Ulûhiyet ve Rubuviyette Allaha şirk koşmak

Allah'ı tanımak, bizim en başta gelen görevimizdir. Çünkü Allah’ı bilmeden, tanımadan Allaha inanmak ve kulluk etmek imkânsızdır Biz Allah'ı, Kur'an ve sünnette belirtilen isim, fiil ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Allah’ı tanıyıp bilmek için önce Allah’ın ulûhiyetini bilmek ve anlamak gerekir. Allah’ın ulûhiyetine iman "; Allah'ın varlığını, birliğini, yaratan, yaşatan, rızık veren ve besleyip büyütenin yalnız Allah olduğunu, O'ndan başka ibadete lâyık mabut bulunmadığını, ibadetin sadece O'na yapılması gerektiğini, O'nun ezelî ve ebedî olduğunu, bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh bulunduğunu, Kur'an ve sünnette belirtilen isim, fiil ve sıfatlarıyla bilip inanmak gerektirir.

O'na iman, aynı zamanda O'na ibadet ve itaat etmeyi, Kur'an ve sünnette yer alan emir ve yasaklara, öğüt ve tavsiyelere uymayı, helâl ve haramlara riayet etmeyi gerekli kılar, bu da Allah’ın rubuvıyyetıne imandır

İnsanın Allah'ı zat, isim, sıfat ve fiilleriyle tanıması; Allah ile zihnî ve kalbî bir ilişki içinde bulunması gerekir. Kur'an; baştan sona Allah'ın isim, sıfat ve fiillerinin tanıtımı ile doludur

 “نَبِّئْ عِبَاد۪ٓي اَنّ۪ٓي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ

“(Ey Peygamberim!) Kullarıma benim çok bağışlayan çok merhamet eden olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu bildir."

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰى

Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, en güzel isimler O'nundur." vb. yüzlerce ayette Allah bize kendisini tanıtmaktadır.

İslâm bilginleri ayet ve hadislere dayanarak yapmış oldukları çalışmalarda Allah'ın beş çeşit isim ve sıfatının olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunların en önemlileri zatî ve sübûtî, sıfatlardır.

 Allah’ın zati sıfatları anlamlarından da anlaşılacağı üzere, yaratıklarla bir ilişkisi ve ortak paydası olmayan yalnızca zatıyla ilgili olan sıfatlardır. Zatî sıfatlar Allah’ın zatına mahsus olup, başka varlıklarla ortak paydası olmayan sıfatlardır.

Zatî sıfatlar; vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhâlefetün lilhavadis ve kıyambinefsihî olmak üzere altı tanedir

Vücut, Allah'ın var olması demektir. Allah vardır, varlığı kendiliğindendir, yani Allah yaratılmış değildir. Her şeyi O yaratmıştır, O olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Allah'ın dışındaki hiçbir varlık kendiliğinden meydana gelmemiştir, hepsi Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur, hayatlarını Allah'ın lütfü keremiyle devam ettirmektedirler. O'nun varlığının başlangıcı ve sonu olmadığı gibi varlığını devam için de hiçbir şeye muhtaç değildir. Diğer varlıkların muhtaç oldukları şeyleri de yaratan O'dur.

Aklını, mantığını ve muhakeme gücünü kullanan, gökleri, yıldızları, yeri, bitkileri, hayvanları, ormanları, meyveleri ve daha nice varlıkları düşünen insan, bütün bunları yaratan, onları yöneten bir yüce varlığın olduğunu anlar. Şu anlamdaki ayetler insanları Allah'ın varlığı konusunda düşünmeye davet etmektedir

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

"Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır?"

Kıdem Allah'ın varlığının evveli ve başlangıcının bulunmaması, Allah'ın ezelî ve kadîm olması demektir. Bu sıfat, Allah'ın yaratılmamış olduğunu, O'nun olmadığı hiçbir zamanın bulunmadığını ifade eder. Çünkü zamanı ve mekânı yaratan da Allah'tır.

Beka, Allah'ın bakî, ebedî, sonsuz, ölümsüz olması ve varlığının sonu olmaması demektir. Sonlu olmak, ölümlü olmak, bir gün yok olmak, yaratılmış varlıkların özelliğidir. Kâinatta gördüğümüz ve görmediğimiz, küçük ve büyük bütün varlıklar sonludur, ölümlüdür, bir gün yok olacaklardır. Allah ise böyle değildir. Rahman suresinde de buyurulduğu gibi

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Âlemde bulunan her canlı fanidir, ölümlüdür, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır"

Vahdaniyet, Allah'ın bir ve tek olması demektir. Allah; zatında, sıfatlarında ve işlerinde tektir, eşi, benzeri ve ortağı yoktu

Kur’an baştan sona Allah'ın birliğini anlatan ayetlerle doludur:

لَوْ كَانَ ف۪يهِمَٓا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya 22)

Muhâlefetün lilhavadis Allah'ın yaratıklardan hiçbirine benzememesi demektir. Biz, Allah'ı nasıl düşünürsek düşünelim O bizim düşündüğümüzden, aklımıza, hayalimize ve hatırımıza gelen şeylerden başkadır, hiçbirine benzemez.

Kıyambinefsihî, Allah'ın varlığının kendiliğinden olması, başkaları tarafından var edilmemiş, yaratılmamış ve doğmamış olması demektir.

SÜBÛTÎ SIFATLAR

- Allah’ın sübûti sıfatları, zati sıfatları gibi diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı ve varlıkların tamamen ötesinde değildir. Başka varlıklarla ortak paydası olan sıfatlardır.

 Sübûtî sıfatlar ise; hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelâm ve tekvin olmak üzere sekiz tanedir.

Hayat, Allah'ın diri ve hayat sahibi olması demektir. Allah'ın bu sıfatı, ayet ve hadislerde "hayy" kelimesi ile ifade edilmektedir. Allah'ın sıfatı olarak "hayy", diri, kemal manasıyla hayat sahibi ve sürekli var olan, ölümlü olmayan, bakî, ebedî ve dâim demektir.

İlim, Allah'ın ilim sahibi olması demektir. Allah'ın bu sıfatı; Allah'ın gizili ve aşikâr olanları, olmuşu ve olacağı, görünen ve görünmeyen âlemi, yerde ve göklerde olup bitenleri, geçmişi, hâli ve geleceği, canlı ve cansız bütün varlıkları, insanların gizli ve aşikâr bütün yaptıklarını, küçük ve büyük her şeyi bildiğini ifade eder.

اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتتِ الصُّدُورِ

"Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. O göğüslerin özünü çok iyi bilendir."

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (ilmi, yazmakla) yine tükenmez."

Semi’, Allah'ın, konuşulan sözleri, her sesi ve duaları işitmesi demektir. Allah, gizli veya aşikâr, iyi veya kötü insanların bütün konuşmalarını ve sözlerini hatta fısıltılarını bile işitir, dua ve niyazları duyar. Allah da insanlar da işitir.

اِنَّ رَبّ۪ي لَسَم۪يعُ الدُّعَٓاءِ

"Şüphesiz Rabbim duaları işitendir."

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يُرٌ

”Allah konuşmanızı işitir, çünkü Allah işitendir, görendir." anlamındaki ayetler, Allah'ın her sesi ve her konuşulanı işittiğini ifade etmektedir.

Basar, Allah'ın, her şeyi görmesi demektir. Allah, gizli veya aşikâr, küçük veya büyük bütün varlıkları, bütün yapılanları görür. Allah'ın görmesi vasıtasız ve sınırsızdır. İnsanlar ve bütün varlıklar, nerede ne yaparlarsa yapsınlar, en gizli yerlerde, yerin altında ve göklerde bile bir şey yapsalar Allah onları görür. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِه۪ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ " Şüphesiz Allah, kullarının (her halini) haber alandır, görendir." اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَص۪يرٌ ا" O, her şeyi görendir" anlamındaki ayetler Allah'ın bu sıfatını ifade etmektedir. Allah'ın bu sıfatında, ödüllendirme ve cezalandırma anlamı da vardır.

İrade, Allah'ın dilemesi demektir, irade, bir şeyin olup olmamasını, şöyle veya böyle olmasını dilemesi, dilediği gibi yapması ve insanların işlerini yürütmeleri ve fiillerini yapmaları için onlara güç ve izin vermesidir. İnsan bir işi yapmak, bir davranışta bulunmak isterse Allah o insana izin ve güç verir, istek insandan olduğu için sorumluluk da insana aittir. Allah'ın bu iradesi Allah'ın, kulun her yaptığına razı olduğu anlamına gelmez. Dünyada var olan her şey Allah'ın dilemesi ile var olmuştur, O'nun dilediği zaman da yok olacaktır. O'nun dilediği olur dilemediği olmaz,

Bu hususta kuranı kerimde birçok ayeti kerime vardır onlardan birkaç tanesi:

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَٓاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَٓاءُۘ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَٓاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَٓاءُۜ بِيَدِكَ الْخَيْرُۜ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ

“De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kādirsin.” ﴾Ali imran, 26)

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُر۪يدُ ………اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ

“Rabbin gerçekten istediğini yapar. (Hud 107), Fakat Allah dilediğini yapar” (Bakara 253)

Kudret, Allah'ın her şeye gücünün yetmesi demektir. Allah'ın gücü ve kudreti ise, sonsuz ve sınırsızdır. Allah'ın her şeye gücü yeter, O'nun gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur.

 وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ

“Allah her şeye kadirdir.” (Maide, 40)

Kelâm, Allah'ın harf ve sese ihtiyaç olmadan konuşması demektir

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْياً اَوْ مِنْ وَرَٓائِ۬ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِاِذْنِه۪ مَا يَشَٓاءُۜ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَك۪يمٌ

“Herhangi bir beşer ile Allah’ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip, izni ile, dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir.” (Şura51)

Tekvin, Allah'ın yaratıcı olması demektir. Allah, yaratan, varlıkları örneği olmadan îcat eden, var edendir.

سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır.” (Yasin, 36)

**Rububiyet**

Rububiyet kâinatın işleyişi ve Cenab-ı Hakkın bu işleyişteki tedbir, tanzim, terbiye ve idaresini ifade eder. Ulûhiyeti ise kainatta yapılan tesbihat, tahmidat ve tenzihatın, yani ubudiyete bağlı bütün mahsulatın yalnız Allah'a ait oluşunun ifadesidir.

Uluhiyet tevhidi, kişinin kendisinden sadır olan ibadet çeşitlerinde Allah Teala’yı birlemesi ve hiçbir şekilde şirk ve şerik koşmamasıdır.

Rububiyetle Rab, terbiye eder, Rubuviyyet kanalı, Allah’la kul arasında akış ve irtibattır. Varlık, Rububiyetle Ubudiyet arasında olandır.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون

“Rabbimiz Allah deyip, sonra doğru olanların üzerine melekler iner: Korkmayın, üzülmeyin, Size söz verilen Cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey var. Orada size istediğiniz her şey var (derler)” [Fussılet 30]

Rabb kelimesi Arapça bir kelime olup, Kur’an’da 970 defa zikredilmek suretiyle Allah lafzından sonra en çok kullanılan isimdir.

Sözlükte: “mâlik, seyyid, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mâbud” gibi anlamlar verilir. (Râgıb el-İsfahânî)

Rab “sahip” anlamında insanlara da nispet edilebileceğini, ancak bu durumda sınırlı ve nisbî bir anlam taşıdığının belirtilebilmesi için “Rabbü’d-dâr” (evin sahibi) gibi tamlama halinde kullanılması gerektiğini belirtmiştir.[4]

Rabb” isminin içerdiği şefkat, merhamet ve geliştirerek yaşatma fonksiyonları, peygamberlerden münkirlere kadar bütün şuurlu canlıları ve evrendeki diğer varlıkları kuşatmaktadırَ

**Rab Kavramı:**

Allahu Tealâ kitabına “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur” (Fatiha/1) diyerek başlarken, “قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ Ben insanların rabbine sığınırım” (Nas/1) diyerek bitirmekte, girişte ve bitişte rab kavramını zikretmektedir. Bununla beraber Kur’an’ın ilk inen ayetinde de rab kavramı karşımıza çıkmaktadır: “اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَYaratan rabbinin adıyla oku” (Alak, 1)

Dünya üzerinde bir kısım insanın haddini aşarak Rablik iddiasında bulunmaları bu kavramın neden bu kadar önemli olduğunu ve çokça zikredildiğini bizlere göstermektedir.

Allah (cc) kitabında devamlı surette insanlar kendi Rabliğini hatırlatmaktadır. Çünkü Allah insanların hadlerini aşarak yönetme ve idare etmede söz sahibi olmak isteyeceklerini, kendilerini otorite kabul edeceklerini, buna paralel olarak kendi kafalarından uydurdukları kurallarla insanları sevk ve idare etmeye çalışacaklarını ve böylece Rab’lik iddiasında bulunacaklarını biliyor

Rab “bir şeyi olgunluğa varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek mânasında kullanılır, Rab kelimesi, hepsi de Allah Teâlâ hakkında olmak üzere “mâlik, seyyid, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mâbud” gibi anlamlar ihtiva eder.

**Kuranı Kerimde; Rab**

 Rab her Şeyi yaratandır (Terbiye Eden, Besleyen, Rızık Veren).

يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş olursunuz. (Bakara, 2/21)

Rab, Her şeye Gerçek Anlamda Sahip Ve Malik olandır.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ي حَٓاجَّ اِبْرٰه۪يمَ ف۪ي رَبِّه۪ٓ اَنْ اٰتٰيهُ اللّٰهُ الْمُلْكَۢ اِذْ قَالَ اِبْرٰه۪يمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْـي۪ وَيُم۪يتُۙ قَالَ اَنَا۬ اُحْـي۪ وَاُم۪يتُۜ قَالَ اِبْرٰه۪يمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْت۪ي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرَۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَۚ

“Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak İbrahim ile rabbi hakkında tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrâhim "Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.” (Bakara, 258)

Rabb, Kendisine Kulluk Edilecek Yegâne Varlıktır.

قُلْ يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَٓاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِه۪ شَيْـٔاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً اَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِۜ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ

“De ki: "Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin." Eğer yine yüz çevirirlerse, "Şahit olun ki biz müslümanlarız" deyin.” (Ali İmran, 64)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُ۫سِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۜ رَبَّـنَٓا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـالِحاً اِنَّا مُوقِنُونَ

“O günahkârları rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: "Rabbimiz! Gördük ve işittik; bizi geri gönder de rızâna uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık!” (Secde, 12)

Rabb, İlâhî Nizâmıyla İnsanları Gerçeğe Ulaştırır.

رَبَّنَا وَابْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكّ۪يهِمْۜ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ۟

“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”

Rabbimiz, Her Şeyi Yaratan ve Yönetendir.

 اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَث۪يثاًۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِه۪ۜ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُۜ تَـبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ

“Şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden; geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratma da buyurma da yalnız ona aittir. Âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir.” (A’raf, 54)

Bütün ilâhî sıfatları kapsadığı kabul edilen Allah lafzı bir bakıma ulûhiyyetin zâtî-aşkın yönünü yani kendisini temsil ederken rab ismi O’nun yaratılmış âleme yönelik fiilî tecellilerine sevk ve ıdaresine işaret eder.

Rububiyet inancı; genel olarak Allah’tan başka bir rabb olmadığına inanmak ve yaratma ve hâkimiyetin ancak Allah’a mahsus olduğunu kabul etmektir”

Rububiyet ; “yaratan, rızık veren, dirilten, öldüren, yok eden sadece Allah’tır. Ondan başkası değildir” şeklinde de tarif edilmektedir.

Müşrikler Allahu Tealâ’ya uluhiyet noktasında şirk koşmazlar. Zira onlar da Allah’u Tealâ’nın âlemlerin yaratıcısı olduğunu bilirler. Tarih boyunca müşriklerin ortak koşmalarının Allah’ın uluhiyet sıfatına yönelik olmadığı daha çok Rubuviyyet sıfatıyla ilgili olduğu anlaşılıyor

Cahiliye ehlinin büyük bir çoğunluğu Allah’ın varlığına inanan kimselerden oluşmaktadır. Cahiliye ehli, yaratılış konusunda Allah’ın ortağı olmadığına ve kadere, ahiret gününe, o günde ceza ve mükâfat verileceğine inanırlar, insanların kulluk yapmakla mükellef olduklarını, yaptıkları amellerden sorgulanacaklarını, hayır yapmışlarsa hayır, şer yapmışlarsa şer ile cezalandırılacaklarını bilirlerdi.

Nitekim Allahu Teâlâ bu hususla ilgili Kuranı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيززُ الْعَلِيمُ

“Eğer sen onlara, gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette: "Onları çok güçlü ve her şeyi bilen (Allah) yarattı, derler” [Zuhruf, 53]

Rasulullah Mekkeli müşrikleri Hz. İbrahim’in dinine davet ettiğinde onlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dini üzerinde olduklarını iddia ediyorlar, ibadet ettikleri putlarına yaratma ve emir noktasında bir pay ayırmıyorlar fakat Allah’a yaklaşmak amacıyla putlarına ibadet ettiklerini söylüyorlardı:

اَلَا لِلّٰهِ الدّ۪ينُ الْخَالِصُۜ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه۪ٓ اَوْلِيَٓاءَۢ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَٓا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah’tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler -ki sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz" diyorlar (Zümer, 3)

Bununla beraber Mekkeli müşrikler, yetki ve otoriteyi Allah’a tahsis etmiyorlar, kendi hava ve heveslerinden uydurdukları kanunlarla, toplumlarını yönetmeye kalkışıyorlardı.

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?(casiye54)

Rabb kavramının Kur’an’da karşımıza çıkan en önemli anlamlarından bir tanesi yönetici, emir ve otorite sahibi demektir. Naziat Suresi’nde geçtiği üzere Firavun’un rablik iddiası da tamamen bu yöndedir.

 فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى

“(Firavun dedi ki:) Ben sizin en yüce Rabbinizim.” (Naziat)

Tarih boyunca küfürde haddi aşan hiçbir kimse genel olarak kendisinin alemlerin rabbi, yaratıcısı ve terbiye edicisi olduğunu iddia etmeye kalkışmamıştır. İnsanlık tarihinde hemen hemen hiçbir insan kendisinin Allah olduğu iddiasını ortaya atmamıştır. Zira her hangi birisi çıkıp insanlara rableri ve yaratıcıları olduğunu iddia etse idi o zaman herkes tarafından reddedilecekti. Çünkü böyle bir iddianın kesinlikle kabul görmesi söz konusu bile değildir. Çünkü böyle bir iddia sahibine insanlar direk olarak itiraz ederler ve “Sen de bizim gibi bir insansın. Sende bizim gibi bir anne ve babadan doğmasın. Adın bizim adımız gibidir” diyerek iddia sahibini reddederler hatta onunla dalga bile geçerlerdi. Bununla beraber gerek Firavun’un gerekse Firavun’dan önce ve sonra yaşayan tüm Firavunların bu noktada temel iddiaları yönetim, otorite ve idare noktasındadır.

Firavun’un Rablik iddiasını Fahreddin er-Razi Hiç kimse halkım üzerinde benden başka bir emir ve yasak koyma hakkı yoktur." diye tefsir eder

İnsan, Rabbine ibadet etmekle yükümlüdür. Müslüman, yalnızca Allah'a ibadet eder. Sadece Allah'a ibadet ise, Allah’tan başkasını Rabb edinmemek, O'na hiç bir varlığı ortak koşmamak demektir. Aynı zamanda yönetsel otoritesini de kayıtsız şartsız kabul etmektedir.

İslam insanları, birbirlerine kul olmaktan kurtaran hürriyet dinidir. Sadece İslâm Dinidir ki, insanları bir olan Rabb'a ibadet etmeye çağırmış ve onları çeşitli batıl inançların yanlış sonuçlarından koruyarak, böylece onları Allah'ın dışındaki varlıklara kul olmaktan kurtarmıştır.

 Şirk, Allah’ın asla affetmediği bir günahtır. Allah, şirk inancı ile âhirete gelenleri asla affetmeyecektir.

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar” (Nisa, 136)

Tevhid ve şirk insanlık tarihi boyunca insanların bağlana geldiği iki dinin adıdır. İnsanlık tarihi şirkle tevhid arasındaki mücâdeleden ibârettir. Bütün Peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas tevhiddir. Kur’ân-ı Kerim’in üzerinde en çok durduğu konu tevhidin önemi ve şirkten uzak durulması konusudur

Kur’an’da “Şirk” kelimesi ve türevleri 168 yerde geçer. Şirk kelimesi geçmese bile, âyetlerin çok büyük bir bölümü, tevhidi hâkim kılmak için şirkle mücâdeleyi konu edinir. Kur’ân-ı Kerim, müşrikleri, yeryüzünde birliği ve huzuru bozan, insanlar için zararlı, çirkin bir tip olarak görür ve neces, yani pislik (pis değil; pislik) olarak nitelendirir.

**Kur’ân-ı Kerim’de Şirkin Tanımları**

Kur’an’da şirk, herhangi bir şeyi, kavramı veya bir kimseyi tercih etme, önem ve kıymet verme, yüceltme bakımından Allah’la eşit düzeyde görmek veya bunu davranışlarıyla göstermektir. Allah’ın herhangi bir sıfatına başkasının Allah’la birlikte veya bağımsız olarak sahip olduğunu iddia etmek, Allah’tan başka ilâh kabul etmektir, yani şirktir.

Kur’ân-ı Kerim’e göre ‘şirk büyük günahtır, büyük bir zulümdür’, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم (lokman 12)aynı zamanda büyük cehâlettir. O yüzden şirk, ilme ve akla dayanmaz; şirk zanna göre harekettir. Apaçık sapıklık ve büyük bir alçaklıktır. Şirk âhiret inancıyla bağdaşmadığından dünya hayatına düşkünlüktür. Şirk, Kur’an’da halkı, sağlam temellerden uzak tutma olarak da tanımlanır. Takvâ gibi gerçek ve güzel korkulardan uzak olduğu için müşrik, kendi içini kemiren ve onurunu tümüyle yok eden çirkin korkulara mahkûm olur. Şirk, kalplerin korku ile doldurulması demektir. Müşrikler, Tevhid inancında olanlara karşı düşmanlık yaparlar. Bütün bu sebeplerden dolayı şirk insanı ebedî cehennemlik yapar. Cennetin kapıları onlara kesin olarak kapanır.

**Şirki kısaca üç Kısıma ayırabiliriz**

A- **ŞİRK-İ İSTİKLÂL**: birden fazla ilâhın varlığını kabul etmek. Mecûsîlerin ve Müşriklerin şirkleri ile Seneviyye (dualistler) buna örnek gösterilebilir.

B- **ŞİRK-İ TEB'İZ**: Hristiyanların teslis inancında olduğu gibi, Allah'ın bir olduğunu söylemekle birlikte, O'nun ilâhlardan meydana geldiğine inanmak.

C- **ŞİRK-İ TAKRİB**: Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte, O'na yaklaştırır veya şefaatçi olur ümidiyle başka varlıklara tapmak. Mekke müşriklerinin putlara tapmaları gibi.

 Herhangi bir mü'min Allah (cc)'rn rızası dışında birtakım gayeler gözeterek ibadette bulunmasının şirkû olduğu kabul edilmiş, Resûl-i Ekrem (sav): "Gösteriş için oruç tutan, namaz kılan ve tasaddukta bulunan kimse Allah (cc)'a şirk koşmuş olur diye buyurmuşlardır.(et-Tergib ve'r-Terhib)

Şirk gerçeğini Kur’ân-ı Kerim’in birçok yerinde çeşitli şekillerde dile getirilmiş olarak görebilmekteyiz. Müslümanın iman ve tevhid konularında gereken hassâsiyeti göstererek imanını her nefes, her an ve her durumda korumaya, ona herhangi bir zarar getirmemeye çalışması, bunun için âzamî gayretini harcaması gerekmektedir. İmanı korumak ve şirkten korunmak için gerekli olan şu hususlara dikkat etmeliyiz.

Sahih bir akaid bilgisi ve güçlü bir inanma, Kur’ân-ı Kerim’in ve sahih sünnetin emir ve teşvik ettiği amel ve ibâdetlere önem vermek, , Allah’ın ve Peygamberinin uyarılarına dikkat ederek, sakındırdıklarından kesinlikle uzak kalmak, Akîdemiz uğrunda gereken mücâdeleyi vermekten hiçbir şekilde geri kalmamak, Akîdemizi hâkim kılmak azmi ve emelini daima canlı tutmak, aynı hedefi paylaşanlarla bir ve beraber olmak, sahâbeleri, onların izinden gidenleri yakından tanımak, Kur’an ve Sünnet esaslarına kesin ve tâvizsiz bir şekilde bağlı kalmak, dinî vecîbeleri ihlâsla yerine getirmek.

Sohbetimizi Rasûlullah (s.a.s.)in: Hz. Ebû Bekir’e ve onun şahsında bütün mü’minlere sabah akşam yapmasını tavsiye ettiği duâyla bitirelim.

“Bile bile şirk koşmaktan Allah’a sığınırım, bilmediklerimden de Senden af dilerim” (Ebû Dâvud, Edeb)

Mustafa ERGÜNYER

Serdivan İlçe Vaizi