ŞAHSİYET,”KİMLİK” demektir; kimlik(nüfus cüzdanı) kadar önemlidir. İslamı yok etmek, Müslümanları ortadan kaldırmak isteyenler, iki cepheden Müslümanlara saldırıyorlar:

1-Müslümanı asıl şahsiyetinden uzaklaştırmak.

2- Müslümanın ruh ve fikir kaynaklarını kirleterek, onu aslına yabancı hale getirmek.

Silahla yenemediğiniz insanı, eğitimle, size hizmet eden bir silah haline getibilirsiniz.Osmanl’yı, ordularıyla yenemeyenler, kendi kültürleriyle yıprattı, eritti ve yıktılar…Kökünü kaybeden ağaç,kurur.

Dalını beğenmeyen meyve, çürür…

Bunun için, M. Akif:

Hastalanmışsa ağaç, gösteriniz bir bilene,

Bir de en çok köke baksın o bakan kimse yine.

Mİlletler, parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan yıkılır.

“Milletlerin yıkılmasındaki esas amil, ahlaki düşkünlükten doğan psikolojik huyların değişmesidir.(Gustave Le Bon)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

Bir millet ,kendiahlâkını değiştirmedikçe, Allah, onları değiştirmez.

(RA'D suresi 11. ayet)

“Gökten inmez bir de hiçbir şey…Bütün yerden taşar,

Kendi ahlakıyla bir millet ölür, yahut yaşar.

(Safahat, 5. Kitap)

Oyuncak sanmayın! Ahlak-ı milli, ruhu millidir,

Onun iflası en korkubç ölümdür, mevt-i küllidir.

(safahat.5. kitap)

Günümüzde insanlar, İslam’ı,şahıslarla değerlendiriyor; yani, Müslümanlara ve çevresindeki müminlere bakarak, İslam hakkında hüküm veriyorlar…Bu sebeple, müslümanların yanlışlarını, islama mal ediyorlar.”işte, Müslümanlık budur!” diyorlar.Kitap’a, Sünnet’e–yani,ana kaynaklara bakmıyorlar..

O halde, her Müslüman, İslam’ı en güzel şekilde temsil etmelidir. Öyleki, müslümanın hayatı- yaşantısı yazılsa,”Kur’an ve Sünnet” ortaya çıkmalıdır.

ŞAHSİYETLİ İNSANIN ÖZELLİKLERİ

1-Geçim ehlidir.”Mümin güzel geçinir, onunla güzel geçinilir; geçimsiz insanda hayır yoktur.H.Ş.

2-Fedakardır. Dostluk, arkadaşlık, komşuluk… ilişkilerinde iyilik ve ihsan ehlidir.

3-İradesi kuvvetlidir. Aklını hakim, nefsini esir tutar…Şehvetini esiri olmaz.

4-İnsaflı, merhametli, şefkatlı ve yumuşak huyludur….Öfkesini tutar..

5- Çalışkan ve gayretlidir;faldır; uyuşuk, pısırık ve tembel … değildir.

6- İhtisasa önem verir, işinin ehlidir, vazife şuuru vardır.

7- Hatatda ısrar etmez, kimseye hakaret etmez, kimseyi küçük düşürmez.

8-Sorumluluklarını bilir, her günün muhasebesini yapar.

9- İnandığı değerleri yaşar ve korur.

10- Mütevazi, hürmetkar, izzetli ve onurludur.

11- Karakterlidir, bağımlı, maskeli, yapmacık, sahte, taklitçi ve dalkavuk… değildir.

12- Şahsiyetini satmaz, kimsenin esiri- uşağı olmaz.

13-Kendine güvenir, hadini bilir, kompleksli değildir.

14- Vefalıdır, karagün dostudur.

15-Adaletlidir, her hak sahibine hakkını verir,.. Haksızlık ve zulüm yapmaz.

16- Dosdoğrudur, özü sözüne uygundur..Olduğu gibi görünür.

17- Düşünen insandır. Her işin sonunun düşünür.

18- Aşırılıklardan kaçınır. İfrat ve tefritten uzak durur.

19- Sabırlı ve kararlıdır. Azmedince sebat eder.

20- Selam ve güven insanıdır. Herkese iyilik düşünür ve herkes ona güvenir.

21-Nifak alameti taşımaz. Yalan, aldatma, hile, hiyanet, riya, ifsat..…….yapmaz.

22- Yüz kızartıcı suçlar işlemez. Hırsızlık, dolandırıcılık,zina..yapmaz. içki, kumar, uyuşturucu….dan uzak durur.

23- Kötü ve çirkin sözler söylemez. Lanet, küfür, sövmek, gıybet, alay iftira……yapmaz.

24- Bir gayesi ve hedefi olan insandır. Boş ve lüzumsuz işlerle uğraşmaz.

25-Yüksek ahlak sahibidir. Affedici, hoşgörülü, cömert ve cesaretlidir…

26- Kibirlenmez, büyüğünü sayar, küçüğünü sever.

27- Eline, diline, beline sahiptir.

28- Rahmet insanıdır; lanet ve beddua etmez..

29- Dikkatli ve uyanıktır.Ateş hattındaki düşmanı gözetleyen asker gibidir.

30- Her işinde “İslam”a öncelik verir. Onun kimliği “İslam”dır.

31- Haset etmez.

32-Hayırhahtır.

33-Sözünü yerine getirir.

34-Hoşgörülüdür.

35-Güleryüzlüdür.

36- haya sahibidir.

37- Gıybet etmez, söz taşımaz.

38-Kötü zanda bulunmaz.

39- Sır saklar.

40-İyi insanlarla birlikte olur.

41-İnsanlara faydalı olur. Zararı defeder.

42-İnsanlar arasını ıslaha çalışır.

43- Hakka çağırır; hakkı ve sabrı tavsiye eder.

44-İyiliği emreder, kötülükten nehyeder.

45- Hikmetle, güzel öğütle ve en güzel mücadele ile hakka çağırır.

46-Hastaları ziyaret eder.

47-Cenazede bulunur.

48-Komşu haklarını bilir ve riayet eder.

49-İyiliğe ve hatta kötülüğe, iyilikle mukabele eder.

50- İyiliğe ve hayra çağırır.insanları sevindirir.

51-Kolaylaştırır, zorlaştırmaz.

52-Yaptığı iyiliği başa kakmaz.

53-Misafirperverdir.

54-Başkalarını, kendine tercih eder(İsar ehlidir.)

55-Zor durumda olanlara kolaylık gösterir.

56-İffetlidir,dilenmez.

57- Sever ve sevilir.

58-Bir mecliste, bulunduğu yere oturur, baş köşeye geçmez.

59-Kimseye yük olmaz.

60- Yaptığı işlerle öğünmez.

61-Başkasının evine, izinsiz girmez; girdiği evde sağı- solu araştırmaz.

62- Başkasına benzemeye çalışmaz.

63- Din kardeşini Allah için sever,

64-Din kardeşine küsmez ve onu terk etmez.

65- Din kardeşleri için hayır dua eder.

66-Din kardeşlerine iyiliklerde bulurur, cömert ve yumuşak davranır.

67-Kendisi için istediğini, din kardeşleri için de ister.

68- Akrabalarıyla ilişiği kesmez.

69-Akraba hukukuna riayet eder.

70- karşılık beklemeden iyilikte bulunur.

71- Ruh ve beden sağlığını korur.

72-Ruhunu, ibadetlerle parlatır.

73- Rabbinin bütün emirlerine uyar, yasaklarından kaçar.

74- Allah’ın kaza ve kaderine razıdır.

75-Tevbekardır.

76-Yaratılış gayesini bilir,tefekkür eder, ibret alır.

77-Her işte gayesi, Allah rizasıdır.

78-Anne-babasına ihsan ile muamele eder.

79-Faydalı ilimler öğrenir,

80- Kur’an’ı çok okur.

Not: Bu bilgiler, kısmen, özetle,”Kur’an ve Sünnette Müslümanın Şahsiyeti” isimli kitaptan alınmıştır. Müellifi: Prof.Dr. M. Ali HaşimiTerc. Resul

Tosun Risale yay. İst. 1986

81-Olgun mümin, kul hakkına çok riayet eder.

82-Devamlı dua eder.

83- Allah yolunda mücahede eder

84-Yeti hakkına çok dikkat eder

85-ŞİRK, küfür,İrtidat, nifak..alametlerinden şiddetle kaçınır

86-çok şükreder.

87- İhlaslıdır

88- Tevekkül eder

89- Ölümü çok anar..

90- Çalışkandır

91- İhsan ehlidir

92- Edep ve haya sahibidir

93- İtaatkardır

94Yardımlaşır

95- İstişare eder.

96- İbadetlere devamlıdır

97- Bilmediği şeyin ardına düşmez

98-Şeytanı düşman bilir, Nefsine dikkat- eder

99-Emanete riayet eder

100- Hayırda yarışır

101- Helal yer- içer

102-Temizdir

103- Yetimleri himaye eder

104- Karz-i hasen yapar

105- Bağışlayıcıdır

106-Kibar ve naziktir

107-Kanaatkardır

108-Kimseyi incitmez, diline hakimdir

ON ŞEY, AŞAĞILIK YAPAR, insanı küçük düşürür.

1-öfke ve hiddet

2-Kin ve nefret

3- Büyüklenmek

4-Zulüm ve haksızlık

5-İnat yollu mücadele

6-Cimrilik

7-Başkasına eza ve cefa etmek

8- Mümin kardeşine saygısızlık

9- Kötü huy ve fena ahlak

10-İnsafsızlık

(Beyazid-i Bestami)

ON HASLET VARDIR Kİ, bunlar kişiyi en yüksek derecelere çıkarır; Salihlerden ve iyi insanlardan yapar:

1-Çok sadaka vermek

2- Kur’an’ı çok okumak ve Kur’an ahlakını yaşamak,

3-Sadıklarla, ahreti hatırlan ve haramlardan sakındıranlarla beraber olmak

4-Sılai rahim yapmak, yakınlarını görüp gözetmek

5-Hastaları ziyarat etmek

6-Gafil ve şükürsüz zenginlerden uzak durmak

7- Geleceği ve akıbeti hakkında çok düşünmek

8- Ölümü çok anmak, emellerini kısaltmak

9- Az konuşmak, çok şükretmek

10- Mütevazi olmak, fakir. Yetim, yoksulları himaye etmek..

(Tenbih-ül Gafilin, s. 404 )

Allah’a iman etmek, O’nun yüce zatı hakkında vacib olan **kemal sıfatlarını**, imkansız olan **noksan sıfatları** ve

**mümkün olan sıfatları** bilip öylece inanmaktır. O bütün mükemmelliklerle muttasıf, her türlü eksikten münezzehtir. **Sıfatları: a) Sıfat-ı selbiyye b) Sıfat-ı sübutiyye c) Sıfat-ı fiiliyye olarak üç kısımdır.**   
  
Sıfat-ı selbiyye, varlıkla ilgili olmayıp Allah’ın zatına dair şu sıfatlardır:  
  
1-Var olma (Vücud);   
2-Kıdem (Varlığının başlangıcı olmamak);   
3-Beka (Varlığının sonu olmamak);   
4-Muhalefetün li’l-havadis (Sonradan var olan varlıklara benzememek);   
5-Kıyam bi-nefsihi (Varlığı zatından olup başkası ile kaim olmamak);   
6-Vahdaniyyet (Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde Bir olmak. Yaratan, yöneten ve ibadete layık olanın yalnız Allah Teâlâ olması).   
  
Sıfat-ı sübutiyye ise şu sekiz sıfattır:  
1-Hayat (Diri, yani mutlak,ezeli ve ebedi hayat sahibi olmasıdır).   
  
2-İlim (Her şeyi, vasıtalara muhtaç olmaksızın ezeli ilmiyle bilmesidir. İlim sıfatının taallukundan hiçbir şey hariç kalamaz).   
  
3-İrade (Dilediği şeyi, dilediği nitelik ve vakte tahsis etmesi. Allah’ın iradesi iki nevidir: Birincisi Tekvini irade olup taalluk ettiği şeyi mutlaka gerçekleştirir.

Hayra ve taata olduğu gibi şer ve masiyete de taalluk eder.

İkincisi: Teşrii iradedir ki taalluk ettiği hususun gerçekleşmesini gerektirmez, yalnız hayra ve taata taalluk eder).   
  
4-Kudret (Bütün makduratı, vakti gelince, ezeli iradesine uygun olarak yapmasıdır).   
  
5-Sem’ (İşitilmesi mümkün olan her şeyi, vasıtalara muhtaç olmaksızın işitmesidir).   
  
6-Basar (Görülebilecek her şeyi vasıtalara muhtaç olmaksızın görmesidir).   
  
7-Kelam (Söylemek sıfatı olup ezelidir ve her şeye taalluk eder. Vahiyler, ilahi kitaplar, ilhamlar bu sıfatın taalluk etmesiyle zuhur etmiştir).   
  
8-Tekvin (Yaratmak, yokluktan varlığa çıkarmak demektir. Bu sıfat, kudret sıfatından farklıdır. Kudret, makdurun varlığını gerektirmez; halbuki tekvin, makdurun varlığını gerekli kılar. Tekvin sıfatı; yaratma, rızıklandırma, diriltme, öldürme gibi Allah’a ait fiillerin merciidir.   
Sıfat-ı fiiliyye: Allah’ın Zatının muktezası olmayıp, dilemesinin gereği olan kemal sıfatlarıdır. Dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı yaratma, diriltme, öldürme, rızıklandırma, nimet verme, merhamet etme, affetme, tevbeyi kabul etme, aziz veya zelil kılma, razı olma veya gazab etme gibi fiillerdir. Bunların hepsinin mercii tekvin sıfatıdır.   
**ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT**Aklın düşünme kurallarından biri olarak, **herhangi bir şeyin varlığını ispat kolaydır**. Bir iki delil veya karine ile kanaat getirilir. Mesela **Hindistan cevizi** ağacının var olduğunu iddia eden kimse, delil olarak sadece bazı meyvelerini taşıyan bir tek dal göstermekle davasını ispat eder.

Fakat dünyada böyle bir ağacın bulunduğunu inkar eden kimse, yeryüzünü karış karış dolaşıp bulunmadığını tesbit etmediği sürece iddiasını ispatlayamaz. İddiası, aklen, başka insanlar nezdinde geçerli olamaz. Karış karış dolaşmak ise, imkansız denilecek kadar zordur

.Onun içindir ki bir Mantık kuralı olarak **“Mutlak yokluk (nefy) ispatlanamaz**”. Mesela, ahireti inkar da böyledir. İnkar eden, dış dünya, yani objektif dünya hakkında hüküm veremez. Geçmiş ve gelecek bütün zamanları elekten geçirmeden, aklen geçerli olmak şartıyla, kimse çıkıp “Ahiret hayatı yoktur” diyemez.

. Varlığı kabul edenler, kendi dışlarında objektif dünyaya ait hüküm verdiklerinden, birbirlerine kuvvet verebilirler, sayıları arttıkça davaları kuvvet kazanır, işleri kolaylaşır.Bu durum, çok **ağır bir yükü omuzlayanların, birbirlerine destek olarak onu kaldırmalarına benzer**. Buna karşılık inkar tarafını tutanlar, mantıken birbirlerine kuvvet veremezler. Her birinin kabul etmemesi, kendilerine ait şahsi sebeplere raci olur. Kimisi “Gözlerim iyi görmüyor”, kimisi “Aklım almıyor”, kimisi “Benim bilgi imkanlarım bana bunu düşündürmüyor” demek mecburiyetindedirler. Yani dış dünyaya hükmedemeksizin, “şahsi sebep” ileri sürmekten öteye geçemezler. Bu ise, başkaları için geçerli bir delil teşkil etmez. Bu şekilde inkar edenlerin durumu, mesela

**çok dar bir delikten geçmeye mecbur kalanların durumu gibidir ki, ancak bir kişinin sığacağı o delikten herkes tek tek geçme durumundadır**. O işte başkasının faydası olamaz.

Yahut **bir hendekten atlama gibidir** ki her bir kişi ancak tek başına atlamak durumundadır, bu işte yardımlaşma geçerli olamaz.   
  
**Alemi yaratan varlığa inanma, insanın yaratılışında mevcuttur. İnsanın zorunlu olarak bildiği şeylerden biri de**

**her şeyin, onu meydana getiren bir sebebinin olduğu meselesidir**. İnsan bu kainatı müşahede edince, **tesadüfen** meydana gelemeyeceğini düşünüp Yüce Yaradan’a iman etmiştir. Bu hususta cahil, bilgin, çocuk, yaşlı müsavidir. Hatta insanlık arasında farklı bir görüş yoktur.

Fakat insanlar, bu Yaratıcının sıfatları ve emirleri konusunda ihtilaf etmektedirler. Zira mesele sadece duyuların ve akılların verilerine kalsa, bu ihtilaf kaçınılmaz olacaktır. Bazıları O’nun ruhtan ibaret olup kendisini birtakım putların temsil ettiğini düşünürler. Bazıları O’nun tek olup Arş’ı üzerinde oturduğunu, bazıları ise O’nun yeryüzünde yaşayan bazı insanların bedenlerine hulul ettiğini düşünürler.

Kelâm ilminde Allah’ın varlığını ispat gayesine matuf olarak klasik hale gelmiş delillerden en meşhurları:   
  
Hudûs delili:Alem hadistir, sonradan meydana gelmiştir. Zira hareket ve sükun, birleşmek ve ayrılmak gibi değişen hadiselere mahaldir. Hadis olan her şeyin ise elbette bir muhdis’i (meydana getireni) vardır.   
  
İmkân delili: Varlıklar mevcuttur. Varlık ya zorunludur, ya muhdes (sonradan var olmuş)tur. Muhdes olanın varlığı ve yokluğu müsavidir. Mümkin varlığın var olması için, bir müreccih’in (tercih eden failin) bulunması gerekir. Ve bu müreccihler silsilesinin de bir yerde sona ermesi gerekir.

Gaye ve nizam delili: Kâinatta ince, dakik ve sağlam bir tarzda işleyen bir AAA**nizam**vardır. Âlemi dağılmaktan kurtarıp bir sistem halinde tutarak onu ayakta tutan, bu nizamdır. Fayda ve hikmetlerden bahseden bütün ayetler bu nizam fikrini verdirmek isterler. Beşeriyetin başlangıcından beri teşekkül eden bilim dalları, bu yüksek nizamın şahitleridir. Kainatın her nev’ine dair birer fen (bilim disiplini) kurulmuştur. Fen ise, külli kurallardan, kanunlardan ibarettir. Her tarafta geçerli olan genel kurallar, nizamın son derece mükemmelliğine delalet eder. Şu halde her bilim dalı, ışıklı bir delil olup, varlıklara takılan meyveler tarzında gaye ve semereleri göstermekle, Yaratıcı’nınkasd ve hikmetini ilan etmektedir.   
  
Böylece önümüzde arz-ı endam eden bu sistemler topluluğu hakkında üç ihtimal bulunabilir: **Ya ezelidir veya**

**sonradan kendiliğinden olmuştur yahut bir Faili vardır**.

**Âlem hadiseler sahnesi olduğuna göre, kadim olma ihtimali ortadan kalkar**.

Evrenin bu mükemmeliyetiyle beraber, **kendi kendisini yapması da düşünülemez; z**ira alem mevcut olan varlığını bile devam ettiremiyor. Öyle ise ister istemez üçüncü şıkkı kabul etmek kesinleşir. Bir başka deyişle kainat, birbirine uygun sebep ve gayeler sistemi arzeder.

Bu mükemmel durum ise, ancak ilmin ve iradenin eseri olabilir.

Şu halde kâinat **âlim bir müessirin eseridir.**  
Kabul-i âmme delili: Yeryüzünde ırkları, ülkeleri, din, mezheb ve fikirleri farklı farklı **bütün insanlar**, bütün zamanlarda hikmet sahibi

bir Failin varlığını itiraf etmektedirler. O, her dilde anılmış ve her çağda melce’ olmuş, insanlar O’nun himayesine sığınmışlardır.   
Fıtri (vicdani) delil :

**İnsan vicdanı, Tanrı’nın varlığını kabul eder.**

**Ba**zı filozoflar ve düşünürler, en çok bu delile itibar ederler Her insanın, kalbinin derinliğinde Allah’ın varlığını hissettiği anlar muhakkak olmuştur. Bu şahsi tecrübeyi yaşamayan insan yoktur.İnsanın bu iz’anında ne taklid, ne kesb, ne de istidlalin dahli yoktur. **İnsan, felâket ve sıkıntı karşısında sıkıştığında Rabbisine sığınır. Zorlanarak değil, içten O’na yönelir**.

**Bir şahıs, İmam Cafer Sadık’a gelerek kendisine**

**Allah’ı tanıtmasını söyledi.** İmam: “**Gemiye bindin mi?”** diye sordu. Adam da bindiğini ve fırtınaya tutulduğunu, tam o sırada kalbinin, kurtarıcı bir kudret bulunduğuna inanıp O’na yöneldiğini söyledi. Bunun üzerine İmam: “İşte Allah O’dur” dedi.   
Kur’an-ı Kerim’in Allah`ı tanıtma usulü iki ana delalet şekline irca edilebilir:   
  
**1-İnayet delili** olup, kâinattaki mükemmel nizam, mahluklardaki muhkem san’at, faydaları gözetme, abesiyyetten uzaklık gösterilmek suretiyle **bunların tesadüfi olamayacağı, Yaratıcı’nın hikmet ve inayetini** ortaya koyduğu anlatılır. Mesela

“Rahman’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. İstersen gözünü çevir kainata, bak bakalım bir çatlak görebilir misin? Haydi bir daha, bir daha bak dur (çatlak bulamayacaksın ve ) gözün bitkin olarak geri dönecektir” (Kur’an, 67:3-4) âyet-i kerimesi bu delile işaret eden ayetlerdendir.   
  
**2-İhtira’ delili**: Mahlûkların her bir nev’ine hatta **her bir ferdine, onlara mahsus bir varlık** verilmektedir. Cansız bir cisim görüyoruz, sonra onda hayat peyda oluyor. **İnsan, maddesi itibariyle cansız iken varlığında**

**hayat, idrak, akıl gibi mucizeler yaratılıyor**. Madenler, nebatlar, hayvanlar, gök cisimleri daima değişiyor, fakat bir intizam içinde değişiyor. **Bütün bu fiillerin ise fail olmaksızın meydana gelmesi imkansızdır**.