PEYGAMBERLER VE TEVHİD MÜCADELESİ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ

قال النبي: وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz defa hamd ve senalar olsun.

Hz. Âdem ile başlayan bütün peygamberlere, Peygamberler zincirinin son halkası Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, âline ve ashabına salât ve selamlar olsun.

1. PEYGAMBERLER

1.1. Tanım:

Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimselere peygamber denir. Peygamber (peygām-ber/peyâm-ber) kelimesi Farsça olup sözlükte “haber getiren” demektir. Eski Türkçe karşılığı yalvaçtır (yalavaç), ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçe’ye geçip yerleşmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber karşılığında nebî, resûl ve mürsel kelimeleri, peygamber göndermeyi ifade etmek için irsâl, ictibâ, ıstıfâ ve ba‘s kökünden fiiller kullanılır. (Yusuf Şevki Yavuz, "Peygamber", TDV İslâm Ansiklopedisi)

1.2. Peygamberlerin Sayıları ve Gönderilme Amaçları:

Peygamberlik, Hz. Âdem ile başlayan ve Hz. Muhammed (s.a.s) ile son bulan bir süreçtir. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olarak görevlendirilmiş Hz. Adem (a.s)’dır. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)’dir. Kur’an-ı Kerim’de 28 isimden bahsedilmişse de Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn’in peygamber olup olmadıkları konusunda İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.s) bir hadislerinde peygamberlerin sayısının 224.000 olarak haber vermiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/266). Peygamberlerin gönderilme sebebi, insanların yeryüzünde Hakk’ın rızasına uygun nasıl yaşayacaklarını görerek, müşahede ederek öğrenmeleri, yeryüzünü imar etmeleri ve hesap gününde Allah’a karşı bir mazeretleri olmamalarıdır. Nisa suresinin 165. Ayetinde bu hakikat şöyle ifade edilir:

رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزيزاً حَكيماً

“(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ; 165)

Başka bir ayette ise peygamberlerin gönderiliş amacı şöyle ifade edilir:

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِه لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزٰى

"Eğer biz, bundan (Kur'an'dan) önce onları bir azapla helâk etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: Ya Rabbi! Ne olurdu, bize bir elçi gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce âyetlerine uysaydık!" (Tâhâ; 134)

Kur’an’da Rabbimizin beyanına göre hemen her topluma kendi dilleri ile konuşan, onları Allah’ın dinine davet eden peygamberler gönderilmiştir. Yusuf suresi 109. Ayette şöyle buyrulur:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالاً نُوحي اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

“Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik.”

Ra’d suresinin 38. Ayetinde ise şöyle buyrulmuştur:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً

“Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik.”

İsra suresi 15. Ayette ise peygamber gönderilmeden toplumların helak edilmediği şöyle haber verilmiştir.

… وَمَا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً

…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz." (İsrâ; 15)

1.3. Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberler Allah tarafından seçilmiş (ıstıfâ) ve Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Allah’ın irade ve kudretinin tecellisi ile mucize gösterme özelliklerine sahiptirler. Allah tarafından aldıkları mesajları eksiksiz tebliğ ederler. Beşeri niteliklere sahiptirler. Fetanet sahibi yani son derece zeki, günah işlemekten korunmuş (ismet), sıdk sahibi güvenilir kimseler olup emin vasfına sahiptirler.

1.4. Peygamberlerin Görevleri

Bütün peygamberlerin omuzlarına yüklendikleri büyük ve ağır görevleri vardır. Özellikle son peygamber Hz. Muhammed (a.s) kendisinden sonra peygamber gelmemesi ve bütün insanlığa gönderilmesi cihetinden belki en ağır görevi yüklenmiş, bunun için de Rabbimiz’in “el-Müzzemmil” diye hitabına mazhar olmuştur. Peygamberler, tebliğ yani davet etmek, mesajı iletmek ile görevlendirilmişlerdir. Bu konuda şöyle buyrulmuştur:

يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّـغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ

"Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez." (Mâide; 67)

Peygamberlerin bir diğer görevi olan tebyîn yani mesajı göstermek, açıklamak, tatbik etmektir ki bu konuda Rabbimiz şöyle buyurur:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ  
"(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir." (İbrâhîm; 4)

Peygamberlerin üçüncü görevi olan tezekkî yani içinde bulunduğu toplumu, ferden ve içtimaen temizlemek ve arındırmaktır. Bu hakikat şu ayetle haber verilir:

هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْاُمِّيّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلَالٍ مُبينٍ "Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler." (Cuma; 2)

Peygamberlerin son bir görevi teşri‘ yani yeni hükümler koymaktır. Ayet şöyledir:

…اَلَّذي يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

…İşte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. (A'râf; 157)

1.5. Peygamberlere İman

İman esaslarından biri de Peygamberlere inanmak, peygamberliklerini ve getirdikleri ilahi mesajları tasdik etmektir. Tegabün suresi 8. Ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه وَالنُّورِ الَّـذي اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ

"Onun için Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Tegâbün; 8)

Peygamberlere imanın sahih olabilmesi için Allah’a iman ile peygamberlerine imanın ayrılmaması gerekir. Deizm denilen Allah inancını tercih edip peygamberi inkar etmek kişiyi mü’min yapmaz. Yine peygamberlerin arasını ayırmak yani bazı peygamberlere inanıp bazı peygamberleri inkar etmek de kişiyi mü’min yapmaz. Bu hakikat Rabbimiz tarafından şöyle haber verilmiştir:

اِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِه وَيُريدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِه وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبيلاً ﴿١٥٠﴾ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقاًّ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ عَذَاباً مُهيناً ﴿١٥١﴾   
Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; (150) İşte gerçekten kâfirler bunlardır. Ve biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. (151) Nisâ Sûresi (150 – 151)

1.6. Peygamberlere ve Peygamberimize Karşı Görevlerimiz

Bütün peygamberlere özelde ise Rasûlullah (s.a.s)’e karşı başlıca görevlerimiz iman, itaat, ittiba, emanetine sahip çıkıp davalarına omuz vermek, salat ve selamı eksik etmemektir.

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ اَطيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرينَ ﴿٣٢﴾

(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (31) De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (32) Âl-i İmrân Sûresi (31 -32) hem itaat hem ittibayı emreden bir ayettir.

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً

"Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ile tekrîm ederler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin." (Ahzâb; 56) ayeti ise Rasûlullah’ın davasına omuz vermeyi, ona salat ve selam getirmeyi emreder.

1. PEYGAMBERLER VE TEVHİD MÜCADELESİ

Tevhid, Allah’tan başla ilah kabul etmemek demektir. Ulûhiyette, rubûbiyette ve ubudiyette sadece O’nu birlemek, O’ndan başkasını İlah kabul etmemektir. Tek ve yegane İlahımız O’dur. Her gün namazlarımızda okuduğumuz İhlas suresi bu hakikati beyan eder.

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤﴾

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. (1-4)

Allah rubûbiyette yani mutlak Rab oluşunda yegâne tektir. Yerlerin, göklerin Rabbi O’dur.

رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir." (Nebe’; 37) ayeti bunu ifade eder.

Allah (c.c) ubudiyette yegâne tektir, birdir, ortağı yoktur. O’ndan başkasına kulluk yoktur. Her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha suresinde kırk defa bunu haykırırız ve deriz ki:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعينُ" (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz." (Fâtiha; 5)

2.1. Tevhid Mücadelesi

Bütün peygamberler gönderildikleri toplumun bireylerini tek olan Allah’a çağırmışlar, tevhidin zıddı olan şirk ile mücadele etmişlerdir. İlk putperestliğin cereyan ettiği Hz. Nuh zamanına kadar olan süreçte Hz. Âdem ile Hz. Nuh arasında kalan peygamberlerin tebliğ ve davet sahası şirkin berisinde iken Nuh (a.s) zamanından itibaren başlayan putperstlik yani şirk unsuru, bu süreçten itibaren bütün peygamberlerin ortak mücadele alanını oluşturmuştur. Vaazımızın başında okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurur:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ

"Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir." (Enbiyâ; 25)

Nahl suresi 36. Ayette ise bu hakikat bir defa daha zikredilir ve şöyle buyurulur:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ…

"Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik…(Nahl; 36)

Vaazımızın başında okuduğumuz hadisi şerifte ise Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır:

وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

*Ben ve benden önceki bütün peygamberlerin en önemli ikrar ve çağrısı, ‘bir olan, eşi-ortağı bulunmayan Allah’tan başkası İlah yoktur’ sözüdür.” (Malik, Muvatta’, Hac, 246)*

Hz. Nuh Ankebut suresi 14. Ayette Rabbimizin beyanına göre 950 yıl kavminin arasında kalmış, onlara davette bulunmuş, az sayıda iman edenle birlikte Allah (c.c) onu ve inananlarını tufandan kurtarmıştır. Kur’an’ın 71. Suresi olan Nûh suresinde Allah (c.c) nuh peygamberin davetini ve mücadelesini anlatır ve şöyle buyurur:

قَالَ يَا قَوْمِ اِنّي لَـكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ ﴿٢﴾ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَـكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." (2) "Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." (3-4)

Başka bir ayette şöyle buyrulur:

فَاَرْسَلْنَا فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ

"Onlara, kendilerinden, "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hâlâ O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" diye öğüt veren bir peygamber gönderdik." (Mü'minûn; 32)

Bütün peygamberler şirki yok edip tevhidi yerleştirmek için mücadele vermişlerdir. Tek olan Allah’a kul olmaya davet etmişlerdir. Şuayb (a.s) Medyen halkına karşı tevhid mücadelesini vermiştir. (Anbekut suresi, 36; Hûd suresi, 84). İbrahim (a.s) en yakınlarından başlamak üzere bu mücadeleyi vermiştir. (Ankebut suresi, 16) Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesi ayrıca Rasûlullah (s.a.s) için özel bir Üsve-i Hasene kılınmış ve şöyle buyrulmuştur:

قُلْ اِنَّني هَدٰيني رَبّي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ديناً قِيَماً مِلَّةَ اِبْرٰهيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

De ki: "Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi." (161) Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (162) "O'nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim." (163) De ki: "Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. (164) (En’am suresi)

Salih (a.s) Semud kavmine karşı aynı tevhid mücadelesini vermiştir. (Neml suresi, 45). Hûd (a.s) kendi kavmine karşı (Hud suresi, 50); İsa (a.s) aynı mücadeleyi (Maide suresi, 117) ve Hz. Muhammed (a.s) yine kendi kavmine hatta bütün insanlık namına aynı tevhid mücadelesini vermiştir. (Zümer suresi, 11-15; Nisa suresi, 36)

2.2. Peygamberlerin Tevhid Mücadelesindeki Yöntemleri

Bütün peygamberler istisnasız özel insanlardır. Allah (c.c.) hangi peygamberi seçmiş ise o peygamber içinde yaşadığı toplumun zekâ, kabiliyet, direnç gibi özellikleri yönünden en önde ve zirve insanlarıdır. Tüm peygamberlerin tevhid mücadelesinde bunu görmek mümkündür. Şimdi kısa kısa bu yöntemlerden bahsedeceğiz. Çünkü onların mücadelesinin aynısını kıyamete kadar bizler de sürdüreceğiz inşallah.

a. Tebliğe karşı insanlardan herhangi bir ücret almamaları

Hiçbir peygamber yaptıkları peygamberlik görevi karşısında insanlardan maddi bir karşılık almamışlar hatta böyle bir beklenti içerisine dahi girmemişlerdir. Hud suresi 51. Ayette Hûd (a.s) üzerinden verilen bilgi, bütün peygamberleri kapsar niteliktedir. Allah (c.c.) şöyle haber verir:

يَا قَوْمِ لَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذي فَطَرَني اَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?" (Hûd; 51)

Yasin suresinde Allah (c.c.) tevhidden, nübüvvetten ve ahiretten bahsettiği için bu sureye Kur’an’ın kalbi denmiştir. Bu surenin hemen ikinci sayfası 21. Ayetinde Allah’ın elçilerine destek veren kişinin şu sözleri kıyamete kadar bu mücadelenin, bir Nebevî yöntemi haber vermektedir:

اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir." (Yâsîn; 21)

Müşrikler Efendimiz (a.s)’a tevhid mücadelesinden vaz geçirmek için krallık dahi teklif ettiklerinde Allah Rasûlü, bu davadan dönmeyi, tevhid mücadelesini bırakmayı düşünmemiştir.

b. Kullandıkları dilin sadeliği, yumuşaklığı ve kuşatıcı olması

Her peygamber fetanet sahibidir yani zekidir. Muhataplarına karşı kullandıkları üslup sade ve anlaşılır olup aynı zamanda yumuşak ve kuşatıcıdır. Örneğin Bakara suresi 258. Ayette İbrahim (a.s)’ın Nemrud ile tartışmasındaki kullandığı dil açık ve anlaşılır ve müdellel bir dildir. Ayet şöyledir:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذي حَاجَّ اِبْرٰهيمَ في رَبِّه اَنْ اٰتٰيهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهيمُ رَبِّيَ الَّذي يُحْـي وَيُميتُ قَالَ اَنَا اُحْـي وَاُميتُ قَالَ اِبْرٰهيمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ  
"Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim: Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O da: Hayat veren ve öldüren benim, demişti. İbrahim: Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez." (Bakara; 258)

Musa ve Harun peygamberlerin (salat ve selam her ikisinin üzerine olsun) Firavun’a gönderilirken kullanacakları dil hususunda Allah Teala Taha suresinde:

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

Firavun'a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. (43) Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar. (44) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında insanların inanç durumuna göre farklı dil kullanma yöntemlerinin telkin edildiği görülür. İnanmayanlar için yerine göre yumuşak, münafıklar için beliğ/açık, inananlara karşı daha yumuşak, gönül alıcı (meysûr, kerîm gibi) üslup örnekleri verilir. Muhatabın durumuna göre bir metot seçmek yine peygamberlerin yapmakla emrolundukları ve onların da yaptıkları bir metottur. Nahl suresi 125. Ayette bununla ilgili şöyle buyrulur:

اُدْعُ اِلٰى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ

"(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir." (Nahl; 125)

Bu ayet ile ilgili şöyle denebilir: Konu dikkate alındığında âyetteki davetin muhatap tarafı, genellikle müslüman olmayan ve İslâm konusunda Hz. Peygamber’le tartışmaya girişenlerdir. Ancak âyette muhatap belirtilmeyip ifadenin mutlak bırakılması, burada genel olarak davet ve tartışma konusunda bir yöntem bilgisinin verildiğini açıkça göstermektedir. Başka bir ifadeyle âyet, farklı seviyelerdeki insanlara yönelik olarak özelde İslâm davetinin, genelde ilmî ve fikrî tartışmaların, eğitim ve öğretimin başlıca yöntemlerini özetlemektedir. Başta İbn Rüşd olmak üzere genellikle müteahhir dönem İslâm âlimleri, düşünürleri ve müfessirlerine göre bu âyetteki hikmet, klasik mantıktaki burhana, “öğüt” (mev‘iza) hitabete, “tartışma” (mücadele) ise cedele tekabül eder. (Kur’an Yolu Tefsiri) Buna göre İslam’a davet ederken muhatabın durumuna göre bir dil kullanmak gerekmektedir.

c. Zorlayıcı Olmamaları, Örnek Olmaları

Bütün peygamberler davetlerine olumlu cevap almak için gayret göstermişler, canhıraş çalışmışlar, görevlerinde zafiyet içerisine düşmemişlerdir. Bununla birlikte hidayetin gerçek sahibinin Allah olduğunu da unutmamışlardır. Gaşiye suresi 21 ve 22. Ayetlerinde Efendimiz (a.s) için şöyle buyrulmuştur:

فَذَكِّرْ اِنَّـمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. (21) Sen, onlar üzerinde bir zorlayıcı/musallat değilsin. (22)

Rasûlullah (s.a.s) Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken ona bazı tavsiyelerde bulunmuş ve önce insanları tevhide davet etmesini, kabul ederlerse namazı emretmesini ondan sonra mallarından zekat almasını söylemiştir. (Buhari, Zekat, 1)

Bütün peygamberler korku ve ümit arasında olmayı başarmış ve öğretmiş kimselerdir. Bu durum onların tevhid mücadelelerinde olumlu yönde etki etmiştir. Onlar inananların ve teslim olanların ilki olmuşlardır. (En’am suresi, 163) Öte taraftan Kur’an-ı Kerim’de geçen:

قُلْ اِنّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيمٍ

"De ki: Rabbime karşı gelirsem, doğrusu büyük günün azabından korkarım." (Zümer; 13) gibi ayetler peygamberlerin nasıl bir korku içinde olduklarını ve bunu etrafındaki insanlara hissettirdiklerini gösterir. Ümmü Seleme annemiz Rasûlullah’ın en çok yaptığı duanın: *“ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl”* şeklinde olduğunu, bir gün bunun sebebini Rasûlullah’a sorduğunda onun şöyle cevap verdiğini söylemiştir:

يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِىٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ

*Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yoktur ki, kalbi Allah’ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır.” (Tirmizî, Deavât, 89.)*

d. Tevhid Akîdesinden ve Mücadelesinden Asla Taviz Vermemeleri

Hiçbir peygamber mücadelesini son nefesine kadar bırakmamıştır. Sadece Yunus (a.s) bir sürçme yaşamış o da affedilmiştir. Bu mücadele son nefeste bile peygamberlerin gündeminde olmuştur. Şu ayet Yakup peygamberin ölüm anındaki mücadelesini haber verir:

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهيمَ وَاِسْمٰعيلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler." (Bakara; 133)

Mekke müşrikleri Rasûlullah (s.a.s)’e gelerek dediler ki: “Ey Muhammed! Bir sene sen bizim putlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım.” O zaman Allah (c.c.) Kafirun suresini indirdi (İbn Kesîr, Tefsîru Kur’ani’l-Azîm, c. 8, s. 507) ve şöyle buyurdu:

قُلْ يَا اَيُّهَا الْـكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَـكُمْ دينُكُمْ وَلِيَ دينِ ﴿٦﴾

(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. (1-2) Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. (3) Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. (4) Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. (5) Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. (6)

Rasûlullah (s.a.s) bu sure inince bunu ashabına özellikle yatarken okumalarını tavsiye etti ve Zeyd b. Harise’ye: *“yatağına yattığın zaman kafirun suresini sonuna kadar oku. Bu sure şirkten berat etmek/kurtulmaktır.”* buyurdu. (Taberani, Mu’cemu’l-Kebîr, c. 2, s. 287) İbn Abbas (r.a)’ın rivayetine göre Efendimiz (a.s) sabah namazının sünnetini kılarken birinci rekatında Bakara suresi 136. Ayeti, ikinci rekatında ise Ali İmran suresi 64. Ayetini okurdu. Her iki ayette iman ve iman esaslarıyla ilgilidir. (Müslim, Müsafirin, 99) Abdullah b. Mes’ûd (r.a) bir ay boyunca Allah Rasûlü’nü sabah namazının sünnetinde ne okuduğunu takip ettiğini, ilk rekatta Kafirûn suresini, ikinci rekatta ise İhlas suresini okuduğunu rivayet etmiştir. (Tirmizi, Salat, 308) Bu iki sure şirkin ve küfrün her çeşidini red; tevhid akidesini ise kabul etmeyi muhtevidir. Yine Mekke müşrikleri Allah Rasûlü’nün tevhid mücadelesinden vaz geçmesi için amcası Ebû Talip ile görüşmüşler, Ebû Talip yeğeni Hz. Muhammed (a.s)’a durumu haber verdiğinde Allah Rasûlü (s.a.s): *“Ey Amca’ Vallahi Güneş’i sağ elime, Ayı da sol elime koysalar Allah bu dini üstün kılıncaya ya da ben ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim.”* demişti. (İbn Hişam, Sîret, c. 1, s. 265)

Tevhîd, doğumdan ölüme kadar olan sevdamızdır. İslam dininde her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra bu çocuğun sağ kulağına ezan okunur ki bu sünnettir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 106, 107) Ezan, tevhid çağrısıdır. İmam Buhari ezandan sonra yapılan duada geçen اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامةِ yani: “ey bu tamamlanmış davetin Rabbi” ifadesine “ muhkem kılınmış tevhid davetinin Rabbi” diye açıklama yapmıştır. (Buhari, Ezan, 8) Hiçbir şeyden habersiz, ezanın ne olduğunu bilmeyen bir bebeğin kulağına ezan okunması, o bebeğin bilinçaltına tevhid şuurunu aşılamak, kodlamak içindir. İbn Abbas’ın bildirdiğine göre Rasûlullah (s.a.s): *“ilk söz olarak çocuklarınıza ‘La İlahe İllallah’ demeyi öğretiniz.”* buyurmuştur. (Abdurrezzak, Musannef, 4/338)

Tevhid, ölüm anımızda da yükü omuzlarımızda olan bir emanettir. Zira muvahhid doğduk; muvahhid dönmemiz emredilmiştir. Bütün peygamberlerin mücadelesi muvahhid doğanların muvahhid kalmaları ve bu hâl üzere ölmeleri değil de nedir? Allah Rasûlü’nün ümmetini başkalarına benzemekten sakındırması başka hangi amaçla izah edilebilir? Allah Rasûlü (s.a.s) Ebû Said el-Hudrî (r.a)’ın verdiği habere göre şöyle buyurmuştur: *“ölmek üzere olanlarınıza ‘La İlahe İllallahı’ telkin ediniz.”* (Müslim, Cenaiz, 1)

Taif dönüşünde Rasûlullah’a Cebrail (a.s) gelerek bazı görevli melekleri takdim etmiş, o melekler Peygamberin dilemesi durumunda Mekke ehlini helak edebileceklerini söylemeleri üzerine Rahmet Peygamberi: *“ben Rabbimden onların yok edilmesini değil, onların soylarından MUVAHHİD/TEVHİD EHLİ bir nesil getirmesini dilerim.”* (Buhari, Bed’ul-Halk, 7) buyurmuştu. Demek ki bize düşen de muvahhid nesiller için çalışmaktır.

Cenab-ı Hak, bizi tevhid akidesinden ayırmasın. Tevhid mücadelesinden berî kılmasın. Ölürken tevhid üzere ölmeyi nasip etsin. Tevhid mücadelesi yapan bütün peygamberlerin direncini bize de ihsan eylesin. Ve o peygamberle salat, selam ve hürmetlerimizi iletsin.

04.01.2019

Uğur ÖZTÜRK

Keskin İlçe Vaizi

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

1. TDV İslam Ansiklopedisi

2. Kur’an Yolu Tefsiri

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Hadislerle İslam

4. Şamile Programı (3.48 sürüm)

5. İsmail Lütfi ÇAKAN, Hadislerle Gerçekler