**HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE AİLEYİ AYAKTA TUTAN AHLAKİ KURALLAR**

Yüce Allah kainatta bulunan her canlıyı erkekli ve dişili olarak yaratmıştır. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’i (as), topraktan yaratan Cenab-ı Hak, ondan da eşi Havva validemizi yaratmıştır. Bu hakikati tespit eden bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

. **هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْه**

***“Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir.”*** (A’raf 189) İnsanın fıtrat gereği sıcak bir yuvaya, hayatını birlikte geçirebileceği bir eşe, şayet lütfedilirse sahip olacakları çocuklara muhtaç olduğu açık bir gerçektir.

**EŞ, YARATANIN BİR EMANETİDİR**

Evlilik bir hayat arkadaşlığıdır. Hayatın sayısız zorlukları, bu birlik sayesinde daha kolay aşılabilir. Allah Rasulü Veda Haccı'nda insanlığı karşısına alıp nasihatte bulunurken erkeklere dönerek, kadının onlara ait bir eşya mesabesinde olmadığını, dolayısıyla kadın üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına da sahip olmadıklarını söylemişti. Peki, ne idi kadın? Hz. Peygamber'in tanımlaması muhteşem ve ürpertici idi: Allah'ın emaneti! **“... Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz, onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak (nikâh kıyıp) kendinize helâl kıldınız.”** (Müslim Hac 147) buyurmuştu. Gün gelecek, asıl sahibi emanetini geri alacak ve ona hangi muameleyi lâyık gördüğünü erkeğe soracaktı.

İlâhî vahiy, bütün elçilere fakiri, yaşlıyı, köleyi, çocuğu, yetimi yani kısacası horlanarak hakları çiğnenebilecek kimseleri koruma çağrısı yapmıştır. Peygamber Efendimizin, **“Allah'ım, ben iki zayıfın; yetimin ve kadının hakkına el uzatılmasını yasaklıyorum.”**  (İbni Mace Edeb 6) buyurması da bu çağrının bir parçasıydı.

**EVLENMEK, PEYGAMBER SÜNNETİDİR**

Neslin devamı için nikahla evlenme emredilmiş, fıtrata ve ahlaka aykırı kabul edilen zina ve fuhuş haram kılınmıştır. Aileyi oluşturmak dünyanın en değerli kurumunu meydana getirmektir. Nasıl ki; insan hücrelerden, bina tuğlalardan, deniz damlalardan oluşursa toplumda insanlardan oluşur.

Hücrenin hastalığı dokuyu, dokunun hastalığı organı, organın hastalığı vücudu etkiler. Tuğlanın zayıflığı duvarı, duvarın zayıflığı binayı etkiler. Büyük bir fabrika, üretimini yaptığı bir ürünün her bir bölümünü, ayrı birimlerde üretir sonra bunları bir araya getirir. Alt birimlerde üretilen parçalar kalitesiz olursa ürünün bütünü de kalitesiz ve verimsiz olur. Tıpkı bunun gibi, toplumun yapı taşları olan aile, sağlam temeller üzerine kurulup, sağlam bir yapıya sahip olursa, toplumun bütünü de sağlıklı bir yapıya sahip olur.

Aile; toplumun can damarı, medeniyetin beşiği, ahlakın, örf ve adetlerin öğretildiği bir yuvadır.

Aile; oturma odasının sinema ya da kahvehane, mutfağının lokanta, odalarının pansiyon olarak kullanıldığı, çocukların ilgisiz, sevgisiz, ya da sokaklara terk edildiği, eşlerin sadece akşamları, ya da tatillerde bir araya geldikleri yapmacık bir kurum değildir.

Aile su gibidir. Bu su hayat kaynağıdır. Bu kaynak kurursa insanlık da kurur. Bu su bulanırsa insanlık da bulanır. Bu su kirlenirse insanlık da bozulur.

İnsanlık modern çağı yaşarken her cepheden ailevi değerlere saldırı yapılmaktadır. Bununla beraber ahlaki ilkeler yok sayılmakta, aile bağları koparılmaya çalışılmakta, evlilik dışı ilişkiler özendirilerek evlilik kötü gösterilmekte, boşanma ve flört aşılanmaya çalışılmakta ve uygunsuz şahıslar örnek olarak sunulmaktadır. İşte tam da burada güvenli bir sığınağımız olan aileyi kurtarma adına Hz. Peygamberin (sav) sünnetinde aile nasıl olunur bunları işlemeye gayret edeceğiz.

Evlilik, peygamberlerin değişmeyen sünnetlerindendir ve peygamberlerin de eşleri ve çocukları olmuştur. Risâlet öncesinde Hz. Hatice ile, onun vefatından sonra da diğer eşleriyle evlenmiş olan Sevgili Peygamberimiz:

 النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ…

***“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim…”*** (İbn Mâce, Nikâh, 1) buyurmuştur. Allah Resûlü'nün bu uyarısı dışlama olarak değil, evliliğe teşvik olarak anlaşılmalıdır. Ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplum açısından pek çok faydası vardır. Her şeyden önce evlilik, karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükûn ve mutluluğa kavuşur. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratması O'nun varlığının işaretlerindendir. Bu husus Kur’an-ı Kerimde şu şekilde dile getirilmiştir:

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فٖى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

***“Kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet vermesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.”*** (Rum 21)

Evlilik, kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadislerinde: ***“Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin, çünkü evlenmek gözü harama bakmaktan daha fazla korur, iffeti de daha fazla muhafaza eder.”*** (İbni Mace Nikah 1) buyurmuşlardır. Takva adına evlenmeyenleri ve yahutta eşlerinden yüz çevirenleri uyarmıştır.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: “مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِر،ُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

Peygamber ocağında yetişen Enes b. Mâlik'in bize anlattığına göre, ibadete düşkün üç sahâbî Allah Resûlü'nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evinde iken Rabbine kulluğunu nasıl arz ettiğini merak ediyorlardı. İnananlara örnek olması bakımından aile yaşantılarını dahi gizlemeyen annelerimizden Peygamberimizin ibadet hayatı hakkında bilgi alınca bunun kendilerine az geleceğini düşündüler ve “Biz nerede, Peygamber nerede? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır!” dediler. Bu sebeple içlerinden biri, “Ben bundan böyle geceleri daima namaz kılacağım!” dedi. Diğeri, “Ben her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz günüm geçmeyecek!” dedi. Üçüncüsü ise, “Ben de hanımlardan ayrı yaşayacağım, evlenmeyeceğim!” diyerek söz verdi. Onlar bu sözleri söylerken Resûlullah (sav) çıkageldi ve şöyle buyurdu: ***“Şöyle şöyle söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. (Gecenin bir kısmında) nafile namaz kılar, (bir kısmındaysa) uyurum. Ben, kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir.”*** (Müslim, Nikâh, 5)

Allah Resûlü'nün getirdiği mesaj, tabiî ve fıtrî ihtiyaçları yok saymıyordu. Önemli olan, iffetli bir hayat çerçevesinde eşe duyulan ihtiyacı meşru bir şekilde gidermekti. Temiz ve iffetli bir hayat sürmenin yolu ise ilk insandan beri var olan aile idi. Allah'a daha fazla ibadet edebilmek gayesiyle de olsa aile hayatının terkine ve cinsel duyguların köreltilmesine izin verilmemiştir. Resûlullah, evliliği ve eşini ihmal edenlere yönelik uyarılarıyla ileride dinde çıkabilecek aşırılıkların yolunu daha baştan kapatmıştı. Yemek, içmek, dinlenmek, evlilik, sosyal hayatın içine karışmak gibi dünyevî zevk ve ihtiyaçlardan uzaklaşmanın takva olmadığını belirtmişti. Dünya ile irtibatı kesip sadece ibadetle meşgul olmayı ruhbanlık olarak değerlendirmiş ve yasaklamıştı.

**EŞ SEÇİMİ, HUZURLU BİR EVLİLİĞİN ÖN ŞARTIDIR.**

Huzurlu bir aile ortamı yakalayabilmek için işe ilk baştan yani aile kurmaya niyetlenildiği andan itibaren doğru tercih yapmakla başlanılmalıdır. Evlilikte çoğu zaman göz önünde bulundurulan tercih sebepleri zenginlik, soyluluk, güzellik ve dindarlıktır. Ancak insanlar genellikle geçici vasıflar olan zenginlik, soyluluk —ki günümüzde bunun yerini kariyer evliliği almıştır— ve fiziksel güzelliğe önem verirler ve esas kalıcı olan ahlâk güzelliğini ve dindarlığı ihmal ederler. Peygamber Efendimiz,

تُنْكَحُ الْمَرأةُ ﻷرْبَعِ خِصَالِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأظْفَرْ بِذَاتِ الْدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

***“Kadın dört özelliğinden dolayı nikahlanır. Malından dolayı, Soyundan dolayı, güzelliğinden veya dindarlığından dolayı. Sen dindar olanını seç ki iki elin bereket görsün!”*** (Müslim, Rada 53) buyurarak, evlenecek kişileri geçici heveslere ve zevklere kapılmama konusunda uyarmış, dindarlık ve huy güzelliğini öncelikli olarak değerlendirmelerini, bu sayede berekete nail olmalarını istemiştir.

Hadisi şerifte evlenecek eşlere yapılan tavsiyenin özü şudur: Dünya geçicidir, insan bugün zengin, yarın fakir olabilir. Allah katında kişiyi değerli yapan şey maddi zenginlik değildir. Her şey maddi imkandan ibaret değildir. Kişinin soyunun sopunun iyi olması, her şeyden önce dine, ahlaka uygun, doğru, güzel ve asil davranışılar içinde olması halinde mümkün olur. Önemli olan kişinin davranışları ve yaşayışıdır. Seçilecek eşte asaletin gündeme getirilmesinden önce kişisel niteliklerin ön plana çıkarılması gerekir. Güzellik denen şey nisbidir ve geçicidir. Geçici olan şeylerin, kalıcı olan şeyler karşısında, olmaları gereken yerde tutulmaları gerekir. Bu bakımdan güzellik, eş seçiminde tek kriter olarak alınmamalıdır. Eş olarak seçilecek kimsenin maddi durumuna, güzelliğine, asalet durumuna bakılacaksa ve mutlaka bunlardan birini tercih etme durumu varsa, dindar olan eş adayının, güzel, zengin ya da soylu olana tercih edilmesi gerekir.

Netice olarak İslâm, iffetli bir toplum oluşturmak için evlilik dışı ilişkileri şiddetle yasaklamış, buna karşın evliliği özendirmiştir. İslâm'a göre doğal ve fıtrî bir gereklilik olan evlilik, hem kadın ve erkek için huzur ve sükûn kaynağıdır hem de yeni nesillerin sağlıklı olarak yetişebildiği en uygun ortamdır. Yapılan ideal bir evlilik, eşlerin hem dinî hayatlarını hem de ırzlarını ve nesillerini koruma altına alacaktır. Müslüman bir bireyin mutluluğu, uygun bir evlilikle; huzurlu bir toplum ise sağlam temeller üzerine kurulmuş aile yuvalarıyla sağlanacaktır. Diğer bir ifade ile ailenin korunması, toplumun da korunması ve geleceğe ümitle bakabilmesi anlamına gelecektir.

Sahih bir evlilikle kurulan aile, güvenli bir kaleye ya da limana benzer. Bu kalede yaşayan her bireyin kendilerine özgü sorumlulukları mevcuttur. Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise sürdürülebilir bir evliliktir. Sürdürülebilir bir evlilik için ise taraflar arasında bir takım sorumluluklar vardır.

**EŞLERİN KARŞILIKLI HAK VE SORUMLULUKLARI**

Bir aile yuvasının olmazsa olmazlar vardır. Sevgi, saygı, sadakat, şefkat ve merhamet duyguları. Bu duygular pörsümeye yüz tutarsa, artık aile içinde huzursuzluklar filizlenmeye başlar. Sevgi ve saygının olmadığı bir yuvada bedenler yakınlaşsa da ruhlar ayrı dünyalarda yaşar. Sadakatin olmadığı bir yuvada her kes birbirine şüpheci gözle bakar ve aile fertleri birbirlerinin gizli hallerini ifşa etmek için adeta pusuda bekler. Şefkat ve merhametin bulunmadığı bir yuvada gücü yeten yettiğine tahakküm uygular. Bunun sonucunda da şiddet baş gösterir. Şiddetin olduğu yerde de zulüm var demektir. Mazlumun bedduasıyla yüce Allah arasında perde olmadığı bir hakikattır. (Buhari Mezalim 9)

Bir aile yuvası çatısı altında buluşan eşler, evlendikleri andan itibaren karşılıklı bir takım hak ve sorumluluklar altına girerler. Kur’anda Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ …

***“... Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi. Kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler bu haklarda kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, Hakimdir.”*** (Bakara 228)

Peygamberimiz de Veda Haccında karı koca haklarıyla ilgili olarak:

أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَحَقّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلايَأْذَنَّ فِيبُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

***"Bilesiniz, kadınlarınız üzerinde hakkınız var, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı var. Onlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı istemediklerinize çiğnetmemeleridir. İstemediklerinizi evlerinize almamalarıdır. Bilesiniz onların sizin üzerinizdeki hakları, onlara giyecek ve yiyeceklerinde iyi davranmanızdır."*** (İbni Mace Nikah 3) buyurmuştur.

***A- Mutlu Bir Aile İçin Kocanın Sorumlulukları***

1. Erkek, eşiyle iyi geçinmelidir. Kur’anda: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ***“Onlarla iyi geçinin”*** (Nisa: 19) buyrulmaktadır. Erkekler eşleri ile iyi geçinmeli, sinirli, hırçın ve kırıcı olmamalıdır. Erkek, her şeyden önce eşine bir insan olması açısından bakmalı, onun; aile yuvasının temelini oluşturan iki temel unsurdan biri olduğu hatırından çıkarmamalıdır.

 خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ ﻷهلِهِ، وأنَا خيرُكُمﻷﻫﻠﻲ ***“Sizin hayırlınız ailesi (eşi) için hayırlı olanınızdır. Ben de ailem için sizin en hayırlınızım.”***(İbn Mâce, Nikah, 50) buyurmuştur.

Kendimizi eşimizin yerine koyalım. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır atasözünü hatırlamalıyız Mükemmeliyetçi olmayalım. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Eşimizin bir huyu hoşumuza gitmiyorsa belki diğer huyları hoşumuza gidiyordur. Önemli olan bunu fark edebilmektir. Her insanın bir eksik yönü, bir zayıf noktası vardır. Önemli olan bu eksik yönü değiştiremiyorsak, onu mesele yapmadan olduğu gibi kabullenmektir. Olaylara dar pencereden ve tek yönlü bakmamalıyız. Sevgili Peygamberimiz (sav) hayatta hiçbir şeyin mükemmel olmayacağını ve nefis taşıyan insanın ihtimal dahilinde kusurlu olabileceğine işaret ederek;

لا يفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِىَ آخَرَ

***"Bir mü'min erkek, bir mü'min kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir."*** (Müslim, Radâ 61) buyurmuşlardır. Bu hadis zaviyesinden bakıldığında aklı selim sahibi bir insan, bir taraftan eşinin beğenmediği huyunu düşünürken, diğer taraftan da itaatkar olduğunu, ahlaklı olduğunu ve en önemlisi namuslu olduğunu hatırından çıkarmamalıdır.

Hz. Peygamber (a.s), veda hutbesinde kadın hakları konusunda tüm Müslümanların dikkatini çekmiş ve bizleri şöyle uyarmıştır:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

***"Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır….”*** (Müslim, Hac 19)

Aile reisi olan erkek, eşine karşı yumuşak davranacak, kaba hareketlerden sakınacaktır. Her şeyde olduğu gibi, aile hayatında da örnek alacağımız Peygamberimizdir. O, eşleri ile gayet iyi geçinir, onların sıkıntı veren bazı davranışlarına tahammül ederdi. Bir hadislerinde Nebiy-i Muhterem Efendimiz:

أكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَاناً أحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لاهْلِهِ

***"Mü'minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır."*** (Tirmizî, Radâ 11) buyurmuştur.

Fıkra bu ya adamın biri ölür. Tabutu musalla taşındadır. İmam efendi “merhumu nasıl bilirsiniz” diye sorar. Cemaat gür bir sesle “iyi biliriz” diyince, merhumun eşi “onu cemaata değil, bana sorun. Merhumun hane halkına yapmadığı zulüm kalmadı ve siz böylesi adam hakkında iyi biliriz diyerek yalancı şahitlikte bulunuyorsunuz.” diye tepki gösterir. Er yada geç hepimizin bir saltanatı olacak taht misali musalla taşında. Ve bizim hakkımızda da sorular sorulacak, helallik istenecektir.

**2.** Erkek, eşini maddi ve manevi her türlü kötülüklere karşı korumalıdır. Yüce Allah,

يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْليكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

***“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun”***  buyurmaktadır. (Tahrim, 6) İnsanın gerek kendini ve gerekse aile fertlerini ateşten koruması ancak onları bilgilendirmesiyle mümkündür. Erkek ailenin yöneticisi ve sorumlusudur.

…اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ***“Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar..”*** (Nisa: 34) anlamındaki âyet ve .الرَّجُلُ رَاع في أهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.. **"*Kişi ailesinin koruyucusudur ve onlardan sorumludur.”*** (Buhârî, Nikâh 81) anlamındaki hadis bu gerçeği beyan etmektedir.

**3.** Erkek, aile fertleri arasında adil olmalıdır.

Ey Allah'ın Elçisi! kadınların erkekler üzerindeki hakları nelerdir? diye sorulduğunda; Peygamberimiz (s.a.v.);

أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ.

***“Yediğinden yedirmesi, giydiğinden giydirmesi (kadının kocası üzerindeki hakkıdır.) Sakın (eşinin)yüzüne vurmasın, ona kötü muamelede bulunmasın, evin dışında onu terk etmesin.”*** (İbn Mace, Nikah 3) cevabını vermiştir. Bu hadisten hareketle yeme, içme, mesken, giyim, kuşam gibi her konuda ayrım yapmamalı, adil olmalıdır. ***“Allahtan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun”*** (Müslim Hibat 13)

***B- Mutlu Bir Aile İçin Kadının Sorumlulukları***

1. Allah’a isyana, günaha teşvik etmediği müddetçe kadın, kocasının meşru ve mubah olan istek ve arzularına riayet etmelidir. Yüce Allah,

 فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلًا ***“.....Eğer (o kadınlar size) itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın...”*** buyurmaktadır. (Nisa: 34) Sevgili Peygamberimiz (sav) başta kendi eşleri olmak üzere hiçbir kadına el kaldırmadığı gibi her ne olursa olsun bir erkeğe eşini darp etme yetkisini de vermemiştir.

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.

**“Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da ona güçlük çıkarır.”** (Ebû Dâvûd, Kadâ' (Akdiye), 31)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ خَادِمًا، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ...

Hz. Âişe şöyle demiştir: “Resûlullah (sav), Allah yolunda cihad hâriç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye!..” (Müslim, Fedâil, 79)

Sevgili Peygamberimiz kendisi her hangi bir kadını darp etmediği gibi başkalarınında kaba ve sert davranmalarına müsaade etmiyordu. Veda Haccı için yola koyulmuşlardı. Kalabalığın arasında Peygamberimizin sevgili eşleri de vardı. Hanımları taşıyan develer, âdeta kendilerini yönlendiren Enceşe'nin güzel sesine adımlarını uyduruyorlardı. Habeş asıllı bir zenci olan Enceşe, kutlu yolculuğun coşkusu ile şiirler okuyor, nağmeleri develeri coşturuyorken dinleyenleri de mest ediyordu. Ama bu kadar ritim ve heyecan develeri hızlandırmış ve sarsıntıları hanımları rahatsız eder hâle gelmişti. Peygamberimiz endişelendi ve her zamanki nezaketi ile Enceşe'ye seslenerek: **“Enceşe, aman sakin ol! Kristallere dikkat et!”**diye uyardı.(Buhari, Edeb 111)

Peygamberimizin sevgili eşleri başta olmak üzere develer üzerinde yolculuk yapan hanımlar için cam veya kristal” kinayesini kullanması, hanımların narin, hassas ve kırılgan yapılarına bir işaret olduğu kadar, onların kıymet ve değerlerine de bir ima idi. Kadına sıradan bir eşya kadar bile değer vermeyen bir anlayıştan gelenler, böyle zarif, saygın ve kıymetli bir bakışla yapılan değerlendirmeye şaşırıyorlardı. Hz. Ömer: “Biz câhiliye döneminde kadına zerre kadar değer vermezdik. İslâm gelip de Allah onlardan bahsedince, üzerimizde hakları olduğunu ama onları işlerimize dâhil etmek zorunda olmadığımızı düşündük. Bir gün eşimle aramda bir tartışma oldu ve eşim bana karşı ağır konuştu. Ona, 'Haddini bil!' dedim. Bunun üzerine eşim şöyle cevap verdi: 'Sen beni böyle azarlıyorsun ama (Peygamber'in eşi olan) kızın Hafsa, Resûlullah'ın karşısında konuşmaktan ve hakkını aramaktan çekinmiyor!”(Buhari Libas 31)

Müslüman bütün hâl ve hareketlerinde kibar ve nazik olmalıdır. Zira asıl olan, her şeyde yumuşak huylulukla hareket etmektir. Eşlerden biri konuşurken diğeri dinlemelidir. Münakaşa ederken diğeri onu dinlemeli ve tartışmayı alevlendirmemelidir. Unutmayalım ki bir kalpte sevgi ile öfke bir araya gelirse, o zaman sevgi çeker gider.

Ufak tefek anlaşmazlıkları büyütmemelidir. Eşler hürmet ve saygı çerçevesinde aralarında problem olarak gördükleri meseleleri tatlı dille münakaşa edebilirler. Zira tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Güneşle rüzgar kuvvet konusunda iddiada bulunmuşlar. Rüzgar güneşe şöyle der. Şu yaşlı adamı görüyor musun şimdi onun ceketini bak nasıl çıkaracağın der. Sonra şiddetle esmeye başlar, her defasında adam ceketine daha fazla sarılır. Sonra güneş ortaya çıkmış ve ortalığı ısıtmaya başlamış. Adam sıcaktan bunalınca ceketini çıkarıvermiş. Güneş, rüzgara dönerek “gördün mü nezaket ve dostluk kabalıktan daha güçlüdür, demiş.

Bu konuda Efendimiz:

يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

**“Ey Âişe! Allah, rıfk (nezaket ve yumuşaklık) sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertlik, kabalık ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği ecri rıfk sayesinde verir.”** (Müslim, Birr, 77) buyurmuştur. Allah Resûlü, aile içi ilişkilerde de şiddete yer verilmemesi gerektiğini hem kendi yaşantısıyla hem de ashâbına yaptığı uyarılarla sürekli vurgulamıştı. Zira İslâm'la aydınlanan zihinlerde hâlâ câhiliyeden kalma birtakım yanlış fikir ve kabullerin barındığı ortadaydı. Hz. Peygamber hanımlarına bir fiske dahi vurmadığı ve kadınların “Allah'ın emaneti” olduğunu erkeklere hatırlatan Resûl-i Ekrem bir erkeğin, eşine şiddet uygulamasına anlam veremeyerek bir hutbesinde,**“Sizden biri nasıl olur da hanımını köle döver gibi döver? Sonra bir de günün sonunda onunla aynı yatağı paylaşır!”**(Buhari Tefsir şems 1) buyurmuştu. Karısını döverek onun kolunu kıran Sâbit b. Kays b. Şemmâs'ı huzuruna çağırtarak, ona hanımını boşamasını emretmişti. (Nesai Talak 53) Hz. Peygamber, çoğu zaman yapıldığı gibi, “Aile içinde olur böyle şeyler!” veya “Kol kırılır, yen içinde kalır!” dememiş, mağdur olan kadını acımasız bir kocanın elinden derhâl kurtarmıştı. Bu gün ülkemizde şiddetin olmadığı ev neredeyse yok denecek kadar azdır.

1. Kadın, kocasının şerefini, namusunu, malını ve çocuklarını korumakla görevli ve sorumludur. Bu konuda bir ayeti kerimede:

…فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ … ***“....İyi kadınlar, itaatkardırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlarda gaybı korurlar...”*** buyrulmuştur. (Nisa, 34) Ayet-i kerimedeki “gayb”, hanımından uzakta bulunan erkeğin namusu, malı ve her türlü hakları anlamındadır. Peygamber Efendimiz; ***“Kadın kocasının evinin ve çocuklarının koruyucusudur.”*** (Buhârî, Ahkâm 1) buyurmuştur.Kadın, kocasının evinin muhafızı durumundadır. Gözünü mahremi olmayanlardan ve haramdan korur, elini, dilini kötü söz ve kötü işlerden korur. Yüce Allah;

قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ..." … ***“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar....”*** buyurmaktadır. (Nur, 31) Şu hadis-i şerif de aynı konuyu vurgulamaktadır:

قيل لرسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره

***“Hz. Peygamber’e (s.a.v) “Hangi kadın daha hayırlıdır?” diye soruldu; o da:", Kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği vakit itaat eden, yanında bulunmadığı vakit malını ve iffetini koruyandır"*** (Nesai Nikah 14) cevabını vermiştir.

**ÖZETLEYECEK OLURSAK**

Eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı bulunmalıdır. Taraflardan birinin, diğerine saygı duymadığı, sevgi beslemediği evlilik, ya tuzsuz bir yemek gibi tat vermez, ya da günün birinde yıkılır. Eşlerin birbirlerini şüpheye düşürecek söz ve davranışlardan kaçınarak, birbirlerine güven vermeleri gerekir. Eşler, birbirlerinden son derece emin olmalı ve birbirlerine güvenmelidirler. Birbirlerinden gizli saklı bir işleri olmamalıdır. Zira onlar hayatı paylaşan iki ortaktırlar. Ortaklar ne kadar dürüst olurlarsa Allah onlara yardım eder. Hilekarların ortağı şeytandır. Eşler, ihlaslı, samimi ve dürüst, birbirlerine hayır ve sabır tavsiyesinde bulunan, hayatın acı tatlı günlerinde destek olan bireyler olmalıdır.

Onun hanesi sevgi ve huzur doluydu, ya bizimki? O, eşlerine karşı, dövmek şöyle dursun sesini dahi yükseltmemiştir, ya bizler? Onun hanesinde şefkat ve adalet hakimdi, ya bizimkilerde? Onun hanesinde fıtrata aykırı davranışlar yoktu, ya bizimkilerde?

Huzurlu bir toplum, şiddetin olmadığı, sevgi ve saygının egemen olduğu bir toplum inşa edildiğinde ki, Rahmet Peygamberi'nin (sav) belirttiği gibi, **“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu (zarar görmediği) kimsedir. Mümin de halkın canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir.”**  (Nesâî, Îmân, 8) anlayışının fertlerden başlayarak toplumun tamamında yaygınlık kazanmasıyla mümkün olacaktır.

Kimi zaman şiddete maruz kalan sahabe eşleri, gece bile olsa soluğu Peygamber'in kapısında alıyordu. Şefkat Peygamberi sabah mescide geldiğinde; **“...Bu gece Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikâyetçiydi. Bu adamların sizin hayırlılarınız olduğunu sanmayın!” (**Ebû Dâvûd, Nikâh, 41) buyurmuş ve hayırlı olmanın ölçüsünü yine kendileri belirlemiştir.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى...

***“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım...”*** (Tirmizî, Menâkıb, 63) Cenab-ı Hak, güvenli sığınağımız olan aile yuvamıza sevgi ve saygının sıcaklığında, adalet ve merhametin güvenliğinde dareyn saadeti ihsan eylesin.

Mehmet KÜÇÜK

Sapanca Vaizi