**(05.05.2017 Tarihli Vaaz)**

**1)TÜRKİYE DİYANET VAKFININFAALİYETLERİ**

**2)SEVGİ VE BARIŞ DİNİ İSLAM**

**3)YUNUS EMRE**

**4)BERAT KANDİLİ**

**TÜRKİYE DİYANET VAKFI**

**Türkiye Diyanet Vakfı**

Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç ve Yakup Üstün tarafından kuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek amacıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesinde bugüne kadar önemli görevler üstlenmiştir.

Vakfımız, yapımına 1967 yılında başlanan Ankara Kocatepe Camisini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmasının ardından bugüne kadar ülkemizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası yapmıştır.

Sevgili Peygamberimizin doğum gününün 1989 yılından itibaren Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlanmaktadır.

 Vakfımız 44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşıyan İslam Ansiklopedisini İslam alemine kazandırmıştır.

**Türkiye’nin iyilik hareketi**

Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması misyonu, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonu ile hareket etmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluş amacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek vermekte, camiler, Kur’an kursları, müftülük ve eğitim merkezlerinin hizmete yönelik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Yurtiçinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine öncelik veren Vakfımız, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayri ve sosyal çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kuran kurslarından, hafızlık eğitimine, imam hatip lisesinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde gençlerimize sağlam bir din eğitimi vermek için çalışmaktadır.

Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej ve üniversite açan vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası Konuk Öğrenci Programı ile 108 ülkeden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kurmaktadır.

Dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana dil, din, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardım elini uzatan Vakfımız, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve Kurban Bayramında düzenlediği vekaletle kurban kesim programıyla bayram sevincini yedi kıtada paylaşmaktadır.

 Bugün Türkiye’de 1.000 şubesi ve 135 ülkedeki faaliyetleriyle uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketidir.

**1-EĞİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:**

Yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej ve üniversite açan, başarılı öğrencilere burs veren Vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Konuk Öğrenci Programı gibi projelerle 108 ülkeden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.

 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 1.193 öğrencisi vardır.

Bugüne kadar 240 binin üzerinde öğrenciye 56 milyon 645 bin TL burs ve eğitim yardımı yaptık. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençliğin eğitimine destek olmak amacıyla farklı alanlarda eğitim bursları veriyoruz.

**Yükseköğrenim öğrenci yurtları**

Evlatlarınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz, aile sıcaklığında yurtlar açıyoruz.
Vakfımızın 11 ilde 14 yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yurtlarımızın 2011 yılında 1.500 olan kapasitesi 2015 yılı itibariyle 5.354’e ulaşmıştır.
Yurt sayımızı, hayata geçireceğimiz yeni projelerle artırmayı hedefliyoruz. Gayemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenle kalabileceği, her ilde bir erkek, bir de kız öğrenci yurdunu milletimize kazandırmak.

**Öğrenci evleri**

Öğrencilerimizin başarı çıtasını yükseltmek için yurtlarımızın olmadığı illerde şubelerimizin nezaretinde, din görevlilerimizin rehberliğinde güvenilir, sağlıklı, modern öğrenci evleri açıyoruz. Öğrenci evleriyle gönüllü din görevlilerimiz ilgilenmekte, evlerdeki öğrencilerin maddi-manevi gelişimlerine destek verilmektedir. Türkiye genelinde 30 ilde açtığımız 210 öğrenci evinde 1.404 öğrencimiz kalmaktadır.

**Uluslararası İmam Hatip Öğrenci Programı**

Uluslararası İmam Hatip öğrenci programı ile yurt dışından öğrencilere, Türkiye’de lise düzeyinde eğitim imkânı sunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 97 ülkeden öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı sağlıyoruz.

**Uluslararası Konuk Öğrenci Programı**

Uluslararası Konuk Öğrenci Programı ile yurt dışındaki öğrencilere Türkiye’de üniversite eğitimi alma imkânı sağlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 1.368 öğrencimiz, İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görüyor.

**Uluslararası İlahiyat Programı (UİP)**

Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’da yaşayan gurbetçi aileler başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki Müslümanların din eğitimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında Uluslararası İlahiyat Programını başlattık. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında, gurbetçilerimizin yurt dışında lise eğitimini tamamlayan çocukları, Türkiye’deki 6 İlahiyat Fakültesinde eğitim görmektedir. Farklı ülkelerden gelen 695 gurbetçi öğrencimizin tüm ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmakta ve burs verilmektedir.

**Yurtdışındaki eğitim kurumlarımız**

Yurt dışında 11 ülkede, lise ve üniversite düzeyinde eğitim veriyoruz. 11’i lise, 7’si ilahiyat fakültesi seviyesinde olmak üzere yurt dışında tüm ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanan 18 eğitim kurumunda halen 3.635 öğrencimiz eğitim görüyor.

**'Farkındayım Yanıbaşındayım' Projesi**

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin çocuklarına yönelik “Farkındayım Yanıbaşındayım” projesini başlattık. Proje kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği 17 okulda, 12 bin 978 Suriyeli öğrenciye eğitim imkânı sunuyoruz.

 **Hafızlığa yönelik 100 Kur'an Kursu Projesi**

Ahlakı ve davranışı ile herkese örnek olacak, donanımlı hafızların yetiştirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki hafız personel sayısının artırılması maksadıyla hafızların yetiştirilmesi için tahsis edilen İmam-Hatip Liseleri’nde eğitim gören ve hafızlık yapan öğrencilere “Hafızlığa Yönelik 100 Kur’an Kursu Projesi” ile 8 ay süreyle burs veriyoruz.

 **64 İmam Hatip lisesi binasını MEB'e tahsis ettik**

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği kapsamında, mülkiyeti vakfımıza ait 64 binayı İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik

**2-HAYRİ VE SOSYAL HİZMETLER**

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz sosyal ve hayri faaliyetlerle yardımseverlerin Vakfımıza emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

**Zekat ve Fitreleriniz Kardeşlerimize Ulaşıyor**

Her yıl Ramazan ayında, milletimizin vakfımıza emanet ettiği zekat ve fitreleri yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor; Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda açtığımız iftar sofralarında milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte yaşıyoruz.

**Kurbanlarımız Kardeşlik İçin**

Vakfımız, kurmuş olduğu profesyonel ve teknolojik alt yapısı ile her bir bağışçıyı ve her bir kurbanı adım adım takip etmekte, vekâletle kurban programının tüm süreçleri bizzat gönüllü ve görevlilerimiz tarafından yürütülmekte, dini esaslara uygun bir şekilde kesilerek dağıtımı yapılmaktadır.

2016 yılı Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında Vakfımıza emanet edilen 239 bin 414 hisse kurbanın bir bölümü yurt içinde 237 il ve ilçe merkezinde, bir bölümü ise yurt dışında yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı 130 ülkenin 530 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimiz nezaretinde kesimi yapılarak bekletilmeden dağıtılmış, hayırsever vatandaşlarımızın emanetleri  kardeşlerimize teslim edilmiştir.

**3-KÜLTÜREL FAALİYETLER**

Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak suretiyle milletimizin bekasına yardımcı olmak için ilmi ve kalıcı eserler üreterek, kültür hizmetlerini sürdürüyoruz.

[**Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi**](http://www.islamansiklopedisi.info/)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM) en önemli eseri olan İslam Ansiklopedisi, 25 yıl boyunca yaklaşık 2 bin yazar ve güçlü bir redaksiyon heyetince titiz bir ilmi çalışmayla hazırlandı.

44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşıyan İslam Ansiklopedisi, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

İslam alemine kazandırılan bu nadide eser, 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen 16 bin 855 maddeden oluşuyor.

[**Hadislerle İslâm**](http://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/)

Hz. Peygamberimizin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden Hadislerle İslâm adlı eser, vakfımız tarafından ilim ve kültür dünyamıza kazandırılmıştır.

Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dil ve özgün bir üslupla okuyucuya sunmaktadır.

**Yayın Faaliyetleri**

Ülke genelindeki 24 yayınevimizde, vakfımıza ait 600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile yaklaşık 150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla buluşturuyoruz.

**Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)**

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), toplumu, ilmi, fikri, kültürel ve sanatsal anlamda doğru bilgiyle buluşturmak üzere sistematik çalışmalar yapmaktadır.

KAGEM, düzenlediği seminer, konferans, panel, çalıştay ve ilmi toplantıların yanı sıra ailenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

KAGEM’in, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 4 bin 158 kursiyeri bulunmaktadır.

**Kutlu Doğum Haftası**

Peygamber Efendimizin doğum yıldönümünde, bütün insanlığı aydınlatan ilahi mesajını toplumun tüm kesimlerine anlatmak için 1989 yılından bu yana “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri tertip edilmektedir.

**4-D.İ.B. HİZMETLERİNE DESTEK ÇALIŞMALARI**

Diyanet İşleri Başkanlığımızla işbirliğimiz, İslam’ın asli hüviyetiyle anlaşılmasını, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını amaçlıyor.

Kuruluş gayemiz doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında yaptığı faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı oluyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında, irşad, hac ve umre, müftülük, Kur’an kursu, eğitim merkezleri ve cami hizmetlerinin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için bütçenin yetersiz kaldığı veya bütçeden karşılanamayan alanlarda imkânlar ölçüsünde her türlü desteği sağlıyoruz.

İhtiyaç duyulan yerlerde cami, Kur’an kursu, eğitim ve kültür kurumları inşa ediyor, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bütün müftülüklerin dini hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Bugüne kadar, cami, mescit, Kur’an kursu, müftülük, eğitim merkezi ve lojman olmak üzere mülkiyeti Vakfımıza ait 11.858 hizmet binasını Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetleri için tahsis ettik.

Ayrıca, yayın hayatına 2012 yılında başlayan Diyanet TV’de yayınlanacak programların hazırlanması, yapımı ve teslimi ile ilgili her türlü alım, satım, kiralama iş ve işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızla koordineli olarak Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmemizce yürütülmektedir.

**5-CAMİ HİZMETLERİ VE YURT DIŞI İNŞAAT FAALİYETLERİ**

Toplumun dini, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde önemli rolü bulunan müesseselerden biri de camilerdir. Mimari yapı olarak dini eserlerin başında gelen camiler, ibadet ve eğitim gibi önemli hizmetlerin ifa edildiği mekanlardır.

Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı ve şehirlere göçün had safhaya çıkardığı cami ihtiyacını karşılamak için çalışan Vakfımız, yapımına 1967 yılında başlanan Ankara Kocatepe Camisini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmasının ardından bugüne kadar ülkemizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası yapmıştır.

Vakfımızın, halen 11 ülkede 19 cami inşaatı, 9 ülkede de 10 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 29 caminin yapım çalışmaları devam etmektedir.

**SEVGİ VE BARIŞ DİNİ İSLAM**

 İslâm; kelime olarak güven, selâmete erdirmek, esenliğe çıkarmak ve karşılıklı emniyet ve barış tesis etmek gibi manalarının yanında, hoşgörü ile doğrudan alakalı olarak sulh, barış, anlaşma, uzlaşma gibi anlamları da ihtiva eder.

 İslam sevgiye büyük önem vermiştir. İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir; Müslüman toplum da sevgi toplumudur.

Fert ve toplum seviyesinde sevgi ve İslam ilişkisinin en güzel tezahürü Sahabe döneminde ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemler ise bu altın çağa yakınlıkları nispetinde sevginin aynası olmuşlardır.

İslam’da sevgi veya muhabbet yerine daha çok “rahmet” kelimesi kullanılır; çünkü rahmet sevginin fiiliyata yansımış, lutuf ve ihsana dönüşmüş halidir. Başka bir ifadeyle, rahmet, sevgi ve amelin bileşimidir; varlıklara karşı sevginin somut alameti ve onlara hizmettir. Amel yoksa sevgi soyuttan somuta geçememiş demektir.

İslam’ın Müslümanlara öğrettiği sevgi, bütün varlığı kuşatan mutlak bir sevgidir. Mutlak rahmet, mutlak şefkat ve mutlak tevazu bu sevginin meyvalarıdır.

Sevgi sadece İslam’ın değil bütün ilahi dinlerin evrensel özüdür. İlahi kaynaktan gelen bütün dinler İslam’dır ve mutlaka sevgiyi özlerine sadık kaldıkları derecede yansıtırlar.

Allah’a duyulan sevgi, iman ve itaati beraberinde getirir; itaat olmadan Allah sevgisinden bahsetmenin anlamı kalmaz.

     Sevginin müslüman’ın davranışlarına yansıyan şekli hoşgörüdür.

 Sevgi ile ilgili olarak Peygamberimiz, kamil imanın kaynağını yine sevgiye bağlamakta ve şöyle buyurmaktadır:

 لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Sizden biriniz nefsi için sevdiğini mü'min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü'min olamaz."***(Buhari, İman, 12)***

Başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulur:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

 "Allah'a yemin ederim ki; sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamıyayınız."***(Müslim, İman,  81  )***

Yine Peygamber Efendimiz :

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ

“Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emniyet ve esenlikte olup zarar görmedikleri kimsedir.”***(Buhari, İman, 4)***

 Yine O(as): "Sevgi ile davrananın sevgi ile mukabele göreceğini" *(****İbnHanbel, I, 248****)*;  haber vermektedir.

يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin”***(Buhari; İlim,11)***.

Peygamber (sav)’in  hayatı, savaş ortamları dahil, sayılamayacak kadar sevgi ve affın örnekleriyle doludur; Akrabalarını İslam’a davet için gittiği Taif’de taş yağmuruna tutulmuş, ayakları kanlar içinde kalmıştı. Cebrail’in; “Allah’ın selamı var; istersen şu tepeleri Taif halkının üzerine yıkacak ve onları helak edecek...” demesine karşılık, asla böyle birşey istemediğini belirterek ellerini açmış ve şu duayı yapmıştı: “Allah’ım (şu) kavmimi (topluluğu) hidayete ulaştır; çünkü onlar bilmiyorlar!”
 Mekke’nin, kan dökülmeden fethedilmesinin ardından Allah Resulü, bir zamanlar Müslümanlara yapmadıkları hakaret, zulüm ve işkence bırakmayanlara karşı umumi af ilan etmişti. Muktedir olduğu halde intikam almamıştı.

Yüce Rabbimiz;

**فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَاللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَفَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}**

"Allah'ın sana olan rahmetinden dolayı ey Muhammed,sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın şüphesiz insanlar etrafından dağılıp giderlerdi.***(Al-i İmran, 3/159)***

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً {63}

 “Rahmân’ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf
attığında (incitmeksizin) ‘Selâm’ der (geçerler)”

***(Furkân, 25/63)***

الَّذِينَ يُنفِقُونَفِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَعَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {134}

“O takva sahipleri ki, ...öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler. Allah, iyilik edenleri sever.”***(Al-i İmran, 3/134)***

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُممِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{8}

 “Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah âdil olanları sever. ***(Mümtehine, 60/8)***

**Aile İçinde Sevgi:**  Aile toplumun en küçük birimidir. Bundan dolayıdır ki sevgi öncelikle aile içinde olmalıdır. Anne-baba çocuklarına sevgiyle davranmalı ve örnek olmalıdır. Onları sevgi dolu birer evlat olarak yetiştirmelidir.

Evlatlarında anne-babalarına yumuşak, saygılı ve hoşgörülü davranmaları gerekir. Bu konuda Mevlamız şöyle buyuruyor:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّايَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَاأُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً {23} وَاخْفِضْلَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيصَغِيراً {24}

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”***( İsra, 17/23-24)***

    Birlikte huzur içinde yaşamanın temel şartı, karşıdaki insan haddi aşmadığı müddetçe, onun yaşam biçimine, düşüncelerine saygı duyabilmektir ki insanlık da bunu gerektirir. Efendimiz(sav):

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Cabir b. Abdullah (r.a)dan nakledildiğine göre Rasulullah (s.a.v): -“Allah, alıp sattığında ve muamelesinde müsamaha gösteren kişiye merhamet etsin” buyurdu.***(Buhari, Kitabü’l-Büyu’,1934)***

**Dini Tebliğde Sevgi**

 Müslüman kişi sevgi ve merhamet sahibidir, affedicidir. Yaratılanlara merhamet gözüyle bakar. “Güzel bakan güzel görür” anlayışı ile hareket eder.

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

 “Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle dâvet et ve onlarla en güzel tarzda mücadele et.”***(Nahl 16/125)***

İslam’da zorlama yoktur sevdirme vardır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {265}

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır.O halde kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir.”***(Bakara, 2/256)***

Cenab-ı Hak, Hz. Musa (as) ve Hz. Harun’u (as) Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunan birine gönderirken söz ve tavır itibarıyla hoşgörülü davranarak yumuşak söz söylemelerini emrediyor. Nitekim Efendimiz, Ebu Leheb, Ebu Cehil ve Taif halkı gibi İslam’a ve kendisine düşmanlık yapmış insanların yanına pek çok defa gitmiş ve onları islama davet etmiştir.

Sevgi Nereye Kadar?

 Sevgi ve hoşgörü; dini esaslardan, adaletten fedakarlık anlamına asla gelmez.

Hz Mevlânâ: *“Bir ayağım merkezde dinî esaslarla bağlı,diğer ayağım da yetmiş küsur milletle beraber..”*

Hoşgörü, başkalarının tesirine girerek onlara katılmak, ne din ve milliyetimizden, ne de tarihî geleneklerimizden vazgeçmek demek değildir. İnananla inanmayanı aynı kefeye koymak demek de değildir. Hoşgörü ve diyalog başkalarını kendi konumlarında kabul ederek, onlarla geçinmesini bilmektir.

Birlikte huzur içinde yaşamanın temel şartı, karşıdaki insan haddi aşmadığı müddetçe, onun yaşambiçimine, düşüncelerine saygı duyabilmektir ki insanlık da bunu gerektirir.

**1. Sevgiye dayalı Allah-insan ilişkisi**

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın özellikle sevdiği insanlar bahsedilmiştir: sabredenler, tevbe edenler, temizlenenler, muhsinler....

**a. Onlar Allah’ı Severler**

وَمِنَالنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَالْعَذَابَ

 أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ {165}

 “İnsanlar içinde, Allah'tan başkasını 'eş ve ortak' tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi!”***(Bakara 2/165).***

**b. Allah Onları Sever**

Mü’minler Allah’ı sevdikleri gibi Allah da onları sever. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Allah’ın sevgisini anlatmak için “hubb,” “rahmet,” “lutuf” ve “re’fet” köklerinden gelen fiil ve sıfatlar kullanılmıştır.7

Allah kullarına olan sevgisinin bir neticesi olarak onları yaratmış, bu dünyaya göndermiş ve onları eşrefi mahlukat kılmıştır.

Allah muhsinleri yani ihsan makamında olanları sever:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِوَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {195}

“Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Süphesiz Allah, iyilik edenleri (muhsinleri) sever.”( ***Bakara, 2/195)***

Allah’ın sevdiği kullar bu dünyada O’nun lütuflarına mazhar oldukları gibi ahirette de sonsuz lütuflara mazhar olurlar:

فَآتَاهُمُ اللّهُثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları (muhsinleri) sever.”***(Ali İmran, 3:148)***

وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Allah, iyilik yapanları sever.”***(Maide, 5/93)***

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

 “Şüphesiz, Allah muttaki olanları sever.” ***(Tevbe, 9/4)***

Allah bozgunculuk çıkaranları sevmez:

وَإِن طَائِفَتَانِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَاعَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْفَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğerine saldırıda bulunacak olursa, artık saldırıda bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever.”***(Hucurat, 49/9)***

**2. Sevgiye Dayalı İnsan-Peygamber İlişkisi**

Mü’minler O’nu sever, O da müminleri sever.

**a. Mü’minler Peygamberi Severler**

Said İbniCübeyir'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Ensardan bir kişi Resulullah'a (s.a.v.) gelerek şöyle dedi: "Ya Resulallah, sizi canımdan, ailemden ve malımdan daha çok seviyorum. Sizi hatırladığım zaman duramıyorum ve sizi görmeye geliyorum. Ben sizin vefatınızı ve kendi vefatımı düşündüğümde şunu görüyorum: Siz Cennete girdiğinizde Peygamberlerle birlikte yüksek makamlara çıkarılıyorsunuz. Ben ise Cennete girdiğim zaman sizi göremeyeceğimden korkuyorum." Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sahabiyi cevapsız bıraktı. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu: "Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır"***(Nisa 69/ 88.)***Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) o Sahabiyi çağırdı ve bu ayeti kendisine okudu ***(M. Yusuf Kandehlevî, Hayatû's-Sahabe, c.2, s. 353; Kadı İyaz, eş-Şifa, s. 18; Taberani, el-Mu’cemu’l-Evsat, İ, 152***.)

 Peygamber sevgisiyle ilgili bir örnek de Hz. Ömer (r.a.) ile alakalı şu olaydır: Resulullah bir gün Hz. Ömer (r.a.) ile sohbet ediyordu. Hz. Ömer (r.a.) Resulullah'a (s.a.v.): "Siz bana kendim hariç her şeyden daha sevgilisiniz" dedi. Resulullah (s.a.v.) kendisine: "Ben bir kişiye kendisinden bile daha fazla sevgili olmadıkça o kişi iman etmiş olmaz" buyurdular. Hz. Ömer (r.a.) bunun üzerine biraz düşündü ve şu cevabı verdi: "Kur'an-ı Kerim'i sana indiren Allah'a yemin ederim ki, (şimdi) Sen bana kendimden de daha sevgilisin ya Resulallah!" Resulullah bunun üzerine: "İşte şimdi oldu, ey Ömer!" buyurdular.***(Kâdîİyâz, eş-Şifâ, c.2, s.17.)***

 Hz. Enes (r.a.) naklediyor: "Bir kişi bir gün Resulullah'a gelerek şöyle sordu: "Kıyamet ne zaman ya Resulullah?". Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kıyamet için sen ne hazırladın?" Bunu üzerine adam şöyle cevap verdi: "Kıyamet için ne çok namaz, ne çok oruç, ne de çok sadaka hazırladım. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." Bunun üzerine Resulullah kendisine şöyle buyurdular: "Sen sevdiklerinle berabersin!"

(***Kâdîİyâz, eş-Şifâ, İİ, 18.)***

Resulullah (s.a.v.) başka bir defasında şöyle buyuruyor: "Allah'ın Peygamberi, kişiye çocuğundan, ana babasından ve bütün insanlardan daha çok sevimli olmadıkça (tam manasıyla) iman etmiş olmaz.”***(Nesaî, “İman”, 19.)***

Peygamberimizi sevmenin göstergesi onun sünnetine uymaktır. Resulullah’ıseven ona iman ve itaat etmelidir.

**b. Peygamber Onları Sever**

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌعَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {128}

 “Andolsun size, kendi içinizden, sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, mü'minlere pek şefkatli ve merhametli olan bir elçi gelmiştir.”***(Tevbe, 9:128)***

Allah Teala onun kalbine ümmetine karşı sevgiyi bizzat kendisinin koyduğunu şöyle açıklamaktadır:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَاللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَفَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}

“Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve işler konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”***(Âl-i İmran, 3:159.)***

**Sevgiye Dayalı İnsan-İnsan ilişkisi;**

Allah Tealamü’minlerin birbirleriyle ilişkilerini kardeşlik (uhuvvet) ve sevgi ilişkisi olarak tanımlamıştır. Mü’minler kardeştir ve aralarında kardeşliğin icaplarına riayet etmeleri farzdır. Kardeşliğin kaynağı Allah’ın iradesidir. Onları kan bağıyla kardeş yapan Allah, inanç bağıyla da kardeş yaptığını şöyle beyan etmektedir:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {10}

 “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.”(***Hucurat, 49:10)***

Kardeşlik veya uhuvvet sevginin zirvesidir. Bir Müslüman bütün mahlukata ve insanlığa sevgiyle bağlıdır; ama dindaşlarına olan sevgisi diğerlerine olan sevgisinden çok daha fazladır.

Kardeşlik sadece duygusal düzeyde kalmaz, somut davranışlar halinde neticeleri vardır. Kardeşlerin kadın olsun erkek olsun birbirlerini küçük görmemeleri, kötü lakap takmamaları, arkalarından konuşup gıybet yapmamaları ve kötü zanda bulunmamaları bunlardan birkaçıdır.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَأَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَوَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ {110}

“Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve İslam'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fıska sapanlardır.”***(Âl-i İmran, 3:110)***

“İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız” hadisi Müslümanların birbirini sevmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir.

 Ancak bu sevgi o insanın hatalarını da sevmek anlamına gelmez. Tam tersine İslam’a göre biz, insanları severiz ama onların kötü huylarını sevmeyiz. Tebliğ ve emr-i bilmaruf yoluyla onların kötü huylarını değiştirmeye gayret gösteririz. Kardeşlerinize mazlumken de, zalimken de yardımcı olunuz, hadisi bu açıdan son derece önemli bir prensibi gündeme getirmiştir. Zalimlik yapan kardeşe nasıl yardımcı olunacağı sorulduğunda Hz. Peygamber (s.a.v) onun zulmüne engel olarak ve onu zulüm yapmaktan vazgeçirerek buyurmuştur.

 Ebu HureyreRadıyallahüAnhResulullahAleyhisselâm'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Yüce Allah kıyamet gününde: Benim rızam için birbirlerini sevenler nerededirler? Bugün onları, Benim gölgemden başka gölgenin bulunmadığı günde, kendi gölgemde gölgelendireceğim, diye buyur.***(Müslim, “Birrve's-Sıla”, 37)***

Sevgi İmanın Tadına Ermenin Yoludur; Sevgisiz iman yavandır; çünkü imanın zevk ve tadına sevgi yoluyla varılır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

 “Kimde üç şey bulunursa imanın tadını tatmış olur: Allah ve Resulu kendisine başka her şeyden daha sevgili olmak; başka insanları sadece Allah için sevmek; küfre dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmamak.” (***Buhari, Kitabu’l-imân, Bab 9: Halâvetü’l-imân.)***

 Sevgisiz kalp harap ve hastadır. Kalbin tek gıdası vardır: sevgi. Kalp hem sevilmekten hem de sevmekten hoşlanır ve tatmin olur.

Kalbi tatmin eden ve ona zevk veren birinci sevgi ise onu Yaratanın sevgisidir. Allah kalbi her şeyden önce kendisini sevsin diye ve ancak O’nu sevdiği zaman tatmin olacak şekilde yaratmıştır.

 Allah korkusu, Allah sevgisinin bir meyvesidir.

Her Müslüman, Allah’la, Peygamberiyle, diğer Müslüman ve insanlarla ilişkisini sevgi temeline oturtmak durumundadır.

Sevginin varlığı insanların davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde kendini gösterir. Aksi takdirde İslam fiiliyata yansımayan soyut bir sevgiyi kabul etmez.

Allah ve Resulüne muhabbet onlara itaatte kendini gösterir. Diğer insanlara muhabbet ise uhuvvette kendini gösterir.

Müslüman’ın sevgisi Allah içindir: o Allah’ı sever ve Allah için onun yarattıklarını sever. Çünkü onları Allah yaratmış ve onları sevmeyi emretmiştir. Yunus Emre’nin dediği gibi "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü!"

Eğer Hz. Muhammed (s.a.v) “alemlere rahmet” ise O’nun takipçisi olan Müslümanlar da aynı şekilde alemlere rahmet olmaya gayret etmelidirler. Bunun içindir ki her Müslüman, yaratanı ve bütün yaratılanları Allah rızası için, herhangi bir menfaat beklemeden sevmeli ve sevgisini fiiliyatta göstermelidir.

Peygamberimizin yolu, izi aşktır.
Biz aşk çocuklarıyız. Aşk bizim anamızdır. ***(Mevlana, Rubailer 49.)***

 **(Bu vaazhazırlanırken; islamdahayat.com, İslam Sevgi Dinidir, Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK vb. kaynaklardan istifade edilmiştir)**

**YUNUS’UN ŞİİRLERİNDE SEVGİ VE HOŞGÖRÜ**

Geçmiş tarihimizde insanlığa fikirleri, buluşları ve söylediği sözler ile ışık tutan bir çok bilgin ya da şair vardır. Bu değerli insanlardan birisi de Yunus Emre’dir.

Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden birisidir.

Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emrenin, on üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Sarıköy de yaşadığını, bazılarıysa Karamanlı olduğunu düşünür.

Ölümü 1320 olarak kabul edilen Yunus Emrenin seksen iki yaşında öldüğü söylenir. Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir.

Yunus Emrenin eserleri yaşamı hakkında bazı bilgiler içermektedir. Bütün bir Anadoluyu dolaştığı, Mevlanayı gördüğü eserlerinde geçen cümlelerden anlaşılmaktadır.

Yunus Emre halka, halkın dili ile hitap etmiştir. Yani Türkçeyi çok güzel kullanmıştır. Öz Türkçe ile eserler vermiştir. Bu da Yunusun her zaman okunup anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yunusun şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır. Tasavvufta gaye; ruhunu temiz tutmak, Allah sevgisini kalbinde yaşamak, Allahı öylesine sevmektir ki cennet için değil, onun sevgisine erişebilmek için uğraş vermek, ömrünü bu yola adamaktır.

İşte Yunus şiirlerinde genellikle bu konuları işlemiştir. Onun hoşgörüsü de çok önemlidir. *“Yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü”* diyebilecek olgunluktadır.

 Aruz ölçüsü ile de şiirler yazmıştır ama onun en güzel şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus Emre’nin “Risalettün- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri vardır. Eserlerine başka âşıkların eserleri karıştıysa da sonradan bunlar ayıklanmıştır.

Yunus Emre’yi Yunus Emre yapan sevgisidir, ilâhı aşkıyla tüm insanları, tüm varlıkları kucaklayan sevgisidir;

***Dövene elsiz gerek***

***Sövene dilsiz gerek***

***Sen derviş olamazsın..***

***Derviş gönülsüz gerek***

Düşmanını bile dost gözüyle gören ve düşmanlığı içindeki düşmanlık duygusuna karşı kullanmayı öğütleyen Yunus ne güzel demiştir;

***Biz kimseye kin tutmayız ağyar dahi dosttur bize
Nerde ıssızlık var ise mahalle vüşardır bize
Adımız miskindir düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize***

Sevgi ve hoşgörüyü hayatına hayat yapan Yunus, bir gönül kazanmanın hacca gitmek kadar sevablı ve mühim olduğunu, gönül tahtında Allah’ın bulunduğunu ve bu makamın hiç bir surette incitilmemesi gerektiğini, kalp kırıp gönül yıkmanın Kabetullah’a zarar vermekle eşit, gönül yıkan kimsenin iki dünyadada bahtsız olacağını vurgularken şöyle seslenir;

***Aksakallı bir koca, bilemez hâli nice
Emek vermesin hacce, bir gönül yıkar ise
Gönül Çalab’ın tahtı,Çalabgönüle baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise***

***Yüz kez hacca vardın ise, yüz kez kaza kıldın ise
Bir kez gönül yıktın ise, gerektir çekesin âhı
Sorun bana aklı eren, gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ
Ben eydürem gönül yeğdir, gönüldür hakkın durağı***
Cennet maksadıyla yaşamını idame ettiren ve bu hedef için çaba sarfeden âdemoğluna, cennet sermayesinin bir gönlü tamir etmek ve bir kalp ele geçirmek olabileceğini nasihat eder:

***Yunus ferâizdirtutgıl, gönüller evini yapgıl
Hakk bulmayı diler isen gönüllerde kur tuzağı
Uçmak uçmak dediğin girmeyi dilediğin
Uçmağın sermayesi bir gönül etmek gerek

Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen
Ta âşıklar safında tamam olasın sâdık
Bir kez gönül yıktın ise şol kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil***

On üçüncü yüzyılın hakikat aşığı, insanın dünyaya geliş gayesinin sevgi, muhabbet, barış ve hoşgörmek olduğunu, hiç bir surette kavga ve gürültünün müşkilleri çözmede bir vesile olamayacağını ifade eder:

***Ben geldim sevgi için gönüller dost avı için
Ben gelmedim davâ için gönüller yapmaya geldim
Gelin biz tanışalım işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim dünyada kimse kalmaz***

**Yunustaki Allah Sevgisi:**

***Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dün ü günü,
Bana seni gerek seni.***

***Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile avunurum,
Bana seni gerek seni.***

***Aşkın âşıklar oldurur,
Aşk denizine daldırır,
Tecelli ile doldurur,
Bana seni gerek seni.***

***Aşkın şarabından içem,
Mecnun olup dağa düşem,
Sensin dünü gün endişem,
Bana seni gerek seni.***

***Sufilere sohbet gerek,
Ahilere ahret gerek,
Mecnunlara Leyla gerek,
Bana seni gerek seni.***

***Eğer beni öldüreler,
Külüm göğe savuralar,
Toprağım anda çağıra,
Bana seni gerek seni.***

***Cennet cennet dedikleri,
Birkaç köşkle birkaç huri,
İsteyene Ver anları,
Bana seni gerek seni.***

***Yunus’dürür benim adım.
Gün geçtikçe artar odum.
İki cihanda maksudum,
Bana seni gerek seni.***

***Elif okuduk ötürü***

***Pazar eyledik götürü***

***Yaratılmışı severiz***

***Yaratandan ötürü.***

***Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim***

***Biz kimseye kin tutmazız kamu âlem birdir bize.***

**BERAT GECESİ**

**Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır...**

Hayatın çeşitli sıkıntıları ve nefsin baskıları karşısında yorgun düşen ruhlarımız, mübarek zamanlarda dinlenmeye, kendine gelmeye, toparlanmaya fırsat bulur.

**Berat Gecesinin Özellikleri**
"Berat, beraat" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.
"Berâet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir.

Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için berat Gecesi denmiştir.
Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.***TDİ."Berat" maddesi.***

**Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır:**
1.Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
2.Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3.İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
4.Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
5.Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin bereketini ile ilgili şöyle buyurmuştur:

*"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
"****İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.****Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."*(**İbniMâce, İkame, 191.)**

Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

**Bu Gece Af Dışı Kalanlar**
Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

*"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."*

"Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden(tevbe etmez ise) müstesna."et-Tergîbve't-Terhib, 2:118.
Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resulullah As. yanında bulamayan Hz. Âişe kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle **anlattı:"Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."Tirmizî, Savm:39.**

**Berat Gecesi ibadeti
Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz,Kur'ân tilaveti, zikir ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.
İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ'da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid'at bile olduğunu ifade eder.Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır.**

**Berat Gecesi Duası**

**Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."(et-Tergibve't-Terhîb, 2:.119, 120.)**

**KANDİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli**

**2.Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli**

**3.Kaza, nafile namazlar kılınmalı**

**4.Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.**

**5.Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet bulunulmalı.**

**7.Bol bol zikir yapmalı.**

**8.Mü'minlerle helalleşilmeli**

**9.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı**

**10.KişikendinevediğerMü'minkardeşlerinehattâisimzikrederekdualaretmeli.**

**11.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı**

**12.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.**

**13.Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.**

**14.Vefat etmiş yakınlarımızın kabirleri ziyaret**

**15.Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızınvediğeryakınlarımızınkandilleribizzatgiderekveyatelefon, e-mail çekerek vb. tebrik edilmeli; duaları istenmeli.**

**16.Bukandilgeceleriningündüzlerindemümkünolduğuncaoruçtutulmalı.**