#### ¬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«!

###### MUSİKÎ

**Müzik, Ses ölçülerinden, ölçülü ses ve san’atkârlığıdır. Kulaklarda güzel seslerden zevk alma kabiliyetini yaratan Allah, kulaklar için de güzel sesleri yaratan yine O’dur. Yani, fıtraten ses ve kulak münasebetini Allah tanzim etmiştir.**

“Meselâ kulak, sadâların enva’larını, latif nağmelerini ve mesmuat âleminde Cenab-ı Hakk’ın letaif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükâfatı var.” **S:646**

**Yine Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:**

“Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her

birerlerine lâyık ücretlerini verecektir.” **S:647**

**Demek kulak fıtraten meşru sesi dinleme hakkına sahibdir. Fakat yine her organ için olduğu gibi, kulak için de seslerin zevki, meşru ve gayr-i meşru olarak iki kısma ayrılır. Gayr-ı meşru kısmı için şu**

**örnekler verilebilir:**

## “¬u[¬A«, ²w«2 Åu¬N­[¬7 ¬b<¬f«E²7~«Y²Z«7 >¬h«B²L«< ²w«8 ¬‰\_ÅX7~ «w¬8«—

°w[¬Z­8 °~«g«2 ²v­Z«7 «t¬\³7—­~ ~®—­g­; \_«;«g¬FÅB«<«— ¯v²V¬2 ¬h²[«R¬" ¬yÁV7~

(31:6) … insanlardan kimi de vardır ki, Allah yolundan bilmiyerek sapıtmak ve onu (Allah yolunu) eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (oyalayıcı söz ve sesleri) satın alır. İşte bunlara mühîn bir azab vardır...”

**Yani ihanet cezası olarak rezaletlik cezası verilir.**

**Mezkûr âyette geçen** “ b<¬f«E7~ «Y²Z«7 “Laf eğlencesi” : eğlence söz, insanı oyalayan,

(haktan) işinden alıkoyan, asılsız hikâyeler, masallar, romanlar, tarih kılıklı efsaneler, güldürücü lakırdılar, hokkabazlıklar, gevezelikler, teganniler, (şarkılar) gibi eğlence sesler.……..

¯v²V¬2 ¬h²[«R¬" ¬yÁV7~ ¬u[¬A«, ²w«2 Åu¬N­[¬7 Bilmiyerek Allah yolundan sapıtmak, yani **saptırdığını hissettirmeden,** yaptığı işin akıbetini sezdirmeden dini, ahlâkı bozmak; ~®—­g­; \_«;«g¬FÅB«<«— ve onu, yani Allah yolunu, hak dinini eğlence yerine tutmak için...” **böyle nefsanî yola sapıp saptırırlar.**

(Elmalılı.Tefsiri: 3837-3838)

**Sefahete medeniyet, salabet-i diniyeye irtica diyerek milli ahlâkı tahrib etmeğe çalışan münafıklar, bu âyetin tehdidine mazhardırlar.**

**Çok âyetlerde olduğu gibi mezkûr âyetin de umum zamanlara bakan mana külliyeti vardır. Bilhassa zamanımızda tekniğin gelişmesiyle bütün insanlara tesir etmek imkânını veren radyo ve**

**televizyon gibi neşir organları yoluyla insanları diyanetten, maneviyattan ve faziletten alıkoymak ve sefahete atmak olan din düşmanlarının dehşetli planlarından, bu âyet insanları ikaz eder.**

**Keza İblis’in ve İblis’e bağlı olan sefih insî şeytanların, yani münafık cereyanların halkı şehevî çalgılarla dalalete itmesine ve ihtilalci ve neşriyatta yaygaracı müfsidlere işaret eden (17:64) âyeti de gayetle câlib-i dikkattir. Bu ayet, İslam prensiblerinin 167.p.da izah ediliyor.**

**Bir rivayette buyuruluyor ki:**

## «h²[«' ««— Åw­;Y­W¬±V«Q­# ««— Åw­;—­h«B²L«# ««— ¬\_«X²[«T²7~ ~Y­Q[¬A«# «

 ²a«7«i«9 «t¬7† ¬u²C¬8 |¬4 ¬ °•~«h«& Åw­Z­X«W«$«— Åw¬Z[¬4 ¯?«‡\_«D¬# |¬4

Ú ¬}«<³²~ Û ¬yÁV7~ ¬u[¬A«, ²w«2 Åu¬N­[¬7 ¬b<¬f«E²7~ «Y²Z«7 >¬h«B²L«< ²w«8 ¬‰\_ÅX7~ «w¬8«—

“Yani: Şarkıcı cariyeleri ne satın ne de satın alın, ne de öğretin. Onlarla yapılan ticarette hayır yoktur, parası da haramdır. “İnsanlardan bazıları, Allah yolundan saptırmak için boş lafa müşteri çıkanlar vardır.” **(Lokman Suresi, 6)** âyet-i celilesi bu gibilerin hakkında nazil olmuştur.” **1**

**Diğer bir rivayet de şöyledir:**

“ ¬`²V«T²7~ |¬4 «»\_«S¬±X7~ ­a¬A²X­< «š\_«X¬R²7~ Å–¬~ …….Şarkı ve çalgı, kalbde nifak tohumlarının büyümesini sağlar.” **2 Yani çalgı, milli ahlâkı bozarak sefahete ve giderek fitne ve anarşizme kapı açar. Cemiyet, içinde yaşanmaz bir duruma girer.**

**Başka bir hadiste de şöyle buyuruluyor:**

## ¬yÁV7~«ÄY­,«‡\_«<«w[¬W¬V²K­W7~«w¬8 °u­%«‡ «Ä\_«T«4 °¿²g«5«— °e²K«8«— °r²K«' ¬}Å8­²~ ¬˜¬g«;|¬4

­‡Y­W­F²7~ ¬a«"¬h­-«— ­¿¬ˆ\_«Q«W²7~«— ­\_«X²[«T²7~ ¬«h«Z«1~«†¬~ «Ä\_«5 Ó «¾~«† |«B«8«—

“Bu ümmette **hasf**, (**yere batma**), mesh (İslam prensibleri ansiklopedisinin aynı

maddesinde izahat var) ve kazf **(gökten taş yağması)** belaları vardır, buyurdu.

Müslümanlardan bir adam: Ey Allah’ın Resulü, bu ne zaman? diye sordu. Peygamber (A.S.M.) **Şarkıcı kadınlarla çalgı âletlerinin** yaygın hale geldiği ve **içki içmek çoğaldığı** vakit, buyurdu.” **3**

**Bu rivayet zamanımızı ayniyle bildiriyor. Bu ikaz Müslümanları uyandırmalı fakat ekseriyet gayetle gafil. İşte dinde bildirilen fitneden kaçınız, bu yaşayış ve anlayıştan uzak durun demektir.**

Hasf (yere batma) ve zelzele ile alâkalı ayet notları:

*-Dünya servetine dayananların kıyamete kadar gelen muakiblerinden yere batırılma*

*(hasf) cezaları: (28:81) manaca alâkalı ayet (34:9) (67:16)*

-Müfsidlerin zelzele musibetiyle cezalandırılmalarına bakan ayet: (10:26) Müşriklere gece veya gündüz gelen helaket (7:4)

1. T.T.ci: 5 hadis: 867
2. T.T.ci: 5 hadis: 866
3. T.T. ci: 5 hadis: l008

Bir hadis-i şerifte mealen şöyle buyuruluyor:

“Bir zaman gelecektir ki, ümmetimden muhakkak bir takım zümreler türeyecektir. Bunlar zina etmeyi, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, defler dümbelekler ile eğlenmeyi helal ve mübah sayarlar. Bunlardan bir takım merhametsiz ve hodgâm zümreler de dağ mesirelerine yaslanacaklar. Bunun üzerine Allah, sevip eğlendikleri dağı üzerlerine indirerek, bir kısmını helâk edecek, sağ kalan öbürlerini de kıyamet gününe kadar maymun ve domuz suretlerine tebdil edecek.” **(S.B.M. Hadis No: 1892 tercümesinden)**

Şimdi de meşru sesler bahsine geçelim:

**Güzel seslerin meşruiyetine delalet eden şu âyet:**

“(34:10) ­y«Q«8 |¬"¬±—«~ ­Ä\_«A¬%\_«< Ey dağlar, dedik onunla beraber te’vib, yani terci’ yapın; ötün, çınlayın h²[O7~«— siz de ey kuşlar!

Yani **Davud’a** öyle güzel bir ses, öyle şanlı bir eda verilmişti ki, akşam sabah tesbih ettikçe, onun sesine bütün dağlar ve kuşlar iştirak eder, çınlar, öterlerdi. Demek ki, güzel sesle hüsn-ü elhan Davud’un bir fazilet-i mahsusası, kuşları dahi başına toplayan bir mu’cizesi olmuştu. Bu mana iledir ki, savt-ı Davud meşhur olduğu gibi, Mezamir-i Davud da meşhurdur. Bu güzel sanatı, İslâm’da suret-i mutlakada mezmum zannedenler olmuştur. Fakat bilmek lâzım gelir ki, mezmum olan lühun-u fısktır (fısk olan nağmelerdir). Yoksa Kur’an okurken tertil ve tahsin-i savt, me’murun bihdir. Bu babda kütüb-ü sıhahda hayli hadisler vardır.

Bir çokları da müsikînin tesirini ruhanî zannederler. Böyle bir zan, ruhu heva zannetmektir. Ses, bir hava ihtizazı olduğu için musikînin doğrudan doğruya verdiği tesir ve heyecan, bir buse zevki gibi cismanî ve asabî bir tesirdir. Taganni, ancak bir kelimenin, bir kelâmın manasını ruha duyurmağa hizmet etmesi itibariyledir ki, ruhanî bir kıymet alabilir. Ehl-i fısk, hep şehevanî mevzularla cismanî heyecan aradığı için manayı öldürerek, sade asaba basan kuru nağmelerle cismanî tesir arar. Bu ise ruhanî şuuru terbiye değil, ifna eder. Belki fâsık için bütün şuurundan geçip mest-i laya’kıl olmak bir zevktir. Fakat dinin, şer’in vermek istediği zevk bu değil; güzel manalı, mukaddes şuurlu bir hayat yaşatmaktır.” **(Elmalı Tefsiri: 3948)**

**Sefahet ve dalalete düşen bir insan, vahşetli bir halet-i ruhiye ile âleme bakar, âlemi de vahşetli**

**görür. Böyle insanlar hakkında Bakara Suresi’nin 7. âyetindeki** “ ²v¬Z¬Q²W«,|«V«2«— kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar,

nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan

zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nur-u iman sayesinde, rüzgarların terennümatını, bulutların na’ralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her nevi’den Rabbanî kelâmları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba’ ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.

Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevi yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri iras eden avazlar, matem seslerine inkılab eder. Kalbde, o ulvi hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, malikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz

gurbetler hasıl olur.

Bu sırra binaendirki, şeriatça **bazı savtlar helal**, **bazıları da haram kılınmıştır**. Evet ulvi hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden sesler, helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı te’sire göre hüküm alır.” **İ:70 4**

**Evet** “O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves olur münbasit;

ruha ferah veremez.

Kur’an’ın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maalî verir. İşte bu sırra binaen,

Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M.) lehviyatı istemez.

Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helal diye izin verip... Demek hüzn-ü Kur’anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez.

Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet **haramdır**. Değişir eşhasa göre; herkes birbirine benzemez.” **S:737**

Teslimiyetli insanlar için bu bilgi kâfidir.

**4 Burada beyan edilen musikî tesirinin şahıstan şahısa değişeceği hususunun su-i istimal edilmemesi için nazara alınması gereken bazı noktalar vardır. Ezcümle, nağmelerin kız ve kadın sesiyle olmaması, gayr-i ahlâkî veya itikadiyata aykırı manaları taşımaması gibi şartlar var. Bu tarz nağmelerin kişiye su-i tesir edip etmiyeceği mevzubahis olamaz, suret-i kat'iyede memnu'dur.**

**Böyle dince memnu' nağmelerin dışında kalan musiki ve kişilere göre tesiri değişebilen seslerin cevazında, kişinin şahsî kemalat veya sefahet durumu nazara alınıyor. Kur'an (49:7) âyetinde açıkça ve çok manidar ifade edildiği gibi; dinî hayatı kemal-i ciddiyetle yaşayan insan, manen tekâmül edip nefsaniyatı ve günahları kerih görür, hoşlanmaz. Nefsanî zevkler içinde hayat geçirenler de, maneviyattan hoşlanmaz, sıkılır. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikatı vecize şeklinde şöyle ifade eder:**

“Kâmilîn insanların zevk-i maâlîsini hoşnud eden bir hâlet; çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvanî içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez.” **(S.736)**

**Bu asrın insanlarının ekserisinin mevcud cemiyetin umumileşmiş sefaheti içinde ne halde olduğu zahirdir. Hayale geliyor ki; bu asrın sefih insanlarına güzel bir ilahî dinletilse, “Getir saki bir kadeh” diyecek...**

¬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«!

###### MUVAFFAKIYET ve müteallikatı

“Fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş **şarlatan münafıklar**, dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahir deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki **daha ziyade gayret et**. Çünki onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta **muvaffakıyetleri** muvakkattır ve **istidracdır**, bir mekr-i İlahîdir.” **S:389**

“(Yine o hâlis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır.)

**Sâniyen:** Neşr-i envâr-ı Kur’aniyedeki **muvaffakıyetin** ve **gayretin** ve şevkin, bir ikram-ı İlahîdir, belki bir keramet-i Kur’aniyedir bir inayet-i Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum.” **M:32**

“**Eğer desen:** Hilafet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali’nin fevkalâde iktidarı, hârikulâde zekâsı ve yüksek liyakatıyla beraber seleflerine nisbeten **muvaffakıyetsizliği** nedendir?

**Elcevab:** O mübarek zât, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere lâyık idi. Eğer tam **muvaffakıyet-i siyasiye** ve tamam saltanat olsaydı, “Şah-ı Velayet” ünvan-ı manidarını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahirî ve siyasî hilafetin pek çok fevkinde manevî bir saltanat kazandı ve Üstad-ı Küll hükmüne geçti; hattâ kıyamete kadar saltanat-ı manevîsi bâki kaldı.” **M:54**

“Sözler’in te’lifi vasıtasıyla Kur’ana hizmetimize bir mükâfat-ı âcile ve bir vasıta-i teşvik olan inayat-ı Rabbaniye, bir **muvaffakıyettir**. **Muvaffakıyet** ise, izhar edilir.  **Muvaffakıyetten** geçse; olsa olsa bir ikram-ı İlahî olur. İkram-ı İlahî ise, izharı bir şükr-ü manevîdir. Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur’aniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi **ihtiyarsız ve habersiz gelen** bir kerametin izharı, zararsızdır. Eğer âdi keramatın fevkıne çıksa, o vakit olsa olsa Kur’anın i’caz-ı manevîsinin şu’leleri olur. Madem i’caz izhar edilir, elbette i’caza yardım edenin dahi izharı i’caz hesabına geçer; hiç medar-ı fahr u gurur olamaz, belki medar-ı hamd ü şükrandır.” **M:370**

“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**

“Vazife-i İlahiye olan **muvaffakıyet** ve halka kabul ettirmek ve **revaç vermek** ve  **galebe ettirmek** ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve **inayetlere mazhar etmek** gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir. O yeter” derler.” **K:263**

“Amele ve taate **muvaffak** olamayan azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir me’yusun gözüne, dinî mes’elelere münafî edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla ilân-ı isyan ederek İslâm

dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh a’male **muvaffak** olamayanlar, yeise düşmemek için şu âyete müracaat etsin:

­yÅ9¬! @®Q[¬W«% «x­9ÇH7! ­h¬S²R«< «yÁV7! Å–¬! ¬yÁV7! ¬^«W²&«\* ²w¬8 !x­O«X²T«# « ²v¬Z¬,­S²9«! ]«V«2 !x­4«h²,«! «w<¬HÅ7! «›¬(@«A¬2 @«< ²u5­

(39:53) ­v[¬&Åh7! ­\*x­S«R²7! «x­; ” **Ms:65**

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Hayat-ı dünyeviyeye kasden ve bizzât teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhal-i ikabında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede **muvaffakıyetindeki** hikmet nedir?

Evet o kâfir, kendi terkibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hak’ça nev’-i beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne -şuuru olmaksızın- hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı İlahiyenin mehasinini bilâ-şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garabet-i san’at-ı İlahiyeye nazarları celbediyor. Ne faide ki farkında değildir. Demek o kâfir, saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Amma vakitleri bildirmek gibi nev-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.” **Ms:212**

#### ¬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«!

###### MÜBAREZE

**Alemdeki bütün birbirine zıd varlıkların, sınıfların ve manaların arasındaki muaraza, muhalefet ve çarpışma gibi zıtlaşmalar olup, zerrelerden bütün varlıklar arasında cereyan ediyor. Bu kadar geniş dairede bulunan mübarezenin büyük hikmetleri vardır. Bu hikmetler külliyattan tahkik edilecek. Şöyle ki:**

“Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, Cennet ve Cehennem’in vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe’n ise; kanun-u tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumî kanunlar misillü, **kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler**... Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ sema âfâkında **melaike ve şeytanların mübarezesine kadar** o kanunun şümulünü iktiza eder.” **S:179**

**Hatta, 3. Surenin 124,125. ayetleri, meleklerde imdad-ı ilahiyi bildirir.**

“Saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki: Zîşuur için, bahusus en mühim vazifesi  **müşahede** ve **şehadet** ve **dellâllık** ve **nezaret** olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alâmet bıraksın. Nasılki nihayetsiz bahar mu’cizatına yağmuru işaret koymuş ve havarik-ı san’atına esbab-ı zahiriyeyi alâmet etmiş. Tâ, âlem-i şehadet ehlini işhad etsin. Belki o acib temaşaya, umum ehl-i semavat ve sekene-i arzın enzar- ı dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı, etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal’a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu **mübareze-i ulviyenin ilânı, hikmeten lâzımdır**. Elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hâdisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilâna münasib hiçbir hâdise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hâdisat-ı necmiye, bu recm-i şeytana ne kadar enseb düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki şu hâdisenin, bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasib bir hikmeti bilinmiyor. Sair hâdisat öyle değil. Hem şu hikmet, zaman-ı Âdem’den beri meşhurdur ve ehl-i hakikat için meşhuddur.” **S:180**

“**Sual:** Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta Enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inayet ve rahmet-i İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa hizb-üş şeytan olan ehl-i dalalete mağlub olmuşlar? Hem Hâtem-ül Enbiya’nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i a’zam gibi tesirli i’caz-ı Kur’anî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kâinattan daha cazibedar hakaik-i Kur’aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir?

**Elcevab:** Bu iki şık müdhiş sualin halli için, derince bir esas beyan etmek lâzım gelir.

Şöyle ki:

Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem cemalî, hem celalî iki kısım esması bulunduğundan ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi’ bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi **mübareze suretine getirip**, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle

kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi’ kıldığı için; o şecere-i hilkatın câmi’ bir semeresi olan insan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle getirip **bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp**, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.

İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehl-i dalalete karşı mağlub oluyor. Ve gayet za’f u aczde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten galib oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acib mukavemetin sırr-ı hikmeti şudur ki: Dalalette ve küfürde hem **adem ve terk** var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem **tahrib** var ki, çok sehildir ve âsandır; az bir hareket yeter. Hem **tecavüz** var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan insandaki **nebatî ve hayvanî kuvvelerin** tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârane ve akibet- endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta Habib-u Rabb-il Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın meslek-i kudsîsi, hem  **vücudî**, hem **sübutî**, hem **tamir**, hem **hareket**, hem hududda **istikamet**, hem **akibeti düşünmek**, hem **ubudiyet**, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere’de bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o **cazibe-i azîmeye** karşı şeytanî bir kuvve-i dafiaya kapılıp, dalalette kalmışlar.” **L:80**

“Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri “Elhamdülillah Elhamdülillah” ve bütün adem âlemleri “Sübhanallah Sübhanallah” derken ve ihatalı bir **kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken;** birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, mes’eleyi halledip karanlık kâinatı ışıklandırır. ¬Œ²\*«²!«: ¬!«x´WÅ,7! ­\*x­9 ­yÁV7«! (24:35) âyetinin envârından bir nurunu

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

**Yani bu alem-i şehadetteki küllî mübarezenin ebedileştirilmesi ile cemalî ve celalî isimlerin ebedi tecelligâhlarındaki hikmetin tezahürü hissedilir.**

“Hem şimdi bizimle uğraşan ve Abdülbâki ve Abdülhakîm ve Hacı Süleyman’ı nefyeden ve Yeşil Şemsi’yi tahliyeden sonra burada durduran adamlar, elbette Hâfız Mehmed ve Seyyid Şefik gibi salabet-i diniyeleri ile ve onların ölmüş reislerine ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhad ve bid’alara tarafdarlıklarını göstermemesiyle beraber, serbest bırakmamak ihtimalini de; hem Risale-i Nur’un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumî bir mes’elede kendi kendine merkezlerinde **mübarezesi zamanında şakirdlerini arkasında** bulmak ve kaçmamakla sarsılmaz ve mağlub olmaz bir hakikata bağlandıklarını mütereddid ve mütehayyir ehl-i imana göstermesi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız.” **Ş:327**

**Yani nifak cereyanının tecavüzünden kaçılırsa, tecavüz planının netice verdiğini görür ve tecavüzü devam ettirirler. Hem bu mübareze, mezkür hikmetin çok manidar ebedi tablolarıdır. Evet, Ş:322 p.1 de nazara verilen kahramanlar kafilesinin canlı filmi, ebedi olup muvakkat olamaz. Kur’anda bu mübarezelerin tekraren nazara verilmesi, büyük hikmetleri içindir. Teemmel… Ashab-ı Kehf’in azgın müşriklerle mübarezeleri, asırlar sonra ilaveli ve taklid olmasına rağmen hayretle seyredilir. Evet, 18. Surenin 14 ayeti.**

**Fikren yapılan bir mübareze nümünesi:** “Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip, bu hâdisede bazıların dedikleri gibi derseniz: “Bu risalelerin ile medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun.”

Ben de derim: “Dinsiz bir millet yaşayamaz” dünyaca bir umumî düsturdur ve bilhassa küfr-ü mutlak olsa Cehennem’den daha ziyade elîm bir azabı dünyada dahi verdiğini, Risale-i Nur’dan Gençlik Rehberi gayet kat’î bir surette isbat etmiş. O risale ise, şimdi resmen tab’edildi. Bir müslüman el’iyazü billah, eğer irtidad etse, küfr-ü mutlaka düşer; bir derece yaşatan küfr-ü meşkukta kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet-i hayat noktasında, mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünki geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedî müfarakatları, onun dalaleti cihetiyle, onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse, birden o hadsiz dostlar diriliyorlar. “Biz ölmemişiz, mahvolmamışız” lisan-ı halleriyle diyerek, o cehennemî halet, cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum:

**Kur’ana dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz**. O mağlub olmaz, bu memlekete yazık olur. (Haşiye) O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa hergün biri kesilse, hakikat-ı Kur’aniyeye feda olan bu başı zendekaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem.” **Ş:351**

Kur’an tasvib etmediği menfi bir mübareze:

“Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek. O hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî **mübarezede şu asrın bir düsturu** olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdad ile, birinin hatasıyla onun masum çok tarafdarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlub düşecek. Hem dünya için, dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’anın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatları bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirdleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve **maddî mübarezeyi tam bırakmak** ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.” **Ş:362**

**Yani böyle mübarezelere girmeyip uzak durmak gerek. Makbul mübareze, emr-i ilahi dairesinde ve dini korumak için olmalıdır.**

“Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için; hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve **mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd** etmeğe mesleğimiz itibariyle mecburuz. Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz’î kusuratı bahane ederek birbirini tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Âtıf’ın mektubunda, bir ihtiyar âlim ve vaiz, Risale-i Nur’a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Benim gibi binler kusurları bulunan bir bîçarenin, ehemmiyetli iki mazeretine binaen, bir sünneti (sakal) terkettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp, Risale-i Nur’a ilişmek istemiş.” **K:246**

“Şimdi umum beşerde sulh-u umumî için yani beşerin ifsad edilmemesi için çareler aranıyor, paktlar kuruluyor. Ve madem bu **hükûmet-i İslâmiye** musalahat-ı umumiye ve hükûmetin selâmeti için Yugoslavya’ya tâ İspanya’ya kadar onları okşayarak dostluk kurmaya çalışıyor. İşte bunların çare-i yegânesinin bir delili olarak gösteriyoruz ki, tesis edilecek Şark Dârülfünununun ilk müteşebbisinin bir ders kitabı olan ve ulûm-u müsbete ve fenniye ile ulûm-u imaniyeyi barıştıran ve bu otuz seneden beri bütün feylesoflara meydan

**(Haşiye):** Dört defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler, “Yazık olur” hükmünü isbat ettiler.

okuyan ve resmî ülemaya dokunduğu ve **eski hükûmetle resmen mübareze 1** ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve tahsine mazhar olan ve mahkemelerde beraet kazanan Risale-i Nur’un bu vatan ve millete temin ettiği asayiş ve emniyettir ki; İslâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku’ bulan dâhilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir. İşte nasılki bu vatan ve millette Risale-i Nur - emniyet ve asayişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade esbab bulunmasına rağmen- asayişi temin etmesi gösteriyor ki; o Doğu Üniversitesi’nin tesisi, beşeri müsalemet-i umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünki şimdi tahribat manevî olduğu için ona mukabil tamirci manevî bir atom bombası lâzımdır. İşte bu zamanda tahribatın manevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci manevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak üniversitenin mebde’ ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalalet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O manevî tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve manevî bir atom bombası olmuş.” **Em:186**

Mübarezenin islamî tarzına bakan bir izah:

“**S-** Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

**C-** Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte himmetiniz şevke binip  **mübareze-i hayat** meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı!x­O«X²T«# « (39:53) kılıncını istimal ediniz.

Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zabteden meyl-üt tefevvuk istibdadı

hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz ¬yÁV¬7 !x­9x­6 hakikatını o düşmana gönderiniz. Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır. Siz, !x­O¬"!«\* «: !:­h¬"@«. «: !:­h¬A².!«: (3:200) yu siper

ediniz. Sonra da, medenî-i bittab’ olduğundan ebna-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur- u şahsî karşı çıkar. Siz de, ¬‰@ÅXV¬7 ²v­Z­Q«S²9«! ¬‰@ÅX7! ­h²[«' olan mücahid-i âlîhimmeti mübarezesine

çıkarınız. Sonra başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini kırar. Siz

de «–x­V±¬6«x«B­W²7! ¬uÅ6«x«B«[²V«4 ¬˜¬h²[«3 « ¬yÁV7! ]«V«2 olan hısn-ı hasîni himmete melce ediniz. Sonra da acz ve nefsin itimadsızlığından neş’et eden tefviz ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de ²v­B²<«G«B;! !«)¬! Åu«/ ²w«8 ²v­6Çh­N«< « (5:105) olan

hakikat-ı şahikayı üzerine çıkarınız. Tâ o düşmanın eli o himmetin dâmenine yetişmesin. Sonra Allah’ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de

### «“¬G±¬[«, ]«V«2 ²hÅ8«@«B«# ««: «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,¬! (11:112)

**1** Yukarıda anlatılan **eski hükûmetle resmen mübareze:** hukuk-u ümmeti korumada mehdiyetin vazifesi olup zaman ve mekân dairesinde küllidir. Bu mübarezenin intişarına bakan tebliğler de hizmettir. İstenmeyen mübareze ise, ferdler arasında ve ekseriya hissi olanlardır. Bu iki mübareze tarzını tefrik etmeli.

olan kâr-aşina ve vazifeşinas olan hakikatı gönderiniz. Tâ onun haddini bildirsin. Sonra umum meşakkatın anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de ]«Q«, @«8 Å¬! ¬–@«,²9¬Ÿ²7¬ «j²[«7 (53:39) olan mücahid-i âlîcenabı o

cellad-ı sehhara gönderiniz. Evet size meşakkatta büyük rahat var. Zira fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı, yalnız sa’y ve cidaldedir.” **Mü:95**

#### ¬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«!

MÜCAHEDE

**Cehd kökünden alındı. Mütecaviz din düşmanlarına karşı maddi ve manevi cihad etmek. Dine hizmet için ve kitabta bildirildiği gibi tebliğ faaliyetinde bulunmak gibi manalara gelir.**

“Mücahede, mukateleden eammdır. Nitekim rivayet olunur ki, Hazret-i Hasan bu âyeti (yani, 22:78. ayetini) okumuş ve demiştir ki: Adam, Allah uğrunda cihad eder ve halbuki bir kılıç vurmamış bulunur.” **(Elmalılı Tefsiri. Sh:3423)**

**İnsî ve cinnî şeytanlara ve nefsanî meyillere karşı koyma gayretinde olmak. Tekâmül ve terakki etmek yolu olan ahkâm-ı şer’iyeye uymada hassasiyet göstermek.**

**Evet, insanlardaki** “İstidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zenbereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı.” **L:71**

“Melaikeler ise onlarda **mücahede ile terakkiyat yoktur**. Belki herbirinin sabit bir

makamı, muayyen bir rütbesi vardır.” **S:353**

“ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

²v¬Z¬,­S²9«! ¬x­[­Q¬" ²v­;«h«M²"«! !®h²[«' ¯•²x«T¬" ­yÁV7! «(!«\*«! !«)¬! Kur’an-ı Hakîm’de Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm demiş: ¬šxÇK7@¬" ½?«\*@Å8«« «j²SÅX7! Å–¬! ]¬,²S«9 Î›¬±I«"­! @«8«: (12:53) Evet nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise, sen bahtiyarsın.

Fakat bazan olur ki, nefs-i emmare, ya **levvameye** veya **mutmainneye** inkılab eder; fakat

**silâhlarını** ve **cihazatını** a’saba devreder. A’sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları **mutmainne** iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, **emraz-ı kalbden** vaveylâ etmişler. İşte bu zâtlardaki, nefs-i emmare değil, belki a’saba devredilen nefs-i emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir. İnşâallah aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emraz-ı kalbiniz değil, belki **mücahedenin devamı için beşeriyet itibariyle a’saba intikal** eden ve **terakkiyat-ı daimîye sebebiyet** veren, dediğimiz gibi bir halettir.” **M:329**

“ Sual: Şerr-i mahz olan şeytanların icadı ve ehl-i imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip Cehennem’e girmeleri, gayet müdhiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alelıtlak ve Rahîm-i Mutlak ve Rahman-ı Bil-Hakk’ın rahmet ve cemali, bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor?

Şu mes’eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor.

**Elcevab:** Şeytanın vücudunda cüz’î şerler ile beraber bir çok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidadda dahi ondan daha ziyade meratib var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, elbette bir hareket ister, bir

muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zenbereğinin hareketi, **mücahede ile** olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa, melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı.” **L:71**

**“Sual:** Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta Enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inayet ve rahmet-i İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa hizb-üş şeytan olan ehl-i dalalete mağlub olmuşlar? Hem Hâtem-ül Enbiya’nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i a’zam gibi tesirli i’caz-ı Kur’anî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kâinattan daha cazibedar hakaik-i Kur’aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir?

**Elcevab:** Bu iki şık müdhiş sualin halli için, derince bir esas beyan etmek lâzım gelir.

Şöyle ki:

Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem **cemalî**, hem **celalî** iki kısım esması bulunduğundan ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi’ bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine getirip, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle kâinatı **kanun-u tegayyür ve tahavvül** ve **düstur-u terakki ve tekâmüle** tâbi’ kıldığı için; o şecere-i hilkatın câmi’ bir semeresi olan insan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle getirip **bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar** bir **mücahede kapısını açıp**, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için **hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş**.” **L:80**

“Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz **kör hissiyat bulunduğu** için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya **tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin**. Ve Risale-i Nur’un erkânları gibi **herşeyini, enaniyetini bıraksın**.” **K:233**

“Ey, bin seneden beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapan bir milletin torunları olan cengâver ruhlu kardeşlerim! Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur’an- ı Azîmüşşan’ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki; tahkikî iman dersleriyle, iman mertebelerinde terakki ve teâli ettirsin. Hem korkak değil, bilakis Risale-i Nur talebeleri gibi cesur ve kahraman ve fa’al ve amel-i sâlih sahibi, mütedeyyin, müttaki ve bununla beraber, şahsî rahatlık ve menfaatlarını iman ve İslâmiyet’in kurtuluşu uğrunda feda eden, **fedai ve mücahid Müslümanlar yetiştirsin**, neme lâzımcılıktan kurtarsın. Hem taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimalleri karşısında, tahkikî iman kuvvetinden gelen bir cesaretle, Kur’an ve İslâmiyet cephesinden asla çekilmeyen, “Ölürsem şehidim, kalırsam Kur’anın hizmetkârıyım” diyen ve yılgınlık haline düşmeyen sadık ve ihlaslı, yalnız Allah rızası için hizmet eden, Nur talebeleri gibi İslâmiyet hâdimleri yetiştirsin, böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin.”**Ko:44**

#### ¬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«!

###### MÜCEDDİD

(Bk: Mehdiyet)

**Lügat manasiyle yenileyen, yenileyici demektir. Dinî bir tabir olarak da: Daha çok hilafet merkezinde zuhur eden fitneyi izale etmek vazifesiyle manen vazifeli bir şahs-ı maneviyi ifade eder. Keza, dinî hakikatleri izah ve isbat yolunda ve tebliğde zamanın anlayış derecesine uygun olarak ve hikmet-i Kur’aniyeye istinaden ve kâinat kitabını esas alan bir harekettir.**

“Bir hadiste şöyle buyurulur:

# ­h«'³²~«— «}«W²U¬E²7~ ­y«7 ­yÁV7~ ­`¬Z«< ­`«;«— \_«W­;­f«&«~ ¬–«Ÿ­%«‡ |¬B¬±8­~ |¬4 ­–Y­U«<

**1** ¬–\_«O²[ÅL7~ ¬}«X²B¬4 ²w¬8 Çf«-«~ ¬}Å8­²~ ¬˜¬g«; |«V«2 ­y­B«X²B¬4 ­–«Ÿ²[«3

Bu hadis-i şerif, ümmet-i Muhammediyenin hayatı nokta-i nazarında çok şamil bir te’siri haiz iki şahsı haber vermektedir. Bunlardan biri, mahz-ı mevhibe-i İlahiye olacak ve kendisine hikmet-i İlahiye ve hikmet-i Kur’aniye ihsan edilecek. Diğeri de, fitnesi bu ümmet-i Muhammed’e şeytandan daha te’sirli olan bir şerir zalim olacaktır.” **İPA.2294/2**

**İslâm tarihi seyri içinde zuhur eden müceddidlerin tesbitinde, ülema-i İslâm az çok farklı tercihler yapmışlardır. Zira istikbal-i dünyeviyedeki hâdisatın dinî naslarla tayin edilmeleri hikmet-i ilahiyeye uygun gelmediğinden, bazı âyet ve hadislerin ancak işarî manaları ve müceddidiyet için gerekli bazı hususiyetler, müceddidin tesbitinde ölçü alınmaktadır.**

**Bu ise nassen bir sarahat olmadığından asrın müceddidini kabul etmekte itikadî bir mecburiyet getirmez.**

**Ancak asrın müceddidini ve müstakim cemaatını bilmeyen kimse, cemiyette yaygın hale gelen fit- neleri, bid’aları ve dalaletleri sezip görmek ve onlardan içtinab etmek ve taklidî olan imanını muhafaza etmek çok zorlaşır ve insan tehlikeli bir cehalette ve gaflette kalır. Binaenaleyh asrın müceddidini tanımak ve onun dairesi dışında kalmamak gerektir.**

**Aynı zaman ve mekânda Deccaliyetle mücahede halinde olacağı haber verilen Mehdiyet cereyanının da en büyük ve en son müceddid ve mehdiyet hareketi olduğu zâhir oluyor. Zira Mehdiyetin mücahedesiyle yapılan ıslahattan sonra, (18:99) âyetinde de işaret edildiği gibi; tekrar ortaya çıkacak olan fitne, kıyametin kopmasına sebeb olacak olan fitnedir.**

Alim bir zat müceddid hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Malûm olsun ki: “Zübdet-ür Resail Umdet-ül Vesail” namında kutb-ül ârifîn Ziyaeddin Mevlâna Şeyh Hâlid’in (K.S.) mektubat ve resail-i şerifelerinden muktebes nasayih-i kudsiyenin tercümesine dair bir risaleyi onüç sene mukaddem, Bursa’da Hocam Hasan Efendi’den almıştım. Nasılsa mütalaasına muvaffak olamamıştım. Tâ bugünlerde kitablarımın arasında birşey ararken elime geçti. Dedim: “Bu Hazret-i Mevlâna Hâlid, Üstadımın hemşehrisidir. Hem İmam-ı Rabbanî’den sonra, tarîk-i Nakşî’nin en mühim kahramanıdır. Hem Tarîk-i Hâlidiye-i Nakşiye’nin pîridir.” Risaleyi mütalaa ederken Hazret-i Mevlâna’nın tercüme-i halinden şu fıkrayı gördüm:

**1** R.E. shf: 5l8

Ashab-ı Kütüb-ü Sitte’den İmam-ı Hâkim Müstedrek’inde ve Ebu Davud Kitab-ı Sünen’inde, Beyhakî Şuab-ı İman’da tahric buyurdukları:

@«Z«X<¬( @«Z«7 ­(±¬G«D­< ²w«8 ¯^«X«, ¬?«@¬8 ±¬u­6 ¬‰²!«\* ]«V«2 ¬^Å8­²! ¬˜¬H´Z¬7 ­b«Q²A«< «yÁV7! Å–¬!

yani “Her yüz senede Cenab-ı Hak bir **müceddid-i din gönderiyor**.” **B:163**

“Üstadım kendine ait medh ü senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur’ana ait olup, medh ü sena Kur’an’ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazret-i Mevlâna’nın birkaç farkı var:

**Birisi:** Hazret-i Mevlâna, zülcenaheyndir. Yani hem Kadirî, hem Nakşî tarîkat sahibi iken, Nakşîlik Tarîkatı onda daha galibdir. Üstadım bilakis Kadirî meşrebi ve Şazelî mesleği daha ziyade onda hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki: Hazret-i Mevlâna Hindistan’dan Tarîk-ı Nakşî’yi getirdiği vakit, Bağdad dairesi Şah-ı Geylanî’nin ba’de-l memat hayatta olduğu gibi, taht-ı tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlâna’nın manen tasarrufu -bidayeten- cây-i kabul göremedi. Şah-ı Nakşibend ile İmam-ı Rabbanî’nin ruhaniyetleri Bağdad’a gelip Şah-ı Geylanî’nin ziyaretine giderek rica etmişler ki; “Mevlâna Hâlid senin evlâdındır, kabul et!” Şah-ı Geylanî, onların iltimaslarını kabul ederek Mevlâna Hâlid’i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlâna Hâlid birden parlamış. Bu vakıa; ehl-i keşifçe vaki’ ve meşhud olmuştur. O hâdise-i ruhaniyeyi, o zaman ehl-i velayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rü’ya ile görmüşler. Üstadımın sözü burada hitam buldu.

**İkinci fark şudur ki:** Üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten azlediyor. Yalnız  **Risale-i Nur’u merci’ gösteriyor.** Hazret-i Mevlâna Hâlid’in şahsiyeti, kutb-ül irşad, merciil-has ve-l âmm olmuştur.

**Üçüncü fark:** Hazret-i Mevlâna Hâlid, zülcenaheyndir. Fakat zamanın muktezasıyla ilm-i tarîkatı ve Sünnet-i Seniyeyi esas tutmak cihetiyle tarîkatı daha ziyade tutmuşlar. O noktada sarf-ı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezasıyla ilm-i hakikatı ve hakaik-i imaniye cihetini iltizam ederek, tarîkata üçüncü derecede bakmışlar.

**Elhasıl:** Baştaki hadîs-i şerifin “her yüz sene başında dini tecdid edecek bir  **müceddidi gönderiyor**” va’d-i İlahîsine binaen, Hazret-i Mevlâna Hâlid, -ekser ehl-i hakikatın tasdikiyle- 1200 senesinin yani **onikinci asrın müceddididir**. Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüş. Kanaat verir ki -nass-ı hadîs ile- Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir.

Benim üstadım daima diyor ki: “Ben bir neferim, fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende yoktur. Belki Kur’an-ı Hakîm’in feyzinden tereşşuh eden Risale-i Nur eczaları, bir **müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyorlar**.”

Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum.

Aziz, sadık, muhterem kardeşimiz Hoca Haşmet!

Şamlı Hâfız Tevfik” B:165

Senin, **müceddid hakkında**ki mektubunu hayretle okuduk ve Üstadımıza da söyledik.

Üstadımız diyor ki:

Evet bu zaman **hem iman ve din için**, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, hem  **hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid** ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri ona nisbeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor.

**Rivayat-ı hadîsiyede, tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise, imanî hakaikteki tecdid itibariyledir**. Fakat **efkâr-ı âmmede**, **hayatperest insanların nazarında** zahiren geniş ve hâkimiyet noktasında cazibedar olan **hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü** için, o adese ile o nokta-i nazardan bakıyorlar, mana veriyorlar.

Hem bu üç vezaifi birden bir şahısta, yahut cemaatte, bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, âdeta kabil görülmüyor.  **Âhirzamanda**, Âl-i Beyt-i Nebevî’nin (A.S.M.) cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdi’de ve cemaatindeki şahs-ı manevîde ancak içtima edebilir. Bu asırda, Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur’un hakikatına ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsine, hakaik-i imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış. Yirmi seneden beri o vazife-i kudsiyede tesirli ve fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zendeka ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip, yüzbinler ehl-i imanın imanlarını kurtardığını kırkbinler adam şehadet eder.

Amma benim gibi âciz ve zaîf bir bîçarenin, böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklemek tarzında, şahsımı medar-ı nazar etmemeli diyor ve size selâm ediyor. Biz de zâtınıza ve oradaki Risale-i Nur’la alâkadar olanlara selâm ediyoruz.

Risale-i Nur şakirdlerinden

Emin, Feyzi, Kâmil” K:189

**Bu mektubun baş kısmında geçen üç müceddid, mehdiyet hareketini teşkil eder. İman hizmeti, mehdiyetin aslı olup ikinci ve üçüncü hizmetler ictimaiyyun heyeti ile siyasiyyun heyeti yine mehdiyete bağlı kalarak vazife taksimi dairesinde icraatta bulunurlar.**

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

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

“Bu misillü, Bediüzzaman’ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır.

Ve Hoca Mustafa’ya emretmiş, “Söylediğimi yaz!”

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

**Eski Fetva Emini Ali Rıza**” **K:194**

**“…..** her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acib ve komitecilik ve şahs-ı manevî-i dalaletin tecavüzü zamanında bir **şahs-ı manevî müceddid** olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da hârika olsa, şahs-ı manevîye

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

karşı mağlub olmak kabildir. Risale-i Nur’un o cihette bir nevi müceddid olması kaviyyen muhtemel olduğundan o sıfatlar, hâşâ benim haddim değil; belki mükerrer yazdığım gibi, benim hayatım Risale-i Nur’a bir nevi çekirdek olabilir. Kur’anın feyziyle Cenab-ı Hakk’ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur’un meyvedar, kıymetdar bir ağaç hükmüne icad-ı İlahî ile geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm gittim. Bütün kıymet Kur’an-ı Hakîm’in manası ve hakikatlı tefsiri olan Risale-i Nur’a aittir.” **Em:152**

“Ümmetin beklediği, **âhir zamanda** gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi ve en büyüğü ve en kıymetdarı olan îman-ı tahkikîyi neşr ve ehl-i îmanı dalâletten kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi **aynen bitemâmiha** Risale-i Nurda görmüşler. İmam-ı Ali ve Gavs-ı Âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zâtın makamını Risale-i Nurun şahs-ı mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bâzan da o şahs-ı mânevîyi bir hâdimine vermişler, o hâdime mültefitane bakmışlar. Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; **sonra gelecek** o mübarek zat, Risale-i Nuru bir programı olarak **neşr ve tatbik** edecek. O zâtın ikinci vazifesi, Şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli **îtikad** ve **ihlâs** ve **sadakatle** olduğu halde, bu ikinci vazife, gayet büyük maddî bir kuvvet ve hâkimiyet lâzım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zâtın **üçüncü vazifesi,** Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâma bina ederek, **İsevî ruhanîleriyle ittifak edip** Dîn-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve te'vile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşa verir ve vermiş.. hücumlarına vesile olur. Çünki, birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar, öteki cihetlere hamlederler.”**St:10**

**Mehdiyet veya müceddidiyet meselesinde bizzat başında bulunmak veya temsil etmek farkını görmek lazımdır. Yani, mehdiyet teşkil eden üç vazifeden birincisi, mehdiyetin hakikatı ve asliyeti olup Hz. Üstad bizzat başında bulunmuştur. Diğer, iki vazifenin de hareket proğramını verip temsil etmek makamında kalmış olduğundan meseleyi rahat anlamak için bu ciheti anlamak gerekiyor. Yani Bediüzzaman 1. vazifeyi icra, 2 ve 3. Vazifeleri ve icra edenleri temsil eden mehdi-i a’zamdır diye anlamak isabetli olur. Bu mesele açık anlatmak makamı olmadığından biraz kapalı ifade edildiğinden dikkat istiyor.**

Daha çok müceddidiyete bakan

## **2** «u[¬= ³~«h²,¬~ |¬X«" ¬š³\_«[¬A²9«\_«6 |¬BÅ8­~ ­š\_«W«V­2 **3** ¬š³\_«[¬A²9«²~ ­y«$«‡«— ­š\_«W«V­Q²7«~

\_«Z«X<…«

\_«Z«7 ­…¬±f«D­< ²w«8 ¯}«X«, ¬?«\_¬8 ¬±u­6 ¬‰²~«‡ |«V«2 ¬}Å8­²~ ¬g«Z¬7 ­b«Q²A«< «yÁV7~ Å–¬~

**4** gibi hadis-i şerifler, müceddidiyetin varlığını gösteren naklî delilleridir.

Müceddidiyeti tarif eden bir bahis de şöyledir:

“Her asır başında hadisce geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri; emr-i dinde mübtedi’ değil, müttebi’dirler. Yani, kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkâm getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ve Sünen-i Muhammediyeye (A.S.M.) harfiyyen ittiba’ yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatılı ref’ ve ibtal ve dine vaki tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabbaniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Ancak

**2** S.B.M. ci:1 sh:107 ve K.H. hadis:1744 ve Et-Temyiz sh:871 ve El-Cami sh:702 ve El-Metalib sh:200

**3** K.H. hadis: l745

**4** K.H:hadis 740

tavr-ı esasîyi bozmadan ve ruh-u aslîyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın

fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler.” **Ş:669**

“Evet «u[¬= ³~«h²,¬~ ³|¬X«" ¬š³\_«[¬A²9«\_«6 |¬BÅ8­~ ­š\_«W«V­2 **5** ferman etmiş. Gavs-ı Azam Şah-ı Geylani,

İmam-ı Gazali, imam-ı Rabbani gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve hârika zatlar bu hadisi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette  **ferdiyet zamanı** olduğundan hikmet-i Rabbaniye onlar gibi feridleri ve kudsi dâhîleri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilatlı ve dehşetli şerait içinde, bu şahs-ı manevî hükmünde bulunan Risalet-i Nur’u ve **sırr-ı tesanüd** ile bir ferd-i ferid manasında olan şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış **müşiriyet** makamında ancak bir hümdarlık vazifesi var.” **K:7**

**5** S.B.M. ci:1 sh:107 ve K.H. hadis:1744 ve Et-Temyiz sh:871 ve El-Cami sh:702 ve El-Metalib sh:200

¬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«!

###### MÜCTEHİD

**Kur’an ve hadislerden şer’î hüküm çıkarma salahiyetinde olan ihatalı ilim ve kemalât sahibi zata denir. Kelime, (cehd) masdarından alınmıştır. Cehd, bir neticeyi elde etmek için gösterilen gayreti ifade eder.**

“Selef-i Sâlihînin **müçtehidîn-i izamı**, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından, safi bir nur alıp, hâlis bir içtihad edebilirlerdi. **Şu zamanın** ehl-i içtihadı ise, o kadar perdeler arkasında ve uzak bir mesafede hakikat kitabına bakar ki, en vâzıh bir harfini de zor ile görebilirler.” **S:484**

**Böyle fitne devrelerinde, inayet-i ilahiye, müslih zatları hususî tecellisine mazhar kılarak ümmeti irşad eder. Bu hakikata bakan bir bahiste şu izah var:**

“ «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,@«4 (11:112) âyeti, fâ-yı atf hariç olarak «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,¬! makam-ı ebcedîsi **bin üçyüz ikidir**. Demek ²v¬T«B,¬! deki **emr-i has** içinde bulunan **hitab-ı âmmın** hadsiz müstakim efradları içinde, o **bin üçyüz iki 1** tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet

emrinin imtisali bir hususiyet kazanacak. Demek ondördüncü asırda Kur'andan iktibas edip,

istikametsiz sakim yollar içinde **sırat-ı müstakîmi gösterecek âsârı** neşreden bir adamı, o hadsiz efrad içinde dahil ediyor.

Hem **o istikametin bir hususiyeti var ki, tarihiyle işaret ediyor.2** Halbuki, **o asırda şahsen istikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır.** Demek, **şahsî istikamet değil**. Öyle ise, o adamın teşebbüsiyle neşredilen esrar-ı Kur'aniye, o asırda istikametde imtiyaz kesbedecek. O adam şahsen gayr-ı müstakim olduğu halde, müstakimler içine idhali,  **o imtiyaza** remzeder. Mâdem hakikat budur, ben kat'i bir surette îtiraf ediyorum ki, hayatım istikametsiz gitmiş, kalbim sakametten kurtulmamış, o kudsî emrin imtisalinden belki yüz derece uzağım. Fakat ²±¬G«E«4 «t±¬"«\* ¬^«W²Q¬X¬" @Å8«! «: (93:11) sırriyle o ni'mete bir şükür olarak derim

ki: O **bin üçyüz iki tarihi ise, -arabî tarih îtibariyle olsa Kur'an okumağa başladığım** aynı tarihe tevafuk eder. Ve -rumî tarihi hesabiyle- **ilme başladığım tarihe** tevafuk eder. Öyle ise, o îma edilen ferd olabiliriz. Halbuki şahsen bütün hayatı sakim ve istikametsiz olan bir ferde istikametle îma edilse ve gayr-ı müstakim iken müstakimler içine idhal edilse, elbette o ferdin mazhar olacağı **âsârın istikametine îmadır**. Ve o **âsârın istikameti**, o tarihte **başlayıp** dalâlet yolları ve zulümat tarikleri içinde sırat-ı müstakîmi gösterecek «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,@«4 emrini

imtisal edecek demektir. Evet, lillâhilhamd Risale-i Nur eczaları Kur'anın bu mu'cizane îma-i gaybîsini bilfiil göstermiş, meydandadır.” **St:163**

“Resail-in Nur’un mesaili; ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-

**1 Mi: 1885**

**2 Tevellüd: Rumi:1293 - Mi:1877 - Hicri ile:1876 (9-10 yaşlarında iken)**

i mutlaka ile **sünuhat**, **zuhurat**, **ihtarat** ile oluyor.” **K:210**

**Bütün bu izahlar gibi daha pek çok beyanlar gösteriyor ki, mehdi hadisesi, fitne cemiyetine rağmen inayât-ı hassâya ihsanât-ı hususiyeye istinad ediyor. Müctehidler ise, bu dersin baş kısmında anlatıldığı gibi asr-ı sahabeye yakın olduklarından kemalat sahibi olup gayret ve hamiyet-i islamiyeye sahib olduklarından, zuhur eden fitne müctehid olmalarına sebeb olduğu şöyle izah ediliyor:**

**“Eğer denilse:** Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra lâyık değil idiler?

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

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

**Demek fitne, ehl-i avamı ifsad ederken, ehl-i hamiyeti de gayrete getirir ve tekâmüle vesile olur. Ahirzaman fitnesi de en büyük bir fitne olduğundan bu fitneye teslim olmayıp mücahede edenlerin de derecelerine göre makbuliyetleri artar. Bu mücahid cemaata muavenet yerine muhalefet edenler de tedenni ederler.**

**Bu bahisde, müctehid ile müceddidin zuhur şekli hakkında gayet ehemmiyetli fark gösterildi.**

**“Sual:** Sahabelere karşı iddia-yı rüchan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda, bu mes’eleyi medar-ı bahsetmek nedendir? Hem **müçtehidîn-i izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor**?

**Elcevab:** Şu mes’eleyi söyleyen iki kısımdır: Bir kısmı, safi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki; bazı ehadîsi görmüşler, şu zamanda ehl-i takva ve salahatı teşvik ve tergib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zâten onlar azdırlar, çabuk da intibaha gelirler. Diğer kısım ise gayet müdhiş mağrur insanlardır ki; **mezhebsizliklerini, müçtehidîn- i izama müsavat davası altında neşretmek** istiyorlar ve dinsizliklerini, sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar. Çünki evvelen: O ehl-i dalalet sefahete girmiş, sefahette tiryaki olmuş; sefahete mani’ olan tekâlif-i Şer’iyeyi yapamıyor. Kendine bir bahane bulmak için der ki: “Şu mesail, içtihadiyedirler. O mesailde, mezhebler birbirine muhalif gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insanlardır, hata edebilirler. Öyle ise biz de onlar gibi içtihad ederiz, istediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var?” İşte bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile, başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar çürük, ne kadar esassız olduğu Yirmiyedinci Söz’de kat’î bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz.

**Sâniyen;** o kısım ehl-i dalalet baktılar ki, müçtehidînlerde iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyeyi

terk ve tağyir etmek istiyorlar. “Onlardan daha iyiyiz” deseler, mes’eleleri tamam olmuyor. Çünki **müçtehidîn, nazariyata ve kat’î olmayan teferruata karışabilirler**. Halbuki bu mezhebsiz ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabil-i tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kat’î erkân-ı İslâmiyeye karşı gelmek istediklerinden; elbette  **zaruriyat-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler**. Heyhat! Değil bunlar gibi **insan suretindeki hayvanlar**, belki hakikî insanlar ve hakikî insanların en kâmilleri olan evliyanın büyükleri; sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları, gayet kat’î bir surette Yirmiyedinci Söz’de isbat edilmiştir.” **S:495**

**Yukarıda bildirilen mezhebsizler, İslam dünyasının merkezinde bulunan ve Resulullah A.S.M talim ve terbiyesinde bulunup islamiyetin te’sisinde hayatlarını feda eden zatlara muhalefet etmiş oldukları, şu beyan temel din kitablarından anlaşıldığı gibi şu beyandan da anlaşılır. Şöyleki:**

“Sahabelerden ve Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiînden en yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zâtlar, nefs-i Kur’andan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur’an onlar için hakikî ve kâfi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki: Her vakit Kur’an-ı Hakîm, hakikatları ifade ettiği gibi, velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder.

Evet zahirden hakikata geçmek iki suretledir:

**Biri:** Tarîkat berzahına girip, seyr ü sülûk ile kat’-ı meratib ederek hakikata geçmektir.

**İkinci Suret:** Doğrudan doğruya, tarîkat berzahına uğramadan, lütf-u İlahî ile hakikata geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve kısa tarîk şudur. Demek hakaik- i Kur’aniyeden tereşşuh eden Nurlar ve o Nurlara tercümanlık eden Sözler, o hâssaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.” **M:356**

**Kur’anın 4. surenin 69. ayetinde onlara ittiba etmek için nazara verilen hakiki mü’minler hakkında şu izahat veriliyor:**

“Mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nuranî, parlak enbiya, sıddıkîn, şüheda, evliya, sâlihîn kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını dağıtıp, ebede giden yolda bir cadde-i kübra-yı müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, fesübhanallah dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak etmemek, ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım. Acaba bid’aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden; nereden nur bulabilir, hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem

Aleyhissalâtü Vesselâm, rehberimiz ferman etmiş ki: ¬\*@ÅX7! ]¬4 ¯^«7«Ÿ«/ Çu6«: ½^«7«Ÿ«/ ¯^«2²G¬" Çu6­

Acaba

bu ferman-ı kat’îye karşı ülema-üs sû’ tabirine lâyık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı veriyorlar ki; lüzumsuz, zararlı bir surette şeair-i İslâmiyenin bedihiyatına karşı geliyorlar; tebdili kabil görüyorlar?” **M:396**

**Hem** “İçtihadın şartını haiz olan her müstaid, ediyor nefsi için, **nass olmayanda içtihad**. Ona lâzım, gayre ilzam edemez.

Ümmeti davetle teşri’ edemez. Fehmi, şeriattan olur; lâkin şeriat olamaz. **Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ olamaz**.

**İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür**. Bir fikre davet etmek; zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor.

Yoksa davet bid’attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz...” **S:705**

**Bu anlatılan icma ve cumhurun esas alınması, çok ehemmiyetli bir nokta-i telakidir. Bu kaideyi ölçü tutmayan cemiyet ve ferd, anarşiye kapı açar. Evet, ittifak için nokta-i telaki şarttır. Şöyleki:**

“Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise; maksadda ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkârane, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hodfüruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan barika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünki maksadda ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının Küre-i Arz’da dahi nokta-i telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz müfritane gider. Kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahiddir.” **M:268**

“Evet **cadde-i kübra**, **sahabe** ve **tâbiîn** ve **asfiyanın** caddesidir.” **M:83**

**Yani müceddidler ve müctehidler, hakaik ve ahkâmı doğrudan Kur’andan alırlar diye onların makamı nazara veriliyor. Yani bu zamanda bu taifeyi bırakıp başka çığır açanlar, hak yolundan ayrılmış olurlar. Bu sebebledir ki Risale-i Nur bu zatları tekraren nazara veriyor.**

**Keza,** “Bu dürûs-u Kur’aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve **müçtehidler de olsalar**; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur’anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a’mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..” **M:426**

**Yani gizli enenin saikiyle kendini öne sürmek bir muaraza sayıldığına dikkat çekiliyor.**

**“Üçüncü Sualiniz:** Başta **müçtehidîn-i izam imamları mı efdal**, yoksa hak

tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?

**Elcevab:** Umum müçtehidîn değil; belki Ebu Hanife, Mâlik, Şafiî, Ahmed İbn-i Hanbel; şahların, aktabların fevkındedirler. Fakat hususî faziletlerde Şah-ı Geylanî gibi bazı hârika kutublar, bir cihette daha parlak makama sahibdirler. Fakat **küllî fazilet imamlarındır**. Hem tarîkat şahlarının bir kısmı, müçtehidlerdendir; onun için umum müçtehidîn, aktabdan daha efdaldir denilmez. Fakat **Eimme-i Erbaa**, **Sahabeden** ve **Mehdi’den sonra** en efdallerdir denilir.” **M:280**

#### ¬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«!

###### MÜNAFIK

**Bu tabir, nafika kelimesinden alındı.**

**NAFIKA** yT4\_9 : **(c.Nevafık-Nüfeka)** Arab tavşanının (diğer adı “tarla faresi”

dedikleri hayvanın) iki yuvasından gizli olanın adıdır. Bu hayvan, bunun tavanını yeryüzüne çok yakın yapar. Belirli olan “kasia” dedikleri yuvasında tehlike hissederse, hemen nafıkanın tavanını delerek kaçar. Münafıklar buna benzediği için nifak, münafık kelimeleri bu kelimeden gelmiştir. **(Kamus)**

**İnsanları aldatabilmek için dinsizliğini gizleyip toplumda karışıklıklar çıkaran; gizli din düşmanı. Kur’anda onların şerlerinden korunabilmek için çokça ikaz ayetleri vardır. Risale-i Nurda da hayli ikaz edici beyanlar var. Bunlardan bir kısmı aşağıda görülecek. Mesela:**

“–Y­X¬8ÌY­< « ²u«" ­y«7Åx«T«# «–x­7x­T«< ²•«! (52:33)

Veyahut: Yalancı, vicdansız **münafıklar gibi “Kur’an senin sözlerindir” diye seni ittiham mı ediyorlar**! Halbuki, tâ şimdiye kadar sana Muhammed-ül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların **imana niyetleri yoktur**. Yoksa Kur’anın âsâr-ı beşeriye içinde bir nazirini bulsunlar.” **S:386p.2**

**Yani münafıkların bir hususiyetleri, iman etmeye niyetleri olmamasıdır. Yani hayatperest ve dünyaperestler vardır.**

“–:­G[¬U«W²7! ­v­; !:­h«S«6 «w<¬HÅ7@«4 !®G²[«6 «–:­G<¬h­< ²•«! (52:42)

Veyahut: Fıtratları bozulmuş, **vicdanları çürümüş** şarlatan **münafıklar, dessas zındıklar** gibi ellerine geçmeyen **hidayetten halkları aldatıp çevirmek**, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahir deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. **Belki daha ziyade gayret et**. Çünki onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakıyetleri muvakkattır ve **istidracdır**, bir mekr-i İlahîdir.” **S:389**

**Yani münafıkların fıtrat-ı asliyeleri bozulmuş ve ehl-i hidayeti de çok sinsi hilelerle aldatıp kendileri gibi yapmak isterler.**

“…..Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım **münafıklar, o halet-i içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş**.” **M:51**

**Yani yahudiler çok kere, halet-i ictimaî denilen ekseriyetin temayülünü istismar ederler. Yani kendi menfaatlerine ve İslam aleyhine propaganda yaygaraları yaparak.**

“Bu **dostlarım içinde çok münafıklar var**. **Münafık kâfirden eşeddir**. Onun için, kâfir Rus’un bana çektirmediğini çektiriyorlar.” **M:76**

**Yani münafıklar, dostlar dairesinde sokulup ifsad ederler.**

“Sual: Madem Kur’an-ı Hakîm’in feyziyle ve nuruyla en mütemerrid ve müteannid dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur’anın himmetine güveniyorsun. Hem bilfiil de yapıyorsun. Neden senin **yakınında bulunan** bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun?

**Elcevab:** Usûl-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir: ­y«7 ­h«P²X­< « ¬\*«hÅN7@¬" ]¬/!Åh7«! Yani:

“**Bilerek** zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.” İşte ben çendan Kur’an-ı Hakîm’in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: “Çok alçak olmamak ve **yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telezzüz** etmemek şartıyla, en mütemerrid bir dinsizi, birkaç saat zarfında **ikna** etmezsem de, **ilzam** etmeye hazırım.” Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki,  **bilerek dinini dünyaya satar** ve **bilerek** hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına mübadele eder derecede **münafıklığa girmiş** insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek; hakaike karşı bir hürmetsizliktir. ¬h«T«A7! ¬’@«X²2«! ]¬4 ¬\*«\*ÇG7! ¬s[¬V²Q«B«6 darb-ı meseli gibi oluyor. Çünki

bu işleri yapanlar, kaç defa hakikatı Risale-i Nur’dan işittiler. Ve **bilerek**, hakikatları zendeka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler, yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar.” **M:362**

**Yani dostlar dairesine sokulan dahildeki münafıklar, ifsadattan lezzet aldıkları ve bilerek dinsizliği tercih ettikleri nazara verilir.**

“Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın **dalkavukları** ve ehl-i dalaletin **münafıkları, sizi insaniyetin şu zaîf damarı olan tama’ yüzünden** yakalasalar; geçen hakikatı düşünüp, bu fakir kardeşinizi **nümune-i imtisal ediniz**. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki: **Kanaat** ve **iktisad**; **maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder**. Bahusus size verilen o **gayr-ı meşru para**, sizden ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’aniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.

**İHTAR:** Ehl-i dalalet, Kur’an-ı Hakîm’den alıp neşrettiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, **münafıkane ve desisekârane iğfal ve hile dâmını (tuzağını) istimal ediyor**. Dostlarımı **hubb-u câh**, **tama’** ve **havf** ile aldatmak ve **beni bazı isnadat ile çürütmek** istiyorlar. Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat maatteessüf herbir emr-i hayırda bulunan manileri def’etmek vazifesi, bizi bazan menfî harekete sevkediyor.” **M:418**

**Bu kısımda da münafıkların dünyevî menfaat cihetinde aldatıp hizmetten uzaklaştırmak istadiklerine dikkat çekiliyor. Yapılan bu alfabetik derslerde yapılacak dersin tercihi, insanın tercihine bırakılmıyor. Tercihi Risale-i Nur yapıyor. Hususî bir ihtiyac zuhur etse o ihtiyaca göre tercih yapılır Bu husus S:265 deki sualve cevaba uygun düşüyor. Şöyleki:**

“Eğer desen: “Madem Kur’an, beşer için nâzil olmuştur. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet hârikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafî bir îma ile, hafif bir işaretle, zaîf bir ihtar ile iktifa ediyor?”

**Elcevab:** Çünki medeniyet-i beşeriye hârikalarının hakları, bahs-i Kur’anîde o kadar olabilir. Zira Kur’anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyle ise şu havarik-ı beşeriyenin o iki dairede hakları; yalnız bir zaîf remz, bir hafif işaret, ancak düşer.” **S:265**

**“Sual:** Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta Enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inayet ve rahmet-i İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar oldukları halde, neden çok defa hizb-üş şeytan olan ehl-i dalalete mağlub olmuşlar? Hem Hâtem-ül Enbiya’nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i a’zam gibi tesirli i’caz-ı Kur’anî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kâinattan daha cazibedar hakaik-i

Kur’aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan **Medine münafıkları**nın dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir?

**Elcevab:** Bu iki şık müdhiş sualin halli için, derince bir esas beyan etmek lâzım gelir.

Şöyle ki:

Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem **cemalî**, hem **celalî** iki kısım esması bulunduğundan ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi’ bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi mübareze suretine getirip, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi’ kıldığı için; o şecere-i hilkatın câmi’ bir semeresi olan insan nev’inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle getirip **bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar** bir mücahede kapısını açıp, **hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.**

İşte bu **sırr-ı dakik içindir ki**, enbiyalar çok defa ehl-i dalalete karşı mağlub oluyor. Ve gayet za’f u aczde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka muvakkaten galib oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acib mukavemetin sırr-ı hikmeti şudur ki: Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrib var ki, çok sehildir ve âsandır; az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, **ihafe** noktasında ve **firavuniyet** cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan insandaki **nebatî** ve **hayvanî** kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, **akıl ve kalb** gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârane ve akibet-endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta Habib-u Rabb-il Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın **meslek-i kudsîsi**, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem akibeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere’de bulunan o zamanın  **münafıkları, o parlak güneşe** karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azîmeye karşı şeytanî bir kuvve-i dafiaya kapılıp, dalalette kalmışlar.” **L:80**

**Burada da münafıkların münafıklığı tercih etmelerinin sebebleri izah edildi.**

“Aziz, sıddık kardeşim Re’fet Bey!

**Kur’an-ı Azîmüşşan’ın hürmetine** ve **alâka-i Kur’aniyenizin hakkına** ve Nurlar ile yirmi sene zarfında **imana hizmetiniz şerefine**, çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elîm ve feci’ ve bizi mahva çalışan gizli **münafıklara büyük bir yardım** olan birbirinden **küsmekten** ve baruta ateş atmak hükmündeki  **gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz**. Yoksa bir dirhem **şahsî hak** yüzünden, bizlere ve hizmet-i Kur’aniyeye ve imaniyeye yüz batman zarar gelmesi -şimdilik- ihtimali pek kavîdir. Sizi kasemle temin ederim ki; biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur’aniye ve imaniye ve Nuriyeden vazgeçmezse ben onu helâl ederim, barışırım, gücenmemeğe çalışırım. Madem cüz’î bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tevfik gibi; muarızlara sureten iltihak edip, hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem inayet-i İlahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş. İnşâallah yine imdadımıza yetişir.

Said Nursî” Ş:512

**Bu parçada şahsî ve hissi sebeblerle ihtilaflara kapı açmanın münafıklara yardım olduğu ifade ediliyor ki bugünki şartlarda bu ikazı çok ileri derecede nazara almak lazımdır.**

“Madem Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.), üstad-ı kudsîsinden aldığı derse binaen, Kur’ana taalluk eden gelecek hâdisattan haber veriyor. Ve “benden sorunuz” diye müteaddid ve doğru

haberleri verip bir **şah-ı velayet** olduğunu öyle kerametlerle isbat etmiş. Ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehl-i dalalet **münafıklar**ı, dehşetli bir surette Kur’ana hücumu hengâmında Risale-i Nur o **seyl-i dalalete karşı** mukavemet edip, Kur’anın tılsımlarını keşfederek hakikatını muhafaza ediyor.” **Ş:742**

**Sual:** Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın memuru, çok adamlar onu tenkid ediyorlar. “Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta **münafıklık ediyor” derler**. Sana çoktan beri hizmet ediyor; mahiyeti nedir bildir?

**Elcevab:** Süleyman sekiz sene, benim gibi asabî, hiddetli bir adamı hiçbir vakit gücendirmeden, hiçbir menfaat-ı maddî mukabilinde olmayarak, kendi işini bırakıp, kemal-i sadakatla lillah için hizmeti bu köyce malûmdur. Böyle bir adamla bu köy değil, belki bu vilayet iftihar etmeli. Bu tarz ahlâk bu zamanda bulunması, medar-ı ibrettir. Ben hem garib, hem misafirim. Benim istirahatımı temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenab-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş’u ve Muhacir Hâfız Ahmed’i ve Abdullah Çavuş’u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetdar göründüler, vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben, bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alâkadar olup; onlara her zaman dua ediyorum. Sadakatça Süleyman’dan geri kalmayan Mustafa Çavuş’la, Muhacir Hâfız Ahmed, şimdilik hücuma maruz olmadığından iyiliklerinden bahsedilmedi. Bir parça Süleyman’dan bahsedeceğiz. Şöyle ki:

Süleyman, benim her hususî işimi ve kitabetimi kemal-i şevk ile minnet etmeyerek, mukabilinde birşey kabul etmeyerek, kemal-i sadakatla yapmış. Hattâ o derece hizmeti safî ve hâlis, lillah için yapıyordu; belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada, ümid edilmediği bir tarzda geliyor; fesübhanallah diyordum “Benim arzu-yu kalbimi, bu işitiyor mu?” Anladım ki o istihdam olunuyor, sadakatının kerametidir. Hattâ hizmetimde bulunduğu bir gün, bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış. Yüksek bir damdan, taş üstüne çocuk düştü. O hizmet sadakatının bir ikram-ı İlahî olarak, o çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği gibi; sütten, memeden bile kesilmedi. Her ne ise, bu tarz sadakatının lem’alarını çok gördüm.”**B:199**

“Bu **gizli din düşmanları ve münafıklar** çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları, Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytanî plânlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O **münafıklar veya o münafıkların adamları** veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek **derler ve dedirtirler** ki: "Bu da İslâmiyete hizmettir; bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde edersen, Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir." gibi bir takım kandırışlarla sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor. Fesübhanallah... Hattâ öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl halis niyet ve kudsî gayeden sonra -bir sebep olarak da- münafıkların mezkûr plânlarının inadına, rağmına Dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor.. ve üstadımızın dediği gibi diyorlar: "Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır." **T:690**

#### ¬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«!

###### MÜNAKAŞA

**Bu kelime nakş’dan alınmıştır, lügat manasiyle:** Münazaa. Mücadele. Karşılıklı sözle çe- kişme. Bazı asar-ı cedide-i fenniyede münakaşa tedkik ve mübahese manasında kullanıl- maktadır. **(Kamus-u Türkî)**

Birinin muhasebesinde gereği gibi tedkik ve istiksa etmek. (İncelemek) Mübahese. Bu manada yeni kullanılan kelimelerdendir. Fakat manasında bir şeyi iki taraftan uzun uzadıya çekiştirmek mülahaza olur. c. münakaşattır. **(Lûgat-ı Nâcî)**

Risale-i Nurda münakaşa istenmemektedir. Hz. Üstad diyor ki:

“**Eğirdir’de bir münakaşa-i ilmiye** işittim. O **münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır**. Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Mu’teber bir kitabda, Hadîs-i Şeyheyn’in ittifakına alâmet olan ’ işaretiyle bir hadîs bana gösterildi. “Hadîs midir,

değil midir?” sual edildi. Ben dedim: Böyle mu’teber bir kitabda, Şeyheyn Hadîsinin ittifakına hükmeden bir zâta itimad etmek lâzım; demek hadîstir. Fakat hadîsin, Kur’an gibi bazı **müteşabihatı** var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadîsin zahiri dahi, müşkilât-ı hadîsin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var, dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevab verecektim:

**Evvelâ:** Bu çeşit mesaili **münakaşa etmenin birinci şartı**; **insaf** ile, hakkı bulmak  **niyetiyle**, **inadsız** bir surette, **ehil olanların mabeyninde**, **sû’-i telakkiye sebeb olmadan** müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer **hak**, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun; çünki bilmediği şey’i öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, fazla birşey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var.

**Sâniyen:** Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve **vahy-i zımnînin 1** derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksamını bilmek lâzım. **Avam içinde müşkilât-ı hadîsiyeyi münakaşa** etmek, izhar-ı fazl suretinde **avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek** ve enaniyetini, **hakka** ve **insafa** tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mes’ele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, bîçare avam-ı nâsın zihninde sû’-i tesir ediyor. Çünki şu gibi müteşabih hadîsleri aklına sığıştıramadığı için; eğer inkâr etse dehşetli bir kapı açar, yani küçücük aklına sığışmayan kat’î hadîsleri dahi inkâra yol açar.  **Eğer zahir-i hadîsin manasını tutarak** öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalaletin itirazatına ve “hurafattır” demelerine yol açar.” **M:350**

“Re’fet Bey mektubunda diyor: “Bu mes’ele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş.” Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren **münakaşa etmesinler**. Yalnız **müdavele-i efkâr** suretinde niza’sız **mübahaseye alışsınlar**.” **L:106**

**1 Bu tabirin mücmel ve hülasası vahye istinad eder; tasvirat ve tafsilatı Resul-ü Ekrem’e (A.S.M) ait olan vahiydir.**

“Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarîkat! Bu müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz! @®8!«h¬6 ~:ÇI«8 ¬x²RÅV7@¬" ~:ÇI«8 !«)¬!«: (25:72) edeb-i Furkanî ile edebleniniz! Ve

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

“Bu mübarek Isparta’nın medar-ı şükran bir hüsn-ü tâli’idir ki, ondaki ehl-i takva ve ehl-i tarîkat ve ehl-i ilmin -sair yerlere nisbeten- rekabetkârane ihtilafları görünmüyor. Gerçi lâzım olan hakikî muhabbet ve ittifak yoksa da, zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nisbeten yoktur.” **L:148 Tenbih**

“Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiat takdir edilmez derecede kıymetdar ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz; elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemal-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile uğraşmamak lâzımdır, **münakaşa etmemek** gerektir.” **Ş:315**

“Sakın sakın **münakaşa** etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde **münakaşa eden haksızdır**. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tekrar ediyorum: Eski harb-i umumîde Rusya’nın şimalinde doksan zabitimiz ile beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zâtların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de üç-dört adama dedim: Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular: “Neden bu haksız tedbiri yaptın?” Dedim: Haklı adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır.” **Ş:321**

“Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden **gizli komite içinize parmak sokmasın.2** Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azab içinde bıraktı. Şimdi siz, mabeyninizde  **münakaşasız bir meşveret ediniz**.” **Ş:327**

**Ancak, meşverette, zaruriyatta teferruat hükümlerini tefrik etmek şarttır. Çünkü bu zaruriyat hükümlerde meşveret, Allah’a isyan sayılır. Şöyleki:**

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

¬‰²x«T²7! «w¬8 ­v²ZÅ,7! ­’­h²W«< @«W«6 ¬w<±¬G7! «w¬8 «–x­5­h²W«< kaidesine dâhil oluyor.” **M:435**

**2 Yani dost görünerek içinize hulul edip ihtilafa düşürerek tesanüdünüzü bozmasın ve maksadına alet etmesin manasında bir ikaz olup külliyatta çok tekrar edilir.**

“**Ülema-i İlm-i Kelâm’ın** ve **Usûl-üd Din allâmelerinin** ve Ehl-i Sünnet Velcemaat’ın **dâhî muhakkiklerinin** İslâmî akidelere dair çok tedkik ve muhakematla ve  **âyât ve hadîsleri müvazene** ile kabul ettikleri **Usûl-üd Din düsturları**, şimdiki Risale-i Nur’un meşrebini **muhafazaya emrediyor**, kuvvet veriyor. Hattâ hiçbir yerde, hattâ **ehl-i bid’a** kısmı da bu meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-ı ihlas tam muhafaza edildiği için, her nevi ehl-i İslâm içine giriyor. **Şîalıkta** mutaassıb ve **Vehhabîlikte** de müfrit, **feylesofların** en maddîsi ve mütefennini ve mutaassıb **hocaların** en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine girmeğe başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hattâ bazı **misyonerler** de, Din-i İsa’nın (A.S.) **hakikî ruhanîsi** de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hücum değil; belki bir tesanüd, bir musalaha lüzumunu hissedip medar-ı **münakaşa mes’eleleri ortaya atmıyorlar**. Demek İmam-ı Ali’nin (R.A.) otuz-kırk işaretiyle sarahat derecesinde haber verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müdhiş yaralarına tam bir ilâçtır. **Onun için, o daire bize kâfi** gelmiş, harice çıkmıyoruz.” **E:211**

**Yani, Risale-i Nur dinin temel kitablarında müşterekiyet teşkil eden düsturlar dairesinden hareket edip umumi kabul görebilir bir mahiyete sahibdir. Teferruat meselelerinde ihtilafa vesile olmak zararlıdır diye bir derstir.**

**Bu sebeble de** “Nur’un hakikî şakirdlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etmeli, başka şereflere veya maddî, manevî menfaatlere gözünü dikmesin. Hem **münakaşa**, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak **tarafgirane mübahase etmemek** lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar çıkmasın. Hattâ bir hiss-i kabl-el vuku’ ile Mustafa Oruç kardeşimizin  **Risale-i Nur’un mesleğine muhalif olarak** birisiyle mübahasesi aynı zamanda, belki aynı dakikada **ona** gayet hiddet ve şiddetle bir gücenmek kalbime geldi. Hattâ **o** Nur’dan kazandığı çok ehemmiyetli **makamından atmak** arzusu oldu, kalben müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman idi, neden böyle şiddetli hiddet ettim. Sonra bu bayramda yanıma geldi, Cenab-ı Hakk’a şükür ki, çok ehemmiyetli bir ders dinledi ve o büyük hatasını da anladı ve benim burada hiddetimin aynı dakikada hatasını itiraf etti. İnşâallah o keffaret oldu, tam temiz olarak kurtuldu.” **E:273**

**Evet, Hz. Üstadın ruhî hassasiyetinde hiss-i kabl-el vuku ve in’ikasat denen, yani bazı manaların ve misalî hadisatın ruhuna aksetmesi kuvvetlidir. Yani Risale-i Nurla alakalı hadiseleri ileri derecede hisseder. Hz. Üstad diyor ki:**

“Ben kendi elemlerime tahammül ettim; fakat, ehl-i İslâmın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Âlem-i İslâma indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki, o elemlerimi unutturacak inşâallah diyerek tebessüm eylerdi.” **T:137**

**İtirazlara karşı Risale-i Nurda cevab tarzı örnekleri de vardır. Mesela: Hz. Üstad diyor:**

“Bir zât, uzunca bir mektub yeni hurufla bana yazmış, kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şübhe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz **münakaşa ve münazara olmadığı**ndan ve kusurumuzu hakikî olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan, bu meçhul zâtın mektubunda üç esasın hakikatını gösterip yanlışını tashih etmek istedim:

**Birinci Esas:** Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur’anî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab’ edilmiş. Ve dört-beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ülemaları ve hattâ Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul’un fetva dairesindeki tedkik-i kütüb-ü diniye heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ülemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünki başta sahabeler ve matbu Mecmuat-ül Ahzab’da bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh hizb-i Kur’anîsi ki, herbir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve

aynı kitabda ve Mecmuat-ül Ahzab’ın aynı cildinde İmam-ı Gazalî’nin Radıyallahü Anh bir hizb-i Kur’anîsi ve çok ehl-i velayetin kendi meşreblerine muvafık bazı sureleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur’anî yaptıkları meydandadır.” **Em:150**

**Diğer çok kısa bir nümune de şöyledir:**

“ ¬‰@ÅX7! ¬w«2 «w[¬4@«Q²7! «: «o²[«R7! «w[¬W¬1@«U²7! «: (3:134) deki ulüvv-ü cenab düsturuna ittibaen

ve avam-ı mü’minînin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla, imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur’un erkânlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen; ve ehl-i ilhadın iki taife-i ehl-i hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silâhıyla, itirazıyla ötekini cerhedip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i Nur şakirdleri bu mezkûr dört esasa binaen, muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bilmisille karşılamamalı. Yalnız kendilerini müdafaa için musalahakârane, medar-ı itiraz noktaları izah etmek ve cevab vermek gerektir.

Çünki bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan niza çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor.

İstanbul’da malûm itiraz hâdisesi îma ediyor ki; ileride, meşrebini çok beğenen bazı zâtlar ve hodgâm bazı sofi-meşrebler ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-u câh vartasından kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, Risale-i Nur’a ve şakirdlerine karşı kendi meşreblerini ve mesleklerinin revacını ve etba’larının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler, belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin vukuunda, bizlere itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir.” **K:196**

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

­w[¬Q«B²K«9 ¬y¬" «—

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

###### MÜRŞİD

**Bu kelime, irşad edici manasında olup (rüşd) masdar kelimesinden alınmıştır. Rüşd, Kur’anın ders verdiği gibi istikametli olup, ifrat ve tefritten uzak olmak manasını ifade eder. Kur’anda iştikaklariyle 19 def’a geçer. Risale-i Nurda da tekraren geçer. Bunlardan bazıları okunacak. Mesela: Hz.Üstad diyor ki:**

“Hazmolmayan İlim Telkin Edilmemeli

Hakikî **mürşid-i âlim** koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini. Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü.

Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını.**” S:706**

**Yani hakiki mürşid öğrendiği ilmi önce kendi vicdanında seciye olup yaşamalı ve sonra irşad**

**eder. Aksi halde** «–x­V«Q²S«# ¸ \_«8 «–x­7x­T«# «v¬7 **(61:2) ayetinin itabına muhatab olunur. Bu mana ile alakalı olarak (İlim amel içindir) isimli bir derleme vardır.**

**Yine Hz. Üstad diyor:** “Sahabelerden ve Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiînden en yüksek mertebeli  **velayet-i kübra** sahibi olan zâtlar, nefs-i Kur’andan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur’an onlar için hakikî ve kâfi bir **mürşid** olduğundan gösteriyor ki: Her vakit Kur’an-ı Hakîm, hakikatları ifade ettiği gibi, **velayet-i kübra feyizlerini** dahi **ehil olanlara** ifaza eder.

Evet **zahirden** hakikata geçmek iki suretledir:

**Biri:** Tarîkat berzahına girip, seyr ü sülûk ile kat’-ı meratib ederek hakikata geçmektir.

**İkinci Suret:** Doğrudan doğruya, **tarîkat berzahına uğramadan**, lütf-u İlahî ile hakikata geçmektir ki, **Sahabeye ve Tâbiîne has** ve yüksek ve kısa tarîk şudur. Demek hakaik-i Kur’aniyeden tereşşuh eden Nurlar ve o Nurlara tercümanlık eden Sözler, o hâssaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.” **M:356**

**Bu kısımda, Risale-i Nur, sahabe ve tabiine has olan cadde-i Kübra-i Kur’aniye yoludur. Tarikata girmeden müceddidiyetin vehbî ilmiyle irşad ediyor, hakikate geçilir diye Risale-i Nurun yüksek makamına dikkat çekiliyor.**

“Kardeşim Abdülmecid, biraderzadem **Abdurrahman’ın (Rahmetullahi Aleyh) vefatı üzerine** ve daha sair elîm ahvalât içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevî himmet ve meded bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç Söz’ü ona gönderdim. O da mütalaa ettikten sonra yazıyor ki: “Elhamdülillah kurtuldum! Çıldıracaktım. Bu Sözler’in herbiri birer **mürşid** hükmüne geçti. Çendan bir **mürşidden ayrıldım, fakat çok mürşidleri birden buldum**, kurtuldum.” diye yazıyordu. Ben baktım ki, hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş.

Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki: Ulûm-u imaniye,

hususan doğrudan doğruya **ihtiyaca binaen** ve **yaralarına devaen** Kur’an-ı Hakîm’in

esrarından manevî ilâçlar alınsa ve tecrübe edilse; elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, **ihtiyacını hissedenlere** ve **ciddî ihlas ile istimal edenlere** yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne halde bulunursa bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkâr olsun çok fark yoktur.” **M:358**

**Bu kısımda dahi, Risale-i Nurun ihtiyac duyularak ve ciddi ihlas ile okunsa veya dinlense, âlî bir irşad ile mürşidlik faziletine sahib olduğu nazara veriliyor. Mezkür iki şart nazara alınmalı.**

“Madem **Kur’an-ı Hakîm mürşidimizdir**, üstadımızdır, imamımızdır, herbir âdâbda rehberimizdir; O, kendi kendini medhediyor. Biz de onun dersine ittibaan, onun tefsirini medhedeceğiz.

Hem madem yazılan Sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik, Kur’anın malıdır ve hakikatlarıdır. Ve madem Kur’an-ı Hakîm ekser surelerde, hususan ´h³7! (10:1)

larda ³v´& (40:1) lerde kendi kendini kemal-i haşmetle gösteriyor, kemalâtını söylüyor, lâyık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette Sözler’de in’ikas etmiş Kur’an-ı Hakîm’in

lemaat-ı i’caziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alâmet olan inayat-ı Rabbaniyenin

izharına mükellefiz. Çünki o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir.” **M:368**

**Burada hakaik-i Kur’aniyenin hukukunu ilan etmekle korumak gerektiği anlaşılıyor.**

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

**Elcevab:** Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser- i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir **muslih** veya bir **müceddid** veya bir  **halife-i zîşan** veya bir **kutb-u a’zam** veya bir **mürşid-i ekmel** veyahud bir **nevi Mehdi** hükmünde mübarek zâtları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Madem âdeti öyle cereyan ediyor, **âhirzamanın en büyük fesadı zamanında;** elbette en büyük bir **müçtehid**, hem en büyük bir **müceddid**, hem **hâkim**, hem  **mehdi**, hem **mürşid**, hem **kutb-u a’zam** olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslâmın zulümatını dağıtabilir. Ve va’detmiştir, va’dini elbette yapacaktır. **Kudret-i İlahiye noktasında bakılsa**, gayet kolaydır. **Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse**, yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki; eğer Muhbir-i Sadık’tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzım gelir ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder. Şöyle ki: Felillahilhamd

¬”³~ ]«V«2 «: «v[¬;!«h²"¬! ]«V«2 «a²[ÅV«. @«W«6 ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ¬”³~ ]«V«2 «: ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ]«V«2 ±¬u«. Åv­ZÁV7«!

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

duası -umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu dua- bilmüşahede kabul olmuştur ki**; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm**, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki; umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve a’sarın mecma’larında o nuranî zâtlar kumandanlık ediyorlar.**(Haşiye)** Ve öyle bir kesrettedirler ki; o kumandanların mecmu’u, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer **maddî şekle girse** ve bir  **tesanüd ile bir fırka** vaziyetini alsalar, İslâmiyet dinini **milliyet-i mukaddese** hükmünde rabıta-i ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz! İşte o pek kesretli o muktedir ordu, **Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır ve Hazret-i**

Mehdi’nin en has ordusudur.” M:440

“]«"²h­T²7! ]¬4 «?Å(«x«W²7! Å¬! (42:23) âyetinin bir kavle göre manası: “Resul-i Ekrem

Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor.” Eğer denilse: Bu manaya göre karabet-i nesliye cihetinden gelen bir faide gözetilmiş görünüyor. Halbuki, ²v­U[«T²#«! ¬yÁV7! «G²X¬2 ²v­U«8«h²6«! Å–¬! (49:13) sırrına binaen karabet-i

nesliye değil, belki kurbiyet-i İlahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor?

**Elcevab:** Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, **gayb-aşina** nazarıyla görmüş ki:  **Âl-i Beyti, Âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek**. Âlem-i İslâmın bütün tabakatında kemalât-ı insaniye dersinde rehberlik ve **mürşidlik vazifesini görecek zâtlar, ekseriyet-i mutlaka ile Âl-i Beytten çıkacak**. Teşehhüddeki ümmetin “Âl” hakkındaki duası ki,

### ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ¬”³~ ]«V«2 «: ¯GÅW«E­8 @«9¬G±¬[«, ]«V«2 ±¬u«. Åv­ZÁV7«!

²½G[¬D«8 ½G[¬W«& «tÅ9¬! «v[¬;!«h²"¬! ¬”³~ ]«V«2 «: «v[¬;!«h²"¬! ]«V«2 «a²[ÅV«. @«W«6

dir. Makbul olacağını keşfetmiş, yani nasılki millet-i İbrahimiye’de ekseriyet-i mutlaka ile nuranî rehberler Hazret-i İbrahim’in (A.S.) **âlinden, neslinden** olan enbiya olduğu gibi; ümmet-i Muhammediyede de (A.S.M.) **vezaif-i azîme-i İslâmiyette** ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Benî-İsrail gibi, Aktab-ı Âl-i Beyt-i Muhammediyeyi (A.S.M.) görmüş. Onun için ]«"²h­T7! ]¬4 «?Å(«x«W²7! Å¬! !®h²%«! ¬y²[«V«2 ²v­U­V«\²,«! « ²u­5 (42:23) demesiyle emrolunarak,

Âl-i Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikatı teyid eden diğer rivayetlerde ferman etmiş: “**Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, necat bulursunuz**. Biri:  **Kitabullah**, biri: **Âl-i Beytim**.” **1** Çünki Sünnet-i Seniyenin menbaı ve **muhafızı** ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyttir.” **L:21**

**Burada geçen (kitabullah)dan maksad, müceddidlerin Kur’andan gösterdikleri ders ve hükümlerdir. (Al-i beyt)ten murad ise, bu makamda müceddidlerdir. Risale-i Nurun şahs-ı manevisi son müceddid ve mehdi-i a’zam olup Âl-i Beytin son halkasıdır. Hz. Üstad diyor ki:**

**(Haşiye):** Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-üs Sünusî, milyonlar müride **kumandanlık** ediyor. Seyyid Idris gibi diğer bir zât, yüzbinden fazla müslümanlara **kumandanlık** ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka seyyid, yüzbinler adamlara **emirlik** ediyor ve hâkeza\_ Bu seyyidler kabilesinin efradlarında böyle zahirî **kahramanlar** çok olduğu gibi; **Seyyid Abdülkadir-i Geylanî**, **Seyyid Ebulhasen-i Şazelî**, **Seyyid Ahmed-i Bedevi** gibi manevî kahramanların kahramanları dahi varlarmış.

**1 Kudsî Kaynaklar:660. Hadis sıra no.**

“Risale-i Nur, bu hizmeti lillahilhamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyn’in (R.A.) ve Gavs-ı A’zam’ın (K.S.) -ihbarat-ı gaybiyeleriyle- şakirdlerinin bu zamanda bir dairesidir.” **E:67**

**İşte Hz. Üstad ve halis ve sadık cemaatı, âl-i beytin son taifesi olduğu ortaya çıkınca, âl-i beyte muhabbetin şeklinin tesbiti gerekiyor:**

“Muhabbetullah, ittiba-ı Sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ı istilzam eder. Çünki Allah’ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise, en mükemmel bir surette Zât-ı Muhammediyede (A.S.M.) tezahür ediyor. Zât-ı Ahmediyeye (A.S.M.) harekât ve ef’alde benzemek, iki cihetledir:

**Birisi:** Cenab-ı Hakk’ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek, o ittibaı iktiza ediyor. Çünki bu işde en mükemmel imam, Zât-ı Muhammediyedir (A.S.M.).

**İkincisi:** Madem Zât-ı Ahmediye (A.S.M.), insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına, hadsiz bir muhabbete lâyıktır. İnsan, sevdiği zâta eğer benzemek kabil ise, fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah’ı sevenlerin, sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları, kat’iyyen iktiza eder.” **L:58**

### “ ­yÁV7! ­v­U²A¬A²E­< ]¬9x­Q¬AÅ#@«4 «yÁV7! «–YÇA¬E­# ²v­B²X­6 ²–¬! ²u5­

(3:31) âyet-i azîmesi, ittiba-ı Sünnet

ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat’î bir surette ilân ediyor. Evet şu âyet-i kerime, kıyasat-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnaî kısmının en kuvvetli ve kat’î bir kıyasıdır. Şöyle ki: Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnaî misali olarak deniliyor: “Eğer güneş çıksa, gündüz olacak.” Müsbet netice için denilir: “Güneş çıktı, öyle ise netice veriyor ki: Şimdi gündüzdür.” Menfî netice için deniliyor: “Gündüz yok, öyle ise netice veriyor ki: Güneş çıkmamış”. Mantıkça, bu müsbet ve menfî iki netice kat’îdirler. Aynen böyle de: Şu âyet-i kerime der ki: “Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullah’a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki: Allah’a muhabbetiniz yoktur.” Muhabbetullah varsa, netice verir ki: Habibullah’ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder.” **L:52**

“Ağaç, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a meyl ve iştiyak gösteriyor.. sizler daha ziyade iştiyaka, meyle müstehaksınız.” Biz de deriz ki: Evet hem ona iştiyak ve meyl ve muhabbet, onun Sünnet-i Seniyesine ve Şeriat-ı Garrasına ittiba’ iledir.” **M:131**

Üstad ve mürşid, masdar ve menba’ telakki edilmemek gerektir.

“Nasılki bir cemaatın malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaata ait vakıfları bir adam zabtetse zulmeder. Öyle de: Cemaatın sa’yleriyle hasıl olan bir neticeyi veya cemaatın haseneleriyle terettüb eden bir şerefi, bir fazileti, o cemaatın reisine veya üstadına vermek; hem cemaata, hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünki enaniyeti okşar, gurura sevkeder. Kendini kapıcı iken, padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafîye yol açar. Evet bir kal’ayı fetheden bir taburun ganîmetini ve muzafferiyet ve şerefini, binbaşısı alamaz. Evet üstad ve **mürşid**, masdar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma’kes olduklarını bilmek lâzımdır. Meselâ: Hararet ve ziya, sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Senden Güneş’e karşı minnetdar olmaya bedel, âyineyi masdar telakki edip, Güneş’i unutup, ona minnetdar olmak, divaneliktir. Evet âyine muhafaza edilmeli, çünki mazhardır. İşte **mürşidin** ruhu ve kalbi bir âyinedir. Cenab-ı Hak’tan gelen feyze ma’kes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lâzımdır. Hattâ bazı olur ki, masdar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır, ne masdardır. Belki müridinin safvet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr-ı nazar ile o mürid başka yolda aldığı füyuzatı, üstadının mir’at-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasılki bazı

adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O âyinede çok garaibi müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki, bazan nâkıs bir şeyhin hâlis müridi, şeyhinden daha ziyade kâmil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.” **L:135**

**Yani Risale-i Nurda israrla nazara verilen merciiyet meselesinde kitab esas alınmalıdır. Sahıslar kitaba bağlılıkları sebebiyle ve bağlılık derecesine göre hürmet görürler diye hakikat mesleği nazara veriliyor.**

“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.”**Ş:320**

“Evet bu asrın ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir **mürşidi** olan Risalet-in Nur’un heyet-i mecmuası, sair şahsî büyük **mürşidler** gibi kendine muvafık ve hakikat-ı ilmiyeye münasib olarak, birkaç nevide ve bilhassa hakaik-i imaniyenin izharında, intişarında azîm kerametleri olduğu gibi; üç keramet-i zahiresi bulunan Mu’cizat-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmidokuzuncu Söz ve Âyet-ül Kübra gibi çok risaleleri dahi herbiri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakıalar bana kat’î bir kanaat vermiş. Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir **mürşid** gibi yetiştiğine müteaddid vakıalar şübhe bırakmıyor.” **K:10**

“Hem madem bu zamanda **her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye** en ehemmiyetli bir vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniyeye nisbeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da olamaz. **Risale-i Nur’un talimatı dairesinde** ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve  **müfritane irtibat** ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.” **K:89**

¬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«!

###### MÜRTED

**Bu kelime, sülas-i mücerred denilen ve kelimenin aslî ve kökü olan “redd” olup islamiyeti reddetmek helaketini ifade eder. İrtidad eden. İslâm dininden dönen. Fıkıhta şöyle tarif ediliyor:**

“İrtidad, din-i celil-i İslâmı kabul ettikten sonra dönmektir. Yani, esasen müslüman olan veya bilahare İslâm dinini kabul etmiş bulunan bir şahsın, bilahare dönüp başka bir dine intisab etmesi veya hiçbir din ile mukayyed bulunmayıp inkâr-ı mahza sapması demektir. Bu hale “riddet” de denir. Böyle bir şahsa da “mürted” denir.” **(Hukuk-ı İistılahat-ı Fıkhiye kamusu: ci:3, shf: 363)**

**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:144**

“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**

“İslâmiyet, hakiki hürriyet rejiminin bütün esaslarını ve iyiliklerini tazammun ettikten başka, insanlık dünyasının en büyük ihtiyaç ve mes’elesi olan ruhî, manevî ve ebedî hayatın teminatı ve müjdesini vermek cihetinden de en üstün emsalsiz bir hidayet yoludur. Hem hürriyet-i vicdana zahiren aykırı görülen bu irtidad 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, hürriyet nizamında anarşiye hakk-ı hayat tanınmaz.

“Ey müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve san’at ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr ile sevkeden bedbaht hamiyet-füruş! Dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın! Eğer böyle ahmakane körükörüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semm-i katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünki mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki, ilm-i usûlde “Mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Kâfir eğer zimmî olsa veya musalaha etse, hakk-ı hayatı var” diye usûl-i Şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür. Fakat fâsık merdud-üş şehadettir, çünki haindir.

Ey bedbaht fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve “Ekseriyetin efkârı benimle beraberdir” deme! Çünki fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzât taleb edip girmemiş; belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, sâlih olmasını temenni etmesin ve âmirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İllâ ki, el’iyazü billah irtidad ile vicdanı tefessüh edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın.” **L:122**

“Fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidadkâr bir şahs-ı manevînin mevcud olduğunu ve bu manevî şahsın hayaline göründüğünü söylemekte, fakat kim olduğunu bildirmemektedir. Ehl-i vukuf medar-ı ittiham etmişler. Acaba dünyada insî ve cinnî şeytanlar hiç boş dururlar mı? Onların daima fenalıkları yapmak ve yaptırmakla meşgul olduklarından, bu vukufsuz ehl-i vukuf hiç bilmemişler mi ki, manasız ilişiyorlar. Madem manevî demiş, madem kim olduğunu bildirmemiş, dünyada hiçbir mahkeme böyle manevî bir adama, yani bir şeytana hakaret ettin, diye seni mahkemeye vereceğiz diyen, elbette sözüne zerre mikdar ehemmiyet verilmez bir hezeyan hükmündedir.” **Em:133**

**Hem** “Neden hiçbir siyasetle alâkaları olmayan ve yalnız îmân ve Kur'ân cadde-i kübrâsında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını îdam-ı ebedîden ve haps-i münferidden kurtarmak için Kur'ân'ın hakikî tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasî cemiyetle münasebeti olmayan o hâlis dindarların birbiriyle uhrevî dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet nâmı verip ilişmişsiniz? Onları pek acib bir kanunla mahkûm ettiniz ve etmek istediniz!" dedikleri zaman ne cevab vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz ve sizi iğfal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükûmeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdad-ı mutlaka "cumhuriyet" nâmı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i mutlak'a "medeniyet" ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye "kanun" ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükûmeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.” **T:416**

“Bir müslüman “El-iyâzübillâh” eğer irtidat etse, küfr-ü mutlaka düşer, bir derece yaşatan küfr-ü meşkûkde kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet-i hayat noktasında, mâzi ve müstakbeli olmıyan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünki, geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedî müfarakatları, onun dalâleti cihetiyle, onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor.” **T:558**

**Ecnebi dinsizleri gibi yaşarız diyen azgın bir mürtede verilen ibretlik bir cevabın bir kısmı aynen şöyledir:**

“Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünki onlar bir Peygamberi inkâr etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah’a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalâta medar bazı seciyeleri bulunabilir. Fakat bir müslüman, en âhir ve en büyük ve dini

ve daveti umumî olan Âhirzaman Peygamberi Aleyhissalâtü Vesselâm’ı inkâr etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir Peygamberi, hattâ Allah’ı kabul etmez. Çünki bütün Peygamberleri ve Allah’ı ve kemalâtı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki, eskiden beri her dinden İslâmiyete giriyorlar. Ve hiç bir Müslüman, hakikî Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur; vatana, millete muzır bir halete girer.” isbat ettim. O muannid ve mütemerrid şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı. Kayboldu, Cehennem’e gitti.” **Ş:200**

**Demek islamiyetten çıkıp mürted olan kişi, dünyada da manevî cehennemde kalır.**

#### ¬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«!

###### MÜSAMAHA

**Dinimizde güzel ahlâktan olan müsamahayı; “dinî esaslardan taviz verip fedakârlık etme” şeklinde anlamak doğru değildir. Zira hukukullahtan, hukuk-u umumiyeden taviz vermeye ve müsamaha göstermeye kimsenin salahiyeti yoktur**. **Bu hususta Bediüzzaman Hazretlerinin şu şiddetli ifadeyi kullandığını görüyoruz:**

“Ey hitabet-i umumiye sıfatı ile, **gazete lisanıyla konferans veren muharrir**! Sen, kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilân etmeye hakkın var. Fakat **şeair-i İslâmiyeye zıd ve muhalif olan herzeler ile İslâmiyeti lekelendirmeğe** kat’iyyen hakkın yoktur.

Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen **milletin namına, ümmetin hesabına** İslâmiyet hakkında hezeyanları savurarak dalaletini neşr ve ilân ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dâll zannetme. Dalaletini kime satıyorsun? **Burası İslâmiyet memleketidir**, **Yahudi memleketi değildir.** Cumhur-u mü’minînin kabul etmediği bir şeyin gazete ile ilânı, milleti dalalete davettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze cevaz-ı kanunî olmadığı halde, koca bir milletin belki âlem-i İslâmın hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? **Ağzını kapat!**..” **Ms:89**

“Bir haslet.. yer ayrı, sîma bir. Kâh dev, kâh melek, kâh sâlih, kâh tâlih; misali

şunlardır:

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.

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

bir amel-i sâlihtir.

Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta: Müsamaha, hıyanet. Fedakârlık; bir sıfat, bir

amel-i tâlihtir.

Tertib-i mebadide tevekkül, tenbelliktir. Terettüb-ü netice noktasındaki **tefviz**,

tevekkül-ü şer’îdir.

Semere-i sa’yine, kısmetine rıza ise, memduh bir **kanaattır**, meyl-i sa’ye kuvvettir. Mevcud mala iktifa, mergub kanaat değil; belki dûn-himmetliktir. Misaller daha

çoktur.

Kur’an mutlak zikreder, **sâlihat ve takvayı**. İbhamında remz eder makamatın tesiri.

Îcazı bir tafsildir. Sükûtu geniş sözdür.” **S:725**

**“Aziz, sıddık kardeşlerim!**

Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum:

Ehl-i dalalet, Risale-i Nur’un **elmas kılınçlarına** mukabele edemedikleri için, şakirdleri içinde derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek; -  **meşrebler** veya **hissiyatları** muhalefetinden- zayıf damarları bulup şakirdler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır. **Nefis ve şeytan**, sizi kardeşinize karşı itiraza ve **haklı olarak tenkide** sevkettiği vakit deyiniz ki: “Biz değil böyle **cüz’î hukukumuzu**, belki **hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi**, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan **tesanüde** feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, **enaniyete** ait herşeyi feda etmek vazifemizdir.” deyip nefsinizi susturunuz! Medar-ı niza’ bir mes’ele varsa, **meşveret** ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. **Müsamaha** ile birbirine bakmak, şimdi elzemdir.” **K:234**

**Yani bu kısımda beyan olunduğu gibi şahsî hukukta müsamaha şarttır. Umumî hukukta meşveret veya neşriyat yolu tercih edilir. Bunun bir nümunesi şudur:**

“Risale-i Nur’un mesleği, sair tarîkatlar, meslekler gibi mağlub olmayarak belki galebe ederek pek çok muannidleri imana getirmesi; pek çok hâdisatın şehadetiyle, bu asırda bir mu’cize-i maneviye-i Kur’aniye olduğunu isbat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle bu memlekette bu hususî ve cüz’î ve yalnız şahsî hizmet; veya mağlubane perde altında veya  **bid’alara müsamaha suretinde** ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye, hâdisat bize kanaat vermiş.” **E:63**

“İ’lem Eyyühel-Aziz! Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi, ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım, mealinde olan:

¬`[¬L«8 ¬d²A­M¬" Å¬! ²y¬A«B²X«# ²v«7 «: ]¬B«A[¬A«- ¬u²[«V¬" ²a8@«9 ²G«5 ]¬X²[«2 «: şiirin şümulüne dâhilim.

Çünki gençliğimde en yüksek bir intibah şahikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki, o intibah intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaret imiş. Binaenaleyh medenîlerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür-ü intibahları, benim gençlik zamanımdaki intibah kabilesinden olsa gerektir.

Onların misali, rü’yasında güya uyanıp, rü’yasını halka hikâye eden naim meselidir. Halbuki rü’yasında onun o intibahı, uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir naim ölü gibidir. Yarıbuçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir?

Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede **müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın**. Çünki aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz.” **Ms:126**

Bu kısımda şahsî ve umumî hukuk, en güzel ve açık şekilde beyan edilmiştir.

#### ¬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«!

###### MÜSLİM-MÜSLÜMAN

**Kelime, selametten alınmıştır. Selamet ise, dünyevî ve uhrevî tehlikesizlik manasındadır. İslam selamete götüren dindir.**

“Ülema-i İslâm ortasında “İslâm” ve “iman”ın farkları çok medar-ı bahsolmuş. Bir kısmı “ikisi birdir”, diğer kısmı “ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz” demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki:

İslâmiyet, **iltizamdır**; iman, **iz’andır**. Tabir-i diğerle: İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki: Ahkâm-ı Kur’aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir **müslüman**” denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki; ahkâm-ı Kur’aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar.. “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.**” M:34**

“Seyr-i sülûk-u kalbî ile ve mücahede-i ruhî ile ve terakkiyat-ı maneviye ile, insan-ı kâmil olmak için çalışmak; yani hakikî mü’min ve **tam bir müslüman olmak**; yani yalnız surî değil, belki hakikat-ı imanı ve **hakikat-ı İslâmı kazanmak**; yani şu kâinat içinde ve bir cihette kâinat mümessili olarak, doğrudan doğruya kâinatın Hâlık-ı Zülcelaline **abd olmak ve muhatab olmak** ve dost olmak ve halil olmak ve âyine olmak ve ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle, benî-Âdemin melaikeye rüchaniyetini isbat etmek ve **şeriatın imanî ve amelî cenahlarıyla makamat-ı âliyede uçmak** ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak, belki de o saadete girmektir.**” M:457**

**Yani bu parağrafta ehemmiyetli 6-7 yazılı hususiyetler, Müslümanlığın ehemmiyetli meziyetleri nazara veriliyor.**

**Halbuki bu zamanda** “…..terbiye-i İslâmiye haricinde, **müslüman namı altında olanlar,** imandan gelen hürmet ve merhamet-i mütekabileyi bulamadıklarından bütün bütün saadet-i hayatiyeyi mahvediyor, Cehennem azabı çektiriyor.**” K:252**

**Hem** “ bir **müslüman** başkasına benzemez. Dini terkedip İslâmiyet seciyesinden çıkan bir müslim; dalalet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez.

Evet eski terbiye-i İslâmiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an’anat-ı milliye ve İslâmiyeye karşı yüzde elli lâkaydlık gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye tâbi’ olup millet ve vatanı anarşiliğe sevketmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi, yirmi sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan kat’iyyen men’ettiği gibi; Risale-i Nur’u, hem şakirdlerini, bu zamana karşı alâkalarını kesmiş; hiç onlarla ne mübareze, ne meşguliyet yok.**” E:21**

“Hem bir **müslüman**, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıd altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatın çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekâvetinize havale ediyorum.**” E:219**

**“**Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi?

**Elcevab:** İmansız İslâmiyet, sebeb-i necat olmadığı gibi; İslâmiyetsiz iman da medar- ı necat olamaz. Felillahilhamdü velminnetü, Kur’anın i’caz-ı manevîsinin feyziyle Risale-i Nur mizanları, din-i İslâmın ve hakaik-i Kur’aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki; dinsiz dahi onları **anlasa**, taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslâmın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki; **gayr-ı müslim** dahi  **anlasa**, herhalde tasdik edecektir. **Gayr-ı müslim kaldığı halde, iman eder**. Evet Sözler, Tûbâ-i Cennet’in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiyetin meyvelerini ve saadet- i dâreynin mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir **tarafgirlik** ve **iltizam** ve **teslim** hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslâmın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir iz’an ve kuvvet-i iman verirler. Hattâ bazı defa Evrad-ı Şah-ı Nakşibendî’de şehadet getirdiğim vakit, !®G«3 ­b«Q²A­9 ¬y²[«V«2 «: ­x­W«9 ¬y²[«V«2 «: |«[²E«9 «t¬7´) ]«V«2 dediğim zaman, nihayetsiz bir

**tarafgirlik** hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse, bir hakikat-ı imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farzetmek, bana gayet elîm geliyor. Bütün dünya benim olsa, bir tek hakaik-i imaniyenin vücud bulmasına bilâ tereddüd vermesine, nefsim itaat ediyor.

@«X²5ÅG«. «: ¯@«B¬6 ²w¬8 «a²7«i²9«! @«W¬" @ÅX«8³~ «: ¯”x­,«\* ²w¬8 «a²V«,²\*«! @«W¬" @ÅX«8³~ «: dediğim vakit nihayetsiz

bir kuvvet-i iman hissediyorum. Hakaik-i imaniyenin herbirisinin aksini aklen muhal telakki ediyorum, ehl-i dalaleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum.” **M:34**

**“**Ey mu’teriz ağa!.. Ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kînedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve sû’-i tefehhümden neş’et eden şübehatı sened tutmak, İslâmiyete leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Zira bir  **müslimin** herbir sıfatı İslâmiyetten neş’et etmek lâzım gelmez.**” Mu:34**

**“S- Gayr-ı müslimlerle** nasıl müsavi olacağız?

**C-** Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir; hukuktadır. Hukukta ise, şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, karıncaya **bilerek** ayak basmayınız dese, tazibinden men’etse; nasıl benî âdem’in hukukunu ihmal eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet İmam-ı Ali’nin (R.A.) âdi bir Yahudi ile muhakemesi ve medar-ı fahriniz olan Salahaddin-i Eyyubî’nin miskin bir Hristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim.**” Mü:30**

**“S- Gayr-ı müslimin** askerliği nasıl caiz olur?

**C-** Dört vecihle:

**Evvela:** Askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıb mı oldu?

**Sâniyen:** Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın, Arab müşriklerinden muahid ve halifleri vardı. Beraber kavgaya giderlerdi. Bunlar ise, ehl-i kitabdır. Orduda toplu olmayıp müteferrik olduklarından, bizdeki ekseriyet ve kuvvet-i hissiyat, mazarrat-ı mütevehhimeye karşı sed çeker.

**Sâlisen:** Düvel-i İslâmiyede velev nadiren olsun **gayr-ı müslim**, askerlikte istihdam

olunmuştur. Yeniçeri Ocağı buna şahiddir.**” Mü:36**

**“C-** Saatçı ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi... Zira meşrutiyet, **hâkimiyet-i millettir**. Hükûmet hizmetkârdır. Meşrutiyet doğru olursa; kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkârlardır. **Gayr-ı müslim** reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farzediniz ki, memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağalıktır. **Gayr-ı müslimlerden** üç bin adamı ağalığımıza,

riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte; millet-i İslâmiyeden aktar-ı âlemde üç yüz bin adamın riyasetine yol açılıyor. Biri zayi’ edip, bini kazanan zarar etmez.**” Mü:40p.1**

**“**Maatteessüf güzel şeylerimiz **gayr-ı müslimler** eline geçtiği gibi, güzel olan ahlâklarımızı da yine **gayr-ı müslimler** çalmışlar. Güya bir kısım içtimaî ahlâk-ı âliyemiz yanımızda revac bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezaili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş!.. Hem büyük bir taaccüble görmüyor musunuz ki: Terakkiyat-ı hazıranın üss-ül esası ve belki din-i hakkın muktezası olan “Ben ölürsem; devletim, milletim ve ahbablarım sağdırlar” gibi kelime-i beyza ve haslet-i hamrayı **gayr-ı müslimler** çalmışlar. Çünki onların bir fedaisi der: “Ben ölürsem milletim sağ olsun, içinde bir hayat-ı maneviyem vardır.” Ve bütün sefaletin ve şahsiyatın esası olan “Ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun. İsterse tufan olsun.” Veyahut

­h²O«T²7! «”«i«9 «Ÿ«4 @®L²O«2 Ça¬8 ²–¬!«: olan kelime-i hamka ve seciye-i avrâ’, himmetimizin elini tutmuş

rehberlik ediyor. İşte en iyi haslet ki, dinimizin muktezasıdır. Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki: “Biz ölsek, milletimiz olan İslâmiyet haydır, ilelebed bâkidir. Milletim sağ olsun. Sevab-ı uhrevî bana kâfidir. Milletin hayatındaki hayat-ı maneviyem beni yaşattırır, âlem-i ulvîde beni mütelezziz eder.

@«9¬+:­\*²x«9 ­•²x«< ­²x«W²7!«: ” deyip, Nur’un ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber

etmeliyiz.**” Mü:60**

#### ¬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«!

###### MÜSTAKİM

**İstikametli olmak manasında olan bu kelime, ayakta durmak manasında olan kıyam’dan alınmıştır. Mecazen, manevî sağlamlığa işaret eder.**

**Bu kelime Kur’anî bir tabir olarak, istikametli olmak. Kur’anın gösterdiği cadde-i kübraya bağlı kalmak yani, niyeten ve fiilen ahkâm-ı şer’iye dairesinde olmayı ifade eder. Hz. Üstad diyor ki:**

“ ²v¬Z²[«V«2 «a²W«Q²9«! «w<¬HÅ7! «!«h¬. «v[¬T«B²K­W²7! «!«h±¬M7! @«9¬G²;¬! dediğim vakit, baktım ki: Mazi

tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde gayet nuranî, parlak, **enbiya**, **sıddıkîn**, **şüheda**,  **evliya**, **sâlihîn** kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını dağıtıp, ebede giden yolda bir  **cadde-i kübra-yı müstakimde gidiyorlar.** Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, fesübhanallah dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak etmemek, ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre mikdar şuuru olan bilmesi lâzım. Acaba bid’aları icad etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden; nereden nur bulabilir, hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, rehberimiz ferman etmiş ki:

¬\*@ÅX7! ]¬4 ¯^«7«Ÿ«/ Çu­6«: ½^«7«Ÿ«/ ¯^«2²G¬" Çu­6 Acaba bu ferman-ı kat’îye karşı ülema-üs sû’ tabirine lâyık bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı veriyorlar ki; lüzumsuz, zararlı bir

surette şeair-i İslâmiyenin bedihiyatına karşı geliyorlar; tebdili kabil görüyorlar?” **M:396**

“Bu âyet-i kerime

### @®T[¬4«\* «t¬\´7:­! «w­,«& «: «w[¬E¬7@ÅM7! «: ¬š!«G«ZÇL7! «: «w[¬T<±¬G±¬M7! «: «w[±¬[¬AÅX7! «w¬8

tabiriyle, **sırat-ı müstakimin ehli** ve hakikî **niam-ı İlahiyeye mazhar** nev-i beşerdeki taife-i Enbiya ve **kafile**-i Sıddıkîn ve **cemaat**-ı şüheda ve **esnaf**-ı sâlihîn ve enva’-ı tâbiînin bulunduklarını ifade etmekle beraber, âlem-i İslâmiyette o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra o beş kısmın imamları ve baştaki rüesalarını sıfât-ı meşhureleriyle zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi, ihbar-ı gayb nev’inden bir lem’a-i i’caz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet

«w[±¬[¬AÅX7! «w¬8 nasılki sarahatle Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’a bakıyor.

«w[¬T<±¬G±¬M7!«: fıkrasıyla Ebu Bekir-is Sıddık’a bakıyor. Hem Peygamber Aleyhissalâtü

Vesselâm’dan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve “Sıddık” ismi, ümmetçe ona ünvan-ı mahsus ve sıddıkînlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi,

š!«G«ZÇL7!«: kelimesiyle Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîn’i üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık’tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar

olacaklarını ve üçü de şehid olacaklarını, fazilet-i şehadetleri de sair fezaillerine ilâve edileceğini işaret ve gaybî bir surette ifade ediyor. «w[¬E¬7@ÅM7!«: kelimesiyle  **Ashab-ı Suffe**,

Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek @®T[¬4«\* «t¬\´7:­! «w­,«& «: cümlesiyle mana-yı sarihiyle onların ittibaına teşvik ve Tâbiînlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle,

mana-yı işarîsiyle hulefa-i erbaanın beşincisi olarak ve ®^«X,«

### «–x­$«Ÿ«$ ›¬G²Q«" «^«4«Ÿ¬F²7! Å–¬! hadîs-i

şerifin hükmünü tasdik ettiren müddet-i hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azîm göstermek için o mana-yı işarîsiyle Hazret-i Hasan Radıyallahü Anh’ı gösterir.” **L:34**

“Şu âhir-i Feth’in işaret-i gaybiyesini teyid eden, hem Fatiha-i Şerife’deki **sırat-ı müstakim ehli** ve ²v¬Z²[«V«2 «a²W«Q²9«! «w<¬HÅ7! «!«h¬. âyetindeki murad kimler olduğunu beyan

eden, hem ebed-ül âbâdın pek uzun yolunda en nuranî, ünsiyetli, kesretli, cazibedar bir kafile- i rüfekayı gösteren ve ehl-i iman ve ashab-ı şuuru **şiddetle o kafileye tebaiyet** noktasında iltihak ve refakata mu’cizane sevkeden şu âyet

# «: «w[±¬[¬AX7! «w¬8 ²v¬Z²[«V«2 ­yV7! «v«Q²9«! «w<¬HÅ7! «p«8 «t¬\´7:­@«4

@®T[¬4«\* «t¬\´7:­! «w­,«& «: w[¬E¬7@ÅM7! «: ¬š!«G«ZL7! «: «w[¬T<±¬G±¬M7!

yine âhir-i Feth’in âhirki âyeti gibi İlm-i Belâgat’ta “maariz-ul kelâm” ve “müstetbeat-üt terakib” tabir edilen mana-yı maksuddan başka işarî ve remzî manalarla hulefa-i erbaa ve beşinci halife olan Hazret-i Hasan’a (R.A.) işaret ediyor. Gaybî umûrdan birkaç cihette haber veriyor.” **L:35**

“Tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve küllî ve kat’î hâdisat ve malûmat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bil’ittifak, sarih ve kat’î bir surette haber veriyorlar ki:  **Sırat-ı müstakim ehli** olan Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta istimdadlarına hârika bir tarzda gaybî imdad gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gazab gelmesi ve semavî musibet başlarına inmesi kat’î şeksiz gösterir ki; bu kâinatın ve içindeki nev’-i beşerin Hakîm ve Âdil ve Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Kahhar bir Mutasarrıfı, bir Rabbi var ki; Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Sâlih gibi (Aleyhimüsselâm) çok nebilere pek hârika bir surette tarihî ve geniş hâdiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Âd ve Firavun kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak, başlarına dehşetli semavî musibetler indirmiş.” **Ş:617**

“ «v[¬T«B²,­W²7! «!«h±¬M7! : **Sırat-ı müstakim; şecaat**, **iffet**, **hikmetin** mezcinden ve

hülâsasından hasıl olan adl ü adalete işarettir. Şöyle ki:

Tegayyür, inkılab ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi: **Menfaatleri celb ve cezb** için **kuvve-i şeheviye-i behimiye**. **İkincisi**: Zararlı şeyleri def’ için **kuvve-i sebuiye-i gazabiye. Üçüncüsü**: Nef’ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için **kuvve-i akliye-i melekiyedir**.

Lâkin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hadd ve bir nihayet tayin edilmiş ise de,  **fıtraten tayin edilmemiş** olduğundan bu kuvvetlerin herbirisi **tefrit**, **vasat**, **ifrat** namıyla üç mertebeye ayrılırlar.” **İ:23**

“Meselâ: Kuvve-i şeheviyenin **tefrit** mertebesi humuddur ki; ne helâle ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. **İfrat** mertebesi **fücur**dur ki; namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. **Vasat** mertebesi ise **iffet**tir ki; helâline şehveti var, harama yoktur.

İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe mevcuddur.

Ve keza **kuvve-i gazabiye**nin **tefrit** mertebesi **cebanet**tir ki, korkulmayan şeylerden bile korkar. **İfrat** mertebesi **tehevvür**dür ki, ne maddî ve ne manevî hiç bir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. **Vasat** mertebesi ise  **şecaat**tır ki; hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru’ olmayan şeylere karışmaz.

İhtar: Bu kuvve-i gazabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır.

Ve keza **kuvve-i akliye**nin **tefrit** mertebesi **gabavet**tir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki; **hakkı bâtıl**, **bâtılı hak** suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekâya mâlik olur. **Vasat** mertebesi ise **hikmet**tir ki; **hakkı hak** bilir **imtisal** eder, **bâtılı bâtıl** bilir içtinab eder.

### !®h[¬C«6 !®h²[«' «]¬#:­! ²G«T«4 «^«W²U¬E²7! «Ìx­< ²w«8 «:

İhtar: Bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi; füruatı da, o üç mertebeyi hâvidir. Meselâ: **Halk-ı ef’al mes’elesinde Cebr Mezhebi** ifrattır ki, bütün bütün insanı mahrum eder. **İtizal Mezhebi** de tefrittir ki, tesiri insana verir. **Ehl-i Sünnet Mezhebi vasattır**. Çünki bu mezheb beyne-beynedir ki; o fiillerin bidayetini irade-i cüz’iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza itikadda da **ta’til** ifrattır, **teşbih** tefrittir, **tevhid** vasattır.

Hülâsa: Şu dokuz mertebenin altısı zulümdür, üçü adl ü adalettir. **Sırat-ı müstakimden murad** şu üç mertebedir.” **İ:24**

“Kur'andan tereşşuh eden o Sözler ve risaleler, Kur'an-ı Hakîmin bir nev'i müstakim tefsiri ve hakaik-ı îmaniyenin istikametli ve kuvvetli delilleri olduğundan; o risaleler ve Sözlere gelen şeref ve takdir ve tahsin, Kur'ana ve hakaik-ı îmana aittir. Mâdem öyledir bilâ- perva derim ki: ¯w[¬A­8 ¯@«B¬6 ]¬4 Å¬! ¯j¬"@«< ««: ¯`²0«\* ««: sırrıyla, Kur'anda elbette bu

istikametli tefsirinin istikametine işaret var. Evet var. Kur'an o tefsirine hususî bakıyor. Çünki: Âyât-ı mühimmeden Sûre-i Hûd' daki**(Hâşiye)** ½G[¬Q«, «: Ê]¬T«- ²v­Z²X¬W«4 âyeti bulunan

sahifenin karşısında «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,@«4 âyeti, fâ-yı atf hariç olarak «²h¬8­! @«W«6 ²v¬T«B²,¬! makam-

**(Hâşiye):** Hattâ Resûl-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) ferman etmiş ki: ¯(x­; ­?«\*x­, ]¬X²B«AÅ[«- yâni sûre-i Hûd'daki

##### «²h¬8­! @«W6«

**emrediyor.**

²v¬T«B²,@«4 (11:112) âyeti beni ihtiyarlattırdı. Çünki ehemmiyeti azimdir. **İstikamet-i tâmmeyi**

ı ebcedîsi bin üçyüz ikidir. Demek ²v¬T«B,¬! deki emr-i has içinde bulunan **hitab-ı âmmın**

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

Demek ²v¬T«B,¬! deki emr-i has içinde bulunan hitab-ı âmmın hadsiz müstakim efradları içinde, o bin üçyüz iki tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali bir hususiyet

kazanacak. Demek ondördüncü asırda Kur'andan iktibas edip, istikametsiz sakim yollar içinde

**sırat-ı müstakîmi gösterecek** âsârı neşreden bir adamı, o hadsiz efrad içinde dahil

ediyor.”**St:163**

¬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«!

###### MÜTEŞABİH

**Birbirine benzeyenler. Mana inceliği ve külliyeti gibi sebeplerle bir derece kapalı veya mecaz manada olan ayet ve hadis. Keza, zâhirî manası kastedilmeyen ve teşbih ve temsil yoluyla hakikatlerin beyanında kullanılan ifade şekilleri de, müteşabih sayılırlar.**

**Kur’andaki bir kısım âyetlerin müteşabih olduğunu yine Kur’an bildiriyor. Şöyle ki:**

“(3:7) «\_«B¬U7~ «t²[«V«2 «Ä«i²9«~ >¬gÅ7~ «Y­; Ya Muhammed! O şerik ü nazirden münezzeh, aziz

ve hakîm olan Allah-ü Zülcelal’dir ki, sana bu Kitab-ı Ekmel’i inzal etti..

°\_«W«U²E­8 °\_«<³~ ­y²X¬8 Bunun âyetlerinin bir kısmı muhkemattır; mana-i murada delaletleri kat’i, ibareleri ihtimal ü iştibahtan mahfuz ve muhkemdir. ¬\_«B¬U²7~ Ç•­~ Åw­; Bunlar ümm-ül kitabdırlar; kitabın anası, fehimde asl ü esastırlar. Tefrik-i hakk u batıl, tasdik-i hakaik asıl bunlardadır.

İlm ü amelde ittiba’ edilmesi lâzım gelen edille-i esasiye, bürhan-ı hidayet bunlardır.

**Her âyet-i muhkeme, diğer âyat-ı muhkeme ile mukayese edilmek şartıyla ma- naları, hükümleri yakînen tayin olunur.** Herbiri nefsinde muhkem olmakla beraber yekdiğerine nazaran ıtlak u takyid, umum u husus, takrir ü tefsir, istisna veya tahsis veya nesih gibi nisbet-i muayyene ile bir **alâka-i muhkemeleri vardır.** Bunlar **zahir**, **nass**,  **müfesser**, **mana-yı hassiyle muhkem** olmak üzere dört mertebe üzeredirler. **Muhkematın bu nizam-ı vahdetle mukayeseleri de, ilm-i Kur’anın usul-i muhkemesindendir..**

Diğer bir kısmı da **müteşabihattır**. Yani herbiri murad olunabilecek gibi görünmekle,

birbirine benzer müteaddid manaları muhtemildir.” (Elmalı tefsiri :1035-1036)

“Müteşabihat denildiği zaman manasız bir ibham-ı küllî iddia edildiğini zannetmek büyük bir hata teşkil eder. **Müteşabihat manasız ve mühmel değil, kesret-i maaniden dolayı muayyen bir murad tayini mümkün görünmiyen ve daha doğrusu ifade ettiği hakaik-i muhita zihn-i beşerle kabil-i istiab olmadığından dolayı, mübhem görünen bir ifadedir.** Bu öyle bir beyandır ki; **hakikat**, **mecaz**, **sarih**, **kinaye**, **temsil**, **tahkik**, **zahir**, **hafi** gibi **vücuh-u beyanın mecmuunu havidir...** Zaten kelâmda ibham, mevkiine göre en büyük vücuh-u belagattan birini teşkil eder. Her şahıs her manaya muhatab olamıyacağı gibi, bütün ilm-i İlahînin ifham ve tebliğine alel’umum beşeriyetin kudreti dahi mütehammil değildir.” **(Elmalı tefsiri: 159)**

**Tabirat-ı Kur’aniye olan müteşabihat tabirini ehillerince ve usulüyle gösterilen bu mücmel manasını nakilden sonra, ilmî ve hikmetleri ciheti Risale-i Nurdan tehkik edilecek. Şöyle ki:**

“Nasıl Kur’an-ı Hakîm’in müteşabihatı var; **tevile** muhtaçtır veyahut mutlak **teslim** istiyor. Ehadîsin de Kur’anın müteşabihatı gibi **müşkilatı** vardır. Bazan çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerle iktifa edebilirsiniz.

Evet nasılki hüşyar olan adam, yatmış olan adamın rü’yasını tabir eder. Öyle de: Bazan uykuda olan bir adam, yanında uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor, fakat kendi âlem-i menamına tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de: Ey gaflet ve  **felsefe uykusu** içinde tenvim edilen insafsız adam!.**1** Sırr-ı ]«R«0 @«8«: ­h«M«A²7! «!«+ @«8 (53:17) ve

]¬A²V«5 ­•@«X«< ««: |¬X²[«2 ­•@«X«# hükmüne mazhar ve hakikî hüşyar ve yakzan olan zâtın gördüğünü

sen kendi rü’yanda inkâr değil, tabir et. Evet uykuda bir adamı bir sinek ısırsa, müdhiş bir harbde yaralar alır gibi bir hakikat-ı nevmiye bazan telakki eder. Ondan sorulsa, “Hakikaten ben yaralandım. Bana top, tüfek atıldı.” diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki ızdırabına gülüyorlar. İşte bu nevm-âlûd nazar-ı gaflet ve **fikr-i felsefe**, elbette hakaik-i nübüvvete mihenk olamazlar.” **S:349**

**Yani, dinî sahada makbuliyeti tesbitli, yani ulema-i islamca makbuliyeti ve sahib-ür re’y olduğu bilinen zatların sözleri dinlenir. Ahkâm-ı şer’iyede de, icma veya asgarî olarak re’y-i cumhur şarttır. Şöyle ki:**

**“Müstaid, Müçtehid Olabilir; Müşerri’ Olamaz**

İçtihadın şartını haiz olan her müstaid, ediyor nefsi için, nass olmayanda içtihad. Ona lâzım, gayre ilzam edemez.

Ümmeti davetle teşri’ edemez. Fehmi, şeriattan olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ olamaz.

İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür. Bir fikre davet etmek; zann-ı kabul-ü cumhur,

şart-ı evvel oluyor.

Yoksa davet bid’attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha çıkamaz...” **S:705**

**Keza, “** @«Z­0!«h²-«! «š@«% ²G«T«4 (47:18) âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akide-i avam-ı

mü’minîni vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Âhirzamanda vukua gelecek hâdisata dair hadîslerin bir kısmı **müteşabihat-ı Kur’aniye gibi derin manaları var**. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler.

¬v²V¬Q²7! ]¬4 «–x­F¬,!Åh7! «: ­yÁV7! Å¬! ­y«V<¬:²@«# ­v«V²Q«< @«8«: (3:7) sırrıyla, **vukuundan sonra tevilleri anlaşılır ve murad ne olduğu bilinir** ki, **ilimde râsih olanlar** @«X±¬"«\* ¬G²X¬2 ²w¬8 Êu­6 ¬y¬" \_ÅX«8³! (3:7) deyip o gizli hakikatları izhar ederler.**” Ş:579**

**Yukarıda anlatılan te’vil salahiyeti de yukarıdaki ayette bildirilen ilimde Rasih olan alimlere**

**aiddir.**

**1 Bu kısımda, şeriatın gösterdiği hüküm ve izahatı nazara almadan, yalnız beşerî ve maddî ve dünyevî anlayışla, manevî meselelerin izahına girişilmesi tenkid ediliyor. Evet, Hz. Üstad şu kaideyi nakleder:**

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

**Keza,** “İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes’eleleri elbette bedihî olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zarurî olmaz. Tâ ki Ebu Bekirler a’lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safilîne düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki, mu’cizeler seyrek ve nâdir verilir. Hem dâr-ı teklifte  **gözle görünecek olan alâmet-i kıyamet** ve eşrat-ı saat, bir kısım müteşabihat-ı Kur’aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız, Güneş’in mağribden çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden, tövbe kapısı kapanır; daha tövbe ve iman makbul olmaz. Çünki Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hattâ Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez. Hattâ Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müdhişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar.**” Ş:578**

**Evet,** “Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Öyle ise o eşhas, hattâ o müdhiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hattâ kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatiyle, o eşhas-ı âhirzaman tanılabilir.” **S:344**

“Hem eski zamanda, bu zaman gibi cemaatin ve cem’iyetin şahs-ı manevîsi inkişaf etmediğinden ve fikr-i infiradî galib olduğundan, cemaatin sıfat-ı azîmesi ve büyük harekâtı o cemaatın başında bulunan şahıslara verildiği cihetiyle; o şahıslar, hârika ve küllî sıfatlara lâyık ve muvafık olmak için yüz derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acûbe cisim ve müdhiş bir heykel ve çok hârika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lâzım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vakıa mutabakatı görünmüyor ve o rivayet müteşabih olur.**” Ş:582**

**“Onuncu Mes’ele:** Rivayetlerde, eşhas-ı âhirzamanın fevkalâde iktidarlarından bahsedilmiş.

Vel’ilmü indallah, bunun tevili şudur ki: O şahısların temsil ettikleri manevî şahsiyetin azametinden kinayedir. Bir vakit Rusya’yı mağlub eden Japon Başkumandanının sureti; bir ayağı Bahr-i Muhit’te, diğer ayağı Port Artür Kal’asında olarak gösterildiği gibi, şahs-ı manevînin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde, hem o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor. Amma fevkalâde ve hârika iktidarları ise, ekser icraatları tahribat ve müştehiyat olduğundan fevkalâde bir iktidar görünür, çünki tahrib kolaydır. Bir kibrit bir köyü yakar. Müştehiyat ise, nefisler tarafdar olduğundan çabuk sirayet eder.” **Ş:585**

**“**Hem iki Deccal’ın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem “**Büyük Mehdi”nin** halleri sâbık Mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadîs-i müteşabih hükmüne geçer. İmam- ı Ali (R.A.) yalnız İslâm Deccalından bahseder.**” Ş:588**

**Yani yalnız süfyandan bahseder. Çünkü süfyan cereyanı mehdiyet cereyanı ile mücadele ederler.**

**Şöyle ki:**

“Evet yukarıda temas edildiği gibi, aynı zaman içinde bulunan mütekabil bu iki cereyan, İslâm cemiyetlerinde muhtelif zaman ve mekânda, devre devre zuhur eder. Âhirzaman devresindeki ise, bunların en şiddetlisidir.

Bir hadiste şöyle buyurulur:

«}«W²U¬E²7~ ­y«7 ­yÁV7~ ­`¬Z«< ­`«;«— \_«W­;­f«&«~ ¬–«Ÿ­%«‡ |¬B¬±8­~ |¬4 ­–Y­U«<