**Cenâb-ı Allah'ın Şanını Yücelttiği Bir İnsanın Kadrini Kim Düşürebilir ki?**

 Peygamberlik makamı vehbî olup maddî ve manevî diğer tüm makam, mevki, statü ve kariyerlerin fevkindedir. Maddî ve manevî tüm makam ve mertebeler kesbî olup çalışmakla elde etmesi mümkün iken, çalışmak, okumak ve emek harcamakla peygamberlik makamına ulaşmak imkân dışıdır. Bu makamı Cenâb-ı Allah dilediği kişiye verir. Peygamberler, hem dinî hem de ahlakî alanlarda insanları ıslah etmek, onlara yol gösterip kendilerine mürşit ve rehber olmak maksadıyla gönderildiklerinden dolayı ahlaken insanların en üstünü ve en faziletlileridir. Peygamberler günah işlemedikleri gibi ahlaken kusur sayılıp peygamberlik makamına yaraşmayan her türlü hareket ve davranıştan da münezzehtirler. Şu var ki, peygamberlik makamında eşit olmakla birlikte fazilet bakımından bazıları daha üstün olabiliyor. Ayeti kerimede de “*…and olsun ki biz bazı peygamberleri diğerlerine üstün kıldık…*” (İsrâ, 17/55) diye buyrularak bu husus beyan edilmiştir.

Peygamberler, hayatlarında çektikleri sıkıntı, peygamberliklerinin umumi oluşu, ümmetlerinin çokluğu, elde ettikleri başarı, dinlerinin kıyamete kadar baki oluşu ve benzeri nedenlerden dolayı birbirinden daha faziletli olurlar. Bu itibarla kendisine ümmet olmakla müşerref olduğumuz Hz. Muhammed diğer peygamberlerden daha üstündür. Çünkü onun kitabı diğer İlahi kitaplardan, dini diğer dinlerden daha mükemmel, elde ettiği başarı diğer peygamberlerin başarısından daha büyük ve dini kıyamete kadar bakidir. Yahudilik ve Hıristiyanlık ise kitaplarının tahrif edilmesine bağlı olarak tahrif edilerek din olmaktan çıkmıştır. Bu bakımdan bu iki din şeklen varlığını sürdürse de özü itibariyle asırlar önce yok olmuştur. Bundan dolayıdır ki bir Yahudi veya Hıristiyan, peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed’e saygısızlık yapabiliyor. Oysa peygamberlere iman, imanın bir rüknü olup herhangi bir peygamberi inkâr etmek küfürdür. Hiçbir peygamber de diğerini inkâr etmemiş, hepsi birbirini tasdik etmiş, Kur'ân’ın beyanına göre Hz. İsa da Hz. Peygamber’in gelişini ümmetine şöyle müjdelemiştir: *“Meryem’in oğlu İsa’nın, ‘Ey İsrail oğulları, ben, benden önceki Tevrat’ı tasdik eden ve benden sonra ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdeleyen bir peygamber olarak size gönderildim’ dediğini hatırla…*” (Saf, 61/6)

Ahlakî açıdan Hz. Peygamber en üstün vasıflara haiz idi. Öyle ki kendisine su-i kast yapmak isteyenleri bile kendilerine nahoş bir söz söylemeden affediyordu. Ulvî yönüne gelince Cenâb-ı Allah, ona öyle bir mertebe vermiştir ki bu mertebe onun dışında hiç kimseye nasip olmamıştır. Zira hem kelime-i şehadette, hem de ezanda onun adı Cenâb-ı Allah'ın adıyla birlikte anılmaktadır. Bunun için onun adı bir saniye dahi dillerden düşmemektedir. Çünkü dünya çapında en azından beş yüz bin cami vardır. Ezan günde beş vakit okunduğundan sadece ezan ile onun ismi günde beş milyon sefer, Allah'ın adıyla birlikte anılarak minarelerden yankılanmaktadır. Bu sayı dakikalara bölündüğü zaman her dakika başı takriben 1730 adet ezan okunur. Dünyanın kürevî şekline bağlı olarak yeryüzünde ezan bir saniye dahi susmaz; bir yerde okunan ezan bitmeden diğer yerde okunmaya başlar. Ayrıca Hz. Peygamber, hidayetine vesile olmasından dolayı ümmetinin yaptığı tüm salih amellerinden payını almaktadır. Bu da ahirette adeta sonsuz bir mertebe demektir. Hz. Peygamber manen o kadar yücedir ki onun manevî yüceliğini tasvir etmemiz bile mümkün değildir. İmam Busırî ona methiye olarak yazdığı şiirin bir beytinde bu konuyu veciz bir ifadeyle şöyle dile getirmiştir: *“Onun hakkında bilgimizin ulaşacağı son nokta onun bir insan olduğunu kavramaktır.*”

Bunun için karikatür yaparak veya yazı yazarak kimse onun yüce kadrini düşüremez, onun sevgisini Müslümanların kalbinden silemez ve Müslümanların kalbinde onun kişiliği hakkında kuşkular oluşturamaz. Bunlar beyhude uğraşmasınlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşe karşı gözlerini kapayan sadece kendisine karanlık eder. Batı dünyasında zaman zaman bu tür şeylerin cereyan etmesinin sebebi ise, ya ranttır, ya felaket tellallığıdır veya İslâm Peygamber’ine ve İslâm’ın üstünlüğüne karşı besledikleri kıskançlığın dışa yansımasıdır. Karikatür olayının hukukî boyutuna gelince dinî değerler kanunlarla korunmalı ve bu kanunları ihlal edenler cezalandırılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde kişiler veya örgütler kendilerini sorumlu hissederek intikam alır. Bu da birçok sıkıntıya sebep olur.

Muhsin DEMİREL Elbistan Müftüsü