**İman Kardeşliği ve M. Akif ERSOY**

**1.1\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ**

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللّهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Müslüman'ın, kendisiyle aynı inancı paylaşan din kardeşleriyle özel bir hukuku vardır. Onlara asla zulmetmemeli, hakaret etmemeli, yardımı­na ihtiyaç duyduklarında, onları yalnızlığa itmemeli, onları hakir görmemelidir.

Hz. Peygamber bu konudaki uyarısını şu şekilde sürdürmektedir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»

Ebü Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

***"Zandan sakının! Zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbiri-nize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun!"*** (M6536 Müslim, Birr, 28)

**Affet...Özrü kabul et.. Bunlar kardeşliğin tesisine yardımcı olur.**

Kardeşlik hukuku gereği Müslümanların birbirlerinin hatalarına karşı affedici olmaları gerekir.

عَنْ جُودَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ»

***“Kardeşi özür dilediği halde özrünü kabul etmeyen kişiye onun hatası gibi hata yazılır.” (****İM3718, İbn Mâce, “Edeb” 23)*

**Kardeşlik:**

Kenetlenmeyi,

Kırgınlıkları uzatmamayı,

Lanetlememeyi,

Tuzak kurmamayı,

Akrabalarla irtibatı kesmemeyi

GEREKTİRİR

**Problemleri adaletle çözmeyi gerektirir.**

Yüce Allah, Müslümanların arasındaki problemlerini adaleti gözeterek çözmelerini istemektedir.

Ancak anlaşmazlık ve kargaşayı körükleyecek davranışlardan kaçınılmasına yapılan vurgular da en azından bunun ka­dar önemlidir.

Udeyse b. Ühbân anlatmaktadır: "Ali b. Ebû Tâlib Basra'ya geldiğinde babama uğradı ve şöyle dedi: 'Ey Ebû Müslim! Şu insanlara karşı bana yardım etmeyecek misin?' Ebü Müslim, 'Elbette edeceğim.' diye cevap verdi ve cariyesinden kılıcını çıkarmasını istedi. Cariye kılıcı çıkardığında onun tahtadan olduğu görüldü. Bunun üzerine, benim dostum senin de amcaoğlun, Müslümanlar arasında bir fitne çıkarsa tahtadan bir kılıç edinmem için benden söz aldı. İstersen seninle birlikte (bu kılıçla) savaşa çıkarım.' dedi. Hz. Ali de, 'Benim ne sana ve ne de senin kılıcına ihtiyacım var.' diyerek orayı terk etti."İbn Mace fiten.10

Ebû Müslim'in edindiği tahtadan kılıcın simgesel bir değeri vardır ve kargaşaları körükleyecek davranışlardan sakınmak gerektiğini gösterir. Ancak bu tavır sadece çatışmalar için geçerli değildir. Allah Resulü, ayrışmaya neden olacak bütün davranışlardan uzak durulmasını tembihlemiştir.

Allah Resulü, *"Kardeş olun."* çağrısında bulunduğu Müslümanların, birbirleri üzerinde özel hakları olduğunu belirtmiş;

Aralarındaki ülfet, sevgi ve dostluğu pekiştirecek davranışları da teşvik etmiştir.

Kişinin kar­deşini güler yüzle karşılamasını sadaka olarak nitelemiş,kardeşlerinden birini Allah için sevdiğinde bunu kendisine bildirmesini tavsiye etmiş,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

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

***"İman etmedikçe cennete giremezsin, aranızda sevgi ve muhabbeti ikame etmedikçe de iman etmiş olamaz-sınız"*** *Müim* İman,93 buyurmuştur.

**Kardeşliği Canlandırıcı Bazı Davranışlar:**

**a- Hoşgörü, Sevgi ve Saygı**

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

***"Muhammed Allah’ın elcisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine merha-metlidirler."* *(Fetih, 48/29)***

**b- Yardımlaşma, Dayanışma**

وَالَّذينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْايمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

***"Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı da içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar, felah bulanlardır"*** ***(Haşr, 59/9)***

Peygamberimiz bir hadisinde;

قال رَسولُ اللّهِ: انْصُرْ أخَاكَ ظَالِماً أوْ مَظْلُوماً. قِيلَ: أنْصُرُهُ إذَا كَانَ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ أنْصُرُهُ ظَالِماً ؟ قالَ: تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ، فإنَّ ذلِكَ نَصْرُهُ

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki: ***"Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et."*** "Mazlumsa yardım ederim, zâlime nasıl yardım ederim?" diye sorulmuştu.

***"Onu zulümden alıkoyarsın, bu da ona yardımdır"*** buyurdu." *(Buhârî, Mezâlim 4, İkrah 7; Tirmizî, Fiten 68, (2256)*

**c- Hediyeleşme, Ziyaretleşme**

Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (a.s) buyurdular ki:

***"Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile."*** *[Tirmizî, Vela ve'l-Hibe 6, (2131).]*

وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Hz. Aişe (r. anhâ) anlatıyor: ***"Resulullah (a.s), hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu."*** *[Buharî, Hibe 11; Ebu Davud, Büyu 87, (3536); Tirmizî, Birr 34, (1954).]*

**d- Güleryüz ve Merhamet**

Tirmizî'nin bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur:

***"Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. Emr-i bi'lmâ'rûfun ve nehy-i ani'l-münkerin sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen sa-dakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır."*** *[Tirmizî, Birr 36, (1957).]*

**e- Affedici Olmak**

وَسَارِعُوا اِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ ֍ اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمينَ الْغَيْظَ وَالْعَافينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ

***“Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazır-lanmış bulunan cennete koşun! O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcar-lar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.”*** *(Al-i İmran, 3/133-134)*

**f- Empati**

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:

قالَ رَسُولُ اللّهِ:لا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لاخيهِ ما يُحِبَّ لِنَفْسِهِ

Hz. Enes (r.a)'in rivayetine göre Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur:

***"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez."*** *(Buhârî, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesâî, İman 19, (3, 115); Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyamet 60, (3517); İbnu Mâce, Mukaddime 9, (66).)*

**Kardeşliğin Önündeki Bazı Engeller:**

**1- Kaba Sert ve Katı Davranmak**

قالَ رَسولُ اللّهِ: المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللّهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Rasulullah (a.s) buyurdular ki:

***"Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihti-yacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o se-beple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet gü-nü örter."*** *(Ebû Dâvud, Edeb 46, (4893); Tirmizî, Hudud 3, (1426); Buhârî, Mezâlim 3, İkrâh 7; Müslim, Birr 58, (2580).)*

**2- Ayıp ve Kusurları Araştırmak**

**3- Su-i zanda bulunmak**

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ

***"Ey iman edenler! Zandan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kiminiz de kimi-nizin arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz, ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi?"*** *(el-Hucurat, 49/12).*

Bu âyette Rabbimiz, mü'minleri açık bir biçimde suizandan, kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, gıybet, dedikodu ve kulis yapmaktan sakındırmaktadır.

**4- Kötü Söz Söylemek**

وَعَنْ أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسُولُ اللّهِ: المسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤمِنُ مَنْ أمِنهُ الناسُ على دمائهم وأمْوَالِهِمْ.

Ebu Hüreyre (r.a) hazretleri Hz. Peygamber (a.s)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: ***"Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü'min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir."*** *Tirmizî, İman 12, (2629); Nesâî, İman 8, (8, 104, 105).*

**5- Bencillik, Kibirlilik**

***"Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez."*** buyrulmuştur. *[Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizî, Birr 61, (1999).]*

**6- Arkasından Çekiştirmek**

***"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusuru-nu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoş-lanır mı?"* *(Hucurat, 49/12)***

**7- Lakap Takmak**

**8- Alay Etmek**

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْايمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

***"Ey iman edenler, bir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin, belki alay ettikleri kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefisleri-nizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi en olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir"*** ***(el-Hucurat, 49/11).***

***9-* Irk, Soy-Sopla Üstünlük Sağlamaya Çalışmak**

İslam; ırk, soy, cins vs. türünden cahilî değerler yerine takva kriteri getirmek suretiyle toplumsal kardeşliğin ve ahengin bozulmasının önüne geçmiştir. Bu konudaki âyeti kerime her türlü tartışmayı sona erdirici niteliktedir:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقيكُمْ

***"... Hiç kuşkusuz, Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır..." (el-Hucurat, 49/13).***

Mü'min erkekler ile mü'min kadınların, akide ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedir. Bu yardımlaşma, bireysel ve toplumsal hayatta iman, takva ve adalet ilkesinin egemen olmasını sağlamak için gerekli görülmektedir.

Grupçuluk, benmerkezcilik gibi kötü hasletler de kardeşliği bozan ve mü'minleri birbirine düşüren hususlardandır.

Çünkü bu türden iddialar kaçınılmaz olarak beraberinde tefrikayı, çekişmeyi ve çatışmayı ge-tirmektedir. Mü'minlerin birbirine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkün ola-bilmektedir. Nitekim bir hadisi şerifte, şeytanın bu yönde daima bir umut beslediğine işaretle şöyle buyurulmaktadır:

"***Şeytan, kıbleye dönen (mü'minlerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir; fakat onları birbirine düşürmekte (hala ümitlidir)"*** *(Tirmizi, Birr, 25; Müslim, Münafıkun, 65).*

M. Akif Ersoy kaleme aldığı İstiklal Marşı ile işgalci güçlerin önünde demirden bir perde gibi duran imanlı neslin destanını yazarken, diğer taraftan dayanışma ve kardeşliği bitiren en önemli sorunlara da şöyle dikkat çekmişti:

Girmeden tefrika bir millete; düşman giremez.

Toplu vurdukça sineler; onu top sindiremez.

‘Sen-ben’ desin efrad, aradan vahdeti kaldır,

Milletler için işte kıyamet o zamandır.

Binaenaleyh İslâm, sadece kendini düşünmeye ve yalnız "nefsinin adamı" olmaya karşı çıkmıştır. Çünkü böyle kişilerin çoğunluğu teşkil ettiği bir toplumun huzur ve barış içinde olması, hatta ayakta kalabilmesi fazla iyimserlik olur. Zira tarihte de pek çok acı örneklerine şahit olunduğu gibi, birlik ve dayanışmadan uzak, sadece kendi şahsî çıkarları peşinde koşmayı âdet haline getiren toplumlar, bu yanlışlığın bedelini çok ağır ödeyerek, tarih sahnesinden silinmişlerdir.

*Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?*

*Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?*

*Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı,*

*Aynı milliyetin altında tutan İslâm’ı,*

*Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.*

*Bunu bir lâhza unutmak ebedî haybettir…*

*…*

*Hani milliyetin İslam idi? Kavmiyyet ne?*

*Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine!*

*Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri?*

*Küfr olur, başka değil kavmini sürmek ileri.*

*Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahud Kürd’e,*

*Acem’in Çin’liye rüçhanı mı varmış, nerde?*

*Müslümanlıkta ‘anasır’ mı olurmuş? Ne gezer!*

*Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor peygamber.*

*En büyük düşmanıdır rûh-u Nebî tefrikanın!*

*Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!*

*…*

*Artık ey millet-i merhûme, sabâh oldu uyan!*

*Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?*

*Ne Araplık, ne de Türklük kalacak, aç gözünü!*

*Dinle Peygamber-i Zîşân’ın ilâhî sözünü.*

*“Ey cemaat-i müslimin! Siz ne Arapsınız, ne Türksünüz, ne Arnavutsunuz, ne Kürtsünüz, ne Lazsınız, ne Çerkezsiniz! Siz ancak, bir milletin efradısınız ki o millet-i muazzama da İslam’dır. Müslümanlığa veda etmedikçe kavmiyet davasında bulunamazsınız.”* (Düzdağ, M. Ertuğrul, *Mehmed Akif Ersoy Tefsir Yazıları ve Vaazlar*,s. 114.)

Hazırlayan: Mehmet AYGÜN

Cezaevi Vaizi