### ¬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«!

#### CEHİL

**Bilgisizlik manasında olan bu kelimenin zıddı ilimdir. İslamiyet ilme çok değer verip cehaleti izale**

**eder. Şahsî anlayışlarını hakka cahilane tercih edenlere Kur’an şöyle hitab eder:** «–x­.~Åh«F²7~ «u¬B­5 ***Yani kendi tahminlerini hak budur diyerek ileri sürenler kahrolsun!***

«–x­;\_«, ¯?«h²W«3 z¬4 ²v­; «w<¬gÅ7«~ ***Onlar bir sarhoşluk ve* cehalet *içinde şuursuzdurlar. Sure:51,âyet:10,11***

w[¬V¬;\_«D²7~ w«2 ²Œ¬h²2Ï~«— **ve cahillerden yüz çevir. 7:199 ve örnek gösterdiğimiz bu âyetler gibi âyetler vardır.**

**Yani, kitaba bakmadan din namına şahsî anlayışla konuşmak, en azından cehalettir ve hodfüruşluktur diye Kur’an ikaz ediyor.**

**Evet, kâinata mana-yı ismî ile bakan insan, kâinatı, enesinin karanlıklı rengiyle görür.**

“İşte ene, şu hainane vaziyetinde iken; **cehl-i mutlaktadır**. 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.**” S:538**

**Keza,** “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.

İşte bundan anlaşılıyor ki; onların ilimleri ilim değil, **cehildir**. Hikmetleri, hikmetsizliktir.” **S:552**

**“**Feyâ Sübhanallah! Zındık maddiyyun gâvurlar bir Vâcib-ül Vücud'u kabul etmediklerinden, zerrat adedince bâtıl âliheleri kabul etmeğe mezheblerine göre muztar kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kâfir ne kadar feylesof, âlim de olsa; nihayet derecede bir  **cehl-i azîm içindedir,** bir **echel-i mutlaktır.” S:554**

**Bunun içindir ki Hz. Üstad, cehalet dairesinde bulunan zulmetli münevverlere, yani dünyevî bilgileri mana-yı ismî ile kafalarını dolduranlara şöyle hitab ediyor:**

**“Zulmetli münevverler** bu sözü bilmeliler**: Ziya-yı kalbsiz** olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya mezcolmazsa **zulmettir**, zulüm ve **cehli** fışkırır. Nurun libasını giymiş

bir **zulmet-i müzevver**.**1**” **S:705**

**Hem yine Hz. Üstad, bu zulmetli anlayışa karşı hakiki münevverliği şöyle nazara verir:**

###### “Niyet Gibi, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir

Şu noktaya dikkat et; nasıl olur niyetle mubah âdât, ibadat... Öyle tarz-ı nazarla **fünun-u ekvan, olur maarif-i İlahî...**

Tedkik dahi tefekkür, yani ger **harfî nazarla,** hem san'at noktasında "ne güzeldir" yerine "ne güzel yapmış Sani', nasıl yapmış o mâhi"

Nokta-i nazarında kâinata bir baksan, nakş-ı Nakkaş-ı Ezel, nizam ve hikmetiyle lem'a-i kasd ve itkan, tenvir eder şübehi.

**Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlahî.** Eğer mana-yı ismiyle, tabiat noktasında, "zâtında nasıl olmuş" eğer etsen nigahı,

Bakarsan kâinata, **daire-i fünunun daire-i cehl olur.** Bîçare hakikatlar, kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvahı...**” S:723**

**Bu beyanlardan anlaşılıyor ki, dünyevî ilim dairesinde görünenler, her şeye mana-yı ismî ile bakanlar, her şeyi biz biliriz diyerek ortalığı karıştıran zulmet-i müzevver vasfında olanlardır. Evet, enaniyet mütecavizdir.**

**“**Hakaik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir  **cehildir**, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudî görülse de manası ademdir. İman ise ilimdir, vücudîdir, isbattır, hükümdür. Herbir **menfî mes'elesi** dahi, bir müsbet hakikatın ünvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehl-i küfür, gayet müşkilât ile menfî itikadlarını kabul-ü adem ve tasdik-i adem suretinde isbat ve kabul etmeğe çalışsalar; o küfür, bir cihette  **yanlış bir ilim** ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa, irtikâbı çok kolay olan yalnız adem-i kabul ve inkâr ve adem-i tasdik ise **cehl-i mutlaktır,** hükümsüzlüktür.**”Ş:102**

**Yani bir şeyin vücuda gelme sebeblerini, nazar-ı ismî ile tesbit etmek, zâhiren müsbet ve vücudî**

**görünür, fakat bu tesbit, mana-yı harfî nazariyle görünen hakikatın zıddı olup yanlış bir ilim ve hata bir hükümdür ve cehildir. Çünkü hakikat nokta-i nazarında cehalet, kâinatı yaratan Zâtın, yarattıkları hakkında bildirdiği maksad ve hikmetleri bilmemektir. Evet müsbet ilim, sebeb-müsebbebi zâhiren görür.**

**Fakat hikmet-i İlahî imtihan sırrı için, harfî ve ismî nazar dairesinde ve ilm-i imanî ile harfî nazarı tercih etmek gerektir. Aksi halde esbab karanlığına düşülür. Şöyleki:**

“Gafletten neş’et eden dalalet, pek garib ve acibdir. Mukareneti illiyete kalbeder. İki şey arasında bir mukarenet olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şe’nindendir.” **Ms:72**

“Sâni’-i Zülcelal, Kadîr-i Külli Şey’, esbabı halketmiş; müsebbebatı da halkediyor. Hikmetiyle, müsebbebatı esbaba bağlıyor. Kâinatın harekâtının tanzimine dair kavanin-i âdetullahtan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübra-yı İlahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine, yalnız bir âyine ve bir ma’kes olan tabiat-ı eşyayı, iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın vücud-u haricîye mazhar olan vechini, kudretiyle icad etmiş ve eşyayı o tabiat üzerinde halketmiş, birbirine mezcetmiş.” **L:187**

**Evet, Hz. Üstad diyor ki: “**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

**1** Fitne-fesad çıkaran cehalet karanlığı

kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin altındaki **havarik-ul âdât mu'cizeleri** o **âdiyat**

içerisinde gösterir.**” Ms:197**

**“**Kezalik Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de **cehl** olur.**” Ms:199**

**“**Evet bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da, kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir âlemini açar fakat içinde boğulur. Sahil-i vahdet ve tevhide zorla vâsıl olur. Demek, insanın seyr-i ruhanîsinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada, insanlara **huzur u tevhid** pek sühuletle nasib ve müyesser olur. Bir tabakasına da, gaflet ve evham öyle istilâ eder ki, **kesret içinde garkolmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur.** Sukutu suud, tedenniyi terakki, **cehl-i mürekkebi** yakîn, uykunun son perdesini intibah zan ve tevehhüm eden bir kısım medenîler ikinci tabakadaki insanlardandır. **Onlar, hakaik-i imaniyeyi derketmekte bedevilerin bedevileridir.” Ms:210**

**Bu parağrafta anlatılan mütezadiyet, yani batılı hak ve enaniyet hastalığını kemalat görme gibi felâketli haller, bu enaniyet ve gaflet asrında şiddet peyda etmiştir. Ancak Risale-i Nura ihlâs, sadakat ve tam teslimiyetle liyakat kazanıp rahmet-i İlâhiye necata erdirir.**

**Cehaletle alakalı parçalara devam ediyoruz.**

**“**Harf, gayrın manasını izah için bir âlet, bir hâdim olduğu gibi; şu mevcudat da, esma-i hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım İlahî mektublardır ki, içlerinde yazılı delail, berahin, havarık mu'cize-i kudrettir**. Mevcudat bu vecihle nazara alınması; ilim, iman, hikmettir.** Şayet **isim gibi müstakil** ve maksud-u bizzât cihetiyle bakılırsa, küfran ve **cehl-i mürekkeb** olur.” **Ms:214**

**“**Küfür, **cehildir**. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (A.S.M.) evlâdları kadar tanıyorlardı?

**C-** Küfür, iki kısımdır. Bir kısmı, **bilmediği için inkâr** eder; ikincisi, **bildiği halde inkâ**r eder. Bu da, birkaç şubedir. Birincisi; **bilir lâkin kabul etmez.** İkincisi; **yakîni** var, lâkin  **itikadı** yoktur. Üçüncüsü; **tasdiki** var, lâkin **vicdanî iz'anı** yoktur.” **İ:66**

**Kabul: Yani kalben benimsemektir. Yakîn: Şübhesiz ve kat’î bilmektir. İtikad: Hükme ciddi bağlılıktır.**

**Tasdik: Bir hükmün doğruluğunu, delillerine istinaden bilmektir.**

**Vicdanî iz'an: Fıtrî ihtiyac duyarak ve tam tarafgirlik meyli ile, ruhen, kalben, hissen, aklen ve amelen temessül etmektir.**

**İşte mezkür cihetlerdeki yetersizlik derecesiyle kişide, enaniyet ve haktan kopukluk olur. Mesela şu beyana dikkat edilmelidir:**

# ¬?«h¬'À²! ]«V«2 @«[²9ÇG7! «œ@«[«E²7! «– YÇA¬E«B²K«< «w<¬HÅ7«!

@®%«x¬2 @«Z«9x­R²A«<«: ¬yÁV7! ¬u[¬A«, ²w«2 «–:ÇG­M«<«:

¯G[¬Q«" ¯Ä«Ÿ«/ ]¬4 t«

\¬ ´7:­!

…… birinci cümlesiyle der ki: "O bedbahtlar, bazı ehl-i imanın **(imanları beraber**

**olduğu halde**) ve bir kısım **ehl-i ilmin (âhireti tam bildikleri halde) onlara** iltihak delaletiyle, **bilerek ve severek** hayat-ı dünyeviyeyi dine ve âhirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi; sefahet-i hayatı, dinî hissiyata muannidane tercih edip **dinsizlik ile iftihar ederler.**" **Ş:724**

**Bütün bu beyanlardan anlaşıldı ki cehil ve cehalet tabirlerinden maksad, dinî hakikatları bilmemek veya tasdik ve kabul etmemek 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«!

#### CEMAAT

###### 1- Kur’anda ve hadislerde müsbet cemaatın lüzumundan bahsedilir 2- Cemaat-ı mütesanidenin lüzumu ve merkeziyeti

**Bir maksad ve o maksada götüren muayyen esaslar dairesinde birleşen topluluktur. İslam cemaatında maksad, Rıza-yı İlahî ve zaruriyat-ı diniyede ittifaktır. Şöyle ki:**

“İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı Muhammedî’nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti tevhid-i İlahîdir. Peyman ve yemini de imandır. Encümen ve cem’iyetleri, mesacid ve medaris ve zevayadır. Müntesibîni umum mü’minlerdir. Nizamnamesi Sünen-i Ahmediye’dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). Kanunu, evamir ve nevahi-i şer’iyedir. Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir.” **H:90**

“İttihad-ı İslâm cemaati, sair cem’iyet-i diniye ile şakk-ul asâdır. Rekabet ve münaferatı intac eder.

**Elcevab:** Evvelâ umûr-u uhreviyede hased ve müzahamet ve münakaşa olmadığından bu cem’iyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa ibadette riya ve nifak etmiş gibidir.

**Sâniyen:** Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

**Birinci şart:** Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

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

**Sâlisen:** İ’lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza vasıta olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir şeye feda olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i hakikata “püf, üf” eden, divaneliğini ilân eder.

Ey dinî cerideler! Maksadımız: Dinî cemaatlar maksadda ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklid yolunu açar ve “Neme lâzım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir.” **H:98**

**1-Kur’anda ve hadislerde müsbet cemaatın lüzumundan bahsedilir**

**Ehl-i Sünnet ve Cemaatın mahiyetini bildiren bir rivayet, Peygamberimiz A.S.M**

“ -nakl-i sahih-i kat’î ile- ferman etmiş ki:

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

|¬"@«E².«! «— ¬y²[«V«2 \_«9«! \_«8 «”@«5 ²v­; ²w«8 «u[¬5

deyip, ümmeti yetmişüç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde **fırka-i naciye-i kâmile**, **Ehl- i Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.” M:106**

**Bu rivayetten beşeriyette üç sınıf insanın varlığı anlaşılıyor: 1-doğrudan cennete gidenler, 2-cezayı çekip cennete girenler, 3-cehennemde ebedi kalanlar. 1. fırka, sünnete samimi ve ciddi olarak ittiba edenlerdir.**

##### 2- Cemaat-ı mütesanidenin lüzumu ve merkeziyeti

**Evet Resul-i Ekrem A.S.M** “Zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izn-i İlahî ile bilmiş ve İslâmiyet za’fa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir **cemaat-ı mütesanide** lâzım ki, **Âlem-i İslâmın terakkiyat-ı maneviyesinde** medar ve **merkez** olabilsin. **İzn-i İlahî** ile düşünmüş ve ümmetini **Âl-i Beyti etrafına toplamasını** arzu etmiş. Evet Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da, yine  **teslim**, **iltizam** ve **tarafgirlikte** çok ileridedirler. Çünki İslâmiyete **fıtraten**, **neslen** ve  **cibilliyeten** tarafdardırlar. Cibillî tarafdarlık zaîf ve şansız, hattâ haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, gayet hakikatlı, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata **tarafdarlık**, ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedahe hisseden bir zât, hiç **tarafdarlığı** bırakır mı? Ehl-i Beyt, işte bu **şiddet-i iltizam** ve **fıtrî İslâmiyet** cihetiyle Din-i İslâm lehinde edna bir emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünki fıtrî tarafdardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.” **L:22**

**Ahirzamanda Âl-i beytin devamı Risale-i Nurun hâlis ve sadık şakirdleridir. İman-Hayat-Şeriat broşürü sh:26 da 38 ilâ 41.parağraflarda bu konu şöyle izah edilir.**

1. **Bediüzzaman Hazretleri “Âl” hakkında şöyle der:**

«Resul-i Ekrem’in (asm) iki âl’i var. Biri: **Nesebî âl; biri de şahs-ı manevî ve nuranîsinin risalet noktasında Âl’i var.» (Osm. Lem’alar sh: 120)**

**Demek oluyor ki, ikinci manevî Âl’in manevî vazifesi daha ehemmiyetlidir. Çünkü biri nesebe, diğeri risaletin vazifesine bağlıdır.**

1. **Risale-i Nur Külliyatının müteferrik yerlerinde, mehdiyetin asıl vazifesi manevî iman hizmetinin birinci derecede olduğu ve bu hizmetin de birinci derecede Nur şakirdlerinin haslar dairesine istinad ettiği beyan edilir.**
2. **Bediüzzaman Hazretleri, iman hizmetinin hâdimleri olan Nur şakirdlerinin, ikinci manevî âl’in devamı olduğunu şöyle izah eder:**

###### «Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (r.a.) ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) ihbarat-ı gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir.» E:67

41- «Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilâfetiyle beraber Risale-i Nur’un Cevşenü’l-Kebîrden ve Celcelûtiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kı- sacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes’ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur’dur ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir mânevî veledi hükmündedir.» **E:72**

**Mezkûr nakillerde, Risale-i Nur ve has şakirdlerinin şahs-ı manevîsi, en birinci ve âli hizmet olan hakaik-i imaniyenin neşrinde vazifedar gösteriliyor. Yine Bediüzzaman Hazretleri şimdi bu asırda Âlem-i İslâmda büyük bir yekün teşkil eden Âl-i Beyt cemaatlerinin ikinci ve üçüncü derecedeki “hayat” ve “Şeriat” dairelerinde hizmet edeceklerini ve bu vazifenin tatbikçi mümessili olan Hz. Mehdi’nin en has ordusu olduğunu da beyan eder.**

**“**Hem ehl-i dalalet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- **cemaat suretinde**ki kuvvetli bir şahs-ı manevînin dehasıyla hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp o müdhiş şahs-ı manevî-i dalalete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek.” **L:151**

**Evet,** “Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur’a menfaati için değil, belki **tahkikî imanın dairesinde olmayan** ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat’î buldukları bir hakikata dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için **dalalet cereyanlarına karşı yılmaz**, **çekilmez, bozulmaz, aldatmaz** bir **merci**’, bir **mürşid**, bir **hüccet** olmak cihetiyle sizin **kuvvetli tesanüdünüzü gören** kanaat eder ki; bir hakikat var, hiç bir şeye feda edilmez, **ehl-i dalalete başını eğmez**,  **mağlub olmaz** diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.**1** ” **Ş:320**

**Hz. Üstad diyor:** “Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. **İmtizackârane** ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider. ²v­U­E<¬\* «`«;²H«# «: !x­V«L²S«B«4 !x­2«+@«X«# « «: (8:46) işaret ettiği gibi, **tesanüd**

**bozulsa cemaatın tadı kaçar**. Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içtima etse, yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı ayrı ve taksim-ül a’mal olmamak cihetiyle hareket etse, kuvvetleri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o dört adam, dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.” **B:124**

**Böyle bir cemaatın varlığına şu esas lâımdır:** “Lâkin ittihad, cehl ile olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. İmtizac-ı efkâr, marifetin şua’-ı elektrikiyle olur.” **Mü:73**

**Evet resul-i Ekrem A.S.M,** “ «u¬[=!«h²,¬! ]¬X«" š@«[¬A²9«@«6 ]¬BÅ8­! ­š@«W«V­2 ferman etmiş. Gavs-ı A’zam

Şah-ı Geylanî, İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve hârika zâtlar bu hadîsi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. **O zamanlar** bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i Rabbaniye onlar gibi **ferîdleri** ve  **kudsî dâhîleri** ümmetin imdadına göndermiş. **Şimdi ise aynı vazifeye**, fakat müşkilâtlı ve  **dehşetli şerait içinde**, bir şahs-ı manevî hükmünde bulunan Risalet-in Nur’u ve **sırr-ı tesanüd** ile bir **ferd-i ferîd manasında olan** şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var.**2** ” **K:7**

**Evet,** “Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem’ ve zam, kesir darbı gibi küçültür. **(Haşiye)**

**(Haşiye):** Hesabda malûmdur ki; **darb ve cem’**, ziyadeleştirir. Dört kerre dört, onaltı olur. Fakat **kesirlerde** darb ve cem’, bilakis küçültür. Sülüsü sülüs ile darbetmek, tüsü’ olur; yani, dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda **sıhhat** ve **istikamet3** ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur!..

**1** Bu kısım, mütesanid ve metin bir cemaatın varlığı, ekseriyet teşkil eden avam-ı ehl-i imana manen istinad noktası olup müfsid cereyana iltihak etmeyeceğinden, zâhirde cemaatı bölmek ve dağıtmak isteyen cereyana karşı ehemmiyetli bir ikazdır.

**2** Bu kısımda ise bir şahsa değil belki sırr-ı tesanüde sahib sağlam bir cemaatın lüzumuna dikkat çekiliyor.

**3** Yani şeri’atta gösterildiği gibi Allah’ın emirlerine uymak, yani kitabı esas almak ile.

“Dâr-ül Hikmet eczaları kabil-i imtizac, belki de ihtilat değil. Şahsî meziyetleri vardır.  **Cemaat ruhu tevellüd etmedi.** “Ene”ler kavîdir, delinmedi ki bir “nahnü” olsun. “Ben”, “biz” olmadı. Mesaîlerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi.

Teşarük, maddiyatta eseri azîmleştirir, fevkalâde yapar. Maneviyat ve efkârda âdileştirir, belki çirkinleştirir.” **STİ:97**

**Netice: Risale-i Nur dairesinde tesanüdü korumak ehemmiyetli bir vazife ve fazilettir. Yani teferruat sayılan, yani kitabdaki açık beyanata dayanmayan meselelerle ihtilaf çıkarmamak gerektir. Esaslardaki yanlış hareket olsa ve israr edilse, o hatanın mesuliyetine ortak olmamak için uzak durulabilir. Evet,**

“Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

**Birinci şart:** Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

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

¬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«!

#### CEMAL

###### 1- Cemal, kemal ve celâline karşı gereken vazifeler 2- Rü’yet-i cemalullah müjdesi

1. **Cemal silsilesi**
2. **Celalî, diğeri cemalî iki türlü tecellisi**

**Maddi ve manevi; yani cesedî ve ruhî ve ahlâkî kemalatı ve güzellikleri ifade eder. İlahiyat lisanında ise, Cemalullahı anlatır. Tecelli-i cemalullahın eserlerine gösterilen muhabbetler, kâinatı kaplayan en geniş hakikatler olup ebedler âleminde tam tezahür edecektir.**

**Risale-i Nurda Cenab-ı Hakkın cemalî, celâlî ve kemalî olan sıfatlarından bahsedilir. Meselâ:**

“Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem **cemalî**, hem **celalî** iki kısım esması bulunduğundan….” **L:80**

**“**hem bu dünyada nümuneleri görülen **celalî** ve **cemalî** isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebed-ül âbâdda devam edeceğine….” **Ş:57**

**“**hem bu dünyada nümuneleri görülen **celalî** ve **cemalî** isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebed-ül âbâdda devam edeceğine….” **İ:64**

**“**Mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği gibi, **celalî**, **cemalî**,  **kemalî** olan cemi' sıfâtına da delalet etmekle Hâlık'ın zâtında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfâtında ve esmasında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını ilân ediyor.” **Ms:20 şeklindeki ifadelerinden anlaşılıyor.**

**Cemalî isimler, iylikleri, ni’metleri ve güzellikleri ihsan eder ve hamd ve şükrü gerektirir.**

**Kemalî isimler de, san’at mu’cizelerini izhar eder ve tefekkür ve tekbirle karşılamağı icab ettirir.**

**Celalî isimler ise, heybet, azamet, haşmet, kahr manasındaki isimleri nazara verir ki, havf ve tesbihi lâzım kılar.**

**Şimdi külliyattan bazı parçalara geçiyoruz:**

1. **Cemal, kemal ve celâline karşı gereken vazifeler**

“Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı **tesbih** ve **ta'zim** ve **şükürdür**. Yani, **celaline** karşı kavlen ve fiilen "**Sübhanallah**" deyip takdis etmek. Hem **kemaline** karşı, lafzan ve amelen  **"Allahü Ekber**" deyip ta'zim etmek. Hem **cemaline** karşı, kalben ve lisanen ve bedenen "**Elhamdülillah**" deyip şükretmektir. Demek **tesbih** ve **tekbir** ve **hamd**, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke, otuzüç defa tekrar edilir. Namazın manası, şu mücmel hülâsalarla te'kid edilir.” **S:40**

“**Sübhanallah** ve **Elhamdülillah** cümleleri, Cenab-ı Hakk'ı **Celal** ve **Cemal** sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. "**Celal**" sıfatını tazammun eden "**Sübhanallah**", abdin ve mahlukun

Allah'tan baid olduklarına nâzırdır.

**Cemal** sıfatını içine alan "**Elhamdülillah**", Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata karib olduğuna işarettir. Meselâ biri kurb, diğeri bu'd olmak üzere bize nâzır şemsin iki ciheti vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziyayı veriyor. Bu'd cihetiyle insanların mazarratlarından tahir ve safi kalıyor. Bu itibarla insan şemse karşı yalnız kabil olabilir, fâil ve müessir olamaz.”

###### Ms:124

“ Celil-i Mutlak'ın (Celle Celalühü) ve Cemil-i Mutlak'ın **(Azze Cemalühü)** kâinatın mezahirinde ve mevcudatın âyinelerinde kibriya ve kemalini, celal ve **cemalini** izhar etmesine mukabil; **tekbir** ve **tesbih** ile ve mahviyet içinde ubudiyet ile ve hayret ve muhabbet içinde secde ile mukabele etmektir.” **Ni:64**

“Hem hiç mümkün olur mu ki; nihayet derecede bir hüsn-ü zâtî sahibi, **cemalinin** mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin! Yani bir habib resul vasıtasıyla ki; hem habibdir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, âyinedarlık eder. Hem resuldür; onu mahlukatına sevdirir, **cemal-i esmasını** gösterir.**1** ” **S:61**

**Hem denilebilir ki, ruha te’sir edip rü’yet-i cemalullaha sevkeden nağmelere bu sebeble helal denilmiştir.**

Evet, “... neş'e ise, o da iki kısımdır: Birisi, nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şe'nidir. İkinci neş'e, nefsi susturup, **ruhu**, **kalbi**, **aklı**, **sırrı** maaliyata, **vatan-ı aslîlerine**, **makarr-ı ebedîlerine**, **ahbab-ı uhrevîlerine** yetişmek için latif ve edebli masumane bir teşviktir ki, o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve  **rü'yet-i cemalullaha** beşeri sevkeden ve şevke getiren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın verdiği  **neş'edir**.” **S:411**

**Yaradılışta, cemal ve cemalden alınan meşru ve masumane ve kalbi Allaha tevcih eden zevkler, hissiyat âleminin neticeleridir ve esasdır. Çünkü sonsuzluk diyarı olan cennette, elemsiz lezzetlerin varlığı bu hakikatı isbat eder.**

Mesela şu beyanata im’an-ı nazar ile bakılırsa bu hakikat anlaşılır. Şöyle ki: “Ehadîste denilmiş: "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor." Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir?

Elcevab: Manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, camid ve çoğu kışır olan dünyada; hüsün ve **cemal**, yalnız göze güzel görünüp, ülfete mani olmazsa, yeter. Halbuki **güzel, hayatdar, revnakdar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç olan Cennet'te;** göz gibi bütün insanın duyguları, **latifeleri** cins-i latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, Cennet'teki **nisa-i dünyeviyeden** ayrı ayrı **hisse-i zevklerini**, çeşit çeşit **lezzetlerini** almak isterler. Demek en yukarı hullenin güzelliğinden tut, tâ kemik içindeki iliklere kadar**, birer hissin birer latifenin medar-ı zevki olduğunu** hadîs işaret ediyor. Evet "**Hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri** ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi" tabiriyle hadîs-i şerif işaret ediyor ki: İnsanın ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve zînete meftun ve **cemale** müştak duyguları ve hassaları ve kuvaları ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve herbirisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek, maddî ve manevî her nevi zînet ve **hüsn-ü cemale** huriler câmi'dirler.” **S:500**

**Demek kâinatta ve ebedilik dairesinde zevk u lezzet esasdır.**

**1** Bütün bu beyanlardan anlaşılıyor ki: varlık dairesinde cemal ve muhabbet hissi, ehemmiyetli bir hakikat ve esastır. 365

**Evet,** “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 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.” **S:552**

**Demek dünyadaki tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesiyle, dar-ı ezvak olan ebedilik âlemi ihzar ediliyor. O halde dünya dar-ı lezzet değil, dar-ül izmet olduğu tekraren nazara veriliyor.**

**İşte mezkür müjdeleri görüp getiren** “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-ı tevfik-i İlahîye biner; berk gibi bütün daire-i mümkinatı kat'edip, **acaib-i mülk ve melekûtu** görüp,  **daire-i vücub noktasına çıkıp**, sohbete müşerref olup, **rü'yet-i cemal-i İlahîye** mazhar olarak, fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir.” **S:571**

“İşte Sâni'-i mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli-i muhabbetin bütün enva'ını; bir noktada, bir âyinede görmek ve bütün **enva'-ı cemalini**, **ehadiyet sırrıyla** göstermek için şecere-i hilkatten bir **meyve-i münevver** derecesinde ve **kalbi**, o şecerenin **hakaik-i esasiyesini istiab edecek bir çekirdek hükmünde** olan bir zâtı, o **mebde'-i evvel olan çekirdekten**, tâ münteha olan meyveye kadar bir **hayt-ı ittisal** hükmünde olan bir  **Mi'rac** ile, o ferdin kâinat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve  **rü'yet-i cemaline müşerref etmek** ve ondaki **halet-i kudsiyeyi** başkasına sirayet ettirmek için kelâmıyla taltif edip, fermanıyla tavzif etmektir.” **S:572**

**Bu halet-i kudsiyenin sahabeler üzerindeki manevî insibağ ve in’ikasatını bir nebze hissetmek için, hayalen asr-ı saadete gidip muhabbet ve teslimiyet nazariyle seyredebilmek gerektir.**

##### Rü’yet-i cemalullah müjdesi

Evet, “.....fâni, âciz bir hayvan-ı nâtık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bîçare insana, birden **ebedî, bâki bir Cennet'te**, Rahîm ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve **hayal sür'atinde**, **ruhun vüs'atinde**, **aklın cevelanında**, **kalbin bütün arzularında**, **mülk ve melekûtunda** tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede  **rü'yet-i cemaline** de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin.” **S:583**

Evet, “.... şu kâinatın mezahirinde ve şu mevcudat-ı seyyalenin âyinelerinde **cemal** ve celal ve kemal-i kibriyasının izharına karşı, mahviyet içinde muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler.” **Ni:76**

“Nitekim Muhyiddin-i Arabî, ]¬9x­4¬h²Q«[¬7 «s²V«F²7! ­a²T«V«F«4 @È[¬S²F«8 !®i²X«6 ­a²X­6 hadîs-i şerifinin

beyanında: "Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o âyinede **cemalimi** göreyim." demiştir.” **İ:17**

##### Cemal silsilesi

“¬v[¬&Åh7! ¬w´W²&Åh7«! : Bu iki sıfatın lafza-i celalden sonra zikirlerini îcab eden

münasebetlerden birisi şudur ki: Lafza-i celalden **celal** silsilesi tecelli ettiği gibi, bu iki sıfattan dahi **cemal** silsilesi tecelli ediyor. Evet herbir âlemde emr u nehiy, sevab u azab, tergib u terhib, tesbih u tahmid, havf u reca gibi pek çok füruat, **celal** ve **cemalin** tecellisiyle teselsül edegelmektedir. İkincisi: Cenab-ı Hakk'ın ismi, Zât-ı Akdes'ine ayn olduğu cihetle; lafza-i celal, sıfât-ı ayniyeye işarettir. v[¬&Åh7! de, fiilî olan sıfât-ı gayriyeye îmadır. w´W²&Åh7«! dahi, ne

ayn ne gayr olan sıfât-ı seb'aya remizdir. Zira Rahman, Rezzak manasınadır. Rızk, bekaya sebebdir. Beka, tekerrür-ü vücuddan ibarettir. Vücud ise; birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere "ilim, irade, kudret" sıfatlarını istilzam eder. Beka dahi, semere-i rızık mahsulü olduğu için, "basar, sem', kelâm" sıfatlarını iktiza eder ki; merzuk istediği zaman, ihtiyacını görsün, istediği zaman işitsin, aralarında vasıta bulunduğu takdirde o vasıta ile konuşsun. Bu altı sıfat, şübhesiz birinci sıfatı olan hayatı istilzam ederler.” **İ:15**

##### Celalî, diğeri cemalî iki türlü tecellisi

“Arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye âleminde biri **celalî**, diğeri **cemalî** iki türlü tecellisi vardır. **Celal** ile **Cemal'in** sıfat-ı ef'al âleminde tecellisinden; **lütuf** ve **kahr**, **hüsün** ve  **heybet** tezahür eder. Ef'al âlemine tecelli edince; tahliye (y«[¬V²E«# ) ile tahliye (y«[¬V²F«# ) (**tezyin** ile

**tenzih**) doğar. Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba edince; **lütuf, Cennet ve nur** olarak; **kahr da, Cehennem ve nar** olarak tecelli eder. Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; biri  **hamd**, diğeri **tesbih** olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, kelâmın **emir** ve **nehye** taksimine sebeb olur. Sonra âlem-i irşada intikal edince; **irşadı tergib ve terhib, tebşir ve inzara taksim eder**. Sonra vicdana tecelli edince, **reca** ve **havf** husule gelir. Sonra irşadın iktizasındandır ki, havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza edilsin ki, **reca** ile doğru yollara sülûk edilsin, **havf** ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın rahmetinden me'yus, ne de azabından emin olunsun.

İşte böylece teselsül eden şu hikmetten dolayı **Kur'an-ı Kerim; aleddevam, tergibden sonra terhib ve ebrarı medhettikten sonra füccarı zemmetmiştir**.” **İ:64**

### ¬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«!

#### CENNET

###### 1- Cennet ve Cehennem’in lüzumu 2- Cennet’e lâyık bir kıymet almak

**3- Cennet hayatnı müjdeleyen bir âyet 4- Kıyamette âhiretin tezahür etmesi**

1. **Cennet-ül Me’va**
2. **Cennetlerin herbirisi birer sofra-i nimet**
3. **Dünyevî hâdisatın manzaraları cennette ebedi olarak seyredilecektir 8- Ehl-i Cennet ve Cehennem’in libasları meselesi**

**9- Cehennem’siz Cennet’in pek çok lezzetleri gizli kalır 10-Cennet vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor**

**11- Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir**

1. **Cennet ve Cehennem’in lüzumu**

“Şu küçücük insan, şu küçüklüğü nisbetinde değil, belki **cinayetinin** büyüklüğü,  **mahiyetinin** ehemmiyeti ve **vazifesinin** azameti nisbetinde mükâfat ve mücazat görsün. Madem şu fâni, geçici dünya; ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette âdil olan o Zât-ı Celil-i Zülcemal'in ve Hakîm olan o Zât-ı Cemil-i Zülcelal'in **daimî bir Cehennem'i ve ebedî bir Cennet'i bulunacaktır**.” **S:67**

1. **Cennet’e lâyık bir kıymet almak**

“İnsan, nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar; **Cennet'e lâyık** bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem'e ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünki iman, insanı **Sâni**'-i Zülcelal'ine nisbet ediyor; iman, bir **intisabdır**. Öyle ise insan, iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlahiye ve **nukuş-u esma-i Rabbaniye** itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat'eder. O kat'dan san'at-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir**.” S:311**

##### Cennet hayatnı müjdeleyen bir âyet

›¬I²D«# ¯@ÅX«% ²v­Z«7 Å–«! ¬@«E7@ÅM7! !x­V¬W«2 «: !x­X«8³~

«¬w<¬HÅ7! h±¬L«"«:

¯?«h«W«$ ²w¬8 @«Z²X¬8 !x­5¬+­\* @«WÅV­6 ­\*@«Z²9«²! \_«Z¬B²E«# ²w¬8

@®Z¬"@«L«B­8 ¬y¬" !x­#­! «: ­u²A«5 ²w¬8 @«X²5¬+­\* ›¬HÅ7! !«H´; !x­7@«5 @®5²+¬\*

«–:­G¬7@«' @«Z[¬4 ²v­;«: ½?«hÅZ«O­8 °‚!«:²+«! @«Z[¬4 ²v­Z«7 «:

....Evet, **Cennet** bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezaiz-i cismaniyeye de medardır.” **S:497**

“**Sual:** Å`«&«! ²w«8 «p«8 ­š²h«W²7«! sırrınca: "Dost, dostuyla beraber **Cennet'te** bulunacaktır."

Halbuki basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i Nebeviyede Lillah için bir muhabbet peyda eder; o muhabbetle, **Cennet'te** Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında bulunması lâzım gelir. Halbuki gayr-ı mütenahî feyze mazhar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın feyzi, bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir?

**Elcevab:** Bir temsil ile, şu ulvî hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, meselâ: Gayet güzel ve şaşaalı bir bağda muhteşem bir zât gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangâh öyle bir surette ihzar etmiş ki: Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat'umatı câmi', kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hâkeza.. bütün havass-ı zahire ve bâtınayı okşayacak ve memnun edecek herşeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zaikası pek az olduğundan cüz'î zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i şâmmesi yok. Sanayi-i garibeden anlamaz. Hârika şeyleri bilmez. O nüzhetgâhın, binden ve belki milyondan birisini, kabiliyeti nisbetinde ancak zevkederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahirî ve bâtınî duyguları, akıl ve kalb ve his ve latifeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki; o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevkederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçük ile en büyük beraber iken, seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Elbette dâr-ı saadet ve ebediyet olan **Cennet'te** bittarîk-ıl evlâ dost dostu ile beraber iken, herbirisi istidadına göre sofra-i Rahmanürrahîm'den, istidadları derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları **cennetler** ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz.“ **S:499**

“**Sual:** Ehadîs-i şerifede denilmiştir ki: "**Bazı** ehl-i **Cennet'e,** dünya kadar bir yer veriliyor, yüzbinler kasr, yüzbinler huri ihsan ediliyor." Birtek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir?

**Elcevab:** Eğer insan yalnız camid bir vücud olsaydı veyahut yalnız **mideden ibaret nebatî bir mahluk olsaydı** veyahut yalnız mukayyed, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı cismaniye ve bir **cism-i hayvanîden ibaret olsaydı;** öyle çok kasırlara, çok hurilere lâyık ve mâlik olmazdı. Fakat **insan, öyle câmi' bir mu'cize-i kudrettir ki;** hattâ şu dünya-yı fânide, şu kısa bir ömürde, şu **inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle** bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedî bir dâr-ı saadette, **nihayetsiz istidada** mâlik, **nihayetsiz ihtiyaçlar** lisanıyla, **nihayetsiz arzular** eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan; elbette ehadîste beyan olunan ihsanat-ı İlahiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattır.” **S:500**

**Evet**, “.....**nuranî**, **kayıdsız**, **geniş** ve **ebedî** olan **Cennet'te**, **cisimleri** ruh kuvvetinde ve hıffetinde ve **hayal sür'atinde** olan **ehl-i Cennet, bir vakitte** yüzbin yerlerde bulunup yüzbin hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî **Cennet'e**, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sadık'ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz.” **S:502**

##### Kıyamette âhiretin tezahür etmesi

“Şu dünyanın sekeratını, **âyât-ı Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül** etmek istersen, bak: Şu kâinatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafî, nazik, latif bir **rabıta** ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki; eğer **ecram-ı ulviyeden tek bir cirm,** "Kün" emrine veya "Mihverinden çık" hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. **Yıldızlar** çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, **nihayetsiz feza-yı âlemde** milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müdhiş sadâları gibi vaveylâya başlar. **Birbirine çarpışarak**, kıvılcımlar saçarak, **dağlar uçarak**, **denizler yanarak yeryüzü düzlenecek**. İşte şu mevt ve sekerat ile Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı **tasfiye** edip, **Cehennem ve Cehennem'in maddeleri** bir tarafa, **Cennet** ve **Cennet'in** mevadd-ı münasibeleri başka tarafa çekilir, âlem-i âhiret tezahür eder.” **S:531**

Evet, “Şu **kâinata** dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef' zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nâr, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi âsârlarıyla, meyveleriyle şu kâinatta **ezdad** birbiriyle çarpışıyor. Daima tegayyür ve tebeddülâta mazhar oluyor. Başka bir âlemin mahsulâtının tezgâhı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıd olan dalları ve **neticeleri**, ebede gidecek; temerküz edip **birbirinden ayrılacak.** O vakit, **Cennet- Cehennem** suretinde tezahür edecektir. Madem **âlem-i beka, şu âlem-i fenadan yapılacaktır.** Elbette anasır-ı esasiyesi, bekaya ve ebede gidecektir. Evet **Cennet-Cehennem**,  **şecere-i hilkatten** ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve **şu silsile-i kâinatın iki neticesidir** ve şu seyl-i şuunatın iki mahzenidir ve **ebede karşı cereyan eden** ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve **lütuf** ve **kahrın** iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.”

###### S:531

“O Sâni'-i Zülcelal'in **hikmet-i sermediyesi** ve **inayet-i ezeliyesi**; o **imtihan** neticelerini, o  **tecrübenin** neticelerini, o esma-i hüsnanın **tecellilerinin** hakikatlarını, o **kalem-i kader** mektubatının hakaikını, o nümune-misal **nukuş-u san'atının** asıllarını, o **vezaif-i mevcudatın** faidelerini, gayelerini, o **hidemat-ı mahlukatın** ücretlerini ve o **kelimat-ı kitab- ı kâinatın** ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve **istidad çekirdeklerinin** sünbüllenmesini ve bir **mahkeme-i kübra** açmasını ve **dünyadan alınmış misalî manzaraların** göstermesini**1** ve **esbab-ı zahiriyenin perdesini2** yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti ve o mezkûr hakikatları iktiza ettiği için,  **kâinatı dağdağa-i tegayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak ve ebedîleştirmek için** o **zıdların tasfiyesini** istedi ve tegayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için **tasfiye** edecek. İşte şu tasfiyenin neticesinde **Cehennem ebedî** ve dehşetli bir **suret alıp**, taifeleri

«–Y­8¬I²D­W²7! @«ZÇ<«! «•²x«[²7! !:­+@«B²8!«: tehdidine mazhar olacak. **Cennet ebedî**, haşmetli bir **suret**

1. “Küre-i Arz’ın bütün manevî mahsulatı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek; o manevî mahsulatları da, **gaibden şehadete geçecektir." M: 38**
2. “ «–x­Q«%²h­# ¬y²[«7¬! Åv­$ : Bu Åv­$ ise, ikinci ihya ile rücu' arasında mevcud büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir.

«–x­Q«%²h­# Yani: Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah'a rücu' edeceksiniz.

**giyerek** ehil ve ashabı «w<¬G¬7@«' @«;x­V­'²(@«4 ²v­B²A¬0 ²v­U²[«V«2 °•«Ÿ«, hitabına mazhar olacak.

Yirmisekizinci Söz'ün Birinci Makamının İkinci Sualinde isbat edildiği gibi; Hakîm-i Ezelî, şu iki hanenin sekenelerine, kudret-i kâmilesiyle ebedî ve sabit bir vücud verir ki; hiç inhilal ve tegayyüre ve ihtiyarlığa ve inkıraza maruz kalmazlar. Çünki **inkıraza sebebiyet** veren tegayyürün esbabı bulunmaz.” **S:533**

**Sual:** Allah'a rücu' etmek, Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve bazı sofiler de şübheye düşmüşlerdir?

**Cevab:** Dünyada insanın vücud ve bekası olduğu gibi, âhirette de vücud ve bekası vardır. Dünyadaki vücud, vasıtasız dest-i kudretten çıkar. Dünyada terkib, tahlil, tasarruf, tahavvül ile karışık beka mes'elesi sâbıkan zikredilen hikmet üzerine esbab, vesait, ilel, mes'eleye müdahale edip araya girerler. Âhirette ise vücud ve beka, her ikisi de levazımatıyla, terkibatıyla bizzât dest-i kudretten çıkarlar ve herkes hakikî Mâlikini bilir. İşte bunu anlayan,  **rücuun ne demek olduğunu anlar.**” **İ:184**

##### Cennet-ül Me’va

**Kur’an (32:l9) âyetinde geçen Me’va Cennetleri tabiri, her mü’minin dünyada kazandığı amel-i salih ve füyuzat-ı maneviye derecelerine göre mükâfatlarını görecekleri me’va ve makamları mânasına da gelir.**

**Risale-i Nur’da “Tûba” kelimesinin geçtiği yerlerden anlaşıldığı vechiyle bu ağaç, bütün enva-i niam ve lezaiz-i cennatı mutazamın ve ehl-i cennetin dünyada kazandıkları derece ve kabiliyetlerine ve ihtiyacatına bitamamiha cevap veren ve esmâ-i cemaliyenin ve bilhassa rahmetin eseri olan ve bu dünyada mahiyetini idrakten âciz bulunduğumuz bir ağaçtır ki, cemal sıfatının azamiyet derecesindeki tecellisinin mazharı ve kökü Arş-ı Azamda olmakla âlem-i âhirete doğru tedelliyen tecelli etmektedir. Bilhassa Cennet-ül Me’va bu tecellinin mazharı olduğu anlaşılıyor.**

“Evet âlem-i süflînin manevî tezgâhları ve küllî kanunları, avalim-i ulviyededir. Ve mahşer-i masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaic-i a'malleri ve cin ve insin semerat-ı ef'alleri, yine avalim-i ulviyede temessül eder. Hattâ hasenat **Cennet'in meyveleri** suretine, seyyiat ise Cehennem'in zakkumları şekline girdikleri, pek çok emarat ve pekçok rivayatın şehadeti ile ve **hikmet-i kâinatın** ve **ism-i Hakîm'in** iktizasıyla beraber, Kur'an-ı Hakîm'in işaratı gösteriyor. Evet zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşa'ub etmiş ki, bütün kâinatta münteşir umum masnuatın pekçok fevkinde ecnas-ı mahlukat ve esnaf-ı masnuat, küre-i zeminde bulunur, değişir; daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menba'ları, madenleri elbette küllî **kanunlar** ve küllî **tecelliyat-ı esmaiyedir** ki: O küllî **kanunlar**, o küllî **tecelliler** ve o muhit **esmaların** mazharları da bir derece basit ve safi ve herbiri bir âlemin arşı ve sakfı ve bir **âlemin merkez-i tasarrufu** hükmünde olan **semavattır** ki: O âlemlerin birisi de Sidret-ül Münteha'daki **Cennet-ül Me'vadır**. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o **Cennet'in meyveleri** suretinde (Muhbir-i Sadık'ın ihbarı ile) temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki: Yerde olan netaic ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulâtı o tarafa gider.

Deme ki: Havaî bir "Elhamdülillah" kelimem, nasıl mücessem bir meyve-i **Cennet** olur? Çünki sen gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin; bazan rü'yada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyle ise, şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin; meyveler suretinde **uyanık âlemi** olan âlem-i âhirette yersin ve yemesini istib'ad etmemelisin.” **S:580**

**Mi’racın semeratından**“**Üçüncü Meyve:** Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını

alıp getirmiş; cin ve inse hediye etmiştir. Evet Mi'rac vasıtasıyla ve kendi gözüyle **Cennet'i görmüş** ve Rahman-ı Zülcelal'in rahmetinin **bâki cilvelerini** müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi kat'iyyen **hakkalyakîn** anlamış, **saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini** cin ve inse hediye etmiştir ki: Bîçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, **seyl-i zaman** ve **harekât-ı zerrat** ile **adem** ve **firak-ı ebedî** denizine döküldüğü olan vaziyet-i mevhume-i canhıraşanede oldukları hengâmda; şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu ve i'dam-ı ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fâni cin ve insin kulağında öyle bir müjde, ne kadar saadet-aver olduğu tarif edilmez. Bir adama, i'dam edileceği anda, onun afvıyla kurb-u şahanede bir saray verilse, ne kadar sürura sebebdir.

Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver.” **S:582**

“Çünki âdi bir nefere denilse: "Sen müşir oldun." Ne kadar memnun olur. Halbuki fâni, âciz bir hayvan-ı nâtık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bîçare insana, birden ebedî, bâki bir **Cennet'te**, Rahîm ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve **hayal sür'atinde**, **ruhun vüs'atinde, aklın cevelanında**, **kalbin bütün arzularında**, mülk ve **melekûtunda** tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede **rü'yet-i cemaline** de muvaffak olursun denildiği vakit, **insaniyeti** sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin.” **S:583**

##### Cennetlerin herbirisi birer sofra-i nimet

“Meselâ: Nasılki sehavetli, âlîcenab, müşfik bir zât, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde seyreder. O fukaranın **minnetdarane** tena'umları ve o aç olanların **müteşekkirane** telezzüzleri ve o muhtaç olanların **senakârane** memnuniyetleri; ne derece o kerim zâtı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider, anlarsın.

İşte küçücük bir sofranın hakikî mâliki olmayan ve bir tevziat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyle ise; cin ve insi ve hayvanatı, feza-yı âlem denizinde seyr ü seyahat ettiren ve bir sefine-i Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz enva'-ı mat'umatı câmi' bir sofrayı serip, bütün zîhayatı küçük bir kahvaltı nev'inde o ziyafete davet etmekle beraber, gayet mükemmel ve bütün enva'-ı lezaizi câmi', sermedî, ebedî bir dâr-ı **bekada cennetleri, herbirisini birer sofra-i nimet** ederek hadsiz lezaizi ve letaifi câmi' bir tarzda, **nihayetsiz bir zamanda**, nihayetsiz **muhtaç,** nihayetsiz **müştak**, nihayetsiz ibadına, hakikî yemek için ziyafet açan bir Rahman-ı Rahîm'e ait ve tabirinde âciz olduğumuz meâni-i mukaddese-i muhabbeti ve netaic-i rahmeti kıyas edebilirsin.”**S:623p.3**

**Keza** “Leziz **taamlara**, hoş meyvelere şâkirane **muhabbet-i meşruanın** uhrevî neticesi, Kur'anın nassıyla, **Cennet'e lâyık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveleridir.** Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hattâ dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin "**Elhamdülillah**" kelimesi, **cennet** meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada "Elhamdülillah" yersin. Ve nimette ve taam içinde **in'am-ı İlahîyi ve iltifat-ı Rahmanîyi** gördüğünden o lezzetli **şükr-ü manevî**, Cennet'te gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği, hadîsin nassıyla, Kur'anın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir.

**Hem** “Dünyada **meşru** bir surette **nefsine muhabbet**, **yani** mehasinine bina edilen muhabbet değil, belki **noksaniyetlerini görüp** tekmil etmeğe bina edilen şefkat ile **onu terbiye** etmek ve onu **hayra sevketmek3** neticesi; o nefse lâyık mahbubları, **Cennet'te**

1. **Evet, “...**insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazî, biri hakikî. Meselâ:  **Endişe-i istikbal hissi** herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde sened yok. Hem rızık cihetind3e72bir taahhüd altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli

veriyor. Nefis, madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsn-ü istimal etmiş. Cihazatını, duygularını hüsn-ü suretle istihdam etmiş. Kerim-i Mutlak, ona dünyadaki meşru ve ubudiyetkârane muhabbetin neticesi olarak **Cennet'te**, **Cennet'in** yetmiş ayrı ayrı enva'-ı zînet ve letafetinin nümuneleri olan yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak yetmiş enva'-ı hüsün ile vücudunu süslendirip; herbiri, ruhlu  **küçük birer cennet hükmünde** olan **hurileri**, o dâr-ı bekada vereceği, pekçok âyât ile tasrih ve isbat edilmiştir.” **S:647**

“Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şübheli sualin esası şudur: **Cennet** ve Cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehl-i **Cennet,** lütf-u İlahî ile **berk ve burak gibi uçarak** haşirden geçerler, **Cennet'e** giderler. Fakat ehl-i Cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?

İşte hatıra gelen şudur: Nasılki meselâ Amerika'da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de: Bahr-i muhit-i kâinatta, bir senede yirmibeş bin senelik uzun bir seyahata alışan **Küre-i Arz;** ahalisini alır, gider  **mahşer meydanına boşaltır**. Hem her otuzüç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, **merkez-i Arz'da bulunan Cehennem** ateşinin hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık ikiyüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadîsin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük Cehennem'in bazı vazifelerini gören ateşini **Cehennem'e döker;** sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder; âhiret âleminden bir menzil olur.” **M:17**

**“BİRİNCİ SUALİNİZ: Hazret-i Âdem'in (A.S.) Cennet'ten ihracı** ve bir kısım benî- âdemin Cehennem'e idhali ne hikmete mebnîdir?

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 **âyine-i câmia olması,** o vazifenin netaicindendir. Eğer **Hazret-i 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 dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan **malûm günahla Cennet'ten ihraç edildi.** Demek Hazret-i Âdem'in  **Cennet'ten** ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da Cehennem'e idhalleri, haktır ve adalettir.” **M:42**

**Yani Âdem A.S.ın bulunduğu hayat şartlarında zıdların tedahulü ile olan tagayyür ve tekâmül kanunları yoktu. Alimlerin bu mesele hakkında hayli izahlarına girilmeden, mesele, cami ve manidar bir icmal ile yüksek anlayış erbabının nazarlarına verildi.**

##### Dünyevî hâdisatın manzaraları cennette ebedi olarak seyredilecektir

“Nasılki cinn ve insin **amelleri** âhiret pazarına gönderiliyor. Öyle de: **Dünyanın sair**

endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, **kabirden sonra** hakikî ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem **mala ve câha** karşı şiddetli bir hırs gösterir.. bakar ki: Muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan, hakikî câh olan **meratib-i maneviyeye** ve **derecat-ı kurbiyeye** ve zâd-ı âhirete ve hakikî mal olan **a'mal-i sâlihaya** teveccüh eder. Fena haslet olan hırs-ı mecazî ise, âlî bir haslet olan hırs-ı hakikîye inkılab eder.

Hem meselâ: Şiddetli bir **inad** ile; ehemmiyetsiz, zâil, fâni umûrlara karşı hissiyatını sarfeder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen birşey'e, bir sene inad ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şey'e inad namına sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his, böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarfetmek, hikmet ve hakikata münafîdir. O şiddetli **inadı**, o lüzumsuz umûr-u zâileye vermeyip, âlî ve bâki olan **hakaik-i imaniyeye** ve **esasat-ı İslâmiyeye** ve **hidemat-ı uhreviyeye** sarfeder. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan hakikî inada, - yani hakta şiddetli sebata- inkılab eder.”**M:33** Ve bak: **S**3**:**7**2**3**7, 3. kâr** gibi dersler ölçü alınabilir.

**mevcudatı** dahi, âhiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulât yetiştiriyorlar. Belki Küre-i Arz, onlar için geziyor; belki denilebilir ki: "Onun içindir." Bu sefine-i Rabbaniye, yirmidört bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip, meydan-ı haşrin etrafında dönüyor. Meselâ **ehl-i Cennet**, elbette arzu ederler ki, dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirine nakletsinler; belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi; o levhaları, o vak'aları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar.**4** Madem öyledir, herhalde dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı  **Cennet'te,** «w[¬V¬"@«T«B­8 ¯\*­h­, ]«V«2 işaretiyle; sermedî manzaralarda, dünyevî maceraların

muhaveresi ve dünyevî hâdisatın manzaraları Cennet'te bulunacaktır. İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi, menazır-ı sermediyeyi teşkil etmek için, bir fabrika destgâhları hükmünde görünüyor.” **M:294**

##### Ehl-i Cennet ve Cehennem’in libasları meselesi

“Ehl-i **Cenne**t ve Ehl-i Cehennem'in libasları ise, Yirmisekizinci Söz'de hurilerin yetmiş hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da câridir. Şöyle ki:

Ehl-i **Cennet** olan bir insan, **Cennet'in her nev'inden** her vakit istifade etmek, elbette arzu eder. **Cennet'in** gayet muhtelif enva'-ı mehasini var. **Her vakit** bütün **Cennet'in** enva'ıyla mübaşeret eder. Öyle ise **Cennet'in** mehasininin nümunelerini, küçük bir mikyasta  **kendine** ve **hurilerine** giydirir. **Kendisi ve hurileri birer küçük Cennet hükmüne geçer.**

..... Ehl-i Cennet olan bir insan, hususan bütün **duygularıyla** ve cihazat-ı maneviyesiyle  **ubudiyet** etmiş ve **Cennet'in lezaizine istihkak kesbetmiş ise;** herbir duygusunu memnun edecek, herbir cihazatını okşayacak, herbir letaifini zevklendirecek bir tarzda; **Cennet'in herbir nev'inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası**,**5** kendilerine ve hurilerine rahmet-i İlahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddid hulleler bir cinsten, bir neviden olmadığına delil, şu mealdeki hadîstir ki: "Huriler yetmiş hulle giydikleri halde, bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor." Demek en üstündeki hulleden, tâ en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, ayrı ayrı tarzda, hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. **Ehl-i Cehennem ise;** nasılki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hâkeza **bütün cihazatıyla günahlar işlemiş**; elbette Cehennem'de  **onlara göre elem verecek**, azab çektirecek ve **küçük bir Cehennem hükmüne** gelecek muhtelif-ül cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafî görünmüyor.” **M:384**

“Evet: ­w­[²2«²! ÇH«V«# «: ­j­S²9«²! ¬y[¬Z«B²L«# @«8 @«Z[¬4 «: âyetinin sarahat-ı kat'iyyesiyle: İnsan, en

ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada nümunesini tatmış olduğu **cismanî lezzetleri Cennet'e lâyık bir tarzda görecek, tadacak**. Ve lisan, göz ve kulak gibi a'zaların ettikleri hâlis şükürler ve hususî ibadetlerin mükâfatları, o uzuvlara mahsus **cismanî lezzetler ile verilecektir.** Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan o derece cismanî lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka teviller ile mana-yı zahirîyi kabul etmemek, imkân haricindedir.” **Ş:228**

##### Cehennem’siz Cennet’in pek çok lezzetleri gizli kalır

“Evet bu kâinatta hayır-şer, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-bürudet, güzellik-çirkinlik, hidayet-dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi, pek büyük bir hikmet içindir. Çünki

1. Şimdi ekseriyetle ifsadda kullanılan televizyonlar, bu ebedi manzaraları seyretmek hakkını ve istidadını kaybettiren kalın gafleti aşılıyorlar. Gafletle tesirine kapılmamalı.
2. Yani cennetin muhtelif lezzetlerini hissedebilecek cihazat3la74techiz edilmiş bir vücudu

şer olmazsa, hayır bilinmez. Elem olmazsa, lezzet anlaşılmaz. Zulmetsiz ziya, ehemmiyeti olmaz. Soğukla, hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile, hüsnün tek bir hakikatı, bin hakikat ve binler çeşit hüsün mertebeleri vücud bulur. **Cehennem'siz Cennet'in pek çok lezzetleri gizli kalır.** Bunlara kıyasen, herşey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve birtek hakikatı, sünbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı bekaya akıp gidiyor; elbette nasılki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler **Cennet'e akar**. Öyle de **şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür** gibi zararlı maddeler **Cehennem'e yağar.** Ve bu mütemadiyen çalkanan kâinatın selleri o iki havuza girer, durur.” **Ş:232**

##### Cennet vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor

“Nasılki **Cennet** bütün **vücud âlemlerinin mahsulâtını** taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları **bâkiyane sünbüllendiriyor**, öyle de; **Cehennem** dahi, hadsiz dehşetli **adem ve hiçlik âlemlerinin** çok elîm neticelerini göstermek için o adem mahsulâtlarını kavuruyor ve o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, **âlem-i vücud** kâinatını **âlem-i adem** pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli mes'elenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşâallah sonra izah edilecek.” **Ş:259**

##### Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir

Evet, “Esmâ-i Hüsnâdan “Vâris” isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün zevâlinden sonra bâki kalan fürûatın sayısınca ve âlem-i âhiretin mevcudatı adedince ve uhrevî mükâfatları almaya medar olmak üzere hıfzedilen beşerin amelleri sayısınca, sadâsı ile şu fezayı dolduracak kadar büyük bir “Elhamdü lillâh” ile hamd edilecek hafîziyet nimetidir. Çünkü, nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. **Cennette devam, cennetin fevkindedir**. Ve hâkeza...” **Ş:759**

### ¬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«!

#### CEREYAN

###### Dinsizlik cereyanına karşı çare

1. **Avrupa fikir adamları Peygamberimiz A.S.M. hakkında diyorlar ki**

**Müsbet veya menfi bir gayeye varmak için birleşmiş insanların hareketi. Yani cemaat ve şahs-ı manevî hareketi manasında bir tabirdir. Esasen bu zamanın cereyanı, gizli nifak cereyanı olup bu cereyanı bilmek zaruridir. Aksi halde manevî tehlike felâketi vardır.**

“İşte bak: Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar iki **cereyan-ı azîm**, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde... Biri, **silsile-i nübüvvet ve diyanet**; diğeri, **silsile-i felsefe ve hikmet**, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani **silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse;** âlem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün **hayır ve nur**, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve **şerler ve dalaletler**, felsefe silsilesinin etrafına cem'olmuştur” **S:538**

**Yani beşerî anlayışın, vahye yani hak dine bağlanmakla hikmet-i İlahiyeye muvafık ve müstakım anlayış ve yaşayışa girmesi gerekiyor. Felsefe-i tabiiyeden gelen cereyan-ı küfriyeyi ihbar eden hadisin hakikatı şöyle izah ediliyor:**

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek mealindeki **hadîsin sırrı şudur** ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği  **cereyan-ı küfrîye** ve **inkâr-ı uluhiyete karşı** İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik **şahs-ı manevîsi**, vahy-i semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin **şahs-ı manevîsini** öldürür; öyle de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini **temsil ederek**, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür.. yani **inkâr-ı uluhiyet fikrini** öldürecek.” **M:6**

**Evet, nüzul-ü İsa A.S. ile** “Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadîslerin ifade ettikleri mana budur ki: Âhirzamanda dinsizliğin **iki cereyanı** kuvvet bulacak:

**Birisi**: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, **ehl-i nifakın başına geçecek**, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı **Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan**, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beytten **Muhammed Mehdi** isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan **cereyan-ı münafıkaneyi** öldürüp **dağıtacaktır.**

**İkinci cereyan** ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir **cereyan-ı Nemrudane**, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûna hâkimiyet verir. Öyle de: Allah'ı inkâr eden o **cereyan** efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, **ispirtizma ve manyetizmanın** hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan

Deccal ise; daha ileri gidip, **cebbarane surî hükûmetini** bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.

İşte **böyle bir sırada**, o **cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda,** Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan **hakikî İsevîlik** dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, **hakaik-i İslâmiye ile birleşecek**; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve **İslâmiyet metbu' makamında** kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. **Dinsizlik cereyanına** karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, **dinsizlik cereyanına** galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o **din-i hak cereyanının** başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir.” **M:56**

**Yani mehdiyet ve İseviyetle birleşen hak dini cereyanı ile, deccaliyet ve süfyaniyet cereyanlarının birleşmesiyle meydana gelen dinsizlik cereyanı arasındaki mücadelede deccaliyetin mağlubiyeti anlatılıyor.**

“Sual: Rivayetlerde gelmiş ki: "Deccal'ın bir yalancı Cennet'i var; kendine tâbi' olanları ona atar. Hem yalancı bir Cehennemi var; tâbi' olmayanları ona atar. Hattâ o kendi merkebinin de bir kulağını Cennet gibi, bir kulağını da Cehennem gibi yapmış. **Azamet-i bedeniyesi** bu kadardır, şu kadardır..." diye tarifat var?

Elcevab: Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan; surî, cebbarane olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevîsi olan **dinsizlik cereyan-ı azîmi,** pek cesîmdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanı'nın bu surette tasviriyle, ordusunun şahs-ı manevîsi gösterilmiş.” **M:58**

**Burada da cereyan, yani kuvvet ve hâkimiyet, şahs-ı manevinin teşekkülü ile olduğu anlatıldı. Yani islam dünyasının dahi zaruriyat ve esasat-ı Kur’aniye etrafında ve Nur Cemaatı ise, desatir-i Nuriye dairesinde esaslara teslimiyetle birleşip tam tesanüd etmek, hikmet-i İlahiyede fiilî dua olarak şarttır.**

1. **Dinsizlik cereyanına karşı çare**

“Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belayı def'etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehşetli beladan **birisi**: Hristiyan dinini mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli dinsizlik **cereyanı**, bu vatanı **manevî istilasına** karşı Risale-in Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir **sedd-i Kur'anî** vazifesini görebilir. Ve âlem-i İslâmın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi.

Ben dünyanın halini bilmiyorum, fakat Avrupa'da istilakârane hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli **cereyanın** istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kal'a olduğu gibi; **âlem-i İslâmın ve Asya kıt'asının hal-i hazırdaki itiraz** ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve **uhuvvetini iade** etmeğe vesile olan bir mu'cize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur'u tab'ederek **resmî**

**neşretmeleri lâzımdır** ki, **bu iki belaya** karşı siper olsun.” **E:102**

**Bu kısımda anlatılan iki belâ, deccaliyet cereyanı ile, âlem-i İslamın bize karşı olan uhuvvetini muhalefete çeviren süfyaniyet cereyanıdır ki ikisinin de kökü haricdedir.**

“Evet hariçte iki dehşetli **cereyana** karşı bu kahraman millet, Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun servetini serserilere ibahe etmesini âlet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir **cereyanı** durduracak; ancak İslâmiyet hakikatıyla mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün **mazideki şerefini İslâmiyette bulmuş bu millet** dayanabilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, herşeyden evvel bu mümtezic, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan **hakaik-i Kur'aniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak** ve **düstur-u hareket** yapmakla o **cereyanı** durdurur inşâallah.

İkinci **cereyan**: Âlem-i İslâm'daki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli **merkeziyet-i İslâmiyeyi dinsizlikle ittiham** etmekle bozmak ve âlem-i İslâm'ın irtibatını manen kesmek ve **uhuvvetlerini bu millete adavete** çevirmek gibi bir plânla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. Eğer bu **cereyanın** aklı başında olsa, bu dehşetli plânı değiştirip hariçteki âlem-i İslâm'ı okşadığı gibi; bu  **merkezdeki İslâmiyet** dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azîm fütuhatını bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli beladan kurtulur**.**” **E:218**

**Yani Avrupa devletlerinin menfi olmayan kısmı, Türkiyeye karşı düşmanlığını bırakıp dost olsalar, menfaatı olur. Evet, Bediüzzaman Hz. Diyor:** “Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma tarafdar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; **hem Amerika, hem Avrupa devletleri** Kur'ana ve **ittihad-ı İslâma tarafdar** olmağa mecburdurlar.” **Em:54**

**Evet, Avrupanın menfi olmayan kısmı hakkında Bediüzzaman Hz. Şöyle der:**

“Avrupa ikidir:

Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi' san'atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takib eden **bu birinci Avrupa'ya** hitab etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevkeden **bozulmuş ikinci Avrupa'ya** hitab ediyorum.” **L:115**

**İşte bu gibi beyanlariyle Bediüzzaman Hz. Sulh-u umumiyi de tavsiye etmiş oluyor.**

##### Avrupa fikir adamları Peygamberimiz A.S.M. hakkında diyorlar ki:

**“**"Ya Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bâdema göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim."

diye imzasını atmış. ............

Bismark

O zât ondokuzuncu asrın en akıllı ve en büyük bir feylesofu ve siyasetin ve içtimaiyat-ı beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti olması; hem âlem-i İslâm istiklaliyetini bir derece elde etmesi ve ecnebi hükûmetlerin hakaik-i Kur'aniyeyi araması ve garb ve şimal-i garbîde Kur'an lehinde büyük bir **cereyan** bulunması; hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur feylesofu olan Mister Karlayl dahi aynen Bismark gibi demiş: "Başka kitablar, hiçbir cihette Kur'ana yetişemez. Hakikî söz odur, onu dinlemeliyiz." diye kat'î karar vermesi .......... ve Nurların da her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi, büyük bir fâl-i hayırdır ki, ecnebide çok Bismark'lar ve Mister Karlayl'lar çıkacaklar ve emareleri de var.....” **E:269**

“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 za'fiyetiyle** benlik, **enaniyet kuvvet bulmuş.** 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.

Şimdi Adnan Menderes gibi, "İslâmiyet'in ve dinin îcablarını yerine getireceğiz" diye ve mezkûr iki kanun-u esasîye karşı muhalefet edip tam zıddına olarak **iki dehşetli cereyan**, gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir.**1**

**Birisi**: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir câni yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor.

**İkinci** hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini bırakıp -evvelkisi gibi- bir câni yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, **zahiren bir milliyetçilik** ve hakikatta **ırkçılık** damarıyla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare Türkler aleyhine, hem Demokrat'ın takib ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir **ırkçılık kardeşliği** veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faideden bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acib tehlikeyi, o sarhoşluğu ile hissedemiyor. Meselâ: İslâmiyet milliyeti ile dörtyüz milyon hakikî kardeşin her gün ¬@«X¬8Ìx­W²7! «: «w[¬X¬8Ìx­W²V¬7 ²h¬S²3! Åv­ZÁV7«! dua-yı umumîsiyle manevî yardım görmek yerine,

**ırkçılık** dörtyüz milyon mübarek kardeşleri, dörtyüz serseriye ve lâübalilere yalnız dünyevî ve pek cüz'î bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem de dindar Demokratlara ve Türkler'e büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakikî Türk değillerdir. **Necib Türkler böyle hatadan çekinirler**. Bu iki taife herşeyden istifadeye çalışıp, **dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları** ve **çalıştırıldıkları**, meydandaki âsâr ile tahakkuk ediyor. Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı; kırk sahabe ile dünyanın kırk devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve bin dörtyüz sene zarfında ve her asırda üçyüz-dörtyüz milyon şakirdi bulunan **hakikat-ı Kur'aniyenin** sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatla beraber nokta-i istinad yapmak, o mezkûr muarızlarınıza ve hem dâhil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lâzım ve elzem ve zarurî bir **çare-i yegânedir**. Yoksa o insafsız dâhilî ve haricî düşmanlarınız sizin **bir cinayetinizi binler yapıp** ve eskilerin de cinayetlerini ilâve ederek başkaların başına yükledikleri gibi, size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete **telafi edilmeyecek** bir tehlike olur.

Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve **mezkûr hakikatı kabul etmenize mukabil** dua etmeye karar vereceğiz.” **Em:173**

“Evet şimalden gelen küfr-ü mutlak **cereyanını** durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur.

**Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez**. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve

**1** Yuarıda bildirilen iki dehşetli cereyan, Demokrat devresindeki ırkcılar ve Halkcılar cereyanlarıdır.

siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet var.” **E:207**

“Demokratlara büyük bir hakikatı ihtar:

Şimdi Kur'an, İslâmiyet ve bu vatan zararına **üç cereyan** var:

**Birincisi**: Komünist, dinsizlik **cereyanı**. Bu **cereyan yüzde otuz-kırk** adama zarar verebilir.

**İkincisi**: Eskiden beri müstemlekâtların, Türklerle alâkalarını kesmek için, Türkiye dairesinde dinsizliği neşretmek için; **ifsad komitesi** namında bir komite. Bu da **yüzde on- yirmi adamı bozabilir.**

**Üçüncüsü**: Garplılaşmak ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasîler heyetidir.

Bu **cereyan** yüzde belki **binde birisini**, Kur'an ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir.

Biz Kur'an hizmetkârları ve Nurcular, evvelki **iki cereyana** karşı daima Kur'an hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki:

Demokratlar, evvelki iki müdhiş **cereyana** karşı bize (Nurculara) yardımcı hükmünde olabilirler. Hem **onların dindar kısmı** daima o iki dehşetli **cereyana** mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garblılaşmak ve garblılara tam benzemek mesleğini takib edenler ise, üçüncü **cereyana** bir yardım ediyorlar. Madem o  **cereyanın** yüzde ancak birisini belki binden birisini Purutlar ve Hristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünki İngiliz ikiyüz sene zarfında tahakküm ettiği ikiyüz milyon İslâm'dan ikiyüz adamı Purutluğa çevirememiş ve çeviremez. Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, **iktidar partisinde bulunan** az bir kısım, dinin zararına siyaset namıyla üçüncü **cereyana** yardım etse de; madem o Demokrat Partisi, meslek itibariyle öteki **iki cereyan-ı azîmenin** durmasında ve def'etmesinde mecburî vazifeleri olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük bir faidesi dokunabilir.

Bu cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'an menfaatına kendimizi mecbur biliyoruz. **Onlardan hayır beklemek değil**; belki dehşetli, baştaki **iki cereyana** siyasetlerince muârız oldukları için; onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebeb oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden ikaz edip "Aman çabuk hakikat-ı İslâmiyeye yapışınız" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti,  **hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak** ve bütün **âlem-i İslâmı arkasında** ihtiyat kuvveti yapmak ve **uhuvvet-i İslâmiye** ile dörtyüz milyon kardeşi bulmak ve **Amerika** gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost yapmak, iman ve İslâmiyet'le olabilir.**2**

Biz bütün Nurcular ve Kur'an hizmetkârları, onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyet'e hizmette muvaffakıyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki: Bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i İslâmda pek büyük faidesi ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u, müsaderelerden kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler ve selâmeti bulsunlar.” **Em:208**

“Evet inkâr edilmez ki; kâinatta, dinsizlik ile dindarlık, Âdem zamanındanberi **cereyan** edip geliyor ve **kıyamete kadar gidecektir**. Bu mes'elemizin künhüne vakıf olan herkes, bize olan bu hücumun, doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu

**2** Bu parçada nazara verilen Amerika, Demokrat devr3e8s0inde ve Kenedi başkanlığındaki Amerikadır.

anlar.” **T:241**

**Yani müsbet ve menfi cereyanların mücadelesi kıyamete kadar devam edip en sonunda çok azgınlaşan cereyanın başına kıyamet kopacağı şöyle beyan ediliyor:**

“İşte İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılab etmesiyle, çendan âlemde ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve “El-hükmü lil-ekser” kaidesince, yeryüzünde “Allah Allah” diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, Küre-i Arz’da mühim bir mevkiye sahib olacak bir surette “Allah Allah” denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette kalan veyahut mağlub düşen ehl-i hak, kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.” **M:58**

### ¬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«!

#### CESARET

**Cesaret hakkında Risale-i Nurdan birkaç seçme parçalardır.**

**Evet,** “.....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**

**Yani şuurlu iman ve teslimiyetli tevekkül derecesine göre cesaret dereceli olduğu dersi veriliyor.**

**Hz. Üstad diyor:** “Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı. O adamın yanında senakârane onun düşmanı amel-i sâlihle, hattâ velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi: "Senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir." Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik: "Velayet ve salahat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevî kuvvet öküzde ve **cesaret** canavarda dahi bulunmakla beraber, velayet ve salahata nisbeten; bir âdi cam parçasının elmasa nisbeti gibidir." O adam dedi ki: "Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve **cesaret** gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Âhiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir."” **L:157**

**Yani, cesaret bizzat meziyet değil, ancak hakka vesile olursa değer alır. kâmil insan, merhametli olur. Cesaretin bizzat meziyet olduğunu zannedenler, vahşilik manasındaki gaddarlık ve zulümkârlıkla övünürler. Bu enaniyet ve vahşet asrında bu ciheti iyi anlamak gerekiyor.**

**Mesela hakkın tebliğinde cesaret, büyük bir meziyettir. Resulullahın cesareti hakkında Üstad Hz. Diyor ki:** “...tebliğ-i risalette ve **nâsı hakka davette** o derece **metanet** ve **sebat** ve **cesaret** göstermiş ki; büyük devletler ve büyük dinler, hattâ kavim ve kabilesi ve amucası ona şiddetli adavet ettikleri halde, zerre mikdar bir eser-i tereddüd, bir telaş, bir **korkaklık** göstermemesi ve **tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması** ve başa da çıkarması ve İslâmiyeti dünyanın başına geçirmesi isbat eder ki; tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz.” **Ş:129**

**İşte bu hal, cesaretin istikametli bir örneği.**

**Bediüzzaman Hz. Hizmette cesur Nurcuları medhederken diyor ki:**

“Hadsiz şükür ederim ki: Risale-i Nur'un hakikî sahibleri olan müftüler, vaizler, imamlar, hocalardan manevî kahramanlar meydana çıktılar. Şimdiye kadar Nur'un fedakârları; gençler, mektebliler, muallimler idi. Bin bârekâllah Edhem, İbrahimler, Ali Osmanlar ehl-i medresenin yüzlerini ak ettiler, çekingenliklerini **cesarete** çevirdiler**.**” **Ş:482**

**Hem dessas münafıklar** “Gayet dikkatle ve şeytancasına, **şakirdlerin hakikî kuvvetleri olan tesanüdü** bozmağa çalışıyorlar. Sizlere risaleleri iade ettikleri halde, kurnazcasına dolaplar çevriliyor. Biz sizin bir şubeniz hükmünde olduğumuz halde, bizi **asıl ve merkez telakki ettiklerinden**, daha ziyade desiseleri bize karşı istimal ediyorlar. **Hâfız-ı Hakikî Cenab-ı Hak'tır**. İnşâallah hiçbir zarar edemeyecekler. Fakat bu şuhur-u mübarekenin eyyam ve leyali-i mübarekesinde hâlis dualarınız ile bize yardım ediniz. Birşey yok. Fakat mümkün oldukça ihtiyatlı ve dikkatli olunuz. Hazret-i Ali (Radıyallahü Anhü) ve Gavs-ı Geylanî (Kuddise Sırruhu) gibi kahramanların manevî teminatı ²r«F«# « «: ²u­5 ve «k²F«# ««: hitabları,

bize her vakit **cesaret** ve kuvve-i maneviye veriyor**.**” **K:152**

“Şimdi bundan on dakika evvel, **cesurca** fakat kalemsiz iki adam, Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi. Onlara dedim ki: "Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir **metanet** ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri hârikalar ve cihanpesendane hidemat-ı nuriyenin esası, hârika sadakatları ve fevkalâde **metanetleridir**. Bu  **metanetin** birinci sebebi: **Kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir**. İkinci sebebi: **Cesaret-i fıtriyedir**." Onlara dedim: "Sizler **cesaretle** ve **efelikle** tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için **fedakârlık** gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsî hizmetinde ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, **merdane** ve **fedakârane cesaret** ve **metanet** gösterip sadakatınızı muhafaza edersiniz." dedim. Onlar da tam kabul ettiler.” **K:144**

**Hem** “Hasan Âtıf'ın mektubunda, **cesur** ve sebatkâr zâtlardan -ki **efeler** tabir ediyor- bahis var. Biz o **cesur** ve **sebatkâr** yeni kardeşlerimizi ruh u canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler, şahsî **cesaretlerini** kıymetleştirmek için, **sarsılmaz bir sebat** ve  **metanete** ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışmağa sarfedip, o **cam parçası hükmünde şahsî cesaretini, hakikatperestlik sıddıkıyetindeki fedakârlık elmas'ına çevirmek gerektir.” K:248**

**Fakat** “Bir adam, kendi başına **cesareti** güzel de olsa, bir **cemaat-ı mütesanideye** girdikten sonra, onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, o **şahsî cesareti istimal edemez.** ²²v­U¬S«Q²/«! ¬h²[«, ]«V«2 !:­h[¬, **hadîs-i şerifinin sırrıyla hareket**

**etmek......” gerektir. K:248**

**Bu okunan parçalarda cesaretin meşruiyeti ve istikameti dersleri verildi.**

**Şimdi de sağlam imandan alınan hakiki cesareti, bir tren seyahatında Bediüzzaman Hz. şöyle bir temsil ile anlatıyor:**

“Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim:

İşte bu çocuk lisan-ı haliyle sualimize tam cevab veriyor. Benim bedelime o masum çocuk, bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikatı der:

Bakınız bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetülarz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdid ediyor. "Bana rast

gelenlerin vay haline" dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve hârika bir **cesaret** ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetülarzın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla diyor: "Ey şimendifer! Sen ra'd ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın."” **H:66**

“İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim! Bu masum çocuğun yerinde Rüstem-i İranî ve Herkül-ü Yunanî o acib kahramanlıklarıyla beraber tayy-ı zaman ederek, o çocuk yerinde burada bulunduklarını farzediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdid hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar!.. O hârika **cesaretleriyle** bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu dabbetülarzın tehdidine karşı hürriyetleri, **cesaretleri** mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünki onlar, onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir merkeb zannetmiyorlar. Belki gayet müdhiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler.

..... Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade **cesaret** ve hürriyet veren ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikadsızlıklarıdır.” **H:68**

**İşte bütün kâinat, zerrelerden yıldızlara kadar her şey ve hadiseler, kudret ve irade-i İlahiyenin tasarrufunda olduğuna olan imanın derecesine göre cesaretin tahakkuk edeceği anlatıldı.**

“Hattâ diyebilirim ki: Ey Şark vilayetlerindeki vatandaşlarım... Başkalarının sükûtî medreselerine nisbeten, sizin gürültülü olan medreseleriniz bir meclis-i meb'usan-ı ilmiyeyi gösteriyor. Hem Şafiî olduğunuzdan ve imam arkasında kıraat-ı Fatiha ile semavî ve ruhanî vızıltılarınız sizi mezheben ve medreseten ve fıtraten ]«Q«, @«8 Å¬! ¬–@«,²9¬Ÿ²7¬ «j²[«7 ²–«! «: nın

başka bir ünvanı olan teşebbüs-ü şahsiyeye teşvik ediyor.

Hem de **herbir kemalin müessis ve hâmisi olan cesaret** ve **namus-u millet-i İslâmiye** sizlere emrediyor ki: Nasılki şimdiye kadar **dimağdan kalbe mecra açmakla**, aklı kuvvete mezc ederek maarifinizi **kılınçlarınızın hutut-u cevherinden öğren**mekle **şecaat-i maddiyede terakki ettiniz.** Şimdi ise **kalbden fikre karşı menfez açınız. Kuvveti aklın imdadına** ve **hissiyatı efkârın arkasına** gönderiniz. Tâ ki **şecaat-i akliye-i medeniyet** meydanında, namus-u millet-i İslâmiye pâyimal olmasın. **Kılınçlarınızı**, fen ve san'at ve  **tesanüd-ü hikmet-i Kur'aniye** cevherinden yapmalısınız.” **D:54**

**Yani şimdi şecaat-ı maddiyeden daha çok şecaat-i akliye-i medeniyet, yani Bediüzzaman Hz. Kur’anî ilmin hâkimiyetinin esas alınmasını söyler.**

**Keza zaruret halleri, müşkilatları aşacağını nazara veren Bediüzzaman Hz. Diyor:**

“ ¬«Ÿ¬U²L­W²7! ­u±¬Z«,­# «t¬7´H«6 ¬!«\*xP²E«W7! ­d[¬A­# ¬!«\*:­hÅN7! Å–«! @«W«6

Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk, çocukları yanında iken şefkat-i

cinsiyesiyle camuşa saldırır. İşte dehşetli bir **cesaret**.

Hem darb-ı mesel olmuş, keçi, kurttan havfı, (ızdırar) vaktinde mukavemete inkılab eder, boynuzuyla kurdun karnını deldiği vaki'dir. İşte hârika bir şecaat.

Fıtrî meyelan, mukavemetsûzdur. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içinde atılsa, kışta soğuğa bırakılsa, meyl-i inbisat demiri parçalar.

Evet şefkatli tavuk **cesareti**, hamiyetli keçi ızdırarî şecaatı gibi fıtrî bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün bürudetli husumet-i kâfiranesine maruz kaldıkça herşeyi parçalar. (Rus mojikleri buna şahiddir.)” **STİ:60**

**Bu misallere bir millî kavgada zuhur eden millî feveranı hatırlatır.**

**Medenî cesaret örneği olan ve hak karşısında susmayan Bediüzzaman Hz. Hakkında deniliyor ki:**

“Nüsha-i nâdire-i zaman olan Üstadımız, gayet şecî ve metin ve ulülazmâne bir  **cesaret-i fevkalâdeye** mâlik bir lisanül-hakdır ki, hak yolunda söz söylemekten çekinmez ve levm-i lâimden korkmazlar. Bir gün, "Bismillâh" yazılı kabir taşlarını lâğımlar üzerine konurken görürler. Orada, dünyaca mühim zatlar hazır oldukları halde, kimsenin söyleyemediği gayet acı sözlerle o haksız işe ve daha başka haksız işlere de sedd-i sedid olmuşlardır.” **T:331**

**Yine Gizli cereyana baş eğmeyen Bediüzzaman Hz. Diyor:**

“Bu Cuma gününde mühim bir hizb okurken siz hatıra geldiniz. "Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız?" lisan-ı hâl ile dediniz. Benim kalbime bu geldi: **Sıkı bir tesanüdle, el ele, omuz omuza veriniz.** Çünki; birbirinden ve Risale-i Nurdan ve benden çekinmek ve inkâr etmek ve **bizi ezmek istiyen gizli kuvvete dalkavukluk etmek** gibi tedbirleri yapanların zarardan başka hiçbir menfaatleri yoktur. Sizi temin ederim; eğer bilseydim ki benden teberri etmekle kurtulacaksınız, beni tahkir ve ihanet ve gıybet etmeye izin verip helâl ederdim. Fakat, **bizi ezmek istiyen gizli kuvvet sizi biliyor,** aldanmıyor; za'fınızdan, teberrînizden **cesaret** alır, daha ziyade ezer.” **T:431**

**Bu kısımda dessas münafıklara tabasbus edip dost görünmek fayda değil zarar getiriyor diye ders veriliyor.**

### ¬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«!

#### CEZA

###### Zâlimlere gelen cezalar

1. **Cihadı dünya hayatına tercih edenlere ceza**
2. **Mü’min, kısmen kusuratının cezasını dünyada görür 4- Enaniyetin eşkal-i habisesine gereken ceza**

**5- Adalet-i Rabbaniye namına ceza 6- Masumlara gelen ceza**

**7- Kâfirin gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi 8- İrtidad cezası, yani mürtedin idam edilmesi**

**Suçların neticesi olan ceza, Kur’anda çeşidleriyle çokça zikredilir. Dersini Kur’andan alan Risale-i Nurda da hayli geçer. Beşer âleminde fikrî, hissî ve amelî suçların varlığı dahi malumdur. O halde suç ve ceza meselesi, dinî hayatta ehemmiyetli yer aldığından az bir miktarı nazara veriliyor.**

**Herkesçe bilinir ki, beşer âleminde ahyar ve eşrar, zâlim ve mazlum vardır. Her vicdan sahibi; zâlimin tecziyesini, mazlumun taltifini vicdanen hissedip ister. Madem bu dünyada beşer âlemindeki mezkür ahvale uygun adalet ve ceza icra edilmiyor, elbette âhirette ceza ve mükâfat olacaktır diye Risale-i Nur’da nazara veriliyor.**

Ceza kelimesi yalnız ikab ve ukubet demek olmayıp, iyi veya kötü yapılan bir işin tatlı veya acı karşılığını, ecrini vermek mânasına masdardır ve isim olarak bu ecre dahi ıtlak olunur. Meselâ: “Cezakellahü hayran kesirâ” demek, Allah sana çok hayırlı ecirler, mükâfatlar versin demektir.” **(E.T.82)**

1. **Zâlimlere gelen cezalar**

**Zalimlere gelen musibet ve cezaları bildiren Kur’an’daki âyetlerde, geçmiş ve gelecek bütün zalimlere tehdid ve ihtarlar ve ehl-i iman için dahi ibret dersleri ve teselliler vardır.**

**Her zaman kötü ve şerli insanların tahribat ve fitnelerinden uzak durmak ve müteyakkız olmak için; hem bu gibi şerlerden ve şerirlerden ikaz ve irşad eden dinî şahsiyetleri dinlemek ve onlardan istifade etmek için Kur’an ve ehadis, cebbar insanların şerlerini takbih ve onlara karşı mücahede edenlerle beraber olmayı teşvik eder. Bu ikaz ve teşvikler, sadece o şerir şahıslara ve devrelerine münhasır değildir. Çünki Kur’an düstur-u küllî cihetinde bütün zaman ve mekânlara hitab eder ve kıssadan hisse verir. Hem fir’avunlardan daha çok, onların açtıkları zulüm ve idlal cereyanları olan**

**Fir’avuniyet ve süfyaniyet cereyanları daha müdhişdir. Bu itibarla her asır, böyle kıssalardan alınacak hisseyi görmeli ve almalıdır. Şuâlar eserinde şu beyan var:**

“Evet kavm-i Nuh ve Semud ve Âd ve Firavun ve Nemrud gibi bütün muarızlar, gadab-ı İlahîyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri gibi; kafile-i kübranın Nuh Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalatü Vesselâm gibi bütün kudsi kahramanları dahi, hârika ve mu’cizane ve gaybî bir surette mu’cizelere ve ihsanat-ı Rabbaniyeye mazhar olmuşlar. Birtek tokat **hiddeti**, birtek ikram  **muhabbeti** gösterdiği halde, binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet **kafileye** gelmesi, bedahet derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda **o kafilenin hakkaniyetine** ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delâlet eder.” **Ş:96**

**Keza** “Ders-i Kur’anın muhatablarından en kesretli taife olan tabaka-i avamın basit fehimlerini okşıyan zahirî ve basit mertebesi dahi, en ulvi tabakayı da tam hissedar eder. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir **hikâye-i tarihiyeden bir ibret değil,** belki bir külli düsturun efradı olarak her asırda ve her tabakaya hitab ederek taze nazil oluyor. Ve bilhassa çok tekrar ile «w[¬W¬7\_ÅP7«~ «w[¬W¬7\_ÅP7«~ deyip tehdidleri ve zulümlerinin **ceza**sı olan musibet-i semaviye ve

arziyeyi şiddetle beyanı, bu asrın **emsalsiz zulümlerine Kavm-i Ad ve Semud ve Firavunun1** başlarına gelen azablarla baktırıyor. Ve mazlum ehl-i imana, İbrahim ve Musa Aleyhisselâm gibi enbiyanın necatlarıyla teselli veriyor.” **Ş:244**

“Şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kudsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki, ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasır ittifak edip, kavm-i Nuh (Aleyhisselâm) ve Âd ve Semud ve Firavun gibi ehl-i şirki boğuyor, gark ediyor. (67:8)

¬o²[«R²7~ «w¬8 ÇiÅ[«W«# ­…\_«U«# âyetinin sırrıyla Cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki, parçalanmak derecesine geliyor.” **Ş:12**

“Tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve küllî ve kat’i hâdisat ve malumat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bil’ittifak, sarih ve kat’i bir surette haber veriyorlar ki: Sırat- ı müstakim ehli olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta imtimdadlarına hârika bir tarzda gaybî imdad gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gadab gelmesi ve semavî musibet başlarına inmesi kat’i şeksiz gösterir ki; bu kâinatın ve içindeki nev-i beşerin Hâkim ve Âdil ve Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Kahhar bir mutasarrıfı, bir Rabbi var ki; Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Salih (Aleyhimüsselâm) gibi çok nebilere pek hârika bir surette tarihî ve geniş hâdiselerle muzafferiyet ve necatlar vermiş ve Semud ve Âd ve Fir’avun kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir **ceza** olarak, başlarına dehşetli semavî musibetler indirmiş.” **Ş:6l7**

**Hem, zulm-ü beşer içinde kaderin adaleti bulunur. Evet** “Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır; bu sebeb haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa, adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i İlahî başka bir sebebten dolayı **ceza**ya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu def’a bir zalim eliyle **ceza**ya çarptırır, felakete düşürür. Bu, adalet-i İlahî’nin tecellisidir.” **Em:78**

**Hem âhirette mükâfat ve cezanın bulunmasının gerekliliğine işaret eden**

“(4l:46) ¬f[¬A«Q²V¬7 ¯•«Ÿ«P¬" «tÇ"«‡ \_«8«— gibi âyetlerin işaret ettikleri  **kıyas-ı adlinin** hülasası

şudur ki: Âlemde çok görüyoruz ki: Zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bir nihayeti yoksa, zulüm görünür.

Halbuki zulümden tenezzühü, kâinatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i İlahiye, bu zulmü hiç bir cihetle kabul etmediğinden; bilbedahe bir mecma’-i âhire iktiza ederler ki; birinci **ceza**sını, ikinci mükâfatını görsün. Tâ şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasib

**1 Kavm-i Âd:** Hud peygamberin kendilerine gönderildiği topluluk. **Kavm-i Semud:** Hz. Salih’in A.S. kendilerine gönderildiği topluluk. **Kavm-i Fir’avn:** Firavun denen azgına bağlı olan toplulu3k87

**tecziye** ve mükâfat görüp adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin.” **S:524**

##### Cihadı dünya hayatına tercih edenlere ceza

²v­U­#«h[¬L«2«— ²v­U­%~—« ²ˆ«~«— ²v­U­9!«Y²'¬!«: ²v­6Î— \_«X²"«~«— ²v­6 Î—\_«"³~ «–\_«6 ²–¬~ ²u­5

\_«Z«9²Y«/²h«# ­w¬6\_«K«8«— \_«;«…\_«K«6 «–²Y«L²F«# °?«‡\_«D¬#«— \_«;Y­W­B²4«h«B²5~ °Ä~«Y²8«~«—

¬y¬V[¬A«, |¬4 ¯…\_«Z¬%«— ¬y¬7Y­,«‡«— ¬yÁV7~ «w¬8 ²v­U²[«7¬~ Å`«&­~

**(9:24)** «w[¬T¬,\_«S²7~ «•²Y«T²7~ >¬f²Z«< « ­yÁV7~—«

¬˜¬h²8«\_¬" ­yÁV7~ «|¬#²\_«< |ÅB«& ~Y­MÅ"«h«B«4

Âyetinin ahkâm-ı şer’î cihetinde değil ancak, ders ve **ibret makamında** olmak üzere çok kısa bir meali şöyledir:

“De ki: Eğer **babalarınız**, **çocuklarınız**, **kardeşleriniz**, **zevceleriniz**, **akraba ve kabileniz**, elinize geçirdiğiniz **mallar**, kesada uğramasından korktuğunuz bir **ticaret** ve hoşunuza giden **meskenleriniz**, evleriniz size **Allah** ve **Resulünden** ve Allah yolunda  **cihaddan** daha sevgili ise, artık Allah’ın emri (lâyık olduğunuz **ceza**sı ve felaketi) gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fâsıklar güruhunu hidayete erdirmez.”

**Yani bu zamanda cihad-ı manevî, yani hizmet-i diniyenin muzaaf farz-ı ayn hükmüne geçtiğine delalet eden şu ifade:**

“Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir.” **H:143**

##### Mü’min, kısmen kusuratının cezasını dünyada görür

Bir hadis-i şerif şöyledir: ¬h4\_«U²7~ ­}ÅX«% «— ¬w¬8ÌY­W²7~ ­w²D¬, \_«[²9 Çf7«~ (2) “Yani: Dünyada şu

mü’min, **kısmen** kusuratından **ceza**sını gördüğü için, dünya onun hakkında bir dar-ı **ceza**dır. Dünya, onların saadetli âhiretlerine nisbeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kâfirler, madem Cehennem’den çıkmıyacaklar. Hasenatlarının mükâfatlarını **kısmen** dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları te’hir edildiği cihetle, onların âhiretine nisbeten dünya, cennetleridir. Yoksa mü’min bu dünyada dahi kâfirden manen ve hakikat nokta-i nazarında çok ziyade mes’uddur. Adeta mü’minin imanı, mü’minin ruhunda bir cennet-i maneviye hükmüne geçiyor; kâfirin küfrü, kâfirin mahiyetinde manevi bir cehennemi ateşlendiriyor.” **L:48**

Bir hadiste: «Allah kuluna hayır murad ederse, **ceza**sını dünyada, şer murad ederse, âhirette verir» diye buyuruluyor. (**R.E. sh:26)**

##### Enaniyetin eşkal-i habisesine gereken ceza

“Evet ene ve **enaniyetin** eşkal-i habisesi olan **hodgâmlık**, **hodbinlik**, **hodendişlik**, **gurur** ve **inad**, o meyle inzimam etse, öyle ekber-ül kebairi icad eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. Cehennem’in lüzumuna delil olduğu gibi, **cezası** da yalnız Cehennem olabilir.

... Cemaat itibariyle görüyoruz ki: Bir şahs-ı muhteris, bir intikamıyla veya müntakim bir muhalefetle, **arzu**yu tazammun eden bir fikir ile demiş ki: “**İslâm parçalanacak**.” veyahud “Hilafet mahvolacak.” Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini

**2** S.M. ci:8 sh:509 ve hadis: l, Tirmizi zühd/3 ve İ.M.zühd/3 ve K.H. hadis:l3l8

tatmin etmek için, **İslâmın perişaniyetini**, (el’iyazübillah) uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli te’villerle adalet suretinde göstermek ister.” **STİ:23**

##### Adalet-i Rabbaniye namına ceza

**Elhasıl**: “Had” ve “**Ceza**”, emr-i İlahî ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem **ruh**, hem **akıl**, hem **vicdan**, hem insaniyetin mahiyetindeki **latifeleri** müteessir ve alâkadar olurlar. İşte bu mana içindir ki, elli senede bir **ceza**, sizin hergün müteaddid hapsinizden ziyade bize faide veriyor. Sizin adalet namı altındaki **ceza**larınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünki biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet, vatan maslahatı ve menfaatı hesabına **ceza**ya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse, hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vâhimesi cüz’î bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan- hususan ihtiyacı da varsa-kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o **ceza**nız fayda vermiyor Hem de emr-i İlahî ile olmadığından o **ceza**lar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli **ceza** odur ki: Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner.

İşte bu cüz’î sirkat meselesine sair küllî ve şümullü ahkâm-ı İlahiye kıyas edilsin. Ta 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-ı İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa**, maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, **anarşilere**, **ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silah edecekler** diye  **kalbe ihtar edildi**.” **H:75.79**

##### Masumlara gelen ceza

**Keza** “masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız **meşiet-i İlahiyenin düsturlarını** havi  **şeriat-ı fıtriye ahkâmı**, aklın vücuduna tabi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. **O** şeriatın hikmetleri **kalb**, **his**, **istidada** bakar. Bunlardan husule gelen fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir.

Meselâ: Bir çocuk, eline aldığı bir **kuş** veya bir **sineği** öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan **his-i şefkate** muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa, müstehak olur. Çünki bu musibet, o muhalefete **ceza**dır. Veya dişi bir kaplan, öz evlatlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır.

**İhtar:** Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, **şeriat-ı fıtriyece haramdar**.” **Ms:74**

##### Kâfirin gayr-ı mütenahî bir ceza ile tecziyesi

“Sual: Bir kâfirin ma’siyet-i küfriyesi mahduddur, kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayr-ı mütenahî bir **ceza** ile tecziyesi, adalet-i İlahiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i ezeliyeye de muvafık değil. Merhamet-i İlahiye müsaade etmez..?

Cevab: O kâfirin **ceza**sı gayr-ı mütenahî olduğu teslim edildiği takdirde, kısa bir zamanda irtikâb edilen o ma’siyet-i küfriyenin, gayr-ı mütenahi bir cinayet olduğu **altı cihetle** sabittir:

Birincisi: Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir ömür ile yaşayacak olursa, o gayr-ı mütenahi ömrünü behemehal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünki kâfirin cevher-i ruhu

bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaenaleyh ebedî **ceza**sı, adalete muhalif değildir.

İkincisi: O kâfirin ma’siyeti; mütenahi bir zamanda ise de, gayr-ı mütenahi olan umum kâinatın vahdaniyete olan şehadetlerine gayr-ı mütenahi bir cinayettir.

Üçüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi ni’metlere küfran olduğundan, gayr-ı mütenahi bir cinayettir.

Dördüncüsü: Küfür, gayr-ı mütenahi olan zat ve sıfat-ı İlahiye cinayettir.

Beşincisi: İnsanın vicdanı, zahiren mütenahi ise de, batınen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla, gayr-ı mütenahi hükmünde olan o vicdan, küfür ile mülevves olarak mahvolur gider.

Altıncısı: Zıd zıddına muanid ise de, çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman, lezaiz-i ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de âlâm-ı elîmeyi ve ebediyeyi âhirette intaç etmesi şe’nindendir.

Bu altı cihetten çıkan netice ve gayr-ı mütenahi olan bir **ceza**, gayr-ı mütenahi bir cinayete karşı ayn-ı adalettir.” **İ:80**

“Sual: Pekâlâ, o ebedî **ceza** hikmete muvafıktır; kabul ettik. Amma merhamet ve şefkat-i İlahiyeye ne diyorsun?

Cevab: Azizim! O kâfir hakkında iki ihtimal var.**3** O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azab içinde mevcud kalacaktır. Vücudun, velev Cehennem’de olsun, ademden daha hayırlı olduğu vicdanî bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve ma’siyetlerin de merciidir. Vücud ise velev Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır.

Maahaza kâfirin meskeni Cehennem’dir ve ebedî orada kalacaktır. Fakat kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de, amelinin **ceza**sını çektikten sonra, ateş ile bir nev’i ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları a’mal-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlahiyeye mazhar olduklarına dair işarat-ı hadisiye vardır.” **İ:8l**

**Tekvinî veya teşriî evamir-i İlahiyeye muhalefetle işlenen ma’siyetin, dünyada görülen maddi ve manevi azab neticeleri, âhirette de cezanın bulunacağını gösterir. Evet Sünuhatta şu beyan var:**

“ (82:l4) ¯v[¬E«%|¬S«7 «‡\_ÅD­S²7~ Å–¬~«— Akıbet, ikaba delildir, hadsen onu gösteriyor. Ma’siyetin

ekseriya dünyada olan akıbeti, bir emare-i hadsiyedir ki, **ceza**sında bir ikab vardır. Çünki herkes hususi bir tecrübe ile hadsen görüyor ki; hiçbir münasebet-i tabiiyye olmadığı halde, ma’siyet bir netice-i seyyieye müncer olur. Bu kadar kesret ve vüs’atle tesadüf olamaz.

Eğer şu umum muhtelif tecrübeler nazara alınırsa görünür ki; **nokta-i iştirak** yalnız

**tabiat-ı ma’siyettir** ki, **ceza**yı istilzam ediyor. Demek **ceza**, **ma’siyetin lâzım-ı zatîsidir**.

**3** Bu iki ihtimal, mantık zaruriyetindendir. İman ve imansızlık, imtihanı kaldıracak kadar zarurî değildir. Binaenaleyh kâfirin nazarında ölüm, ebedî yokluk olmakla beraber küfr-ü meşkükleri de vardır. Şöyle ki:

“Kâfir, Kur’anın semavî ilânatına karşı küfr-ü mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş. Ona denilse: “Madem mevt ve zevali, bir i’dam-ı ebedî biliyorsun; kendini asacak olan darağacı göz önünde... Ona her vakit bakan, nasıl yaşar? Nasıl lezzet alır?” O adam, Kur’anın umumî vech-i rahmet ve şümullü nurundan aldığı bir hisse ile der: Mevt i’dam değil, ihtimal beka var. Veyahud deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar, tâ ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zeval-i eşya ona o3k90atmasın!” **L:79**

Madem ki dünyada filcümle bu lazım, sırf tabiat-ı ma’siyet için terettüb ediyor. Elbette bu darda terettüb etmiyen, başka dârda terettüb edecektir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki: “Filan adam fenalık etti, belasını buldu.” **STİ:5**

“Cenab-ı Hakk’ın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir. Evet zehiri içen adam, âdetullaha nazaran hastalığa, ölüme kesb-i istihkak eder. Sonra hasta olursa, adldir. Çünki **ceza**sını çeker. Hasta olmadığı takdirde, Allah’ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azab arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehl-i i’tizal, masiyet hakkında, doğru yoldan udûl ile masiyeti, şerri Allah’a isnad etmedikleri gibi, masiyet üzerine tazibin de vacib olduğuna zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği, Rahmet-i İlahiyeye münafi değildir. Çünki şer, nizam-ı âlemin kanununa muhaliftir.” **Ms:238**

“Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve tahrib hesabına geçer.” **L:170**

“İnsan santral gibi, bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kâinattaki nevamis-i İlahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh insanın o kanunlara intisab ve irtibat etmesi ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lâzımdır ki, umumî cereyanı temin etsin. Ve tabakat-ı âlemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak, o emir ve nevahiden ibaret olan ibadetle olur.” **İ:85**

##### İrtidad cezası, yani mürtedin idam edilmesi

“Sual: “Neden bir rükün ve hakikat-ı imaniyeyi inkâr eden mürted olur, küfr-ü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslâmiyetten çıkar? Halbuki sair erkân-ı imaniyeye imanı,varsa, onu küfr-ü mutlaktan kurtarmak lâzım geliyor?

Elcevab: iman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdanî hakikattır ki, tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir külldür ki kabil-i inkısam olmazlar. Çünki herbir rükn-ü imanî, kendini isbat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi isbat eder. Herbiri herbirisine gayet kuvvetli bir hüccet-i azam olur Öyle ise bütün erkânı, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikr-i bâtıl, hakikat nazarında birtek rüknü, belki bir hakikatı iptal edip inkâr edemez. Belki adem-i kabul perdesi altında gözünü kapamakla, bir küfr-ü inadî yapabilir. Gitgide küfr-ü mutlaka düşer; insaniyeti mahvolur. Hem maddi, hem manevi Cehennem’e gider.” **Ş:237**

“Bizde biri fâsık olsa galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzuyu masiyet, vicdandaki imanın sadasını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını ve maneviyatını sarsmadan, istihfaf etmeden tam ihtiyar ile şerri işlemez. Onun için İslâmiyet; fâsıkı hain bilir, şehadetini reddeder. Mürtedi zehir bilir, idam eder. Hristiyan bir zimmîyi ve kâfir muahidi ibka eder.

Hanefi Mezhebi zimmînin şehadetini kabul eder.” **H:l44**

“İslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir müslüman, İslâmiyetten çıksa ve dinini terketse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez; belki Cenab-ı Hakk’ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz; belki kendinde kemalâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için İslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa müsalaha etse, dahilde olsa cizye verse; İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünki vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaiyeye nafi’ bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesatı kabul eder ve bazı Peygamberlere inanabilir ve Cenab-ı Hakk’ı bir cihette tasdik edebilir.” **M:438**

**İrtidad cezası, hürriyet-i vicdana aykırı değil, belki hürriyet-i vicdanla beraber, her türlü meşru hürriyetlerin varlığı için zaruridir. Zira mürtedlerin (anarşistlerin) istila ettiği yerde hiç bir hürriyetin varlığı düşünülemez. O halde hayatta ya hürriyet ve ehl-i hürriyet hâkim olacak veya irtidad ve anarşi vahşeti istila edecek. Demek bu iki zıd kutub, birbirini ifna eder. İşte anarşi, hürriyetleri ilga ettiğinden, İslam hukukunda ve hakiki hürriyet dairesinde anarşiye hakk-ı hayat verilmiyor.**

###### Netice: hayır ve şerre müstaid olan ve işleyen beşerde mükâfat ve cezanın bulunması bizzarure icab eder.

### ¬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«!

#### CEZALET

**Cezalet tabiri, sözün veya yazının, anlattığı varlığa ve hadiseye manaca eksizsiz mutabakatı. Yani eseri yapanın eseri hakkındaki beyanının tam muvafık olması manasını ifade eder. Nefs-ül emriyede mevcud muvafakatı, muayyen derecelerde olarak anlayabilmek, Kur’anî ilimleri bilmek derecesine göre olur. Bu itibar ile de âyetin benzerini yapabilmek için, sonsuz hikmet-i İlahiyenin nazarı lâzım gelir. Bu da Allah’dan başkası için muhaldir.**

**Kur’andaki cezalet hakkında Hz. Üstad diyor ki:** “Üslûb-u Kur'anîde öyle bir **cezalet** ve selaset ve **fıtrîlik** var ki: Güya Kur'an bir hâfızdır; **kudret kalemiyle** kâinat sahifelerinde yazılan **âyâtı** okuyor. Güya Kur'an, **kâinat kitabının** kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve Nakkaş-ı Ezelîsinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor.” **L:128**

**Evet,** “Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-u i'cazının en parlaklarından olan **hak ve hakikata dair** beyanatındaki **cezalet**, ifadesindeki belâgat, maânîsindeki câmiiyet, üslûblarındaki ulviyet ve halâveti ifade eden:

# ¬y¬V²C¬W¬" «–Y­#²@«< « ¬–³!²I­T²7! ~«H´; ¬u²C¬W¬" !x­#²@«< ²–«! ]«V«2 Çw¬D²7!«: ­j²9¬²! ¬a«Q«W«B²%! ¬w¬\«7 ²u­5

!®h[¬Z«1 m²Q«A¬7 ²v­Z­N²Q«" «–@«6 ²x«7«:

gibi çok âyât-ı beyyinatla ins ü cinnin enzarını, şu **mu'cize-i ebediyenin** vücuh-u i'cazından en zahir ve en parlak vechine çeviriyor.” **S:263**

###### Şu misale dikkat gerek:

“Şimdi biri çıksa Kur'anın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'anın bazı âyâtına muaraza için nisbet etse, "Kur'ana yakın bir kelâm söyledim" dese, öyle ahmakane bir sözdür ki, meselâ taşları muhtelif cevahirden bir saray-ı muhteşemi yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuş-u âliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden bir ustanın san'atıyla; o nukuş-u âliyeden fehmi kasır, o sarayın bütün cevahir ve zînetlerinden bîbehre bir âdi adam, âdi hanelerin bir ustası, o saraya girip o kıymetdar taşlardaki ulvî nakışları bozup çocukça hevesine göre âdi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam, bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa, sonra "Bakınız! O sarayın ustasından daha ziyade meharet ve servetim var ve kıymetdar zînetlerim var" dese; divanece bir hezeyan eden bir sahtekârın nisbet-i san'atı gibidir.” **S:433**

“Hem o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, **cezalet** ve belâgat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: "Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve **cezalet**, bütün enva'ıyla âhirzamanda en mergub bir suret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını  **cezalet-i beyandan** ve en mukavemet-sûz kuvvetini **belâgat-ı edadan** alacaktır."” **S:264**

“Kur'an-ı Hakîm, i'cazkâr beyanatıyla Sâni'-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer, basteder. Sonra o âsâr ve ef'alinde esma-i İlahiyeyi istihrac eder; veya haşir ve tevhid gibi bir makasıd-ı asliye-i Kur'aniyeyi isbat ediyor. Birinci mananın misallerinden meselâ:

# ¯!«x´W«, «p²A«, Åw­Z<Åx«,«4 ¬š@«WÅ,7! ]«7¬! ›«x«B,! Åv­$ @®Q[¬W«% ¬Œ²\*«²! ]¬4 @«8 ²v­U«7 «s«V«' ›¬HÅ7! «x­;

°v[¬V«2 ¯š²z«- ±¬u­U¬" «x­;«:

İkinci şıkkın misallerinden meselâ:

# @®%!«:²+«! ²v­6@«X²T«V«'«: !®(@«#²:«! «Ä@«A¬D²7! «: !®(@«Z¬8 «Œ²\*«²! ¬u«Q²D«9 ²v«7«! ilâ âhir...

@®#@«T[¬8 «–@«6 ¬u²M«S²7! «•²x«< Å–¬! e kadar... Birinci âyette âsârı bast edip bir neticenin, bir mühim

maksudun mukaddematı gibi; ilim ve kudrete, gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azîm eserleri serdeder. Alîm ismini istihrac eder. İkinci âyette, Birinci Şu'le'nin Birinci Şua'ının Üçüncü Noktasında bir derece izah olunduğu gibi; Cenab-ı Hakk'ın büyük ef'alini, azîm âsârını zikrederek neticesinde yevm-i fasl olan haşri, netice olarak zikrediyor.” **S:415**

“Hem meselâ: ­š@«L«# ²w«8 «t²V­W²7! |¬#ÌY­# t²V­W²7! t7@«8 Åv­ZÁV7! ¬u­5 İşte şu âyet Cenab-ı Hakk'ın,

nev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki; izzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır. Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve takdir-i İlahiye iledir. Tesadüf karışamaz. Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş, onun rızkıdır. Şu âyet, beşerin rızkını doğrudan doğruya Rezzak-ı Hakikî'nin hazine-i Rahmetinden gönderdiğini bir-iki mukaddeme ile isbat eder. Şöyle ki: Der: "Rızkınız, yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise, bahara bakar. Bahar ise, Şems ve Kamer'i teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zâtın elindedir. Öyle ise bir elmayı, bir adama hakikî rızk olarak vermek; bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zât verebilir. Ve o, ona hakikî Rezzak olur." Sonra da:

Æ@«K¬& ¬h²[«R¬" ­š@«L«# ²w«8 ­»­+²h«# «: der. Bu cümlede o tafsilâtlı fiilleri icmal ve isbat eder. Yani "Size hesabsız rızık veren odur ki, bu fiilleri yapar."” **S:418**

“Kur'an bazan tegayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddî cüz'iyatı zikreder. Onları hakaik-i sabite suretine çevirmek için; sabit, nuranî, küllî esma ile icmal eder, bağlar. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hâtime verir. Birinci mananın misallerinden meselâ:

## «w[¬5¬(@«. ²v­B²X­6 ²–¬! ¬š«ÎY´; ¬š@«W²,«@¬" ]¬9x\­ ¬A²9«! «Ä@«T«4 ¬}«U¬\´V«W²7! ]«V«2 ²v­Z«/«h«2 Åv­$ @«ZÅV­6 «š@«W²,«²! «•«(³~ «vÅV«2«:

(2:31-32)

## ­v[¬U«E²7! ­v[¬V«Q²7! «a²9«! «tÅ9¬! @«X«B²WÅV«2 @«8 Å¬! @«X«7 «v²V¬2 « «t«9@«E²A­, !­x7@«5

İşte şu âyet evvelâ: "Hazret-i Âdem'in hilafet mes'elesinde, melaikelere rüchaniyetine medar onun ilmi olduğu" olan bir hâdise-i cüz'iyeyi zikreder. Sonra o hâdisede melaikelerin Hazret-i Âdem'e karşı ilim noktasında hâdise-i mağlubiyetlerini zikreder. Sonra bu iki

hâdiseyi iki ism-i küllî ile icmal ediyor. Yani, ­v[¬U«E²7! ­v[¬V«Q²7! «a²9«! yani "Alîm ve Hakîm sen

olduğun için Âdem'i talim ettin, bize galib oldu. Hakîm olduğun için, bize istidadımıza göre veriyorsun. Onun istidadına göre rüchaniyet veriyorsun."

İkinci mananın misallerinden meselâ:

## «w[¬"¬\*@ÅLV¬7 @®R¬=@«, @®M¬7@«' @®X«A«7 ¯•«(«: ¯²h«4 ¬w²[«" ²w¬8 ¬y¬9x­O­" ]¬4\_ÅW¬8 ²v­U[¬T²,­9 ®?«h²A¬Q«7 ¬•@«Q²9«²! ]¬4 ²v­U«7 Å–¬!«:

ilâ âhir..

«–:­hÅU«S«B«< ¯•²x«T¬7 ®^«<À« «t¬7´) ]¬4 Å–¬! ¬‰@ÅXV¬7 °š@«S¬- ¬y[¬4 İşte şu âyetler, Cenab-ı Hakk'ın koyun,

keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara hâlis, safi, leziz bir süt çeşmesi; üzüm ve hurma gibi masnu'ları da insanlara latif, leziz, tatlı birer nimet tablaları ve kazanları; ve arı gibi küçük mu'cizat-ı kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını âyet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeğe teşvik için

«–:­hÅU«S«B«< ¯•²x«T¬7 ®^«<À« «t¬7´) ]¬4 Å–¬! der, hâtime verir.” **S:420**

**Kur’an, bütün zaman ve mekândaki bütün insan sınıflarına aynı zaman içinde ve hepsine mutabık gelen mana külliyetiyle İlâhî hitabın harikalığı ve cezaleti, şöyle ifade ediliyor:**

“Madem bütün âlemlerin Rabbi, **insanları muhatab** ittihaz edip, **umum mevcudatla** konuşur ve şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, **o hitab-ı izzeti**, nev'-i beşere belki  **umum zîruha ve zîşuura tebliğ** ediyor. İşte **bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır** hükmüne geçti; **bütün nev'-i beşer bir mecliste**, safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak; o hitab, o suretle onlara ediliyor. O vakit **herbir âyât-ı Kur'aniye; gayet haşmetli ve vüs'atli bir makamdan,** gayet kesretli ve **muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından**, nihayetsiz azamet ve celal sahibi **Mütekellim-i Ezelî'den** ve makam-ı mahbubiyet-i uzma sahibi Tercüman-ı Âlîşanından aldığı bir kuvvet-i ulviyet, **cezalet** ve belâgat içinde; parlak, hem pek parlak bir **nur-u i'cazı** içinde gördüm. O vakit, değil umum Kur'an; ya bir sure, yahut bir âyet, belki **herbir kelimesi birer mu'cize hükmüne** geçti: "Elhamdülillahi alâ nûr-il iman ve-l Kur'an" dedim. O ayn-ı hakikat olan hayalden "Na'büdü" nun'una girdiğim gibi çıktım ve anladım ki: Kur'anın değil âyetleri, kelimeleri, belki Nun-u Na'büdü gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır.” **M:395**

“Bil ki: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünki muhatabların ekserisi, cumhur-u avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden, onların besatet-i efkârını okşamak için tekrar ile, **semavat ve arzın yüzlerine yazılan âyetleri tekrar ediyor.** O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Meselâ:  **Semavat ve arzın hilkati** ve semadan **yağmurun yağdırılması** ve **arzın dirilmesi** gibi bilbedahe okunan ve görünen âyetleri ders veriyor. O huruf-u kebire içinde küçük harflerle yazılan ince âyâta nazarı nâdiren çevirir, tâ zahmet çekmesinler. Hem üslûb-u Kur'anîde öyle bir **cezalet** ve selaset ve fıtrîlik var ki: Güya **Kur'an bir hâfızdır**; kudret kalemiyle **kâinat sahifelerinde yazılan âyâtı** okuyor. Güya **Kur'an, kâinat kitabının kıraatıdır** ve nizamatının tilavetidir ve Nakkaş-ı Ezelîsinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu  **cezalet-i beyaniyeyi** görmek istersen, **hüşyar ve müdakkik bir kalb ile**, Sure-i Amme ve

¬t²V­W²7! «t¬7@«8 Åv­ZÁV7! ¬u­5 âyetleri gibi fermanları dinle!..” **L:128**

“Nasılki faraza kabil-i inkısam olmayan ve ilm-i Kelâm ve felsefede cevher-i ferd namını alan bir zerrede, ondan daha küçücük olan madde-i esîriye zerreleriyle bir Kur'an-ı Azîmüşşan yazılsa ve semavat sahifelerinde dahi yıldızlar ve güneşlerle diğer bir Kur'an-ı Kebir yazılsa, ikisi müvazene edilse; elbette cevher-i ferd zerresinden yazılan hurdebînî Kur'an, gökler yüzlerini yaldızlayan Kur'an-ı Azîm ve Kebir'den acaibce ve san'atın i'cazında geri değil, belki bir cihette ileri olduğu gibi; aynen öyle de: Hâlık-ı Kâinat'ın kudretine nisbeten masnuiyetindeki garabet ve **cezalet** noktasında zühre çiçeği, Zühre yıldızından geri değil ve karınca, filden aşağı olmaz ve mikrop, gergedandan hilkatça daha acib ve arı sineği, hurma ağacından fıtrat-ı acibesiyle daha ileridir. Demek bir arıyı yaratan, bütün hayvanları yaratabilir. Bir nefsi dirilten, haşirde bütün insanları ihya edip haşir meydanında toplayabilir ve toplayacak. Hiçbir şey ona ağır gelmez ki; gözümüz önünde gayet çabuk ve kolaylıkla her baharda haşrin yüzbin nümunelerini yaratıyor.” **Ş:667**

### ¬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«!

#### CİDDİYET

**Ağırbaşlılık ve hürmetdeğer şahsiyetlilik, manasında olup zıddı laübalilik ve hafifliktir. Lüzumsuz**

**konuşma ve gülmeler, el ve dil şakaları yapmak, büyük küçük arasında âdâb ve hürmet kaidelerine riayet etmemek, ciddiyete aykırı hareketlerdir.**

**Diğer bir manasiyle ciddiyet; bir kimsenin esas gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve gayretle ele alması, hassasiyetle ve fedakarane takip etmesidir.**

**Ciddiyet, herkes için ehemmiyetli olmakla beraber, bir hizmet cemaatına dahil olan hizmet ehli için daha çok ehemmiyetlidir. Zira bu zamanda cemaat içindeki ferdin iyilik ve kötülüğü şahsa münhasır kalmıyor. Bu hakikat Hutbe-i Şamiye’de şöyle beyan ediliyor.**

“Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet, binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam, aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder.

İşte bu mezkûr hakikat içindir ki, bu zamanda, hususan kırk-elli sene sonra seyyie, fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfus-u İslâmiyenin hukuklarına tecavüz olur. Kırk-elli sene sonra çok misalleri görülecek.” **H:55**

**Muhammed (A.S.M.)’ın** "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvası, fevkalâde ubudiyeti, fevkalâde  **ciddiyeti**, fevkalâde metaneti; davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor.” **S:236**

“Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavîde, tekebbür ve gururdur. Kavînin bir zaîfe karşı da tevazuu sayılan bir sıfatı, ger olursa zaîfte, tezellül ve riyadır. Bir ulü-l emr, makamında olursa **ciddiyeti**, vakardır; mahviyeti, zillettir.

Hanesinde bulunsa mahviyeti tevazu', **ciddiyeti** kibirdir.” **S: 724**

**Allah kullarını kendisine yani emirlerine aykırı hareketten, kelamıyla olduğu gibi bazen de musibetlerle tahzir buyurduğunu ders veren:**

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

«!®h«N²E­8 ¯h²[«' ²w¬8 ²a«V¬W«2 @«8 ¯j²S«9 Çu­6 ­f¬D«# «•²x«<

!®G[¬Q«" !®G«8«! ­y«X²[«"«: @«Z«X²[«" Å–«! ²x«7 Ç(«x«# ¯šx­, ²w¬8 ²a«V¬W«2 @«8«:

¬(@«A¬Q²7@¬" °¿Î:«\* ­yÁV7!«: ­y«K²S«9 ­yÁV7! ­v­6­\*±¬H«E­< «:

âyetinin bir sırrını, hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarımın **beşeriyet muktezası** olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur'aniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında izn-i İlahî ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı A'zam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek.

Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, **ciddiyetlerinde**, hizmetlerinde sebat etsinler.” **L:40**

“Hizmet-i Kur'aniyenin pek mühim bir âzâsı olan Hulusi Bey, Eğirdir'den memlekete gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevkettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece sırf uhrevî olan hizmet-i Kur'aniyede fütura yüz göstermeğe dair esbab hazırlandı. Çünki hem çoktan görmediği peder ve vâlidesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki **hizmet-i Kur'aniyede bulunana**; ya **dünya ona küsmeli** veya o dünyaya küsmeli. Tâ ihlas ile, **ciddiyet** ile hizmet-i Kur'aniyede bulunsun.

İşte Hulusi'nin kalbi çendan lâ-yetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevkettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir-iki sene bazı münafıklar **ona** musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan, hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesindeki **ciddiyete** tam manasıyla sarıldı.” **L:42**

“Madem ihlasta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet **ağır** ve büyük ve **umumî** ve **kudsî** bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve **ihlasın sırrını** kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, devam etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz.

®Ÿ[¬V«5 @®X«W«$ |¬#@«<³@¬" !:­h«B²L«# ««: âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup,

saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli, hodfüruşane, sakil, riyakârane bazı **hissiyat-ı süfliye** ve **menafi'-i cüz'iyenin** hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki  **umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz,** hem **hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz**, hem **hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik** etmiş oluruz.” **L:159**

##### Gençlerin ibret alıp ciddileşmeleri için yazılan şefkat tokatlarından birkaç numune:

“Beşincisi: **Ondört** yaşında Süleyman namında bir çocuk, ziyade haylazlık yapıp  **başkalarının da iştihalarını açıyordu**. Ona dedim: "Uslu dur, namazını kıl. Senden büyük haylazların içinde bu halin, sana tehlike getirir." O, namaza başladı, fakat yine namazı terk ve haylazlığa girdi. Birden tokat yedi. Uyuz illetine mübtela oldu, yirmi gündür yatağında yatmağa mecbur oldu.

Evet, doğrudur.

###### Süleyman

Altıncısı: Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, **şarkıları** bıraktı. Fakat bir akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım gördüm ki; hilaf-ı âdet Ömer'dir. Ben de hilaf-ı âdet bir tokat vurdum. Birden, sabahleyin hilaf-ı âdet olarak Ömer, başka hapse gönderildi.

Yedincisi: Hamza namında onaltı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor,  **başkalarının da iştihalarını açıyor**, haylazlık ediyordu. Ona dedim: "Böyle yapma, tokat yiyeceksin." Birden, ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti.

Bu gibi tokatlar var; fakat kâğıt bitti, mana da bitti.” **Ş:334**

Evet, doğrudur.

###### Hamza

**Hem ciddiyet kişiyi mu’temed kılar. İtimat ise, halkın istifadesine vesile olduğu cihetle Risale-i Nur’da çok ehemmiyet verilmiştir. Evet Hz. Üstad şöyle buyuruyor:**

“İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyac-ı kat'î ile ders-i dinde bazı **şahıslar lâzımdır ki**, hakikatı hiç bir şeye feda etmesin, hiç bir şeye âlet etmesin. Nefsine hiç bir hisse vermesin. Tâ ki, imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı kat'iyye gelsin.” **Ş:397**

“S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? C- Doğruluk.

S- Daha?

C- Yalan söylememek. S- Sonra?

C**-** Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd. **(\*)**

S- Yalnız? C- Evet!

S- Neden?

C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” **Mü:64**

“Lisanın, Kur'anın Âyetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun mânasını neşretsin; lisan-ı hâlin ile de Kur'anı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!” **T:157**

“O zâtın (A.S.M.) evvel ve âhir bütün ahval ve harekâtı nazar-ı dikkatten geçirilirse, herbir hareketi, herbir hâli hârikulâde değilse de onun sıdkına delalet eder. Ezcümle: Gar mes'elesinde, Ebu Bekir-is Sıddık ile beraber halâs ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir anda, @«X«Q«8 «yÁV7! Å–¬! ²r«F«# « "Korkma, Allah bizimle beraberdir" diye Ebu Bekir-is Sıddık'a

verdiği teselli ve tavk-ı beşerin fevkinde bir **ciddiyetle**, bir metanetle, bir şecaatle, havfsız, tereddüdsüz gösterdiği vaziyet; elbette sıdkına ve nokta-i istinadı olan Hâlıkına itimad ettiğine güneş gibi bir bürhandır.” **İ:106**

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde **ciddiyetin** ehemmiyeti beyan edilir. Ezcümle: İşarat- ül İcaz eserinde şöyle buyuruluyor:

“Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran,

**ciddiyet** ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar

**(\*):** Madem muhatablar içine Nurcular girdiler. Sıdk kelimesine ihlas, sadakat, sebat, tesanüd gibi kelimeler ilâve olur. 399

gibi, o adam da insanlara oyuncak olur.”**İ:107**

“Malûmdur ki, bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi; hasis, alçak şeylere tenezzül etmeğe müsaade etmeyen yüksek haller husule gelir. Evet melaike ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zâtta içtima eden ahlâk-ı âliye; kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet yalnız şecaatle iştihar eden bir zât, kolay kolay yalana tenezzül etmez.” **İ:107**

**İşte Peygamberimizin (A.S.M) yolunda giden bir dava adamının mezkur evsaftan hissedarlığı nisbetinde derecesi anlaşılır.**

##### Kanun-u külliyeti tazammun eden ahlakî bir kaide

**Hz. Üstad, Cumhuriyetin ilk meclisindeki sarıklı mücahidlere yaptığı hitabın bir kısmında diyor ki:**

“Bu güruh-u **mücahidîn** ve bu yüksek meclisin **ef'ali taklid edilir**. Kusurlarını millet ya taklid veya tenkid edecek; ikisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, **hukuk-u ibadı** da tazammun ediyor.” **Ms:101**

**Yani gerek dinî sahada ve gerek ictimaiyatta nümune-i imtisal olanların zahirde görünen yaşayışları, taklid edildiğinden hukuk-ı umumiye oluyor. Hukuk-ı umumiyeye verilecek zarar ise mesuliyeti büyüktür. Yani islam cemiyetini ifsad eder. O halde yaşayışları taklid edilen has daire ciddiyeti korumalıdır.**

**Ciddiyet çok ehemmiyetli bir sıfattır. Üstad Hazretleri bazı zatların şahıslarında bu sıfatın ehemmiyetini nazara verip tergib eder. Şöyle ki:**

“Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektublarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin beş sebebi var:

Birincisi: Hulusi ise, âhirdeki Sözler'in ve ekser Mektubat'ın yazılmasına onun **gayreti** ve  **ciddiyeti** en mühim sebeb olması... Ve Sabri'nin dahi Ondokuzuncu Mektub gibi bir sülüs-ü Mektubat'ın yazılmasına sebeb, onun samimî ve ciddî **iştiyakı** olmasıdır.” **B:21**

“Kardeşimiz Hasan Âtıf, hakikaten Risale-i Nur'un hizmetine pek çok lâyık ve müstaiddir. Müstesna hattıyla beraber **ihlası**, **irtibatı**, **alâkadarlığı**, **ciddiyeti**, sadakatı dahi mükemmeldir. Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın.” **K:128**

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

Kahraman Tahirî'nin ve Kâtib Osman'ın mektubları hakikaten benim için bir ilâç hükmüne geçti. Yarım maddî, yarım manevî endişe hastalığına bir tiryak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Evet **azm ü sebatınız** ve **ihlas** ve **ciddiyetiniz**, ehl-i dünyayı mağlub etmiş ve ediyor.” **K:142**

“Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirdlerinde fevkalâde bir **sadakat** ve **sebat** ve  **uhuvvet** ve **ihlas** ve **kahramanlık** var ki; bu acib zamanda binler esbab-ı fesad ve ifsad içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette **ciddiyetlerini** muhafaza ediyorlar.” **K:243**

“Evet hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece  **lâübalilik** göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra **dince**, **ahlâkça**, **namusça** şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden; şimdiki vaziyette de, **elli sene sonra** bu **dindar**, **namuskâr, kahraman seciyeli** milletin nesl-i âtîsi, **seciye-i diniye** ve **ahlâk-ı içtimaiye** cihetinde, ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz.” **E:21**

**Yani islamî vakar zayıflayıp lâübalilikle ciddiyet derbelenecek.**

**Evet,** “Bu zamanda Risale-i Nur'da, nokta-i istinad olarak avam-ı mü'minînin en ziyade muhtaç oldukları ve Nur'da buldukları öyle bir hakikattır ki; hiçbir şeye âlet olmayacak ve

hiçbir garaz ve maksad içine girmeyecek ve hiçbir şübhe ve vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütmeyecek ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak; dünya maksadları ona karışmayacak; tâ ki, uzakta olan ehl-i iman, o hakikata ve sadık naşirlerine tam **itimad edip** imanlarını, zındıkların ve dinsizlerin, din aleyhindeki dehşetli feylesofların itirazlarından ve inkârlarından kurtarsınlar.” **E:214**

**Yani avam-ı nasın hizmet cemaatına itimad edip nümune-i imtisal görmeleri gerekiyor. Evet,**

“Dünyanın mal ve evlâdı ve istirahatı pek muvakkat ve geçici ve herhalde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından, onların yüzünden âhiretini zedelememek ve sabır ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehl-i imana kahramanane bir nümune-i imtisal, belki imamları olmak gibi çok cihetle ayn-ı merhamettir.” **Ş:301**

**Evet, Muhammed (A.S.M)’ın** “Herbir fiil ve herbir tavrının iki taraftan yani bidayet ve nihayetten **ciddiyeti** ve sıdkı, nazar-ı ehl-i dikkate arz-ı didar ediyor. Bahusus mecmu'-u harekâtının imtizacından **ciddiyet** ve **hakkıyet** şu'le-i cevvale gibi ve in'ikasatından ve müvazenatından sıdk ve isabet, **berk-i lâmi'** gibi tezahür ve tecelli ediyor.” **Mu:144**

“Ahlâk-ı âliyenin, hakikatın zeminiyle olan rabıta-i ittisali **ciddiyettir**. Ve deveran-ı dem gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır. Evet şu rabıta olan sıdk ve **ciddiyet** kesildiği anda, o ahlâk-ı âliye kurur ve hebaen gidiyor.” **Mu:145**

##### Mevlana Cami Hazretlerinin, yerli-yersiz ve riyakarane konuşmalara karşı hassasiyetini gösteren bir hadise:

"Mevlana cami, bilhassa ihlasta ilerlemiş, maneviyatta mesafe kat’etmiştir. Bundan olacak ki, gösterişten çok rahatsız olur, bütün huzur ve rahatını tevazuda, ihlasta bulurdu. O insanı maddi ve ilmi kazancıyla değerlendirmezdi. Bütün meselesi; gönül ehli olmak, iyi niyet sahibi bulunmak, tevazu ve ihlas içinde dini hayat yaşamaktı. Muhataplarında aradığı bunlardı. Nitekim bir gün mana büyüklerinin oturduğu bir davet sofrasında biri dikkatini çekti. Adam henüz ruhen olgunlaşmamış olduğunu, her haliyle belli ediyordu. Yemeğe başlarken yüksek sesle ve hodfüruşane bağırdı:

* Tuz getirin! Yemeğe tuzla başlamak sünnettir.

Adamın kendisini göstermek için söylediği bu sözden rahatsız olan Mevlana, yavaşça cevap verdi:

* Hazret, ekmekte tuz vardır. Onu hatırlayarak yerseniz, sünneti yerine getirmiş olursunuz. Adam fazla ders almadı bu ikazdan. Az sonra birine bir ihtar verdi:
* Ekmeği tek elle koparıyorsun. Tek elle koparmak mekruhtur.

Cami Hazretleri bu hareketten de rahatsız oldu. Tekrar düzeltme yaptı:

* Sofrada başkasının eline, ağzına bakmak ta mekruhtur. Hem de senin hatırlattığından fazla mekruh...

Adam birazcık ders alır gibi olup susmuştu. Ama kendini göstermek istiyor, dikkatleri üzerine çekmek için konuşmaya devam niyeti taşıyordu. Nitekim az sonra yine başladı:

* Yemek yerken konuşmak sünnettir!

Mevlana Cami yine ikaz etti: “Çok konuşmak ise mekruhtur.”

Hatalı sözler sarfetiğini anlayan adam, bundan sonra lüzumsuz konuşmayı da, sivri ve rahatsız edici sözlerle hata düzeltmeyi de terk etti.” **(İslam Büyükleri sh:221) (Yeni**

401

###### Ansiklopedi sh 367)

**Bir başka hadiste mealen şöyle buyuruluyor:**

“Kahkaha ile, başkalarının işitecekleri surette gülmek şeytandandır. Tebessüm etmek ise Allah’tandır.” **(H.G. Hadis: 264)**

**Netice: Büyükler küçüklere bilhassa adabı cihetinde örnek olmalıdır.**

¬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«!

#### CİLVE

**Önce bilinsin ki ders oldukça derin olup daha çok kalbî hislere bakıyor.**

**Bu kelime lûgatta: Işıklı ve parlak varlıkların aksetmesi; bir varlığın diğer bir varlıktaki te’siri; Allah’ın (cc) yarattığı eserlerindeki mükemmellik, maslahatlılık ve itizamlılık gibi hususiyetleriyle Allahın sıfatlarını ve kendisini belirtmesi manalarına gelir. Esma-i İlâhiyenin varlıklar üzerindeki cilvesi, kayyumiyetledir, yani süreklidir. Bu tecelliyatı tefekkürle seyretmek, marifetullahın esasıdır.**

**Şimdi Risale-i Nurda geçen cilve tabirlerinden bazı kısımları nazara alacağız. Ancak bu cilvenin hissedilmesinin mahiyetini, bu gelen parağrafta anlatılan manada olduğunu bilmek gerektir. Şöyle ki:**

“Cedavil-i ekvanda **cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi1** ve melekûtiyet-i eşyada **sereyan-ı füyuzatı2** ve meraya-yı mevcudatta **tecelli-i esma ve sıfâtı,3** yalnız **zevken anlaşılır** birer hakikat”tır.” **Ms:256**

**Evet,** “…..bu mevcudatta **cilveleri**, nakışları görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiye” **S:63**

**marifetullah nazarı ile ve kazanılan dereceye göre hissedilir.**

**Hem** ”….. nasılki "**nuraniyet**" sırrıyla, Güneşin **cilvesi** kendi ihtiyarıyla olsa da, bir zerreye sühuletle verdiği **cilveyi**, aynı sühuletle hadsiz şeffafata da verir.

Hem "**şeffafiyet**" sırrıyla, bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği Güneşin aksini almasında, denizin geniş yüzüne müsavidir.” **S:90**

“Madem şu âdi, nâkıs, fâni mümkinatta **nuraniyet** ve **şeffafiyet** ve **intizam** ve **imtisal** ve  **müvazene** sırlarıyla, en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesabsız şeyler birtek şeye müsavi görünür. Elbette Kadîr-i Mutlak'ın **zâtî** ve **nihayetsiz** ve gayet **kemalde** olan kudretinin nuranî **tecelliyatı** ve **melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti** ve hikmet ve kaderin  **intizamatı** ve eşyanın evamir-i tekviniyesine **kemal-i imtisali** ve mümkinatın vücud ve ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki **müvazenesi** sırrıyla; az çok, büyük küçük ona müsavi olduğu ….” **S:91 misallerinden cilve-i esma-i İlahiyeye intikal edilebilir.**

“Meselâ, Güneş seyyarelerden tut tâ katrelere kadar, tâ camın küçük parçalarına kadar ve kar'ın parlak zerreciklerine kadar şu Güneş'in misaliyesinden ve in'ikasından bir turrası, Güneş'e mahsus bir eser-i nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini, Güneş'in **cilve-i in'ikası** ve tecelli-i aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit herbir katrede ve ziyaya maruz herbir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte; tabiî, hakikî bir Güneş'in vücudunu **bil'asale 4** kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle, nihayetsiz bir belâhete düşmekliğin lâzım gelir.” **S:296**

1. **Cedavil-i ekvanda; cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiye teşbihi ile ifade ediliyor ki:** Güya varlıklar, suların aktığı arklar gibi İlahî tecellilerin aktığı yerlerdir.
2. **Melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı teşbihi dahi:** eşyanın melekûtiyet denen bâtınları, İlahî feyizlerin dolaştığı mahallerdir. Yani tefekküre yol açan tasvirdir.
3. **Meraya-yı mevcudatta tecelli-i esma ve sıfâtı, teşbihi ise:** Varlıklar aynalara benzetilip, Allahın sıfat ve isimleri onlarda aksedip görünüyor manasında mecaz ifadelerdir.
4. Doğrudan doğruya ve kendisinde 403

“Elhasıl: Nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler, Güneş'in **cilve-i aksine** ve in'ikasının tecellisine verilmezse, birtek Güneş'e mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lâzım gelir. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi, eğer herşey Kadîr-i Mutlak'a verilmezse, birtek Allah'a mukabil nihayetsiz belki zerrat-ı kâinat adedince ilahları kabul etmek gibi, yüz derece muhal içindeki bir muhali mevcud kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lâzım gelir.”

###### S:297

“Hem der: "Ey insan! Onun esma ve sıfâtına ait **istidad-ı muhabbetini**, sair bekasız mevcudata verme; faidesiz mahlukata dağıtma. Çünki âsâr ve mahlukat fânidirler. Fakat o âsârda ve o masnuatta nakışları, **cilveleri** görünen esma-i hüsna bâkidirler, daimîdirler. Ve esma ve sıfâtın herbirisinde binler meratib-i ihsan ve cemal ve binler tabakat-ı kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki: Cennet bir **cilvesi** ve saadet-i ebediye bir lem'ası ve dünyadaki bütün rızk ve nimet, bir katresidir."” **S:637**

“Güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin, yani "ne kadar güzel yapılmış" nazar ile, o âsârın arkasındaki ef'alin güzelliğini ve intizamını ve intizam-ı ef'al arkasındaki güzel esmanın **cilvelerini** ve o güzel esmanın arkasında sıfâtın tecelliyatını ve hâkeza sevmekliğin neticesi ise: Dâr-ı bekada o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın  **cilvesini** ve esma içindeki cemal ve sıfâtını, Cennet'te görmektir. Hattâ İmam-ı Rabbanî (Radıyallahü Anhü) demiş ki: "Letaif-i Cennet, **cilve-i esmanın** temessülâtıdır." Teemmel!..”

###### S:649

“Evet Risale-i Nur'un çok cüz'lerinde kat'î bürhanlarla isbat edilmiş ki: İsm-i Hakem ve İsm-i **Hakîm'in** bir **cilvesi** olan fiil-i **tanzim** ve **nizam**, ve İsm-i **Adl ve Âdil**'in bir **cilvesi** olan fiil-i **tevzin** ve **mizan** ve İsm-i **Cemil** ve **Kerim'in** bir **cilvesi** olan fiil-i **tezyin** ve **ihsan** ve İsm-i **Rab** ve **Rahîm**'in bir **cilvesi** olan fiil-i **terbiye** ve **in'am**; bu daire-i a'zam-ı âlemde, herbiri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından, bir tek zâtın vücub-u vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar. Aynen öyle de: İsm-i **Kuddüs**'ün bir mazharı ve bir **cilvesi** olan fiil-i  **tanzif** ve **tathir** dahi, o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un hem güneş gibi mevcudiyetini, hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve mezkûr tanzim, tevzin, tezyin, tanzif misillü o ef'al-i hakîmane, a'zamî dairede **vahdet-i nev'iyeleri** noktasında bir tek Sâni'-i Vâhid'i gösterdikleri gibi; esma-i hüsnanın ekserisinin, belki binbir esmanın herbirinin böyle birer **cilve-i a'zamı**, bu daire-i a'zamda vardır. Ve o **cilveden** gelen fiil, büyüklüğü nisbetinde vuzuh ve kat'iyyetle Vâhid-i Ehad'i gösterir.” **L:306**

“Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan **zîhayatta** bir **şahsiyet-i İlahiye**, bir

**ehadiyet-i Rabbaniye** ve **sıfât-ı seb'aca** manevî bir **sîma-i Rahmanî** ve temerküz-ü esmaî ve

­w[¬Q«B²K«9 «¾@Å<¬! «: ­G­A²Q«9 «¾@Å<¬! deki hitaba muhatab olan zâtın bir  **cilve-i taayyünü** ve

teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün **cilvesi** inbisat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak **çok büyük ve ihatalı, kalbî gözlere** görünür. Çünki azamet ve kibriya perde olur, herkesin kalbi göremez. Hem o cüz'î zîhayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki; onun Sânii, onu **görür**, **bilir**, **dinler**, istediği gibi yapar. Âdeta o zîhayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir zâtın **manevî bir teşahhusu**, bir **taayyünü** imana görünür. Ve bilhassa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede olunur. Çünki o **teşahhus-u ehadiyetin esasları** olan **ilim** ve **kudret** ve  **hayat** ve **sem'** ve **basar** gibi manaların hem nümuneleri insanda var; o nümuneler ile onlara işaret eder. Çünki meselâ, gözü veren zât, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze

gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. Hem kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin.” **Ş:10**

“Hem **Fettah** ve **Musavvir** isimlerinin **tecellileriyle** başta insan olarak bütün hayvanatın, su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar sîmalarına bak, **fettahiyet** ve **musavviriyet-i İlahiyenin** mu'cizatlı cemalini gör.

İşte bu mezkûr misallere kıyasen esma-i hüsnanın her birisinin kendine mahsus öyle kudsî bir cemali var ki; birtek **cilvesi**, koca bir âlemi ve hadsiz bir nev'i güzelleştiriyor. Birtek çiçekte bir ismin **cilve-i cemalini** gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir ve Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve Cennet'i iman gözüyle görebilirsen bak gör. Cemal-i Sermedî'nin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemali ile mukabele etsen, çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalaletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhuyla mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahluk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun.” **Ş:78**

“Ve keza her bir **zîhayat**, çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Meselâ, bir zîhayat vücuda geldiğinde **Bari** isminin **cilvesine**, teşekkülünde **Musavvir** sıfatının **cilvesine**, gıdalandığı zaman **Rezzak** isminin **cilvesine**; hastalıktan şifa bulduğunda, **Şâfî** isminin tecellisine ve hakeza **tesirde mütesanid**, **âsârda mütehalif**, çok sıfat ve isimlere mazhardır.” **Ms:56**

**Keza, “**Basar masnuatı görüp de, **basiret Sânii görmezse** çok garib ve pek çirkin düşer. Çünki o halde **Sâniin manen, kalben görünmemesi,** ya **basiretin** fıkdanındandır veya **kalb gözünün** kör olmasındandır veya pek dar olduğundan mes'eleyi azametiyle kavramadığındandır. Veya bir **hızlan'dır**. Ve illâ Sâniin inkârı, basarın şuhudunu inkârdan daha ziyade münkerdir.” **Ms:210**

**Netice: Bu cilve tecellinin mahiyeti hakkında Hz. Üstad diyor ki:**

“Cedavil-i ekvanda **cereyan-ı tecelliyat-ı İlahiyeyi** ve melekûtiyet-i eşyada **sereyan-ı füyuzatı** ve meraya-yı mevcudatta **tecelli-i esma ve sıfâtı,** yalnız zevken anlaşılır birer hakikat”tır. **Ms:256**

**Yani tecelli-i esma, ince, derin olup kalbî hissiyatla hissedilir. Anlama merakıyla devam edilirse, zamanla kişiye bazı dereceleri inkişaf eder.**

405