**VAAZ ÖRNEĞİ:**

**ANA BABA HAKLARI VE YAŞLILARA SAYGI**

**Hazırlayan: Aşır TOPRAK (Vaiz)**

 **Ayet Metni:**

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ مِنْ امْلاَقٍ

 **Hadis Metni:**

سَألْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَــلُ؟ قَال: الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا قـُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

**Anne Baba ve Yaşlılara saygı eğitimi önce ailede başlar.**

İnsan; yaşayacağı hayatın temellerini ailede öğrenir. Toplumu oluşturan aile, öylesine değerli bir kıymete sahiptir ki dini, ahlaki, kültürel-sosyal, örf ve adetlerin öğretilmesinde, yaşanmasında ve yaşatılmasında eşi benzeri olmayan değerde ve kıymettedir.

Fert; sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti, paylaşmayı ailede öğrenmesi gerekir ki; hayatın sonraki aşamalarında hem kişi hem de aile hem de toplum rahat etsin.

Bu sebepledir ki aile ocağında temel esaslar sevgi-saygı, şefkat-merhamet ve güzel örnek üzerine bina edilmelidir.

Kişi ilk dini, ahlaki, sosyal tecrübe ve gözlemlerini aile ortamında edinir. Sözden ziyade davranışla-rın daha etkili olduğu bu dönemde çocuğun aralarında sevgi bağı bulunan kişilerle daha iyi iletişim kurduğu ve daha itaatkar olduğu gözlenmiştir. Çocukların duygusal eğitimlerinde aile büyüklerini olumlu katkıları ile aile bağlarının daha da güçlendiği pedagoglar tarafından kanıtlanmış bir husus-tur.

Yaşlılarımızın aile içinde yaşaması, kendilerine sevgi ve saygı gösterilmesi, güzel muamelede bulu-nulması ile çocuk, aile ortamında ilk defa daha büyüklerine saygı ve sevginin ne olduğunu ve nasıl gösterilmesi gerektiğini görmektedir.

Ama burada en önemli olan şey ailede bulunan büyüklerin evde bulunan çocukların her an onları takip ettiği ve her an onların sözlerini hareketlerini, davranışlarını kaydettikleri bilincinde olmaları gerekiyor.

Çünkü aile büyükleri her zaman gelecek için çocukların ilk örneğidir.

Çocukların büyükanne-büyükbaba sevgisi tatmaları, büyükanne büyükbabanın da torun sevgisi tat-maları hayata daha kuvvetle tutunmayı sağlayan bir bağdır. Asıl mutluluk ve huzur kaynağıdır.

Bayram günleri evladının ve torununun yolunu gözleyen yaşlılarımızın, anne babaların yaşama se-vincini diri tutmak hepimizin ihmal edilmez sorumluluklarındandır. Ve aynı mutluluğu ve sevinci bizim de zamanı geldiğinde yaşamamız için en güzel örnek olacaktır.

Allah'ın bizlere bahşettiği ömür, doğumla başlayan ve ölümle sona bir yolculuktan ibarettir. Bilin-diği üzere bu yolculuk, çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi dönemlerden geçer ve nihayet yaşlılık ve ihtiyarlık dönemine ulaşır.

Allah ömür verdiği sürece şu bilinmelidir ki, her devir bir süre sonra hükmünü tamamlayacak, ço-cukluk gençliğe, gençlikte yerini ihtiyarlığa bırakacaktır.

Yaşlılarımızın daha nazik bir yapıya sahip oldukları bu dönemde duyguları rencide edilmemeli, on-lara öfke ile bakılmamalı, yanlarında sesler yükseltilmemeli, gönülleri alınmalıdır.

Aile bireyleri ile beraber yaşadıkları ortamlarda kendilerini istenmeyen kişiler olarak görmelerine yol açan her davranıştan itina ile kaçınmamız gerekmektedir.

İnsan doğumdan ölüme kadar farklı süreçlerden geçer ve farklı deneyimler kazanır. Gençlerin tec-rübeye, yaşlıların ise hayat tecrübesi aktarımını gerçekleştirerek her iki neslin birbirinden alabi-leceği çok şeylerin olduğu ifade edilebilir. Genç insanın kendisinden daha önce hayatın basamak-larını adımlayan yaşlıların tecrübe birikimlerinden yararlanması en akıllıca davranış olarak gözük-mektedir.

Ancak bazen üzülerek görmekteyiz ki; aile yapımızı tehdit eden pek çok unsurla karşı karşıyayız. Ahlâkî yozlaşma, rahata düşkünlük, insanı insan yapan vasıflardan uzaklaşma, özgürleşme ve bağım-sız takılma istekleri, egoistlik, anne baba ve büyüklerin bulunduğu ortamlardan sıkılmak uzak kal-mak istemek ve neticede gittikçe küçülen yapı, üzerinde önemle durulması gereken hususlardadır.

**Aile bireylerinin Sevgiye Ve Saygıya İhtiyacı Vardır**

Başta anne-baba ve çocuklar olmak üzere, aile fertleri ve akrabalar arasında büyüklere saygı, küçüklere de sevgi göstermek ve merhamet etmek her Müslümanın ahlâkî görevlerindendir.

Esasen sevgi ve saygı birbirini tamamlayan unsurlardır. Seven bir insan sevdiğini belli etmelidir. Zi-ra belli etmeden sevme olmaz. Çünkü sevgi paylaşmayı gerektirir. Sevgi paylaştıkça da çoğalır. Ge-nellikle, büyüklerin küçükler için söylediği *“seviyorum ama belli ettiremiyorum”* veya *“sevdiğimi belli edersem şımarır”* gibi sözler, bu yöndeki eksikliğin bir göstergesidir.

Nitekim Peygamberimiz (a.s.) de çeşitli hadislerinde, karşılaşınca selam vermeyle ve gülümsemeyle bile olsa sevginin belli edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Rasulullah (s.a.v): “***Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin***.” Buyurmuşlardır. (Ebu Davud ve Tirmizi)

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Resulullah (s.a.v) 'ın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti. *Ey Allah'ın Resulü! Ben şu geçeni seviyorum*. Dedi. Allah Rasulü (sav) *“Pekiyi kendisine söyledin mi?”* diye sordu. Hayır! Deyince, ***“Ona söyle!”*** dedi. Adam kalkıp, gidene yetişti ve: *Seni Allah için seviyorum!* Dedi. Adam da: *Kendisi adına beni sevdiğin Zât da seni sevsin!* Diye mukabelede bulundu. (Ebu Davud)

Bir gün otururken sütannesi, sütbabası ve sütkardeşi yanına geldiğinde onlara sevgi ve saygısını ifa-de etmek üzere Hz. Peygamberin (a.s.) ayağa kalktığı, elbisesini yere sererek bir ucuna sütbabasını, diğer ucuna sütannesini, aralarına da sütkardeşini oturttuğu rivayet edilmektedir. (Ebu Davud)

Peygamberimizin davranışlarında olduğu gibi, saygı göstermenin de severek yapılması gerekir. Sev-gisiz bir saygı ya korku ifadesidir ya da gösteriş ifadesidir.

Yine Hz. Peygamber’in (a.s.) kızı Hz. Fatıma’nın yanına varınca Hz. Fatıma’nın ayağa kalktığı, Hz Peygamber’i öperek yanına oturduğu; Hz. Fatıma’nın da Hz. Peygamberin yanına vardığı zaman Re-sulullah’ın ayağa kalktığı, onu öperek yanına oturttuğu rivayet edilmektedir. (Ebu Davud)

Bir gün, Ashab-ı kiram, Peygamberimizin çevresinde oturmuş, onu dinliyorlardı. Bu sırada efendi-mizi görmeye ve onunla konuşmaya gelen bir ihtiyar yaklaştı. Sahabiler ihtiyara yer verirken biraz ağır davrandılar. Müslümanların bu hareketi Peygamberimizin gözünden kaçmadı. Yer vermedeki bu gevşekliği beğenmedi ve:

 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

***“Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün hakkını gözetmeyen bizden değildir****. “* (Tirmizi)

Hayat devam ettiği müddetçe bu günün gençleri yarının yaşlıları olacaktır. Bu hayatta gençliğin ömür boyu korunmayacağı açıkça gözükmektedir. Öyle ise, bizimde bir gün yaşlanacağımızı hiçbir zaman unutmamalı, yaşlılara, özellikle anne-babamıza, dedelerimize, ninelerimize karşı saygıda ku-sur etmemeli onların hayır dualarını almak için ihtiyaçlarına cevap vermeliyiz. Bu konuda da genç-lerimize, çocuklarımıza örnek olmalıyız.

Hiç şüphe yok ki, bugünün gençleri, yarının yaşlılarıdır. Gençliğinde büyüklere saygı duymayanla-rın, yaşlandıklarında küçüklerinden saygı bekleyemezler.

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ

* ***“Her hangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence, yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder.”*** (Tirmizi )
* ***“Saçı sakalı ağarmış yaşlı Müslümana saygı gösterip ikram etmek, Allaha saygıdandır****.”* (Ebu Davud)
* ***“Düşkünleri görüp gözetiniz, zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklan-dırılırsınız.”*** (Tirmizi)

Peygamberimiz güçsüzlükleri nedeniyle çocuk ve yaşlılara daha fazla merhamette bulunmuş ve on-ların gönüllerini hoş etmeye çalışmıştır.

Yaşlılara hürmet ve ihtimam göstererek onların gönüllerini ve dualarını almak aynı zamandada in-sanlık borcudur. Onlara güzel ve tatlı söz söylemek, merhamet ve tevazu göstermek ihmal edilme-mesi gereken dînî bir vecibedir. Hele bu yaşlılar, akraba veya anne baba olursa.

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللّهُ تَعالى! اِرحَمُوا مَنْ فِي الْأَرضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّهُ تَعال

Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (r.a.) anlatıyor**:**

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: ***Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Akrabalık bağı Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.*** (Tirmizi)

Anne ve baba haklarına riayet etmek, İslâm dininde hem itikâdî hem de ahlâkî sorumluluklar ara-sında yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde Allah’a kulluk ve itaatten hemen sonra anne ve babaya iyi davranmanın gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu hususta Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur:

Sahabeden Abdullah İbn Mes’ud anlatıyor:

Allah'ın Elçisine, "amellerin hangisinin daha faziletli olduğunu" sordum Hz. Peygamber, ***“Vaktinde kılınan namazdır”*** buyurdu.  *“Ondan sonra hangisidir?”* diye sordum; ***“Ana-babaya iyilik yapmaktır"*** buyurdu. (Müslim)

Bir insanın Allah’a şirk koşması, anne ve babasına kötü davranması ve fakirlik endişesiyle çocuklarını öldürmesi, Allah’a karşı yapılabilecek en büyük itaatsizlik ve isyan sayılan fiillerdendir. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ مِنْ امْلاَقٍ

***De ki: Ey Muhammed “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin...”*** (En’âm,151).

Allah’a ortak koşmanın herhangi bir mazereti olmadığı gibi, anne ve babaya kötü davranmanın da haklı bir mazereti yoktur. Bu tür davranışların, büyük günahların en büyüğü olduğunu Hz. Peygamber şöyle ifade etmiştir:

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الكَبَائِرِ (ثلاثا) اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ اَوْ قَوْلُ الزُّورِ

Peygamberimiz (a.s), üç defa:*“Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?*Diye tekrarla-dıktan sonra ***“Allah’a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitliği yapmaktır (ya da yalan sözdür)”*** buyurmuştur.(Müslim)

Anne ve baba, çocukların hem varlık sebebidir hem de onları sevgiyle yetiştiren büyüten ve bu uğurda her türlü sıkıntı eziyet ve çileye göğüs geren yeri geldiği zaman yemeyen yediren içmeyen içiren giymeyen giydiren cefakâr ve vefakar insanlardır.

Bu sebeple, insanı yaratan ve ruh hâlini en iyi bilen Yüce Rabbimiz bu konuyu insanın fıtratına uy-gun olarak ilahî kelamında şu şekilde bildirmektedir.

وَقَضى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَريمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلّ منَ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَاني صغيرًا

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

Anne-babaya karşı içtenlikle yapılan her türlü güzellik, gönüllerini alan her söz insana sadece sevap kazandırmakla kalmayıp, evladın günahlarının affedilmesine de vesile olmaktadır.

 Kişinin cennete girebilmesi için, iman ve hayırlı amelleri yanında, günahlarının da affedilmiş olması gerekir. İşte bu noktada Hz. Peygamber (a.s.), ihtiyarlıkları sırasında anne ve babaya iyi davranma-nın Allah katında ne derece önemli olduğunu şu sözleriyle dile getirmektedir:

***- Burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün!”***

*- Kimin (burnu yerde sürünsün) ey Allah'ın Elçisi!)*

**- *İhtiyarlığı anında annesi ile babasından birine yahut her ikisine yetişip de, onlar sebebiyle cennete giremeyenin”*** (Müslim)

Hz. Peygamber (s.a.s), şefkat timsali annelerimiz için; *“****Ayağına sarıl, cennet oradadır”*** (Nesaî, Cihad) buyurmuş, ayrıca baba hakkını dile getirirken de ***“Bir evlat babasını köle olarak bulsa, onu satın alıp hürriyete kavuştursa, yine de onun hakkını tam olarak ödeyemez”*** (Müslim) ikazını yapmıştır.

O halde ana-babamızı her zaman başımızın üzerinde taşımayı şeref bilmeliyiz. Yaşlılıklarında on-ların kadrini daha da iyi takdir etmeli, başımızdan atmak, hizmetlerinden kaçınarak, huzurevlerine göndermek gibi bir yanlışa asla düşmemeliyiz. Çünkü bu onlara en büyük işkence, yıkım ve zulüm, hatta sağ iken mezara koymaya benzeyen bir harekettir.

Bizim toplumumuzun bünyesine uymayan ve asla olmaması gereken bu tür tutum ve davranışların varlığı maalesef çevremizde duyulmaya başlamıştır. Anne-babayı aileden dışlayan batı toplumları geçmişle gelecek arasındaki kültür köprüsünü yıktıkları için bu günkü kargaşaya düşmüşlerdir. Bu gibi davranışlardan kaçınarak “**Belirli bir yaşantıdan sonra anne-baba ayak bağı oluyor”** fikri yerine, bu konuda dinimizin görüş ve felsefesine kulak vermemiz, o mutluluk kaynağına yönelmemiz şüp-hesiz en yerinde hareket olacaktır. Mensubu olduğumuz yüce dinimizin ve kaynağını yine dinimiz-den alan örfümüzün ebeveyne muamelede izlediği yol bu şekildedir. İnanç ve düşüncesi bu anlayış-la yoğrulmuş olan bizler için ana-babalarımıza davranışımız konusunda aslında başka herhangi bir şeye, senede bir gün hatırlanmak için anneler veya babalar gününe de ihtiyaç yoktur.

Günümüzde, bir yıl boyunca kendisini türlü meşakkatlerle yetiştirip büyüten bir anne-babası oldu-ğunu dahi hatırlayamayanlar için böyle özel günlerin ortaya konulması, unutulup, bir köşeye atılan ana-babaların gönüllerine acaba gerekli hisleri yaşatmaya yeterli olabiliyor mu?

Sadece bu günlere özel sevgi tezahürlerinin ortaya konulması kültürümüze ve insanımıza yakışan bir davranış türü olabilir mi? Ana-babalarımıza karşı görevlerimizi yapmış olmanın hazzını bu saye-de ne kadar elde edebiliriz acaba? Yüce Allah biraz önce okuduğumuz bu ayette bizleri şu şekilde yönlendiriyor:

 *“****Rabbiniz, yalnız kendisine kulluk etmemizi ve ana-babaya iyilikte bulunmamızı buyurur. Şayet ikisinden biri veya her ikisi yanınızda iken ihtiyarlayacak olurlarsa, onlara ‘öf ‘ bile demeyiniz, onları azarlamayınız. İkisine de hep tatlı söz söyleyiniz. Yumuşaklık ve alçak gönüllülükle onların üzerine kanatlarınızı geriniz.”***

Bu uyarıdan sonra Rabbimiz ana-babalarımız için şöyle dua etmemizi öğütlüyor:

*“****Allah’ım, küçükken beni şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara şefkat ve merhametle muame-lede bulun****.”*

Görüldüğü gibi, hayatlarını bize vakfeden, her hareketlerini bizim iyiliğimizi düşünerek yapan ana-babalarımıza karşı tavırlarımız yüce Yaratıcının ayet-i kerimede bizlere gösterdiği gibi olmalıdır.

İncitip üzmek ve kırmak bize bir şey kazandırmayacağı gibi, Rabbimizin huzuruna, O’nun bu konu-daki emir ve yasaklarını dinlememiş bir durumda çıkıp hüsrana uğrama bedbahtlığına düşebiliriz.

Görüldüğü gibi İslam dini anne babaya iyi davranmayı, onların ihtiyaçlarını karşılamayı, meşru öl-çüler içerisinde isteklerini yerine getirmeyi, gönüllerini almayı ve onlara merhamet kanatlarını ge-rerek hayır dualar etmeyi emretmektedir. Onlarla alakayı kesmeyi, kaba ve sert konuşmayı, gö-nüllerini kırmayı, onlara karşı her türlü isyankar söz ve davranışlarda bulunmayı kesın olarak ya-saklamaktadır. Modern toplum içerisinde adeta kaybolurcasına yaşadığımız hayatlarımızda, anne baba ve yaşlılarımızın her zamandan daha çok sevgiye ve ilgiye yakınlığa ihtiyaçları var. Sevgimizi hissettirmek onları manen kuşatır yalnızlık ve çaresizlikten kurtarır onlara adeta gıda olur.

Toprak tohuma tohum yağmura yağmur buluta ne kadar muhtaç ise insanda ana babaya öyle muh-taçtır. Sevgilerini yüreğimizde büyüterek sözlerimize ve davranışlarımıza yansıttığımız müddetçe onları mutlu ederiz.

Cennetin anahtarı olan ana-babalarımızın rızasını almalı, kadrini ve kıymetini onları kaybetmeden bilmeliyiz. Cennete girmemize vesile olacak dualarını almaya bakalım. Ahirete irtihal eyleyen ana babalarımıza Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hayatta olanlara Rabbim sağlık sıhhat afiyet ihsan eylesin. Günümüz hayırlı mübarek olsun.