**MİRAÇ KANDİLİ VE GECENİN İHYASI**

**(6 ŞUBAT 2023 KANDİL VAAZI)**

**Giriş: Mirac Öncesi Mekke Dönemi**

**يَٓا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُۙ ﴿١﴾قُمْ فَاَنْذِرْۙ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْۙ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْۙ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْۙ ﴿٥﴾**

**1. Ey örtüsüne bürünen! 2. Kalk ve uyar! 3. Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. 4. Elbiseni tertemiz tut. 5. Her türlü pislikten uzak dur.** (Müddessir, 74/ 1-5)

Bu âyetlerde Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e, “Ey örtüsüne bürünen!” diye hitap ederek artık insanları uyarmak için harekete geçmesini, rabbinin büyüklüğünü tanımasını, elbisesini temiz tutmasını ve kötülüklerden sakınmasını emretmektedir. Ayet-i Kerimede geçen “örtüsüne bürünen” nitelemesi mecazi mânada olmalıdır ve Hz. Muhammed’in nübüvvet ve risâlet görevinin gereği olarak artık tebliğ faaliyetine başlamasının istenmesidir. (M. Kamil Yaşaroğlu DİA Müddessir Suresi, 31/461-462) Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başlamıştı.

Resuli Ekrem (s.a.s.) tebliğine öncelikle ailesinden başlayarak, dostlarına ve güvendiği kişilere yapmıştır. Sonrasında bütün Mekkelilere İslam’ı anlatmıştır.

Müşrikler, Hz. Peygamber’in davetini engellemek için her türlü yola başvurdular. Önceleri Hz. Peygamber’le ve Müslümanlarla alay ediyorlardı. Peygamberimiz bir topluluğun yanından geçerken birbirlerine işaret ederek “İşte Abdülmuttaliboğullaının kendisiyle gökten konuşulan oğlu”diyorlardı. Bunun dışında, onu çok iyi tanıdıkları halde mecnun, kâhin, sihirbaz ve şair gibi sözlerle kendisine iftira ediyorlardı. Vahiyler hakkında da ne diyeceklerini şaşırmışlardı. **“Kur’an’ı ona ancak bir insan öğretiyor”** (Nahl, 16/103) diyorlardı.

Kureyş’in düşmanlığı, sözlü hakaret, dövmek, boykot, işkence ve hatta öldürmeye kadar varan boyutlarda devam etti. En fazla baskıya maruz kalanlar, köleler ve himaye edecek kimseleri olmayan Müslümanlardı. Müşrikler, hür ve itibarlı kimseleri pek fazla rahatsız edemedikleri için hınçlarını köle ve cariyelerden alıyorlardı. Ümeyye b. Halef, kölesi Bilal-i Habeşî’yi kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üstüne koydurur, sonra da İslam’dan vazgeçmeye, Lât ve Uzzâ’ya tapmaya zorlardı. Habbâb b. Eret de kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi. İşkence izleri ömrünün sonuna kadar onun sırtında kalmıştır. Mahzumoğullarının kölesi Ammâr’ın babası Yâsir ile annesi Sümeyye işkence sonucu öldürülürken, Ammâr da ağır işkencelere tabi tutuldu. Müşrikler onu bayılıncaya kadar dövüyorlardı. Ebû Fükeyhe, ayağına bir ip takılarak çakılların üzerinde sürüklenmişti. Lübeyne de şiddetli bir şekilde dövülenlerdendi. Nihayet Hz. Ebû Bekir onların imdadına yetişti. Çok sayıda Müslüman köle ve cariyeyi sahiplerine büyük miktarda paralar ödeyerek satın aldı ve sonra hürriyetlerini bağışladı.

Müşrikler bizzat Hz. Peygamber’i de rahatsız ediyorlar ve hatta ona işkence yapıyorlardı. Ukbe b. Ebû Muayt, Übey b. Halef’in kışkırtmasıyla Hz. Peygamber’e hakaret etmiş; Ebû Cehil’in teşvikiyle de bir deve işkembesi getirip secdede iken iki omuzunun üzerine koymuştu. Ukbe, bir defasında, namaz kılarken onu üzerindeki atkısıyla boğmaya teşebbüs etmiş, onu bu durumdan Hz. Ebu Bekir kurtarmamıştı. Yine bir gün secdede iken boynuna basmıştı. Hz. Ebu Bekir “Yazıklar olsun size! Rabbim Allah’tır dediği ve size Rabbinizden beyyineler getirdiği için adamı öldürecek misiniz”? diyerek onlara çıkışmıştır. Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb ve karısı Ümmü Cemîl, onun en şiddetli muhalifi idiler. Ebû Leheb, kapısının önüne necaset koyar, Ümmü Cemîl de topladığı dikenleri gece vakti geçeceği yola atardı. Bunun üzerine Tebbet Sûresi nazil olmuştur. (İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 90-93)

Müşrikler, “Şayet bu davanla mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim en zenginimiz ol; şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim; iktidar istiyorsan seni melik yapalım; eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim.” gibi önerilerle geldikleri de oluyordu.

Hz. Peygamber’in İslam’ı tebliğ etme tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hz. Peygamber’i zora sokmak amacıyla: “Seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin; orada Şam ve Irak’takine benzer nehirler akıtsın; büyüklerimizden Kusay b. Kilâb’ı da diriltsin -Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü- Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz.” Başka sefer, “Allah’tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun!” diyerek Hz. Peygamber (s.a.s)’e sataşmışlardı. (Hadislerle İslam, 7/15-16)

**Boykot**

Mekke müşrikleri Müslümanların sayısının çoğalması üzerine Haşimoğulları ve Müslümanlarla kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak, oturup kalkmamak ve konuşmamak üzere aralarında antlaştılar. Müslümanlar ve Haşimoğluları üç yıl boyunca, peygamberliğin yedinci yılından (616), onuncu yılına (619) kadar Mekke’de sosyal ve ekonomik boykot altında yaşadılar. Bu süreçte Hz. Peygamber, Hz. Hatice ve Ebû Tâlib tüm servetlerini tükettiler.

**Hüzün Yılı**

Boykotun sona ermesinden sonra, Resûlüllah’ı koruyan ve seven amcası Ebû Tâlib ve hanımı Hz. Hatice kısa süre arayla vefat ettiler. Bu yıl, Hz. Peygamber’in ifadesiyle üzüntü yılı ( Âmü’l-Hüzn) oldu. Ebû Tâlib, boykotun kalkmasından sekiz ay yirmi gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa süre sonra, peygamberliğin 10. yılında, 10 Ramazan/19 Nisan 620’de vefat etti.

**Taif Ziyareti**

Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşrikler Hz. Peygamber’i daha fazla rahatsız etmeye başladılar. Konu tebliğ açısından düşünüldüğünde, aslında Mekkelilere yapılması gereken tebliğ de yapılmıştı. Onun için Hz. Peygamber İslâm’ı başka insanlara ulaştırmanın yolarını aramaya başladı. Nübüvvetin onuncu yılında (620), Hz. Hatice’nin vefatından bir ay kadar sonra, Allah Resulü (s.a.s.) yanına Zeyd b. Harise’yi alarak Taif’e gitti. Taiflileri İslam’a davet etti, kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak hiç kimse onun davetini kabul etmedi. Çünkü Taif de bulunan Sakîf kabilesi mensupları Kureyş’le aralarının açılmasını istemezlerdi. Zira birbiriyle akrabalıkları ve ticârî ilişkileri vardı. Hz. Peygamber onlardan hiç olmazsa bu görüşmeyi gizli tutmalarını istedi. Onlar buna da kulak asmadılar; ayak takımını Hz. Peygamber’e saldırttılar. Yolun iki tarafına dizilerek, aralarından yürüyen Hz. Peygamber ve Zeyd b. Harise’yi taşa tuttular. Atılan taşlar Hz. Peygamber’in ayaklarını kanattı; onu korumaya çalışan Zeyd b. Hârise’nin başını yaraladı. Hz. Peygamber atılan taşların verdiği ağrıdan yürüyemez hale geldiğinde yere oturuyordu. Fakat kollarından tutup kaldırıyorlar, yürümeye başlayınca tekrar taşlıyorlar ve gülüşüyorlardı.

Bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan Sakifliler Mekke’ye haber uçurmuşlar, Hz. Peygamber Mekke’ye ancak Mut’im b. Adiy’in himayesiyle girebilmişti. (Sarıçam, 106-110)

**İsra ve Mirac**

Üç yıl süren sosyal ve ekonomik boykotun ardından amcasını ve hanımını kaybetmesi, daha sonra da Taif’ten eli boş dönmesi Hz. Peygamber’i son derece üzmüştü. Bazı dinî talimatları bildirme yanında, onun üzüntüsünü ve sıkıntısını hafifletmek ve teselli etmek maksadıyla, İsrâ ve Mi’rac hadisesi vuku bulmuştur. (Sarıçam, 110) Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

**سُبْحَانَ الَّـذ۪ٓي اَسْرٰى بِعَبْدِه۪ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَاۜ اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ**

**“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”** (İsra, 17/1)

Sözlükte gece yürüyüşü anlamına gelen İsra, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) bir gece Cebrail (a.s.) ile birlikte Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yaptığı yolculuktur. Sözlükte yukarı çıkmak ve yükselmek anlamına gelen Miraç ise Hz. Peygamber’in (s.a.s) Mescid-i Aksa’dan semalara yükselmesi ve Allah’a mülaki olması demektir. İsra ve Miraç’ın başlangıç noktası Mescid-i Haram’dır.

Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken (diğer bazı rivayetlerde amcası Ebu Talib’in kızı Ümmühânî’nin evinde) bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde, Cebrâil (a.s.) geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Enes b. Malik’in rivayet ettiği hadisi şerifte Resûlullah (s.a.s.) Mirac’ını şu şekilde anlatmıştır:

**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ - قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - قَالَ - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِى يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ - قَالَ - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِى جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ . ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِى وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ**

Enes b. Mâlik’in rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki: **“Bana merkepten büyük, katırdan küçük, uzun ve beyaz bir binek olan Burak’ı getirdiler. Adımını gözünün görebildiği en son noktaya atardı. Ben ona binerek Beyt-i Makdis’e geldim ve onu benden önceki peygamberlerin bağladıkları** **halkaya bağladım. Sonra mescide girerek orda iki rekât namaz kıldım. Sonra çıktım, derken bana Cibril bir kap dolusu şarap, bir kap dolusu da süt getirdi. Ben sütü aldım. Bunun üzerine Cibril, ‘Fıtratı seçtin.’ dedi. Sonra beni semaya çıkardı. Cibril, gök kapısını çaldı. ‘Sen kimsin?’ dediler. ‘Cibrilim’ cevabını verdi. ‘Yanında kim var?’ diye sorduklarında, ‘Muhammed.’ dedi. ‘O, gönderildi mi?’ diye sordular; ‘Evet, gönderildi.’ dedi. Bunun üzerine bize kapıyı açtılar. Orada Âdem ile karşılaştım. Beni selâmlayarak hayır duada bulundu…”** (Müslim, Îmân, 259) Süleyman Çelebi Vesiletün Necat/Mevlid’de şöyle anlatmaktadır.

“Söyleşirken Cebrail ile kelam

Geldi refref önüne verdi selâm

Aldı ol şahı cihanı ol zaman

Sidreden gitti ve götürdü heman”

Semaların her birinde sırasıyla Hz. Âdem, Hz. Îsâ, Hz. Yûsuf, Hz. İdrîs, Hz. Hârûn ve Hz. Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Kur’an’da *“sidretü’lmüntehâ*” (hudut ağacı) denilen ve bir görüşe göre yaratılmışlarca bilinebilen alanın son sınırını işaretlediği kabul edilen hudut noktasının ötesine, Cebrâil’in geçme imkânı olmadığı için Hz. Peygamber refref denilen bir araçla tek başına yükselmesini sürdürdü. Bu sırada kendisine evrenin sırları, varlığın kaderiyle hükümlerin tesbiti için görevlendirilmiş olan meleklerin çalışmaları gösterildi. Nihayet bir yoruma göre bir beşerin insan olma özelliğini koruyarak Allah’a yaklaşabileceği son noktaya kadar yaklaştı.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) rabbine selâm ve ihtiramını arzettiği, Allah’ın da ona selâmla hitap ettiği ve inananlara esenliklerin dile getirildiği “Tahiyyat” duasındaki diyalogun mirac olayı sırasında gerçekleştiği kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.):

**التَّحيَّاتُ للهِ ، والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ ،**

**“Bütün tâzimler, övgüler, mülkler, kavlî, bedenî ve malî ibadetler Allah’a mahsustur**.” buyurarak tazimde bulunmuştur. Cenabı Hak bu selamlamaya şöyle karşılık vermiştir:

**السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ،**

**“Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun.”**

Resûlullah’ın gördüğü bu iltifat karşısında selâmın bütün peygamberler, melekler ve insanlar üzerine olmasını temenni etmiş ve şöyle buyurmuştur:

**السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحين ،**

**“Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarına olsun.”**

Bunun üzerine bütün meleklerin kelime-i şehâdeti söylemişlerdir:

**أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُ**

**“Kesin olarak bilir ve beyan ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve şehâdet ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”** (Buhârî, Eẕân, 148, 150; Müslim,“Ṣalât, 55; Fahrettin Attar, Teşehhüd, DİA, 40/563-564)

Mekândan münezzeh olan Allah Teâlâ ile Kur’an’ın*“âlemlere rahmet”* olarak gönderildiğini bildirdiği Hz. Muhammed (s.a.s.) arasında, insan idrakinin kavramaktan âciz olduğu bir şekilde gerçekleşen bu buluşma sırasında Resûlullah’a (s.a.s.) müjde ve hediye verildi. (Kur'an Yolu Tefsiri, 3/458-459)

Bazı rivayetlere göre miracdan dönüş sırasında kendisine cennet ve cehennem ile buralarda bulunacak insanların durumları gösterildi. Nihayet Hz. Peygamber Mekke’den ayrıldığı noktaya getirildi.(bk. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 3/459)

**Miracın Hediyeleri**

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... فَأُعْطِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا أُعْطِىَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِىَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ**

Abdullah (b. Mes’ûd) şöyle demiştir: “**Resûlullah’a (s.a.s.) isra gecesi (Sidretü’l-müntehâ’da) üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz ve Bakara Suresi’nin son âyetleri verilmiş, ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların büyük günahları mağfi­ret olunmuştur.”** (Müslim, Îmân, 279)

**1. Beş Vakit Namaz:** İslam’ın ilk günlerine Peygamber Efendimiz (s.a.s.) namazla tanıştı. Müddessir sûresinin 1-3. âyetleri nâzil olunca Cebrâil (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’i Mekke’nin yakınlarındaki bir vadiye götürmüş, orada fışkıran su ile önce kendisi, sonra Resûl-i Ekrem abdest almış, ardından Resûlullah’a namaz kıldırmıştır. (M. Kâmil Yaşaroğlu, Namaz, DİA, 32/350-351) Beş vakit namaz ise Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Cenabı Hak ile görüştüğü Mirac gecesinde farz kılındı. Bu gece bizimde miracımız namazla olacaktır.

Namaz Rabbimiz ile münacatımızdır. **“Sizden birisi namaz kıldığında Rabbi ile münacat eder/konuşur.”** (Buhari, Salat, 36) buyurmuştur Allah Resulü (s.a.s.). Namaz göz nuru, gönül süruru, iki dünya saadeti, dinin direği, cennet kapılarının anahtarı, Rabbimize kavuşma ve yakınlaşmadır. Zira Resul-i Ekrem (s.a.s.) **“Cennetin anahtarı namazdır.”** (Tirmizi, Taharet, 1) buyurdu. Unutmayalım “**Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey, namazdır.”** (Nesai, Muharebe, 2)

**2. Bakara Suresinin Son İki Ayeti**

**اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُونَؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖؕ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖࣞ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصٖيرُ**

285. **“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.”**

Bakara suresini sondan ikinci ayette, Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere imanı; peygamberlere iman noktasında ayrım olmayacağını öğreniriz.

**لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَسٖينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذٖينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاࣞ وَاغْفِرْ لَنَاࣞ وَارْحَمْنَاࣞ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرٖينَ**

286. **“Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!”** (Bakara 2/285-286)286. ayette Rabbimize dua ederiz.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.): **“Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter**” (Buhârî, “Fezâil”, 10) buyurmuştur.

**3. Ümmeti Muhammed’den Şirk Koşmayanların Bağışlanacağı**

**Mirac Sonrası Mekke**

İsra ve Mirac bir imtihan vesilesi olmuş, müşrikler bunula alay etmişler, Müslümanların içinde de müşriklerin etkisinde kalarak İslâm’ı terk edenler bile olmuştu. Hz. Ebû Bekir’e varıp, “Arkadaşının geceleyin Beyt-i Makdis’e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?” diye sordular. “Böyle mi söylüyor?” diye soran Hz. Ebû Bekir, “Evet.” cevabını aldığında, “Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur.” diyerek, iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koymuştur. Buna da şaşıran insanlar, “Sen gerçekten onun gece Beyt-i Makdis’e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?” diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hz. Ebû Bekir, “Doğrusu ben, bundan daha acayip şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Sabah olsun, akşam olsun ona gelen vahyi doğrularım.” diye karşılık vermiştir. İşte bu teslimiyeti, kendisine “Sıddık” lâkabının verilmesine neden oldu.

**Gecenin İhyası**

Miraç Kandili vesilesiyle Rabbimize olan imanımızı, peygamberimize olan sevgi ve sadakatimizi daha da pekiştirmeliyiz. Bu geceyi ihya ederken:

**1. Tövbe ve İstiğfar:** Öncelikle bu geceyi fırsat bilip, samimi bir kalp ve yakarışla Allah’a tövbe etmeliyiz. **“Her insanoğlu hata eder, hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.”** (İbn Mace, Zühd, 30) hadisi şerifinde olduğu gibi, hatalarımızdan pişman olup, tövbe edelim.

**2. Namaz:** Bu geceye has bir namaz yoktur.Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Bu gece, Rabbimizle vuslatımız olan namazla ilişkimizi, durumumuzu gözden geçirelim. Namazlarımızda eksiğimiz, zafiyetimiz var mı? Unutmayalım! Namaz günde beş defa Rabbimizle buluşmamızdır, vuslatımızdır.Müminin miracı, cennetin anahtarı namazdır. Peygamber Efendimizin miraç hediyesi namazdır.

**3. Dua:** Bu gece dua edelim. Dua kulluktur, ibadettir. Dua, halimizi, ihtiyacımızı Rabbimize arz etmektir. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz ve tüm inanların hayrına dua edelim. Özellikle bu gece Efendimizin Miraca yükseldiği Mescidi Aksa için, Filistinli ve diğer tüm mağdur, mazlum kardeşlerimiz için dua edelim.

**4. Tefekkür:** Bu gecenefis muhasebesi yapalım. Kulluğumuzda nasılız? Allah’a layık kul, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e layık ümmet miyiz? Niçin yaratıldığımızı, dünyaya niçin gönderildiğimizi, İslâm’ın istediği ideal bir mümin modeline uygun olarak yaşayıp yaşamadığımızı düşünmeliyiz.

Geceyi ibadet, taat, Kur’an tilaveti ile ihya etmeye çalışalım.

**Sonuç**

İçinde bulunduğumuz Recep ayının değerini yücelten önemli bir hadise Mirac kandilidir**.** Mirac, hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır gösteren, iman ve istikamet üzere yaşantılarında taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir göstergesidir. Hak ve hakikat yolunun yolcularına ummadıkları anda ilahi lütuf ve ikramlara kavuşmanın işaretidir.

Miracla, başarı ümidi neredeyse kırılacak olan Hz. Muhammed (s.a.s.)’e, sahipsiz olmadığı ve mutlaka başaracağının müjdesi verilmek istenmiş ve güven ve heyecanı tazelenmiştir. İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) Mirac’a çıktığı zaman beraberinde büyük topluluklar bulunan bazı peygamberlerle yanında birkaç kişi olan bazı peygamberleri, hatta yanında hiç müntesibi olmayan bazı peygamberler de görmüştü. Sonunda büyük bir kalabalık görmüş ve bunların kim olduğunu sordu. “Musa ve kavmi.” dediler. “Fakat başını kaldır ve bak.” diye eklediler. Başını kaldırdığında Hz. Peygamber, ufku tamamen kaplamış bir kalabalık gördü. “İşte bunlar senin ümmetindir.” dediler. (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 16) Etrafındaki bir avuç insanla ölüm kalım mücadelesi veren Peygamber Efendimiz (s.a.s.) için bu müjdenin anlamı çok farklı idi. (Hadislerle İslam, 7/19)

Gece yolculuğu anlamına gelen İsrâ, Hz. Peygamber’in geceleyin Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya götürülmesini ifade ederken, Mirac Mescid-i Aksâ’dan Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar olan yükselişi ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim meâric (Mirac) kelimesiyle âyet-i kerimede, “Yükselme yollarının sahibi olan Allah” kastedilmiştir.” (Meâric, 70/3) Hz. Peygamber’in fizikötesi âlemlere seyahatiyle ilgili bu iki safha sonraki dönemlerde birleştirilmiş ve Miraç Kandili adıyla kutlanmaya başlanmıştır.

Mekke döneminde yaşanan maddi ve manevi sıkıntıların ardından gerçekleşen mirac olayının ona Allah tarafından lütfedilen mânevî bir destek ve moral olmuştur. Mirac, namaz ile taçlandırılmış, Bakara suresi son iki ayet ve ümmeti Muhammed’den Allah’a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olacağı müjdesi verilmiştir.

Bütün İslam âleminin Mirac Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. 6 Şubat 2023 depreminde vefat eden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet ve mağfiret diliyorum.

**Hazırlayan:** Hüseyin Yazıcı

Vaiz