**MEZHEP - MEŞREB TAASSUBU ve TEKFİR HASTALIĞI**

“Mezheb” kelimesi sözlükte; gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım gibi manalara gelir.

İslami bir terim olarak da “mezheb”; kendi içinde tutarlı bir düşünce sistemine sahip olduğu kabul edilen itikadi ve fıkhi doktrini ifade eder.

“Meşreb”Sözlükt**e;**Huy, Yaradılış, Adet, Ahlâk, Gidiş, İçmek, İçilecek yer, Fehmetmek, Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol demektir.

Istılah manası ise**,** "su içme yeri, su içmek" gibi anlamlara gelir. Aynı dini veya hayat felsefesini paylaşan insanlar arasındaki huy ve yaratılıştan kaynaklanan görüş farklılıklarını ifade eder.

Taassup, belli bir eğilime körü körüne bağlanmak, doğru veya yanlışlığına bakmaksızın bir fikrin savunmasını yapmak, bağlandığı fikriyatın yanlış olduğu delillerle ispat edilse bile gerçeği reddetme katılığı, mensup olduğu düşünceyi, mezhebi, fırkayı veya ekolü her türlü düşünce ve inançtan üstün görme zihniyetidir. Taassupta kör bir tarafgirlik ve doğruluğu hiç araştırılmadan karşıt düşünceyi inkâr etme anlayışı vardır.

İnsanda herhangi bir konuda oluşan aşırı sevgi ve heyecan bilgi ile değil de cehaletle desteklenirse, o konuda taassup, ilimle desteklenirse müsamaha meydana gelir. Taassup sahiplerine “mutaassıp” denir. Bu kişilerin bağlı olduğu inanç veya görüş yanlış veya doğru olabilir, taassup olarak değerlendirilen onların düşüncelerini savunma şeklidir.

Mutaassıp kişiler aklı ile hareket etmez, duygu ve tutkularının esiri olmuşlardır. Kendi inanç ve düşüncelerinin doğruluğu üzerinde zihin yormazlar, bunları yaşatmak adına şiddete başvurmak onlar için en kolay yoldur.

Taassup, hoşgörü ve hürriyetin zıddıdır. Bu yüzden bir kimsenin taassubu arttıkça müsamaha ve hürriyet anlayışı daralır. Çünkü taassup, hangi konuda olursa olsun, dış dünyaya kapalı, değişmeye direnen ve kendi mezhep, fırka, düşünce dünyasına ait olanların dışında hiçbir görüş ve düşünce biçimine katlanamayan bir zihniyet ve tutumu ifade eder. Mutaassıp, başkalarının inanç ve düşüncelerini zorla da olsa kendisine benzetmeyi hedefler. Eğer bu benzetme imkânsız ise başkasına zulmetmeyi ve onun varlığını ortadan kaldırmayı dahi göze alır. Taassup içerisindeki kimse kendisinin gerçeğin tek temsilcisi ve vasıtası olduğuna inanır.

Müsamahasız, kendi mezhep, fırka ve ekolünün zaferi için tutkulu, onun dışındaki her şeye duyarsızdır. Mensup olduğu düşünceyi hâkim kılmak uğruna farklı düşünceleri yok etmek veya değişikliğe uğratmak için maddi manevi baskı ve şiddet kullanmaya hazır durumdadır. Mutaassıp kimsede şiddet duygusu hâkimdir, ikna yoluyla ilişki kuramadığı için şiddet yoluyla ilişki kurmayı hedefler.

Yıllarca ülkemizde yapılan büyük bir yanlış vardır bu da dindar kelimesi ile mutaassıp kelimelerinin aynı anlamda kullanılmasıdır. Dindar, dinini Allah’ın ve Rasûlü’nün istediği şekilde ifrat ve tefritten uzak olarak yaşayandır. Dindar kimseye mütedeyyin denir. Mutaassıp ise Allah ve Rasûlü’nün koyduğu çizgilerin dışında bir din anlayışına sahip olan kimsedir. İslam özü itibarı ile taassup ve bağnazlıkla bağdaşmaz. Ne var ki Müslümanlar yıllarca taassup ve yobazlık gibi kavramlarla suçlanarak İslam’dan soğutulmaya uğraşılmış ve böylece İslam dini ve Müslümanlar karalanmaya çalışılmıştır.

Kur'ânî nasslara ve sünnete bağlılık taassup değildir. Zira iman, tasdik etmek; İslâm ise, hak ve doğru olana teslim olmak demektir. Bu da dine bağlılık ve sadık olma anlamını taşır. Müslümanlar Allah’a ve Rasülü’ne öyle bağlıdırlar ki, insanların kınaması onları Allaha kulluktan ve Rasûl’e has ümmet olmaktan uzaklaştıramaz.

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

“Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir." (Mâide, 54)

Âyetinde de zikredildiği gibi, Allah bizlerden İslam’ı son derece hassas bir şekilde yaşamamızı ve bu yolda tarafımıza yapılacak kınamalardan da etkilenmemizi buyuruyor.

Bunun aksine, gittiğimiz yolun bizi nereye götüreceğine bakmadan, araştırmadan bizden önce dünyaya gelen insanların yanlışlarına karşı teyakkuzda olmamızı tembih ederek şöyle buyuruyor:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

"Onlara «Allah'ın indirdiğine uyun» dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse!" (Lokmân; 21)

Ayeti Kerime, hayat tarzımızı oluştururken; yanlış kim tarafından bize empoze edilirse edilsin, gerçekleri araştırmamızı, düşünmemizi ve hayata basiretle bakmamızı bizlere öğütlüyor.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

"Onlara, “Allah'ın indirdiğine ve Rasûl'e gelin» denildiği vakit, «Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter» derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi?" (Mâide; 104)

Taassuba neden olan durumlar: Câhillik, Kızgınlık ve Öfke, Sevgi, Menfaat, Heva ve Hevese tabi olma, İnat, Kıskançlık, Çekememezlik

**Taassuba Neden Olan Cahillik**

Taassubun pek çok sebepleri vardır. Ancak bütün bu sebeplerin de temelinde cehalet vardır. Bilgisizlikten kaynaklanan taassup inat ve muhakeme yetersizliği üzerine kurulur. Yüce Rabbimiz pek çok ayeti kerimede delilsiz mesnetsiz ataların ve öncekilerin yanlış inanç, batıl tutum ve davranışlarını sorgulamadan bağnazca sürdürme inat ve ısrarlarını yermektedir.

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

“Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır! «Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz» derler.” (Zuhruf Sûresi 21, 22)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

“O, babasına ve kavmine: Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? demişti. Dediler ki: Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ Sûresi, 52 - 54)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

(Rasûlüm!) Onlara İbrahim'in haberini de naklet. (69) Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. (70) «Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz» diye cevap verdiler. (71) İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? (72) Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? (73) Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. (74) İbrahim dedi ki: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın; neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? (75-76) İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur) (77) Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. (78) Beni yediren, içiren O'dur. (79) Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. (80) Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. (81) Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. (82) Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. (83) Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! (84)

**Kızgınlık ve Öfke**

Şia ve ona bağlı fırkalar Hz. Aliye sevgi ve muhabbette aşırı gidip Ashab-ı kiramın büyüklerinden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Aişe validemize hakaret edip küfretmeyi neredeyse imanlarının şartı haline getirmişlerdir. Hariciler ise Hz Ali ve Hz. Muaviye’yi Allah’ın hükmünü bırakıp da kendileri hüküm koyduklarını ileri sürerek her ikisini ve taraftarlarını da tekfir ederek katledilmelerine hükmetmişlerdir.

Haricilerin günümüzdeki temsilcisi sayılabilecek olan İŞİD, taassubun ve bağnazlığın zirvesine ulaşmış kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayanların hepsini tekfir etmiş kanlarını, mallarını helal saymış pek çok Müslümanı hunharca katletmişlerdir. Müslüman kadınların namus ve iffetini kirletmişlerdir. Canilikte, vahşilikte ve zulümde sınır tanımamışlardır. Bütün bunlarda taassup sahibi kimselerin neler yapabileceklerinin kanıtıdır.

İşid, el-Kâide, Taliban, Boko Haram, eş-Şebâb gibi eli kanlı örgütler aslında batının kurdurduğu kendilerinin maşası olan, sadece Müslümanlara zarar vermek, Müslümanlar arasında tefrika çıkartmak, Müslümanları katletmekle görevlendirilen eşkıya gruplardır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ …وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Ey iman edenler! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.” (Mâide; 2)

**Sevgi**

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır." (Tevbe; 31)

**Hevâ Heves ve Dünya Hayatı**

الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

"O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar, bu günleri ile karşılaşacaklarını unuttukları ve âyetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz." (A'râf; 51)

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

"Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez." (Kasas; 50)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

"Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Rasûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?" (Furkân; 43)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

"İşte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır." (Şûrâ; 15)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

"Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız?" (Câsiye; 23)

**Menfaat Mal Mülk**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!" (Tevbe; 34)

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

"Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez." (Kasas; 76)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

"Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir)." (Kasas; 78)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

"Derken, Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı; doğrusu o çok şanslı! dediler." (Kasas; 79)

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

"Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi." (Kasas; 81)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin» demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır." (Nisâ; 94)

**İnat, Kıskançlık, Çekememezlik**

اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَٓاءَهُمْۜ وَاِنَّ فَر۪يقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir gurup bile bile gerçeği gizler." (Bakara; 146)

وَمَا تَفَرَّقُٓوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَٓاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْۜ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْۜ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُو۫رِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ

Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir (erteleme) sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba vâris kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler." (Şûrâ; 14)

**Taassuptan nasıl korunabiliriz?**

İlim, Allaha ve Rasûlüne itaat, Sevgi ve Öfkede itidal, Ahireti dünyaya tercih etmek, İslam kardeşliğini ve Ümmetin birliğini daima ön planda tutmak.

طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى

Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. (Tâhâ Sûresi 2, 3)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır." (Fâtır; 28)

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ﴿٣﴾ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۜ ﴿٥﴾

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. (1-2) Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak; 3-5)

Bugün de İslâmiyet hakkında yeterli ve doğru bilgisi olmayan, dinimiz hakkında yanlış bilgilere sahip olan ve kendi bildiklerini tartışmasız doğru ve yegane kabul ederek İslâm'a karşı olan taasubkâr insanlar olduğu gibi, dinî heyecanları çok, fakat dini bilgileri eksik olan mutaassıp insanlar da vardır. Müslüman mutaassıp değil, hoşgörülü olmalıdır. Müsamahakâr insan, sabit fikirli değildir, medeni cesaretle fikirleri tartışabilir, doğru ile yanlışı ayırdetme gücüne sahiptir. Hakkında yeterli bilgisi olmayan şeylerde körü körüne iddia sahibi değildir. Ancak böyle davranıldığı zaman doğruyu anlama ve anlatma imkanı olur.

İslamiyetin 23 yıl gibi kısa bir zaman zarfında geniş kitlelere ulaşmasının temelinde Peygamber Efendimizin her türlü taassuptan uzak engin hoşgörüsü, sevgisi ve müsamahakar davranması yatmaktadır.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Âl-i İmrân; 159)

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

"(Dini anlatırken) kolaylaştırınız (hoşgörülü olunuz), zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buharî, Edeb, 80) hadisindeki tavsiye de bunu göstermektedir.

Enes b. Malik r.a. çocukluğunu Hz peygamberimizin s.a.v. yanında geçirmiştir o şöyle der; Bir defa olsun peygamberimizin s.a.v. bana neden böyle yaptın, yapmasaydın, keşke şöyle yapsaydın dediğini duymadım diyerek Allah Rasülü’nün sevgisini ve hoşgörüsünü yaşayarak gördüğünü anlatır.

Günümüzde mezhepçilik ve meşrepçilik yapanlar sadece kendilerinin kitap, dergi, gazete, kaset ve eserlerini insanlara dayatıp kendi dışındaki yayınlara asla yer vermeyip, farklı görüş ve düşüncelere tamamen kapalıdırlar. Tutum ve davranışlarında bu zihniyeti sergileyenler tam manasıyla taassuba düşmüşlerdir. Mensubu olduğumuz mezhep, fırka, cemaat ve tarikat şayet bu zihniyyette ise çok dikkatli olmalı ve bu yapılara karşı dikkatli olunmalıdır. Böyle kimseler bir yandan kendi düşüncesi dışındakileri rahatlıkla tekfir ederken, bir yandan da Müslümanın canını malını, ırzını mubah ve helal saymakta, kendilerince fetva da hükmederek Allah’ın haram kıldığını helal kabul etmektedirler. İşi taassup noktasına vardırıp, haramları işleyen ve müslümanlara zulmeden kimselerin misali yavrusunu yemeye niyetlenip önce onu fareye benzetip sonra yiyen kedinin haline benzer.

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"İşte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır." (Şûrâ; 15)

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfâl; 46)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقِره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحَسْب امرئ من الشرِّ أن يحقِر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمُه ومالُه وعِرضُه

“Müslüman müslümanın karde­şidir. Ona zulmetmez; onu yardımsız bırakmaz; onu tahkir etmez. Üç defa kalbine işaret ederek takva şuradadır. Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her müslümanın namusu, kanı, malı ve onuru müslümana haramdır.” (Müslim, "Birr", 32)

Sohbetimizi Resûl-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mescidi Nebevisinde yaşanan güzel bir tabloyla bitirmek istiyorum. Rabbim kuranı ve sünneti iyi anlayıp yaşayanlardan eylesin.

Sahabeden bir grup, bir halka yapmışlar oturmuşlardı. Aralarında sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisinin Hz. Selman ile bir problemi vardı. Selman-i Farisi Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdiğinde, Selman ile arasında sorun yaşayan sahabeden o insan Selman işitecek şekilde konuyu değiştirdi.

Etrafındaki arkadaşlarına “وما حسبك وما نسبك” soyun-sopun nedir, sülalen nereye dayanıyor, hangi kabiledensin? diye sormaya başladı. Soruya cevap olarak her birisi kendi soyunu-sopunu anlattı. Birisi dedi ki, “أنا من مضرّ إبن فلان إبن فلان ” ben Mudar kabilesindenim, falan oğlu falanım. Bir başkası, ben Evs kabilesindenim, benim babam Medinelilerin en şereflilerinden falan oğludur. Dedem şudur, dedemin babası şudur, diye kendi soyunu-sopunu anlatmaya başladı.  Bir başka sahabe, “أنا من تميمن إبن فلان إبن فلان ” ben de Temim kabilesindenim, falanın oğlu falanım. Bir başkası ben Hazrec kabilesindenim. Bir başkası da “أنا من قريش أشرف الناس” ben de Kureyş kabilesindenim, insanların en şereflilerinin soyundanım dedi.

Sohbet bitince, sohbeti yöneten zat Hz. Selman'a döndü: Ya Selman, “وما حسبك وما نسبك” “senin soyun-sopun nereye dayanıyor, sen nerelisin, sen hangi kabiledensin?” diye sordu.

Selman, kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanlara örnek olabilecek bir cevap verdi.

Ve dedi ki, “أنا سلمان إبن الإسلام” Ben de İslâm oğlu Selman'ım. Ve sonra gözleri dolarak şöyle hitap etti: “كنت ضالا فهداني الله بمحمد” Ben dalalette, sapıtmış bir insandım, Allah beni Muhammed Mustafa (s.a.s) ile hidayete erdirdi. “ كنت فقيرا فأغناني الله بمحمد ” Ben fakir, yoksul bir insandım, Allah beni Muhammed Mustafa (s.a.s) ile zenginleştirdi. “كنت مملوكا فاعتقني الله بمحمد” Ben basit bir köle idim, Cenab-ı Hakk beni Muhammed Mustafa (s.a.s) ile özgürlüğüme kavuşturdu. “أنا سلمنان إبن الإسلام” Benim soyumu-sopumu öğrenmek mi istiyorsunuz? Ben de İslâm oğlu Selman'ım, dedi.

Hz. Ömer uzaktan bu sözleri duydu, ayağa kalktı, topluluğunun yanına geldi. Onlara dedi ki, benim de soyumu-sopumu öğrenmek istiyor musunuz? Ben de “أنا عمر ابن الإسلام أخو سلمنان إبن الإسلام ” Ben de İslâm oğlu Ömer, İslâm oğlu Selman'ın kardeşiyim, dedi.”

Bu ve benzeri örnekleri hayatımıza hakim kılmalıyız ki; ümmet olma bilinciyle birlik ve beraberliğimizi tesis edip, İslam’ın ve Müslümanların yeniden eski güç ve ihtişamına ulaşmasına katkı sağlayalım.

Hilmi İpek

Sakarya İl Vaizi