**

**Hazret-i Âdem’e (A.S.) nefh-i ruh mes’elesi: (l5:29) (32:9) (38:72) ayetlerinde geçer.**

“Sual: “Hz. Âdem’in (A.S.) **Cennet’ten ihracı** ve bir kısım benî Âdemin Cehennem’e idhali ne hikmete mebnidir?

Elcevab: Hikmeti, tavziftir... Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün Esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia olması, o vazifenin netayicindendir. **Eğer Hz. Âdem Cennet’te kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi.** Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlahiye, nihayetsiz makamatı kat’edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malum günahla Cennet’ten ihrac edildi. Demek Hazret-i Âdem’in Cennet’ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahzı rahmet olduğu gibi; küffarın da

Cehennem’e idhalleri haktır ve adalettir.**1** ” **M:42**

##### Âdem (A.S.) hakkında Kur’andan birkaç not:

-Âdem (A.S.) kıssası: (2:31 ilâ 38) (7:11 ilâ 27) (17:61 ilâ 65) (18:50) (20:115 ilâ 123)

-Allah, insanları nefs-i vâhidden (Âdem’den) ve zevcesini de ondan halketti: (4:1) (6:98) (23:12)

-İnsan tîn’den (topraktan) halk edildi: (6:2)

-İnsanın bir nutfeden yaratılışı: (76:2)

-Âdem, Nuh ve Al-i İbrahim (A.S.) ve Al-i İmran’ın ıstıfaları: (3:33)

-Âdem’in (A.S.) Habil ile Kabil ismindeki iki oğlunun kıssası: (5:27 ilâ 31)

**1** Mezkür bahisten anlaşılıyor ki Âdem’in A.S. bulunduğu cennette, tekâmül kanunu olan zıdlar yoktu.

¬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«!

**ADEM (**•f2**)**

#### (Bk: Beka)

**Lügat manası olarak adem: Yokluk, olmama, bulunmama. Vücudun zıddıdır.**

**Bu ders, beşeriyetin en müdhiş meselesidir. Çünkü fıtraten ebedilik isteyen insanların nazarında zahiren göründüğü gibi insanların ölümle ebedî yok olmaları, sonsuz derecede korkunç bir azabtır. Onun için ebediliğin varlığını bilmek, herkesin en büyük meselesidir. Evet bu bahis, ince ve derin olmakla beraber çok ehemmiyetlidir. Biraz dikkat gerekiyor.**

“Hakikat nokta-i nazarında **adem-i mutlak** yoktur. Ancak **adem-i haricî** vardır. Evet “Cenab-ı Hak öyle bir Kadir-i Mutlak’tır ki; adem ve vücud, kudretine ve iradesine nisbeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hen **adem-i mutlak zaten yoktur; çünki bir ilm-i muhit var.** Hem daire-i ilm-i İlahînin harici yok ki birşey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, **adem-i haricîdir** ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye**1** bazı ehl- i tahkik **“Ayan-ı Sabite”** tabir etmişler.**2** Öyle ise, fenaya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, **vücud-u haricîyi 3** bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u manevi giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer.**4** ” **M.59**

**Hem** “**eşya, zeval ve ademe gitmiyor**; belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor, âlem-i şehadetten âlem-i gayba gidiyor, **âlem-i tagayyür ve fenadan** âlem-i nura, bekaya müteveccih oluyor. Hakikat nokta-i nazarından eşyadaki cemal ve kemal; Esma-i İlahiyyeye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir. Madem o **esma bakidirler ve cilveleri daimidir; elbette nakışları teceddüd eder,** tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor; belki, yalnız **itibarî taayyünleri değişir;** ve medar-ı hüsün ve cemal ve mazhar-ı feyz ve kemal olan **hakikatları** ve **mahiyetleri** ve **hüviyet-i misaliyeleri** bakidirler. **Ziruh olmayanlar**; doğrudan doğruya onlardaki hüsün ve cemal, esma-i İlahiyeye aittir; şeref onlaradır, medih onların hesabına geçer, güzellik onlarındır, muhabbet onlara gider, o âyinelerin değişmesiyle onlara bir zarar iras etmez. Eğer **ziruh ise, zevil-ukulden değilse,** onların zeval ve firakı, bir adem ve fena değil; belki vücud-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini, baki olan ervahlarına devrederek; onların o ervah-ı bakiyeleri dahi birer esma-i İlahiyeye istinad ederek devam eder; belki kendine lâyık bir saadete gider. Eğer **o ziruhlar zevi-l-ukuldan ise,** zaten saadet-i ebediyeye ve maddi ve manevi kemalata medar olan âlem-i bekaya ve o Sâni-i Hakim’in dünyadan daha güzel, daha nurani olan **âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr ü seferdir;** bir mevt ü adem ve zeval ü firak değil, belki kemalata kavuşmaktır.” **M:287**

**Yani anlatıldığı tarzda yeniden yeniye tazelenip istihale geçirmek, daha sağlam ve mükemmel vücuda sahib olmaktır. Bu sebeble ahirete giden varlıklar hakkında şöyle deniliyor:**

**1** Allah’ın ilmindeki varlıklara

**2** Yani zamana, mekâna ve sebeblere göre değişmeyen sabit varlık demişler.

**3** Yani maddi cesedi

**4** Yani gerçek manada yokluk yok, varlık asıldır.

# “Evet ­–!«x«[«E²7! «]¬Z«7 «?«h¬'À²! «\*!ÅG7!

–Å ¬!«: °`¬Q«7«: °x²Z«7 Å¬! @«[²9ÇG7! ­?x«[«E²7! ¬˜¬H´; @«8«: (29:64)

sırrınca, şu dâr-ı dünyada, camid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatdardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar; emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen “Filan meyveyi bana getir”, getirir. Filan taşa desen “Gel”, gelir.” **S:499**

**Hem** “Eşyada esas bekadır, adem değildir. Hatta ademe gittiklerini zannettiğimiz **kelimat**,  **elfaz**, **tasavvurat** gibi seri-üz-zeval olan bazı şeyler de **ademe gitmiyorlar**. Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değişerek zevalden masun kalıp bazı yerlerde tahassunla adem-i mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu sırra vâkıf olmuş ise de, vuzuhuyla vâkıf olamamıştır. Ve aynı zamanda “Âlemde adem-i mutlak yoktur. Ancak terekküb ve inhilal vardır” diye ifrat ve hata etmiştir. Çünki, âlemde Cenab-ı Hakk’ın sun’uyla terkib vardır. Allah’ın izniyle tahlil vardır. Allah’ın emriyle **icad ve idam vardır.**

(14:27) ­f<¬h­< \_«8 ­v­U²E«<«— ­š\_«L«< «\_8 ­yÁV7~ ­u«Q²S«< **5 ” Ms:128**

**Her şeyin yeniden yeniye ve an be an icad edilmeye işaret eden bir âyette şöyle buyruluyor:** “(50:l5)

¯f<¬f«% ¯s²V«' ¯j²A«7 |¬4 yeni bir halktan iltibastadırlar.” **Yani, yanan elektrik, sür’atlı sönüp yandığı halde, gözün sürekli yanar görmesindeki iltibası gibi... Âyetin metninde geçen “halkın cedîd” tabirini, bazı ilim adamları da kullanırlar. İslam prensipler ansiklopedisinin “halk-ı cedid” maddesine bir küçük izahat var.**

**Mevzumuza devam ediyoruz.**

“Hayat, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, beka bulur hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır, daha **ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz.**” **L:242**

“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.” **Ms:106**

**5** Yani eşya ilm-i ilahîde sâbit ve ebedi olmakla beraber ayette halkın cedid tabir edilen ve zaman geçmeden ve maddi cihette yok edilip var edilme vardır.

**Evet** “madem Allah var ve ilmi ihata eder. Elbette **adem, idam, hiçlik, mahv, fena; hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur.** Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikatı, umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip, der: “Kimin için Allah var, ona herşey var. Ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir.” **Ş.254**

“Bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum: “Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra **ademe** ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, baki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?” dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden “ah” çekti. “Cehennem de olsa beka isterim” dedi.” **Ş.222**

“Eğer sen dalâlette boğulup çıkamıyorsan yine Cehennem’in vücudu, bin derece idam-ı ebedîden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünki insan hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes’ud olur.

Şu halde sen ey mülhid, dalâletin itibariyle ya idam-ı ebedî ile **ademe** düşeceksin veya Cehennem’e gireceksin! Şerr-i Mahz olan **adem** ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes’ud olduğun umum akraba ve asl ve neslin seninle beraber idam olmasından, binler derece Cehennem’den ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i insaniyeni yandırır. Çünki Cehennem olmazsa, Cennet de olmaz. Herşey senin küfrün ile  **ademe** düşer. Eğer sen Cehennem’e girsen, vücud dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya Cennet’te mes’ud veya vücud dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde Cehennem’in vücuduna tarafdar olmak sana lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, **ademe** tarafdar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına tarafdarlıktır.” **Ş:229**

#### Adem-i sırfdan icad meselesi:

“Eğer desen: "Delil-i ihtiraî i'tâ-i vücuddur. İ'tâ-i vücud ise; i'dam-ı mevcudun refikidir. Halbuki **adem-i sırftan vücudu** ve vücud-u mahzdan adem-i sırfı aklımız tasavvur edemiyor."

Cevaben derim: Yahu!.. Sizin bu istis'âbınız ve şu mes'elenin tasavvurundaki istiğrabınız, bir kıyas-ı hâdi'in netice-i vahîmesidir. Zira icad ve ibda-i İlahîyi, abdin san'at ve kesbine kıyas edersiniz. Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icad etmek gelmez. Belki yalnız umûr-u itibariye ve terkibiyede bir san'at ve kesbi vardır. Evet bu kıyas aldatıcıdır, insan kendini ondan kurtaramıyor.

**Elhasıl:** İnsan kâinatta mümkinatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki, icad-ı sırf ve  **i'dam-ı mahz** etsin. Halbuki hükm-ü aklîsi de daima üss-ül esası, müşahedattan neş'et eder. Demek âsâr-ı İlahiyeye mümkinat tarafından bakıyor. Halbuki hayret-efza âsârıyla müsbet olan  **kudret-i Sâni'in canibinden temaşa etmek gerektir.** Demek ibadın ve kâinatın umûr-u itibariyeden başka tesiri olmayan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mevhume içinde Sânii farz ederek o noktadan şu mes'eleye temaşa ediyor. Halbuki Vâcib-ül Vücud'un canibinden, kudret-i tâmmesi nokta-i nazarından bu mes'eleye temaşa etmek gerektir.” **Mu:129**

“**Eşyanın icadı, ya ademden olur, ya terkib suretinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır.** Eğer birtek zata verilse, o vakit her halde o zatın herşeye muhit bir ilmi ve herşeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve **zâhir bir ademden çıkarmak** ise, bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için, gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın ayinesindeki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette Saniin ilminde planları ve proğramları ve manevi mikdarları bulunan eşyayı, “Emr-i Kün Feyekûn” ile **adem-i zahirîden vücud-u**

**haricîye çıkarır.** Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, ademden icad etmeyip belki anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa; yine nasılki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efradlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza hususunda, bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi...

Aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat’ın kumandası altındaki zerreler, Onun kaderî ve ilmî düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla ve temas ettikleri sair mevcudat dahi, o Sultan’ın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevkolunup gelirler. Bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, kaderî birer manevi kalıp hükmünde bir mikdar-ı muayyen içine girerler, dururlar. Eğer eşya, ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse, o halde bütün ehl-i aklın ittifakıyla; hiçbir sebeb hiçbir cihetten, hiçten ademden icad edemez. Çünki o sebebin muhit bir ilmi, müstevli bir kudreti olmadığından, o adem ise, yalnız **zahirî ve haricî bir adem olmaz** belki **adem-i mutlak** olur. Adem-i mutlak ise, hiçbir cihetle menşe-i vücud olamaz. Öyle ise, her halde terkib edecek. Halbuki inşa ve terkip suretinde bir sineğin, bir çiçeğin cesedini cismini zemininin yüzünden toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra dahi, o cisimde dağılmadan muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için -manevi ve ilmî kalıpları bulunmadığından- **maddi ve tabii bir kalıp**, belki azaları adedince kalıplar lâzımdır; tâ ki o gelen zerreler, o cism-i zihayatı teşkil etsinler.” **Ş:24**

##### Netice: İnsanlar nazarında zahiren görünen adem’ler varsada, sonsuz ilmi ilahinin ihatası ve hakimiyeti cihetleriyle eşyada asl olan bekâdır.

¬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«!

### ÂDET ve ADETULLAH

##### Âdâtullaha riayet

1. **Âdât-ı ecanibe davet edenlere verilen cevab 3- Âdâtullahta hark-ı âdât**

**4- Hz. Üstad’ın nazarında âdetlerin perde olamaması 5- Zâhir nazar, âdetten huruç edenlere alâka duyar**

**6- Kur’an âdiyata dikkat çeker**

**Bu bahis kâinattaki kanun ve sebebleri anlatır. Bunlar ise her şeyi Allah’ın icad ettiğini gerektiren iman nazara karşı perdelenir. Bu perdeler sebeblerin tesir sahibi olduğu anlayışına kapı açar ki, tevhid hakikatına ters düşer. Bu sebeble bu dersimizin ehemmiyeti vardır. Beşer hayatında âdet; ekseriyetce yaşanıp zamanla alışılan ve devam eden yaşayış ve hareket tarzlarıdır. İslâm cemiyetinde adetler, dine aykırı olamaz.**

**Kâinatta ise âdet; geçmişte, halde ve gelecekte devam edegelen fıtrat kanunları manasındadır. Bu kanunlara “Adetullah” da denir. Mesela Mesnevî’de şu ifade var:**

“Esbab-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâ-yetecezzadaki **kuvve-i cazibe** ve  **kuvve-i dafianın** içtimalarının hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat caizdir ki, herbir şeyin esası zannettikleri olan **cezb**, **def'**, **hareket**, **kuva** gibi emirler, âdâtullahın kanunlarına birer isim olsun.**1** Lâkin kanun, kaidelikten tabiîliğe ve zihnîlikten haricîliğe ve itibarîden hakikata ve âletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz.” **Ms:248**

**Evet,** “Şeriat-ı İlahiye ikidir:

*Biri:* Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef'al-i ihtiyariyesini tanzim eder.

*İkincisi:* Sıfat-ı iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kâinatta câri olan **kavanin-i âdâtullahın** muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl  **kavanin-i akliyeden ibarettir;** tabiat denilen ikinci şeriat dahi, **mecmu-u kavanin-i itibariyeden ibarettir.** Sıfat-ı kudretin hâssası olan **tesir ve icada mâlik değillerdir.”**

##### Ms:250

“Akıl ve hikmet nazarlarında herbiri kudretin en bahir mu'cizelerinden olan hakaik-i âlemde olan hüsn-ü intizam ve kemal ve ulviyet, o derece dest-i hikmet ile nakşolmuş ki: Bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan hârikulâde hüsün ve kemale nisbet olunsa; o hârikulâde hayaller gayet âdi ve o **âdâtullah** gayet hârikulâde bir hüsün ve haşmet gösterecektir. Fakat cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathînin annesi olan ülfet, mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir: Me'luf olan âfâk ve enfüste dikkat-i nazara, Kitab-ı Hakîm emreder. Evet gözleri açan yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Öyle nücum-u sâkıbedirler ki: **Cehlin zulmünü** ve **nazar-ı sathînin zulümatını** def ettikleri gibi; âyât-ı beyyinat, yed-i beyza ile, **ülfet ve sathiyetin hicablarını** ve  **zahirperestliğin** perdesini parça parça ederek, ukûlü **âfâk ve enfüsün hakaikine tevcih** edip irşad etmişlerdir.” **Mu:49**

**1** Yani esma-i ilahiyenin mukanen tarzdaki tecellisi, yani her zaman ve her yerde aynı kanun

1. **Âdâtullaha riayet**

“Sırr-ı hikmet-i İlahiyeden ve hilkat-ı âlemde cârî olan kavanin-i İlahiyeye Peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet, pek büyük bir gafletin neticesidir. Evet Peygamberimizin herbir hal ve hareketi, sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber, Peygamber de **âdâtullaha** ittiba' ve inkıyad ediyor...” **Mu:52**

**Yani tevekkülü tenbelane yapmamıştır şöyle ki:**

“Birbirinden gayet uzak, biri mezmum ve biri memduh olan tahsil ve kesbde olan kanaatı ile, mahsul ve ücretteki kanaatı temyiz etmeyen; ve birbirinden nihayet derecede baîd, hattâ biri tenbelliğin ünvanı, diğeri hakikî ihlasın sadefi olan iki tevekkülü (ki biri, meşietin muktezası olan esbab arasındaki nizama karşı temerrüd hükmünde olan, tertib-i mukaddemattaki bir tevekkül-ü tenbelane; diğeri, İslâmiyetin muktezası olan, netice itibariyle gerdendade-i tevfik olarak vazife-i İlahiyeye karışmamakla terettüb-ü neticede mü’minane tevekküldür) ikisini birbiriyle iltibas eden ve “Ümmetî! Ümmetî!” sırrını teferrüs etmeyen ve

«‰@ÅX7! ­p«S²X«< ²w«8 ¬‰@ÅX7! ­h²[«' hikmetini anlamayan bazı adamlar ve bilmeyen bir kısım vaizlerdir ki, o meyelanı kırdılar; o şevki de söndürdüler.” **Mü:38**

#### Âdât-ı ecanibe davet edenlere verilen cevab

“Şu dalalet-âlûd ve sefahet-perver medeniyetin şakirdleri ve idlâl edici sakîm felsefenin talebeleri, acib **ihtirasat** ve pek garib **tefer'unlukla** sarhoş olmuşlar. Sonra gelip, **desiseler ile** müslümanları, ecnebilerin **âdâtına davet** ve **terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik** ediyorlar. Halbuki her **şeairde nur-u İslâma bir şuur ve bir iş'ar vardır.**

Kur'an-ı Hakîm'in tilmizleri ise, **bunlara mukabele edip** derler ki: "Ey dalalete dalmış gafiller! Dünyadan mevti, insandan acz ve fakrı kaldırmak çaresi varsa, dinden ve dinin şeairlerinden istiğna edebilirsiniz. Yoksa susunuz... Zira **ölüm, acz, zeval, fakr, sefer gibi âyât-ı tekviniye yüksek sadâlarıyla, dinin lüzumuna ve şeairin iltizamına davet ediyorlar.**

# ­y«7 !x­Q¬W«B, @«4 ­–³~²h­T²7! Ï›¬I­5 !«)¬!«: @«[²9ÇG7! ­?x«[«E²7! ­v­UÅ9Åh­R«# «Ÿ«4

âyetlerini kıraat ediyorlar ve beşerin başında dört-beş cihette, herbiri birer melek-i ra'd gibi na'ralarıyla beşeri ikaz edip Kur'ana davet ederlerken; sizin vesveseleriniz bunlara nisbeten sivrisinek sadâsı gibi kalır.**2** ” **Ni:26**

“Medeniyetin zünub ve mesavîsi olarak bazı âdât ve ahlâk-ı seyyie ki, ecnebilerde mehasin-i medeniye-i kesîresiyle muhat olduğu için çirkinliğini o kadar göstermiyor. Biz ise aldığımız vakit sû'-i tali' cihetiyle ve sû'-i intihab tarîkıyla müşkil-üt tahsil mehasin-i medeniyeti terk edip, çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünub-u medeniyeti kesbettiğimizden, muhannes gibi (yani kadınlaşmış erkek gibi) veya mütereccile gibi (yani erkekleşmiş kadın gibi) oluruz. **Kadın erkek gibi giyinse maskara olur.** Erkek kadın gibi süslense muhannesliktir, yakışmaz. Merd ve âlîhimmet, zîb ü zîverle müzahref cilveli hanım gibi olmamalı.

*Elhasıl:* Zünub ve mesavi-i medeniyeti, hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmekten seyf-i şeriatla yasak edeceğiz. Tâ ki, medeniyetimizin gençliği ve şebabeti, zülâl-i ayn-il hayat-ı şeriatla muhafaza olsun. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida bize lâzımdır ki; onlar

**2** Yani şeair-i islamiyeyi ihya etmek, islam dünyasının selametine çalışmaktır.

Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber, her kavmin mâye-i bekası olan âdât-ı milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim **âdât-ı milliyemiz İslâmiyet'te neşv ü nema bulduğu** için iki cihetle sarılmak zarurîdir.” **D:71**

#### Âdâtullahta hark-ı âdât

“O bedbahtların kanun-u tabiî tâbir ettiği şeyler, emr-i İlâhî ve irâde-i Rabbâniyenin küllî bir cilvesi olan **âdetullah** kanunlarıdır ki, Cenâb-ı Hak, o âdâtını bazı hikmet için değiştirir. Herşeyde ve her kanunda irâde ve ihtiyârının hükmettiğini gösterir. Hârikulâde bazı fertlerde hark-ı âdât eder. «•«…~«š ¬u«C«W«6 ¬yÅV7~ «f²X¬2 ´]«K[¬2 «u«C«8 Å–Ë~ fermânıyla bu hakikati gösterir.”

##### OL:27

**Yani** “Herbir nev’in bir âdemi ve bir büyük pederi olduğundan silsilelerdeki tenasülden neş’et eden vehm-i bâtıl o âdemlerde, o evvel pederlerinde tevehhüm olunmaz. Evet hikmet, fenn-i tabakat-ül arz ve ilm-i hayvanat ve nebatat lisanıyla iki yüz bini mütecaviz olan enva’ın âdemleri hükmünde olan mebde-i evvellerinin herbirinin müstakillen hudûsuna şehadet ettiği gibi; mevhum ve itibarî olan kavanin ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise, bu kadar hayretfeza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrad denilen dehşetengiz hadsiz makine-i acibe-i İlahiyenin tasni’ ve icadına adem-i kabiliyetleri cihetiyle herbir ferd ve herbir nevi’, müstakillen Sâni’-i Hakîm’in yed-i kudretinden çıktığını ilân ve izhar ediyor. Evet Sâni’-i Zülcelal herşeyin cebhesinde hudûs ve imkân damgasını koymuştur.” **Mu:123**

#### Hz. Üstad’ın nazarında âdetlerin perde olamaması

“Şimdi Siracünnur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve **âdet** ve yeknesaklık perdeleri altında çok hârika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı, bu **âdetullah** kanunlarının perdesi altında çok mu'cizat-ı kudret-i İlahiyeyi görmeyip; dağ gibi bir hakikatı, zerre gibi bir âdi esbaba isnad eder, yükletir. Kadîr-i Mutlak'ın, her şeydeki marifet yolunu seddeder. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek, şükür ve hamd kapısını kapıyorlar.” **Em:121**

“Hakikaten bugün, Siracünnur'un başındaki münacatı tashih niyeti ile okudum. Kuvve-i hâfızam tam söndüğü için, birden o münacatın hakikatlerine karşı -güya seksen yaşında iken yeni dünyaya gelmişim gibi- birden ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm **âdetler perde olamadı.** Kemal-i şevk ile tam istifade edip okudum.” **Em:122**

#### Zâhir nazar, âdetten huruç edenlere alâka duyar

“Felsefe-i insaniye, gayet hârikulâde mu'cizat-ı kudret-i İlahiyenin mu'cizat-ı rahmeti üstüne âdiyat perdesi çeker. O âdiyat altındaki vahdaniyet delillerini ve o hârika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat **âdetten huruç etmiş** hususî bazı cüz'iyatı görür, ehemmiyet verir.

Meselâ: Hilkat-ı insaniyedeki kudret mu'cizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat kaideden çıkmış iki başlı, üç ayaklı bir insanı görüp, istiğrab ve velvele-i hayret ile nazar-ı dikkati celb eder. Küllî, umumî mu'cizatı **âdet perdesinde saklar**. Cüz'î ve kanundan çıkmış ve taifesinden ayrılmış maddeleri medar-ı ibret yapar.” **Em:125**

#### Kur’an âdiyata dikkat çeker

“İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri

o âdi şeyler, birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar edebilsinler. Bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garib hâlâtına bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir.

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanların arza ait malûmat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnîdir. Ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim, cehildir. Bu sırra binaendir ki, Kur'an âyetleriyle insanların nazarını melufatları olan şeylere çeviriyor. Âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarik-ul âdât mu'cizeleri o âdiyat içerisinde gösterir.” **Ms:196**

¬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«!

### ÂDİ – ÂDİYAT

##### Niyet adi harekâtı ibadetlere çevirir.

1. **Ekser insanların teemmül etmediği âdiyat altındaki hârikulâde mu’cizat var 3- Parmakdan suyun akması mu’cizesinin naziri, âdiyat içinde yoktur**

**4- Âdiyat denilen dünyevi hareketler, tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi gösteriyor 5- Şart-ı âdi**

**6- Tenasül teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir 7- Ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail**

**8- Ulûm-u âdiyede tereddüd**

1. **Niyet adi harekâtı ibadetlere çevirir.**

“Hem niyet ve nazar; ikisi eşyanın mahiyetlerini değiştirip seyyiatı hasenata tebdil ederler. Nasılki, iksir, toprağı altuna kalbeder, öylede: **niyet dahî adi harekâtı ibadetlere çevirir.** Hem nazar, fünûn-u ekvanı maarif-i İlahiyeye kalbedebilir. Demek, esbab ve vesait hesabına nazar olursa, muzaaf cehaletlerdir. Eğer Allah hesabına olursa maarif-i İlahiye olur.” **BMs:86**

1. **Ekser insanların teemmül etmediği âdiyat altındaki hârikulâde mu’cizat var**

“İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla **âdiyata** teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o **âdi** şeyler, birer hârika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar edebilsinler. Bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garib hâlâtına bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir.

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanların arza ait malûmat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnîdir. Ülfet ise, cehl-i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim, cehildir. Bu sırra binaendir ki, Kur'an âyetleriyle insanların nazarını melufatları olan şeylere çeviriyor. Âyetler, necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki havarik-ul âdât mu'cizeleri o **âdiyat** içerisinde gösterir.” **Ms:196**

“Kur'an-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsul-ü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini müvazene etmek istersen; şu gelecek sözlere dikkat et!

İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bütün kâinattaki **âdiyat** namıyla yâdolunan, hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olan mevcudat üstündeki **âdet** ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zîşuura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukûle tükenmez bir hazine-i ulûm açar.

Felsefe hikmeti ise, bütün hârikulâde olan mu'cizat-ı kudreti, **âdet perdesi** içinde saklayıp,

ÂDİ - ÂDİYAT 2

cahilane ve lâkaydane üstünde geçer. Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir ferdleri nazar-ı dikkate arzeder, onları birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Meselâ: En câmi' bir mu'cize-i kudret olan insanın hilkatini **âdi** deyip lâkaydlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder. Meselâ: En latif ve umumî bir mu'cize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam iaşelerini **âdi** görüp, küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister.**1** ” **S:138**

**Evet,** “.... **cehl-i mürekkebin menşei** olan **âdiyat perdelerini** keskin beyanatıyla yırtmak, **âdet perdeleri altında gizli olan hârikulâdeleri çıkarıp göstermek** ve dalaletin menbaı olan  **tabiat tagutunu,** bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve **gaflet uykusunun** kalın tabakalarını ra'd-misal sayhalarıyla dağıtmak ve **felsefe-i beşeriyeyi ve hikmet-i insaniyeyi âciz bırakan kâinatın tılsım-ı muğlakını ve hilkat-i âlemin muamma-yı acibesini feth ve keşfetmek,** elbette hakikat-bîn ve gayb-aşina ve hidayet-bahş ve hak-nüma olan Kur'an gibi bir mu'cizekârın hârikulâde işleridir.” **S:403**

“İşte hikmet-i Kur'aniye, o **âdiyat perdesini yırtar.** O küllî, umumî hârika mu'cizeleri ve fevkalâde nimetleri beşere ders verir; Allah'ı tanıttırır. Küllî şükür namına ubudiyete sevkeder.” **Em:125**

**Evet, Risale-i Nurun bu tarz beyanlariyle tefekkür mesleğini takib ettiği görülüyor. Risale-i Nur mesleğinin Kur’ana istinad eden bu harika meziyetini nazara vermek, ehemmiyetli bir vazifedir.**

#### ...Parmakdan suyun akması mu’cizesinin naziri, âdiyat içinde yoktur

“Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın taştan oniki yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın on parmağından on musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. Çünki taştan su akması mümkündür, âdiyat içinde naziri bulunur. Fakat **et ve kemikten âb-ı kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri, âdiyat içinde yoktur.**” **M:122**

#### Âdiyat denilen dünyevi hareketler, tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi gösteriyor

“herbiri birer mu'cizat-ı kudret-i İlahiye olan **âdiyat içindeki hârikulâde olan san'at-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i İlahiyeyi göstersin.** Eğer ef'alinde beşeriyetten çıkıp hârikulâde olsaydı, bizzât imam olamazdı; ef'aliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi.” **M:92**

#### Şart-ı âdi

“İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'-i ihtiyariyesi çendan zaîftir, bir emr-i itibarîdir, fakat Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir **şart-ı âdi yapmıştır.** Yani manen der: "Ey abdim! İhtiyarınla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyle ise mes'uliyet sana aittir!" Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp "Nereyi istersen seni oraya götüreceğim" desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette "Sen istedin" diyerek itab edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak, Ahkem-ül Hâkimîn, nihayet za'fta olan abdin iradesini bir şart-ı âdi yapıp, irade-i külliyesi ona nazar eder.” **S:468**

**1** Yani burada böyle bir ülfet gafletine düşmemek ikazı var. Evet Kur’an, kitab-ı kâinatı tefekkür ile ülfet gafletini kaldırmak ister.

#### Tenasül teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir

“**Telvih:** Harekât-ı zerrattan husulü dava olunan kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle enva'daki mübayenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek bütün enva'ın fasılları ve umum a'razın havass-ı mümeyyizeleri, adem-i sırftan muhtera'dırlar. **Tenasül, teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir.**” **Mu:125**

#### Ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail

“Mazide nazarî olan birşey, müstakbelde bedihî olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir. Âlemde meyl-ül istikmal vardır. ..... Onun ile hilkat-ı âlem, kanun-u tekâmüle tâbidir. İnsan ise; âlemin semerat ve eczasından olduğundan, onda dahi meyl-ül istikmalden bir meyl-üt terakki mevcuddur. Bu meyl ise telahuk-u efkârdan istimdad ile neşv ü nema bulur. Telahuk-u efkâr ise; tekemmül-ü mebadi ile inbisat eder. Tekemmül-ü mebadi ise; fünun-u ekvanın tohumlarını sulb-ü hilkatten zamanın terbiyegerdesi bir zemine ilka' ile telkîh eder. O tohumlar ise tedricî tecrübeler ile büyür ve neşv ü nema bulur.

Buna binaendir**: Bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail var; zaman-ı mazide gayet nazarî ve hafî ve bürhana muhtaç idiler.** Zira görüyoruz: Şimdilik coğrafya ve kozmoğrafya ve kimya ve tatbikat-ı hendesiyeden çok mesail var ki: Mebadi ve vesaitin tekemmülüyle ve telahuk-u efkârın keşfiyatıyla, bu zamanın çocuklarına dahi meçhul kalmamışlardır. Belki oyuncak gibi onlar ile oynuyorlar. Halbuki İbn-i Sina ve emsaline nazarî ve hafî kalmışlardır.” **Mu:16**

#### Ulûm-u âdiyede tereddüd

“Hem de onları hayrette bırakan tevehhümleridir ki: İmkân-ı zâtî, yakîn-i ilmîye münafîdir. O **halde yakîniye olan ulûm-u âdiyede tereddüd ettiklerinden "lâedrî"lere yaklaşıyorlar.** Hattâ utanmıyorlar ki; mesleklerinde lâzım gelir; Van Denizi, Sübhan Dağı gibi bedihî şeylerde tereddüd edilsin. Zira onların mesleğince mümkündür: Van Denizi düşab ve Sübhan Dağı da şeker ile örtülmüş bala inkılab etsin. Veyahut o ikisi bazı arkadaşımız gibi küreviyetten razı olmayarak sefere gittiklerinden ayakları sürçerek umman-ı ademe gitmeleri muhtemeldir. Öyle ise, deniz ve Sübhan, eski halleriyle bâki olduklarını tasdik etmemek gerektir. Elâ! Ey mantıksız miskin! Neredesiniz? Bakınız. Mantıkta mukarrerdir, mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır. Eğer bu bedaheti inkâr ederseniz, size nasihate bedel ta'ziye edeceğim. Zira ulûm-u âdiye sizce ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir.” **Mu:76**

## ¬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«!

### ÂFAK

##### 1- Dinden kopuk âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî ile hakikata varılmaz 2- Seyr ü sülûk-u velayette seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî daireleri

1. **Âfâkî malûmat nefse geldiği vakit nurlanması**
2. **İki hareket-i cezbekâranede zikir eden zerratla alınan külli mahsulat 5- Geniş daire olan âfâkî işlerle meşgul olmak düsturu**

**Lûgat manasıyla ufuklar demektir ki; bütün varlıkları ve ictimaî hâdiseleri ifade eder. Bu kelime derin manalı dinî bir tabirdir. Bu tabirlarin R.Nurdaki murad manasını bilme derecesiyle Risale-i Nur daha isabetli anlaşılır. Herbir ilmin ıstılahları vardır. Bu tabirleri bilme derecesiyle daha isabetli anlama imkânı olacağından ehemmiyetlidir.**

1. **Dinden kopuk âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî ile hakikata varılmaz**

“**Zahirperest** ve sermayesi **âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî** böyle silsile-i efkârı, hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve haybetinden me'yusane feryad ediyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan **ruh** elini çekti. **Kalb** dahi mecazî mahbublardan vazgeçti. **Vicdan1** dahi fânilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi bîçare **nefsim,** İbrahimvari «w[¬V¬4À²! Ç`¬&­! « gıyasını çek, kurtul.**2** ” **S:217**

#### Seyr ü sülûk-u velayette seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî daireleri

**“İkinci Vecih:** Sahabelerin kurbiyet-i İlahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Çünki Cenab-ı Hak bize **akrebdir3** ve herşeyden daha ziyade yakındır. Biz ise, ondan **nihayetsiz** uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi: **Akrebiyetin inkişafıyladır** ki, nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. İkinci suret: Bu'diyetimiz noktasında kat'-ı meratib edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki, ekser **seyr ü sülûk-ü velayet ona göre ve seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle** cereyan ediyor. İşte birinci suret sırf vehbîdir, kesbî değil, incizabdır, cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol kısadır, fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok hâlistir ve gölgesizdir. Diğeri; **kesbîdir, uzundur, gölgelidir**. Acaib hârikaları çok ise de; kıymetçe kurbiyetçe evvelkisine yetişemez. Meselâ: Nasılki dünkü güne, bugün yetişmek için iki yol var. Birincisi: **Zamanın cereyanına tabi olmayarak**, bir kuvvet-i kudsiye ile;

**fevk-az zaman çıkıp**, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi: Bir sene kat'-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne gelmektir; fakat, yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de,  **zahirden hakikata geçmek** iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, **tarîkat berzahına girmeden**, hakikatı **ayn-ı zahir içinde bulmaktır**. İkincisi: Çok meratibden seyr-ü sülûk suretiyle geçmektir. Ehl-i velayet, çendan fena-i nefse muvaffak

**1** Bozulmamış fıtrat-ı asliye

**2** Bu dersten anlaşılıyor ki, insanları fani dünyaya bağlayan, nebatî ve hayvanî hayat mertebesidir. Bu mertebeleri tefrik edebilmeli.

**3** Kayyumiyet sırriyle sonsuz ve kesiksiz yakındır.

olurlar, nefs-i emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünki **sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden**; nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesîre ile, ubudiyetin enva'ına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena**-i nefisten sonra, ubudiyet-i evliya besatet peyda eder**.” **S:492**

**Geçmiş asırlardaki hakiki** “**Tarîkatta "seyr-i enfüsî" ve "seyr-i âfâkî"** tabirleri altında iki meşreb var.

**Birinci meşreb,** enfüsî meşrebidir; nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikatı bulur. Sonra **âfâk**a girer. O vakit **âfâkı nuranî görür**. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsî dairesinde gördüğü hakikatı, büyük bir mikyasta onda da görür. Turuk-u hafiyenin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası; enaniyeti kırmak, hevayı terketmek, nefsi öldürmektir.

**İkinci meşreb; âfâktan başlar**, o daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfâtı seyredip, sonra daire-i enfüsiyeye girer. Küçük bir mikyasta, daire-i kalbinde o envârı müşahede edip, onda en yakın yolu açar. Kalb, âyine-i Samed olduğunu görür, aradığı maksada vâsıl olur.” **M:446**

#### Âfâkî malûmat nefse geldiği vakit nurlanması

“Meselâ: “Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş” der. Ve hakeza... Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfât ve hissiyat, ene’de münderiçtir. Demek ene, âyine-misal ve vâhid-i kıyasî ve âlet-i inkişaf ve mana-yı harfî gibi; manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir eliftir ki, o elif’in “iki yüzü” var. Biri, hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icad edemez. O yüzde fâil değil, icaddan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o fâildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti, harfiyedir; başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zaîf ve incedir ki; bizzât kendinde hiç bir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizan- ül hararet ve mizan-ül hava gibi mizanlar nev’inden bir mizandır ki; Vâcib-ül Vücud’un mutlak ve muhit ve hududsuz sıfâtını bildiren bir mizandır.

“İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz'an eden ve ona göre hareket eden \_«Z[Å6«+ ²w«8 «d«V²4«! ²G«5

beşaretinde dâhil olur. Emaneti bihakkın eda eder ve o enenin dûrbîniyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve **âfâkî malûmat nefse geldiği vakit**, ene'de bir musaddık görür. O ulûm, nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılab etmez. Vaktaki ene, vazifesini şu suretle îfa etti; vâhid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini terkeder.

–x­Q«%²h­# ¬y²[«7¬! «: ­v²U­E²7! ­y«7 «: ­G²W«E7! ­y«7 «: ­t²V­W²7! ­y«7 der. Hakikî ubudiyetini takınır. Makam-ı "ahsen-i takvim"e çıkar.**4** ” **S:537**

#### İki hareket-i cezbekâranede zikir eden zerratla alınan külli mahsulat

“Nihayetsiz kemalât-ı İlahiyeyi, hadsiz celevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayr-ı mütenahî tesbihat-ı Rabbaniyeyi şu **dar ve mahdud zeminde** ve

**4** Yani kâinattan alınacak olan marifetullah için enenin mana-yı harfi ile Allah’a müteveccih olması gerektiği beyan ediliyor. Yani marifetullah, kâfir ve mü’minlerin müşterek oldukları müsbet fenler gibi değildir.

**mütenahî ve az bir zamanda** göstermek için **zerratı kemal-i hikmetle kudretiyle tahrik** edip, kemal-i intizamla tavzif ederek; **mütenahî bir zamanda**, **mahdud bir zeminde** gayr-ı mütenahî tesbihat yaptırıyor. Gayr-ı mahdud tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Çok hakaik-i gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve fânilerin bâki olan hüviyet ve suretlerinden pekçok nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyeyi icad ediyor.**5** Demek zerreyi tahrik eden; şu makasıd-ı azîmeyi, şu hikem-i cesîmeyi gösteren bir zâttır. Yoksa herbir zerrede, güneş gibi bir dimağ bulunması lâzım gelir.

Daha bu beş nümune gibi belki beşbin hikmetle tahrik olunan zerratın tahavvülâtını, o akılsız feylesoflar hikmetsiz zannetmişler ve hakikatta biri **enfüsî, diğeri âfâkî iki hareket-i cezbekâranede zikir** ve tesbih-i İlahî ile Mevlevî gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zu'metmişler.” **S:552**

#### Geniş daire olan âfâkî işlerle meşgul olmak düsturu

“Ömür sermayesi pek azdır. **Lüzumlu işler pek çoktur**. Birbiri içinde mütedâhil daireler gibi, her insanın **kalb** ve **mide** dairesinden ve **cesed** ve **hane** dairesinden, **mahalle** ve **şehir** dairesinden ve **vatan** ve **memleket** dairesinden ve **Küre-i Arz** ve **nev-i beşer** dairesinden tut.. tâ **zîhayat** ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasib- vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz,  **malayani** ve **âfâkî işlerle meşgul eder**. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazan bu harb boğuşmalarını **merak** ile takib eden, bir tarafa kalben tarafdar olur. Onun zulümlerini hoş görür, **zulmüne şerik olur**.” **Ş:202**

“İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî dünyada kalacak gibi **âfâkî malayaniyat ile iştigal** etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzım diye kanaatımız var.**6** ” **Ş:203**

**5** Yani zerrat tahrik edilmeseydi, yani zıdlar karması ile tagayyür kanunu olmasaydı, âlem donuk ve sabit kalırdı ve mahdud zaman va zeminde gayr-ı mahdud manevî mahsulat alınamazdı.

**6** Bu derste, merak edilip meşgul olunacak meseleler, dünyaya geliş gayesi olan uhrevî meseleler olduğuna tekrarla dikkat çekildi. Bu anlayış ile meşakkatli yaşanan dünya hayatının hikmeti anlaşılır.

## ¬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«!

### ÂFAT

##### 1- Âfâtı Allah, azgın nev’-i insanın yüzüne çarparak 2- Çekirge âfâtı

**3- Risale-i Nur, âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafaza vesilesidir 4- Dabbetül arz afeti**

**6- Âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi 7- Âfâtın nüzûlüne vesile**

**İlahî tokat ve ikazları ifade eden bu tabir nazara alınsa, beşer aleminde küllî ıslahatlar olurdu. Fakat hadiseleri zâhirî sebeblerine veren ekseriyetin bu gafleti, afatın devamına vesile oluyor.**

Bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

# ¬yÁV7~«ÄY­,«‡\_«<«w[¬W¬V²K­W²7~«w¬8 °u­%«‡ «Ä\_«T«4 °¿²g«5«— °e²K«8«— °r²K«' ¬}Å8­²~ ¬˜¬g«;|¬4

­‡Y­W­F²7~ ¬a«"¬h­-«— ­¿¬ˆ\_«Q«W²7~—«

­\_«X²[«T²7~ ¬«h«Z«1~«†¬~ «Ä\_«5 Ó «¾~«† |«B«8«—

“İmran b. Husayn (R.A.)’den: Resulullah (A.S.M.): Bu ümmette hasf, mesh *(bak: mesh)*

ve kazf belaları vardır, buyurdu.

Müslümanlardan bir adam: Ey Allah’ın Resulü, bu ne zaman? diye sordu. Peygamber (A.S.M.) : Şarkıcı kadınlarla çalgı âletlerinin yaygın hale geldiği ve içki içmek çoğaldığı vakit, buyurdu.” (**1**) **İslam Prensipleri Ans.2656**

#### Âfâtı Allah, azgın nev’-i insanın yüzüne çarparak

“**Altıncı Sualin Tetimmesi ve Haşiyesi:** Ehl-i dalalet ve ilhad, **mesleklerini muhafaza** ve **ehl-i imanın intibahlarına mukabele** ve mümanaat etmek için, o derece garib bir temerrüd ve acib bir hamakat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder.**2** Meselâ: Bu âhirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kâinat ve  **anasır-ı külliye kızdıklarından 3** ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi, değil hususî bir rububiyet, belki bütün kâinatın, bütün âlemlerin **Rabbi ve Hâkimi** haysiyetiyle, küllî ve geniş bir tecelli ile kâinatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev'-i insanı  **uyandırmak** ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kâinat sultanını

**1** T.T. ci: 5 hadis 1008 (İbn-i Mace, Kitab-ül Fiten, 4020. hadisi de aynı rivayeti teyid eder.)

**2** Yani musibetlerden ibret derslerinin alınmasını önlemek için, din alimi edasiyle her türlü neşriyatla, bilhassa televizyonlarla kafaları karıştırmak isteyenlere nefret etme dersi veriliyor.

**3** “Hem meselâ: «vÅX«Z«% ¬\*@«9 ]¬4 «w<¬h¬4@«U²7! Å–¬! (98:6) ve °v[¬7«! °!«H«2 ²v­Z«7 «w[¬W¬7@ÅP7«! (14:22) gibi tehdid âyetlerini

Kur’an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise; -Risale-i Nur’da kat’î isbat edildiği gibi- beşerin küfrü, kâinatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki, semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor.” **S:458**

tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fırtınayı ve harb-i umumî gibi umumî ve dehşetli **âfâtı nev'-i insanın yüzüne çarparak** onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hâkimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde; **insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar** ise, o küllî işarat-ı Rabbaniyeye ve terbiye-i İlahiyeye karşı eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki: "Tabiattır; bir madenin patlamasıdır, tesadüfîdir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş" diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki: Esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine küçücük çekirdeği gösterir: "İşte bu ağaç bundan çıkmış" diye Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu'cizatı inkâr eder misillü bazı **zahirî sebebleri** irae eder. Hâlık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazan gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fennî bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, âdileşti, hikmetsiz, manasız kaldı.” **S:174**

#### Çekirge âfâtı

“**Çekirge gibi bir âfât, bir mevsimde** pek çok kesretle bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları, mahdud bazı ferdlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emr-i İlahî ile o mahdud ferdlerden gayet kesretli aynı fesad yine başlar. Güya onların hakikat-ı milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor.**4** Aynen öyle de: Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahî ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife, **medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler**. Fakat onların  **muharrikleri** başka bir surette tezahür eder.**5** ” **S:345**

#### Risale-i Nur, âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafaza vesilesidir

“Sabri'nin tabiri ve istihracıyla, Sure-i Ve'l-Asr işaretine muvafık olarak Risale-i Nur, Anadolu'yu Cebel-i Cudi'de sefine gibi ve **Isparta ve Kastamonu'yu âfât-ı semaviye ve arziyeden** muhafazalarına bir vesile olduğunu ve Risale-i Nur'a ilişmesinler, yoksa yakından bekleyen âfetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel tekrar ile söylüyordum ve size de o mektublar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber: Kastamonu, civarı, kal'ası, Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzele ile sıtma tutmuş, inşâallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek.” **Ş:308**

“Risale-i Nur'un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve **Kastamonu'nun sair yerlere nisbeten âfâttan mahfuz** kalmaları ve Sure-i Ve'l-Asr işaretiyle, âhirzamanın en büyük bir hasaret-i insaniyesi olan bu ikinci harb-i umumîden çare-i necat ise iman ve amel-i sâlih olmasından, Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında iman-ı tahkikîyi neşri zamanına Anadolu'nun fevkalâde olarak bu hasaret-i azîme-i harbiyeden kurtulması tam tamına

**4 Bütün bu hayvanlar, cünudullah, yani Allah’ın ordularıdır şöyle ki:**

“Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za’f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan’ın evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal’e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti’ askerleri var; faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal’in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şüvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler.” **S:181**

**5** Yani, beyn-el milel nifak cereyanı merkezinden tahrik olunurlar.

tevafuku dahi tesadüfî olamaz. Hem Risale-i Nur'un hizmetine zarar veren veya hizmette kusur edenlere aynı zamanında gelen **şefkat** veya **hiddet** tokatlarının yüzer vukuatları tam tamına tevafukları tesadüfî olmadığı gibi, Risale-i Nur'a hüsn-ü hizmet edenlerin hemen hemen bilâistisna maişetinde vüs'at ve bereket ve kalbinde meserret ve rahat görmelerinin binler hâdiseleri dahi tesadüfî olamaz.” **Ş:324**

#### Dabbetül arz afeti

“Amma "**Dabbet-ül Arz**": Kur'anda gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim:

­yÁV7! Å¬! «`²[«R²7! ­v«V²Q«< « Nasılki **kavm-i Firavun'a "çekirge âfâtı** ve bit belası" ve Kâ'be

tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye "Ebabil Kuşları" musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki

­y«#«@«K²X¬8 ­u­6²@«# ¬Œ²\*«²! ­^Å"!«( Å¬! âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç

kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.” **Ş:591**

#### Âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi

“Avrupa zalim hükûmetleri zulümleriyle ve Sevr muahedesiyle Âlem-i İslâm'a ve merkez- i hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki; dünyada dahi bir cehenneme girip çıkamıyorlar, azabda çırpınıyorlar.

Evet bu mağlubiyet, aynen zelzele gibi, ihanetin cezasıdır. Burada çok zâtlar kat'iyyen hükmediyorlar ki: Risalet-in Nur'un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilayetleri sair yerlere nisbeten **âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi,** Risalet-in Nur'un verdiği iman-ı tahkikî ve kuvvet-i itikadiyedir. Çünki böyle **âfât**lar, za'f-ı imandan neş'et eden hataların neticesidir. Hadîsçe, sadaka belayı def'ettiği gibi, o kuvve-i imaniye dahi o **âfât**a karşı derecesiyle mukabele ediyor.” **K:17**

#### Âfâtın nüzûlüne vesile

“Risale-i Nur'da kat'iyyetle isbat edilmiş ki; **küfür** ve **dalalet, 6** kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref'ine ve **âfâtın nüzulüne vesiledir**. Hattâ deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler ki; "İstirahatımızın selbine sebeb oldular"

**6 Ekseriyetce yaşanan bid’alar, dalalettir şöyle ki:** “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman

etmiş: \*@ÅX7! ]¬4 ¯^«7«Ÿ«/ Çu­6«: ½^«7«Ÿ«/ ¯^«2²G¬" Çu­6 Yani ²v­U«X<¬( ²v­U«7 ­a²V«W²6«! «•²x«[²7«! (5:3) sırrı ile: Kavaid-i

Şeriat-ı Garra ve desatir-i Sünnet-i Seniye, tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturları beğenmemek veyahut hâşâ ve kellâ, nâkıs görmek hissini veren bid’aları icad etmek, dalalettir, ateştir.” **L:53**

diye rivayet-i sahiha vardır. O halde kâfirin azab çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate lâyık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki, müstehaklara **âfât** geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var.” **K:75**

.AFV 1

##### ki:

¬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«!

**AFV**

1. **Bediüzzaman Hz. Din hizmetinde bulunan Nurculara afvetmek hakkında diyor**
2. **Haksız itirazcılara karşı, afvedip helal etmek için gereken şartlar 3- Afvetmeyi garazkârlığa çeviren zulüm damarı**

**4- Afvetmek bir ulüvvücenablıktır 5- Azgın beşerin afvedilmesi sırrı**

1. **En büyük mükâfat ise; afv ile, mücazat etmemektir. 7- Günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir**

**Suçluyu cezalandırmamak manasında olan bu tabir, Kur’anda, hadislerde ve ve bu ayet ve hadisleri izah eden salahiyetli zatların eserlerinde çokça bahsedilir.**

**Keza şahsî haklarda afvetmek fazilet iken, umumî haklarda afvetmek mesuliyet sebebidir.**

**Mesela: Hz. Üstad diyor ki:** “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**

**Evet,** “Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta: Müsamaha, hamiyet. Fedakârlık; bir haslet, bir amel-i sâlihtir.

Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir amel-i tâlihtir.” **S:725**

**İşte bu sarih beyanların hükmüne riayet etmek şarttır.**

**Risale-i Nur eserlerinden alınan afvetmek hakkındaki bazı kısımlardan ders yapılacaktır.**

#### Bediüzzaman Hz. Din hizmetinde bulunan Nurculara afvetmek hakkında diyor ki:

“Sizdeki **ihlas** ve **sadakat** ve **metanet**, şimdiki **ağır sıkıntılarda** birbirinizin **kusuruna bakmamaya ve setretmeye** kâfi bir sebebdir ve **Risale-i Nur zinciriyle** kuvvetli **uhuvvet** öyle bir **hasenedir** ki, **bin seyyieyi affettirir**.**1** Haşirde **adalet-i İlahiye**, hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de **hasenelerin rüchanına göre muhabbet** ve **afv muamelesini yapmak lâzımdır**.**2** Yoksa bir seyyie ile **hiddet etmek**, sıkıntıdan gelen

**1** Yani “**ihlas**, **sadakat** ve **metanet**” sıfatlarının afvetmeyi gerektirdiği ifade ediliyor. Yani şahsî hatalarda afvetmemek hali, mezkür üç ehemmiyetli sıfatların yetersizliğine delalet eder. Bu hal ise hakiki Nurcuda olmamalı diye hatırlatılıyor.

**2** Yani gizli din düşmanlarının hücumları karsışında afvedip tesanüd etmek, daha çok gerekli olduğuna dikkat

çekiliyor. Hem haşirdeki muvazene-i a’mal olan adalet-i İlahiye kaidesiyle yani hasenenin rüchaniyetini esas alıp afvetmek tavsiyesi var.

.AFV 2

bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, **iki cihetle zulüm olur.** İnşâallah, birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz.” **Ş:330**

##### “Aziz, sıddık kardeşim Re'fet Bey!

Kur'an-ı Azîmüşşan'ın hürmetine ve alâka-i Kur'aniyenizin hakkına ve Nurlar ile yirmi sene zarfında imana hizmetiniz şerefine, çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elîm ve feci' ve bizi mahva çalışan **gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz.** Yoksa bir dirhem **şahsî hak** yüzünden, bizlere ve hizmet-i Kur'aniyeye ve imaniyeye yüz batman zarar gelmesi -şimdilik- ihtimali pek kavîdir. Sizi kasemle temin ederim ki; biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat **hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve Nuriyeden vazgeçmezse** ben onu helâl ederim, barışırım, gücenmemeğe çalışırım.” **Ş:512**

“Hem, Hasan Avni ismindeki zât, madem evvelce Risale-i Nur’a girmiş ve yazısıyla da iştirak etmiş, o **daire içindedir**. Onun **fikren** bir yanlışı varsa da **afvediniz**. Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarîkata mensub müslümanlar, şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve hattâ fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak; ve **Allah’ı tanıyan** ve **âhireti tasdik** eden, hristiyan bile olsa, onlarla medar-ı niza’ noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi; hem bu acib zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.” **K:247**

“**İkinci Nokta:** Bir zaman Küçük Isparta namını alan ve her yerden ziyade, geçen mes’elemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin gayet güzel ve samimane mektubları, beni çok mesrur eyledi. Yalnız, Risale-i Nur’un kahramanlarından baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlâd ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur’un baş şakirdleri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur’un hatırı için Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, **kusurunu afvetmek** düsturu ile bu iki kardeşim, **dünyevî** ve **cüz’î** ve **hissî** şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur’un şakirdliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve afvetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim -benim hatırım için- birbirini tenkid etmemek lâzım geliyor.” **E:89**

#### Haksız itirazcılara karşı, afvedip helal etmek için gereken şartlar

“İllâ bir şart ile helâl edebilirim ki: Bu Ramazan-ı Şerifte bana ve hâlis kardeşlerime verdiği endişe ve telâşı, hak-perestlik damariyle, büyüklere lâyık ulûvv-u cenabla, **enaniyet-i taassubkârânesini** hakikata ve insafa feda edip tâmire çalışmasıdır; müşfik ve munsıf bir hoca tavriyle, kusurumuz varsa bize lütufkârâne ihtar ve îkazdır. Cenâb-ı Hak, Settâr-ül- Uyûbdur, **hasenat seyyiata mukabil gelse**, **afveder**. İman hizmetinde yüzbinler insanın îmanını tahkikî yapmak hasenesine karşı benim gibi bir bîçârenin hüsn-ü niyetle kuvvetli emarelerle inayet-i İlâhiyyeden tasavvur ettiği bir müjde-i Kur'aniyenin tefehhümünde bir yanlış, belki yüz yanlış varsa da, o hasenata karşı gelemez, setr-i uyûb perdesini yırtamaz!...

Her ne ise.**3** ” **St:61**

“Senin hamiyet-i diniye ve tecrübe-i ilmiye ve Nurlara karşı alâkanızdan rica ediyorum ki, Sabri ile geçen macerayı unutmağa çalış ve onu da **afvet ve helâl et**. Çünki o, kendi kafasıyla konuşmamış; eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri, lüzumsuz münakaşa ile söylemiş.

**3** Burada, itirazcılara gereken şer’î düşünce şekli gösterilip hatalı ve hissî hareketlere girmemenin lüzumu hatırlatılıyor.