BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM

SU

Kerbela olayında, su ve susuzluk, vazgeçilmez temalardır. Eba Ebdillah’ın kafilesi Fırat kenarında konaklamıştı ancak İbni Sad’ın ordusu, Fırat’ı kuşatarak imam Hüseyin (a.s)’ın, Ehl-i beyt’inin ve dostlarının suya ulaşmasına engel olmuştu. Böylece Hüseyin (a.s)’ı teslim olmaya mecbur kılacak ve peygamber ailesinden intikam almış olacaklardı. Tarihçilerin naklettiklerine göre, Aşuradan üç gün önce Fırat’ın kuşatılmasıyla imam (a.s)’ın çadırlarında su sıkıntısı başlamıştı. Ehl-i beyt’in küçük çocukları, Fırat nehrini gördükçe susuzluğa karşı tahammüllerini yitiriyorlardı. Kadınlara, çocuklara ve savaşa katılmayanlara suyu yasaklamak hiçbir din ve mezhepte yasal değildir ve insanlık dışı bir olaydır. Özellikle de İslam dininde…

Emevi ordusu, imam Hüseyin (a.s)’ın çocuklarına ve dostlarına suyu kapatmakla din dışı, insanlığa sığmayan ve savaş kurallarına uymayan bu suçu işlemiş oldular. Muhacir i. Evs, Amr i. haccac, Abdullah i. Husayn gibileri yaptıkları bu işle övünüyor ve imam Hüseyin’e : “Hüseyin! Bu sudan kurtlar kuşlar içiyorlar. Ama senin bu sudan tatmaya hakkın yoktur.” diyerek onu incitmeye çalışıyorlardı.

Su konusu, Aşura kıyamının çeşitli sahne ve alanlarında söz konusu olmuştur. Mesela:

Fırat ve El Geme nehri, su tulumu ve Abbas, çocuklar ve susuzluk, Ali Asker ve Hermele’nin oku, su dağıtan ve bayraktarlık, su kabı, serin su ve Hüseyin’e selam, ziyaret guslü, susuz dudaklar, Kerbela’da suyun kapatılması, leğen bırakma meclisi, Fatıma’nın mehriyesi, Fırat suyuyla susuzluğunun giderilmesi, Hür’ün ordusunun susuzluğunun giderilmesi v.b…Ve bu kitapta bu konular hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Çocukların susuzluğu ve imam Hüseyin (a.s)’ın susuz şehit oluşu, bu olayın en önemli unsurlarıdır. İmam Seccad (a.s) da imamın bedenini defnettiğinde parmağıyla babasının kabri üzerine “ Bu, susuz bir şekilde öldürülen Ali İ. Ebi Talib’in oğlu Hüseyin’in kabridir” diye yazmıştır.

Su vermekten de çekindiler Kufeliler,

Saygınlığını böyle korudular Kerbela Misafirlerinin.

Kendileri tok, olmuşlardı birer canavar,

Yüzüğünü emiyordu susuzluktan Kerbela Süleymanı.(1)

Halsiz düşünceye kadar ağladı,

Suyun gözlerinden kan akmaya başladı.

Senin susuzluğundan dolayı ey Sekka,

Senden utandığı için eridi o gün su.(2)

Senin fedakârlıklarından utandı su,

Susuzluğuna rağmen ondan içmedin çünkü.

Engel oldu Fırat’ın akmasına dudaklarında kuruyan susuzluk,

Tahammülsüz nehir, senin yanından susuz geçti.

Serap askerleri kapatsalar da sana suyu,(3)

Çöl deniz oldu,

Su feleklerden geçti.

(1-Muhteşem Kaşani

2-Suhrabi Nejad

3-Nasrullah Merdani)

Su, susuzluğu gidererek hayat verir. Suya ihtiyaç duymadıklarını gösterenler ve susuzluğu arayanlar, gerçek hayat suyuna erişirler. Mevlana’nın da dediği gibi “Az su iste ki altından ve üstünden su kaynasın”

ÇADIRLARIN YAKILMASI

Ömer Sad’ın ordusunun Aşura günü işledikleri cinayetlerden biri de imam Hüseyin (a.s) ve onun Ehl-i beyt’inin çadırlarını yakmalarıydı. İmam şehit olduktan sonra Kufeliler çadırları yağmalamaya başladılar. Kadınları dışarı çıkardıktan sonra çadırları yaktılar. Herkes ağlayarak çıplak ayakla çölde dağıldı ve esir oldu.[[1]](#footnote-1)

İmam Seccad (a.s), O anları şöyle anlatmıştır: “And olsun Allah’a! ne zaman halalarıma ve kız kardeşlerime baksam gözlerimden yaşlar boşanıyor ve Aşura günü onların bir çadırdan diğer bir çadıra kaçışmalarını hatırlıyorum. Ve onlar da (Yezit’in askerleri) “Zalimlerin evini yakın” diye bağırıyorlardı.”[[2]](#footnote-2)

Bu ateş, peygamberin rihletinden sonra Zehra (a.s)’ın evinin yakılması olayının bir devamıydı. B. Haşim ve Ehlibey’te karşı duydukları kin ateşinin bir devamıydı. Bu olayı hatırlamak amacıyla bazı bölgelerde Aşura merasiminde çadırlar kurarlar, öğlen vaktinde bu çadırları yakarlar. Böylece peygamber ailesine Aşura günü yapılan zulümleri canlandırırlar.

Bir kuşun yuvasını yakmazlar,

Bu yuva Ehl-i beyt’in yuvası olmasa bile.

AŞURA KIYAMININ SONUÇLARI VE ETKİLERİ

Seyyid-i Şüheda’nın ve dostlarının Kerbela’da ki mazlumane şehadetleri, uyandıran ve hareketlendiren bir özellik taşıyordu. İslam camiasının damarlarında taze kan oluşturmuş, olumsuz ortamı kırmış, bu kahramanlığın devamı tarih boyunca kalıcı olmuştur. Hatta Ehl-i beyt’in esaret yolculuğunda bile, bu olayın siyasi etkileri halkın düşüncelerinde aşikâr olmuştu. Esirlerden bir grubu Şam’a götürürken Tikrit’e vardıklarında Mesihiler kilisede toplanmış, imam Hüseyin (a.s)’ın katledilmesinden dolayı üzüntülerini belirtmek için çan çaldılar. Askerlerin oraya girmelerine izin vermediler. Lina şehrine geldiklerinde oranın halkı toplanarak Hüseyin (a.s) ve ailesine selam göndermiş, Emevileri lanetlemişlerdi. Daha sonra da askerleri oradan çıkarmışlardı. Cuhine halkının askerlerle savaşmak için toplandığını duyduklarında oraya hiç girmediler. Küfrtap kalesine gittiklerinde oraya da girmelerine izin verilmedi. Hems’e gittiklerinde halk şöyle slogan atıyordu: “İmandan sonra küfür mü? Hidayetten sonra sapmışlık mı?” halk askerlerle savaşarak birkaç tanesini de öldürdüler.[[3]](#footnote-3)

Aşura yiğitliğinin bazı etkileri şunlardır:

1-Beni Ümeyyenin halkın dini düşüncelerine etki edememesi

2-Yardım etmeyip görevlerini yerine getirmediklerinden dolayı toplumda utanma ve günahkârlık duygusunun oluşması,

3- Zulme karşı kıyam girişimlerinde korku ve dehşetin yıkılması

4- Yezitlerin ve Emevi yöneticilerinin rezil olmaları,

5- İnsanlarda mücadele ruhunun uyanışı,

6- Mücadeleci insanların hedeflerinde daha kararlı olmalarını sağlaması,

7- İnsancıl ve ahlaki bir mektebin oluşması (Hüseyni değerler)

8- Kerbela kahramanlıklarından ilham alarak birçok inkılâbın oluşması,

9- Aşuranın özgürlük kıyamlarına tarihin inkılabi hareketlerine ilham bahşetmesi,

10- Kerbela’nın mücadeleci Şia nesli için aşk, iman, cihat ve şehadet üniversitesi oluşu,

11- Seyidi Şüheda (a.s)’ın şehadeti ve şahsiyeti çerçevesinde güçlü, derin ve geniş tebliğ alanı oluşması.

Aşuradan sonra Şii kıyamları olarak şunları örnek verebiliriz: Tevvabin İnkılâbı, Medine İnkılâbı, Muhtar’ın Kıyamı, Zeyd’in kıyamı vb. Daha fazla açıklama için bu kitaptaki kıyamlar bölümüne bakabilirsiniz.

Aşura kahramanlığının etkilerini tarih boyunca büyük inkılâpları ister Irak ve İran’da olsun ister diğer ülkelerde unutmamak gerek. Şehadet kültürü cihat ve kahramanlık İran İslam inkılâbında ve sekiz yıllık mukaddes savunma savaşında ve cephelerde Aşura kahramanlığının etkilerinden izler taşıyordu. “Kıyamımız Hüseynidir, rehberimiz Humeyni’dir” sloganı İran Müslüman milletinin tağut aleyhinde devrim yapan sözleriydi. İran cephelerinin Hüseyni heyecan taşıması asırlar sonra mukaddes Kerbela kahramanlığının etkilerine şahittir. Bir araştırmacı yazar Kerbela kıyamının sonuçlarını şöyle yazmıştır:

1- İslam’ın Muzaffer oluşu ve yok olmaktan kurtulması,

2- Müslümanların fikir yapısında Emevilerin hezimete uğramaları,

3- Ehl-i beyt’in ümmetin önderleri olarak tanınmaları,

4- Şianın itikadi konuda imamet noktasında merkezleşmesi,

5- Mücadele cephesinde Şia saflarının vahdeti,

6- İnsanlarda toplumsal duyguların oluşması,

7- Edebi güzelliklerin açması ve Aşura-i edebiyatının oluşması

8- İnsanları aydınlatmak için vesile irşat ve vaaz minberlerinin oluşması,

9- Aşuradan sonra diğer kıyamların devamı için zemin oluşturması,[[4]](#footnote-4)

Kerbela olayı Abbasi ve Emevi hükumetleri aleyhinde itiraz cephesi açtı. Bu cephe, ister ferdi olsun ki büyük ruhları isyana mecbur kılmış, ister gruplar halinde veya umumi mücadele şeklinde belli bir şehirde veya geniş bir bölgede oluşmuştur.[[5]](#footnote-5)

Onun kanı bu sırları tefsir etti,

Uykudaki milleti uyandırdı.[[6]](#footnote-6)

ZİYARET ADAPLARI

Masum imam (a.s)’ı ister hayatında olsun ister şehadetinden sonra görme şerefine nail olma durumunda ve imamların kabirlerini ziyaret ederken bazı adaplar vardır ki onları sıradan ziyaretlerden farklı kılar. Teharete, edebe, ağırbaşlılığa, teveccühe riayet etmek bu adaplardan bazılarıdır.[[7]](#footnote-7)

Seyidi Şüheda (a.s)’ın kabrini ziyaret etmenin de daha özel adapları vardır. Örneğin: Namaz kılmak, hacetini istemek, süslenmeden ve üzgün bir şekilde yürümek, yaya gitmek, ziyaret guslü etmek, tekbir getirmek, veda etmek gibi…[[8]](#footnote-8)

Şehidi Sani, Durus kitabında ziyaret adaplarını on dört tane olarak belirtmiştir. Onları kısaca özetleyecek olursak:

1- Hareme girmeden önce gusul almak, taharetli olup temiz elbise ile huşu içerisinde hareme girmek.

2- Haremin girişinde durup dua okumak ve giriş izni istemek.

3- Mutahhar zerihin yanında durup kabre yaklaşmak.

4- Önü hareme arkası kıbleye gelecek şekilde ziyaret etmek. Sonra yüzünü kabre koymak ve kabrin baş tarafına gitmek.

5- Ziyaret nameleri okumak ve selam göndermek.

6- Ziyaretten sonra iki rekât namaz kılmak.

7- Namazdan sonra dua edip hacetini istemek.

8- Zerihin yanında biraz kuran okuyup sevabını imama hediye etmek

9- Bu hallerde huzu ve huşu içerisinde olup günahlardan dolayı bağışlanma dilemek.

10- Haremin bekçilerine ve hizmetçilerine saygı göstermek.

11- Eve döndükten sonra ziyaret için yine hareme gitmek ve son ziyarette de veda duasını okumak.

12- Ziyaretten sonra ziyaret etmeden önceki durumundan daha iyi olmak.

13- Ziyaret bittikten sonra istek ve özlemin daha da artması için haremden hızlı çıkmak ve çıkarken geri geriye yürümek.

14- O şehrin ve haremin muhtaçlarına sadaka vermek. Özelliklede Allah resulünün soyundan olanlara ihsanda bulunmak[[9]](#footnote-9)

Bu adaplara riayet etmek insanı ruhen ve manen Allah’a yaklaştırır ve ziyaretin yapıcılığını da artırır. Allah evliyalarının mezarlarını ziyaret etmenin felsefesi de bu maneviyattan faydalanmaktır. (Bu konuda “ziyaret” adlı kitaba bakabilirsiniz.)

VAAZ VE MİNBER ADABI

İnsanlara vaaz veren, müsibetleri okuyan, dini meclislerde konuşma yapan, vaaz ve minber ehli insanların halkın kalbi ve dini ile işi olduğu için dinleyicilerde o sözleri hüccet olarak kabul ettikleri için öncelikle söylediklerine kendileri inanıp amel etmeleri gerekir. Böylece hem sözleri daha etkili olur hem de dinin ve din âlimlerinin hürmetine zarar gelmez.

Dolayısıyla minbere çıkıp ahlaki vaazlar vermek herkesin işi değildir, bir takım şartları vardır. Büyük âlimlerimiz yazılı veya sözlü olarak bu konuda bizi her zaman aydınlatmaya çalışmışlardır. Merhum mirza Hüseyin Nuri’ de değerli kitabı Lu’lu’ ve Mercan’ da minber ehlinin adabını açıklamış ve “ihlâs”ı birinci basamak, “doğruluğu” ikinci basamak bilmiştir. Minber ehlinin ve mersiye okuyanların felaketi olarak bazı konulara değinmiştir. Örnek;

1- Riyakârlık ve dünya için çalışmak

2- Mersiye okumayı geçim vesilesi yapmak

3- Ahiretini dünyasına ve başkalarının dünyasına satmak

4- Mersiye okuyanın kendi söylediklerine amel etmemesi

5- Minberde yalan söylemek, hadislerin ve hikâyelerin doğruluğuna riayet etmemek

Onun öğrencilerinden olan Muhaddis Kummi *Muntahal Amal* kitabında geniş olarak[[10]](#footnote-10) mersiye, minber ve matem meclislerinde yalan konuşmanın çirkinliği matem nuhasını şarkı şeklinde okumanın, tarihi olayları anlatırken yapılan dikkatsizlikler hakkında açıklama yaptıktan sonra “nusuh ve tehzir” adı altında minber ehline; yalan konuşmak, Allah’a, imamlara ve âlimlere iftirada bulunmak, şarkı söylemek… İzinsiz hatta yasaklandığı halde başkasının evine girmek, minbere çıkıp beliğ sözlerle insanları ağlamadıkları için incitmek, dua anında batılın reklâmını yapmak, övülmemesi gereken kimseleri övmek, suçluları kibirlendirip fasıklara cüret vermek, tedlis şeklinde hadisleri birbirine karıştırmak, istediği gibi kuran ayetlerini tefsir etmek, rivayetleri batıl bir şekilde mana etmek, yetkisi olmadığı halde fetva vermek, sohbetini güzelleştirip toplantılarını genişletebilmek için küfür sözler, güldürücü hikâyeler, çirkin şiirler okumak, mersiyelerde uydurma şiirleri hal dili diye doğrulamak, Peygamber Ehl-i beyt’inin masumluğu ile çelişecek sözler söylemek, sözü uzatarak birçok kötü amaçlara ulaşıp insanları namazın fazilet vaktinden mahrum etmek ve buna benzer sayısız kötülüklere örnek verebiliriz… Söylenenlere amel edilmediği yersiz beklentilerin olması konularından bahs ettikten sonra hafızın şu şiirini nakl ediyor:

Minberde ve mihrapta güzel konuşan öğütçüler

Yalnız kaldıklarında başka davranıyorlar

Bir sorum var, meclisin bilginine sor

Tövbeyi öğütleyenler niye az tövbe ediyorlar

Muhakeme gününe inanmıyorlar sanki!

Hâkimin işlerinde bu kadar hile yapıyorlar[[11]](#footnote-11)

ÖZGÜRLÜK

Kerbela kıyamının en önemli derslerinden ve Aşura kültürünün birinci harfi olan özgürlük ve hürriyet, zulüme karşı çıkmak ve zillet esiri olmamaktır. Hz. Hüseyin b. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: *“İzzetli ölüm, zilletle yaşamaktan daha iyidir.” [[12]](#footnote-12)*

Ve yine teslim olmak ve biat etme hususunda şöyle buyurmuştur: *“Hayır, And olsun Allah’a, onlara zelil bir şekilde boyun eğmeyeceğim ve köleler gibi teslim olmayacağım”*

Ve yine Kerbela’da imam (a.s)’ı biat ve savaş arasında mecbur kıldıklarında şöyle buyurdu: *“Hiç şüphesiz alçak oğlu alçak beni iki şey arasında seçime zorladı; kılıç ve zillet,* *zillet bizden uzaktır.”[[13]](#footnote-13)*

Bize kölelik muamelesinde bulunabileceklerini zannettiler

Ey ölüm çabuk davran çünkü kölelik istemeyiz

Bizim izzet yurdumuzdan zillet uzaktır

Bizim Gayret yurdumuza Zillet giremez

Aşura savaşında da düşman saflarına hücum ettiğinde de şöyle recez okuyordu:

“Ölüm ardan iyidir. Ar da ateşe girmekten iyidir.”[[14]](#footnote-14)

Yaralanıp yere düştüğünde düşman ordusunun çadırlara saldıracağını duyduğunda onlara şöyle haykırdı

“Ey Ebu Süfyan ailesinin takipçileri! Eğer dininiz yoksa ahiretten de korkmuyorsanız, bari dünyanızda özgür insanlar olun.”[[15]](#footnote-15)

Dünyada dininiz ve inancınız yoksa

En azından dünyada özgür olun Ey İnsanlar!

Aşura kıyamı bütün mazlumlara mücadele dersi ve bütün mücadelecilere özgürlük ruhu ve mukavemetlerinde ilham kaynağı olmuştur. Hindistan’ın büyük ıslahatçısı Gandi demiştir ki: “Ben Hindistan halkı için yeni bir şey getirmedim. Sadece Kerbela kahramanlarının yaşam tarihleri hakkında yapmış olduğum araştırmaları Hindistan halkına armağan ettim. Eğer Hindistan’ı kurtarmak istersek Hüseyin i. Ali (a.s)’ın katettiği yolda ilerlemeliyiz.”[[16]](#footnote-16)

Özgürlük dersi verdi dünyaya Hüseyin’in hareketi,

Dünyaya azim tohumları serpti Hüseyin’in düşünceleri,

Kıyamıyla bütün dünyaya gösterdi ki,

Zalimlere boyun eğmekti Hüseyin ‘in zillet anlayışı.

İzzetle ölmek zilletle yaşamaktan iyidir sözü,

Hüseyin’in incilerinden bir nevadır.( Tufan)

ALULLAH

Alullah’tan kasıt, peygamberimizin Ehl-i beyt’idir. İmam Hüseyin (a.s); kendisini ve peygamber ailesini Alullah bilmiş ve şöyle buyurmuştur:” Biziz Alullah ve onun Resulünün varisleri. “[[17]](#footnote-17)

İmam Hüseyin (a.s)’ın Nime-i Recep ziyaretinde de şöyle okuruz:” Esselamu Aleykum ya Alullah” bu cümle Erbein ziyaretinde de nakledilmiştir. Çünkü peygamber ailesinin ve imam Hüseyin (a.s)’ın Allah ve din ile kopmaz bir bağları vardır. Ve Allah’ın yakınları olmuşlardır. Alullah tabirini Cabir i. Abdullah-i Ensari, imam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinin kırkıncı gününde onu ziyaret ederken kullanmıştır. Kureyşe de Alullah deniliyordu. Çünkü Tevhit evinde yani Mescidul Haramdaydılar ve Allah’ın eviyle bağlantıları vardı. İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Alullah diye adlandırıldılar. Çünkü Allah’ın evindeydiler.” [[18]](#footnote-18)

Özellikle de İslam peygamberinin dünyaya gelişi Kureyş’in azametini arttırmış ve onun peygamber oluşu da Allah ile olan bağlarını kuvvetlendirmiştir. “Arapların içinde, Kureyş Alullah diye adlandırılarak azamet kazandı.”

EBU SÜFYAN AİLESİ

Ebu Süfyan i. Herb, Ümeyye oğulları tayfasının büyüğüydü. Kendisi ve yakınları Haşimoğulları ve Allah Resulünün ailesi ile ve İslam dini ile düşmandılar. Ebu süfyan, İslam aleyhinde yapılan savaşlarda bulunmuştur. Oğlu Muaviye, imam Ali ve imam Hasan ile savaşmıştır. Torunu Yezit, Hüseyin i. Ali (a.s)’ı Kerbela da katletmiştir. Ebu Süfyan nesli Tevhide düşman oldukları için peygamberimiz şöyle buyurmuştu:” hilafet Ebu Süfyan ailesine haram kılınmıştır.” [[19]](#footnote-19) Aşura ziyaretinde de Ebu Süfyan ve ailesinin Lanetlenmesi, (Allahummel en Eba Süfyan, Allahummel en… Ve Ale ebi Süfyan) onların İslam’ın temelleriyle savaşmasından dolayı idi. imam Sadık (a.s) peygamber Ehl-i beyt’i ile Ebu Süfyan ailesinin arasındaki kavganın Mektep ve inanç kavgası olduğunu şahsi kavgalar olmadığını savunmuş ve şöyle buyurmuştur: “Biz ve Ebu Süfyan ailesi, Allah hakkında birbirimize düşman olan iki aileyiz. Biz Allah doğru söyledi dedik. Onlar ise Allah yalan söyledi dediler.”[[20]](#footnote-20) Ve yine Hükümetin ellerinden çıkmasının sebebinin imam Hüseyin (a.s)’ı katletmeleri olduğunu söylemiştir.” Ebu Süfyan ailesi, Hüseyin i. Ali (a.s)’ı katledince Allah da hükümeti onlardan aldı.”[[21]](#footnote-21)

Seyyid-i Şüheda (a.s) Aşura günü onu öldürmeğe gelen Kufe ordusuna “Ebu Süfyan ailesinin takipçileri” diye seslenmişti. Çadırlara saldırdıklarını duyduğunda ise şöyle buyurmuştu: “Ey Ebu Süfyan ailesinin takipçileri! Eğer dininiz yoksa ahiretten de korkmuyorsanız, bari dünyanızda özgür insanlar olun.”[[22]](#footnote-22) Ebu Süfyan ailesi tarih boyunca hak ve adalete karşı savaşmışlar v e onlar Bedir’de, Uhud’da, Sıffın da, Kerbela’da ve dünyanın her yerinde ve her zamanda Allah nurunu söndürmeğe çalışanlardır.

ZİYAD AİLESİ

İslam’a birçok darbe vuran ve Aşura ziyaretinde de lanetlenen gruplardan biride Ziyad ailesidir (Vel-en… Al-e Ziyadin ve Al-e Mervane ila yevmil Gıyame). Ziyad’ın kirli nesli ellerini peygamber Ehl-i beyt’inin kanıyla bulamışlardır. Kufe ve Basra valisi olan ve Kerbela’da imam Hüseyin (a.s)’ın katl edilmesine sebep olan Ubeydullah İ. Ziyad, Ziyad’ın oğludur. Ziyadı’ın annesinin adı Sümeyye olup bayrak sahibi zinakar kadınlardan biri idi. Ziyad, Sümeyye ve kölesi Ubeyd-i Sakafi’nin gayri meşru ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Ziyad’a Ubeydin oğlu diyarlardı Muaviye’nin bidatlerinden biriside peygamberin hükmüne muhalefet ederek o zinazadeyi Ümeyye oğulları ailesinden saymasıydı. Ondan sonra ziyada ebu Süfyanın oğlu Ziyad demeye başladılar.[[23]](#footnote-23) Bu konu “istihlak” konusu diye meşhur olmuştur. Bu olay hicretin kırkdördüncü yılında gerçekleşmiş ve birçok kimseden itiraz görmüştür. İtiraz edenlerden biride Seyyid-i Şühedaydı ki Muaviye ye yazdığı mektupta Hicr İ. Edi’nin ve Emr İ. Himg’in öldürülmesi konusunun yanında bu meseleye de değinerek Muaviye’yi de azarlamıştır.[[24]](#footnote-24) Emevilerin çöküşünden sonra halk Ziyad’ı annesi Sümeyye’nin veya babası belirsiz kelimesiyle anmaya başlamış ve Ziyad İ. Ebi (Babasının oğlu Ziyad) demişlerdir. [[25]](#footnote-25)

İmam Hüseyin (a.s) Aşura gününde bir hutbesinde Ubeydullah’ın ve Ziyad’ın zinazade ve aşağılık insanlar olduğunu şu cümlede ifade etmiştir. “Bilin ki hiç şüphesiz zinazade oğlu zinazade…” Ubeydullah’ta Mercane adında zinakar bir kenizden meydane gelmiştir. Mercane’nin oğlu diye meşhur olmuştu. Ziyad’ın oğlu gibi birinin Müslümanların başına geçmesi Arapların ve Müslümanların izzetini yok eden bir faciaydı Zeyd İ. Erkam Kufe’de İ. Ziyad’ın imam Hüseyin (a.s)’ın kesik başının dudaklarına vurduğunu gördüğünde ağlamaklı bir şekilde itiraz amacıyla meclisi terk ederek şöyle diyordu: “Ey arap cemaati bundan sonra köle oldunuz Fatime’nin oğlunu öldürüp: Mercane’nin oğlunu Emir kabul ettiniz…”[[26]](#footnote-26) O günlerde Ziyad ailesi fesatçı ve bozguncu bir grup sayılmaktaydılar hatta Kerbela şehitlerinden Malik İ. Enes Maliki veya Enes İ. Harisi Kahuli’nin savaş meydanında okuduğu recezin bir beyti şöyleydi:

Ali’nin ailesi Rahmanın taraftarıdır

Ziyad’ın Ailesi şeytanın taraftarıdır[[27]](#footnote-27)

Ziyad ailesi rivayetlere göre kalpleri vahşileşmiş rezil ve gazaba uğramış bir aile idi. Aşura gününü Hüseyin İ. Ali (a.s)’ın öldürüldüğü gün olduğu için mübarek biliyor. Kutlamk için oruç tutuyorlardı.[[28]](#footnote-28) Aynı zamanda Ziyad ailesi Ziyad İ. Ebih’in neslinden olup hicri iki yüz dört yılından dört yüz dokuzuncu yıla kadar Yemen hükümet etmiş halifeler silsilesidir. Hilafete Harun Reşit zamanında başlamış o yörenin Alevilerini etkisiz hale getirme görevini almışlardı.[[29]](#footnote-29)

AKİL AİLESİ

Akil’in evlatlarından ve torunlarından bir grubu Kerbela şehitlerinden ve Hüseyni kıyamın kahramanlık yaratanlarından ve canlarını imama feda edenlerden idiler. Aşuradan öncede Müslim İ. Akil Allah dinine ve Hüseyin (a.s)’ın yoluna feda olmuştur. Müslim’in iki oğlu Kerbela şehitlerinden idi. Ebu Talib’in neslinden kahramanlık yaratan ve amcaoğulları Seyyid-i Şüheda (a.s)’ı yardım edenler şunlardı: Abdullah i. Müslim, Muhammed i. Müslim, Cafer i. Akil, Abdurrahman i. Akil, Muhammed İ. Akil, Abdullah El-Ekber, Muhammed İ. Ebi Seid i. Akil, Ali İ. Akil, Abdullah İ. Akil. Bu dokuz kişinin bazıları fakih ve büyük âlimlerdendiler her bireri yiğitçe savaştıktan sonra şahadete erdiler. Bir şair Ali İ. Ebi Talip (a.s)’ın neslinden yedi şehidin Akilin neslinden de dokuz şehidin Kerbela’da olduğunu şiir diliyle şöyle söylemiştir:

Ey göz içten yanarak gözyaşı dök

Feryad et feryad edeceksen resul ailesine

Yedi kişinin hepsi Ali sülbünden

Musibete uğrayan dokuz kişi Akil’in sülbünden[[30]](#footnote-30)

Aşura gününde de Akil’in evlatları meydana giderken imam (a.s) onlara dua ediyordu. Onların katillerine de lanet okuyor, Akil ailesini de dayanıklılığa teşvik ediyor ve onları cennetle müjdeliyordu: “Allah’ım Akil evlatlarını kalt edenleri öldür… Sabır edin ey Akil ailesi şüphesiz ki varacağınız yer cennettir.”[[31]](#footnote-31)

Bütün bu fedakârlıklardan dolayı Aşura’dan sonra imam Zeynel Abidin (a.s) bu aileye daha çok yakınlık gösteriyor ve onları diğerlerinden daha üstün tutuyordu. İmama neden böyle davrandığını sorduklarında “*Ben onların Aşura günü Eba Abdullah (a.s)’a karşı nasıl fedakârlık yaptıklarını hatırlıyorum. Bundan dolayı onlara karşı şefkatim artıyor.”* Bundan dolayı imam Seccad (a.s) Muhtar’ın kıyamından sonra ona verdiği mallarla Akil ailesine evler yaptırmıştı. Emevi hükümeti ise o evleri yıktırmıştı.[[32]](#footnote-32)

AL-İ MURAT

Hani b. Urve’nin Kufe’de reisi olduğu kabilenin adıdır. Hani seslendiği anda dört bin atlı, sekiz bin yaya asker emrinde toplanırlardı. Hani’nin boynunu vurmak için Kufe pazarına getirdiklerinde o Murat Kabilesini çağırmış ama kimse can korkusundan onu savunmamıştı.[[33]](#footnote-33) Müslim i. Akil Kufe’de olduğu sürece Hani’nin misafiriydi ve Müslim’den önce yakalanmış ve şehit edilmiştir.

MERVAN AİLESİ

Mervan i. Hekem’in ailesi Ümeyye oğullarının soyundandırlar. Hicretin atmışdördüncü yılında iş başına geldiler. Mervan’ın hilafete gelmesiyle bu ailenin egemenliği başladı Mervan Ehl-i beyt’in ve imam Hüseyin (a.s)’ın en sert ve en kinci düşmanlarından biriydi. Peygamberimizin ve halkın lanetlediği ve kabul etmediği ve uzaklaştırıldığı bir kimse idi. Ondan sonra Abdul Melik Mervan, Velid i. Melik, Süleyman i. Abdulmelik, Ömer i. Abdulaziz, Yezit i. Abdulmelik, Hişam i. Abdulmelik, Velid i. Yezit, Yezit i. Velid, Mervan i. Muhammed olmak üzere sırayla yetmiş yıl boyunca hükümet ettiler.[[34]](#footnote-34) Bunların hükümet ettiği dönem Şia’nın en zor dönemiydi. Mervan oğulları en gaddar insanları şehirlere vali seçiyorlardı Haccac’da onlardan biriydi Ziyareti Aşura’da *“Al-i Mervan”*’da tıpkı Al-i Ziyad, Al-i Ebi Süfyan ve Beni Ümeyye lanetlenmişlerdir.

KERBELA OLAYININ İSTATİSTİKLERİ

Her olay ve konunun daha açık sunulması hususunda istatistiklerin önemini inkâr etmek mümkün değildir. Ancak Kerbela olayında önceki ve sonraki meselelerde olan birbirinden farklı kaynakları ve rivayetleri dikkate aldığımızda birçok yönden dakik olarak istatistikleri belirtmek mümkün değildir. Bazen nakl edilen rivayetlerin birbirine zıt olduğu görülmektedir. Yinede bazen istatistikler Kerbela olayını daha anlaşılır kılmaktadır. Bundan dolayı bazı istatistiklere değineceğiz:[[35]](#footnote-35)

* İmam Hüseyin (a.s)’ın Yezid’e biat etmediği günden itibaren Aşura’ya kadar süren kıyam müddeti yüz yetmiş beş gündür. On iki gün Medine’de, dört ay on gün Mekke’de, yirmi üç gün Mekke’den Kerbela arasında ki yolda, sekiz gün Kerbela’da (Muharrem ayının ikinci gününden onuncu gününe kadar) geçmiştir.
* İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’ya giderken Mekke ve Kufe Yolu arasındaki konakladığı on sekiz konak vardı (Mucem-ul Buldan).
* Her konak arasındaki mesafe üç fersah bazen de beş fersah idi.
* Ehl-i beyt esirlerinin götürüldüğü Kufe ve Şam arasındaki konaklar on dört taneydi.
* İmam Hüseyin (a.s)’a Kufe’den davet amaçlı gelen mektuplar imam Mekke’deyken on iki bin idi. (Şeyh Müfid’in nakline göre)
* Kufe’de Müslim i. Akil’e biat edenlerin on sekiz bin, yirmi beş bin veya kırk bin kişi olduğu söylenmiştir.
* Ziyareti Nahiye’de adı geçen Ebu Talib’in evlatlarından Kerbela’da şehit olanlar on yedi kişidir. Ziyareti Nahiye’de adı geçmeyen Ebu Talib’in evlatlarından Kerbela’da şehit olanlar on üç kişidir. Üç kişide Beni Haşim’den şehit olan çocuklardı. Toplam otuz üç kişi idi. Bunlar: Bir kişi imam Hüseyin (a.s), üç kişi imam Hüseyin (a.s)’ın evlatları, dokuz kişi imam Ali (a.s)’ın evlatları, dört kişi imam Hasan (a.s)’ın evlatları, on iki kişi Akil’in evlatları, dört kişide Cafer’in evlatları.
* Ziyareti Nahiya-yi Mukaddesede ve diğer bazı kaynaklarda imam Hüseyin (a.s) ve Beni Haşim şehitleri dışında adı geçen seksen iki kişi vardır. Onların dışında da yirmi dokuz kişinin adı daha sonraki kaynaklarda gelmiştir. (ashabı imam Hüseyin (a.s))
* İmam (a.s)’a yardımcı olan Kufe şehitlerinin toplamı yüz otuz sekiz kişi idi. Bunların on dört tanesi köle idi.
* Başları kabileler arsında dağıtılan ve Kerbela’dan Kufe’ye götürülen şehitler yetmiş sekiz kişi idi. Başların dağıtılması şu şekilde oldu: Beni Kendeh reisi Kays i. Eşasa on üç baş, Hevazin reisi Şimre on iki baş, Beni Temim kabilesine on yedi baş, Beni Esed kabilesine on altı baş, Mizhec kabilesine altı baş ve diğer kabilelere on üç baş verilmiştir.
* Seyid-i Şüheda (a.s) şehit olduğunda elli yedi yaşındaydı.
* İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra vücudunda ok yaraları dışında otuz üç mızrak yarası, otuz dört kılıç yarası vardı.

Kan deryasına düşen bu balık

Vücudundaki yaraların yıldızlardan daha çok olduğu, senin Hüseyin’indir.[[36]](#footnote-36)

* İmam Hüseyin (a.s)’ın bedeni üzerinde at koşturanlar on kişiydi.
* İmam Hüseyin (a.s) ile savaşmaya gelen Kufe ordusu otuz üç bin kişi idi. İlk önce gelenler yirmi iki bin kişiydi. Bu şekilde: Ömer Sad altı bin kişiyle, Sinan dört bin kişiyle, Urvet i. Kays dört bin kişiyle, Şimr dört bin kişiyle, Şebs İ.Rebi dört bin kişiyle gelmiştiler. Sonradan eklenenler: Yezit i. Rikab-i Kelbi iki bin kişiyle, Hosayn i. Numeyr dört bin kişiyle, Mazeni üç bin kişiyle, Nesri Mazeni iki bin kişiyle gelmişlerdir.
* Seyyidi Şüheda (a.s) Aşura günü on kişi için mersiye okumuş ve şahadetlerinde bazı sözler söylemiş, onlara dua etmiş veya düşmanlarına lanet etmiştir. Bu on kişi: Ali Ekber, Abbas, Kasım, Abdullah İ. Hasan, henüz bebek olan Abdullah, Müslim İ. Evsece, Hebib İ. Mezahir, Hur İ. Yezidi Riyahi, Züheyr İ. Geyn ve Cevn. İki kişinin şahadetinde de onlara rahmet okumuş ve selam göndermiştir: Müslim ve Hani.
* İmam Hüseyin (a.s) Şehitlerden yedi tanesinin başucuna yürüyerek gitti: Müslim İ. Evsece, Hur, Vazıh Rumi, Cevn, Abbas, Ali Ekber, Kasım.
* Aşura günü üç şehidin başını İmam Hüseyin’e doğru fırlattılar: Abdullah İ. Umeyri Kelbi, Emr İ. Cenade, Abbas İ. Ebi Şebibi Şakiri.
* Aşura günü üç kişinin bedenini parça parça ettiler: Ali Ekber, Abbas, Abdurrahman İ. Umeyr.
* Aşura günü Kerbela şehitlerinden dokuz tanesinin annesi oradaydı ve evlatlarının şahadetlerine şahit oldular: Abdullah İ. Hüseyin’in annesi Rubab, Ovn İ. Abdullah Cafer’in annesi Zeynep (s.a), Kasım İ. Hasan’ın annesi Remle, Abdullah İ. Hasan’ın annesi Binti Şelili Ceyliyye, Abdullah İ. Müslim’in annesi Rugeyye (Hz. Ali (a.s)’ın kızı), Muhammed İ. Ebi Seid İ. Akil, Emr İ. Cenade, Abdullah İ. Vehebi Kelbi’nin anneleri Ummu Veheb, Ali Ekber’in Annesi (bir rivayete göre Leyla idi ama bu kesin bilinmemektedir.)
* Ergenlik çağına erişmemiş beş çocuk Kerbela’da şehit oldu: İmam Hüseyin (a.s)’ın bebeği Abdullah, Abdullah İ. Hasan, Muhammed İ. Ebi Seid İ. Akil, Kasım İ. Hasan, Emr İ. Cenade-i Ensari.
* Kerbela şehitlerinden beş kişi Allah Rasulünün sahabelerindendi: Enes i. Hersi Kahili, Hebib İ. Mezahir, Müslim İ. Evsece, Hani B. Urve, Abdullah İ. Begteri Umeyri.
* Seyyidi Şüheda yolunda on beş köle şehit oldu: Nasr ve Said ( Hz. Ali (a.s)’ın kölelerinden) Munceh (İmam Hasan Mücteba (a.s)’ın kölesi), Eslem ve Garib (İmam Hüseyin (a.s)’ın köleleri) Hamza’nın kölesi Hers, Ebuzerin kölesi Cevn, Müslim-i Ezdi’nin kölesi Rafi, Benil Medine’nin kölesi Salim, Ebdi’nin kölesi Salim, Şakir’in kölesi Şuzeb, Hersi Cabiri’nin kölesi Şib, Hersi Selmani’nin kölesi Vazih, bu on dört kişi Kerbela’da şehit oldular. İmam Hüseyi (a.s)’ın kölesi olan Salman ise imamın emri ile gittiği Basra’da şehit edildi.
* İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden iki kişi Aşura günü esir alınmış ve öldürülmüştür: Suvar İ. Munim ve Mugi İ.Semame Seydavi.
* İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden dört kişi imamın şahadetinden sonra şehit oldular: Sed İ. Hers ve kardeşi Ebul Hutuf, Suveyd İ. Ebi Muta (çünkü yaralı idi.) Muhammed İ. Ebi Seid İ. Akil.
* Yedi kişi babasının gözleri önünde şehit oldular: Ali Ekber, Abdullah İ. Hüseyin, Emr İ. Cenade, Abdullah İ. Yezid, Ubeydullah İ. Yezid. Mecme İ. Aiz, Abdurrahman İ. Mes’ud
* Kadınlardan beş kişi hüseyni çadırlardan dışarı çıkıp düşmana saldırmış veya itiraz etmiştir: Müslim İ. Evsece’nin cariyesi, Abdullah Kelbi’nin Karısı Ümmü Veheb, Abdullah Kelbi’nin annesi, Zeyneb-i Kubra (s.a), Emr İ. Cenade’nin annesi.
* Kerbela’da şehit olan kadın Veheb’in annesi (Abdullah İ. Umeyri Kelbi’nin karısı) idi.
* Kerbela’da bulun kadınlar: Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatime, Safiye, Rugeyye, Ümmü Hani (bu altı kadın Emirul Mümininin evlatlarındandır.) Fatime ve Sakine (Seyyid-i Şühedanın kızlarıdır.) Rubab, Atike, Muhsin İ. Hasan’ın annesi, Müslim İ. Akil’in kızı, Fizze-i Nubiyye, imam Hüseyin (a.s)’ın cariyesi, Veheb İ. Abdullah’ın annesi.

EBA EBDİLLAH (A.S)

Eba Ebdillah Künyesini Allah Resulü imam Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde ona vermiştir.[[37]](#footnote-37) Öyle bir künye ki yüreği titretip gözleri yaşartıyor.

İBRAHİM İ. HUSAYN EZDİ

Kerbela şehitlerinden ve imam Hüseyin (a.s)’ın cesur ashabındandı. Öyle ki imam Hüseyin (a.s) yalnız kaldığı son anlarında seslendiği birkaç yareninden biri idi “Ya İbrahim İ. Husayn…” İbrahim İ. Husayn’nin savaş meydanında okuduğu recez şöyleydi:

*Vuracağım sizin mafsal ve bacaklarınıza*

*Dökülsün bugün kanım aksın*

*Tatsınlar ölümü ishakın babaları*

*Yani facir ve fasıkların evlatları*

O, Aşura günü öğleden sonra imam Hüseyin (a.s)’ın yanında şehit oldu[[38]](#footnote-38)

İBNİ HUVZE

O, Ömer Sâd’ın ordusundan olup Kerbela’da imam Hüseyin (a.s)’a ihanet ve hakaret edenlerdendi. İmam Hüseyin (a.s)’ın ona beddua etmesinin hemen akabinde İ. Huvze’nin atı ürkerek nehire doğru koşunca ayağı atın üzengisine takıldı ve ölene kadar sürüklendi.[[39]](#footnote-39)

EBU-ŞŞÜHEDA

Şehitlerin babası. Hüseyin İ. Ali (a.s)’ın künyesidir. İmam Hüseyin (a.s) hak yolunun şehitlerine ilham kaynağı olduğu için ve Kerbelası şahadet mektebi olduğu için bu ünvanı almıştır. O, hem hürlerin babasıdır, hem şehitlerin babasıdır, hem de mücahitlerin babasıdır. Bu isim usta yazar ve şair olan mısırlı Abbas Mahmut Akkad (1964)’ın Seyyid-i Şüheda hakkında yazmış olduğu ve Kerbela olayını incelediği kitabına vermiş olduğu addır.

EBUBEKİR İ. HASAN İ. ALİ (A.S)

Kerbela şehitlerinden olup imam Hasan Mücteba (a.s)’ın oğludur. Annesi Cariye (Ümmü Veled) idi. Medine’den Kerbela’ya amcası imam Hüseyin (a.s) ile beraber gelmiş ve Aşura günü Kasım İ. Hasan’ın şahadetinden sonra Seyyid-i Şüheda’nın huzuruna gelmiş ve meydana çıkmak için izin istemişti. Savaş meydanında cesurca savaştıktan sonra şahadete erdi. Katili Abdullah İ. Ukbe idi. Bu yüce şehidin adı Nahiye-i mukaddese ziyaretinde de geçmektedir.

EBUBEKİR MEHZUMİ

O, yedi fakihten biri olup hayrını istediğinden dolayı imam Hüseyin (a.s)’a Irak’a gitmemesini tavsiye ediyor ve Irak halkının imamın babasına ve kardeşi imam Hasan’a yaptıklarını hatırlatıyordu.[[40]](#footnote-40) O, Kureyş seyitlerindendi Ömer’in hilafeti döneminde dünyaya geldi. Çok namaz kıldığı için ona Kureyş’in rahibi diyorlardı. Hicretin doksan beşinci yılında dünyadan gitti.[[41]](#footnote-41)

EBU SUMAMEYİ SAİDİ

Seyyid-i Şüheda yarenlerinden olup, Aşura günü şahadet makamına ulaşan namaz şehididir. O, Kufe’de Şia’nın tanınmışlarındandı. Bilinçli, cesur ve silah kullanmasını çok iyi bilen bir kişiydi. Müslim İ. Akil Hüseyni kıyam için insanlardan biat aldığı günlerde onu silah ve verilen malların alınması için görevlendirmişti. Adı Ömer İ. Abdullah’tı[[42]](#footnote-42) Kerbela’da savaş başlamadan önce kendisini Kerbela’ya yetiştirdi ve imamın ordusuna katıldı.

Aşura günü Hüseyin İ. Ali (a.s)’ın yarenleri birer birer şehit oluyor. Ve sayıları azalıyordu bu azalış tamamen hissediliyordu. Öğlen vakti Ebu Sumame imamın huzuruna gelerek dedi ki: *“Canım sana feda olsun! Görüyorum ki düşman sana yakınlaşmış. And olsun Allah’a! Ben öldürülmeyene kadar seni öldüremeyecekler. Vakti yaklaşan namazı kılmış bir halde Allah’a kavuşmayı isterim”* imam gökyüzüne baktıktan sonra şöyle buyurdu: *“namazı hatırlattın Allah seni namaz kılanlardan karar kılsın. Evet, şimdi namazın tam vaktidir.”* Düşman ordusundan biraz zaman istediler sonrada Ebu Sumame bir grupla beraber imam Hüseyin (a.s)’la cemaat namazı kıldılar.[[43]](#footnote-43)O, İmam (a.s)’ın yarenlerinden Aşura günü ilkindi vaktine kadar hayatta kalan üç kişiden biri idi. Bazıları demişlerdir ki savaşırken aldığı yaralardan ötürü yere düşünce yakınları onu omuzlayıp meydandan çektiler. Ve daha sonraları dünyadan göçmüştür.[[44]](#footnote-44)

EBU EMRİ NEHŞELİ (YA DA HESÊMİ)

Kerbela şehitlerindendir. Bir nakle göre ilk toplu saldırıda bir nakle göre de teke tek savaşta şehit olmuştur. Kufe’nin önemli şahsiyetlerinden olup Zikir ve gece namazı ehliydi.[[45]](#footnote-45)

EBU MİHNEF

İslam’ın tanınmış maktel yazarlarından Lut İ. Yahya B. Said B. Mihnefi Kufidir. Birçok kitap yazmıştır. Aşura olayları hakkındaki maktelul Hüseyin kitabı onlardan biridir. Taberi kendi tarihinde ondan ve kitabından çokça nakl etmiştir. Hicretin yetmiş beşinci yılında dünyadan göçen Ebu Mihnef Şia’nın tarihçi ve hadisçilerindendi onun makteli Ebi Mihnef adlı kitabı elimize ulaşmamıştır. İsmi ise ancak tarih kitaplarından ve o maktel kitabından nakl edilen kitaplardan elde edilmiştir.

EBU HARUN MEKFUF

O, imam Sadık (a.s) döneminde Şia’nın şairlerindendir. İmam (a.s)’ın isteği üzerine Hüseyin İ. Ali (a.s) için şiir okumuştur. *“Hüseyin (a.s)’ın kabrinden geç ve tertemiz kemiklerine deki…”[[46]](#footnote-46)* Ebu harun’un adı Musa B. Umeyr idi. ve kendisi Kufeli idi.

ECFUR

Geniş kuyu anlamındadır. Kufe etrafında ki sulak ve yeşillik bir bölgenin adıdır. Önceleri Beni Yerbu’a aitti orada bir saray birde cami varmış. İmam Hüseyin (a.s) Kufe’ye giderken bu mekânda da istirahat etmiştir.[[47]](#footnote-47) Oranın Mekke’ye olan uzaklığı otuz altı fersahtır.[[48]](#footnote-48)

EDBUTTAFF

Aşura edebiyatı anlamındadır. Taf Kerbela bölgesinin adıdır. Edbuttaff arapça yazılmış olan on ciltlik bir kitabın adıdır. Hazırlayan Cevad Şubber’dir ki bu kitabında imam Hüseyin (a.s) hakkında şiir, mersiye ve anlatımı olan şairleri tanıtmıştır. Bu eser hicretin birinci asrından on dördüncü asrını kapsamıştır. Eser sahiplerini kısaca tanıtmış ve onların bazı şiirlerini de örnek olarak seçmiştir. Kitap, Şia’nın edebiyatını, aynı zamanda inançlarını, duygularını ve şairlerin etkilendikleri konuları ve özelliklede yürek yakan Kerbela olayını kapsamaktadır. Kitabı yayınlayan Darul Murtezadır, Beyrut 1409 kameri.[[49]](#footnote-49)

AŞURA EDEBİYATI

On dört asır boyunca edebiyat ve hüner kalıplarında Kerbela kahramanlarının ve Kerbela olayının incelendiği eserlerin tümüdür. Bu eserler şiir, mersiye, nuha, taziye, maktel, müsibetname, tiyatro, film, hikâye, fotoğraf, slâyt, kitaplar, makaleler, edebi nesirler, Kerbela kahramanlarının durumlarının beyanı, tablolar, programlar, posterler, maketler ve… Olabilir. Aşura’nın hem içeriği var (neler oldu?) hem de mesajı var (ne yapmamız lazım?) edebiyat ve hüner, her ikisinin risalet ücretini ödemektir. Bazen bir tablo bir kitaptan daha çok şey anlatabiliyor. Hattatları, yazarları ve şairleri mesaj ve yön verme konusunda yetiştirebilirler ve Aşuracı isimlerle her biri hünerlerini ortaya koyarak çizgi ve resimle olaya metafizik boyutu verebilirler. Şairler ve yazarlar Kerbela olayı ve mesajı hakkında kalıcı eserler yaratabilir ve Kerbela’da ki açık güzellikleri ebedi kılabilirler. Müze ve büyük sergiler düzenlenerek bu ebedi kahramanlıkla ilgili çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların her türlü araştırma ve ilham kaynağı olması için bunlar oluşturulmalıdır. Aşura’nın içeriğini, mesajlarını ve hedeflerini tanıma konusunda ziyaretnamelere, dualara, maktellerede müracaat edilebilir. Ziyaretlerde ziyaret şekline, konularına tabir ve cümle yapılarına ve yine ziyareti okuyanın o anki hal ve durumuna dikkat edilebilinir.[[50]](#footnote-50)

“Aşura edebiyatı” adında farklı şairlerden şiirler bir araya toplanmıştır ki Aşura olayı ve Kerbela şehitleri hakkındadır. Bu kitabı yayınlayan “Hovzeyi Hüneri”’dir. Ve Ehl-i beyt şairi Merhum Muhammed Ali Merdani’nin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. 1372 yılına kadar bu mecmualardan altı cilt yayınlanmıştır.

EDHEM İ. UMEYYE EBDİ

Basra’nın Şialarındandı Mariye B. Mengezin evinde bulunuyordu. Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit edilmiştir.[[51]](#footnote-51)

EZAN

İlan etmek. Hicretin başlangıçlarında Müslümanların namaza çağrılmaları için teşri olunan çağrıdır. Kerbela olayında birkaç yerde uygulanmıştır. Birincisi Hüseyin (a.s)’ın Kervanı Kerbela yolundaki Zuhusem denilen yerde Hürr’ün ordusu ile karşılaştığı zaman. Öğlen vakti olduğunda imam Hüseyin (a.s) Heccac İ. Mesrug’a (bazı kaynaklara göre kendi oğluna) ezan oku diye buyurdu. Ezan okundu ve imam Hüseyin (a.s) cemaat namazı kıldı. Hürr’ün ordusu da imama iktida ettiler.[[52]](#footnote-52) İkincisi Şam’da Yezid’in sarayında okunmuştu. İmam Seccad (a.s) o her şeyi açığa çıkaran ve ezici hutbesini okuduğunda peşpeşe kendi faziletlerini saydığında orada bulunanlar ağlamaya başlamış ve düşünceleri altüst olmuştu. Yezit büyük bir fitne kopmasından korkarak ezan okunmasını emr etti böylece imamın hutbesini bölmek istiyordu. Müezzin Allahu Ekber dediğinde, imam buyurdu:*”Alah her şeyden yücedir ve üstündedir.”* Müezzin Eşhedu en la İlahe İllallah dediğinde, İmam buyurdu: “*saçım, derim, etim, kanım, beynim, kemiğim, Allah’ın birliğine şehadet eder.”* Müezzin Eşhedu Enne Muahmmeden Resulullah dediğinde imam (a.s) Yezid’e şöyle hitap etti: *“Ey Yezit! Bu “Muhammed” benim dedem midir? Yoksa senin deden mi? Eğer deden olduğunu söylesen yalan söylemiş olursun. Eğer benim dedem olduğunu söylesen, peki neden onun ailesini öldürdün?”[[53]](#footnote-53)* İşte bu şekilde Hz. Zeynel Abidin (a.s) Yezid’in ezanı kullanarak canlı ezanı susturmaya çalıştırması yöntemini etkisiz hale getirmiş, o ezandan en güzel bir şekilde yararlanmıştır. İbrahim İ. Talha’da imam Seccad (a.s)’a: Kim kazandı? Diye sorduğunda, imam (a.s) buyurdu: *“Namaz vakti Ezan ve İkame oku, kimin kazandığını anlarsın”[[54]](#footnote-54)*

GİRİŞ İZNİ

İslam adaplarına göre bir eve veya odaya girerken izinsiz girmemek gerekir, buna istizan ve istinaz da denir bu konu nur suresinin 26 ve 28. ayetlerinde geçmiştir. Peygamberimizin, imamların, mübarek mekânların ziyaret adabında Allah evliyalarına karşı edebi riayet etme hususunda giriş izni geçer. Haremin girişinde belirlenmiş olan izni okumak gerekir. Allah resulünün hareminin giriş izni şöyledir: *“Allah’ım, ben peygamberlerinden birinin ve peygamberinin ehlinden birinin evinin kapısında durdum. Allah’ın izniyle, Resulünün izniyle, halifelerinin izniyle ve izninizle (Allah’ın selamı üzerinize olsun) bu eve giriyorum.[[55]](#footnote-55)*

MEYDAN GİTME İZNİ

Meydana gitmek için izin almaktır. Eskiden savaş adetlerine göre teke tek savaş için meydana gitmek istendiğinde komutandan izin alırlardı. Aşura kahramanlığında Hz. Seyyid-i Şüheda (a.s)’ın yarenleri meydana gitmek için ondan izin alıyorlardı. İzin alma şekli selam vermeleri idi. imamın çadırının önüne gelir veda için Selam olsun sana ey Resulallah’ın oğlu derlerdi. İmam da cevapta: “*sana da selam olsun peşinden geliciyiz”* diyerek Ahzap yirmi üçüncü ayeti okurdu.[[56]](#footnote-56) İmam bazen meydan izni vermiyordu. (bazı yarenlerinin eşi veya annelerine izin vermemesi gibi) bazılarına da geç izin veriyordu. O kimse aşırı ısrar etmekle imamı razı edebiliyordu tıpkı Hz. Kasım (a.s)’ın, Ebuzer’in kölesi Cevn’in, Müslim İ. Akil’in evlatlarının ve… Meydana gitmeleri gibi… Bazen de meydana gidip düşmanla konuşmak ve hücceti tamamlamak için imamdan izin istiyorlardı tıpkı Yezid İ. Hosayn Hemedani’nin izin istemesi gibi.[[57]](#footnote-57) Ebulfezl (a.s) meydana gitme izni istediğinde imam geç kabul etti. Çünkü o, imamın bayraktarı, çadırların ve çocukların sekkasıydı.

ERBEİN

Kırk, kırkıncı İslam kültüründe ve irfanda kırk sayısının ayrı bir yeri vardır. veya irfan makamlarında meşhurdur. Kırk hadis ezberlemek, kırk gün ihlâslı olmak, aklın kırk yaşında kemale ermesi, kırk mümine dua etmek, kırk Çarşamba akşamı ve… Bunun gibi birçok örnekler vardır.[[58]](#footnote-58)

Aşura kültüründe Erbein Hüseyin İ. Ali (a.s)’ın şahadetinin kırkıncı günüdür ki sefer ayının yirminci günü ile müsadiftir. Ölenlerin kırkıncı gününü hatırlamak halk geleneğidir. Böylece sevdiklerinin ölümüyle onun hakkında hayırat yapar sadaka verir ve meclis düzenlerler. Sefer ayının yirmisinde de Şialar Hüseyni Aşura’nın hatırlanması için çeşitli ülke ve şehirlerde en büyük matem meclisleri tertiplerler. Sine vuran destelerle dinin simgelerini yüceltir ve matem tutarlar. Kerbela şehrinde imam Hüseyin’in Erbaini ayrı bir coşku ve azamete sahiptir. Desteler ihtişamlı merasimler düzenliyorlar.

İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinin ilk erbeininde Cabir İ. Abdullah Ensari ve Atiyyeyi Ûfi, Seyyid-i Şüheda’nın kabrini ziyaret etmişlerdir. Nakledilen bazı rivayetlere göre ilk erbainde Ehl-i beyt (a.s)’ın esirleri de Şam’dan Medine’ye dönerken Kerbela’dan geçtiler ve Cabir ile karşılaştılar. Elbette bazı tarihçilerde bunu kabul etmemişlerdir. Mesela Merhum muhaddis Kummi, Muntahal Amal kitabında Ehl-i beyt’in ilk erbeinde Kerbela da olmadığına dair deliller getirmektedir.[[59]](#footnote-59) Bazı âlimlerde bu konu hakkında geniş araştırmalar yapmış ve yayınlamışlardır.[[60]](#footnote-60) Sonuçta Aşura’nın hüzün dolu hatıralarının ihya edilmesi, Aşura heyecanının sonraki zamanlarda da devam etmesini sağlamıştır. İran İslam İnkılâp tarihinde de erbeinleri yaşatmanın çok önemli etkileri olmuştur. Kum şehri olayında (halkın 1356 şemşi tarihinde kıyam etmesi) şehitlerin kırkıncı günü için, Tebriz halkı kıyam ettiler ve şehit verdiler. Tebriz şehitlerinin kırkıncı gününde diğer şehirler kıyam ettiler derken erbeinler birleşerek baştan ayağa İran’da bir kıyama dönüştü. Böylece islami inkılâp 1357 şemsi yılında gerçekleşti. Bu galibiyet Kahraman İran halkının Aşura’dan öğrenmiş olduğu şahadet ve can fedakârlığından ilham alınarak gerçekleştirilmiştir. Erbein Aşura’nın devamıydı. Ve zikir, kan ve şahadetten sonra geriye kalan mesajdı.

Kerbela anısıyla kalpler hüzünlüdür.

Yüreğim kan ağla bugün erbeindir.

Kanın mesajı, Ateşli hitaptadır.

Din varlığını, erbeine borçludur.

Kan ve şehadetle dolu tarih,

Baştan ayağa erbein içinde erbeindir.

Ey yürek, yan çünkü bugün erbeindir.

Hatem-ul murselinin oğlunun matemidir.

Şia akidesinin kökü kandandır.

Kan iziyle koruyuculuk işte böyledir.

KANLI ERBEİN

Irak’ta, özel günlerde Hüseyni ezadarlar küçük ve büyük gruplar halinde yaya olarak Kerbela’ya giderler. Bu mukaddes hareket özelliklede Necef’den Kerbela’ya din âlimlerinin de katılıyla gerçekleşmiş ve defalarca kez Irak Ba’s rejimi tarafından engellenmiş ve kan dökülmüştür. Bu olaylardan biri 1397 Kameri yılında idi. ziyaretçiler Irak tağut devleti aleyhinde tebliğ ve siyasi amaçla geniş çaplı bir program düzenlemişlerdi. Irak hükümeti de bu duruma şiddetle müdahale etmiş havadan ve karadan yürüyüş yapan herkesi kurşun yağmuruna tutmuştu. Bu olay 1390, 1395, 1396 Kameri yıllarında gerçekleşen olaylardan hemen sonra Aşura ve Erbein günlerinde yaşanmıştır. İntifaza ve 1397’nin kapsamlı hareketi görülmemiş bir şey idi. O yıl bu büyük halk gücünü oluşturan, Necef’ti. Emiral müminin (a.s)’ın hareminden yola çıkıp dört gün yürüdükten sonra Kerbela’ya yetiştiler. Bu yürümeler, yol boyu sloganlar ve çeşitli konuşmaların tamamı Ba’s hükümeti ile mücadele idi. Büyük halk dalgası “Biz asla Hüseyni unutmayacağız” sloganıyla yola çıkmışlardı. Devlet güçleri ziyaretçilerin Kerbela’ya ulaşmalarını engellemek için çeşitli yollara başvurmuş ve onlarla çatışmışlardır ki, bu olayda nice şehitler verildi. Kerbela’ya yetiştiklerinde ise daha ağır olaylarla karşılaşmışlardı bir kısmı katledilmiş, bir kısmı tutuklanmıştı, o yıl Şia’nın erbein kıyamı tarihe kaydedilmiş ve sonraki yıllar için ilham kaynağı olmuştur. Bu olay Şemsi 1356 yılında gerçekleşti.[[61]](#footnote-61)

EZD

Arapların büyük ve meşhur kabilelerinden birinin adıdır. Önceleri Yemen’de yaşıyorlardı. Sonra farklı mekânlara dağıldılar. Bir grupta Irak’a yerleşmişti ki onlara “Ezdul Irak” deniliyordu.[[62]](#footnote-62) Kufe’ye yerleştiler. Ensarın seçkinleri de bu kabiledendirler. Kerbela şehitlerinden bazıları da bu kabiledendirler.

ESARET

Tutuklamak. Savaşlarda karşı ordudan askerleri veya sivil birilerini esir olarak almak ve köle etmek. İslam’ın ilk dönemindeki savaşlarında da kâfirlerden bir grup esir alınıyordu veya Müslümanlardan bir grup müşrikler tarafından esir ediliyordu.

Kerbela olayında da, Aşura’dan sonra imam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’ini esir alıp Kufe, Şam ve diğer şehirlerde dolaştırmaları yapılan en büyük facialardandı.[[63]](#footnote-63) Onların bu yaptığı islam kanunlarına açıkça ters düşmekteydi çünkü Müslümanı esir almak caiz olmadığı gibi Müslüman bir kadını da esir almak caiz değildir. Tıpkı Ali (a.s)’ın Cemel savaşında kimseyi esir almadığı ve Ayşe’yi de bir grup kadınla kendi şehrine gönderdiği gibi. Ama Besr İ. Evtad, Muaviye’nin emri ile Yemen’e saldırmış ve Müslüman kadınları esir almıştı. Emevi hükümeti zamanında peygamber ailesini esir almaları dinin değerlerine hakaretti, öyle ki Şam sarayında Şamlılardan birisi Yezit’den Seyyid-i Şüheda’nın kızı Fatime’yi keniz olarak kendisine bağışlamasını istemiş ve Hz. Zeynep’in sert çıkışıyla karşılaşmıştı.[[64]](#footnote-64)

Yezit imam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’ini halka gözdağı vermek için esir almış, aşağılayıcı bir şekilde şehir şehir dolaştırmıştı. Ancak bu izzet ve özgürlük ailesi esir oluşlarını bile düşmanın iç yüzünü ortaya koyup batılla mücadelede bir silah olarak kullanmışlardır. Hutbeleri ve aydınlatıcı konuşmalarıyla düşmanın hileleri suya düştü. Zeynebi Kübra (s.a)’nın, İmam Seccad (a.s)’ın ve imam Hüseyin (a.s)’ın kızının Kufe ve Şam’da yapmış oldukları konuşmalar esaret anında verdikleri mücadeleye bir örnekti. Hz. Zeynep (s.a) Yezid’in meclisinde bile Ehl-i beyt’i esir almalarına, zalimce davranışlarına ve Ehl-i beyt’i dinden çıkmış olarak görmelerine itiraz ederek şöyle buyurmuştur: “*Kendi kadın ve cariyelerini perde ardında tutup, Resulullah (s.a.a)’in kızlarını da yüzü açık ve örtüsüz olarak düşmanlarının yanında şehir şehir dolaştırman ve her konağın sakinlerine göstermen, yabancıya ve aşinaya, alçaklara ve şerefli insanlara, bu himayesiz esirleri göstermen insaf ve adalet midir?.”[[65]](#footnote-65)*

Diyebiliriz ki imam Hüseyin (a.s) dakik hesaplarıyla kadın ve çocuklarını da kendisi ile birlikte Kerbela’ya götürmüştü böylece Aşura sahnelerinin ve yaşanan bütün sıkıntıların ve şehitlerin kanının mesajlarını ravileri onlar olacaktı. Ve Yezid hükümeti bu büyük cinayeti perde arkası edemeyecek ve farklı yönlere çekemeyecekti. Bundan dolayıdır ki İ. Abbas Seyyid-i Şüheda (a.s)’a neden karın ve çocuklarını Irak’a götürüyorsun diye sorduğunda imam : *“Allah onları esir olarak görmek istiyor.”[[66]](#footnote-66)* Bu cümle hesaplanmış olan programa işaret eder merhum Kâşif-ul Ğıta şöyle der: *“Eğer Hüseyin (a.s) ve evlatları katl edildikten sonra Ehl-i beyti’nin hassas noktalarda yapmış oldukları aydınlatıcı konuşmalar olmasa idi imam Hüseyin (a.s)’ın fedakârlıkları ve Yezid hükümetini yıkma hedefleri gerçekleşmezdi.”[[67]](#footnote-67)*

Ehl-i beyt (a.s)’ın zorluklar içinde esir olmaları halkın duygularını hak cephesinin lehine ve Yezid hükümetinin aleyhine kışkırtmıştı. Hz. Zeynep (s.a) ve Hz. İmam Seccad (a.s)’ın esaretleri boyunca yapmış oldukları konuşmalar Yezid’in ve İ. Ziyad’ın zafer savancını zehir etti. Ve tarihin tahrif olmasını engelleyerek, şehit ailelerine, şehitlerin kanıyla, kalanlarında kanın mesajını iletmekle hakka yardım edebilecekleri dersini vermiştir. Şehitler Hüseyni görevi kalanlarda Zeynebi görevi üstlenmeyi öğrendiler. Esir olmak hiçbir zaman teslim olmak ve hedefi unutmak manasında değildir. İran’da ki mukaddes savunma savaşındaki özgür insanlar Irak zindanlarında cihadı devam ettiren savaşçılardı. Sabır ve dayanma gücünü Ehl-i beyt esirlerinin kervanından öğrenmişlerdi.

Zeynep (s.a) esaret kervanının efendisi idi. Yiğitçe ve çok sabrıyla o acı dönemi sona erdirdi.

Biz şehadet ve fedakârlığın mirasçılarıyız

İzzet ve özgürlüğün kurucularıyız

Biz ateşli imanın feryatçılarıyız

Feryat etmeye cüret olmayan yerlerde

Bizim esaretimizde gizlidir,

Bütün esirlerin özgürlüğü

Babalarımızın iftihar dolu ölümleri

Hedefleri olanların hayat sermayesidir

Esaretleri ağırladık

Zulüm saraylarını yıkmak için

Hak peşinde olanların yokluğunda

Hak değirmenine su dökmüş olalım

Biz suskunlar şehrine yolcuyuz

Bir şehir ki gölge düşmüş korkudan

Belki bir feryat kırbacıyla

Bu gafletten uyandırırız

Kufe ve Demeşg’te ayağa kaldıralım

Şiddetli bir soğuk ve tufanı

Neresi sessiz ve karanlık bir şehirse

Kıvılcımların cilvesini aydınlatalım.[[68]](#footnote-68)

İmam Hüseyin (a.s)’ın atı (zülcenah)

Süvarisiz at (zülcenah)

İmam (a.s)’ın bedeni üzerinde at koşturulması

Kufe ordusunun feci cinayetlerinden biri de imam (a.s)’ın şahadetinden sonra onun bedeni üzerinde at koşturmalarıydı. İbni ziyad Şimr’i tahrik etmek için Ömer Sad’ın barışcıl mektubuna karşı sert bir cevap vererek: “Seni barış için göndermedik… Eğer Hüseyin ve dostları teslim olurlarsa benim yanıma gönder teslim olmasalar o zaman onlarla savaş öldür ve onları müsleh et çünkü onlar buna layıktır eğer Hüseyin öldürülse bedeni üzerinde at koştur… Eğer emre itaat edersen mükâfatını alacaksın aksi takdir de ordu komutanlığını Şimr’e bırak.” Şimr mektubu Kerbela ya getirip Ömer Sad’a teslim etti.[[69]](#footnote-69)

Aşura günü öğlenden sonra Seyyid-i Şüheda’nın şehadetinden ve çadırların yağmalanmasından sonra Ömer Sad dedi ki: “Kim gönüllü olarak Hüseyin İbni Ali’nin cenazesdi üzerinde at koşturacak?” on kişi gönüllü olup atlarıyla İmam(as)’ın sinesini ve vücudunu kırdılar. İmam (as)’ın bedeni atların ayakları altında ezildi. Bu on melun kişi, İsak ibni Huviyye, Eğnes ibni mersed, Hukeym ibni Tufeyl, Emr ibni Sebih, Reca bin Mungez, Salim bin Heyseme, Vahiz bin Naim, Salih bin Veheb, Hani bin Sebid, Useyd bin Malik idi. bunlar sonra Kufede ibni Ziyad’ın yanına geldiler ve onlardan biri ( Useyd) bu cinayeti okumuş olduğu şiiri ile şöyle açıklamıştır;

Biz kırdık göğsünü sırtından sonra,

………………………………………

Ve ödül aldılar. Ebu Emr Zahit diyor ki: “Bu on kişiye baktığınızda hepsinin zinazede olduğunu gördük.” Muhtar kıyam ettiği zaman, bunların hepsini yakalayarak ellerini ve ayaklarını zincire vurmuştu. Sonra da üzerlerinde ölünceye kadar at koşturmuştu. [[70]](#footnote-70)

İSTİRCA

İnnalillah ve inna ileyhi raciun cümlesine istirca denir. Yani biz Allah içiniz ve ona döneceğiz. Kim bir musibetle veya ölüm haberiyle karşılaşsa bu cümleyi söyler. Ve hepimiz ona döneceğiz demesiyle kendisinin ve diğerlerinin acısını hafifletmek ister. Musibet anında istirca hakkın da birçok hadis vardır. Mesela İmam Bakır (as) şöyle buyurmuştur:” hiçbir mümin dünyada yoktur ki, bir musibete uğradığında İnnalillahi ve inna ileyhi raciun” deyip sabretmemiş olsun. Ve bunun karşılığında da Allah onun geçmiş günahlarını bağışlamamış olsun ki o günahların her biri azap vaat edilmiş büyük günahlardandır. [[71]](#footnote-71)

İmam Hüseyin(as) defalarca Kerbela yolu boyunca ve Kerbelada ve Aşura gününde İstirca cümlesini dile getirmiştir. Mesela, Zerud adı verilen konaklama yerinde Müslim ibni Akil’in şehadet haberini aldığında ve Kasrı beni megatil denilen yerde durdukları gece Ali Ekber İstirca cümlesini sürekli babasından işitirdi. Bunun sebebini sorduğunda Seyyidi Şüheda buyurdu ki:” Rüyamda bir ses diyordu ki, bu kafile ölüme doğru gidiyor…[[72]](#footnote-72) Ondan önce de Medine de Mervan Hekemle konuşurken İmam Hüseyin (as) Yezit hilafetinin bir facia olduğunu açıklarken İnnalillah ve innaileyhi raciun demişti. [[73]](#footnote-73)

Bu inanç yani “O’ndanız ve O’na döneceğiz” hem insanın hayatını düzene sokuyor hem de insanı gönül vermemesi gereken şeylerden koparıyor. Hem de ölümü her zaman kabullendiriyor. Ve onu ebedi hayata istekli kılıyor. Sadece mutmein nefisler musibetler ve şehitlerin acısı karşısında gayet sakindirler ve ölümü ebedi yurda ve Allah’ın yanına gitmek olarak bilirler.

İSHAK B. HEYVEHİ HAZREMİ

Kerbela’da bulunan Kufe ordusunun taş kalplilerinden biridir. İmam Hüseyin(as)’ın şehadetinden sonra hemen onun gömleğini üzerinden çıkarmaya başlamıştır. O, Ömer Sad’ın emriyle Hüseyin(as)’ın şehadetinden sonra bir grupla imamın bedeni üzerinde at koşturmuştur. [[74]](#footnote-74) Adı İshak bin Huviyye olarak da geçmiştir.

ESRARU ŞEHADE

Aşura olayını ve kerbela şehitlerinin maktelini içeren Fazıl Derbendinin (1286 Miladi) yazmış olduğu kitabın adıdır. Araştırmacılar o kitaptaki bazı konuları zayıf görmektedirler.

EHLİBEYT (AS)’IN ESİRLERİ

Şehadet kervanının geri kalanlarını Aşura’dan sonra esir alıp Kufeye sonra da Şam’a götürdüler. Esirlerin bir kısmı peygamber ailesi, bir kısmı da diğer şehitlerin hanımları ve çocuklarıydı. Benihaşim kadınları Şam’a götürülmüş oradan da Medine’ye dönmüşlerdir. Benihaşim dışındaki kadınlardan bazıları da yakınları aracılığıyla esaretten kurtulmuş Kufede kalarak kabilesine katılmıştır. [[75]](#footnote-75)

Tarih kaynaklarında şiir ve rivayet tabirlerinden bunlardan “Sebaya” ve “ Esirler” diye bahsedilmiştir. Ehl-i beyt’ten birilerini esir almak hem İslam savaşlarının kurallarına aykırıdır hem de Resulullah’a hakarettir. Ama Ehl-i beyt’e kin duyan Emeviler bunu gerçekleştirdiler. Aslında Allah Resulünün Ehl-i beyt’ine yapılan bu hakaretin temeli sakifede ve peygamberin sözünün ayaklar altına alındığı gün atılmıştı. Neyyiri Tebrizi, der ki:

Biliyor musun Zehra'nın kızı ne zaman esir oldu

Emir bizdendir biatı planlandığı gün.[[76]](#footnote-76)

Hz. Zeynep ve Hz. Seccad (as); o esirlerden ikisiydiler ki, konuşmaları ve hutbeleriyle Kerbela şehitlerini tanıtmış ve emevileri rezil etmişlerdir.

Ehl-i beyt esirlerinin ve diğer esirlerin isimleri (Muntehebut Tevarih, adlı kitapta zikredildiği gibi…) [[77]](#footnote-77) İmam Zeynel Abidin(as); İmam Muhammed Bakır (a.s) (4 Yaşındaydı), Muhammed bin Hüseyin bin Ali, Emr ibni Hüseyin, Hasan ibni Hüseyin, Zeyd ibnil Hesenil Mücteba, Emr bin el Hesen il Mücteba(Yaralanmıştı ve Kufeye götürülmüştü.) , Muhammed bin Emr bin Hesenil Mücteba…

Kadınlardan da; Zeynebi Kubra (a.s), Ümmü Gülsüm, Fatıma, Rugeyye, Safiye, Ümmü Hani, (bu altı şahıs Hz.Ali (a.s)’ın kızlarıdır.) İmam Hüseyin (a.s)’ın kızı Fatıma, İmam Hüseyin’in kızı Sakine, Şam harabesinde can verdiği söylenen kız, İmam Hüseyin(as)’ın eşi Rubab, İmam seccad (a.s)’ın eşi şahzenan, Seyyid-i Şühedanın evladı Muhsinin annesi, (Bu çocuk Şam yolunda düşük oldu) Müslim ibni Akil’in kızı, Fatıma (a.s)’ın hizmetçisi Fizze, İmam Hüseyin (as)’ın hizmetçilerinden birisi, Veheb bin Abdullahın annesi, bu yirmibeş kişi hakkında farklı rivayetler de vardır. Herkes tarafından ittifak edilmemiştir.

TÜRK ESLEM

Kerbela şehitlerinden biridir. O Seyyidi Şüheda (a.s)’ın hizmetçisi ve Türktü. Hem okçu hem de imam Hüseyin (a.s)’ın kâtibiydi. Kuran okur ve arapçaya çok iyi vakıftı. Bazıları onun adını Süleyman ve selim olarak da yazmışlardır. [[78]](#footnote-78) Aşura günü meydana gitmek için izin almış ve şöyle recez okumuştu:

Deniz vurduğum mızrak ve kılıçla coşuyor

Gökyüzü attığım oklarla doluyor

Kılıç elimde görüldüğü zaman

Kibirli ve hasetlinin kalbini parçalar.[[79]](#footnote-79)

İmam onun başucuna gelerek ağlamış ve yüzünü yüzüne koymuştur. Eslem gözünü açıp Hüseyin (as)’ı başucunda görünce bir tebessüm ederek can verdi.[[80]](#footnote-80)

Bir yerde hizmetçisini ve oğlunu öptü ve dedi ki:

“Bizim dinimizde siyahla beyaz arasında fark yoktur.”

USEYT HAZREMİ

Tove’nin kocası. Onun Bilal adında bir oğlu vardı. Annesinin Müslim ibni Akil’in evinde barındırdığını anlayınca sabahleyin Muhammed bin Eşas’ın oğlunun yanına gidip haber verdi. O da darul imareye giderek Müslimin yerini babasına ve ibni ziyada bildirerek ödül almıştı. [[81]](#footnote-81)

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN ASHABI

Seyyidi şüheda(as)’ın şehadet aşkıyla dolu vefalı ashabı bilinç, iman, cesaret ve fedakârlık örneğiydiler. Onların fazileti burada anlatılamayacak kadar çoktur. İmam (a.s)’ın yarenlerinin fazileti hakkında birçok rivayet bizelere ulaşmıştır.[[82]](#footnote-82)Onların özellikleri de bazı kitaplarda gelmiştir.[[83]](#footnote-83)Kerbela şehidlerinin ziyaretnamesine baktığımızda ahde vefa, Allah’ın hücceti için canından geçme, imama vefa göstermek… Gibi faziletleri görürüz. Bir araştırmacı, Hüseyni cephenin askerlerini şöyle anlatıyor:

1)Kat’i ve aşıkça bir itaat. 2)Rehberleriyle uyum içersindeydiler (öyleki savaşmak için izin istiyorlardı.) 3)Tehlikeleri göze almış ve şehadeti arzuluyorlardı. 4)Olağanüstü bir cesaretleri vardı. 5)Çok sabırlı ve daimi olan mukavemetleri vardı. 6)İşbirlikçi deyilerdi. 7)Sağlam bir ciddiyet ve azimleri vardı. 8)Allah’ı arzuluyorlardı ve ilahi gözle görüyorlardı. 9)Her şeyden kopmuş ve Allah’a bağlanmışlardı.10)dakik, düzenli ve disiplinliydiler. 11)Olgunluğun zirvesindeydiler ve (siyasi,kültürel) maslahatları biliyorlardı. 12)Savunma ve mukavemet örneğiydiler (bende sizin için örnekler var: İmam Hüseyin (a.s) 13)Sözünde duran en vefalı yarenler idiler. 14)Özgürlük örneğiydiler (zillet bizden uzaktır: İmam Hüseyin (a.s) 15) apayrı bir komutanlık ve örnek bir müdüriyet 16) Allah’tan başka dayanak kendileri için görmemeleri. İmam Hüseyin (a.s)’ın hepiniz özgürsünüz, gidebilirsiniz buyurmasına rağmen gitmemeleri. 17) Siyasi, kültürel, iktisadi ve nizami savaş meydanlarında her zaman bulunmaları.18) “bazı” anlayışı değil, “bütün” anlayışlarının olması. (Her gün Aşura’dır…benim gibi biri onun gibi birine biat etmez: İmam Hüseyin (a.s) 19)Tarihi hareketlerin kurucusu oldular. 20)Eşit olmayan şartlarda ve yalnızken bile mukavemet göstermeleri. 21)Yakinleri ve tam basiret sahibi olmaları. 22)Çoğunluk olan muhalifler karşısında az olmalarına rağmen hakk uğrunda mücadele vermeleri. (hak ehlinin az olmasından ötürü vahşete kapılmayın.) 23)Beşerin siyasi ve kültürel mücadelenin kaderinde kadının rolü. 24)Dine kalkan olmak,dini kalkan olarak kullanmamak. 25)Büyük cihadla asalet. 26)Aşura stratejisiyle uygun ruh ve bedensel yapıya sahip olmak.[[84]](#footnote-84)

Seyyid-i Şühedanın yanında şehadet mertebesine erenlerin bir kısmı beni haşimden idiler, bir kısmı Medine’den İmam (a.s) ile gelmiştiler, bazıları Mekke’de ve yolda İmam’a katılmışlardı, bazılarıda Kufe’den o yiğit şehitlere katılmayı başarmıştılar. bazılarıda Hüseyni kıyam uğrunda Aşura’dan önce şehid oldular. İmamın ashabından sayılan ve Kufe’de şehid olan bu kimseler: Abdul a’la b.yezid kelbi, Abdullah b. Bigter, İmaret b. Selheb, kays b. Musahhar seydavi, Muslim b. Akil ve Hani b. Urve’idi.

Beni haşim şehidleri: Şahadetleri hususunda icma edilmiş olan 17 kişi şunlardı:

Ali b. Hüseyin el’ekber, Abbas b. Ali b.Ebitalib, Abdullah b. Ali b. Ebitalib, Cafer b. Ali b. Ebitalib, Osman b. Ali b. Ebitalib, Muhammed b. Ali b. Ebitalib, Abdullah b. Huseyn b. Ali, Ebubekir b. Hasan b. Ali, Kasım b. Hasan b. Ali, Abdullah b. Hasan b. Ali, Avn b. Abdullah b. Cafer, Muhammed b. Abdullah b. Cafer, Cafer b. Akil, Abdurrahman b. Akil, Abdullah b. Muslim b. Akil, Abdullah b. Akil, Muhammed b. Ebi said b. Akil.[[85]](#footnote-85) Kesin belli olmayan on kişinin daha ismi nakledilmiştir, onlar: Ebubekr b. Ali b. Ebitalib, Abdullah b. Abdullah b. Cafer, Muhammed b. Muslim b. Akil, Abdullah b. Ali b. Ebitalib, Ömer b. Ali b. Ebitalib, İbrahim b. Ali b. Ebitalib, Ömer b. Hasan b. Ali, Muhammed b. Akil ve Cafer b. Muhammed b. Akil’dir.[[86]](#footnote-86)

Diğer şehitler: Kerbela’da imam Hüseyin (a.s)’ın yanında şehit olan Beni Haşim dışında ki kimselerin isimleri ve onlara dair bilgiler harf sırasına göre bu kitapta gelmiştir. Burada bir fihrist şeklinde *Ensar-ul Hüseyin* kitabının nakl ettiği şekilde hepsinin ismini belirteceğiz. Bu kitapta isimler iki bölüm halindedir; birinci bölüm Nahiye-yi Mukaddese ziyaretinde, Ricali Şeyh’de ve Ricali Teberi gibi kaynaklarda geçen isimlerdir. Bu bölümde seksen iki kişinin ismi şöyledir: Elsem Turki, Enes b. Haris Kahili, Enis b. Me’gel Esbehi, Ummu Veheb, Bureyir b. Huzeyir, Buşeyir b. Ömer Hazremi, Cabir b. Haris Selmani, Cebelle b. Ali Şeybani, Cunade b. Haris Ensari, Cundeb b. Hecir Hulani, Covn Movla Ebuzer Gaffari, Cuveyn b. Malik Zeb’i, Hebib b. Mezahir, Heccac b. Mesrug, Hurr b. Yezidi Riyahi, Helas b. Emr Rasibi, Henzele b. Es’ed Şebami, Halid b. Emr b. Halid, Zahir Movla Emr b. Hemg-i Hezai, Zuheyr b. Buşri Hesemi, Zuheyr b. Geyn Beceli, Zeyd b. Me’gel Ce’fi, Salim Movla Benil Medine Kelbi, Salim Movla Amir b. Müslim Ebdi, Sad B. Henzelyi Temimi, Sad B. Abdullah, Said b. Abdullah, Sevar b. Munim B. Habis, Suveyd b. Emri Hesemi, Seyf b. Haris b. Seri’i Cabiri, Seyf b. Malik-i Ebdi, Hebib b. Abdullah Nehşeli, Şuzeb Movla Şakir, Zurğamet b. Malik, Abaas b. Ebi Şebib Şakiri, Amir b. Hesan b. Şerih, Amir b. Müslim, Abdurrahman b. Abdurrahman b. Abdullah Erhebi, Abdurrahman b. Abdurabbihi Ensari, Abdurrahman b. Abdullah b. Yezid-i Ebdi, Ubeydullah b. Yezidi Ebdi, İmran b. Kaab, Ammar b. Ebi Selame, Ammar b. Hesan, Emr b. Cenade, Ömer b. Cundeb, Emr b. Halid-i Ezdi, Ömer b. Halid-i Seydavi, Emr b. Abdullah Cundei, Emr b. Zebie, Emr b. Gureze, Ömer b. Gureze, Ömer b. Abdullah Ebu Sumameyi Saidi, Emr b. Muta, Umeyr b. Abdullah Mezheci, Garib Movlal Hüseyin (a.s), Gasid b. Zuheyr, Kasım b. Hebib, Gurret b. Ebi Gurreyi Gaffari, Ge’neb b. Ömer, Kerdus b. Zuheyr, Kenane b. Atik, Malik b. Ebd b. Seri’i, Mecme b. Abdullah Aizi, Mes’ud b. Heccac ve Oğlu, Müslim b. Evsece, Müslim b. Kesir, Menceh Movlal Hüseyin (a.s), Nafi b. Hilal, Numan b. Emr, Neim b. Eclan, Veheb b. Abdullah, Yahya b. Selim, Yezid b. Husayn Hemedani, Yezid b. Ziyad Kendi ve Yezid b. Nebit.

İkinci bölüm sonradan gelen ziyareti Recebiye ,(menakıp) İbni Şehraşup ,”Mesirul Ehzan” veya “Luhuf”da gelen isimlerdir. Bunlar: (29 kişi) İbrahim i. Husayn, Ebu Emr Nehşeli, Hemmad i. Hemmad, Henzelet i. Emr Şeybani, Rumeys i. Emr, Zaid i. Muhacir, Zuheyr i. Saib, Zuheyr i. Süleyman, Zuheyr i. Selim Ezdi, Salman i. Muzarib, Süleyman i. Süleyman Ezdi, Süleyman i. Evn, Süleyman i. Kesir, Amir i. Celide (veya Helide), Amir i. Malik, Abdurrahman i. Yezid, Osman i. Ferve, Ömer b. Kenad, Abdullah i. Ebubekir, Abdullah i. Urve, Ğeylan i. Abdurrahman, Kasım i. Haris, Gays i. Abdullah, Malik i. Devdan, Müslim i. Kenad, Müslim Movla Amir i. Müslim, Muni i. Ziyad, Numan i. Emr, Yezid i. Muhacir Cufi.

Yaş olarak bu şehitlerden bazıları genç idiler, imam Hüseyin (a.s)’ın yanında şehit olan beni Haşim ve diğer gençlerin isimleri şunlardır: Ali Ekber, Abbas i. Ali, Kasım, Avn i. Ali, Abdullah i. Müslim, Avn ve Muhammed (Hz. Zeyneb’in iki oğlu), Veheb, Amr i. Gureze, Bukeyr b. Hur, Abdullah i. Umeyr, Nafi i. Hilal, Seyf i. Haris, Elsem, Amr i. Cunade, Malik i. Ebd ve…

Aşura gecesi Seyyid-i Şüheda (a.s) büyük övgüleriyle onların isimlerini ve makamlarını ebedi kıldı. Ve buyurdu ki: kendi ashabımdan daha üstün bir ashap tanımıyorum. *Şüphesiz ki ben kendi ashabımdan daha hayırlı ve daha üstün bir ashap tanımıyorum. Ehl-i beyt’imden daha iyi ve sileyi rahimi koruyan bir Ehl-i beyt tanımıyorum. Allah hepinize hayırlı mükâfat versin.[[87]](#footnote-87)* Nahiyeyi mukaddese ziyaretinde de İmam-ı Zaman (a.s) onlara söyle selam vermiştir. *Esselamu Aleykum Ey en hayırlı yardımcılar…*

Bu ermiş yiğitler hakkında çok söz söylenebilir. Hatta düşmanın dilinden bile hakikatleri anlamak mümkündür. Kerbela’da Ömer Sad ile birlikte olan bir adama: vay olsun sana Allah Resulünün ailesini mi öldürdünüz? Dediklerinde o şöyle cevap verdi: Eğer sen bizim gördüklerimizi görseydin bizim yaptığımızı yapardın. Bir grup bize saldırdı kılıçlar ellerinde tıpkı kızgın aslanlar gibiydiler sağdan ve soldan süvarileri dağıtıyorlardı. Ve kendilerini ölüme atıyorlardı. Tehlikeye koşuyorlar ve dünya malına önem vermiyorlardı. Onların ölüme kavuşmasına hiç bir şey engel olamazdı. Eğer bir an onlardan el çekseydik bütün ordunun canını alırlardı. Ey anansız! Ne yapmamızı isterdin?[[88]](#footnote-88)

İmam Hüseyin (a.s)’ın havarileri olan bu yarenlerin bazı faziletlerini tanımak için *Muntehebut Tevarih* sayfa 245-255’e bakınız. Onların yirmi altı faziletini saymıştır. Örneğin: Allah’ın onlardan razı olması, en vefalı ashap olmaları, levhi mahfuzda isimlerinin yazılı olması, makamlarının bütün şehitlerden üstün olması, az olmalarına rağmen azimlerinin büyük olması, Ric’at döneminde tekrar dirilmeleri, göklerde tanınmış olmaları, imam Hüseyin (a.s)’ın yolunda şahadet istekleri, Allah dininin gerçek yardımcıları oluşları, takva, zühd ve ibadet ehli olmaları, mukaddes Kerbela topraklarında denf edilmeleri ve… İşte bu faziletlerden dolayı sevgileri bütün kalplere yerleşmiş dünya ve ahirette herkesin gıpta ile baktığı kimseler olmuşlardır. Kerbela şehitlerinin tamamının kabri Seyyid-i Şüheda’nın haremindedir.

Dost yolunda öldürülmek bizim arzumuzdur

Düşman bizim kanımıza susamış olsada

Yâr’in etrafında döneriz kelebeğin mum etrafında döndüğü gibi

Çünkü aşk ateşinde yanmak bizim arzumuzdur

Candan geçtik canana ulaşmışız

Kavuşmak yolunda; bu toprak beden, düşmanımızdır

Suskunuz ve unutulmayız

Bize bu yeter ki her yerde konuşuluyoruz

Bizim kabe tavafımız yâr’in etrafında dönmektir

Ne taraftan gidersek Allah önümüzdedir.

EGSAS

Kufe yakınlarındaki bir çölde bulunan köyün adıdır. Egsas hanedanı Irak’ta yaşayan ve alevi olan köklü hanedanlardandır. Hüseyin i. Ali (a.s) Kufe’ye giderken buradan geçmiştir.[[89]](#footnote-89)

ELVEDA

Selamlamak, Allah’a emanet etmek ayrılık ve yolculuk anında Allah’a emanet anlamında dile getirilen sözdür. [[90]](#footnote-90) aşura olayında da birkaç yerde veda olgusu göze çarpmaktadır. İmam Hüseyin (as) Muaviyenin ölümünden sonra Medine valisinin zorla biat istemesi üzerine Medine’den ayrılmadan önce Peygamberin kabrini ziyarete gitmiş ve onunla vedalaştıktan sonra Mekke’ye gitmek için yola çıkmıştır. Gözyaşı ve ayrılık hüznüyle karışık bir vedaydı. Orada uykuya dalmış ve uykusunda Allah Resulünü görmüştü. Annesinin ve kardeşinin kabirlerine de giderek onlara da veda etmişti. [[91]](#footnote-91) Diğer bir veda da Aşura günü gerçekleşmişti. Ehl-i beyt evlatları da son kez imamdan ve çadırlardan ayrılırken vedalaşmışlardı. Son veda, özel bir selamla beraberdi. Seyyidi Şüheda(as) Aşura gününde birkaç kez vedalaştı. Birinci vedasında çadırlara gelmiş kız kardeşi Zeynep(s.a)’dan dan elbisesinin altından giymek için eski bir gömlek istemişti. İşte bu vedada Ali Asker’i de kucağına larak onunla da vedalaşmıştı. Bir ok Ali askerin boğazını parçaladı. Diğer bir vedası da oğlu İmam Seccat(as) ile çadırda gerçekleşen bir veda idi. diğer bir vedası da kızı Sakine ileidi. Yürek yakan bu vedalaşma imam (as)’ın yaralanmış olduğu ve vucudu kan revan içinde çadırlara gelerek son kez Ehl-i beyt’i ile vedalaşmıştı. Bu vedada şu cümleleri buyurdu:” belalara hazırlıklı olun. Bilin ki Allah sizi koruyacaktır… “

Bu vedasıyla onları sabretmeğe çağırıyordu. [[92]](#footnote-92) Meydana son gidişinde Ehl-i beyt’ine şöyle seslendi:” Ey Sakinem! Ey Fatıma! Ey Zeynep! Ey Ümmü Gülsüm! Benden size selam olsun…”[[93]](#footnote-93)

Bu cümleler son vedanın nişaneleriydi. Ehl-i beyt, artık imamın bir daha dönmeyeceğini anlamış ve şiddetle ağlamaya başlamıştı.

Diğer bir veda, Zeynep(a.s)’ın kardeşinin arkasından gelerek onun boğazından öpmesi ve Sakinenin babasını çağırarak “ Beni kucağına al” demesi ve… Bu vedalaşmalardan bazılarıydı. Aşura olayının en acı mersiyelerinden biri de vedalaşma anlarının mersiyesidir.

Ali Ekberin savaş meydanına giderken İmam Hüseyin (as) ile vedalaşması ve ashabın tek tek meydana gitmeden önce imam (as) ile vedalaşmaları, en acıklı vedalaşmalara örnektir.

Bırak bahar bulutları gibi ağlayayım

Taş bile inliyor yaranın veda ettiği güne,

Ayrılık yaşayan her kes bilir,

Dostlardan ayrılmanın acısını.[[94]](#footnote-94)

ÜMMÜL BENİN

Ümmül Benin, Hz. Ebulfezl Abbas(as)’ın annesi ve Emirel Muminin (as)’ın eşidir. Hz. Fatıma (s.a)’nın şehadetinden sonra kardeşi Akil’in tanıtması ile Ali(as) onunla evlenmiştir. İsmi Fatıma Binti Hizamdır. Beninkilap kabilesindendir. Ve kız kardeşi. Lübeyt şairdi. Ümmül benin asil bir kadındı. Köklü ve cesur bir aileden gelmiş ve Hz. Zehra’nın evlatlarına karşı da çok şefkatli idi. hz.Ali(as)’ın bu evliliğinden dört oğlu oldu. Bunlar Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman idi. bu evlatları aşura günü seyyidi şüheda (as)’ın yanında şehit oldular. [[95]](#footnote-95) ümmül Benin, evlatlarının şehadetinden sonra her gün Abbas (as)’ın çocuklarını da alarak Baki mezarlığına giderdi. Ve şehit evlatlarını anarak ağlardı. Medine kadınları da ona eşlik ederek ağlarlardı. Ebul Fazl Abbas hakkında çeşitli şiirler de söylemiştir. [[96]](#footnote-96) ümmül Benine tesliyet için gelenlere “Artık bana Ümmül Benin demeyin, çünkü evlatlarım yanımda değil ve şehit oldular” diyordu.

………………………… ……ŞİİR…….[[97]](#footnote-97)

Bu yüce kadına ve dört şehit annesine çocukları olmadan önce Fatıma diyorlardı. Bu çocuklar dünyaya geldikten sonra oğullarının anası manasına gelen Ümmül Benin demeğe başladılar. Ebulfazl Abbas otuz dört, Abdullah Yirmibeş, Osman yirmibir, Cafer ise on dokuz yaşında şehit oldular.

İMAM HUMEYNİ VE AŞURA KÜLTÜRÜ

Muharrem ayında İmam Humeyni (r.a) vefatının altıncı yıldönümünde düzenlenen kongrenin ünvanıdır. Uluslar arası İmam Humeyni ve Aşura kültürü kongresine İran ve yurtdışından çeşitli araştırmacılar katılmış ve “ Aşura kültürü, İmam Hüseyin (as)’ ın kıyamının İmam Humeyni de bıraktığı etkiler, İslam tarihi ve kültüründe Aşura kültürünün ihya yolları, Aşura edebiyatı, imam ve siyasi bakışının Aşura ile ihya oluşu, Aşura kültürünün yetiştirdikleri ve… Başlıkları altında çeşitli makaleler sunmuşlardır. Bu kongre, Kameri 1416 yılının Muharremin ikinci ve üçüncü günlerinde gerçekleşti. Kongreyi İmam Humeyni’nin eserlerini yayma ve düzenleme müessesesi düzenledi. Bu kongrede toplanan makalaler birkaç ciltte güneş Kaynağı adıyla kitaplaştırıldı.

EMANNAME

Bir kimseyi kendi himayesine almak anlamındadır. Herhangi birini uyararak güvence vermeği içeren mektuptur. [[98]](#footnote-98) Arap kültüründe birine güvence vermek o şahsın canının korunması anlamına gelir. Düşmanlarına dahi emanname verseler buna bağlı kalırlardı. Emannamenin aksini yapmayı ise alçaklık olarak nitelendirirler. Bundan dolayı İmam Hüseyin(as), Muaviyenin Hicr İbni Ediyyi öldürmesinden dolayı kınayıcı bir mektup yazmış ve şu konu üzerinde önemle durmuştu. O, Hicr ibni Hadiye emanname vermesine rağmen onu öldürmüştü. [[99]](#footnote-99)

Kufe’de Müslim İbni Akil ile savaştıkları esnada Muhammed ibni Eşes, ona güvence vermişti. Ancak bu söze vefa etmeyerek onu ibni Ziyada götürdüler. Ve sonra da onu katlettiler.[[100]](#footnote-100) kerbela’da da Şimr Abbas (a.s)’a emanname getirmişti. Ancak arzusuna kavuşamadı. Şimr, İmam Hüseyin (a.s)’ın katledilmesi ve cenazesi üzerinde at koşturulması emrini alınca yanında olan Abdullah ibni Mehel (Ümmül Benininin tahifesindendi.) İbni Ziyad’an Abbas ve kardeşleri için emanname almış ve kölesiyle bu emannameyi onlara göndermişti. Onlar emannameyi gördüklerinde şöyle dediler: “Bizim, sizin güvencenize ihtiyacımız yoktur. Allah’ın güvencesi ibni Ziyad’ın güvencesinden daha hayırlıdır.”[[101]](#footnote-101)

Aşura gününden önce de Şimr, İmamın ashabının çadırlarının arkasına gelerek Abbas ve kardeşlerini şöyle çağırdı: “Yeğenlerimiz nerededirler? “Abbas, Cafer ve Osman dışarı çıkarak: “Ne istiyorsun?” diye sordular. Şimr: “Siz güvence altındasınız yeğenlerim” diyerek imam Hüseyin (a.s)’ı terk etmeleri şartıyla onlara güvence vermek istedi. Ancak onların cevabı şöyle oldu: “Allah sana ve güvencene lanet etsin. Bize güvence veriyorsun, ama Allah Resulünün evladı güvende değil.”[[102]](#footnote-102)

ÜMMÜ HALEF

Müslim ibni Evsece’nin eşidir. Seyyidi Şüheda (as)’ın Kerbeladaki yarenlerinden olup, Şia’nın seçkin kadınlarından biridir. Müslim ibni Elsecenin şehadetinden sonra oğlu Halef, savaş için hazırlanıyordu. İmam Hüseyin(as) ona izin vermeyip annesine bakmasını istedi. Ancak Halefin annesi onu savaşa teşvik ederek :” Peygamber oğluna yardım etmezsen senden razı olmam” diyordu. Halef cesurca savaştıktan sonra şehadete erdi. Şehadetinden sonra onun başını annesine doğru fırlattılar. Annesi de oğlunun başını alarak öpüp ağlamıştı.[[103]](#footnote-103)

Buna benzer bir olay da Ümmü Veheb ve oğlu Veheb ibni Abdullah Kelbi hakkında nakledilmiştir. Kerbela şehitleri arasında Halef ibni Müslim diye bir isim olmadığından dolayı nakletme konusunda bir yanlışlık olabilir. En doğru olanı Ümmü Veheb ve oğlu Veheb’in olayıdır.

ÜMMÜ SELEME

Allah Resulünün eşidir. Habeşeye hicret eden ve ilk Müslüman olanlardan biridir. Asrının en zeki kadınlarından sayılırdı. İsmi, Hind idi. habeşeden döndükten sonra Medine’ye hicret etti. Kocası ebu Seleme Uhut savaşında yaralanmış sonra da şehit olmuştu. Ahzap savaşından önce de peygamberle evlendi. Ve Hz.Fatıma Zehra’nın bakımını üstlendi. İmam Hüseyin(as) dünyaya gelince onun da bakımını üstlendi. [[104]](#footnote-104) ümmü Seleme Allah Resulünün vefatından sonra her zaman Ehl-i beyt’i gözetiyordu. Yıllar sonra bile Muaviyeye şiddetle muhalefet edenlerden biriydi. Bir mektubunda Muaviyenin Emirel muminin (as)’a küfür ve lanet ettirmesi programlarını kınamıştır. [[105]](#footnote-105) Bu yüce kadın peygamberin hadislerini nakleden ravilerdendir. İmam Hüseyin (a.s), Kerbela yolculuğundan önce peygamberin silahını ve bayrağını ve imamet emanetlerini yok olmaması için ona emanet etti. Onları istemek İmamet nişanelerindendi. O da emanetleri İmam Seccad (a.s)’a teslim etti. Bu da Ehl-i Beyt nezdinde o yüce kadının menziletinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.[[106]](#footnote-106)

Ümmü seleme, Allah Resulünden Kerbela olayını ve İmam Hüseyin(as)’ın şehadetini öğrenmişti. Peygamberimiz ona bir miktar Kerbela toprağı vermişti. Ve bu toprak özel bir yerde korunuyordu. Allah Resulü şöyle buyurnmuştu:” Ne zaman bu toprağın kana döndüğünü görsen bil ki oğlum Hüseyin öldürülmüştür. “ bir gün ümmü seleme rüyasında Allah Resulünü üzgün ve üstü başı toz toprak içinde gördü. Peygamberimiz ona şöyle buyurdu:” kerbeladan ve şehitlerin defininden geliyorum. “ aniden rüyadan uyandı ve hemen o toprağa baktı. Kana dönmüş olduğunu görünce Hüseyin (as)’ın şehit olduğunu anladı. Ağlayıp feryat etmeğe başladı. Komşuları gelince de olanları anlattı. [[107]](#footnote-107) Ehl-i beyt Medine’ye döndükten sonra imamın şehadet günüyle ümmü selemenin rüya gördüğü günün aynı gün yani muharremin onuncu günü olduğunu gördüler. Rivayetlerde buy olay Karure hadisi diye meşhurdur. Kerbela olayından sonra Kerbela şehitlerine matem tuttu. Peygamberin hayatta olan son eşi olduğu için, beni haşim ona tesliyet veriyorlardı. Ümmü Seleme, Kerbela olayından birkaç yıl sonra 84 yaşındayken (Bir nakle göre 62 yılında) vefat etmişti. Ve baki mezarlığında defnedildi. [[108]](#footnote-108)

ÜMMÜ GÜLSÜM

Emirül mumin (a.s)’ın kızı ve Hz. Zeyneple, Hz. Hüseyin (a.s)’ın kız kardeşidir. O Allah Resulünün ömrünün son yıllarında dünyaya gelmiştir. Faziletli, fasih, güzel konuşan ve bilgili bir kadındı. Ona Zeyneb-i Suğra da demişlerdir. O hayatı boyunca, Peygamber ailesinin şehadetine şahit olmuştu. Hicretin 61.nci yılında da Seyyid-i Şuheda ile Kerbela’ya gelmişti. Aşura’dan sonra esirliği süresince yapmış olduğu konuşmalarıyla, Ehl-i beyt’i tanıtmış ve Yezid’in zulümlerini ortaya sermiştir. Mesale esirlerin kervanını Kufe’ye getirdiklerinde Ümmü gülsüm toplanmış olan kalabalığa susmalarını emretti. Nefesler kesilip herkes sustuktan sonra konuşmaya başlayarak Kufelileri tembelliklerinden, İmama yardım etmeyip, ellerini onun kanıyla buladıkları için azarladı. Hutbesinin ilk cümleleri şöyleydi: “Ey kufeliler, vay olsun size neden Hüseyni tek bırakıp onu öldürdünüz. Mallarını yağmalayıp ailesini esir aldınız. Kahrolasınız, biliyor musunuz size nasıl bir musibet gelmiştir…[[109]](#footnote-109) Bu hutbeden sonra ağlama sesleri yükseldi, kadınlar yüzlerine vurup kendi saçlarını yolmaya başladılar. Şam’a girişte Şimr’den kalabalığın olmadığı kapıdan götürülmelerini ve şehitlerin başlarını uzak tutup insanların seyretmek için geldiklerinde Ehl-i beyt’in yüzünü görmemelerini istedi. Ancak Şimr tamamen bunu tersini yaparak esirleri saat kapısından Demeşk’e getirdi.[[110]](#footnote-110) Demeşkte bulundukları günlerde de hakikatleri ve Emeviler’in cinayetlerini açıklamada asla kusur etmedi. Ehl-i beyt’in Medine’ye dönmesinden sonra da bu kanlı yolculuğu insanlara anlatanlardan biriydi. Meşhur olan:

Ey dedemizin şehri,

Bizi karşılamaya gelmeyin.

Çünkü biz,

Hasret ve hüzün dolu olarak geldik.

Şiirini Medineye girişte Ümmü Gülsüm okumuştur. [[111]](#footnote-111) Bazılarına göre Ümmü Gülsüm, Hz.Fatıma (s.a)’nın kızı olup İmam Hasan (a.s) döneminde dünyadan gitmiştir. Kerbela olayında adı geçen bu kadın ise Hz.Ali (a.s)’ın başka bir eşindendi.

ÜMMÜ VEHEB

O, Ebd’in kızı ve Beni Uleym kabilesinden olan Abdullah ibni Umeyri Kelbi’nin eşiydi. Kocası Kufeden imam Hüseyin(as)’a yardım için çıkmaya karar verince de ısrar ederek kendisini de götürmesini istemişti. Gece vakti kerbelada imam Hüseyin(as)’ın ashabına katıldılar. Aşura günü kocası Abdullah ibni Umeyr meydana gittiğinde o da eline bir sopa alarak meydana koştu. Ama imam Hüseyin(as) ona engel olarak kadınlara cihad yoktur” diye buyurdu. Kocasının şehadetinden sonra onun başucuna gitti. Suratının kanlarını silerken, Şimr’in gönderdiği bir köle bir Gürz ile Ümmü vehebin başına vurarak onu şehit etmişti. [[112]](#footnote-112)

ÜMEYYE BİN SAD TAİ

Kerbela şehitlerindendir. Kendisini kerbelada aşura günü imam Hüseyne yetiştirdi. Bir nakle göre ilk hücumda şehit düştü. İyi bir binici kufelilerin en cesurlarından ve Emirel Muminin (as)’ın ashabındandı. Sıffın savaşında da hazır bulunmuştu. Onun Kufede oturduğunu ve Muharrem’in 8. gününde imam Hüseyin(as)’a katıldığını da söylemişlerdir. [[113]](#footnote-113)

ENES BİN HARİSİ KAHİLİ

Kerbela şehitlerindendir. O, Allah Resulünün sahabesinden Beni Kahil tayfasından, Kuzey Araplarından olan Beni Eset kabilesindendi. Bedir ve Huneyn savaşlarına da katıldığı söylenmiştir. Bu çok yaşlı olan sahabe, Kufe Şiilerinden olup önemli bir konuma sahipti. Gece vakti kendisini kerbelaya ulaştırmış ve aşura günü Hüseyin(as) yolunda şehit olmuştur. Savaş meydanında şöyle recez okuyordu:

……………………………………………. RECEZ [[114]](#footnote-114)

Bazı kaynaklarda adı malik İbni Enes Kahili diye geçmiştir.

ENİS BİN MEKİL ESBEHİ

Maktel kitaplarında onun adı Kerbela şehitleri arasında geçer. O, Kerbelada imam Hüseyin (a.s)’ın ashabına katıldı. Menakıb’ın nakline göre Aşura günü öğlenden sonra Ebuzer’in kölesi Cevn’in şehadetinden sonra meydana giderek yirmi küsür kişiyi öldürdükten sonra şehadete ermiştir. O, şöyle recez okuyordu:

……...........................................................RECEZ…[[115]](#footnote-115)

SEYYİDİ ŞÜHEDA (A.S)’IN SIFATLARI

İmam Hüseyin(as)’ın unvanları, lakapları ve sıfatları özellikle ziyaretnamelerde görüldüğü kadarıyla sayısızdır. Bunların tamamı onun makamının yüceliğini Allah ve resulü yanındaki değerini göstermektedir. Mefatih’ul Cinan ziyaret namelerine kısaca bir göz gezdirecek olursak bu sıfatlardan bazıları şunlardır:

SIFATLARI;

İmam Hüseyin(as)’ın konuşmalarında kendi sıfatlarını saydığı örnekler vardır. Mesela; Aşura günü Kufelilere hitap ederek kendisini tanıtmıştır. O konuşmanın bir kısmı şöyledir:” Benim soyuma bakın ben kimim? İşte o zaman vicdanınıza dönüp onu kınayın. Hele bir bakın bana hakaret edip beni öldürmeniz size helal kılınmış mıdır? Acaba ben peygamberinizin kızının ve peygamberin vasisinin oğlu değil miyim? “

AŞURA KIYAMININ HEDEFLERİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela olayındaki hedefinden kasıt, İmam (a.s)’ın kendisinden sonra gerçekleşse de bazı şeyleri elde etmekti. Bu uğurda kıyam ederek şehit oldu. Bu mukaddes hedeflerden bazıları şunlardı:

1. İslam’ı ihya etmek
2. Müslümanları gafletten uyandırıp Emevilerin gerçek yüzünü ortaya koymak
3. Peygamberin sünnetini ihya etmek
4. Toplumu ıslah edip harekete geçirmek
5. Beni Ümeyyenin İslam ümmeti üzerindeki diktatör saltanatını yok etmek
6. İnsanların iradesini kabakuvvet karşısında özgürleştirmek
7. Hakkı hâkim kılıp hak yolunda gidenleri güçlendirmek
8. Toplumsal adaleti sağlayıp ilahi kanunların uygulanması
9. Bidatlerin yok edilmesi
10. Bir eğitim mektebi oluşturup topluma şahsiyet kazandırmak

Bu hedefler, hem Seyyid-i Şüheda (a.s)’ın düşünce ve amellerinde görülüyordu, hem de onun askerlerinin… Mesela, İmam Hüseyin(as)’ın şu cümleleri onun hedeflerini ifade eder:” Şüphesiz ceddimin ümmetini ıslah etmek için kıyam ettim. İyiliği emredip kötülükten men edip, ceddimin ve babam Ali’nin sünnetini uygulamak istiyorum. [[116]](#footnote-116) Basra büyüklerine mektubunda şöyle yazmıştı:” …Ben sizi Allah’ın kitabına ve peygamberin sünnetine çağırıyorum. Şüphesiz ki sünnet öldürülmüş ve bidatler ihya edilmiştir. Eğer sözüme kulak verirseniz sizi doğru yola götürürüm. “[[117]](#footnote-117)

Müslim ibni Akil ile Kufelilere gönderdiği mektubunda imamet mesajını şöyle çizmiştir: “İmam ancak Allah’ın kitabına amel eden adaleti uygulayan, hakka çağıran, kendini Allah’a adayan kimsedir vesselam.” [[118]](#footnote-118) Ve Kerbelada kendi yarenlerine şöyle buyurdu:” Görmüyor musunuz, hakka amel edilmiyor? Ve batıl yasaklanmıyor. Bu durumda mümin Allah’a kavuşmayı diler. Şüphesiz ki ben, ölümü saadet bilirim. Zalimlerle yaşamayı ise zillet bilirim.” [[119]](#footnote-119)

……………………………………………ŞİİR……….[[120]](#footnote-120)

EHLİBEYT (A.S)

Ev halkı anlamında Hz. Muhammed (s.a.v)’in itretidir. Allah resulünün tertemiz ailesi, Kisa ashabı ve İslam peygamberinin tertemiz zürriyesidir. Aşura olayında da İmam Hüseyin (a.s) ve kardeşleri, kızkardeşleri evlatları ve peygamber neslinde yakınları Ehl-i beyt’tendirler. Ve bu Ehl-i beyt, imamın şehadetinden sonra esir edildiler. Peygamber Ehl-i beyt’ini sevmeği Allah ve resulü emretmiştir. Zira Kuran-ı Kerim de peygamber risaleti karşılığında Ehl-i beyt’in sevgisi ücret olarak gösterilmiştir. “De ki, sizden risaletim karşılığında yakınlarıma sevgiden başka bir şey istemiyorum.”[[121]](#footnote-121)

Ümmetin hidayetinde Ehl-i beyt’in konumu Nuh’un gemisi konumundadır. Ebuzer, Allah resulünden şöyle nakletmiştir: “Şüphesiz Ehl-i beyt’im aranızda Nuh’un gemisi gibidir. O gemiye binen kurtuldu, o gemiden kaçan ise boğuldu.” [[122]](#footnote-122)

Rivayetlerden anlaşılan şudur ki, imamlara itaat farzdır. Onların sevgisi farz olup, itaatsizlikleri günahtır. Kim onların sevgisi üzere ölürse, şehit sayılır. Onların velayetini kabul etmek farzdır. Bu velayet, bütün amellerin kabul olmasını ve Sırattan geçebilmeyi sağlar. Onların düşmanı Allah’ın düşmanıdır. Ebubesir, İmam Sadık(as)’a sordu: “Hz.Muhammed’in ailesi kimlerdir?” imam: “onun neslidir.” Diye cevap verdi. Ebubesir tekrar sordu: “Ehl-i beyt kimlerdir?” İmam buyurdu: “Onun vasileri olan imamlarıdır.” Ebubesir tekrar sordu: “Peygamberin itreti kimlerdir?” imam şöyle cevap verdi: “Aba ashabıdır.”[[123]](#footnote-123) Ehl-i beyt (a.s) bizimle Allah arasında hayat bahşeden bir rabıta gibidir. Eğer bu bağ koparsa allahla olan bağ kopmuş olur. Onlar dini öğretme ve açıklama hususundada bu konumdadırlar, hakikatleri derk etme ve Kuran-ı tanıma hususunda onlara başvurulmalıdır. Çünkü onların ilmi Allah tarafındandır. Onlar peygamber varisleri ve vahiy evinin yetiştirdiği kimselerdir. Şefaat edecek olanlar onlardır, onlara tevessül edilir. Dine sokulmuş olan tahrif ve bidatlerle mücadele etmek onların risaletindendir. Nasıl öğrenci öğretmenle kitap okumayı öğreniyorsa Ehl-i beyt (a.s) da bu Kuran-ı öğretenlerdir. Eğer dersten öğretmeni alsak, kitabı öğrenmek mümkün olmaz. “Allah’ın kitabı bize yeter” düşüncesi bundan dolayı yanlıştır. “Sakaleyn” yani Kuran ve Ehl-i beyt (a.s) kıyamete günü Kevser havuzunun yanına dek birbirinden ayrılmazlar.

Siz ey seçilmiş peygamberin itreti

Siz ey Âdemoğlunun en yüceleri

Siz ey Ehl-i beyt, güneşsiniz

Muhammedin hoşkokulu güllerisiniz

Yüreklerin emiri sizsiniz.

Siz hakikat aynalarısınız

Din siz olmadan kâmil olmaz

Aşkınız olmadan kalp, kalp olmaz

Siz “nur”un ve “zuha”nın tefsiri

Siz Kuran’ın ve duanın manasısınız

İmamsınız, şehidsiniz, şahidsiniz

Her hata ve günahtan uzaksınız

Allah’ın yolunu açtınız

Şehadet yolunu siz açtınız.

Dinin bekası için candan geçtiniz

Dinin bekası için kana bulandınız

…………………………………

Siz hesap gününün hak terazisisiniz

Sizi sevmek allahın farzıdır

Onun kabulü ve reddi ayrılık sınırıdır

Kim resulün dininde ise

Velayet amellerin kabul imzasıdır

Velayet kalbimizdeki aşk hazinesidir

Sevgileri mayamızla karışıp yoğrulmuştur.

……………………………………………

Sizin güzel adınıza kurban.[[124]](#footnote-124)

“Ziyaret-i camia” duası Ehl-i beyt (a.s)ı tanımak için güvenilir bir ziyarettir.[[125]](#footnote-125)

FEDAKÂRLIK

Aşura’nın en açık ve en anlamlı derlerinden biridir. Fedakârlık, yani başkasını kendisinden üstün görmek, canını malını kendisinden daha üstün biri uğrunda feda etmek, Kerbelada din yolunda can feda etmek, İmam Hüseyin yolunda feda olmak, İmam Hüseyin için susuz can vermek ve… Gibi şekillerde görülmektedir. İmam Hüseyin (a.s) kendisini din uğrunda feda ediyor, onun ashabı da hayatta oldukları sürece Beni Haşim’den kimsenin meydana gitmesine izin vermiyorlar ve Beni Haşim sağ olduğu sürece de kimse İmam Hüseyin’e zarar veremiyor. İmam (a.s), Aşura gecesinde herkesin gidip canını kurtarmasını istediğinde ashabı, birer birer “Senden sonra yaşamak istemiyoruz ve kendimizi sana feda edeceğiz” diyerek fedakârlık edeceklerini ilan etmişlerdir.[[126]](#footnote-126) Müslim İbni Evsece, yere düştüğünde son nefeslerinde Habib ibni Mezahir’e şu vasiyeti ediyor: “Hayatta olduğun sürece asla Hüseyin’den vazgeçme. Canını ona feda et.”[[127]](#footnote-127) İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinde bazıları öğlen namazı vaktinde imam namazını kılsın diye kendilerini düşman oklarına karşı siper ediyorlardı. Hz. Abbas (a.s), susuz bir halde Fırat’a girmiş, su içeceği zaman İmam Hüseyin (a.s)’ın ve onun çocuklarının susuzluğunu hatırlayarak su içmekten vazgeçmiş ve kendi kendine şöyle kızmıştır: “Su mu içeceksin? Oysaki Hüseyin (a.s) susuzdur.”[[128]](#footnote-128)

Su alemdarın fedakârlığından utandı,

[[129]](#footnote-129)

Zeynep (s.a), İmam seccat (a.s)’ı kurtarmak için yanan çadıra giriyor ve Yezitin meclisinde İmam Seccad’ın öldürülmesi emredildiğinde Zeynep (s.a) , kendi canını siper ediyor, buna benzer onlarca hadisede birbirinden güzel fedakârlıkları özgür insanlara öğretmişlerdir. Bir insanın başka biri ve mekteb için canını feda etmeğe kalkışması onun yüce imanına, ilahi ödüle, ahirete ve cennete olan imanının işaretidir. İmam Hüseyin (a.s) da Kerbela yolculuğuna çıkacağı zaman “Kim bizim yolumuzda canıyla fedakârlık edecekse gelsin” diye buyurmuştur. [[130]](#footnote-130) Bu kültürün neticesinde henüz çok genç olan Hz. Kasım, Aşura gününde şöyle demişti: “Ruhum ruhuna feda olsun. Bedenim bedenine feda olsun.”[[131]](#footnote-131) Aşura ziyaretinde de İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerini fedakârlıklarına değinilmiştir. “O kimseler ki, Hüseyin (as) için canlarını ve kanlarını feda ettiler.” [[132]](#footnote-132)

BABUSSEĞİR

Küçük kapı manasındadır. Dimeşkte bulunan bir kabirdir. Söylenene göre Hz. Abbas’ın, Ali Ekber’in ve Habib İbni mezahir’in mübarek başları orada defnedilmiştir. Bazılarına göre ise, Kerbela şehitlerinden on yedi şehidin mübarek başları orada defnedilmiştir. Orayı türbeleştirmişler.

Bazılarına göre Abdullah ibni Cafer’in (Hz. Zeynep’in kocası) kabri de oradadır. “Eyanu Şia” kitabının yazarı bu üç mübarek başın orada defnedilmiş olabileceğini kabul ediyor ve şöyle diyor: “Yezit’in amacı zaferini gösterip düşmanlarını küçük düşürmek olduğu için kesilmiş olan başları Şam’a götürüp sokak sokak gezdiriyorlardı. Dolayısıyla bu mübarek başların da yine orada defnedilmiş olması gerekir.” [[133]](#footnote-133)

ŞAM PAZARI

Dimeşk şehrinde bir pazardır. Şehrin merkez camisine yakındır. Bu gün oraya Hamidiye Pazarı diyorlar. Aşura olayından sonra İbni Ziyad’ın Hz.Seyyid-i Şühedanın Ehl-i beyt’ini esir alıp, onları Kufeden Şam’a gönderdiği herkesçe bilinir. Yezit, Şam şehrinin süslenmesini ve imam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’inin sokak ve pazarlarda dolaştırılmalarını emretti. Esirlerin dolaştırıldığı yerlerden biri de Şam pazarıydı. Peygamber Ehl-i beyt’inin esirlerini görmek için kalabalık topluluk pazarın iki tarafında dizilmişlerdi. Bugün bu Pazar, yaklaşık 500 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindedir. Bu pazarın yapımı Osmanlılara dayanmaktadır. Şam pazarının başlangıcı geniş bir caddedir. Pazarın batısında yer alır. Pazarın sonunda ise Emevi mescidinin karşısında bir yerdir. Pazarın son sütunuyla Emevi mescidi karşısındaki yer arası yaklaşık otuz metredir. Peygamber Ehl-i beyt’inin esirlerini bu kapıdan Emevi mescidine getirdiler. [[134]](#footnote-134)

BAŞ KISMI

Kabrin baş kısmına denir. İmamın hareminde baş kısma yakın olan bölümlerdir. İmam Hüseyin(as)’ın ziyaret adaplarından biri de imamın baş tarafında durarak ziyaret okumak ve namaz kılmaktır. [[135]](#footnote-135)

BANİ

Yani tesis eden. Aşura kültüründe de İmam Hüseyin (a.s) ve diğer masumlar için konuşma mersiye ve taziye meclisi düzenleyen kimseye denir. Genellikle bani, ya nezir üzerine ya da Ehl-i beyt’e olan sevgisinden dolayı öyle bir meclis düzenler.

Cami ve Hüseyniye tesis edenlere de bani denir. Vaaz veren ve mersiye okuyan kimsenin Allah’ın ve İmam Hüseyin’in hoşuna gitmesi için meclisin banisi hakkında dua etmesi adetlerdendir.

BİATİN KALDIRILMASI

Biat eden kimsenin koruma ve yardım etme görevini kabullendiği anlamındadır. Ancak imam ve önder bu biat görevini kaldırırsa o başka… Bu durumda biatinden dönmek sayılmaz. Biatin kaldırılması durumunda insanların üzerinden bu sorumluluk kalkar mı yoksa daima Allah’ın hüccetine yardım etmek farz mıdır, bu konuşulan diğer bir meseledir. İmam Hüseyin (a.s) Kufe olaylarını duyduktan sonra yanındakilere biatini kaldırdığını ve gidebileceklerini söyledi. Orada bir grup imamı terkedip gittiler. Bir keresinde de Aşura gecesinde ashabının fedakârlıklarını övdükten sonra şöyle buyurdu: “Bunlar sadece beni istiyorlar. Siz serbestsiniz. Gitmek isteyen gidebilir. Gecenin karanlığından faydalanın ve gidin.”[[136]](#footnote-136) Ama o gece hiç kimse gitmedi. Kardeşleri evlatları, yeğenleri Abdullah, Cafer, Zeynep (s.a), Abbas, Zuheyr bin Geyn ve diğerleri ayağa kalkarak ölünceye kadar İmamı koruyacaklarını, İmamdan sonra yaşamanın bir değeri olmadığını açıkladılar.

AŞURA TARİHİNİN İNCELENMESİ

Değerli bir kitabın adıdır. Bu kitap, 1342–1343 yıllarında İran radyosunda yayınlanmış olup merhum Dr. Muhammed Ayeti’nin Seyyid-i Şühedanın kıyamı ve diğer yönleri hakkında yapmış olduğu konuşmaları içerir.

BUREYR BİN HUZEYR HEMDANİ

Kerbela şehitlerindendir. Hemdan kabilesinden olup, Kufe’nin büyüklerinden, cesurlarından, Kuran öğretmeni, kuran okuyan, zahit, takvalı, riyakkatli ve İmam Hüseyin (a.s)’ın vefalı ashaplarından biriydi. Bureyr, tabiinden sayılıyor, Seyyidul Gurra diye tanınıyordu. İbadet Kuran okuma ehliydi. Kufe camiinde Kuran okurdu. Hemdan kabilesi arasında da önemli bir konuma sahipti. Kufe de tanınıyor ve saygı görüyordu. Ömer Saad’ı Emevi hükumetinden koparmak için çok uğraştı ancak başaramadı.[[137]](#footnote-137) O, hicretin 60.yılında Kufe’den Mekke’ye gitti ve İmam’a katıldı ve onunla birlikte Kufe yolculuğuna koyuldu. Tasua günü şehadete erecek diye sevinçten Abdurrahman i. Abdurebbih ile şakalaşıyorlardı. Aşura gecesindede imam (a.s)’ı himaye ve canını feda edeceğine dair konuşma yapanlardan biriydi.[[138]](#footnote-138)

Kerbela’da defalarca kez düşmana karşı konuşmalar yaptı. Onun Seyyid-i Şühedaya karşı söylediği vefadar sözleri meşhurdur. Aşura günü meydana gitti ve Ömer Sad’ın ordusuna karşı bir konuşma yaptı ve onları azarladı. Bureyr, Hür’den sonra meydana gitti, savaştı ve şehid oldu.[[139]](#footnote-139) Yıldırım gibi hamlelerinde şöyle recez okuyordu:

Ben Bureyrim, babam Huzeyr

Hayır olan yerdedir Bureyr

İBNİ MUAMMERİN BAĞI

Şami hurmalıkları vadisiyle yemani hurmalıkları vadisinin birleştiği hurmalığın ve yerin adıdır. Burası Ömer i. Ubeydullah i. Muammer’e ait olduğu için halk buraya ibni Amir’in (muammer) bağı diyorlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den Kufe’ye hareket ettiyi zaman konakladığı yerlerden biridir. [[140]](#footnote-140)

SUYUN ENGELLENMESİ

Savaşta karşı tarafı güçsüz ve susuz bırakmak için uygulanan alçakca davranıştır. kerbela olayında ömer sad’ın ordusu İbni Ziyad’ın emriyle suyun İmam Hüseyin (a.s)’ın çadırlarına ulaşmasını engellediler. Muharremin 7. gününden itibaren Ömer sad, amr i. Haccac komutasında 500 süvariyi Fıratın engellenmesi için görevlendirdi. Onlarda Fıratı çevrelemiş ve İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetine 3 gün kala ashabının su almalarına engel oldular.[[141]](#footnote-141) Aşura günü İmam (a.s)’ın, ashabının ve çocuklarının susuzluğuna neden olan bu tavır Kerbela vakasının en yürek yakan olaylarındandır. İmam Hüseyin (a.s), yarenleri ve çocukları susuz kalmıştılar.

BİŞR (BEŞİR) İBNİ EMR HEZREMİ

Kerbela şehidlerindendir. İsmi ziyareti Recebiyye’de de geçmektedir. O Beni Haşim gençlerinin şehadetinden önce hayatta bulunan iki kişiden biridir. Dayanıklı, basiretli ve vefalı olan bu insan Yemenli olup Hezremut halkındandı. Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesine katıldı. O dönemde oğlu, Rey şehrinde esir idi. İmam (a.s) biatini kaldırıp gitmesini istediysede o, imam Hüseyin (a.s)’dan vazgeçmedi. Tarihçilerin geneli onun ilk toplu hamlede şehid olduğunu söylemektedir. Kabri şehidlerin olduğu yerde Seyyidi Şüheda (a.s)’nın ayak tarafındadır.[[142]](#footnote-142)Adı Bişr İbni Ömer diye de nakledilmiştir.

BEŞİR İBNİ HEZLEM

İmam Seccad (a.s)’ın yarenlerindendi. O imam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’i ile birlikte Şam’dan Medine’ye yola koyulmuştu. Medine’ye yaklaştıklarında İmam Seccad (a.s) onu erken gidip Medine halkına İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetini ve Ehl-i beyt’inin geldiğini haber vermesi için görevlendirdi. Babası gibi şiir yeteneyi olan Beşir, mescidi nebide okuduğu iki beyt şiirle Seyyid-i Şühedanın katledilişinin haberini ve onun Ehl-i beyt’inin gelişini halka şöyle anlattı:

Ey Medine halkı! Artık medinede kalınmaz

Hüseyin katledildi ve gözyaşlarım kurumaz

Onun bedeni Kerbela’da paramparça

Başı ise mızrak ucunda dolaştırılmakta.[[143]](#footnote-143)

Adının Bişr olduğu ve babasının adının Cezlem olduğu da söylenmiştir.

BASRA

Irak’ın önemli ve büyük şehirlerindendir. Erunderud (şattul arap) kenarında ve Hurremşehr yakınlarındadır. Tarla ve hurma bağları boldur.[[144]](#footnote-144) Basra’nın lugattaki manası, sert yer, taşlık yer ve kumluk yerdir. Basra’nın eski adı, Haribe, Tedmur ve Mu’tefike olarak geçmektedir. Kufe ve Basra’ya Erageyn’de diyorlardı. Basra hicretin 14. yılında Ömer İbni Hattab’ın zamanında kuruldu. Buranın kurulması, Kufe’nin kurulmasından 6 ay önceydi. Basra bir müddet de Emevilerin başkenti oldu. Bu şehre Kubbetul İslam ve Hezanetul Arap lakaplarınıda vermişlerdir.

Hz. Ali (a.s) kendi hilafeti döneminde Basra isyancıları ile savaştı. O savaş Cemel savaşı diye meşhurdur. Emirul muminin (a.s) Nehcul Belaga kitabının birkaç yerinde Basrayı ve Basra halkını kötülemiştir: “Allah lanet etsin sana! Ey toprak yönünden en bozuk, çöküp dağılma bakımından en hızlı, azap yönünden en şiddetli olan (Basra). Sende alçak sesli hastalık var. Ey Emir El-müminin! Nedir bu? Diye sorulduğunda, şöyle buyurdu: “Kelam miktarı Yüce Allah’a yalan vardır onda, Ehl-i Beyt’e buğz ve düşmanlık, Allah ve Nebisine karşı düşmanlık, Ehl-i Beyt’e karşı yalanlamaları ve bize karşı dostlukları yalandır.”[[145]](#footnote-145)

Bu cümleler Basra halkının düşünce bozukluğunu ve Ehl-i beyt (a.s)’a karşı tavır aldıklarını göstermektedir. Basra başlangıçta Osman’ın taraftarlarının merkeziydi. Ama Hz. Ali (a.s)’ın hilafet döneminde Şiilerin merkezi oldu. Yine de orada Ehl-i beyt’e karşı kin besleyenler vardı.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin İbni Ali (a.s) öldürüldükten sonra üç şey dışında her şey ve her kes ona ağladı; Basra, Dimeşk ve Hekem İbni As ailesi.[[146]](#footnote-146) Hz. Ali (a.s)’ın Basra valisi olan İbni Abbas’a yazmış olduğu mektup meşhurdur: *“Bil ki Basra şeytanın indiği yer ve fitnelerin tarlasıdır…”[[147]](#footnote-147)*

Aşura kıyamında, imam Hüseyin (a.s) Basra’nın önemli şahsiyetlerinden 6 kişiye mektup yazmış ve onlardan yardım istemişti. Her biri bir grubun reisi olan bu 6 kişi: “Malik İ. Musme, Ehnef İ. Kays, Munzir İ. Carud, Mesud İ. Emr, Kays İ. Heysem ve Ömer İ. Ubeydullah idi. İmam Hüseyin (a.s)’ın mektubunu Basra’ya götüren elçi, İmam’ın hizmetcisi olan Süleyman idi.

Bunlardan bazıları İmam’a soğuk cevaplar verdiler, bazıları İmam’ın elçisini İbni Ziyad’ın yanına gönderdiler. Basra’nın önemli şahsiyetlerinden Yezid İbni Mesud İmam’ın çağrısına lebbeyk dedi ve Arap kabilelerini bir araya toplayarak onları yardıma davet etti. Onlarda sevinerek İmam’a yardım edeceklerini belirttiler. Hemen İmam’a bir mektup yazıp ona yardım edeceklerini belirtti. Ancak bu mektup İmam Hüseyin (a.s)’a Aşura günü bütün ashabının öldürülmesinden sonra ulaştı. Diğer yandan Yezid İbni Mesud İmam’a yardım etmek için hazırlandığında İmam’ın şehadet haberi Basra’ya ulaşmıştı.[[148]](#footnote-148) Yezid ibni Nebit Besri’de iki oğlu ve kölesiyle birlikte imamın çağrısına lebbeyk demiş ve kendilerini Mekke’ye yetiştirmişlerdi. Oradan İmam (a.s) ile birlikte Kerbela’ya geldiler ve şehid oldular.[[149]](#footnote-149) Kerbela şehidlerinden bazıları Basralı olsalarda genel olarak Basra halkı İmam Hüseyin (a.s)’a karşı iyi bir tutum sergilemediler. Ehli beyti koruma yönünden Basra’nın geçmişide pekiyi değildir.

“Bugün Basra halkının geneli isna aşer Şiileridir, bir bölümü de ahbaridir. Şeyhiyye ve sufiyye gibi ğulat olanlarda basrada sakindirler. Bu bölgenin etraf aşiretlerinin çoğu İran asıllıdırlar ve Farsça ile türkçeyide tıpkı Arapça gibi biliyor ve konuşuyorlar.”[[150]](#footnote-150)

BASİRET

Aşura kıyamında Seyyidi Şüheda’nın yarenlerinin fikir ve ameli özelliklerinden biride basiret idi. Din kültüründe ve mearif metinlerinde bazı kimselerden basiret ehli olarak bahsedilmiştir. Bunlar aydın görüşlü, kalben uyanık, hakkı ve batılı, imamı (Allah’ın hüccetini), yolu yordamı, dostu ve düşmanı, mümin ile münafıkı iyice tanıyan kimselerdir. Basiret sahiplerinin gözleri nasıl açıksa kalp gözleride öyle açıktır. Bilinçli ve dikkatli bir şekilde adım atarlar. Tavır ve davranışlarının kaynağı inançları ve dinleridir. Cihadları ve mücadeleleri mektep içindir. Onlar menfaat için, dünya perestlikten, kavimcilik ve cahiliyet üzere veya düşmanın gücü ve hilekâr tebligatlarından etkilenerek hareket etmezler. Basiret ehli bir kimse, yürüdüğü yolu gayet açık bir şekilde görmektedir ve hak olduğunu bilir. Düşmanında batıl olduğuna emindir. Tehditle veya vaadlerle inanç ve cihadlarından vazgeçip kendilerini satmazlar. Kılıçları ve cihadları imanlarından gücünü alır. Tıpkı Hz.Ali (a.s)’ın buyurduğu gibi: “*Basiretlerini kılıçlarına yüklediler.”[[151]](#footnote-151)*

Basiret sahibi kimseler Hz.Ali (a.s)’ın yanında Muaviye ile savaşıyorlardı, onlar İmam Hasan (a.s)’ı da her zaman savunmuş ve onun yanında olmuşlardı, yine bu basiret sahipleri Aşura günü kendilerini imamlarına ve Kuran’a feda ettiler. Basiretleri konuşmalarından, recezlerinden ve verdikleri cevaplardan açıkca anlaşılmaktadır. Seyyid-i Şüheda (a.s)’ın yardım edilmesi gereken, yolunda can verilmesi gereken imam olduğunu, onun düşmanlarının nifak ve küfür ehli olduklarını ve onlarla savaşın müşriklerle savaşmak gibi olduğunu ve mükâfat alacaklarını biliyorlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın, İmam Seccad (a.s)’ın, Hz. Ebulfezl (a.s)’ın, Hz. Ali Ekber (a.s)’in, Beni Haşim gençlerinin ve Eba Ebdillah (a.s)’ın yarenlerinin sözleri basiretlerinin nekadar derin olduğunu göstermektedir. İmam Sadık (a.s) Hz. Abbas’a “ Besireti keskin” Tabirini kullanarak onun nekadar derin görüşlü ve sağlam bir imana sahip olduğunu şöyle ifade etmiştir: “A*mcamız Abbas İbni Ali (a.s) basireti keskin, imanı kuvvetli…” [[152]](#footnote-152) H*z. Abbas (a.s)’ın ziyaretnamesinde şöyle geçer: “Ş*üphesiz ki sen Salihlere iktida ettin ve işlerini basiretle yerine getirdin…”* Hz. Ali Ekber (a.s)’ın İmam’a söylediği şu söz herkesçe bilinir: “*Biz hak üzere değilmiyiz?”* Karşı cephede ise kalpleri körelmiş dünya tutkunları, bir hedefi olmayan aldatılmışlar topluluğu ve cahil kimseler vardı. Bunların basiret gözlerini, haram lokmalar ve Emevilerin tebligatları kapatmış, hakikatleri duyacak kulaklarını da almıştı.

BİTAN

Kufe’nin Mekke’ye doğru olan konaklarından birinin adıdır. Kufe etrafında olup beni esed kabilesine aitdir. İmam Hüseyin (a.s) Kufe yolculuğunda bu konaktan da geçmiştir. Orada bir kervansaray, bir mescit, su ve… Bulunduğu için yolcular istirahat amacıyla orada konaklarlardı.[[153]](#footnote-153)

BEKR İBNİ HEYYİ TEMİMİ

Kerbela şehidlerindendir. O önce Ömer Sad’ın ordusundaydı ancak Aşura günü imam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katıldı ve ilk toplu saldırıda şehid oldu.[[154]](#footnote-154)

BUKEYR İ. HEMRAN EHMERİ

O Yezid’in Kufeli taraftarlarındandı. O Kufe sokaklarında Muslim İbni Akil ile savaşmış ve Müslim’in darbesiyle yaralanmıştı. İbni Ziyad’ın emriyle Müslim’i valilik binasının üstüne çıkaran ve başını bedeninden ayırdıktan sonra bedenini aşağı atan kişi yine bu şahıstır.[[155]](#footnote-155)

BELA VE KERBELA

Bela hem sıkıntı ve zorluk hemde imtihan ve sınama anlamındadır. Genellikle sıkıntı ve zorluk, insanın yaşamında ve dindarlığında sınanması içindir. Kerbela (Kerb ve bela) da en büyük acı ve en büyük sıkıntıların karışımıydı. Hak ve batılın kendi konumunu belirtmek için tarihin en büyük imtihanıydı. Seyyid-i Şüheda (a.s) bu topraklara geldiği zaman “*Buranın adı nedir?”* diye sordu. Kerbela dediklerinde İmam (a.s)’ın gözleri doldu. Sürekli “A*llah’ım, bela ve sıkıntıdan sana sığınırım.”* Diyordu. Kendisinin ve yarenlerinin burada şehit olacağını şu cümlelerle bildirmiştir: “*Burası* *bela ve sıkıntı yeri, burası ineceyimiz yer ve kanımızın döküleceyi yerdir.”[[156]](#footnote-156)*

Bu toprakların bela ve sıkıntılı topraklar olduğunu daha önceleride Allah’ın evliyaları söylemiştir. Hz. İsa (a.s) buradan geçtiğinde hüzünlenmiş ve “Bela ve sıkıntı yeri” demiştir.[[157]](#footnote-157) Birgün Allah resulü kızı Fatıma’ya gelecekte evladı Hüseyin’in şehid olacağını anlatıyordu, o zamanlar Hz. Hüseyin (a.s) daha çocuktu. Hz. Zehra (s.a): “O*ğlumun şehadet yeri neresidir?”* diye sorduğunda, Allah resulü: “Ö*yle bir yerdir ki oraya bela ve sıkıntı yeri denilmiştir. Orası bize ve ümmete (İmamlara) bela ve sıkıntı yurdudur…”* [[158]](#footnote-158)

Eğer Kerbela’yı bir sınama yeri olarak değerlendirecek olursak Eba Abdullah (a.s)’ın ailesinin ve yarenlerinin ihlâsları, fedakârlıkları ve aşkları bütün sıkıntılar ve müsibetler ve şehadetler karşısında ortaya çıkmış, inançlarının sağlamlığı ve makamlarının yüceliği aşikâr olmuştur. Kufeliler, yardım vaadında bulunanlar ve Emevi hâkimleri içinde Allah’ın Hücceti ve peygamberin evladı karşısında bir sınama gerçekleşti. Eba Abdullah (a.s) dindarlığın ortaya çıkması ve belalarla sınanma hususunda zu-husem adlı konaklama yerinde (bir görüşe görede Kerbela’da) şöyle buyurmuştur: *“… Şüphesiz insanlar dünyanın kullarıdır din ise dillerinde dolaşmaktadır. Yaşamları rahat olduğu sürece dindar görünürler. Bela ile sınandıklarında ise dindarlar azalır.”[[159]](#footnote-159)*

Bundan daha zor bir imtihan olabilir mi ki Allah’ın Hüccetini düşmanlar tarafından kuşatılmış bir halde görüp dünya için ya da ölüm korkusundan ona yardım etmemişler! Bundan dolayı yol boyunca cihat ve fedakârlık ruhuna sahip olmayanları İmam (a.s) kendisinden uzaklaştırıyordu çünkü kim İmam’ın yardım istediğini duyupta yardım etmez ise İlahi azaba düçar olacaktı. *“And olsun Allah’a! Kim bizim yardım istediğimizi duysa ve yardım etmez ise Allah onu cehennem ateşine atar”[[160]](#footnote-160)*

Buna ilaveten büyük Kerbela vakıası Ehl-i beyt ve İmam Hüseyin (a.s) için Allah’a yakınlaşma ve dercelerinin yükselmesiydi. Tıpkı Hz. İbrahim’in Hz. İsmail’i kurban etmesi ile sınanmaları ve yine Hz. İbrahim’in Allah’ın emri ile ailesini susuz ve kuru bir çölde yalnız bırakması ve Nemrud’un ateşi ile sınanıp alevlerin içine atılması gibi.

Seyyid-i Şüheda (a.s) da aşk meydanına yetmiş iki kurban getirmişti. Kendiside büyük kurbandı. Onun Ehl-i beyt’i ve evlatlarıda Taf çölünde susuzluk ve bela dalgalarına tutulmuşlardı. Hepsi Kerbela sınavından yüzü ak ve kazanmış bir halde çıktılar. İmam Hüseyin (a.s)’ın son nefeslerinde söylediği şu söz onun rıza ve teslimiyetini en güzel biçimde gösteriyor. *“Allah’ım senin hükmüne razıyım ve senin emrin karşısında teslimim”*  İmam Hüseyin (a.s)’ın kızı Fatime’nin konuşmalarında da Kerbela’nın hem ümmete hem de itrete imtihan vesilesi olduğuna işaret edilmiştir. Ehl-i beyt bu imtihandan yüzü ak çıktılar. Diğerleri ise kaybettiler *“Şüphesiz ki biz Ehl-i beyt’i Allah sizinle imtihan etti ve sizide bizimle imtihan etti. Ve Allah imtihanımızı güzel kıldı.”[[161]](#footnote-161)* Evet, Aşurayı hem bela yönüyle hemde şehitlerin ilahi yönleri olarak inceleyebiliriz. Hüseyin (a.s)’ın ziyaretçiside sıkıntıların, ahu figanların, korkunun ve susuzluğun temsili olarak bunları kendisinde göstermelidir böylece Kerbela, “kerb” ve “bela” olmuş olsun.

Yüreğim kan ol ki iyiler bunu beğenirler

Yüreğim, iyiler kan olmuş yüreği beğenirler

BENİ ESED

Kerbela yakınlarında yerleşmiş olan bir kabilenin adıdır. Aşura’nın ertesi gününde Ömer Sad’ın ordusu gittikten sonra bu kabileden bir grup Ehl-i beyt şehitlerinin tertemiz bedenlerini defnetmek için Kerbela’ya geldiler.[[162]](#footnote-162) Bedenleri tanımadıklarından dolayı ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O esnada İmam Seccad (a.s) gelerek Ehl-i beyt’in ve diğer şehitlerin tek tek isimlerini söyledi Beni Esed kabilesi şehitlerin defnedilmesinde İmam Seccad (a.s)’a yardım ederek kendileri için bir iftihar yarattılar. Dairetul Mearifil Teşeyyuda şöyle gelmiştir:

“Beni Esed, Arap kabilelerinden biridir. Esed b. Hezime b. Medreke evlatlarındandırlar. Bu kabile kameri 61 yılında Kerbela vakasından sonra Seyyid-i Şüheda’nın ve yarenlerinin mübarek bedenlerini defnetme iftiharına ulaşmışlardır. Bir grup ashap, âlim, şair ve imamiyyenin seçkinleri bu kabileden çıkmışlardır. Peygamber (s.a.a)’in bazı hanımlarıda bu kabiledendiler. Bu kabile hicri on dokuz yılında Hicaz’dan Irak’a gitmiş, Kufe’de ve Kerbela yakınlarında olan Ğazeriyye’de yerleşmişlerdir. Arapların savaşçı kabilelerinden sayılmaktaydılar Kufe’nin inşasında bu kabile Kufe mescidinin güneyinde bir mahalleyi kendilerine ihtisas etmişlerdi. Hicri otuz altı yılında Hz. Ali (a.s)’ın yanında yer alarak Cemel savaşına katıldılar. Atmış bir yılında da Aşura kıyamında üç gruba bölündüler. İmam’ın yanında olanlar, İmam’ın karşısında olanlar ve tarafsızlar. Habib İ. Mezahir, Enes İ. Hers, Müslim İ. Evsece, Kays İ. Musahhar, Muge İ. Semame ve Emr İ. Halidi Seydavi İmamın yanında yer alanların başında geliyorlardı. Hermele B. Kâhili Esedi (Ali Esğerin katili) İmam’a muhaliflerin başı idi. Üçüncü grubun (tarafsızların) kadınları savaş meydanında şehitlerin cenazelerini görünce, çok etkilenmiş ve cenazelerin defnedilmesi için erkeklerine haber verdiler. Önce, kazma kürek alarak kadınlar Kerbela’ya doğru yola koyuldular. Bu manzarayı gören Beni Esed kabilesinin erkeklerinin vicdanları uyandı ve onlar da kadınların peşi sıra İmam ve yarenlerinin mübarek cenazelerini defnetmek için işe koyuldular. Onların bu fedakârlıkları, meşhur olmalarına sebep oldu. Şialar o günden sonra bu kabileye karşı sevgi ve saygıyla bakmışlardır.[[163]](#footnote-163)

# ÜMEYYE OĞULLARI

Soyları Abdu Şems’in evlatlarından Ümeyye B. Half’e dayanan Kureyş tayfalarından biridir.

Ümeyye, Peygamber Efendimizin (s.a.a)’in en katı düşmanlarındandı. Ümeyye oğullarının hepsi, Haşim oğullarına karşı kin duyar ve muhalefet ederlerdi.[[164]](#footnote-164) Peygamber Efendimiz (s.a.a)’e karşı, Hz.Ali (a.s)’a, İmam Hasan (a.s)’a, İmam Hüseyin (a.s)’a ve diğer İmamlara karşı çeşitli zulümlerle düşmanlıklarını sergilemişlerdir. Allah Resulü (s.a.a), Ümeyye oğullarını lanetlemiştir. Kuran’ı Kerim’de (İsra–60) geçen “lanetlenmiş ağaç”, Ümeyye oğullarıdır diye tefsir edilmiştir.[[165]](#footnote-165)

Bu aile, peygamber evlatlarına karşı çok katı bir düşmanlık besliyordu. İslamın ilk savaşlarında bu ailenin büyükleri, Müslümanların kılıcından geçmişti. Hz. Ali (a.s) ve evlatlarına karşı, onca kin duyan Muaviye ve Yezit’te bu ailedendir. Ümeyye oğulları, hicri 41. yıldan Muaviye ile başlayıp hicri 132. yıla kadar hükümetlerini sürdürdüler ve merkezleri Şam’dı. Tıpkı Rum ve Fars hükümetleri gibi, bunlar da gösteriş ve eğlenceye çok düşkündüler. Muaviye, Yezit, Mervan, Abdulmelik, Velit, Süleyman, Ömer b. Abd-ul aziz ve Hişam, Ümeyye oğullarından bazı halifelerdir. Ebu Müslim Horasani’nin kıyamı hadisesinde, Mervan Hımar ile bu silsile kesilmiştir.[[166]](#footnote-166) Ümeyye oğullarının hükümeti bin ay sürmüştür.[[167]](#footnote-167) Bu süreç İmam Hasan (a.s) zamanından, Seffah’ın hükümete geçtiği dönem arasındaki zaman zarfıdır. Yani tam doksan yıl, onbir ay ve on üç gün. Bazıları “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” ayetini, onların bin aylık hükümetleri olarak te’vil etmişlerdir.[[168]](#footnote-168) Osman’ın hilafete geldiği ilk gün, Ebu Süfyan ona şöyle tavsiyelerde bulundu: “Temim ve Adi ( Ebu Bekir ve Ömer’in kabileleri) kabilelerinden sonra şimdi hükümet senin eline geçti. Bu hükümeti tıpkı bir top gibi Ümeyye oğulları arasında elden ele dolaştırın. Bu saltanattan başka bir şey değildir. Ben cennete de cehenneme de inanmıyorum.”[[169]](#footnote-169)

Emeviler, Allah Resulü (s.a.a)’in sünnetini değiştirdiler. Zaten Peygamber Efendimiz bunu daha önce şu şekilde haber vermiştiler: “Sünnetimi ilk değiştirecek olan kişi, Ümeyye oğullarındandır.” Emevilerin Allah’a, kıyamete ve vahye inanmadıklarını Yezid’in şu şiiri açıkça ortaya koymaktadır:

Haşimiler hükümetle oynadılar

Yoksa ne haber gelmiştir ne de bir vahiy! [[170]](#footnote-170)

Ziyereti Aşura’da Ebu Sufyan ailesinden, Ziyad ailesinden, Mervan ailesinden ve Ümeyye ailesinden bahsedilmiş ve onlara lanet edilmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ın Yezid’e biat etmesini ısrarla isteyen Mervan’ın cevabında, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ceddimden duydum ki, “hilafet Ebu Sufyan soyuna haramdır” diye buyuruyordu.”

BENİ CU’DE

İmam Hüseyin (a.s)’a mektup yazan Kufe kabilelerinden birinin adıdır.

BENİ HAŞİM

Allah Resulünün de o soydan geldiği, Abdu Menaf oğlu Haşim’in evlatlarıdır. Peygamberimizin ehli beytine, bundan dolayı Haşim oğulları denmektedir. Haşim ve dedeleri, Araplar arasında saygın bir konuma sahiptiler ve Allah Resulü (s.a.a) de bu ailedendir. İmam Hüseyin (a.s) da Aşura günü okuduğu recezlerden birinde bu değerli nesebe değinerek bununla iftihar ettiğini şöyle belirtmiştir:

Ben Haşimoğullarından hayırlı Ali’nin oğluyum

İftihar edeceğim zaman, iftihar olarak bu bana yeter.

Ümeyyeoğulları her zaman Haşimoğullarına karşı kin besliyor ve düşmanlık ediyorlardı. Bu durum diğer imamlarımız döneminde de aynıydı. Kerbela hadisesi, Emeviler’in Haşimiler’e karşı duydukları kin ve nefretin doruk noktasıydı. Oysa Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Haşimoğullarına buğzetmek, nifak belirtisidir.”[[171]](#footnote-171)

Yezid, İmam Hüseyin (a.s)’ı şehid edip ehli beytini de esir ettikten sonra, kutlama meclisinde sopayla Hz. Hüseyin’in dudaklarına vuruyor ve şöyle diyordu: “Haşimiler hükümetle oynadılar, yoksa ne haber gelmiştir ne de bir vahiy! Eğer Muhammed’in evlatlarından intikam almazsam, ben de Handef soyundan değilim…”[[172]](#footnote-172)

ELMA KOKUSU

“Şehitlerin türbesinden elma kokusu geliyor.” Kerbela şehitlerinin ziyaretine sabah erkenden gidenlerin, cennet elma’sının kokusunu aldıkları meşhurdur. Bu söz, bir hadise dayanmaktadır. Bihar-ul Envar’da şöyle geçer:

“Cebrail’in Peygamber Efendimizin huzurunda olduğu bir sırada İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s) oraya geldiler. Cebrail, Dihyeyi Kelbi sıfatındaydı ve bu iki aziz, onun etrafında dönüyorlardı. Cebrail elindeki elmayı, armutu ve narı onlara hediye etti. Onlar sevinçle bu meyveleri Peygamber Efendimize sunduklarında, Allah Resulü (s.a.a): “Bunları anne ve babanıza götürün” diye buyurdular. Onlar, meyveleri eve götürdüler ve Peygamber Efendimiz gelene dek o meyvelere el sürmediler. Peygamber Efendimiz oraya geldiğinde hep beraber o meyveleri yediler ancak ne kadar yeselerde meyveler bitmiyordu. İmam Hüseyin (a.s) şöyle naklediyor: “Annem Fatıma hayatta olduğu sürece, o meyveler de vardı. Ancak annem dünyadan göçünce nar da kayboldu. Babam Ali de dünyadan göçünce bu sefer armut kayboldu. Elma ise hâla duruyordu. Kerbela’da suyu bize kapattıklarında o elmayı kokluyordum. Susuzluğum iyice şiddetlendiğinde ise o elmayı bir kere ısırdım.”

İmam Seccad (a.s) şöyle buyuruyor: “Babam bu sözleri şehadetinden bir saat önce buyurmuştur. Şehid olduktan sonra savaş meydanından elma kokusu geliyordu. O elmayı aradığımızda kaybolmuş olduğunu gördük ama kokusu hâla vardı. Babamın kabrini ziyaret ettiğimde elma kokusunun oradan geldiğini gördüm. Şialarımızdan kim o elmanın kokusunu almak istese, sabah vakti babamı ziyaret etsin. Eğer ihlâsla ziyaret ederse, elma kokusunu alacaktır.”[[173]](#footnote-173)

# BEYZA

Kufe yolu üzerindeki bir konaklama yerinin adıdır. Yerbuoğullarına ait olup, Uzeyb ve Vagıse arasındadır. İmam Hüseyin (a.s) bu geniş topraklarda Kufe ordusuyla karşılaştı ve Hürr’ün ordusuna karşı meşhur hutbesini burada okudu: “Ey insanlar! Allah’ın Resulü şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’ın haramını helal sayan zalim bir sultan görse…”[[174]](#footnote-174)

İşte burada Nafi b. Hilal ve Bureyr b. Huzeyr kalkıp İmam’a yardım ve onu himaye etme hususunda hutbeler okudular.

Sonra İmam (a.s) hareket emri verdi ve Uzeyb’e doğru yola koyuldular.[[175]](#footnote-175) Beyza, beyaz ve kurak yer anlamındadır.

# BİAT

Kerbela hadisesinde, düşmanın yegâne çabası, Hüseyin b. Ali’nin Muaviye oğlu Yezit’e biat etmesiydi. İmam Hüseyin (a.s) da bunu kabul etmeyerek şehit oldu.

Biat kelimesi, anltlaşma ve söz vermek anlamına gelmektedir. Araplar arasında biatinden dönmek, çok çirkin bir iş sayılırdı. Herhangi birine biat etmek, onu onaylamak, imzalamak ve ona itaat etmek anlamına gelirdi. Biat etmemek ise, resmi olarak karşıdakini tanımamak sayılırdı. İslam dininin ilk döneminde de mevcut hükumeti kabul etmek ve ona itaat etmek anlamına gelirdi. Böylece biat edenin halifenin taraftarı olduğu anlaşılırdı. Biatinden dönenin ise, canı ve haysiyeti tehlikeye düşerdi.

İslam tarihinde, Akabe biati, Rıdvan biati ve… gibi biatler görülmüştür. Kuran-ı Kerim, insanların peygambere biatlerini Allah’a biat olarak nitelemiştir. “Sana biat edenler, gerçekte Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği sözün gereğini yerine getirirse, pek yakında (Allah) ona büyük bir mükâfat verecektir.”[[176]](#footnote-176) Ve yine mümin kadınların peygambere biatini Kuran-ı Kerim’de şöyle okuyoruz: “Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah’a bir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri ve bir iyilikte sana karşı gelmemeleri konusunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve Rahimdir.”[[177]](#footnote-177)

Biat, karşı tarafa sonuna kadar vefalı kalınacağına dair yemin etmek anlamına gelmektedir. Elini, valinin veya emirin elinin üzerine koymak, biat olarak kabul edilirdi. Bu, rehberin seçimini değil hükumetini sağlamlaştırma yöntemidir. Biat konusunda, Ali (a.s) Nehcul Belağa’da şöyle buyurmuştur: “Allah’a isyan ederek, kula itaat edilmemelidir.” Bu konuya hadis kitaplarında, genişçe yer verilmiştir. Çünkü hem İslam toplumunu hem de siyasi düzeni tamamen etkileyen bir konudur. [[178]](#footnote-178) İşte bu yüzden, İslam peygamberinin vefatından sonra hükumet lehine insanlardan biat almak, siyasi açıdan fevkalade önemli ve hassas bir mevzuydu. Ali (a.s)’ın ve onun has yarenlerinin, biat etmeleri hususunda ısrarla diretmelerinin sebebi buydu. Osman’ın ölümünden sonra, yine halkın biat etmesiyle Ali (a.s) halife oldu. Muaviye’nin henüz hayatta olmasına rağmen Yezit için zorla ve tehditle halktan biat alması, Emevi saltanatının en utanç verici özelliklerinden biriydi. Elli dokuzuncu yılda Muaviye, Şam halkından meşhur kabilelerden Yezit’in veliahtliği hususunda biat almış ve bu biat mektuplarını diğer şehirlere de yazmıştır. Elbette birçok kimse bu duruma itiraz etmiştir. Ancak bu itirazlar, şiddet uygulanarak bastırılmıştır. [[179]](#footnote-179)

Muaviye’nin ölümünden sonra, Yezit Medine valisine bir mektup yazarak her ne pahasına olursa olsun Hüseyin b. Ali’den biat almasını istedi. İmam Hüseyin (a.s) da Yezit’i hilafet makamına layık görmediği için, bit etmeyerek şöyle buyuruyordu: “Benim gibi birisi, Yezit gibi birisine asla biat etmez.” Seyyid-i Şüheda’nın Mekke’de olduğu bir dönemde, Kufelilerden ardıardına mektupların gelmesi üzerine imam (a.s), Müslim B. Akil’i oraya gönderdi. Kufeliler, imamın elçisine biat ettiler. Müslim’e biat edenlerin sayısını on sekiz binden, yirmi beş bine kadar yazmışlardır.[[180]](#footnote-180)

İmam’ın veya valinin biati kaldırması, biat edenleri serbest bırakmak anlamına gelirdi. İmam Hüseyin (a.s), Aşura’dan bir önceki gece bir hutbe okuyarak yarenlerinin vefalarını övmüş ve onlar için Allah’tan mükâfat dilemiştir. Sonra gecenin karanlığından faydalanarak oradan gitmekte serbest olduklarını ve biatini onlardan kaldırdığını şu cümlelerle beyan buyurmuştur: “Bilin ki size izin verdim. Hep birlikte kalkın ve gidin. Benden yana üzerinizde bir vebal yoktur. Bu gece karanlığını kendinize örtü edinip gidin.”[[181]](#footnote-181) Elbette imam’ın yarenleri bir bir ayağa kalkarak heyecan verici sözleriyle vefadarlıklarını dile getirdiler ve o gece hiç kimse orayı terketmedi. Müslim b. Evsece’nin, Zuheyr’in, Müslim B. Akil’in çocuklarının ve diğer yarenlerinin o geceki konuşmaları meşhurdur.[[182]](#footnote-182)

## GUSÜLSÜZ VE KEFENSİZ

Seyyid-i Şüheda (a.s) için (Gusülsüz ve kefensiz cenazesi üç gün yerde kalan şeklinde) mersiyelerde anlatılan vasıflardandır. Rivayette İmam’ın başsız bedeninin gusülsüz ve kefensiz bir şekilde üç gün boyunca yerde kaldığı zikredilmiştir. [[183]](#footnote-183)

## İKİ NEHİR ARASI

Irak topraklarında, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve bir zamanlar çok bereketli bir yeri ifade eder.

## VEFASIZLIK

Kufe halkının özelliklerinden sayılmıştır. Çünkü hem Ali b. Ebu Talip’e hem İmam Mücteba’ya, hem Müslim B. Akil’e ve hem de İmam Hüseyin’e biat ettikten sonra, sözlerinden dönerek vefasızlık etmişlerdi. Mektup yazarak davet ettiler ve sonra onlara kılıç çektiler. Kufelilerin bu özelliği, daha önce de birçoklarının dikkatini çekmiştir. İmam Hüseyin (a.s), Kufe’ye gitmeğe karar verdiğinde birçok insan İmam’a Kufelilerin vefasızlığını hatırlatmıştır. İmam Hüseyin (a.s)’ın bizzat kendisi de Aşura günü bu noktaya deyinerek şöyle buyurmuştur: “Ey Kufeliler, vay olsun size! Ne kötü bir iş yaptınız! Bizi yardıma çağırdınız, çağrınıza icabet edip yanınıza geldiğimizde ise, bizimle beraber olan kılıçlarınızı yine bize karşı çektiniz…”[[184]](#footnote-184)

Kufeli kelimesi, insanların zihninde vefasız kelimesi ile aynı redifte yer alırdı. Hz. Zeynep (s.a) da Kufe’deki hutbesinde, Kufelilere şöyle hitap etmişti: “Ey Kufeliler! Ey hile ehli ve ahdini bozan topluluk!” ki bu onların riyakâr, hilekâr ve nifak ehli olduklarına işarettir.

İslam inkılâbının gerçekleşmesinden sonra ve savaş günlerinde İran halkının sloganı şu idi: “Biz Kufeli değiliz ki imam yalnız kalsın. Biz Kufeli değiliz ki Ali yalnız kalsın.”

## KABRİN AYAK KISMI

Hz. Ali Ekber’in kabri, İmam Hüseyin’in kabrinin ayak kısmında olduğu için, İmam’ın zerihi altı köşeden oluşmaktadır. Ziyaret esnasında kabrin ayakucunda durup Ali B. Hüseyin’in ziyaretini okumak müstehaptır. Bu ziyaret dua kitaplarında mevcuttur.[[185]](#footnote-185)

## BAYRAK

Çeşitli renklerdeki bayraklar, özellikle de siyah bayrak, belli bir heyetin nişanesidir. Bayrak, geçmişte genellikle savaş meydanlarında ve askeri birliklerde kullanılıyordu. Sonraları her toplum kendine has bir bayrak oluşturdu. İmam Hüseyin (as)’ın mateminde siyah bayrağın önemli bir yeri vardır. Matem günlerinde ve Aşura günü evlere, mağazalara, halkın geçtiği güzergâhlara matem belirtisi ve göstergesi olarak siyah bayraklar asılır. Bunun da duygusal anlamda büyük bir etkisi vardır. “... Yarım metre uzunluğunda bir sopa ve yarım metre büyüklüğünde bir bayrak ile Şehitler Efendisinin matem meclisinde nice büyük duygu seli yaratılabilinir. Bunun bir örenği daha hiçbir yerde görülmemiştir; zira her ne kadar küçük de olsa bir topluluğu bir araya getirerek onların duygularını kabaratmak çok büyük zahmetlerin ardı sıra gelecektir.[[186]](#footnote-186) Taziyedarların her birinin kendine has bayrak ve nişaneleri olup halk arasında sürekliliği olan bir sünnettir.

## MEKKE’YE SIĞINMAK

Allah’ın haremi, güvenli ve mukaddestir. Kim oraya sığınırsa, güvendedir. Her ne kadar insanlar bu hükmü uygulamaya geçirmediyse de Allah’ın Mekke hakkındaki hükmü budur. İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’ye yolculuk yapmasının sebeplerinden biri de haremin güvenliğinden faydalanmak istemesiydi. Mekke valisi Amr b. Said Eşdek İmam’a: “Mekke’ye gelmenin sebebi nedir?” diye sorduğunda İmam: “Allah’a ve bu eve sığınmaktır”[[187]](#footnote-187) diye buyurdu.

İmam (a.s), Amr b. Said’in bir grupla beraber kendisini öldürme niyetinde olduğunu anlayınca, Mekke’nin ve Allah’ın hareminin hürmetini korumak amacıyla o mukaddes mekândan ayrılarak şöyle buyurdu: “Bir karış dahi ordan uzakta öldürülsem, benim için daha sevimlidir.” [[188]](#footnote-188) Böylece herkese Emevi yönetiminin Allah’ın evine dahi saygı göstermediğini ifade etmiş oldu.

## ESKİ GÖMLEK

Düşmanların Kerbela’da yapmış oldukları en kötü şeylerden biri de İmam Hüseyin (a.s)’ın üzerindeki elbiseleri de alarak, o mübarek bedenini çölün ortasında çıplak bir vaziyette bırakmalarıydı. İmam Hüseyin (a.s), böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için meydana çıkmadan önce, çadırların yanına gelerek kız kardeşi Zeynep’ten çok eski bir gömlek ve pantolon isteyerek şöyle buyurdu: “Bana öyle bir elbise getirin ki kimse ona tamah etmesin. Onu elbiselerimin altından giyeceğim. Böylece ölümümden sonra çıplak kalmayayım.”[[189]](#footnote-189) Sonra da o elbiseleri kendi elleriyle parçaladı ve üzerine giydi. Böylece kimse o elbiselere tamah etmeyecek ve mübarek bedeni çıplak kalmayacaktı. Ama Ebcer b. Kâb İmam’ın şahadetinden sonra, üzerindeki elbiseyi aldı ve onu Kerbela’da çıplak bir şekilde bıraktı. O günden sonra iki eli birden kurudu. Tıpkı kuru bir ağaç parçası gibi oldu. [[190]](#footnote-190)

………………………………(şiir)

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN ŞEHİT EDİLECEĞİNDEN ÖNCEDEN HABERDAR OLMASI

Şia inançlarının esaslarına ve rivayetlerine göre, imam Hüseyin (a.s) şehit olacağını önceden biliyordu. Sadece Medine’den Mekke’ye giderken veya Mekke’den Irak’a giderken değil, yıllar öncesinden şehit olacağını biliyordu ve Allah Resulü (s.a.a) bunu bildirmişti. İmam’ın doğduğu ilk gün dahi, Aşura günü şehit edileceği gündemdeydi ve biliniyordu. Hatta geçmiş peygamberler zamanında dahi imam Hüseyin’in yani son peygamaberin evladının Kerbela’da şehit edileceği açık bir şekilde biliniyordu. Bu konuda birçok hadis mevcuttur. Hadislerde geçtiği üzere bu konu Hz. Âdem’e, Nuh’a, İbrahim’e, Zekeriya’ya, İsmail’e, Musa’ya, İsa’ya ve… bildirilmişti.[[191]](#footnote-191)

İmam Ali (a.s), Kerbela’dan geçerken ağlamaya başladı ve şöyle buyurdu: “Burası bineklerinin duracağı yer, burası kanlarının döküleceği yer…”[[192]](#footnote-192) Cebrail, Peygamber efendimiz (s.a.a)’e : “Ümmetin senden sonra Hüseyin’i öldürecek…”[[193]](#footnote-193) diye bildirmiştir.

……………………………………..(şiir)

Hatta geçmiş Semavi kitaplarda dahi bu olay zikredilmiştir ve bazı kilise ve Yahudi mabedlerinde Kerbela hadisesiyle ilgili şiirler mevcuttur. Mesela İmam Hüseyin (as)’ın mübarek başının götürüldüğü kilisenin duvarında şöyle yazılıydı:

“Hüseyin’i öldüren bir ümmet,

Hesap günü ceddinden şefaat mi umar?”[[194]](#footnote-194)

# TASUA

Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Hicretin 61. yılının Tasua’sında imam Hüseyin (a.s) ve yarenleri Kufe ordusu tarafından muhasaraya alınmıştı. Öyle bir gündü ki, Ehl-i beyt’e suyu bile kapatmışlardı. Bütün yollar imama yardımcı gelmesin diye kontrol altında tutuluyordu. Ömer Sad’ın ordusunun tehditleri daha ciddi bir hal almış ve çadırlara doğru saldırmaya hazırlanıyorlardı. Tasua günü öğlenden sonra Ömer b. Sad, İbni Ziyad’dan aldığı emir üzere imam Hüseyin (a.s) ile savaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Ordudan bir grup, imamın çadırlarına doğru hücuma geçti. İmam (a.s), çadırının yanında kılıcına yasloanarak oturmuştu. Zeynep (s.a) hücuma geçen askerlerin seslerini işitince, çadırının önünde hafifçe uyuklayan İmam Hüseyin (a.s)’ın yanına gelerek onu uyandırdı ve imam (a.s), o anda gördüğü rüyayı şöyle anlattı: “Allah Resulü bana: “Bize kavuşacaksın” dedi.” İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Abbas’ı o geceliğine mühlet verilmesi ve o geceyi namaz ve ibadetle geçirebilmesi için birkaç yareniyle birlikte çadırlara saldıran grubun yanına gönderdi. Böylece savaş bir gün sonrasına ertelenmiş oldu.[[195]](#footnote-195)

İmam Sadık (as), İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura gününde muhasaraya alınması hakkında şöyle buyurmuştur: “Tasua, öyle bir gündür ki Hüseyin ve ashabı, o gün muhasaraya alınmıştı. Şam ordusu, onların aleyhlerinde birleşmişti. İbni Ziyad ve Ömer Sad, o kadar atlının bir araya toplanmasına sevinmiş ve o gün Hüseyin ve yarenlerini güçsüz görmüşlerdi. O gün, artık kimsenin Hüseyin’e yardım etmeyeceğini ve Iraklıların da ona destek çıkmayacaklarını kesin olarak anlamışlardı.[[196]](#footnote-196)

TEBLİĞ VE ASKERİ AÇILARDAN TAKTİKLER

Aşura gününde İmam Hüseyin (a.s) tarafından hem tebliğ olarak hem de askeri olarak çeşitli taktiklerin uygulandığını görmekteyiz. Askeri taktikler, savunma ve hücum amaçlı taktiklerdir. Tebliğ yöntemleri ise, ister İmam’ın hayatta olduğuı dönemde olsun, ister şehadetinden sonra halkı aydınlatmak ve bu hareketten en fazla sonucu elde etmek içindi. İmam’ın Kerbela’da bir savaşçı olarak bütün savaş taktiklerini bildiği ve bütün tebliğ yöntemlerini uyguladığı konusunda şüphe yoktur. Aşağıda vereceğimiz örneklerde de o duygusal ortamda, İmam’ın almış olduğu tedbir ve önlemlerle idare etme kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğu anlaşılmaktadır.

ASKERİ TAKTİKLER

1- Kendini koruma: İmam Hüseyin (a.s), Muaviye’nin ölümünden sonra Medine valisi Velid b. Utbe’nin yanına gideceği zaman, Beni Haşim gençlerinden bir grubu silahlandırarak yanında götürmüştü. Onlar kılıçlarını elbiselerinin altına saklamışlardı. İmam (a.s) onlara dışarıda beklemelerini ve sesi yükseldiğinde içeri girmelerini emretmişti. [[197]](#footnote-197) Bu tedbir, Velid tarafından gelebilecek her türlü tehlikeyi önlemiş oldu. Orda bulunan Haşimi gençlerinin sayısı otuz kişiye kadar rivayet olunmuştur.[[198]](#footnote-198)

2- İstihbarat: İmam Hüseyin (a.s), ailesi ve yarenleriyle birlikte Medine’den Mekke’ye doğru hareket edeceği zaman, kardeşi Muhammed Hanefiyye’yi gelişen olaylardan kendisini haberdar etmesi için Medine’de bıraktı. İmam (a.s), Muhammed hanefiyye hakkında “Ayn” (haber ulaştırma görevlisi) tabirini şu şekilde kullanmıştır: “Ve senin Medine’de kalmanda bir sakınca yoktur. Böylece benim için haberci ol ve onların yaptığı hiçbir şeyden beni habersiz bırakma.”[[199]](#footnote-199)

3- Kendisine Yönelik Hazırlanan Suikasti Başarısız Kılması: İmam Hüseyin (a.s)’a Yezit’in, Amr b. Said komutanlığında bir gruba kendisini öldürme emri verdiği haberi gelince, İmam (a.s), bu suikasti başarısız kılmak ve Mekke’nin saygınlığını koruyarak orada kan dökülmemesini sağlam için, Haccını Umreye çevirerek Zilhicce’nin sekizinci gününde Mekke’den ayrıldı. [[200]](#footnote-200)

4- Gelişmeler Hakkında İstihbarat: Bir rehberin kesin kararlar alma noktasında düşman tarafında gelişen olaylardan haberdar olması çok önemlidir. İmam Hüseyin (a.s), sürekli Kufe’de olan bitenleri araştırıyordu. Kufe’deki gelişmeleri şu yollarla elde ediyordu:

a) Kufe’den gelen ve olaylara bizzat tanık olan yolculara sorarak öğreniyordu. Örneğin, Buşr b. Ğalib ile Irak’ta karşılaşması ve ondan gelişen olaylar hakkında bilgi edinmesi gibi veya Ferazdak ile başka bir konaklama yerinde gelişen olaylar hakkında görüşmeleri gibi…

b) Yemen’de, Basra’da ve Kufe’deki yandaşlarına mektup yazarak gelişen olaylar ve halkın yaklaşımı hakkında bilgi topluyordu. Edindiği bu bilgileri, gerekli gördüğü durumlarda düşman askerlerine de açıkça bildiriyordu.

5- Düşmana giden yardımları Engelleme: İmam (a.s), Irak yolunda, Ten’im denilen bir konaklama yerinde Yemen’den Şam’a giden ve Yezit için kıymetli mallar götüren bir ticaret kervanıyla karşılaştı. O malların Yezit için götürüldüğünü öğrenince, malların hepsine el koydu. Böylece, o yolun Yezit’in ticaret kervanları için emniyetli olmadığı mesajını vermek istiyordu. Sonra kervanda bulunanalara dönen İmam Hüseyin (a.s), şöyle buyurdu: “Bizimle Irak’a gelmek isteyenin mallarını kendisine verip, iyi davranacağız. Bizden ayrılmak isteyene de buraya kadarki masrafını vereceğiz.” böylece bazıları İmam ile beraber kaldı, bazıları da ayrıldı.[[201]](#footnote-201) İmam Hüseyin (a.s), böylece hem Yezit hükümetine iktisadi zarar vermiş oldu hem de düşman tarafından kendisine yandaş edinmiş oldu.

6- Güç Toplaması: İmam Hüseyin (a.s), her fırsattan en güzel şekilde yararlanarak kendisine yandaş ediniyordu. Örneğin, Zerud adı verilen konaklama yerinde, Zuheyr b. Kayn ile yaptığı görüşme gibi… Zuheyr ilk başta İmamla karşılaşmak bile istemiyordu. Ancak İmamla yüzyüze gelip konuştuktan sonra, onun en vefalı yarenlerinden biri oluverdi ve Aşura günü büyük kahramanlıklar gösterdikten sonra şehit oldu.

7- Ordusunu boş emeller peşinde koşanlardan temizlemesi: İmam Hüseyin (a.s), Kerbela’ya giderken defalarca kez olacakları haber vererek ordusundaki amaçsız, itaat etmeyen, dünyaperest ve ganimetten başka hedefi olmayan kimseleri temizlemiştir. Böylece, sadece şahadet âşıkları, kendisine itirazsız itaat edecek kimseler ve ihlâslı kimseler kendisiyle birlikte kaldılar. Zubale adı verilen konaklama yerinde yapılan bu tasfiye bu girişimlere bir örnektir. O konaklama yerinde bir grup İmam’ı terk etti. [[202]](#footnote-202) Ancak Tasua gecesi, kimse İmam’ı terk etmedi.

8- Çadırları Kurarken Savaş Stratejisine Göre Hareket Etmesi: İmam Hüseyin (a.s), Kerbela’ya geldiğinde çadırları birbirine yakın bir şekilde kurmalarını emretti. Öyle ki çadırların ipleri birbirlerinin arasından geçiyordu. Böylece kendileri çadırların önünde duracak ve böylece arkadan gelecek bir saldırıya karşı kendilerini korumuş olacaklardı.[[203]](#footnote-203)

9- Orduyu Organize Etmesi: İmam Hüseyin (as), Aşura sabahı, sabah namazından sonra Zuheyr b. Kayn’ı sağ kanadın komutanı, Habib b. Mezahir’i de sol kanadın komutanı olarak görevlendirdi. Bayrağı da Ebulfazl Abbas’a verdi. Tasua gecesi, çadırların arkasında düşman saldırısını engellemek amacıyla kazdıkları hendeğe, Aşura günü odun doldurarak yaktılar.[[204]](#footnote-204)

10- Düşmanı Engellemek: Aşura günü, düşman ordusu arkadan saldırmak istiyorlardı. Ancak çadırların birbirlerine bitişik bir şekilde kurulmuş olması ve imamın ayernlerinden üç dört kişinin arkadan gelecek saldırılara karşı görevlendirilmiş olması, düşmanın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Ömer Sad, çadırların yakılmasını emrettiğinde imam Hüseyin (as): “Bırakın yaksınlar. Böylece arka taraftan bize yaklaşmaları asla mümkün olmayacaktır”[[205]](#footnote-205) diye buyurdu. (Tabi o anda çadırlar boştu). İmam’ın dediği gibi de oldu. İmam, ashabını bir tepenin yanına getirip, tabii yollarla arkadan gelecek saldırıyı engellemiş oldu. Önce de bahsettiğimiz gibi hendeklerin kazılaması ve bu hendeklerin ateşe verilmesi bu önlemlerden bir kaçıydı.

11- Tasua gecesi Namaz ve İbadet İçin Mühlet İstenmesi: Gerçi İmam’ın namaz ve ibadet için mühlet istemesi manevi bir iş olarak algılanabilir ama o gece, yarenlerinin psikolojisini ve manevi gücünü zirveye ulaştırma noktasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu da aslında bir savaş taktiğiydi. Hele özellikle yarenlerine cennetteki yerlerini göstermesi, onların tamamen şahadet için sabırsızlanmalarına neden olmuştu. Öyle ki öleceklerini bile bile birbirleriyle şakalaşıyorlardı. O gece, imamın ve yarenlerinin ibadet ettiklerini, namaz kılıp kuran okuduklarını gören Ömer Sad’ın ordusundaki bazı kimseler, tövbe edip imamın ordusuna katılmışlardır.

12- İmam (a.s), yarenlerini yitirdikten ve tek başına kaldıktan sonra bile savaş stratejisine bağlı kalmış, sürekli düşmanın zayıf anını kollayarak hücum etmiştir.[[206]](#footnote-206)

13- Kufe’deki İmam taraftarları, bütün yolların kapatılmasından dolayı, İmam (a.s)’a ulaşma çabası içerisinde, taktik olarak Ömer Sad’ın ordusuna katıldılar. Kerbela’ya gelince de Ömer Sad’ın ordusundan ayrılarak İmam (a.s)’ın saflarına katıldılar.

14- İmam (a.s)’ın askerleri, çadırları yay şeklinde kurmuş, kendileri de çadırların hemen önünde mevzilenmişlerdi. Böylece hem arkadan gelecek saldırıları betaraf etmişlerdi, hem de yanlardan gelecek saldırıların önünü kesmişlerdi. Saldırmak isteyen mecburen önden saldırmak zorunda bırakılmıştı.

KERBELA’NIN ÖZELLİKLERİ

* Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınındadır.
* Dicle sol tarafında Fırat ise sağ tarafındadır.
* Su ve hava yönünden Irak’ın oldukça sıcak ve kurak bir bölgesinde yer alır.
* Su kenarları hariç genellikle kumlarla kaplı bir çöldür.
* El Game nehrinin kenarında hurma ağaçları mevcuttur.
* El Game nehri Fırat’ın bir koludur ve Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın çadırları o nehre yakın bir yerdeydi.
* Düz bir ovadan ziyade tepeciklerden oluşan bir bölgedir.
* Yaz mevsiminde kendine has, şiddetli bir sıcağı vardır.
* Kerbela, Fırat yakınında bir çöldür.
* Coğrafi olarak ele alacak olursak, o dönemde Kerbela, kör bir noktaydı. Yani siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel bakımdan dikkate alınmayan bir yerdi.

PSİKOLOJİK TEBLİĞ YÖNTEMLERİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın ve ailesinin Aşura’ya kadar ve Aşura günü uygulamış olduğu yöntemler, hem kendi yarenlerine, kendisini sonuna kadar yalnız bırakmayacak şekilde güç vermiştir, hem de Kufe ordusu içerisinde şiddetli sarsıntı yaratmıştır. Öyle ki, düşmanın bütün tebliğ girişimleri suya düşmüştür. Tebliğ yöntemlerine örnek verecek olursak;

1- Yezit’in hilafetinin meşru sayılmaması: İmam Hüseyin (a.s), Yezit hükümetine karşı aldığı bu tavırla, sessizliği bozmuş ve Yezit yandaşları içerisinde çatlak seslerin çıkmasına ve Yezit hükümetine karşı şüphe uyanmasına neden olmuştur.

2- Kerbela Şahitleri: İmam Hüseyin (a.s)’ın kendisiyle birlikte ailesini, çoluk çocuğunu götürmesi, onların olayları yakından görmelerine, canlı şahit olmalarına bu vesileyle de sonradan yapılmak istenen tahrifleri önlemesine neden oldu. İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden önce ve sonra bile, kadınların ve çocukların yanında olması, zihinlerde Emevi hükümetine karşı daha fazla kin oluşmasına neden olmuştur.

3- Kufe, Basra ve bazı kabilelerin büyüklerine mektup yazması ve teşkilatlanma bakımından onlarla irtibat kurup elçiler göndermesi…

4- İnsanların tutumlarını ölçmek: İmam Hüseyin (a.s), Kufe’de yapacağı teşkilatlanmadan önce, durumu ölçmek üzere Müslim b. Akil’i oraya gönderip, insanların sözlerinde durup durmadığını ve gelişen olayları kendisine bildirmesini istedi.

5- Kıyamının Meşru Olması: İmam Hüseyin (a.s), hükümet aleyhinde gerçekleştirdiği hareketin Peygamber (s.a.a)’in sünnetini ihya etmek iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak amacıyla gerçekleştiğini anlatarak, kendi döneminde veya daha sonraki dönemlerde bu kıyam meşru değildi diyecek olanlar için yolu kapatmış oldu.

6- Bulunduğu Konumu Değerlendirmesi: İnsanlar, İmam (a.s)’ın Peygamberin evladı olduğunu bildikleri için, imam (a.s) bu konumunu hem güç elde etmek için, hem de düşmanın savaşmaktan vazgeçmesi ve o zamanki zalim yönetimin yaptığı çirkinlikleri halkın gözleri önüne sermek için kullanmıştır. Bu yöntemi, hem imamın kendisi, hem Hz. Zeynep, İmam Seccat ve diğer Ehl-i beyt kullanmışlardır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Peygamberin zırhını, emmamesini giymesi ve Zülfikar’ı eline alması bile, onun peygambere olan yakınlığını insanlara hatırlatmış ve düşman ordusunda etki yaratmıştır.

7- Mazeretleri Ortadan Kaldırmak: İmam Hüseyin (a.s), her türlü bahane ve özrü ortadan kaldırmak için, sürekli bir çabanın içerisindeydi. Bu şekilde hem kendisinin öldürülmesini engellemeğe, hem de insanların batıl cepheden kurtulmalarını sağlamaya çalışıyordu. Bu yüzden bazen, kendi soy ve nesebini insanlara anlatıyordu. Mesela Aşura sabahı okuduğu hutbede, düşmanı fikrinden caydırmak için nesebini anlatarak: “Hele bir nesebime bakın ben kimim! Ben değil miyim ki… Ben değil miyim ki…”[[207]](#footnote-207) Şeklinde kendisini nesebine dayandırarak tanıtmaya çalışmıştır. Bütün bu açıklamalar, bütün şüpheleri ortadan kaldırıyor ve düşmanı tamamen bahanesiz bırakıyordu.

8- Kendi yarenlerini hazırlaması: İmam Hüseyin (a.s), kendi ailesini ve yarenlerini psikolojik olarak Aşura günü karşılaşacakları olaylara karşı hazırlıyordu. Yaptığı konuşma ve hitabelerle, şahadet aşkını ve sabrı yarenlerine aşılayarak onların zihnindeki her türlü şüpheyi gideriyordu.

9- Davranışıyla İnsanları cezp edişi: İmam Hüseyin (a.s), çok sıcak bir günde Hürr’ün ordusuyla karşılaştığında susuz olduklarını görünce hepsine su verdi. Sonra cemaat namazı kılınırken, hep birlikte imama uydular. Bu vesileyle İmam (a.s), onların duygularına hitap ettikten sonra bir de aydınlatıcı bir hutbe okudu. Nitekim bu ordunun komutanı olan Hürr, daha sonra tövbe ederek imamın ordusuna katılmıştır.

10- Kerbela’da imamın yarenleri sayıca düşman askerlerinden çok az idi. Ama imam (a.s), savaşın başladığı güne kadar yarenlerini o kadar muntazam hazırladı ki, o sayı azlığı, yarenlerinin kahramanca ve büyükbir aşkla savaşmasıyla, bir anda düşmana karşı büyük bir üstünlüğe dönüşüverdi. Hele bir de imamın onlara cennetteki yerlerini göstermesiyle, o yiğitler, meydanı düşman askerlerine dar etmişlerdi.

11- Recez Okumak: İmam (a.s) ve yarenlerinin teke tek ve genel savaşlarında recez okumaları, hem amaç ve düşüncelerini ortaya koyuyordu, hem imanlarının ne denli güçlü olduğunu gösteriyordu, hem de kararlılıklarını ortaya koyarak düşmanı eziyordu.

12- Esirlerin şahit olduklarını dile getirmeleri: Aşura’dan sonra Ehl-i beyt esirleri, Kufe’de İbni Ziyad’ın meclisinde, Şam’da ve hatta Yezit’in meclisinde halkın toplanmasından yararlanarak, İmam Hüseyin (a.s)’ın mesajını iletiyorlardı. Kendilerini ve İmam Hüseyin (a.s)’ı tanıtarak, hükümetin yapmış olduğu o büyük faciayı ortaya koyuyorlardı. Bu mesajı, hem umuma yapmış oldukları konuşmalarında, hem de birebir yaptıkları görüşmelerinde dile getirmişlerdir.

13- Matem Meclisleri: Ehl-i beyt, Kerbela yolculuğundan Medine’ye döndükten sonra, matem meclisleri düzenlemiş ve sürekli Kufe ordusunun Kerbela’da yaptıkları vahşetleri hatırlatmışlardır. Bunun en açık örneği İmam Seccat (a.s)’dır ki, ne zaman su içecek olsa veya bir kurbanlığın kesileceğini görse, İmam Hüseyin (a.s)’ı ve susuz bir şekilde şehit edilişini anarak ağlamasıydı.

14- Ağlama ve mersiye kültürü: Şia imamları, her zaman Aşura hadisesinde Ehl-i beyt’in gördüğü zulümlerin anılması ve canlı tutulması üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bu kültür, ağlamak, mersiye okumak, ziyaret, Kerbela toprağının şifa vesilesi sayılması, Fırat, su içerken İmam Hüseyin (a.s)’ı hatırlamak, matem meclisleri düzenlemek şeklinde oluşmuştur. Böylece bu kültür, aynı tazeliğini koruyarak günümüze kadar gelmiş ve ebedi bir özellik kazanmıştır.

Genel olarak Aşura hareketi, gerek fikir bazında, gerekse uygulanabirlik özelliğiyle dikkate alınır bir hareket haline gelmiştir. Bu hareketin amaç ve sonuçları ise;

* Bu hareketin herkese ulaştırılması,
* Geçen belli bir zaman sürecinde, hükümet teşkilatındaki münafıkların belirlenmesi,
* Toplumda iyiliği emredip, kötülükten alıkoyma kültürünün canlandırılması,
* Gelecek nesillerin siyasi ve kültürel alanlarda nasıl mücadele etmeleri gerektiği, şeklinde sıralanabilir.

Şia imamları ve Aşura takipçileri tarafından bu kültürün canlı tutulması, tarih boyunca o mesajları gündemde tutmuş, vahdeti sağlamış, yön vermiş ve büyük hareketlerin oluşmasını sağlamıştır. Bunların neticesinde, şehadet aşkı doruk noktasına varmış, siyasi bilinç oluşmuş ve velayete inanan kimselerin bir araya gelmiştir.

AĞLARMIŞ GİBİ GÖRÜNMEK

Aşura’nın ve İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminin ihyası yolunda, hem ağlamanın hem ağlatmanın, hem de kendini ağlama haletine bürümenin sevabı vardır.

Hatta ağlamadığı halde ağlamış gibi görünen biri bile, bu vesileyle hem kendisi hüzünlenir hem de matem havası oluşmasına katkıda bulunur. İnsanın kendisini ağlama haletine bürümesi, Aşura’da acı çekenlerle beraber olması gibidir. Onun o haleti, ağlamak ve ağlatmak gibidir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim Hüseyin hakkında bir şiir okuyup, ağlama haletine bürünse, cennet onun içindir.”[[208]](#footnote-208)

Seyit b. Tavus’un naklettiği bir hadiste de “Kim Hüseyin için kendini ağlama haletine bürürse cennet onun içindir”[[209]](#footnote-209) şekilnde geçer. Hadis-i Kutsi’de şöyle geçer: “Ey Musa! O zaman kullarımdan hangisi Mustafa’nın evladı için ağlar veya ağlama haletine bürünür veya matem tutarsa daimi olarak cennette kalacaktır.”[[210]](#footnote-210)

Elbette İmam Hüseyin (a.s)’ın musibeti dışında münacat, dua ve Allah’tan korkma hususlarında insanın ağlama haletine bürünmesi tavsiye edilmiştir. Bu konuda Allah Resulü (s.a.a), Ebuzer Ğaffari’ye şöyle buyurmuştur: “Ey Ebuzer! Kim ağlayabiliyorsa, ağlasın. Kim de ağlayamıyorsa, ağlama haletine bürünerek kalbini hüzünlendirsin, gerçekten katılaşmış kalp, Allah’tan uzaktır.”[[211]](#footnote-211)

İmam Sadık (a.s), Allah’tan korkma ve insanın kendi günahına ağlaması hususunda şöyle buyurmuştur: “Eğer ağlayamıyorsan, ağlama haletine bürün. Eğer bir sineğin başı kadar dahi gözünden yaş çıksa işte o zaman ne mutlu sana.”[[212]](#footnote-212)

AŞURA TAHRİFLERİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura hareketi iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, islamı kurtarmak ve Tağut’la mücadele etmek içindi. Mukkaddes hedeflerin, parlayan yüce çehreleri ve siyasi- sosyal amaçları vardı. İmam Hüseyin (a.s) için bu kadar ağlamaya teşvik edilmesi matem meclisleri tutulması, cihat ve şahadet mektebinin canlı tutulması ve değerlerin korunması içindi. Ama ne yazık ki tarih boyunca hem amaç ve hedefler üzerinde hem Kerbela yiğitleri üzerinde hem de Aşura ile ilgili diğer bazı hususlarda tahrifler gerçekleşmiştir.

Maktel ünvanında yazılan kitaplar, Aşura günlerinde okunan mersiye ve ağıtlar, bazen ağlatmaya yönelik olduğu için, zayıf ve güvenilir olmayan rivayetlerle hatta bazen yalan rivayetlerle karışmıştır. Aşura kahramanlarına duyulan sevginin çokluğu kimi zaman, Kerbela hadisesinin akla mantığa sığmayacak şekilde guluv edilerek anlatılmasına sebep olmuştur. Öldürülenlerin sayısı fazlalaştırılmış, dramatik olan ama gerçekle bağdaşmayan bazı olaylar Kerbela hadisesine ilave edilmiştir. Hatta İmam Hüseyin (a.s)’ın amacında bile bazı tahrifler yaratılmaya çalışılmış ve İmam’ın, ümmetin günahkârlarına şefaat etmek için ölüme koştuğu söylenerek, bu mukaddes hedefi bu denli küçültmeye kalkışmışlardır. İmam Hüseyin (a.s), İmam Seccad (a.s), Hz. Zeyneb (s.a) ve ehli beytin çocukları bazen, Yezit, Ömer Sa’d, İbni Ziyad ve Şimr gibi fasıklar karşısında aciz ve boynu bükük gösterilmiştir.

Emevilerin dine karşı hissettikleri kin ve nefretleri, bir anda bazıları tarafından Yezit’le İmam Hüseyin (a.s)’ın arasındaki şahsi düşmanlığa dönüşüverdi. İmam Hüseyin (a.s)’ın muhteşem hareketi, tarih boyunca sadece, Peygamber ailesinin susuzluğuna ve gördükleri zulümlere ağlamakla gereği gibi anılmamıştır. İmam Hüseyin (a.s)’ın düşünce ve hedeflerinden ziyade, gördükleri zulümler anlatılmıştır. Düşmanın, İmam (a.s) adına düzenlenen matem merasimlerini önleme çabaları tamamen sonuçsuz kaldı. Nihayetinde imam (as) adına düzenlenen matem merasimleri değişime uğrayarak, asıl felsefesini yitirdi ve zalimler için her hangi bir ciddiyet içermedi. Yani tamamıyla İmam’ın düşüncesi ikinci plana itilerek, onun yaşadığı susuzluk ve karşılaştığı zulme ağlanan meclisler haline dönüştü. Oysaki Kerbela hadisesinden hemen sonra, Şia tarihinde zikrolunduğu üzere, Süleyman b. Sard önderliğinde Tevvabin Kıyamı bu matem meclislerinden ilham alarak başlamıştır. Aşura, her Müslümana bir sorumluluk yüklemektedir. İmam Hüseyin (a.s)’ın görevi vardı ve o da görevini yerine getirdi gibi yalın bir düşünceden ibaret sayılamaz. İmam Hüseyin(as)’ın şefaat edeceği ona ağlamanın çok sevap olduğu ve Ehl-i beyt’in sevgisini taşımanın güzel sonuçları, tamamen doğrudur. Ama bu konu tek taraflı ele alınmış ve birçok Ehl-i beyt taraftarı, imam Hüseyin (a.s)’a ağlamakla günah işlemek, görevini yerine getirmemek gibi konular arasında bir çelişki görmemişlerdir. Hüseyni ruha ve Alevi cesarete sahip olan İmam Seccat (a.s)’ı ki Aşura’da İlahi maslahat gereği hasta idi, yapılana tahriflerle hasta İmam olarak tanıttılar. İnsanların çoğu İmam Seccad’ı, zayıf, rengi kaçmış, halsiz ve hasta olarak tasavvur etmektedirler. Mersiyelerde, insanları ağlatmak için Tasua gecesinde Kasım’ın evlenmesi gibi tahrifler yarattılar. Bazı olaylar, rüyada görülmüş, sonra da dilden dile dolaşarak gerçekleşmiş bir olay gibi kesinlik kazanmıştır. Bilinçli insanların görevi, imam Hüseyin (as)’ın mersiyesini ve kıyamını en doğru biçimde açıklamaktır. Aynı zamanda yalan mersiyeler, bu işin ticaretini yapan kimseler veya gerekli araştırmaları yapmadan vaaz veren kimseler engellenmelidir.

Geçtiğimiz son yirmi yılda, çok değerli kitaplar yazılmış ve İmam Hüseyin (as)’ın kıyamının hedefleri en güzel biçimde incelenmiştir. Böylece yapılan bir takım tahrifler de su yüzüne çıkmıştır. [[213]](#footnote-213)

İran İslam İnkılâbının gerçekleşmesinde, tahrif olunmamış bir Aşura’nın ilhamı vardır. Eğer Şia, Aşura mektebini olduğu gibi dünyaya tanıtabilse, hiç şüphesiz zulme karşı mücadele etmek isteyen her insan içinilham kaynağı olacaktır.

İMAM HÜSEYİN (AS)’IN KABRİNİN YIKILMASI

İmam Hüseyin (as)’ın kanlı toprağından alınan ilham neticesinde ve imamların önemle tavsiye etmeleri neticesinde, Şialar imam (as)’ın kabrinin ziyaretine çok önem veriyorlardı. Bu sebepten dolayı zalim hükümdarlar, bu durumu önemli bir tehlike olarak görüyorlardı. Ümeyye oğulları zamanından beri imam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin ziyareti yasaktı veya kontrol altında tutuluyordu. Harun Reşit zamanında ziyaretçilerin gölgelendiği sedir ağacı bile kesildi.[[214]](#footnote-214)

Mütevekkil Abbasi zamanında bu engellemeler doruk noktasına ulaştı. Sonra imam Hüseyin (a.s)’ın hareminin tahrib edilmesi, Vahabilerin oraları istila etmeleri tamamen Ehl-i beyt ve hak düşmanlarının bu parlayan güneşi engellemeğe çalışmalarından kaynaklanmıştır. Mütevekkil Abbasi, Kerbela yakınlarında askeri bir birlik kurmuştu. “Kim Hüseyin’i ziyaret etmek isterse, onu öldürün” emrini vermişti. [[215]](#footnote-215)

Mütevekkil’in emriyle İmam Hüseyin (a.s)’ın kabri tam on yedi kere tahrip edilmiştir.[[216]](#footnote-216) Bu tahriplerin birinde Deyzeç adlı birini görevlendirdi. O da yanındaki adamlarıyla gelip imamın kabrini açtı. İmam’ın mübarek bedeninin içinde bulunduğu hasıra kadar kabri açtırdı. Kabir açılınca etrafa çok güzel bir koku yayıldı. Sonra kabri kapattılar. Bu girişimlerle İmam’ın kabrinin bulunduğu alanı sürüp tarlaya dönüştürmek istiyorlardı. Ama toprağı sürmek isterken, inekler bir türlü hareket etmediler. [[217]](#footnote-217)

Harun Reşit de Kufe valisine imam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin açılması için emir vermişti. Kerbela meydanında savaş alanını gündemden düşürmek için binalar yaptırdılar ve o alanı tarlaya çevirdiler. [[218]](#footnote-218)

İnsanların Neyneva’da İmam Hüseyin (a.s) için gruplar halinde toplandığı ve bu durumun kendisi için tehlike arz ettiğini haber verdiler. O da ordu komutanlarından birine, halkı ordan dağıtması ve kabri yıkması için emir verdi. O komutan da Mütevekkil’in emri üzere Hicri 237. yılında kabri yıktırdı. Halk, yine de ziyaretten vazgeçmedi ve ölümü göze alarak ayaklandılar. Bu durumu Mütevekkil’e haber verdiklerinde, Mütevekkil, halkı düşündüğünü göstermek isteyerek, komutanına emir gönderdi ve komutanın halkı rahat bırakması ve Kufe’ye dönmesi emrini verdi. Hicri 247. yılda kalabalık o kadar artmıştı ki, orada çeşitli pazarlar bile kurulmaya başlandı. Bu durumu kendisi için tehlikeli gören hükumet, yine rahat durmayarak girişimlerine devam etti.[[219]](#footnote-219)

Gün geçtikçe ziyaretçilerin sayısı artıyordu. Bunun üzerine Mütevekkil bir ferman yayınlatarak; İmam Hüseyin’i ziyaret edenleri öldüreceğini bildirdi. Yine Kerbela bölgesini yıkarak viran ettiler. Suyu Kerbela bölgesine yönlendirip, kabri yıktılar ve o alanı sürüp tahrip ettiler. Bütün bu zulümler, halkı bu heyecandan uzak tutmak içindi ama baskılar halkın heyecanını arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Evet, İmam’ın bu kıyamını insanlar onu ziyaret ettikçe daha fazla düşünüyorlardı ve bu vesileyle zalim hükümdarlar kendilerini daha fazla tehlikede hissediyorlardı. İşte bu yüzden, bu mukaddes toprakta, İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaret edilmesi, Kâbe’yi yüz defa tavaf etmekten daha üstün tutulmuştur.[[220]](#footnote-220)

Hicri 1216 yılında Vahabiler Kerbela’ya saldırmış ve bu saldırı on yıl boyunca devam etmiştir. Bu saldırılarda, hem şehri yağmalamış, hem katliam yapmış hem de İmam (a.s)’ın kabrini tahrip etmişlerdir. Bir keresinde de Sudi Emiri 1225 yılında, yirmi bin kişilik bir ordu ile Necef ve Kerbela’ya saldırmıştır. [[221]](#footnote-221)

Yaşadığımız son dönemlerde de, Saddam döneminde de Şia inkılâbını bastırmak için 1370 Şemsi yılında da Necef ve Kerbela’ya saldırıp, İmam Hüseyin, İmam Ali (a.s) ve Ebulfazl Abbas’ın kabirleri bu saldırılarda zarar görmüştür. Kerbela ve Necef merkezlerinde Şiilerin Saddam aleyhine çıkardıkları ayaklanmalarda, Saddam’ın buralara düzenlediği saldırılarda büyük katliamlar yaşanmıştır. Ayetullah El Uzma Hamanei, Zilkadenin Sekizinci gününü umumi yas ilan etti. Yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde şöyle demektedir: “…Necef ve Kerbela’da yapılan vahşetleri, kalem yazmaktan acizdir. Bunların mukaddes [[222]](#footnote-222)mekânlara ve Irak halkına ilim merkezlerine yaptıkları zulümleri ne Emeviler yapmıştı ne de Abbasiler… Ehl-i beyt dostlarının kalbine öyle bir yara vurdular ki, bu hiçbir faciayla mukayese edilemez. Aşura’nın hüzünlerini yeniden canlandırdılar…”

TOPRAK

Burada Kerbela toprağı kastedilmektedir. Allah-u Teala İmam Hüseyin (a.s)’ın dini ihya etme yolunda yapmış olduğu fedakârlıklar karşısında, Kerbela toprağına has hükümler ve özellikler vermiştir. Kerbela, ilahi değerleri ve bu değerler uğrunda yapılan fedakârlıkları hatırlatan ilham kaynağıdır. Bu sebeple, Kerbela toprağına secde etmek, Kerbela toprağıyla zikir etmek müstehaptır ve çok sevabı vardır. Hastalar için şifadır, cenazeyi defnederken, bir miktar kerbela toprağı yanına koymak veya hunutla karıştırılması müstehaptır. Kerbela’da defnedilmenin çok sevabı vardır. Ayrıca kerbela toprağını necis etmek haramdır. Mühür haline getirilmiş Kerbela toprağı tuvalete düşerse, orada hacet gidermekten sakınılması veya onun oradan çıkarılması gerekir. Bunlar gibi bu konuda birçok fıkhi hükümler vardır. [[223]](#footnote-223)

Allah Resulü (s.a.a), bir miktar Kerbela toprağından alarak Ümmü Seleme’ye verdi ve şöyle buyurdu: “Ne zaman bu toprağın kana dönüştüğünü görsen, bil ki Hüseyin öldürülmüştür.”[[224]](#footnote-224)

Toprak yemek haramdır. Ama şifa niyetiyle Kerbela toprağından biraz yemek caizdir. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bütün toprakları yemek haramdır. Tıpkı leş, kan ve Allah için kesilmeyen bir hayvanı yemek gibi. Ancak Hüseyin (a.s)’ın toprağı hariç. Çünkü o, her derde şifadır.”[[225]](#footnote-225)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin’in toprağında her derde şifa vardır ve o toprak, en büyük ilaçtır.”[[226]](#footnote-226)

İmam Hüseyin (as)’ın faziletlerini anlatan bir rivayette şöyle geçer: “Toprağında şifa vardır. Kubbesinin altında duaya icabet vardır. İmamlar da onun soyundandır.”[[227]](#footnote-227)

İmam Sadık (as)’ın sarı bir mendili vardı. O mendilin içinde İmam Hüseyin (as)’ın toprağını taşırdı ve namaz vakti geldiğinde, o toprağı açar ona secde ederdi. [[228]](#footnote-228)

İmam Hüseyin (as)’ın toprağına secde etmek, yedi hicabı aralar. Rivayetlere göre İmam Sadık (a.s), Kerbela toprağı dışında bir toprağa secde etmezdi. Kerbela toprağına değer kazandıran, Allah yolunda birçok fedakârlıklara katlanan İmam Hüseyin (a.s)’ın kanıdır.

İmam Humeyni’nin şöyle bir tabiri vardır: “Şehitlerin bu tertemiz toprağı, kıyamete kadar âşıkların, ariflerin ve özgürlerin şifa yurdu olacaktır.”[[229]](#footnote-229)

İmam Hüseyin (a.s)’ın toprağında şifa aramak ve şifa bulmak hadislere dayanmaktadır.

……………………………………………….(şiir)

Allame Emini (r.a) şöyle yazmıştır: “İlahi bir kanın döküldüğü ve Allah’ın o kan hürmetine tertemiz kıldığı bir toprağa secde etmek en güzeli değil midir? Ki o kanın sahibini sevmek, Peygamberin risaletinin karşılığı sayılmıştır. Öyle bir toprak ki, cennet gençlerinin efendisinin kanıyla sulanmıştır…”[[230]](#footnote-230)

Kerbela toprağının sırrı nedir? Kanın toprağa değer vermesi şaşılacak bir şey değil. Toprağa, kapıya, duvara, şahadetin değer kazandırması şaşılacak bir şey değil. Kerbela toprağının ariflerin mühürü olması, Hüseyin’in toprağından âşıklara şahadet kokusu gelmesi, hastaların Hüseyin’in toprağından şifa bulması şaşılacak bir şey değildir. Topraktan ve Fırat’tan ders almak ise, sadece ziyaret mektebinde mümkündür. Toprağın gönülle yaptığı sohbeti, ancak Kerbela’nın Hüseyin’leri işitebilir. “…Orada bir türbe var ki, mıknatısın küçücük demir zerreciklerini kendisine çekip topladığı gibi, âşıkları kendisine çeker ve toplar ”

Şehit Mutahhari şöyle yazmıştır: “İbadet ettiğimde, alnını hangi toprağa koyarsan koy, namazın doğrudur. Ama şehit kokusu veren ve şehitle bir yakınlığı bulunan bir toprağa secde edersen, sevabın yüz kat daha fazladır.”[[231]](#footnote-231)

Kerbela’da bir hanedan, Kerbela toprağından mühür ve tespih yapıp hazırlıyorlardı. Bu şerafetten uzaklaşmamak için, her yıl Bağdat valisine yüklü miktarda vergi ödüyorlardı.[[232]](#footnote-232)

KERBELA TOPRAĞIYLA YAPILAN TESPİH

Hz. Zehra (s.a), ipe düğümler atarak bir tespih yapmıştı. Ancak Hz. Hamza şehit olunca, onun kabrinin toprağıyla tespih yaptı. İnsanlar da öyle yapıyorlardı. İmam Hüseyin (a.s) şehit olunca da artık tespihler İmam Hüseyin (a.s)’ın toprağından yapılmaya başladı. İmam sadık(a.s) şöyle buyurmuştur: “Kimin yanında Hüseyin (a.s)’ın toprağıyla yapılmış bir tespih olsa, zikir etmese dahi, kendisine zikir yazılır.”[[233]](#footnote-233)

İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şialarımız, dört şeyden müstağni değillerdir… Ve Hüseyin’in toprağından yapılmış olan ve otuz üç tanesi bulunan tespih…”[[234]](#footnote-234)

Kerbela tespihi, yüz beyitlik bir kasidedir. Taneleri insanlarla birlikte zikir söyler ve şehadet kokusu yayar. Kerbelailer, bu mukaddes kasideyle beraber olup, onun Allahu ekber, Elhamdulillah ve Süphanallah zikirleriyle aşinadırlar. Bu tespihin taneleri aşk diyarından alınan incilerdir. Bu incileri aşk sahilinde gözyaşıyla yıkarlar. Hüseyin toprağının sırrı işte budur. Hüseyin toprağının yaku ve elmasa olan üstünlüğü budur. Hüseyin toprağıyla yapılan tespih, Allah’ın Zehraya sunduğu hediyesini ifade eder. Bu tespihin anlamı aşk, fedakârlık ve ihlâstır. Nasıl bir iksir Hüseyin’in toprağında var ki, toprak mücevhere değer kazandırmıştır.

TAZİYE

Taziye hem tesliyet anlamına gelir, hem de Aşura hadisesini anma anlamında düzenlenen programdır.

**Tesliyet**: Musibet görmüş birine teselli vermek İslam dininde müstehaptır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Musibet görmüş bir kimseye teselli veren kimse için, aynı mükâfat vardır.”[[235]](#footnote-235)

İmam Sadık (a.s)’ın bir hadisine göre, Allah-u Teala, İmam Hüseyin’in şahadetinden dolayı Hz. Fatıma’ya teselli vermiştir. [[236]](#footnote-236)

Aşura gününün müstehap amellerinden biri de insanların birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerine taziyet ve tesliyet arz etmeleridir. Bu, Kerbela şehitleri için matemde olunduğunu gösterir. Taziye dileğinde bulunulurken şöyle söylenmesi müstehaptır: “Hüseyin (a.s)’ın musibetinden dolayı, Allah mükâfatımızı artırsın, bizleri ve sizleri Ehl-i beyt’ten olan Allah’ın velisi İmam Mehdi (a.f) ile birlikte, onun intikamını alanlardan etsin.”[[237]](#footnote-237)

Şia arasında bütün masum İmamların şahadet gününde tesliyet arz etmek yaygındır. Genellikle tesliyet arz ederken “Allah mükâfatınızı arttırsın” cümlesi söylenir.

**Aşura’nın Canlandırılması (Piyes):** Bu programda, boş bir alanda birkaç kişi İmam Hüseyin (a.s)’ın askerlerini, birkaç kişi Yezid’in askerlerini temsil eder. O dönemin giysileri içinde, ellerinde kılıçlarla Kerbela olayı temsil edilmeğe çalışılır. Bu program eğer doğru bir şekilde gerçekleştirilirse, çok önemli ve etkilidir. Bu program, İran’da Nasruddin Şah döneminde başlatıldı. Ondan önce vardı ise de bu şah döneminde daha da yaygınlaştırıldı.

KURAN TİLAVETİ

Ehl-i beyt, esir olarak Kufe’ye getirildiği zaman, İmam Hüseyin (a.s)’ın kesik başı, mızrak ucunda Ashabı Kehf ayetini okuyordu. “Yoksa sen Kehf ve Rakim ashabının, bizim şaşırılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın?” (Kehf–9).[[238]](#footnote-238)

TELLİ ZEYNEBİYYE

Tell, tepe anlamındadır. Kerbela, düz bir ova şeklinde değil de tepelik bir bölge idi. Kerbela hadisesinde savaşanları rahatça görebilecek şekilde bir tepe vardı ve Hz. Zeynep (s.a) kardeşi İmam Hüseyin (a.s)’ın durumunu görebilmek için o tepeye çıkar ve kardeşinin savaş meydanında ne durumda olduğuna bakardı. Günümüzde seyyidi şüheda avlusunun batı kısmında zeynebiyye kapısı tarafında Telli Zeynebiyye adında bir yapıt vardır. Telli Zeynebiyye’nin en son yenilenmesi 1398 kameri yılında olmuştur.[[239]](#footnote-239)

Daha önceleri küçük bir oda şeklindeydi. Yenilenme sırasında yükseltilmiş ve küçük bir cami büyüklüğünde olmuştur.

TEN’İM

Mekke’ye iki fersah uzaklıkta bir bölgedir. Aynı zamanda hacıların umre için ihrama girdikleri mikatlardan biridir. Orada birçok su ve cami bulunmaktaymış. O bölgenin sağ tarafında Naim adında bir dağ bulunduğu için bu bölge aynı kökten olan Ten’im adıyla meşhur olmuştur. İmam Hüseyin (a.s) Kufe’ye giderken bu bölgede, Yemen’den gelen ve Yezid’e kıymetli mallar götüren bir kervanla karşılaşmış ve bütün mallara el koymuştu.[[240]](#footnote-240) Sonra da o kervandan bazıları İmam’ın kafilesine katılmış ve beraber yola koyulmuşlardı.[[241]](#footnote-241)

TEVVABİN

Tövbe edenler anlamındadır. Kerbela şehitlerinin intikamını almak için kıyam eden Kufe’li bir grubun lakabıdır. Kerbela hadisesinden sonra Kufe’liler İmam Hüseyin (a.s)’a yardım etmedikleri için pişman olmuş ve tövbe etmişlerdi. Yaptıkları bu büyük hatanın tek telafisinin, intikam almak olduğunu düşündüler ve önemli şahsiyetlerden olan Süleyman b. Sard Hazai’yi kendilerine önder seçip, onun evinde toplandılar. Emeviler karşısında kıyam etmeğe karar verdiler. Bu kararı hicri 61. yılda aldılar ancak kıyam vaktinin hicri 65 olması kararlaştırılmıştı.

Bu zaman zarfı içersinde kendilerine gizlice silah ve taraftar topladılar. Nihayet dört bin kişilik bir orduyla “Ey Hüseyin’in intikamcıları” sloganıyla kıyamı başlattılar ve Şam’a gitmek üzere Nehile’ye geldiler. Tevvabin hareketinin başlama tarihi, Mervan B. Hekem zamanında rabius saninin yirmi ikisi Çarşamba günü olarak söylenmiştir.[[242]](#footnote-242)

İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin başına gelip ziyaret ettikten sonra feryat figan edip ağladılar ve şöyle dediler: “İlahi! Biz peygamberimizin kızının oğlunu yalnız bıraktık. Bizi bağışla ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri çokca kabul eden ve merhamet sahibisin. Hüseyin’e ve şehit olan sadık yarenlerine rahmet et. Şahit ol ki biz, onların uğrunda can verdikleri yoldayız. Artık bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz.[[243]](#footnote-243) İşte bu şekilde tövbelerini dile getirip pişman oldukları için Tevvabin diye meşhur olmuşlardır. Kerbela hadisesinin asıl sorumlularının Yezit hükümeti olduğunu bildikleri için oradan direk Şam’a yöneldiler ve Ayn’ul Verde’ye geldiler. Şam ordusuyla burada karşı karşıya geldiler. Günlerce süren çetin bir savaştan sonra doksan üç yaşında olan Süleyman b. Sard şehit oldu ve kıyamın bazı öncüleride şehit düştüler. Husayn b. Numeyr komutasındaki Şam ordusunun çok kalabalık olmasından dolayı, Tevvabin ordusunun bu orduya karşı koyması çok güçtü. Dört bin kişilik ordunun bir kısmı şehit düştü ve bir kısmı da geceleyin Kufe’ye geri döndü.[[244]](#footnote-244)

Bu kıyamın Süleyman dışındaki öncüleri; Museyyib b. Necebe, Abdullah b. Sa’d Ezdi, Abdullah b. Val ve Rufaet b. Şeddad idi.

TEVESSÜL

Aracı edinmek anlamındadır. Yani Allah’u Teala’dan bir hacet dilerken peygamberi, İmamları ve özellikle İmam Hüseyin (a.s)’ı ve Kerbela şehitlerini vesile ve aracı kılmaktır. Kuran’ı Kerim’de Allah’a doğru, vesile edinilmesi gerektiği şöyle geçer: “O’na yaklaşmaya vesile arayın” (Maide–35).

Masumlar ve evliyaullah, Allah’a yakın olmaları ve onların Allah katında değerli bir makama sahip olmaları hasebiyle şefaat hakları vardır. Bu insanları vesile edinerek Allah’tan hacetini isteyenlerin, doğal olarak duasının kabul olma ihtimali çok daha yüksek olacaktır.

Tevessül, ziyaret ederek, dua ederek, matem tutarak, ağlayarak, Allah dostlarıyla dost olarak ve hakkın düşmanlarından beri olmak suretiyle gerçekleşir.

İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmek, Allah’a doğru vesile aramaktır. Ziyareti Aşura‘dan sonraki duada şöyle deriz: “Ya Emirel müminin! Ve ya Eba Ebdillah! Sizi, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a doğru, vesile kılarak ziyaret ettim.”

Tevessül duası da, masumları Allah’a doğru vesile kıldığımız bir duadır. İmam Hüseyin (a.s), Kerbela şehitleri ve masum imamların hepsi babul hevaictir. Bizim yas tutmamız da bunlara tevessül etmektir. Böylece sevgilerini ve lütuflarını kazanmış oluruz. Kerbela şehitlerine tevessül edenler, bu vesileyle Allah’tan hacetlerini ister ve Allah’a yakınlaşmayı umarlar ve kendilerini bu hayat ve ışık saçan madenle birleştirirler.[[245]](#footnote-245)

ÜÇ BAŞLIKTAN OLUŞAN OK

Üç başlıktan oluşan ve Aşura günü zehire batırılıp İmam Hüseyin (a.s)’ın göğsüne saplanan oktur. Bihar’ul Envar’da bu hâdise şöyle geçer: “Aşura günü çetin bir savaştan sonra İmam Hüseyin (a.s), biraz dinlenmek için durdu. Artık savaşacak takati kalmamıştı. O esnada bir taş, İmam’ın mübarek alnına isabet etti ve alnından kanlar akmaya başladı. İmam (a.s) alnındaki kanı elbisesiyle silmek istediği sırada, üç başlıktan oluşan zehirli bir ok İmam’ın göğsüne saplandı. (Bu çeşit okların geri çekilerek çıkarılması mümkün değildir. Çünkü geriye doğru çekildiğinde iç organları da kendisiyle beraber getirir.) İmam (a.s) bu oku sırtından çıkardı. Kan oluk oluk akmaya başlayınca, Allah Resulü (s.a.a) ile kanlar içinde görüşmek için, kanını avuçlayıp mübarek yüzünü o kanla sıvazladı.”[[246]](#footnote-246)

Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın göğsüne saplanan ok, aslında Sakife gününde yaya yerleştirilmiş ve fırlatılmıştı. O ok, nice kalpleri parçalamıştı ve Aşura gününde de İmam Hüseyin (a.s)’ın kalbini parçaladı. Eğer o ilk fitne düzenleri kurulmamış olsaydı, peygamber efendimizden yarım asır sonra ümmet tarafından, peygamber evladının mübarek kalbi hedef alınmazdı.

SÂRALLAH

İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretnamede anılan lakaplarındandır. **Allah tarafından intikamı alınacak olan kan anlamındadır.** Ziyareti Aşura’da şöyle geçer: “Selam olsun sana ey Sârallah ve ey Sârallah’ın oğlu.” Bu tabir başka dua ve ziyaretlerde de geçer. Mesela; Receb ayının başında, ortasında ve Şaban ayında okunan Ziyareti İmam Hüseyin’de ve Arefe günü okunan Ziyareti İmam Hüseyin’de geçer.[[247]](#footnote-247) İmam Sadık (a.s)’ın Atiyye’ye öğrettiği ziyaretlerde de şöyle geçer: “Sen yeryüzünde Sârallah’sın ve intikamın dostların tarafından alınacak kişisin.”[[248]](#footnote-248)

İmam Hüseyin (a.s)’ın Allah ile olan bağı öyle bir şekildedir ki, onun şehadeti, sanki Allah’ın kabilesinden birinin öldürülmesi gibidir ve bunun intikamı da ancak evliyaullah tarafından gerçekleşecektir. İmam Hüseyin (a.s)’ın bu konuyu destekleyen benzer lakapları da vardır, tıpkı Gatilullah ve Vitrallah gibi. En büyük kurtarıcının da lakabı, Sârallah kelimesinden kaynaklanan “Muntakim” (intikam alacak olan)’dır. Neyin intikamını alacak peki? Herkes, İmam Hüseyin (a.s)’ın intikamını diyor ama öyle değil! O, Habil neslinin intikamını zalimlerden alacak… Tarihe baktığımızda nice intikamının alınması gereken kanlar görürüz ki tarihimiz hep bunlarla doludur. Ama bu kanlar, kabile ve tayfacılık kanları değil, Sârallah’tır. Yani Allah dostlarının, Allah için dökülen kanları! Bu kanların intikamı Tağut neslinden alınmalıdır. Hüseyin (a.s), vereselerden bir varistir ki kendisi Sârallah oldu, babası da Sârallah’tır, evlatları da. Sârallah’ların babası ve Sârallah’ların evladı… Amaç, ellerini masum ve tertemiz insanların kanına bulayan Kabil neslinden intikam almaktır… Ya Sârallah! Ve ya Sârallah’ın oğlu![[249]](#footnote-249)

Mukaddes “Sârallah” ünvanı, şiir ve mersiyelerde olduğu gibi hattatlıkta da önemle ele alınmış ve sanatkârlar için ilham kaynağı olmuştur. Hatta halı dokuma üstadları bile bu ünvandan feyzlenmişlerdir. Sârallah halısı, üstad Seyit Cafer Reştiyan’ın seçkin eserlerindendir. Bu halı on sekiz metre kare olup, sekiz yılda dokunmuştur. Halının kenarlarında Müslümanların yedi dini şehri dokunmuştur. Halıda, alevler içinde yanan çadırlar ve halının tam ortasında da “Hüseyin hidayet çerağı ve kurtuluş gemisidir” cümlesi yazılmıştır. Bu kıymetli eserin her düğümünden mazlumiyetin kızıl feryatları can kulağıyla duyulmaktadır.[[250]](#footnote-250)

Ressam ve minyatürist olan bu üstad, şemsi 1367’de vefat etmiştir.

SA’LEBİYYE

Kufe yakınlarında bir konaklama yeridir. İmam Hüseyin (a.s) yolculuğu sırasında oradan geçmiştir. Sa’lebiyye, Sa’leb adında beni Esed kabilesinden bir şahsın adından gelmektedir. Sa’leb, o bölgeye yerleşmiş ve orada bir kuyu kazmıştı.[[251]](#footnote-251)

İmam Hüseyin (a.s) bu bölgeye geldiğinde yükünü indirip bir gece orada konakladı. İmam (a.s) burada Terimah ile karşılaştı ve ondan kendisiyle gelmesini istedi. Terimah, elindeki malları ailesine verip yine dönmek için gitti. Ancak geri döndüğünde İmam Hüseyin (a.s) çoktan şehit olmuştu bile.

Bu konaklama yerinde Hıristiyan bir adam annesiyle birlikte İmam Hüseyin (a.s)’ın eliyle Müslüman oldular.[[252]](#footnote-252)

Yine bu konaklama yerinde Müslim b. Akil’in şehadet haberi İmam (a.s)’a ulaştı.

SEVRET’UL HUSEYN

İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamını inceleyen, Muhammed Mehdi Şemsuddin tarafından yazılmış çok değerli kitaplardan biridir (altıncı baskı 1401 kameri, Beyrut). Farsçaya da tercüme edilmiştir. Yazarın diğer bir eseri de “Sevret’ul Huseyn Filvicdan’iş Şa’bi” adlı kitaptır.

CABİR B. HÂRİS SALMANİ

Kerbela şehitlerindendir. Ona Hubbab, Heyyan ve Hessan da denilmiştir. Cabir, Kufe’de Müslim’in kıyamına katılan şahsiyetlerdendi. Müslim’in kıyamı yenilgiyle sonuçlanınca, yanındaki bir grupla beraber İmam Hüseyin (a.s)’a doğru yola koyuldu ve İmam daha Kerbela’ya varmadan, O’na yetişti. Hürr’ün ordusu ona engel olmak istediysede başarılı olamadılar. Cabir, Aşura günü şehit oldu.[[253]](#footnote-253)

CABİR B. HACCAC TEYMİ

Aşura günü yapılan ilk hücumlarda şehit oldu. O, Kufe’nin en cesur süvarilerindendi. Kerbela’da Ömer Sa’d’ın ordusundan ayrılarak İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katılmıştı. Müslim’in kıyamında da ona biat edenlerdendi.[[254]](#footnote-254)

CABİR B. ABDULLAH ENSARİ

Şia’nın büyüklerinden olan Cabir ve Atiyye, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra ilk erbainde Kerbela’ya ziyarete geldiler.

Cabir b. Abdullah, hicretten on beş yıl önce Medine’de dünyaya gelmiştir. Hazreciyan kabilesindendi. O ve babası Abdullah b. Heram, islam’ın öncülerindendiler. Babası Uhud savaşında şehit oldu. Cabir, hicretten önce Müslüman olanlardandı ve Allah Resulü (s.a.a)’in faziletli sahabelerindendi. Peygamberimizle birlikte Bedir savaşında, Hz. Ali ile de Sıffin savaşında bulunmuş ve böylece toplam on dokuz savaşa katılmıştır.[[255]](#footnote-255)

Bu büyük muhaddisin gözleri, ömrünün sonlarına doğru artık görmez olmuştu. Yinede o haline rağmen Atiyye ile birlikte Kerbela’ya geldi. Fırat’ın suyuyla gusül aldıktan sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin başına gelip: “Dost, dostuna cevap vermez mi…” gibi yürek yakan sözler sarfedip, feryat figan ederek ağladı. Sonra diğer şehitlere dönerek selam verdi.

Geri dönecekleri vakit, Atiyye’ye bir takım sözler söyledi ki o cümlelerden biri şöyleydi: “Ehli Beyt’i seveni, sevgisi var olduğu sürece sev. Namaz kılan oruç tutan biri de olsa Ehli Beyt’e düşman olana, düşman olduğu sürece düşman ol…”[[256]](#footnote-256)

Cabir, Peygamber Efendimizin vermiş olduğu haberden dolayı, İmam Muhammed Bakır (a.s) ile karşılaşmayı çok arzuluyordu. Nihayet İmam ile karşılaştığında, Peygamber Efendimizin selamını O’na iletti.

Haccac döneminde, Ehli Beyt’e olan sevgisinden dolayı bedenini dağladılar.[[257]](#footnote-257) Cabir, Abdul Melik Mervan döneminde hicri yetmiş sekiz yılında doksan küsür yaşlarında vefat etti ve Bâki mezarlığına defnedildi.[[258]](#footnote-258)

DİMEŞK CAMİSİ

Dimeşk’te bulunan Emevi camisidir. Bu cami, İslam ülkelerinin en görkemli ve büyük camilerinden sayılmaktadır. Bu caminin yapımı islamdan önceki dönemlere dayanmaktadır. Önce kiliseydi daha sonra Müslümanların eline geçmesiyle camiye çevrildi. Bu caminin içinde bir minber vardır ki İmam Zeynul Abidin (a.s)’ın çıkıp Yezit karşısında hutbe okuduğu yerin, orası olduğu söylenir. Caminin diğer bir yerinde dört sütun üzerinde küçük bir kubbe vardır ki orası “Makamı Zeynul Abidin” diye meşhurdur. İmam’ın orada istirahat ettiği söylenir. Bahsettiğimiz minberin yanında caminin doğu kısmında, Şiilerin ziyaret ettikleri “Makamu Re’s-ul Hüseyin” (İmam Hüseyin’in başının konulduğu yer) vardır.[[259]](#footnote-259)

CAMİE

Toplayan anlamına gelir. Esirlerin ellerini boyunlarına bağladıklarında kullandıkları zincirlere camie denilirdi. Çünkü bu çeşit zincirler elleri boyunla birleştirip toplardı.[[260]](#footnote-260)

Müslim Cessas ve Cezlem b. Beşir’in esirlerin Kufe’ye girişlerini naklettiklerinde, İmam Zeynul Abidin (a.s)’ın ellerini ve boynunu camie ile bağladıklarını ve çıplak deveye bindirdiklerini anlatmışlardır.[[261]](#footnote-261)

Tarihi Taberi’de de şöyle geçer: “Ali B. Hüseyin’in ellerini boynuna bağlamıştılar. Ailesi de onunla beraberdi.”[[262]](#footnote-262) Ehli Beyt’i esir olarak bu vaziyette Şam’a götürdüler.

CEBELE BİN ALİ ŞEYBANİ

Kufe’nin kahramanlarındandı. Kerbela’da yapılan ilk hücumda şehit oldu.

Sıffin savaşında da İmam Ali (a.s)’ın yanında savaşmıştı. Müslim’in Kufe’deki kıyamında bulunanlardandı. Ancak Müslim’in şehadetinden sonra kabilesinin arasına gidip orada gizlendi. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya geldiğinde, o da kendisini Kerbela’ya yetiştirdi ve İmam’ın yanında savaşıp şehit düştü. Nahiyeyi Mukaddese Ziyaretinde geçen isimler arasında onun da adı geçmektedir.[[263]](#footnote-263)

CAFER BİN AKİL BİN EBİ TALİB (A.S)

Akil’in oğlu ve İmam Hüseyin (a.s)’ın amcası oğludur. Annesinin adı Ümmü Seğr idi. Cafer, Aşura günü şehit oldu. Savaşırken şöyle recez okuyordu:

……….. …………………….. RECEZ

CAFER BİN ALİ BİN EBİ TALİB (A.S)

Emirül müminin’in oğludur. Ebul Fazl Abbas’ın kardeşidir. Kerbela’da şehit olduğu sırada henüz on dokuz yaşındaydı. Katili, Hâni b. Sebit Hazremi veya Huli b. Yezit idi.

CUNADE BİN KÂB ENSÂRİ

Kerbela şehitlerindendir. İsmini Cunade b. Hers olarakta nakletmişlerdir. Hazrec kabilesindendi. İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte Mekke’den yola koyuldu ve Aşura günü yapılan ilk umumi hamlede şehit düştü. Oğlu Ömer b. Cunade de Kerbela’da şehit oldu.[[264]](#footnote-264) Bazıları onun adını ceddinin adı “Cunade b. Haris” olarak zikretmişlerdir.

CUNDEB B. HUCEYR HEVLANİ

Kerbela şehitlerindendir. Adı ziyareti Recebiyye’de de geçmektedir. Bazıları onun adını “Cundeb b. Hucr” olarak yazmışlardır. O, Kufe’nin seçkin Şiilerinden ve Ali (a.s)’ın yarenlerindendi. O, Hürr’ün ordusu İmam’a varmadan önce Kufe’den çıktı ve kendini İmam Hüseyin (a.s)’a ulaştırdı. Aşura günü, yapılan ilk umumi hamlede şehit düştüğü yazılmıştır.[[265]](#footnote-265)

CEVN

Ebuzer Gaffari’nin Kerbela’da şehit olan zenci kölesidir. Cevn b. Hüvvi, Ebuzer’in şehadetinden sonra Medine’ye döndü ve Ehli Beyt’e hizmet etmeye devam etti. Önce Ali (a.s)’ın hizmetindeydi. Ondan sonra İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in hizmetinde bulundu. Kerbela yolculuğunda İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte Medine’den Mekke’ye ve oradan da Kerbela’ya yolculuk etmişti. Silahlardan ve silah yapımından çok iyi anlıyordu. İbni Esir ve Taberi’nin naklettiğine göre Kerbela’da da Tasua gecesi, silahların bakım ve onarımı ile meşguldü. Yaşı epey olmasına rağmen, Aşura günü meydana gitmek için, İmam Hüseyin (a.s)’dan izin istemiş ve İmam da ona oradan uzaklaşmasını söyleyip onu azad etmişti. Ancak Cevn’in verdiği cevap şu olmuştu: “Soylu bir aileden olmasam da, yüzüm siyah ve bedenimin kokusu pis olsa da, cennete gitmek ve yüzü ak olmak istiyorum. Kanım sizin kanınıza karışmadığı sürece sizi terk etmeyeceyim.”

Savaş meydanında savaşıp sonunda yere düşünce, İmam Hüseyin (a.s) hemen yetişip onun için şöyle dua etti: “Allah’ım! Onun yüzünü ak et. Kokusunu güzelleştir ve onu iyilerle haşret.”[[266]](#footnote-266)

İmam Hüseyin (a.s)’ın duası müstecab oldu ve Cevn’in kokusu güzelleşti. İmam Bakır (a.s), İmam Zeynul Abidin (a.s)’dan şöyle rivayet eder: “Aşuradan sonra insanlar (Beni Esed kabilesi), şehitlerin bedenlerini defnetmek için geldiler. On gün geçtikten sonra Cevn’nin bedenini bulduklarında, bedeni misk kokuyordu.”[[267]](#footnote-267)

Cevn hakkında çeşitli recezler nakledilmiştir. Onlardan biri şöyledir:

……………………….... RECEZ

Bu cümleler, onun Ehli Beyt’i ve aynı şekilde küfür cephesi Emevileri, ne kadar iyi tanıdığının ve her şeyiyle Ehli Beyt’i savunduğunun göstergesidir.[[268]](#footnote-268)

…………………………………… RECEZ

CUVEYN BİN MALİK ZAB’İ

Kerbela’da şehit olmuştur. Nahiyeyi Mukaddese ziyaretinde de adı geçer. İlk önce Ömer Sa’d’ın ordusunda olduğu daha sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın tarafına geçtiği ve ilk umumi hamlede şehit olduğu söylenmiştir. İsmi, Cuveyr b. Malik ve Huvey b. Malik olarakta nakledilmiştir.[[269]](#footnote-269)

CİHAD

Aşura’nın mesajlarından, derslerinden ve hedeflerinden biri de cihattır. Cihat, İslam ümmetinin gücü ve kuvvetidir. Müslüman’ın hak inancı, Allah’a olan imanı ve ahreti istemesidir. Mücadele ve cihaddan kaçınan bir toplum, zillete mahkûmdur. Cihad, dini vaciplerden biridir. Cihat, bazen kâfirlere karşı yapılır, bazen münafıklara, bazen de ülke içerisindeki isyankârlara karşı…

İmam Hüseyin (a.s) öyle bir konumdaydı ki, Emeviler, İslam’ı yok edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın cihadı, İslam’a taze bir can verdi. O, peygamber efendimizin şu hadisini Emeviler üzerinde tatbik ediyordu: “Kim Allah’ın haramını helal sayan, ahdine vefa etmeyen, Allah Resulü’nün sünnetine muhalefet eden, Allah’ın kulları arasında günah ve düşmanlıkla muamelede bulunan bir sultan görse, sözü veya fiiliyle buna engel olmasa, Allah’ın onu ateşe atması haktır.”

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: “Bunlar, şeytanı takip ediyorlar ve Allah’a itaati bir kenara bırakmışlar. Fesadı aşikâr kılmış, ilahi hükümleri geçersiz kılmışlardır. Beyt’ul malı kendilerine has kılmışlar ve Allah’ın haramını helal, helâlını da haram saymışlardır.”

Sonra, insanları yönetmeğe kendisinin layık olduğunu belirterek insanlara kendisi Kufe’ye varıncaya kadar elçisi Müslim’e biat etmelerini emretti.[[270]](#footnote-270)

Zulüm karşısında susmamak, bidatlere, masumların öldürülmesine, Müslümanların namusuna tecavüz edilmesine, beyt’ul malın hak sahiplerine kapatılmasına ve bunun gibi birçok zulme itiraz, İmam Hüseyin (a.s)’ın cihadının sebeplerinin temelinde toplanmıştır. Kufe ve Basra halkına yazdığı mektuplarda da bu konulara değinip, Ümeyye oğullarının sünneti yok etmeğe çalıştıklarını ve hep beraber bunun karşısında durmaları gerektiğini yazmıştır. Medine’den çıkarken, Muhammed b. Hanefiyye’ye verdiği vasiyetnamesinde, bu hareketinin peygamber ümmetinin ıslah olması için iyiliği emredip kötülükten alıkoymak için olduğunu belirtmiştir. (Ben bozgunculuk yapmak için çıkmadım…)[[271]](#footnote-271)

Mekke’de okuduğu hutbede, şahadetin güzelliğinden bahsedip şehitlere kavuşma arzusunu dile getirdikten sonra, halkı bu yolda canlarını feda etmeğe davet etti. [[272]](#footnote-272)

İmam Hüseyin (a.s)’ın cihadı, dini ihya etmek içindi. Bu amaçla yürünen yolda, ölmek de öldürmek de zaferdir. Özgür insanların cihat ederek şehit olmalarının ve bu uğurda canlarını vermelerinin semeresi, hakkın ihyası ve insanların uyanmasıdır. Cihat, Allah’la olan bir pazarlıktır. Allah, müminlerin mallarına ve canlarına müşteridir. Karşılığında ise, ebedi kalacakları cenneti vaat etmiştir. [[273]](#footnote-273) Hem İmam Hüseyin (a.s), hem de şehit olan yarenleri Allah yolunun mücahitleriydiler. İslam düşmanları her ne kadar onları isyancı ve dinden çıkmış kimseler olarak tanıtmaya çalışsa da, onlar ilahi vazifelerini en güzel şekilde yerine getirdiler. Bu yüzden ziyaretnamelerde sürekli İmam Hüseyin (a.s)’ın cihadı ve dini korumaya çalışması vurgulanmıştır.

“…Münafıklara ve kâfirlere karşı cihat ettin. Allah yolunda cihat ettin. Düşmanına karşı cihat ettin. Allah yolunda hakkıyla cihat ettin.”[[274]](#footnote-274)

Kerbela şehitleri hakkında da bu tabirler kullanılmıştır. “Allah için nasihat ettiniz ve O’nun yolunda cihat ettiniz. Şahitlik ederim ki siz, Allah yolunda cihat ettiniz ve tevhidi savundunuz.”[[275]](#footnote-275)

Düşmanın kötü amaçlarının yok edilmesi için, ziyaretnamelerde hem İmam Hüseyin, hem de yarenleri hakkında “Şahitlik ederim ki sen…” tabiri kullanılmıştır. Onları ziyaret eden kimse, mücadelelerinin Allah yolunda olduğuna ve batıla karşı gerçekleştiğine şahitlik eder. Aşura, mücahitler için tarih boyunca ilham kaynağı olmuştur. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitlerinin kanları, zulüm karşısında direnen yiğitlerin kanını coşturmuştur.

ŞEHRİN SÜSLENMESİ

Bir zafer elde edildiğinde ve bayramlarda, evleri ve şehri ışıklandırmak ve süslemek suretiyle süsler, böylece bayram havası oluştururlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’i, hem Kufe’ye, hem de Dimeşk’e girerken, buraların halkı zafer elde ettiklerinden dolayı şehri süslemişlerdi. Bazı tarihçilerin naklettiklerine göre, Ehl-i beyt esirleri Şam’a getirildiğinde, henüz şehrin süsleme işleri tam bitmediğinden, üç gün şehir kapısında bekletildiler.

Şehrin süslenmesi bittikten sonra, kadınlar, çoluk, çocuk, çeşitli makam ve mevkilerdeki kimseler, Yahudiler, Mecusiler ve Hıristiyanlar, topyekün eğlenmek için sokakalara dökülürlerdi. Her taraftan davul zurna sesleri yükseliyordu. Gözlerine sürme çeker, ellerine kına yakar en güzel elbiselerini giyerlerdi. O gün de, Şam’da kıyamet koptuğu görüntüsü aksediyordu. Böylesine bir ortamda, İmam Hüseyin (a.s)’ın başını, mızrak ucunda Ehl-i beyt esirleriyle birlikte şehre, Sa’at kapısından getirdiler…[[276]](#footnote-276)

Emeviler, güya düşmanları ve isyancıları yenip onları esir getirdiklerini tebliğ etmişlerdi. Sehl b. Sad, yolculuğu esnasında Dimeşk’ten geçerken şehrin süslendiğini görünce, oradakilere şöyle sordu:

—Bizim bilmediğimiz bir bayram mı var Şam’da?

—Hüseyin’in başını, Irak’tan Şam’a getiriyorlar.

Sad, duyduklarından ve yaşanan bu durumdan çok etkilenmişti. Esirler getirildiğinde, imam Hüseyin (a.s)’ın kızı Sakine’nin isteği üzerine İmam’ın başını mızrak ucunda taşıyan şâhısa dörtyüz dirhem vererek, İmam’ın başının esirlerin en önünden götürürlmesini ve böylece insanların Ehl-i beyt’in yüzüne bakmamasını sağladı.[[277]](#footnote-277) İmam Zeynel Abidin (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a), yaptıkları konuşmalarla bu bayramı yasa çevirmişlerdi. Böylece Yezid’in tasarladığı zafer kutlamalarını kursağında bıraktılar.

Geldiğinde eğlenceğe dalmıştı Şam,

Gittiğinde Şam-ı Garibana dönmüştü Şam.

ÇİZME

Eskiden, özellikle savaşçılar çizme giyerdi. Aşura mateminde ise, çizme denince Şimr melununun çizmesi akla gelir. Çünkü İmam Hüseyin (a.s)’ın son anlarında, çizmesiyle İmam’ın sinesi üzerine çıkmıştı ve o şekilde İmam’ın başını bedeninden ayırdı. Maktellerde, o anlar şöyle anlatılmıştır: “Hüseyin’in sinesi üzerinde oturdu. Sakalından tuttu ve mübarek başını bedeninden ayırdı…”[[278]](#footnote-278)

HÖRGÜÇ

Naklediğinde göre, şehitlerin başları Kufe’de halkın önüne getirildiğinde, feryat figanlar yükselmişti. Zeynep (s.a), kardeşinin başını mızrak ucunda görünce, üzüntüsünden başını devenin hörgücüne vurdu. Başını kaldırdığında, alnından kan aktığını gördüler. Sonra şu şiiri okudu:

.................................................................... ŞİİR

HAİR

Hair, İmam Hüseyin (a.s)’ın haremine verilen addır. Bu kelimenin hem luğavi hem de tarihi bir anlamı vardır. Lugatta suyun biriktiği yer anlamındadır.[[279]](#footnote-279) Başıboş ve şaşkınlık anlamına da gelmektedir. Eskiden Kerbela’ya Hir de denilirdi. Hair’in bir diğer anlamı da geniş ve yüksek yerdir. Böyle bir yerde Araplardan bazı kavimler yerleşmiştir. Ancak bu kelimenin Fıkhi ve dini anlamı, İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek kabrinin bulunduğu yerdir. Kabrin eski hali ve şu anki hali Hair sayılmıştır. Hair’de ibadet etmenin çok fazileti vardır. Yolcunun namazını ister seferi, ister tam kılma serbestliği olduğu yerlerden birisi İmam Hüseyin (a.s)’ın Hairidir.[[280]](#footnote-280)

Bazıları sadece haremi Hair olarak kabul etmişlerdir. İmam Hüseyin (a.s)’ın Hairinde dua müstecaptır. Hatta bazı İmamlar (a.s) hastalandığında İmam Hüseyin’in Hairine mütevessil olmuşlardır. Mesela İmam Ali Naki (a.s), hastalandığında birini İmam Hüseyin (a.s)’ın Hairine göndererek kendisine dua etmesini istedi.[[281]](#footnote-281)

Kerbela halkına da Hairi denmiştir. Bu kelimenin lugat anlamıyla, İmam Hüseyin (a.s)’ arasındaki bağlantı, tarihte şöyle gerçekleşmiştir: “Mütevekkil Abbasi, Şiileri dağıtmak için İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrine doğru su yönlendirdiler ama su kabire yaklaştığında ilerlemiyordu. Olduğu yerde birikmeğe başlıyordu. Biraz çoğalınca da geriye doğru akmaya başlıyordu. Kabrin her tarafına suyu yönlendirmelerine karşılık, kabir hala kupkuruydu.”[[282]](#footnote-282)

Suyun birikmesine Hair denildiği için, İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin bulunduğu sınırlara Hair denilmiştir. Nakledilen başka rivayetlere göre, Mütevekkilin yaptığı işlerden biri de o alanı sürdürmeğe ve tarla haline getirmeğe çalışmasıdır. Ama onun bu girişimi de sonuçsuz kalmış, hayvanlar kabre yaklaştığında orayı sürmemiş, oldukları yerde durmuşlardır. [[283]](#footnote-283)

HACİR

Mekke ve Irak arasındaki bir yerin adıdır. Medine’ye giderken Basra ve Kufe halkının karşılaştıkları yerdir. Yine suyu tutan anlamına gelir. İmam Hüseyin (a.s), Müslim b. Akil’in mektubunu burada aldı. Sonra mektuba bir cevap yazarak Kays İbni Musahhar’la Kufe’ye gönderdi.[[284]](#footnote-284)

HARİS

Müslim b. Akil’in çocuklarının katilidir. Müslim’in iki oğlu Muhammed ve İbrahim, zindancı Meşkûr’un da yardımlarıyla İbni Ziyad’ın zindanından kaçmış, o gece bir kadının evine sığınmışlardı. Kadının kocası Haris ise, o gün onları aramaktan çok yorulmuştu. Gece evine geldiğinde, çocukları fark etmiş, sabah olunca da onları öldürmüştü. Bedenlerini Fırat nehrine attı, başlarını ise hediye almak için İbni Ziyad’a götürdü. İbni Ziyad da bu duruma kızarak, çocukların öldürüldüğü yerde Haris’in de öldürülmesini emretti.[[285]](#footnote-285)

HARİS B. İMRİ’İL KAYS KİNDİ

Kerbela şehitlerindendir. O, en cesur ve en abid kimselerdendi. Kerbela’ya İbni Sad’ın ordusuyla beraber geldi. İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe ordusu tarafından kuşatıldığını görünce, İmam’ın yardımına koşmuş ve ilk umumi hücumda şehit olmuştur.[[286]](#footnote-286)

HABİB İBNİ ABDULLAH NEHŞELİ

Kerbela şehitlerindendir. Bazıları onun adını Şebib b. Abdullah Hasemi veya Ebu Ömer Nehşeli olarak nakletmişlerdir.

HABİB İBNİ MEZAHİR

Kerbela şehitlerindendir. Habib İbni Mezahir, Allah Resulü (s.a.a)’in sahabesindendi ve Kufeli’dir. Sıffın, Nehrevan ve Cemel savaşlarında İmam Ali (a.s)’ın yanında yer almıştır. İmam Ali (a.s)’ın yakın dostlarından ve Kuran ilimlerinde özel öğrencilerindendi. İmam Ali (a.s) onu: “Menaya ve belaya (Gelecekte gerçekleşecek olaylar)” ilminden haberdar etmişti.[[287]](#footnote-287)

Habib İbni Mezahir, Şurtetul Hamis grubundandı. Bu grup, İmam Ali (a.s)’a ölümüne itaat eden, hücum grubudur.[[288]](#footnote-288)

Müslim Kufe’ye gittiğinde, onun için halktan biat toplamaya çalışıyordu. Kufe’de Şiilerin önde gelenlerindendi. İmam Hüseyin (a.s)’a Kufe’ye gelmesi için mektup yazmıştı. İmam Hüseyin (a.s), Müslim’in şehit olduğunu duyunca, Habib İbni Mezahir’e bir mektup yazmıştı. O, İmam Hüseyin (a.s)’ın yanında değerli bir makama sahipti. Kerbela’da da İmam (a.s) onu sol kanadın komutanı seçmişti. Habib, Beni Esed Kabilesini İmam Hüseyin’e yardım etmeleri için çok çaba harcadı. Ama Emevi ordusu, onların İmam’a ulaşmasını engelledi.[[289]](#footnote-289)

Beni Esed meclisinden geçerken, Habib ile Meysem’i Temmar’ın Aşura’dan yıllar önce birbirlerinin şehadetlerinden haber vermeleri, herkesi şaşırtmıştı.[[290]](#footnote-290)

Onlar, gerçekleşecek bir takım olayların haberini İmam Ali (a.s)’dan öğrenmişlerdi. Habib, Aşura günü okuduğu recezde şöyle diyordu:

…………………………..............………. RECEZ

Habib İbni Mezahir, Aşura günü cennete gideceği için çok sevinçliydi ve Bureyr b. Huzeyr ile şakalaşıyordu. Onun şehadeti, İmam Hüseyin (a.s)’ı çok üzmüştü. Şehit olduğunda yetmiş beş yaşındaydı. Onun başı da diğer şehitlerin başı gibi Küfe’de dolaştırılmıştı.

HACCAC B. ZEYD SA’Dİ

Kerbela şehitlerindendir. Bazıları onun adının Haccac b. Bedr olduğunu söylemişlerdir. O, Basralıydı. İmam Hüseyin (a.s)’ın bir mektup yazarak yardım talebinde bulunmasına karşı, Mesud b. Emr Ezd’i’nin İmam’a gönderdiği mektubu o getirmişti.[[291]](#footnote-291) İsmi, Ziyareti nahiyeyi Mukaddese’de geçmektedir.

HACCAC B. MESRUGİ CUFİ

Kerbela şehitlerindendir ve İmam Hüseyin (a.s)’ın da müezzinidir.[[292]](#footnote-292) O, imam Ali (a.s)’ın yarenlerindendi ve Kufe’liydi. İmam Hüseyin (a.s)’ın Medine’den Mekke’ye hicret ettiğini duyduğunda, hemen yola koyularak, İmam’a ulaşmış ve İmam ile birlikte Kerbela’ya gelmişti. Daima İmam’ın yanındaydı ve namaz vakitlerinde ezan okurdu. Yolculuk esnasında Kasr’ı Beni Mekatil denilen yere ulaştıklarında, İmam Hüseyin (a.s) Ubeydullah b. Hür Cufi’nin çadırlarını görünce, onun da kendisine katılması için oraya Haccac’ı göndermiştir. [[293]](#footnote-293) (Çağırılmalarına rağmen onlar bu çağrıya kulak asmamış ve Hüseyni olma şerefini ellerinin tersiyle itmişlerdi.)

İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuyla Hür’ün ordusu karşılaştığında, o İmam’ın emriyle öğlen ezanını okudu. Bazı kitaplarda ondan bahsedilirken, Hüseyin’in müezzini ünvanıyla bahsedilmiştir.[[294]](#footnote-294) Aşura günü meydana çıkıp yiğitçe savaştı ve kanlar içinde İmam’a (a.s)’ın yanına döndü. İmamla bir müddet konuştuktan sonra, tekrar meydana döndü ve şehit oluncaya kadar savaştı.

YARIM KALAN HAC

İmam Hüseyin (a.s), Mekke’nin güvenli olmadığını ve Yezit’in suikast amacıyla bir grubu görevlendirdiğini haber alınca, Hacc’ını Umre’ye çevirdi. İhram bağladı, tavaf, sa’y ve taksir yaparak ihramdan çıktı. Böyle yapmadığı takdirde, Mekke’de öldürülecekti.[[295]](#footnote-295) İmam Hüseyin (a.s)’ın bu hareketi, hem İlahi haremin saygınlığını korumak için hem de herkesin akın akın Mekke’ye geldiği bir dönemde, kendisinin Mekke’yi terk etmesinden dolayı insanların zihninde soru işareti oluşturmak içindi.

İmam Humeyni (r.a), bu yarım kalan haccın övgüsünde şöyle buyurmuştur: “Aşk, şuur ve cihad topraklarının en mukaddesini ziyaret edenler, daha yüce bir Kâbe’ye yol almalıdırlar. Tıpkı İmam Hüseyin (a.s) gibi ki; Hac ihramından çıkıp cihad ihramını bağladı. Kâbe’nin tavafından çıkıp, Beyt’in sahibini tavafa gitti. Zemzemle abdesti bırakıp, kanıyla şahadet guslü almaya gitti. Bu şekilde ümmet, yenilmez ve sağlam bir kale haline gelir ki ne doğunun ne de batının, böyle bir ümmete karşı koymaya gücü yetmez. Haccın ruhu ve mesajı, bundan başka bir şey değildir. Müslümanlar, hem nefisle mücadeleyi, hem de küfür ve şirkle mücadeleyi ciddiye almalıdırlar.”[[296]](#footnote-296)

HADİGATUS SUEDA

Fuzuli Bağdadi’nin (932) Türkçe dilinde yazdığı maktel kitabıdır. Bu kitap, Farsça’da yazılmış olan Ruvzetuş Şuheda maktel kitabından sonra yazılmıştır. Ruvzetuş Şuheda kitabı, ilk Farsça maktel kitabıdır. Yazarı Molla Hüseyin vaiz Kâşifi (910)’dir. [[297]](#footnote-297)

HÜR B. YEZİD RİYAHİ

Kerbela şehitlerindendir. Hür, Irak’ın meşhur hanedanlarından ve Kufe’nin büyüklerindendi. İbni Ziyad’ın isteği üzerine İmam Hüseyin (a.s)’a karşı gönderilen bin kişilik ordunun komutanı oldu. Kufe’nin Dar’ul İmaresinden İmam Hüseyin (a.s)’ın yolunu kesmek üzere çıktığında, şöyle bir ses duyduğu söylenilir: “Ey Hür! Cennet sana mübarek olsun…”[[298]](#footnote-298) Kasrı beni Megatil veya şeraf bölgesinde yolu İmam Hüseyin’e kapattı ve Kufe’ye gitmesine engel oldu. İmam’ın ordusuyla beraber hareket ederek, Kerbela’ya kadar geldiler. Kerbela’da İmam, develerin yükünü indirerek, çadırları kurdurdu. Gelişen olaylarda İmam Hüseyin’le savaşın ciddi bir durum aldığını gören Hür, Aşura günü sabah vakti, atına su verme bahanesiyle Ömer sad’ın ordusundan ayrılıp hakk cephesine katıldı. İmam’ın çadırlarına gelip, pişmanlığını dile getirerek tövbe etti. Sonra izin alıp savaş meydanına gitti. Hür’ün cennetle cehennem arasındaki doğru seçimi, onun her zaman sevilen bir kahraman olmasına neden oldu. Hür İmam’dan izin alıp meydana çıktığında, Kufe ordusuna karşı çok etkili konuşmalar yaptı. Onları kiminle karşı karşıya olduklarına dair uyandırmaya çalıştı. Neredeyse, Ömer sad’ın ordusundan bir grup bu sözlerin etkisinde kalarak İmam Hüseyin’in ordusuna katılacaktı ki, Hür’ün daha fazla konuşmasına fırsat vermeden, onu ok yağmuruna tuttular. Hür dönüp İmam’ın yanına geldi. Kısa bir süre sonra meydana tekrar çıkıp, recezler okuyarak yiğitçe savaştıktan sonra şehit oldu. Onun okuduğu recez şöyleydi:

………………....................………………… RECEZ

Bu recez onun ne kadar cesur olduğunu ve İmam Hüseyin’i hak olarak gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Şehit olmadan önce İmam Hüseyin (a.s) onun yanına gelerek şöyle buyurdu: “Sen, annenin sana Hür ismini verdiği gibi hürsün. Dünyada da hürsün ahrette de…” sonra Hür’ün yüzüne elini çekti.[[299]](#footnote-299)

İmam Hüseyin (a.s), bir mendille Hür’ün başını bağladı. Aşura’dan sonra Beni Temim kabilesi onu İmam Hüseyin’den bir mil uzakta ve bugün kabrinin bulunduğu yere defnettiler. Kerbela’nın dışındaki o yere eskiden Nevavis denilirdi.[[300]](#footnote-300) Nakledildiğine göre Şah İsmail Sefevi, Hür’ün kabrini açmış bedenini sağlam bulmuştu. Hür’ün başındaki mendili açıp almak isteyince, başından kan akmaya başladı. Bunun üzerine aynı mendili tekrara onun başına bağladılar ve kabri kapatarak üzerine kubbe yaptılar.[[301]](#footnote-301)

Hür’ün akibeti ve Kerbela’daki konumu, İmam Hüseyin (a.s)’ın yolunu kesmesi, sonra tövbe etmesi ve İmam yolunda şehit olması, bütün maktellerde ve Aşura tarihini anlatan kitaplarda yazılmıştır. Hür’ün hayatının en nurani bölümü, tövbe edip hak cepheye katılmasıdır.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN HAREMİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın mukaddes haremi, hakkında birçok fazilet ve bereket rivayet edilmiştir. Orada namaz kılmak, itikâfa girmek, cenazenin oraya defnedilmesi v.b. durumlar faziletli amellerden sayılmıştır. Rivayetlerde, İmam Hüseyin (a.s)’ın hareminin sınırları, bir fersahtan beş fersaha kadar belirtilmiştir.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Hüseyin (a.s)’ın haremi, kabrin her tarafından beş fersahtır.”[[302]](#footnote-302)

Yine İmam Sadık (as)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Hüseyin’in satın aldığı haremi, dört mildir. Orası evlatlarına ve dostlarına helal, bunların dışındaki muhalefet edenlere haramdır. Ve orada bereket vardır.”[[303]](#footnote-303)

İmam Hüseyin (a.s)’ın nurani kabri, her zaman âşık gönüllerin Kâbe’si olmuştur. Onun âşıkları her zaman ziyaret arzusu içinde olmuşlardır. Tarih boyunca, bütün engellemelere rağmen onu ziyaret etme arzuları hiçbir zaman azalmamıştır. İran’ın yaptığı ve yıllarca süren savaşta mücahitlere ilham veren sermayelerden biri, onların Kerbela’ya ulaşmaları ve İmam Hüseyin’in haremini Ba’s mensuplarından kurtarmaları olmuştur.

HERMELE

Hermele b. Kâhili Esedi, Kufelidir. İmam Hüseyin (a.s)’ın kucağındaki bebeği oklayarak şehit etmiştir.[[304]](#footnote-304) Aşura hadisesinden yıllar sonra, bir Hac yolculuğunda, İmam Zeynel Abidin (a.s) Minhal adında bir şahısla karşılaştığında, Hermele’nin ne durumda olduğunu sordu. O şahıs: “Kufededir ve hala yaşıyor” deyince, İmam hermeleye beddua ederek şöyle dedi: “Allah’ım! Ona kızgın demiri ve ateşin hararetini tattır.” Minhal Kufeye döndüğünde, Muhtar’ın kıyam ettiğini ve hermeleyi yakalamış olduğunu gördü. Muhtar’ın emriyle, önce Hermele’nin ellerini ve ayaklarını kestiler. Sonra da onu ateşe attılar. Minhal, İmam Seccat (a.s) ile olan görüşmesini ve İmam’ın Hermele hakkındaki bedduasını Muhtara anlattığında, İmam’ın arzusunun kendi eliyle gerçekleşmesinden dolayı Muhtar çok sevindi.[[305]](#footnote-305)

HERVERA

Muhtar’ın imam Hüseyin’in intikamını almak için Basra’dan gelen Musab b. Zübeyr’in ordusuyla savaştığı yerdir. Bu savaşta birçok insan hayatını kaybetmiştir. Muhtar da bu savaşta şehit oldu. Bu savaşta Muhtar’ın yarenlerinden binlerce kişi öldürüldü.[[306]](#footnote-306) Hervera, Nehrevan haricilerinin de toplandığı Kufe’ye yakın bir bölgedir.[[307]](#footnote-307)

HÜSEYİN B. ALİ (A.S)

Şiilerin üçüncü İmam’ı, Kerbela şehidi, Allah’ın intikamını alacağını vaat ettiği kan, fedekarlıklarıyla gerçekleşen Aşura’nın sahibi ve insanlara izzet ve özgürlük dersi veren, İslam ağacını kanıyla sulayan ve ümmeti uyandıran kişidir. Bu İmam’ı tanıtmak için kitaplar yazmak gerek. Ancak burada kısa ve özet olarak İmam’ın hayatına değineceğiz.

İmam Hüseyin (a.s), hicretin dördüncü senesi, Şaban ayının üçüncü gününde Medine’de dünyaya geldi. Allah Resulü (s.a.a) ona Hüseyin adını verdi. Peygamber efendimiz (s.a.a) onu çok sever ve şöyle buyururdu: “Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyindenim.” O, peygamber efendimizin kucağında büyüdü. Allah Resulü vefat ettiğinde, o altı yaşındaydı. Babası İmam Ali (a.s) zamanında da çok önemli bir konuma sahipti. Bu ilahi hüccetin üstün sıfatlarından, derin ilmi, affedici olması, güzel konuşması, cesareti, tevazusu, yoksullara yardım etmesi, çok sabırlı olması… gibi özellikleri sayılabilir. Babasının hilafeti döneminde onunla beraberdi ve Cemel, Sıffın ve Nehrevan savaşlarının üçünde de bulunmuştur. Babasının şehadetinden sonra, kardeşi İmam Hasan (a.s) imamet makamına geldi. Kardeşinin yanında itaatkâr bir asker gibiydi. Barış antlaşmasından sonra, kardeşiyle birlikte bütün Ehl-i beyt Medine’ye geldiler. Hicri elli veya kırk dokuzuncu senede İmam Hasan (a.s)’ın şehit olmasıyla imamet görevini Seyyid-i Şüheda üstlendi.

Muaviye ile geçirdiği on yıllık dönemde, her zaman onun siyasetlerine karşı çıkmış ve onun yaptığı cinayetlere İmam Ali (a.s)’ın vefalı dostlarından olan Hucr b. Adi, Emr b. Hemig Hezai gibi şahsiyetleri öldürdüğü için ona itiraz mektupları yazmıştır. O, Şia’nın merkeziydi. Emeviler onu büyük bir tehlike olarak görüyorlardı. Hicri 60. yılda Muaviye’nin ölümünden sonra, Yezit Medine valisine bir mektup yazarak İmam Hüseyin (a.s)’dan biat almasını istedi. Yezitin liyakatsizliğini bilen İmam (a.s), ona biat etmeyerek İslam’ı kurtarmak amacıyla mücadele yolunu seçti. Medine’den Mekke’ye hicret etti. Iraklıların, özellikle de Kufelilerin yoğun mektupları nedeniyle, önce Müslim b. Akil’i olayların doğruluğunu öğrenmesi için Kufe’ye gönderdi. Kufelilerin Müslime biat ettiklerine dair Müslim’den mektup gelince, Hicretin 60. yılı, Zilhicce ayının 8. gününde Mekke’den Irak’a doğru hareket etti. Kufeliler, sözlerinden dönüp Müslim’i şehit ettiler. Sonra ailesi ve çocuklarıyla kendilerine doğru gelmekte olan İmam Hüseyin (a.s)’ı Kerbela’da muhasaraya aldılar. İmam Hüseyin (a.s), zilleti kabul etmeyince, Aşura gününde yarenleriyle birlikte susuz bir şekilde şehit edildi. O günden sonra Kerbela ve Aşura özgür insanlara ilham kaynağı olmuş ve imam Hüseyin (a.s)’ın katledilmesi, İslam’ın yeniden dirilmesini ve uyuyan vicdanların uyanmasını sağlamıştır. Bu şehit İmam’ın faziletlerini burada sayıp bitirmemiz mümkün değildir.

Onun faziletlerinden sadece şunu dile getirmemiz yeter ki, Allah Resulü (s.a.a) onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Ant olsun beni hak üzere peygamber olarak gönderene ki, Hüseyin göklerde, yeryüzünden daha büyüktür ve İlahi arşın sağ tarafında “Hüseyin hidayet çerağı ve kurtuluş gemisidir” yazılıdır.”[[308]](#footnote-308)

……………………………………………….(şiir)

HÜSEYİN BENDENDİR VE BEN DE HÜSEYİN’DENİM

Şia ve Sünni kaynaklarında geçen, Peygamber efendimizin bir hadisidir. Bu hadisin tamamı şöyledir: “Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyin’denim. Allah, Hüseyin’i seveni sever, Hüseyin’e buğz edene, Allah da buğz eder. Hüseyin, torunlardan bir torundur. Allah onun katiline lanet etsin!”[[309]](#footnote-309)

Bu tabir, peygamber efendimizle torunu İmam Hüseyin (a.s)’ın fikir, düşünce, ruh ve gidilen yol bakımından bir vahdet içinde olduklarını gösterir. Allah Resulü (s.a.a) bu hadisiyle, Kerbela’dan yıllar önce “Hüseyni Kıyam, benim yolumun devamıdır. Onun düşman ve katilleri, benim düşmanım ve katilim sayılır” demek istemiştir. Hüseyin’e yapılan zulümler veya yardımlar, bu hadise ve bunun gibi bir çok hadise göre, aslında peygamberimize yapılmıştır. Aslında bu ikisi, iki bedende tek ruh, iki ayrı zamanda tek düşüncedir.[[310]](#footnote-310)

İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamının çok değerli olması, sadece onun peygamber evladı oluşundan kaynaklanmıyor. Asıl mesele onun peygamber yolunu devam ettirmesidir. Bu hadisten anlaşılan yüce anlamlardan biri de, Hüseyin’in dinin koruyucusu olması ve peygamberin dininin onunla devam etmesidir. Onun şehadeti, Allah Resulü’nün dininin ayakta kalmasını sağlamıştır. Bu duygusal sözlerden ziyade, toplumsal ve tarihi bir gerçektir.

İmam Hüseyin (a.s) defalarca kez bu mücadelesinin amacını hutbelerinde belirtmiştir. Bütün bu hutbelerin neticesinde anlaşılan şudur ki, din ancak peygamberin yolunda gitmekle iyiliği emredip, kötülükten alıkoymakla ayakta durabilir. İslam’ın ortaya çıkışı, Muhammedidir. İslamın devamlılığı ise Hüseynidir.

İmam Hüseyin (a.s)’ın dilice şöyle denilmiştir: “Ben öldürülmeden Muhammed’in dini ayakta kalmayacaksa, ey kılıçlar alın beni!”[[311]](#footnote-311)

İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Ancak Hüseyin’i canlı tutmakla İslam canlı kalır…”[[312]](#footnote-312)

HÜSEYNİ

İmam Hüseyin (a.s)’a nisbet verilen her şey Hüseynidir. Bu bağ, ister ırsi yolla olsun ki bu gün İmam Hüseyin’in soyundan gelenlere Hüseyni Seyitler denilmektedir. İsterse düşünce ve inanç yoluyla olsun. Genel olarak Aşura’nın takipçileri Hüseynidirler. İmam Hüseyin ile alakalı bütün özellikler, Hüseyni ünvanını alır. Örneğin, hüseyni Kıyam, Hüseyni çizgi, Hüseyni aşk, Hüseyni yol, Hüseyni inkılâp, Hüseyni yiğitlik v.b.

Bazen de Hüseyni tabiri, sadece İmam Hüseyin (a.s) için kullanılmaktadır. Örneğin; Hüseyni harem, Hüseyni Kerbela, Hüseyni Aşura, Hüseyni Matem v.b.

HÜSEYNİYE

İmam Hüseyin (a.s)’ın matemini anma amacıyla kurulan yerdir. Çeşitli şehirlerde kurulan Hüseyniyeler, ezadarları ağırladığı gibi bedelsiz olarak misafirlerin de orada ikameti sağlanmaktadır.

Hüseyniyeler banilerinin adıyla anılır. Mesela, Azerbaycanlılar Hüseyniyesi, Tahranlılar hüseyniyesi, İsfahanlılar Hüseyniyesi gibi…

Necef, Kerbela ve Meşhed’de de Hüseyniyeler vardır. Şeri olarak Hüseyniye cami hükmünde değildir. Eski tarihlerde Şiilerin Hüseyniyelere yönelmelerinin sebebi, belki de eskiden camilerin hükümetlerin ellerinde olmasıydı. Zaten tarih boyunca, Ehl-i beyt’in anılması ve İmam Hüseyin (a.s) için yas tutulması mümkün mertebe engellenmeğe çalışılmıştır. Hindistan bölgesinde Hüseyniyeye İmambare derler. Orada da birçok İmambare mevcuttur.

Asya’nın bazı bölgelerinde yapılan hüseyniyeler, Şiilerin camisi diye meşhur olmuştur. Hindistanın çeşitli yerlerinde hüseyniyelere Tekkiye, Ezahane, İmambare, Taziyehane, Aşurahane ve Tabuthane gibi isimler verilmiştir. [[313]](#footnote-313)

HASIR

Nakledilen rivayetlere göre İmam Zeynel Abidin (a.s) Kerbela şehitlerini defnederken Beni Esed kabilesi İmam’a yardımcı oluyordu. İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek bedeni defnedileceği zaman İmam Seccad onlardan bir hasır istedi ve İmam’ın mübarek bedenini o hasırın içine alıp o şekilde defnetti. [[314]](#footnote-314)

Tarihin yazdığına göre Mütevekkil zamanında, onun emriyle İmam’ın kabrini tahrip ettiler. İmam’ın kabrini açtıklarında, hasırla karşılaştılar. Henüz tazeydi ve İmam’ın mübarek bedeninden misk kokusu yayılıyordu. Bunun üzerine hemen toprakla kabri kapattılar. [[315]](#footnote-315)

HUSAYN BİN NUMEYR

Kinde kabilesinden ve Emevilerin başlarındandır. Hz. Ali (a.s)’ın evlatlarına karşı her zaman kin duyan biriydi. Sıffin savaşında Muaviye’nin ordusundaydı. Yezid’in döneminde de ordunun bir bölüğüne komutanlık yapıyordu. Müslim’in kıyamında o, İbni Ziyad güçlerinin başındaydı ve Müslim’i yakalamak için evleri teftiş etmekle görevlendirilmişti. İmam Hüseyin (a.s)’ın elçisi Kays b. Musahhar’ı tutuklayıp ibni Ziyad’a gönderen ve böylece Kays’ın şehit olmasına neden olan da o olmuştur. Abdullah b. Zübeyr, Mekke’de Yezit aleyhinde ayaklanma çıkarınca, Ebu Kubeys dağına mancınık bağlayıp, Kâbe’yi hedef alan oydu.[[316]](#footnote-316) Süleyman b. Sard ve Tevvabin ile savaşan da oydu. İmam Ali (a.s) zamanında, İmam (a.s) “Beni kaybetmeden sorun bana” dediğinde, o: “başımdaki saçlar kaç tanedir?” diye sormuştu.[[317]](#footnote-317) Medine’nin muhasaraya alınıp, saldırılara maruz kaldığı olaylarda o da vardı. Şiilere karşı aşırı derecede kin duyardı. Tevvabinle savaştıktan üç yıl sonra, (Hicri 67. yılda) İbrahim b. Eşter’in eliyle öldürüldü.[[318]](#footnote-318) Aşura hadisesinde okçuların komutanıydı. Habib b. Mezahir’in şehadetinden sonra onun mukaddes başını atının boynuna asarak Kufe’de dolaştırıyordu. Bir nakle göre, onu Habib’in oğlu Kasım öldürmüştür. Bazıları ise Husayn b. Numeyr’in Muhtar’ın yarenlerince 66. yılda öldürüldüğünü söylemişlerdir.[[319]](#footnote-319)

REY VALİLİĞİ

Ömer Sad, Rey valisi olma ümidiyle İmam Hüseyin (a.s)’ı öldürdü. Kerbela Hadisesi meydana gelmeden önce Rey’e vali olarak atanacaktı. İbni Ziyad, onu vali olarak atamadan önce İmam Hüseyin (a.s)’ın hareketini bastırması için görevlendirdi. İlk önce bu görevi kabul etmek istememişti. Ancak aksi takdirde Rey valiliğini kaybedeceğini anlayınca kabul etti. Sonunda dünyanın cazibesine ve riyaset sevgisine yenik düştü.

Rey valiliğini ne kadar sevdiğini şöyle dile getirmiştir:

“ Rey mülkünü mü terk edeyim oysa arzumdur o benim,

Yoksa Hüseyin’i öldürmekle günaha mı gireyim.

Onu öldürmenin sonu ateşten başka bir şey değildir,

Ancak Rey mülkü de gözümün nurudur.”[[320]](#footnote-320)

İşte dünya sevgisi onun gözlerini böyle kör etmişti. İmam Hüseyin (a.s) Aşura günü onun Rey valiliğine olan aşırı düşkünlüğünü görünce şöyle buyurdu: “Rey’in buğdayından az bir miktar dışında yemek sana nasip olmasın.”

Ömer Sad, İmam’a verdiği cevapta alaylı bir şekilde: “Buğdayından yemesem de arpası bana yeter” dedi. (Bazı kaynaklarda Irak’ın buğdayı diye geçmiştir.)[[321]](#footnote-321)

HEKİM B. TUFEYL

Ömer Sad’ın ordusundaydı. Ebul’fezlil Abbas Fırattan dönerken saklanarak onun sol kolunu kesmişti. Daha önce de Abbas’ın sağ kolunu Zeyd b. Verga kesmişti.

HELLAS B. ÖMER RASİBİ

Kerbela Şehitlerindendir. Aşura gününde yapılan ilk umumi saldırıda şehit olmuştur. İmam Ali (a.s) zamanında Kufe’nin emniyet sorumlusuydu. Daha sonraları o da kardeşi Numan da Ömer Sad ile birlikteydiler. Ama yine de neticede durumlarını düzeltmiş ve yine İmam Hüseyin (a.s)’a katılmışlardır.[[322]](#footnote-322)

Bazı kaynaklara göre, onun adı Hellas değil de Hellaş’dır.[[323]](#footnote-323)

HAMMAD B. HAMMAD HUZAİ MURADİ

Kerbela şehitlerindendir. Adı ziyareti Recebiyede geçmektedir.[[324]](#footnote-324)

İLK HÜCUM

Aşura günü Ömer Sad’ın ordusu bütün gücüyle hücuma geçti. Bu saldırı Ömer Sad’ın İmam (a.s)’a doğru bir ok atmasıyla başladı ve diğer oklarla devam etti. İmam Hüseyin (a.s): “Bu oklar, düşmanın size olan mesajıdır.” Dedi. Şimr de bütün askerleriyle birlikte hücuma geçerek: “Hüseyin’in bütün adamların yok edin” dedi.

İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenleri, böylesine büyük bir saldırı karşısında büyük fedakârlıklar gösterdiler. İmam’ın yarenlerinin yarısı (Beni Haşim dışında) bu saldırıda şehit oldu. Bu saldırıda şehit olanların kırk bir kişi olduğu söylenmiştir. (İmam Hüseyin’in on hizmetçisi, İmam Ali’nin iki hizmetçisi ve Beni Haşim dışında) bu saldırıda şehit olanların bazılarının adları şöyledir: “Naim b. Eclan, İmran b. Kab, Henzele, Gasit, Kenane, Amr b. Meşie, Zurğame, Amir b. Müslim, Seyf b. Malik, Abdurrahman Derci, Mecme Aizi, Hubbab b. Haris, Amr Cundei, Hellas b. Amr, Suvar b. Ebi Umeyr, Ammar b. Ebi Selame, Numan b. Ömer, Zahir b. Ömer, Cebele b. Ali, Mesut b. Haccac, Abdullah b. Urve, Zuheyr b. Selim, Zeyd Basri’nin oğulları Abdullah ve Ubeydullah.”[[325]](#footnote-325)

(Bu şehitlerin her birini tanımak için bu kitaba başvurabilirsiniz.)

HAMİD B. MÜSLİM EZDİ

Kerbela hadisesini rivayet eden kimselerdendir. Aşura günü Ömer Sad’ın ordusundaydı. Şimr, İmam Hüseyin’in çadırlarını yakmak istediğinde onunla tartışmıştı. İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını Kufe’ye götüren grubun içindeydi. Daha sonra tövbe ederek Tevvabin hareketine katılmıştı. Muhtar ve İbrahim b. Malik ile işbirliği içindeydi. Rivayetlere göre, İmam Seccad (a.s)’ın ashabındandır. Bazı kaynaklarda ve Tarihi Taberi’de Kerbela hadisesi, onun dilinden nakledilmiştir.

KINA

Eskiden düşmanla karşılaşmadan önce, İslam ordusu daha genç görünmek için saçlarına kına yakarlardı. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Saça siyah kına sürmek düşmana korku verir.”[[326]](#footnote-326)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin (a.s) da saçına kına sürmüştü ve Kerbela’da saçlarına kına sürmüş bir vaziyette öldürüldü.”[[327]](#footnote-327)Kerbela’da Aşura’nın yaşlıları, kendi kanlarıyla beyaz sakallarına kına sürdüler.

Habib İbni Mezahir, Kufe’de Müslim b. Akil’in şehadetinden sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın yardımına koşmak için fırsat kolluyordu. Bir gün Kufe pazarında kına almak için gelen Müslim b. Evsece ile karşılaştı. Hemen onu bir köşeye çekti ve İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’ya gelişinden haberdar etti. İki yaşlı mücahit, Kufe’den Kerbela’ya gece vakti gitmeği ve orada aksakallarına kendi kanlarıyla kına sürmeği kararlaştırdılar. Muharrem’in altıncı veya yedinci gecesi İmam’a ulaştılar.[[328]](#footnote-328)

HENZELE B. ESED ŞEBAMİ

Kerbela şehitlerindendir. Adı ziyareti nahiyeyi mukaddese de geçmektedir. Kufelidir. Şebam ise, Hemdanlıların bir taifesidir.[[329]](#footnote-329) Henzele Kufenin Şiilerindendi. Çok cesur ve aynı zamanda Kuran hocasıydı. İmam Hüseyin (a.s)’a ancak Kerbela’da ulaşabilmişti. O, son ana kadar yaşayan yarenlerden biriydi. İmam Hüseyin (a.s)’ı gelen oklara karşı koruyordu. Konuşmalarıyla Kufe ordusuna nasihat ediyordu. [[330]](#footnote-330)

Aşura günü, İmam’ın bir grup yareni şehit olduktan sonra izin isteyerek meydana çıktı ve canını Allah yolunda feda etti.

HENZELE B. AMR ŞEYBANİ

Kerbela şehitlerindendir. İlk umumi hücumda şehit olmuştur. (Bir rivayete göre teke tek savaşta şehit olmuştur.) bazıları onun, Henzele b. Esed Şebami olduğunu söylemişlerdir.[[331]](#footnote-331)

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN HAVARİLERİ

Her İmam’ın belli yarenleri vardır ki onlar için havariler tabiri kullanılmıştır. Kıyamet gününde çağırıldıkları vakit kalkacaklardır. İmam Musayı Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sonra seslenilecek “nerde Hüseyin’in havarileri?” Onunla beraber şehit olanlar ve ona karşı gelmeyenler hemen kalkacaklar.”[[332]](#footnote-332)

HARİCİ

Yezit ve İbni Ziyad’ın İmam Hüseyin (a.s)’a nisbet verdikleri ünvandır. Asıl anlamı, İsyan çıkaran, ayaklanandır. Bu kelimenin aslı, İmam Ali (a.s) dönemine kadar dayanmaktadır. Sıffın savaşında bir grup İmam Ali (a.s)’a karşı ayaklandılar. Bu gruba Hariciler denildi. Bu kelime Irak’ta kötü bir anlam taşırdı. İbni Ziyad’ın hükumeti de başından beri İmam Hüseyin (a.s)’ın hareketini haricilik diye gündemde tutmaya çalışmıştır.[[333]](#footnote-333)

Elbette eğer isyan, İslami ve meşru bir yönetime karşı gerçekleşirse, bunu gerçekleştirenlere azgın topluluk ve kanları heder olmuş topluluk denilebilir. Ama mücadele, zalimlere karşı gerçekleşirse, bu da görevini yerine getiren mücahitlerin sorumluluğudur ve onlar değerlidir.

Yezit kendisini meşrulaştırabilmek için sadece İslami halifeye karşı çıkanların hareketini bastırıyormuşçasına bu ünvanı imam Hüseyin (a.s) için kullanıyordu. İmam Hüseyin (a.s) ve onun Ehl-i beyt’inin bütün konuşmaları, bu kıyamın sadece din için ve zulmü ortadan kaldırmak için gerçekleştiğini göstermektedir.

HALİD B. AMR B. HALİD EZDİ

Kerbela şehitleri arasında zikrolunmuştur.[[334]](#footnote-334)

HAMİSİ ÂLİ ABA

Kisa ashabının beşincisi olan İmam Hüseyin (a.s)’ın lakaplarındandır. Peygamber efendimiz, bir gün Ümmü Seleme’nin evindeyken: **“ Ey Ehl-i beyt! Ancak ve ancak Allah sizden her türlü pisliği ve suçu uzak tutmayı, sizi tam bir temizlikle tertemiz kılmayı irade ediyor”** (Ahzab–33) ayeti nazil oldu.

Allah Resulü, Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin’i bir abanın altında topladı ve şöyle dedi: “Allah’ım bunlar benin Ehl-i beyt’imdir. Bunları her türlü pislik ve suçtan uzak tut ve tam bir temizlikle temizle.”

Hiç şüphesiz Muhammed peygamber ve vasisi,

İki oğlu ve kızı Betulettahire,

Kisanın altında toplananlardır ve ben velayetleriyle,

Selameti ve ahrette kurtuluşu umuyorum.[[335]](#footnote-335)

Kisa hadisi de bu beş kişinin fazilet ve makamı hususunda gelmiştir.[[336]](#footnote-336)

ŞAM HARABESİ

Hz. Zeynep (s.a)’nın Yezit’in meclisindeki konuşmalarından sonra, Ehl-i beyt esirlerini çatısız bir harabede topladılar. Esirler üç gün orada kaldı ve İmam Hüseyin (a.s)’a matem tuttular.[[337]](#footnote-337) Aynı harabede İmam Hüseyin (a.s)’ın küçük kızı Rugeyye rüyasında babasını görmüş ve uyandıktan sonra hep ağlamıştı. Susması için babasının mübarek başını ona getirdiklerinde, gördüğü manzaraya dayanamayıp can vermişti.[[338]](#footnote-338)

Rugeyye aynı yerde defnedildi ve daha sonra orayı harem haline getirdiler.

………………………..........................…………(şiir)

MUHTAR’IN KIYAMI

Muhtar b. Ebi Ubeyde Sakafi, Kerbela hadisesinden beş yıl sonra Tevvabin hareketinden de bir yıl sonra, Hicri 66. yılda Kufe’de kıyam etti. Amacı İmam Hüseyin (a.s)’ın ve yarenlerinin katillerini öldürerek intikam almaktı. Muhtar’ın kıyamı, Ehl-i beyt (a.s)’ın yüreğine su serpmiştir. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Muhtar’a sebbetmeyin. Çünkü o bizi öldürenleri öldürdü ve intikamımızı almak için kıyam etti.” [[339]](#footnote-339)

Nefsul Mehmum’da geçtiği üzere Muhtar’ın kıyamı kısaca şöyledir: “Muhtar, 66. yılın Rebiül Evvel ayının 14’ünde Kufe’de kıyam etti. Abdullah b. Zübeyr’in adamlarından Abdullah b. Muti’yi görevinden aldı. Kıyamlarını Ya Mensur Emit ve Ya Lesaratil Hüseyin” diye başlattılar. Kufe meydanlarında ve mahallelerinde çok şiddetli savaşlar meydana geldi. Birçok grup öldürüldü ve birçoğu da esir edildi. Sonunda Muhtar saraya girmeği başardı. Ertesi gün halka bir konuşma yaptı ve Kufe büyükleri ona biat ettiler. Muhtar durumu tamamen kontrol altına aldıktan sonra, İmam Hüseyin (a.s)’ın katillerini tek tek yakalayıp öldürmeğe başladı. Çeşitli bölgelere adam yollayarak Kerbela’da bulunan ve İmam’a karşı savaşanları araştırıyordu.

Muhtarla emeviler arasında uzun müddet bu şekilde çekişmeler devam etti. Muhtar, Kerbela’da bulunup da büyük cinayetler işleyenlerden Ömer Sad, Şimr, İbni Ziyad, Huli, Sinan, Hermele, Hekim b. Tufeyl, Munkaz b. Murre, Zeyd b. Rikat, Ziyad b. Malik, Malik b. Bişr, Abdullah b. Useyd, Amr b. Haccac ve… Gibilerini kılıçtan geçirip bedenlerini yaktı veya köpeklere yem etti. [[340]](#footnote-340) Muhtar, İbni Ziyad’ın başını Medine’deki Muhammed Hanefiyye’ye gönderdi. O da İmam Seccad (a.s)’ın yanına getirdi. O esnada İmam yemek yiyordu. İbni Ziyad’ın başını görünce şükür secdesi yaparak şöyle buyurdu: “Allah’a hamd olsun ki, düşmanımdan intikamımı aldı. Allah Muhtar’a hayırlı mükâfat versin…”[[341]](#footnote-341)

Muhtar on sekiz ay hükümet etti. (67. Yılın Ramazan ayının on dördüne kadar). Altmış yedi yaşında İbni Zübeyr’in ordusuyla Kufe yakınlarında savaşırken şehit oldu.

HUZEYMİYYE

Mekke ve Kufe arasında bulunan konaklama yerlerinden biridir. (Kufe’ye yakındır) İmam Hüseyin (a.s), Irak’a yaptığı yolculukta bir gün boyunca orada kalmıştır. Burası Huzeyme b. Hazim’e mensup olduğu için Huzeymiyye diye adlandırılmıştır. Kufe’den Mekke’ye gitmek isteyenler, Zerud bölgesinden sonra buradan geçerler. [[342]](#footnote-342) Bu bölgede kuyular, sular, ağaçlar evler varmış. Hz. Zeynep (s.a) burada çadırların dışından iki beyitlik şiiri duymuştu. Bu şiir özetle kafilenin ölüme doğru gitmekte olduğunu ima ediyordu.

İmam Hüseyin (a.s), Hz. Zeynep’e şöyle buyurdu: “Ey kız kardeşim! Allah neyi takdir ederse, o olur.”[[343]](#footnote-343)

HUTBE

Aşura kıyamında, İmam Hüseyin (a.s), İmam Seccat (a.s), Hz. Zeynep (s.a) ve diğer İmam yarenleri tarafından çeşitli hutbeler okunmuştur. İster yolculuk esnasında olsun ister Aşura günü, tarihte hepsi yazılmıştır. Ama en meşhur hutbeler, İmam Hüseyin (a.s)’ın hutbeleri ve Yezid’in meclisinde İmam Seccat (a.s)’ın hutbeleri ve Kufe ve Dimeşk’te Hz. Zeynep (s.a)’nın hutbeleridir. İmam Hüseyin (a.s)’ın hutbeleri, onun sözlerinin toplandığı kitaplarda mevcuttur.[[344]](#footnote-344)

İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura kıyamı boyunca yapmış olduğu bazı hitabelerden bir bölümü şöyledir:

\* Mekke’den Irak’a doğru hareket ettiği zaman: “Genç bir kızın boynuna gerdanlık nasıl yakışıyorsa, Âdem evladına da ölüm öyle yakışır…”[[345]](#footnote-345)

\* Zuhesm Bölgesinde Hürr’ün ordusuyla karşılaştığı zaman: “Ey insanlar!... Bana mektup ve elçiler göndererek imamınızın olmadığını bildirdikten ve “Bize gel!” diye çağrıda bulunduktan sonra ben buralara geldim…”[[346]](#footnote-346)

\*Yine Hürr’ün ordusuna karşı yaptığı bir konuşmada: “İş, gördüğünüz gibi buralara kadar vardı. Gerçekten dünya değişti ve kötüleşti. İyilikler tersine döndü… Görmüyor musunuz ki, hakka amel edilmiyor. Batıldan da alıkonulmuyor…”[[347]](#footnote-347)

\*Beyza bölgesinde kendi yarenleri ve Hürr’ün ordusuna hitabı: “Ey insanlar! Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’ın haramlarını helal sayan Allah’la olan ahdinden dönen, Resulullah’ın sünnetine muhalefet eden zalim bir sultanı görse… İyi bilin ki gerçekten onlar, şeytana itaat ettiler ve Rahman’a itaati terk ettiler…”[[348]](#footnote-348)

\*Tasua günü akşam kendi ashabına yaptığı konuşma: “Allah’ı en güzel sena ile sena ederim. Açıkta ve gizlide ona hamd ederim… Ben kendi ashabımdan daha vefalı ve daha hayırlı bir ashab bilmiyorum. Kendi Ehl-i beyt’imden daha iyi ve yakınlık derecesini koruyan bir Ehl-i beyt bilmiyorum. Allah size hayırlı mükâfat versin...”[[349]](#footnote-349)

\*Aşura sabahı düşman ordusuna karşı yaptığı konuşma: “Hamd olsun dünyayı yaratıp, geçici yurt kılan Allah’a! Halkını halden hale sokar. Aldanan, dünyanın kendisini aldattığı kimsedir. Bedbaht ise, dünyanın kendisini fitneye düşürdüğü kimsedir…”[[350]](#footnote-350)

\*Kufe ordusu, çadırlara yaklaştığında İmam’ın yaptığı konuşma: “Ey insanlar! Sözümü dinleyin ve beni öldürmede acele etmeyin. Ki sizin üzerimde bulunan hakkınız üzere size nasihatte bulunayım… Hele bir nesebime bakın. Ben kimim? Sonra vicdanınıza dönün ve onu kınayın. Bir bakın bakalım beni öldürmek ve hürmetimi kırmak helalmidir? Acaba peygamberinizin kızının oğlu ve vasisinin ve amcasının oğlunun evladı değil miyim?..”[[351]](#footnote-351)

\*Aşura Günü Ömer Sad’ın güçlerine karşı yaptığı konuşma: “Ey cemaat! Ölüm ve üzüntü sizlerin üzerinize olsun. Şaşkınlık içerisinde olduğunuz bir halde, büyük bir istekle bizi yardımınıza çağırdığınızda, kabul edip süratle imdadınıza koştuk. (Ama siz) yemin edip bizim lehimize çekeceğiniz kılıçlarınızı aleyhimize çektiniz. Ortak düşmanımızın aleyhine tutuşturmanız gereken ateşi, bize karşı tutuşturdunuz… Bilin ki, zinazede oğlu zinazede bizi iki şey; kılıç ve zillet arasında bırakmıştır. Zillet ise bizden uzaktır…”[[352]](#footnote-352)

DİĞER HUTBELER

\*Hz. Zeynep (s.a)’nın Kufe’de halkın karşısındaki hitabesi: “Ey Kufe halkı! Ey hilekâr ve düzenbazlar! Bize mi ağlıyorsunuz? Gözyaşlarınız dinmesin ve iniltileriniz susmasın. Siz iplerini iyice ve sıkıca dokuyan ve sonra da dokuduğunu söken bir kadın gibisiniz…”[[353]](#footnote-353)

\*İmam Ali (a.s)’ın kızı Ümmü Gülsüm’ün Kufelilere hitabı: “Vay halinize Kufeliler! Neden ağlıyorsunuz? Hüseyin’i aşağılayarak öldürdünüz diye mi? yoksa mallarını yağmaladığınız ve kadınlarını, kızlarını esir aldığınız için mi?”[[354]](#footnote-354)

\*Hz. Zeynep (s.a)’nın Yezid’in meclisindeki hutbesi: “ Ey Yezit! Esir olarak şehir şehir dolaştırmakla bu geniş yeryüzünü ve bu fezayı bize dar ettiğini, bizi Allah katında hor ve zelil, kendini de yücelttiğini ve bu olaylarında senin yüce makamının bir eseri olduğunu mu sanıyorsun...? Ey (Mekke’nin fethi sonrasında) azat edilenlerin oğlu! Kendi kadın ve cariyelerini perde ardında tutup, Resulullah (s.a.a)’in kızlarını da yüzü açık ve örtüsüz olarak düşmanlarının yanında şehir şehir dolaştırman ve her konağın sakinlerine göstermen, yabancıya ve aşinaya, alçaklara ve şerefli insanlara, bu himayesiz esirleri göstermen insaf ve adalet midir?...”[[355]](#footnote-355)

\*İmam Seccat (a.s)’ın Yezid’in meclisindeki hutbesi: “Ey insanlar! Bize altı şey ve yedi fazilet verilmiştir. İlim, sabır, yücelik, cesaret… Beni tanıyan tanıyor, tanımayana ise, haseb ve nesebimi söyleyeyim. Ben, Mekke ve Mina’nın oğluyum. Ben, zemzem ve Safa’nın oğluyum…”[[356]](#footnote-356)

Ehl-i beyt’in bu hutbeleri, düşmanlarının gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Peygamber ailesinin nasıl mazlum bir hale getirildiklerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu hutbeler, İmam Hüseyin (a.s)’ın çizgisini ve aynı zamanda Ehl-i beyt’inin ne kadar bilinçli olduğunu gözler önüne sermektedir.

………………….................................……………..(şiir)

HATİP

Yezid’in sarayında, Hatip minbere çıkarak Yezid’i övmeğe başladı. Sonra İmam Ali ve İmam Hüseyin’e hakaretler yağdırmaya başladı. İmam Zeynel Abidin (a.s), hatibe bağırarak şöyle dedi: “Vay olsun sana ey Hatip! Yaratılanın rızasını, yaratanın rızasının yerine satın aldın. Yerin ateştir.”[[357]](#footnote-357)

HALHAL

Ayağa takılan altın ve gümüşten yapılmış halkadır.[[358]](#footnote-358) İmam Hüseyin (a.s)’ın kızı Fatıma şöyle nakleder: “İmam’ın şehadetinden sonra Ömer sad’ın ordusu çadırlara saldırıp yağma yapmaya başladılar. Benim ayağımdan da iki halhalımı alıp götürdüler.”[[359]](#footnote-359)

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN RÜYASI

İmam Hüseyin (a.s), Medine’den Mekke’ye hareket etmeden bir önceki gece, veda etmek üzere dedesi Resulullah (s.a.a)’in kabrinin başına geldi. Namaz kılıp dua etti ve ağladı. Sabaha doğru başını kabrin üzerine koymuş bir vaziyette uykuya daldı. Rüyada Allah Resulü’nü gördü. Onu bağrına basıp öpüyor ve şöyle buyuruyordu: “Kerbela’da susuz bir şekilde kendi kanına bulanmış olduğunu görür gibiyim. Baban, annen ve kardeşin burada seni hasretle beklemektedirler.”[[360]](#footnote-360)

Bu rüya, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetini bildiriyordu. Yine böyle bir rüyayı Aşura sabahı görmüştü. Medine’de peygamberimizi rüyasında gördüğünde, Allah Resulü (s.a.a) ona şöyle buyuruyordu: “Ey Hüseyin! Yola çık. Çünkü Allah seni öldürülmüş olarak görmek istiyor.” Muhammed Hanefiyye, İmam’dan rüyasını duyduktan sonra: “Öyleyse kadın ve çocukları neden götürüyorsun? “diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yüce Allah, onları esir olarak görmek istiyor.”[[361]](#footnote-361)

Yine Allah Resulü (s.a.a), İmam Hüseyin (a.s)’a rüyasında şöyle buyuruyordu: “Senin için cennette öyle dereceler vardır ki onlara şehadetle ulaşabilirsin.”

ÜMMÜ SELEME’NİN RÜYASI

Allah Resulü’nün eşi Ümmü Seleme, İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’da şehit olacağını Peygamberden işitmişti. Allah Resulü (s.a.a) içinde Kerbela toprağı bulunan bir şişeyi ona vererek: “Ne zaman bu toprak kan olsa, bil ki Hüseyin şehit olmuştur.” Bu olayın üzerinden yıllar geçti. İmam Hüseyin (a.s) Irak’a doğru yola çıktığından beri Ümmü Seleme çok tedirgindi ve her gün o şişeye bakarak şöyle diyordu: “Kana döneceğin gün nede büyük bir gündür.” Ümmü Seleme, Aşura günü Peygamber efendimizi rüyasında üzeri toz toprak bir halde görmüştü. Durumunun nedenini sorunca Allah Resulü şöyle buyurdu: “Hüseyin’in öldürülmesine şahittim.”

Ümmü Seleme uykudan uyandığında hemen koşup şişeye baktı ve şişenin kanla dolduğunu görünce: “Hüseyin öldürüldü” diye feryat etmeğe başladı. Rüyasını Beni Haşim kadınlarına anlattı ve o günden itibaren imam Hüseyin (a.s) için matem meclisi tuttu.[[362]](#footnote-362)

HULİ

Huli b. Yezit Hesbehi, Kufe muhafızlarındandı ve Ehl-i beyt’in düşmanlarından biriydi. Aşura günü İmam Hüseyin (a.s) yere düşünce, İmam’ın mübarek başını kesmek için öne çıkmıştı. O, Hamid b. Müslim Ezdi ile İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını İbni Ziyad’a götürdü. Ama geç olduğu için, sarayın kapısı kapanmıştı. Huli, o mübarek başı evine götürüp sakladı. Onun iki karısı vardı. Karısı İmam Hüseyin (a.s)’ın başının eve getirildiğini anlayınca, yatağından çıktı ve bir daha onunla birlikte olmadı. Muhtar’ın kıyamı döneminde Huli saklanmıştı. Diğer eşi (Uyuf Binti Malik) onun yerini Muhtar’ın askerlerin bildirdi. Bu kadın, İmam Hüseyin (a.s)’ın başı evine getirildiğinden beri Huli’ye düşmandı. Böylece Huli’yi yakalayıp öldürdüler.[[363]](#footnote-363)

Huli’nin İmam’ın mübarek başını eve getirdiği gece, karısı o odadan veya tandırdan bir nurun göğe yükseldiğini gördü.[[364]](#footnote-364) Huli’nin tandırı bu sebepten dolayı mersiyelere konu olmuştur.

…………………..............……………………(şiir)

TAZE KAN

Rivayetlerde şöyle geçer: “Aşura günü ikindi vakti, İmam Hüseyin (a.s) öldürüldükten sonra yerde ve gökte ilginç olaylar gerçekleşti. Bunlardan biri de taze kandı. Beytul mukaddeste hangi taşı kaldırsalar altından taze kan akıyordu. Üç gün boyunca gökten kan yağdı.[[365]](#footnote-365)

Gökten kan yağması, yerde de her taşın altında kan olması, göğün ve yerin İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminde ağladığına işarettir. Bu konuda Ebu Said’den şöyle nakledilmiştir: “Dünyada hangi taş kaldırılsaydı altında taze kan vardı. Gökten kan yağdı. Bu kanın eseri uzun müddet elbiselerde kaldı.”[[366]](#footnote-366)

Ümmü Seleme’nin peygamberimizi rüyasında görme olayında da taze kan lafsı geçmiştir. Peygamberimiz ona şöyle buyurmuştu: “Ne zaman yanında bulunan şişedeki toprak taze kana dönse, bil ki Hüseyin Öldürülmüştür.”[[367]](#footnote-367)

KAN AĞLAMAK

Gözyaşı yerine kan ağlama tabiri, ziyareti nahiyeyi mukaddese’de Hz. İmam Mehdi (a.f)’in diliyle şöyle kullanılmıştır: “Eğer zamane beni geriye bıraktı ve sana yardım edemediysem de sabah akşam senin için gözyaşı yerine kan ağlıyorum.”[[368]](#footnote-368)

İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra şafağın kızıllaşması dışında gerçekleşen sıra dışı olaylardan biri de Şam, Filistin ve… Bölgelerinde her taşın altında taze kan olması ve gökten kan yağmasıydı. Gökyüzünün gün doğumu ve batımı sırasında kızıllaşmasını da bu olaylardan saymışlardır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Gökyüzü, Hüseyin için kırk gün kan ağladı.” Ümmü Selim’den şöyle nakledilmiştir: “Hüseyin (a.s) öldürüldüğünde, gökyüzünden kan gibi yağmur yağdı ve evlerle duvarlar o yağmurdan kırmızı renge döndü.”[[369]](#footnote-369)

HEYZERAN (UZUN VE İNCE AĞAÇ DALI)

Yezid, İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başına heyzeranla işaret edip İmam’ın mübarek dudaklarına ve dişlerine vuruyordu. Bu manzarayı gören Ebu Berze dayanamayıp itiraz ederek şöyle dedi: “Ey fasık! Heyzeranı Hüseyin (a.s)’ın dudaklarından çek. Allah’a and olsun ki heyzeranla vurduğun yeri peygamberin öptüğünü gördüm.”[[370]](#footnote-370)

İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretnamesinde de şöyle geçer: “Selam olsun heyzeranla incitilen dişlere.”

ÇADIRLARIN KURULDUĞU YER

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’da çadırlarını kurduğu yerle su arasında fasıla vardı. Çadırların bulunduğu yer, tepelerle kuşatılmıştı ve Ehl-i beyt’in bulunduğu bölge yarım daire şeklindeydi. Burası savaş meydanından biraz uzaktaydı. Hatta düşman ordusunun okları oraya ulaşmıyordu bile. Ama Kufe ordusu bu bölgeyi de kuşatmaya almışlardı.[[371]](#footnote-371)

Hz. Zeynep (s.a)’nın çadırı, İmam Hüseyin (a.s)’ın çadırının hemen arkasındaydı. Beni Haşim gençlerinin çadırları da kadın ve çocukların çadırlarının etrafındaydı.[[372]](#footnote-372)

Kurulan çadırların bazıları, su ve eşyaların bulunduğu çadırlardı. İmam’ın diğer yarenlerinin çadırları, Beni Haşim’in çadırlarından ayrı olarak başka bir yerde kurulmuştu. Buna rağmen çadırlar birbirine çok yakındı ve her şey tamamen kontrol altındaydı. Çadırların arkasında hendek kazılmıştı ve gelebilecek saldırılara karşı tedbir alınmıştı. Bazı çadırlar da temizlik için kurulmuştu. Aşura sabahı İmam’ın yarenleri, temizlik amacıyla bu çadırlara gidiyorlardı. Bureyr b. Huzeyr, Abdurrahman b. Abdurabbih ile bu çadırın önünde şahadet sevincinden dolayı şakalaşıyorlardı.[[373]](#footnote-373)

Aşura günü Hüseyni çadırlar şu şekilde kurulmuştu:

\*Komuta çadırı

\*İlk yardım çadırı

\*Su çadırı

\*Şehitlerin çadırı

\*Erzak çadırı

\*Temizlik çadırı

\*Siper çadırı (sadece siper amaçlı kullanılan çadırdır)

\*İmam Zeynel Abidin (a.s)’ın çadırı

\*İmam’ın yarenlerinin çadırı

\*Beni Haşimin çadırları

\*Kadın ve çocukların çadırları

\*Hz. Zeynep (s.a)’nın çadırı[[374]](#footnote-374)

İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra, düşman çadırlara saldırıp hepsini ateşe verdi. “…Günümüzde Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın hareminin güney batısında, Muhayyem adıyla çadırların bulunduğu bir mekân mevcuttur. Ziyaretçiler orayı da teberruken ziyaret eder. Orası, eskiden yoktu. Daha sonraları çadırların bulunduğu yere bir yapı inşa ederek orada çadırların varlığına işaret edilmeye çalışılmıştır. O yapıyı ve kubbesini, Mithat Paşa Nasruddin Şah’ı karşılamak için yapmıştır. Bir rivayete göre de, o yapıyı Abdul Mumin Dede yaptırmıştır.[[375]](#footnote-375)

Çadırların bulunduğu yerin etrafı, bu gün hücreler şeklindedir. Burası çadırların diziliş şeklini açığa çıkaracak şekilde inşa edilmiştir. Bu yapının içerisinde İmam Hüseyin (a.s)’ın çadırının yeri ve İmam’ın mihrabı, İmam Seccad (a.s)’ın çadırı ve yine Abbas’ın kuyusu adıyla anılan bir kuyu mevcuttur. Bir köşede de Hz. Kasım’ın çadırının bulunduğu bir yer vardır.

DAR’UL İMARE

Şehrin emirinin ikamet ettiği binaya verilen addır. Şehirlerde Darul İmareler genellikle şehrin camisinin yakınında kurulurdu. Böylece Cuma hutbesi ve başka konuşmalar için aradaki mesafe fazla olmamış olurdu. Kufe’de İbni Ziyad’ın ikamet ettiği yere de Darul İmare deniyordu. Umumi meclislerini şehrin camisinde yapardı. Ehl-i beyt’in esirlerini o meclise getirmişlerdi. Yine orada İbni Ziyad ile Ehl-i beyt arasındaki konuşmalar geçmişti. Müslim b. Akil’i ve Hani’yi adı Tumar olan bu binada İbni Ziyad’ın emriyle şehit ettiler. Kufe’nin Darul İmare binası, İslam devletinin en eski yapısı olarak Sad b. Ebi Vakkas tarafından yaptırılmıştır. “Kufe’nin eserleri ve bu eserler içinde de Darul İmare artık yok olmuş ve sadece camiden bazı kalıntılar kalmıştır. Irak’ın Arkeologları büyük çabalarla orayı kazarak, Darul İmarenin temellerini bulmuşlardır. Darul imarenin 170 m uzunluğunda ve 14 m yüksekliğinde dört tane duvarı varmış. Her duvarın dış tarafı, yarım daire şeklindeki altı burca birleşiyordu. Burcların yükseklikleri yaklaşık 20 m. İmiş. Binanın sağlam yapısı, dışardan gelebilecek saldırılara karşı kalkan görevi yapıyordu. Bazı kapılarının yanında zindan ve mutfak amaçlı odalar inşa edilmiş.[[376]](#footnote-376)

# DARUL HİLAFE

Hükumetin başkentinde halifenin ikametine hizmeten yapılmış olan binaya verilen addır. Eskiden halifenin bulunduğu şehrin kendisine de bu ad verilirmiş. Darul hükumet de aynı anlamdadır. Yezit, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra, esirleri sarayına getirdiğinde, zaferini göstermek için bütün halka oraya girme izni verdi ve saray dolup taştı. Halk iyice toplandıktan sonra, esirleri iplerle birbirlerine bağlayıp, peş peşe büyük bir hakaretle Yezid’in karşısına getirdiler.[[377]](#footnote-377)

Yezid’in Darul hilafesi, Dimeşk camisinin yakınlarındaydı.

# SİDR AĞACI

Harun Reşit döneminde İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin etrafında evler ve çeşitli binalar yapılmıştı. Yine orada bir tane sidr ağacı vardı ki, hem ziyaretçiler için bir nişaneydi hem de gölgelik görevi yapıyordu. Harun’un emriyle o ağacı kestiler.

Bu olay, Mütevekkil zamanında defalarca kez İmam’ın kabrinin tahrip edilmesinden yıllarca önce gerçekleşen bir olaydır. [[378]](#footnote-378) Yine bir nakle göre o ağaç, Musa b. Abdulmelik tarafından kestirilmiştir. Peygamber efendimizden şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Allah Sidr ağacını kesene lanet etsin.”[[379]](#footnote-379) Harun Reşit dönemine kadar, insanlar bu hadisin neyi ifade ettiğini anlayamamışlardı. Cureyr b. Abdulhamid, Irak’tan gelen biriyle sohbet ederken, İmam’ın kabrinin yanındaki Sidr ağacının kesildiğini öğrenince, ellerini havaya kaldırarak şöyle dedi: “Allah’u Ekber! Peygamberimizden Sidr ağacını kesene lanet ettiğine dair bir hadis var. Ama biz bugüne kadar onun neyi ifade ettiğini anlayamamıştık. Hadisin kastettiği İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin yok edilmeğe çalışılmasıdır.”[[380]](#footnote-380)

# AŞURA DERSLERİ

Aşura hadisesi şüphesiz çok büyük bir hadisedir ki, insanlık tarihinde büyük bir etki bırakarak büyük bir kıpırdanmaya yol açtı. Hem Müslümanlara hem gayrı Müslimlere yüce değerleri ve hayatın anlamını öğretti. İnsanın özgürlüğü için ve zalimlere boyun eğmemesi için mücadele etmesinin gerekliliğini bütün dünyaya bir ders niteliğinde haykırmış oldu. İnsanlar, bu hadiseden ne kadar ders almışsa, o oranda faydalanmış, izzet sahibi olmuş ve tağut hükümetlerinin temellerini sarsmışlardır.

Aşura’dan alınacak dersler, İmam Hüseyin (a.s)’ı ve yarenlerinin sözlerinde ve amellerinde açıkça ortaya konmuştur. Bu kitapta çeşitli unvan ve şekillerde Aşura derslerinden bahsedilmiştir. Özellikle şu başlıklara bakılabilir: “Aşura kıyamının sonuç ve etkileri, Özgürlük, Aşura kıyamının hedefleri, fedakârlık, basiret, bela ve Kerbela, askeri taktikler, cihad, Aşura’nın ebedilik sırrı, yaşam, ziyaret, Aşura şiarları, şehadet arzusu, İmam Hüseyin (a.s) Şiası, başkalarının nezdinde Aşura, Aşura ve iyiliği emretmek, Aşura ve sakife, sabır, İslam’ın fatihası, fetih, futuvvet, Aşura kültürü, kurtuluş, kurbanlık, her gün Aşura, Kerbela kıyamının mahiyeti, methiye ve mersiyeler, namaz, kıyam veya isyan, varis, vefa, hicret, helmin nasır, zillet bizden uzaktır, ya fetih ya şehadet, keşke seninle olsaydık ve…

SÂAT KAPISI

Ehl-i beyt esirlerinin Dimeşk’e getirildikleri kapıdır. Ehl-i beyt esirleri oraya getirildiğinde halk davullar çalarak bayram ediyordu. O kapının adı Bab’ı Sâat idi. [[381]](#footnote-381) O kapı, şehrin doğu kapılarından biriydi ki, Halep ve Kufe yolu bu kapıyla biterdi. Esirler, Şam kapısına getirildiğinde, izdihamdan dolayı saatlerce bu kapının önünde bekletildiler. Bundan dolayı Şiiler bu kapıya saatlerce anlamına gelen Bab’ı Sâat demişlerdir.

Günümüzde bu kapıya Tuma kapısı denilir. Bu kapının olduğu bölgede Hıristiyanlar ikamet etmektedirler. Bu bölge, şehrin diğer bölgelerine nazaran çok bakımsız ve kötü bir durmundadır. [[382]](#footnote-382)

# DUREYD

Aşura gününde Ömer sad’ın ordusunun bayrağını taşıyan kişidir.

# KESİLEN KOLLAR

Kerbela alemdarı Ebulfazl Abbas, çadırlara su getirmek için Fırat’a gitti ve dönüşünde pusu kuran askerler tarafından sağ kolu kesildi. Ama o, şu recezi okuyarak suyu çadırlara ulaştırmaya çalışıyordu: “Vallahi sağ kolumu kestiyseniz de, sonuna kadar dinimi savunacağım.” Sonra sol kolunu da kestiler. Buna rağmen ilerlemeğe çalışıyordu ve sonunda şehit oldu.

Mersiyelerde Aşura’nın kahramanının kollarının kesilmesinin özel bir yeri vardır. Annesi Ümmül Benin’in halini ifade eden nuhalar da okunur.

Keşke eline kurban olsaydım da,

Elinin yasını tutmasaydım.

Aşura günü öğlen vakti çadırlar,

Senin elinle ayaktaydı.

Mustafa’nın bağının yeşil ağacından,

Bir dalı kestiler ki senin elindi.

Yaşlar akar gönül ehlinin gözünden,

Senin elinin gamlı mateminde.

Neyneva’nın kızıl gülleri bir çimendir ki,

Yeşilleniyor senin elinle.

Hayretler içerisindeyim ey Allah’ın eli!

Nedir ellerinin kan bedeli?[[383]](#footnote-383)

Bu gün Hz. Abbas’ın hareminin dışında sağ ve sol elinin kesildiğinin belirtildiği iki, küçük mekân vardır. Sağ elinin kesildiği yerle sol elinin kesildiği yer arasında, yaklaşık 100 m. Mesafe vardır. Ziyaretçiler, bu iki yeri de ziyaret ederler.

# DESTELER

Deste, insanların bir araya gelip bir grup oluşturarak, her hangi bir şeyi yapmalarıdır. Matem desteleri, İmam Hüseyin ve diğer İmamalar için sokağa çıkarak şiir ve nuhalarla yas tutarlar.[[384]](#footnote-384) Bu nuha okuma esnasında desteler, ya sinelerine vurarlar ya da zincir vururlar. Bu şekilde matem tutmak, Safaviye döneminde daha yaygınlaştırıldı. Bu desteler, belli bir isimde, özel bayraklarla Aşura günlerinde ve diğer yas günlerinde, sokağa çıkarlar. Bu merasim özellikle Irak’ta, Necef ve Kerbela gibi şehirlerde daha eskilere dayanmakta ve daha oturmuş bir hal almıştır. Merhum Kaşiful Ğita şöyle yazmıştır: “İmam Hüseyin (a.s) için desteler halinde yas tutmak, bin yıldan daha eski zamanlara dayanmaktadır. Muizzu Devle ve Rüknu Devle zamanında da desteler İmam Hüseyin (a.s) için nuhalar okur, akşamları meşalelerle Bağdat yollarına çıkarlardı. Bu dördüncü asırdaydı. Eğer bu desteler ve dışarı çıkmalar olmasaydı, İmam Hüseyin (a.s)’ın hedefi unutulur ve yok olurdu.”[[385]](#footnote-385)

Toplu bir şekilde desteler halinde yollara çıkmak, özellikle Erbein günlerinde Irak’ta daha başka olur. Tasua ve Aşura günlerinde Şiilerin olduğu her şehir ve köyde bu desteler vardır. Bu destelerden bazıları, uzun bir geçmişe hatta birkaç yüzyıl gibi bir geçmişe sahiptir. (Tıpkı Kerbela’daki Tuveyrec Destesi gibi) Nesilden nesile kendi sünnetlerini korumuşlardır.[[386]](#footnote-386)

Bu desteler bir çeşit teşkilatlanmanın tatbikatını yapmaktır. İnsanlarda sorumluluk ve kendine güven hissini güçlendirir. İnsanlara düzen ve tertip kazandırır ve hem de hiç kimseye karşı kaba kuvvet kullanmadan bu durum gerçekleşir. Desteler tamamıyle ihlâsla, aşkla, edeple, anlam bulan birlikteliklerdir.

# Dİ’BİL HUZAİ

Ebu Ali Di’bil b. Rezin Huzai Kufi, Medaris’i Ayat kasidesini İmamların mazlumiyeti hakkında okuyan meşhur kişidir. Aşura’nın büyük mersiyehanlarından sayılan bu şahıs, daha çok Bağdat’ta yaşamıştır. Şiirleri genellikle zalim halifeleri kınama ve Ehl-i beyt’i savunmaya yönelikti. Ehl-i beyt aşığı olan bu şair, 148. yılda dünyaya gelmiş, 98 yaşında Hicri 246. yılda Dimeşk hâkimi desise tarafından şehit edilmiştir. Kabri Sudan sınırlarına yakın olan Zuveyle bölgesindedir.[[387]](#footnote-387)

Di’bil Medarisi Ayat kasidesinden dolayı, İmam Rıza (a.s)’dan hediye olarak bir gömlek aldı. O, sadece şiirde değil hadis, kelam, tarih ve lugat ilminde de önemli şahsiyetlerdendi. Eserleri kendi döneminde bile dilden dile dolaşmaktaydı.

# KERBELA’DA DEFNOLUNMAK

Mukaddes Kerbela topraklarında defnolunmak, ilahi rahmete nail olmayı sağlar ve Şiiler açısından çok önem taşımaktadır. Birçok âlim, hükümet adamı ve diğer insanlar bile oraya defnedilmeği vasiyet ediyorlar. Hatta başka bir yerde defnedilenlerden bile çıkarılarak tekrar Kerbela’ya getirilenler olmuştur. Tıpkı Nehcul belaga’yı hazırlayan Seyit Razi’nin babası gibi. [[388]](#footnote-388)

Kerbela’da defnedilmenin müstehap olduğu bölgenin sınırı hakkındaki görüşler farklıdır. Haremin sınırları bir fersahtan beş fersaha kadar nakledilmiştir.

# DİMEŞK

Suriye’nin en büyük şehridir. Eskiden beri kültür ve tarihi merkez olarak önemli konuma sahiptir. İslam’dan önce kurulmuş bir şehirdir. Tarihi yerlerinden anlaşıldığı üzere, çok eski bir geçmişi vardır. Müslümanlar, Hicri 13. yılda orayı fethettiler. Muaviye otuz bir yıl orada hükümet etti. Büyük emevi camisi, camilerinin en büyüklerinden sayılır ve bu şehirdedir. [[389]](#footnote-389)

Ehl-i beyt esirlerini bu şehirde Yezid’in karşısına getirdiler. İmam Hüseyin (a.s)’ın kızı Rugeyye’nin kabri de bu şehirdedir. Bu şehrin halkı, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Emevilerin yaptıkları tebliğ çalışmaları neticesinde İmam Ali (a.s) ve onun evlatlarına karşı düşmandılar. Şam halkının Kerbela esirlerine karşı tutumları da bunu açıkça ortaya koymuştu.

# MUHARREMİN İLK ON GÜNÜ

Muharrem ayının ilk on gününde, insanlar vaaz ve mersiye meclisleri kurar, camilerde, hüseyniyelerde matem meclislerini başlatırlar ve böylece, Aşura için hazırlık yapılır.

## DEYRİ RAHİP

Şam’da bir bölgenin adıdır ki, Ehl-i beyt esirleri oradan geçmişlerdi. Yezid’in askerleri eşliğinde esirler götürülürken, şehitlerin başları da o kafiledeydi. Yol üzerinde bulunan konaklardan birinde Kınnısirin adında bir yere geldiklerinde, oradaki mabette bir rahip, ibadetle meşguldü. Rahip oradan geçen kafileye baktığında, İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başından göğe doğru bir nur yükseldiğini görünce, İmam’ın mübarek başını taşıyan askere 10.000 dirhem vererek bir geceliğine İmam’ın mübarek başını mabede götürdü. O gece, İmam’ın mübarek başından nur yükseldiğini ve kerametleri gören rahip, Müslüman oldu.[[390]](#footnote-390) Neyyiri Tebrizi şöyle demiştir:

…....................................…………………………..ŞİİR

O mabed, Suriye’nin Lübnan’a doğru olan yol üzerindeki bir bölgededir ve caddeye doğru bakan bir tepenin başındadır.

# DEYZEC

İbrahim Deyzec, Mütevekkil Abbasi tarafından İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrini tahrip etmek ve Şiileri oradan dağıtmakla görevlendirilen kişiydi. Bu büyük suçta Harun Meğribi de yanındaydı. Kabrin bulunduğu bölgeyi tarlaya çevirmeğe çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Bu iki kişinin başına gelen belalar, tarih kitaplarında yazılmıştır.[[391]](#footnote-391)

Deyzec Yahudiydi ama zahiren Müslüman görünürdü. İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin tahrip çalışmalarında bizzat kendisi eline kürek alarak bu büyük suçun işlenmesinde başrol oynamıştır. Onun bu tahrip çalışmaları Hicri 236. yıldaydı.[[392]](#footnote-392)

# ZATİ İRG

Mekke ile Irak arasında Mekke’ye yakın bir bölgenin adıdır. Bu bölge aynı zamanda Mekke’nin doğu bölgesinde Hacca gidenlerin ihram bağladıkları yerdir.[[393]](#footnote-393)

İrg Mekke yolunda Iraklıların Mekke’ye gitmek için kullandıkları yolun bulunduğu dağın adıdır. İmam Hüseyin (a.s) Akik vadisinden sonra buradan geçmiş ve bir iki gün burada konaklamıştır. Sonra çadırları toplayıp yola devam etmiştir. İmam (a.s), burada Irak’tan gelen Bişr b. Galip ile karşılaşmış ve Irakta olup bitenler hakkında ondan bilgi almıştır. O da şöyle cevap vermişti: “Gönüller seninle ama kılıçlar senin aleyhinedir.” İmam bu bölgeden sonra Ğemere adlı bölgeye doğru yoluna devam etti.[[394]](#footnote-394)

İmam (a.s) bu bölgede Kufelilere bir mektup yazarak onları gelişinden haberdar etti ve bu mektubu Kays B. Musahhar Seydavi ile gönderdi.

# ZAKİR

Hatırlatan anlamındadır. Ehl-i beyt (a.s)’ın musibetlerini anlatarak halkı ağlatan kimseye, methiye okuyan ve vaaz veren kimseye de zakir denir. “Ehl-i beyt zakiri” ünvanı, iftihar veren bir ünvandır. Zakir, Ehl-i beyt’in faziletlerini ve gördükleri zulümleri anlatarak düşmanların bütün tebliğ ve planlarını etkisiz hale getirir. İmamlarımız zakirleri daima teşvik etmişlerdir. Aynı zamanda kendileri de Kerbela hadisesini ihya eden ve daima imam Hüseyin (a.s) için ağlayan zakirlerdir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yanında bizim musibetimizden bahsedildiğinde gözleri dolanın yüzüne Allah ateşi haram etmiştir.”[[395]](#footnote-395)

# MERSİYE

Aşura hadisesini gündemde tutmak, Ehl-i beyt’i yâd etmek için uygulanan bir sünnettir. Vaazdan sonra Kerbela hadisesi, acıklı bir şekilde anlatılarak, insanların İmam Hüseyin (a.s)’ın musibetine ağlaması sağlanır. Anlatılan olaylar, maktellerde yazılanlar üzere gerçekleşir. Bu yüzden, mersiyelerde en sağlam kaynaklardan faydalanılması gerekir. Aksi tadirde yanlış bir söz, Ehl-i beyt (a.s)’ın makamına ters düşer. İmam Seccad (a.s), yirmi yıl boyunca Aşurayı hatırlayarak ağlamıştır. İmam şöyle buyuruyordu: “Fatıma evlatlarının şehadetleri, beni ağlatıyor.”[[396]](#footnote-396) Dolayısıyla Kerbeladaki zulümleri anlatmak, dinleyicileri ağlatmak için yeterlidir. Temelsiz ve yalan olan sözlere ihtiyaç yoktur.

Mersiye, Hüseyni kıyamın sağlamlaşmasına ve Şia’nın İmam Hüseyin (a.s) ile gönül bağı kurmasını sağlar. Bu şekilde Ehl-i beyt düşmanlarının yapmış oldukları zulümleri örtbas etmelerini engeller ve Ehl-i beyt taraftarı bir toplum yetiştirir.[[397]](#footnote-397)

Elbette mersiye okuyan kimseler de, bu hassas görevi layıkıyla yerine getirmekle yükümlüdürler. Mersiyenin içeriğini doğru bir şekilde anlatmalıdırlar.

# ZULCENAH

Kanatlı anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın atıdır. Çok süratli olduğu için kanatlı ismi verilmiştir. Bu at, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra, İmam’ın etrafında dönerek onu korumaya çalışmıştır. Onun bu çabalarında da birkaç kişi ölmüştür.[[398]](#footnote-398) İmam Hüseyin (a.s) son ana kadar bu atın üstünde savaşmış ve sonunda bu atın sırtından düşmüştür Kerbela topraklarına.

Ne Zulcenah’ın takati vardı,

Ne Seyyid-i Şüheda’nın savaşmaya takati vardı.

Yüce padişah atından düştü,

Yanılmıyorsam Arş yere düştü.

Zulcenah, başını İmam’ın kanına sürerek, feryatlarla İmam’ın şehadetini bildirmek maksadıyla çadırlara doğru koşmaya başladı. Zulcenah’ı o halde gören kadınlar İmam’ın şehit olduğunu anlayıp, yasa boğuldular.[[399]](#footnote-399) Bazı kaynaklarda İmam’ın şehadetinden sonra Zucenah’ın çadırlara doğru koştuğu sonra da kendisini Fırat suyuna attığı ve kaybolduğu yazılmıştır.[[400]](#footnote-400)

## ZU HUSEM

Mekke ve Kufe arasında kalan bir yerin adıdır. Kufe’den gelen orduya karşı İmam Hüseyin (a.s) yarenlerini Zu Husem’e doğru yönlendirip, düşman güçleri kendilerine ulaşmadan orada konuşlandılar. Hürr ve ordusu burada imamla karşılaştılar. İmam Hüseyin (a.s) onların ve atlarının susuz olduğunu görünce, onlara su verilmesini emretti. Sonra Hürr’ün ordusuna hitaben bir konuşma yaptı. Öğlen namazı vakti gelince, Hürr de ordusu da İmam’a bağlandılar.[[401]](#footnote-401)

## RUBAB

Rubab, İmri’il Kays b. Adi’nin kızı, İmam Hüseyin (a.s)’ın eşi, Sakine ve Ali Askar’ın da annesidir. O da Kerbela yolculuğunda vardı ve esirlerle birlikte Şam’a götürüldü. Sonra Ehl-i beyt’le birlikte Medine’ye döndü ve bir yıl boyunca İmam Hüseyin (a.s) için mersiyeler okuyup yas tuttu. Kureyş’in büyük şahsiyetlerinin evlenme tekliflerini reddederek kimseyle evlenmedi. İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden dolayı sürekli ağlıyor ve asla bir gölgelikte durmuyordu. Bu üzüntünün neticesinde İmam’ın şehadetinden hemen bir yıl sonra Hicri 62. yılda dünyaya gözlerini kapadı.[[402]](#footnote-402)

Onun okuduğu şiirlerden birisi şöyledir:

………………………………………ŞİİR

İmam Hüseyin (a.s) da bu faziletli eşi ve kızı Sakine’yi, hatta bu ikisinin içinde olduğu evi dahi, sevdiğini şöyle buyurmuştur:

Canına and olsun ben o evi seviyorum ki,

İçinde Rubab ile Sakine olsun.

İkisini seviyorum ve onlar için bütün malımı veririm,

Bundan dolayı kimse beni kınayamaz.[[403]](#footnote-403)

## RECEZ

Savaşçıların meydanlarda okuduğu kahramanlık şiirleridir. Recez de psikolojik bir tahrik vardır. Eskiden recez, ya savaş için ya hakaret amaçlı veya övünme amaçlı okunurdu. Genellikle recezler kısa olurdu ve meydanda hemen okunur biterdi. Bundan dolayı bazen edebi olarak hataları olurdu.[[404]](#footnote-404)

Savaş meydanına çıkan savaşçı, Arapların savaşla alakalı kendi durumuna uygun şiirlerinden okurdu. Bir savaşçının şiir kabiliyeti varsa, orada kendi şiirini okur ve kabilesinin cesaretini dile getirip savaşırmış. Recez, hem kendisinin psikolojisini güçlendirmek, hem de düşmanı baskı altına alarak korkutmak için okunurdu. “Recez, o dönemlerin askeri marşlarıydı ki, savaşçılar savaştan önce bunları okuyup, kahramanlıklarıyla övünerek düşamanı darmadağın edeceklerini dile getirilerdi. Recez, savaş meydanlarında etkili bir silahtı. Savaşçı kılıcına, okuna ve mızrağına güvendiği kadar recezine de güvenirdi.”[[405]](#footnote-405)

Kerbelada da imam Hüseyin (a.s), evlatları, kardeşleri ve yarenleri de recez okuyorlardı. İmam’ın yarenlerinin Aura günü okudukları recezler, onların akidesini, hedefini, şehadet arzularını, yakinlerini, basiretlerini, sağlamlıklarını ve ne uğurda cihat ettiklerini ifade ediyordu. Mesela, Hz. Abulfazl Abbas şu şekilde recez okumuştur: “Vallahi eğer sağ kolumu kestiyseniz de sonuna kadar dinimi savunacağım.” Bu recez, dinin hamiliğini ifade etmektedir.

Kasım b. Hasan (a.), kendisini tanıtmaya yönelik şöyle recez okumuştur: “Beni tanımıyorsanız, ben Hasan’ın oğluyum…”

Amr b. Cunade şöyle recez okuyordu: “Emirim Hüseyin’dir ve ne güzel emirdir! Müjdeleyici ve inzar edici olanın kalbinin sevincidir o…”

Ali Ekber (a.s) şöyle recez okudu: “Ben Ali’nin oğlu, Hüseyin’in oğlu Ali’yim. Biz ve Allah’ın evi, Nebi’ye daha evlayız. Vallahi soyu belli olmayanın oğlu, aramızda hükmedemez. Kılıçla vurup, babamı savunurum. Öyle bir vuruş ki, hem Haşimidir hem Arabî…”

İmam Hüseyin (a.s) da çeşitli recezler okumuştur. Onlardan bazıları şunlardır: “Ölüm, ardan daha evladır. Ar ise ateşe girmekten daha evladır.” Bir diğeri ise şöyledir: “Ben Ali’nin oğlu Hüseyin’im

………………………………..........................…RECEZ”

Bütün bu recezler, onların yüce hedeflerini, cesaret ve sağlamlıklarını ifade etmektedir.[[406]](#footnote-406)

## SEÇKİN KİMSELERİN GÖREVLERİ

İnsanlar arasında, önemli mevkilerde bulunan belirgin kimseler olayların akışında, toplumun şekillenmesinde etkili bir rol oynamaktadırlar. Aşura hadisesinin meydana gelmesinin en büyük etkilerinden biri, bu belirgin insanların görevlerini yerine getirmemeleri olmuştur. Onların bu tavrı halkı da o şekilde davranmaya itmiştir. Ayetullah-il Uzma Seyyid Ali Hamanei, bu konuda şöyle buyurmuştur: “Gerektiği anda belirgin insanların alacakları kararlar, dünya sevgisinden geçmeleri, lazım olan vakitte Allah için harekete geçmeleri, tam zamanında görevlerini teşhis etmeleri, tarihi ve değerleri kurtarır ve korur. Ancak gerektiği zaman hareket etmeleri şarttır. Vakit geçtikten sonra artık faydası yoktur…”[[407]](#footnote-407)

Kerbela hadisesinde, o dönemin önde gelen belirgin insanlarının korkmaları, kendilerini satmaları, görevlerini yerine getirmemeleri imam Hüseyin (a.s)’ın şehadeti için ortamı müsait hale getirmiştir. Günümüzde de bu seçkin insanlar, Aşuradan ibret alarak Allah için görevinin bilincinde olarak yerine getirmelidirler. [[408]](#footnote-408)

RUGEYYE (S.A)

İmam Hüseyin (a.s)’ın üç dört yaşlarında olan kızıdır. Kerbela yolculuğunda, Ehl-i beyt esirleriyle beraberdi. Şam’da bir gece babasını rüyada görmüş uyandıktan sonra çok ağlamış ve babasını istemişti. Bunun üzerine durumu Yezid’e bildirdiler. O da İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başının ona götürülmesini emretti. Hz. Rugeyye, babasının kesik başını görünce, Şam harabesinde can verdi. [[409]](#footnote-409)

Şiilerin Hz. Rugeyye’ye özel bir alakaları vardır ve onu çok muhterem bilirler. Kabri, eski bir pazarın yanında, Emevi camisine uzak bir yerdedir. Birkaç defa onarılmıştır. En son onarım, İranlıların 1364 Şemsi yılında birkaç yıl sürdürdükleri onarımdır.[[410]](#footnote-410) Bugün Hz. Rugeyye için böylesine büyük bir harem yapılması, Ehl-i beyt dostlarının eseridir.

# AŞURA’NIN EBEDİLEŞMESİNİN SIRRI

Hiçbir hadise devamlılık ve kalıcılık yönünden Kerbela gibi değildir. İnsanların zihninde ve hayatında, Aşura gibi yer tutmamış ve yayılmamıştır. Bunun sebebini ise şu örneklerle açıklamak mümkündür:

* İlahi oluşu: İmam Hüseyin (a.s)’ın hareketi, cihadı ve şehadeti, amacı ve her şeyi Allah içindi. Allah için olan her şey de kalıcıdır. Allah’ın nuru asla sönmez. Allah için yapılan cihad da devamlılık kazanır.

Herkesin sonu ölümüyledir,

Ancak hak adamının ölümü defterinin başlangıcıdır.

Allah için yapılan kıyam unutulmaz. Çünkü bu kıyamın rengi İlahi renk, nuru İlahi nurdur.

Düşmanın öldürdü ama senin nurun sönmedi,

Evet, sönmeyen nur İlahi nurdur.

* Ehl-i beyt esirlerinin Kerbela’ya dair konuşmaları: Her inkılâbın bir dili olmalı ve dökülen kanların mesajını bildirmelidir. Hz. İmam Zeynel Abidin (a.s)’ın Hz. Zeyneb’in ve diğer Ehl-i beyt esirlerinin yapmış oldukları konuşmalar, düşmanın gerçek yüzünü ortaya koymuş, Emevilerin bütün tebligatlarını alt üst etmiş ve halkı bu yönde uyandırmıştır. Böylece emeviler, yapmış oldukları cinayetleri örtbas edemediler.
* Kerbela hadisesinin sürekli İmamlar tarafından anılması: İmamlarımızın öğretilerinde, İmam Hüseyin (a.s) ve diğer Kerbela şehitlerine ağlamak, nuha ve şiir okumak, matem tutmak, Kerbela’yı ziyaret etmek, Kerbela topğrağına secde etmek gibi bu hadiseyi ayakta tutan önemli unsurlar vardır.
* Kerbela’da yaşananlar: Aşura hadisesinin kendisi, o gün yapılan fedakârlıklar, İmam’ın yarenlerinin ihlâsı, Kufe ordusunun merhametsizliği İmam Hüseyin’in yalnız kalması ve susuzluğu ve daha nice yaşanan olaylar, bu benzersiz hadisenin kalıcı olmasına neden olmuştur.

RUMEYS B. AMR

Kerbela şehitleri arasında adı geçmektedir.[[411]](#footnote-411)

## KERBELA KIYAMININ SÜRECİ

Bu bölümde Şam’da Medine’de, Kufe’de, Mekke ve Kerbela’da Aşura hadisesiyle ilişkili olayları zamanlama sırasına göre belirteceyiz.

* 15 Recep Hicri 60: Muaviye’nin Şam’da ölümü ve Yezid’in onun yerine geçmesi.
* 28 Recep Hicri 60: İmam Hüseyin (a.s)’dan biat alınması üzere Yezid’in mektubunun Medine valisine ulaşması.
* 29 Recep H.60: Velid’in İmam Hüseyin (a.s)’ı biate çağırması… İmam Hüseyin (a.s)’ın peygamberin kabrini ziyaret edip vedalaşması sonra da Ehl-i beyt’i ile birlikte bir grup Beni Haşim ile Medine’den hicret etmesi.
* 3 Şaban H.60: İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’ye girişi ve halkla görüşmeleri.
* 10 Ramazan H.60: Kufe Şiilerinden iki kişi tarafından Kufelilerin Mektuplarının İmam’a ulaşması.
* 15 Ramazan H.60: Binlerce mektubun İmam’a ulaşması ve sonra İmam’ın Müslim b. Akil’i inceleme amaçlı Kufeye göndermesi.
* 5 Şevval H.60: Müslim b. Akil’in Kufe’ye girişi ve halkın onu karşılayıp biat etmeleri.
* 11 Zilkade H.60: Müslim b. Akil’in bir mektup yazarak İmam Hüseyin (a.s)’ı Kufeye çağırması.
* 8 Zilhicce H.60: Müslim b. Akil’in Kufe’de 4000 kişiyle kıyam etmesi sonra onların Müslim’i yalnız bırakmaları ve Müslim’in Tov’e’nin evinde saklanması. İmam Hüseyin (a.s)’ın Haccını Umreye çevirmesi, halka hitap edip ailesi ve yarenlerinden oluşan seksen iki kişiyle Kufeye doğru yola çıkması. Hani’nin yakalanıp, sonra da şehit edilmesi.
* 9 Zilhicce H.60: Müslim’in tek başına Kufelilerle savaşması sonra yakalanıp Kufe’nin Darul İmaresinin üstünde şehit edilmesi. İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke dışında Farazdak ile görüşmesi…
* Zilhicce H.60: İmam Hüseyin (a.s)’ın Şeraf konağında Hür’ün Ordusuyla karşılaşması.
* Zilhicce H.60: Azibul Hecanat konağında Müslim b. Akil’in ve Kays b. Musahhar’ın şehadet haberini alması.
* 2 Muharrem H.61: İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’ya girişi ve orada çadırların kurulması.
* 3 Muharrem H.61: Ömer Sad’ın 4000 kişilik bir orduyla Kerbela’ya girişi ve İmam’ı biate çağırması.
* 5 Muharrem H.61: Şebes b. Rib’i’nin 4000 kişilik bir orduyla Kerbela’ya girişi.
* 7 Muharrem H.61: Kufe’den İmam’a suyollarının kapatılması için emrin gelmesi. Fırat kenarına Amr b. Haccac komutasında 500 süvarinin yerleştirilmesi.
* 9 Muharrem H.61: Şimr’in 4000 kişilik bir orduyla Kerbela’ya girişi ve artık İmam Hüseyin’in öldürülmesi için kesin emir ifade eden İbni Ziyad’ın mektubunu Ömer Sad’a vermesi. Hz. Abbas’a Yezid’in tarafına geçtiği takdirde, can güvenliği olduğuna dair mektup getirmesi. Ömer Sad’ın ordusunun hücuma geçmesi ve İmam’ın bir gece daha namaz ve ibadet için mühlet istemesi.
* 10 Muharrem H.61: İmam (a.s)’ın ordusuyla Kufe ordusunun savaşının başlaması. İmam’ın ve yarenlerinin şehadeti. Çadırların yağmalanması. İmam (a.s)’ın mübarek başının Huli vasıtasıyla Kufeye gönderilmesi.
* 11 Muharrem H.61: Ömer Sad’ın ordusunun Ehl-i beyt esirleriyle birlikte Kerbela’dan Kufeye hareket etmesi. Ömer Sad, hareket etmeden önce kendi cenazelerine namaz kılarak onları defnetmesi.
* 1 Sefer H.61: Ehl-i beyt esirlerinin Dimeşk’e girişi.
* 20 Sefer: Ehl-i beyt’in Şam’dan Medine’ye dönüşü.

# RAVZATUL HÜSEYİN (A.S)

İmam Hüseyin (a.s)’ın haremine Ravzatul Hüseyin denilmektedir. Çünkü İmamların haremi ve peygamber efendimizin haremi, cennet ravzalarından (bağlarından) bir ravzadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın kabri hakkında, İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin’in kabri, defnedildiği günden beri cennet bahçelerinden bir bahçedir.”[[412]](#footnote-412)

## RAVZATUŞ ŞÜHEDA

Molla Hüseyin Kâşifi’nin (Hicri 910 vefatı) Kerbela vakasını anlatan Maktel kitabının adıdır. Akıcı bir üslubu vardır. Geçmişte mersiye okuyanlar, bu kitap üzerinden okurlardı. Bu yüzden mersiye okuyanlara; “Rovzehan” yani Rovze kitabını okuyan denilir.

## RUHEYME

Kufe’ye varmadan önce bir bölgeye verilen addır. Su kaynağı olan bir bölgedir. İmam Hüseyin (a.s), buraya geldiğinde Kufeli biriyle karşılaşmış ve Kufe’de olup bitenler hakkında konuşmuşlardı. [[413]](#footnote-413)

## REY

Sınırları çöle kadar dayanan geniş bir bölgedir. Verimli toprakları vardır. Eskiden doğuyla İran’ın batısının irtibat yolu sayılırdı.[[414]](#footnote-414) Emeviler döneminde, Rey halkı ve yöneticileri Ehl-i beyt’e karşı düşmandılar. Bundan dolayı bazı rivayetlerde, İmamlar Rey şehrini kınamışlardır. Ömer Sad’a imam Hüseyin’le savaşması için Rey hükümetini vaat etmişlerdi. Geliri çok olan ve nimeti bol olan bu bölgenin kendisine verileceğine dair vesveseler, onun İmam Hüseyin (a.s)’ı öldürmesine neden oldu.[[415]](#footnote-415) Hz. Abdulazim Hasani’nin kabri de bu şehirdedir.

## ZAİDE B. MUHACİR

Kerbela şehitlerindendir. Adı Ziyareti Recebiyede de geçmektedir. Onun Yezid b. Ziyad b. Muhacir olduğu da ihtimal verilen bir başka husustur. [[416]](#footnote-416)

## AMR B. HEMİG’İN KÖLESİ-ZAHİR

Kerbela şehitlerindendir. Kinde kabilesinden yaşlı bir adamdı. İmam Ali (a.s)’ın yakın yarenlerinden biri olan Amr b. Hemig Huzai’nin kölesiydi. Amr b. Hemig’in Muaviye tarafından öldürülmeden önce yapmış olduğu inkılabi hareketlerde Zahir de onunla birlikteydi. Bu yüzden Muaviye’nin aradığı kimselerden biriydi. Hicri 60. yılda Mekke’ye geldi ve İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerine katıldı. Aşura günü yapılan ilk umumi saldırıda şehid oldu. [[417]](#footnote-417) Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de geçmiştir.

## ZUBALE

Mekke’den Kufeye giderken, yol üzerindeki konaklardan biridir ki, İmam Hüseyin (a.s) da orada konaklamıştır. Zubale, suyu tutan ve suyu bol olan anlamındadır. Gelişmiş bir köydü. Beni Esed’den bazı taifeler burada yaşıyorlardı. Bu bölgede İmam Hüseyin (a.s), Abdullah b. Yaktir’in şehadet haberini aldı. O, imam Hüseyin (a.s)’ın Müslim b. Akil’e gönderdiği elçisiydi. Müslim ve Haniyle beraber o da şehit olmuştu. Bu bölgede Beni Esed’e ait bir cami ve bir de kale vardı. Bölge, Zubale Binti Musir’in adıyla meşhur olmuştur.[[418]](#footnote-418) Yine bu bölgede Kays b. Musahhar’ın şehadet haberini İmam’a getirmişlerdi. İmam bu haberlerden sonra yanındakilere Kufe’nin durumunu iyice açıklamış, Kufelilerin vefasızlığını bildirmiştir. Sonra yanındakilerin üzerinden biatini kaldırdığını belirterek şöyle buyurmuştur: “Dönmek isteyen dönsün. Bizi çağıranlar, bizi küçük düşürdüler.” Bazı tarihçilerin söylediklerine göre, bir grup orayı terk etti. Ertesi gün sabah olduğunda, İmam yarenlerine yanlarına bol miktarda su almalarını emrettikten sonra, yine Kufeye doğru yola koyuldu.

## HÂL DİLİ

Mersiye okuyanların, İmam Hüseyin (a.s)’ın ve Kerbela şehitlerinin veya geride kalanlarının hal ve durumuna göre, onların dilice mersiyelerini okumalarıdır. Bu tür mersiyeler, tamamen duygulara hitap eden cümlelerden oluşmaktadır ki, hadiseyi yaşayanın haletini yansıtır. Çünkü çoğu zaman bir kimsenin hal ve durumu, söze gerek duyulmadan her şeyi ifade etmeğe yeter. Elbette bazen hal dili bahanesiyle İmamların makamına yakışmayan uygunsuz sözler de söylenmektedir. Mesela İmam Hüseyin (a.s)’ın dilice şöyle denilmesi: “Zeyneb’in zilletine razı oldum…” veya : “İmam bir yudum su almak için düşmanlara yalvarmıştır.” Bu tür ifadeler, maalesef mersiyelerde ve şiirlerde görülmektedir. Ancak bunlar tamamiyle yalan olup, hidayet önderlerine bir iftiradır.

## ZERUD

Kufe yolunda İmam Hüseyin (a.s)’ın konakladığı konaklardan biridir. Bu bölge, Kufeden Mekke’ye giderken Salebiye ve Huzeymiye bölgelerinin arasında yer alır ve kumluktur. Yağmur sularını hemen içine çektiği için Yutan anlamına gelen Zerud denilmiştir. Bu bölge, Bağdattan gelen Hac kervanları için uygun bir yerdir. Beni Esed ile Beni Nehşele aittir. Bu bölgede İmam Hüseyin (a.s), Zuheyr b. Kayn Becelli ile karşılaşmış, o da İmam’ın yarenlerine katılmış ve Kerbela’ya kadar gelerek şehit olmuştu.[[419]](#footnote-419)

## AŞURA KIYAMINDA KADINLAR

Kerbela hadisesinde, kadınları iki açıdan ele alabiliriz. Birincisi kadınların kaç kişi ve kimler olduğudur. İkincisi Kerbela hadisesindeki rollerinin ne olduğudur. Kerbela’daki kadınların bazıları, İmam Ali (a.s)’ın evlatlarıydılar. Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Safiye, Rugeyye ve Ümmü Hani, Ali evlatlarındandılar. Fatıma ve Sakine, İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarıydı. Rubab, Atike, Muhsin b. Hasan’ın annesi, Müslim b. Akil’in kızı, Fizzeyi Nuvbiyye İmam Hüseyin (a.s)’ın özel hizmetçisi ve Veheb b. Abdullah’ın annesi Kerbela’da bulunan kadınlardandı.[[420]](#footnote-420)

Hüseyni çadırlardan çıkıp, düşmana doğru giden beş kadın: Müslim b. Evsece’nin hizmetçisi, Abdullah Kelbinin karısı Ümmü veheb, Abdullah Kelbi’nin annesi, Ömer b. Cünabe’nin annesi ve Zeyneb-i Kubra’dır. Aşura günü şehit olan kadın Veheb’in annesiydi. Abdullah b. Umeyri Kelbi’nin karısı kocasının cenazesinin başucuna geldiğinde, Şimr’in kölesinin elindeki topuzla başına vurarak orada şehit etmiştir. Aşura günü iki kadın, duygularına hâkim olamayarak İmam Hüseyin’i savunmak için savaştılar. Biri oğlunun şehadetinden sonra meydana giden Abdullah b. Ömer’in annesidir. Çadırın bir direğini eline alarak düşmana doğru ilerliyordu. İmam onu geri getirdi. Diğeri, Amr b. Cünadenin annesiydi. O da oğlunun şehadetinden sonra eline bir kılıç alarak meydana çıktı. Bir kişiyi öldürdü ve meydanda recezler okumaya başladı. İmam Hüseyin (a.s) onu da çadırlara geri getirtti. [[421]](#footnote-421)

Zuheyr b. Kayn’ın eşi Delhem de kocasıyla birlikte Hüseyni kervana katılarak Kerbela’ya gelmişti. Zuheyr’in bu kervana katılma sebebi, eşinin etkileyici sözleri olmuştu. İmri’İl Kays Kelbi’nin kızı ve İmam Hüseyin (a.s)’ın eşi olan Rubab da Kerbeladaydı. Kocasıyla birlikte Ömer Sad’ın ordusunda bulunan ve Bekr b. Vail kabilesinden olan bir kadın, Kufelilerin çadırlara saldırdığını görünce dayanamayarak eline bir kılıç alıp omnnların önüne geçti ve Bekr b. Vail kabilesini yardıma çağırdı.

Bütün bu kadın ve çocuklar, İmam’ın şehadetinden sonra gruplar halinde Kufe’ye oradan da Şam’a götürüldüler. Ama kadınların Kerbela hadisesinde bulunmasının en büyük, dikkat çeken özellikleri, onların Kerbela mesajını iletmeleri olmuştur. Elbette başka yönlerde vardır ama biz fihrist şeklinde ders amaçlı onlardan bazılarını burada zikredeceğiz.

\*Kadınların Cihada Katılmaları: Kadınların İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamına katılmaları, İmamla tek yürek olduklarının ve İmam’a verdikleri desteğin bir göstergesidir. Örneğin, Tove’nin Kufe’de Müslim’e yardım etmesi, Kerbela şehitlerinden bazılarının eşlerinin onlara destek vermeleri, Kufe ordusundan bazı kadınların bu cinayetlere itiraz etmeleri, tıpkı Huli’nin karısı gibi…

\*Sabır dersi: Kerbela hadisesinin derslerinden biri de, kadınların gözleri önünde yakınlarının şehit olmalarını görüp buna tahammül etmeleridir. Bu sabrın başını çeken de Hz. Zeynep idi.

\*Mesajın ulaştırılması: Kadınların ve kızların, esaret yolculuğunda ve Medine’ye döndüklerindeki anlattıkları şeyler, şehitlerin kanının koruyucusu oldu. Onlar, zamana ve mekâna göre bazen hutbe şeklinde, bazen de bire bir konuşmalarla Kerbela hadisesini insanlara anlatıyorlardı.

\*Psikolojik destek: Birçok savaşta kadınların bulunması, erkeklere psikolojikmen destek sağlamaktadır. Kerbelada da anneler ve eşler, şehitler üzerinde bu etkiyi sağlamışlardır.

\*Yaralıları Tedavi ve ilk yardım: Hastalara bakmak, yaralıları tedavi etmek, savaşlarda özellikle de Kerbela hadisesinde kadınları ön plana çıkarmıştır. Örnek olarak, Hz. Zeynep’in İmam Seccad (a.s)’a bakması gösterilebilir.

\*İdarecilik: Kerbela hadisesinde Hz. Zeynep (s.a)’nın esirlerin sorumluluğunu yüklenmesi, çok zor şartlarda idarecilik dersi vermektedir. O, geride kalanları kıyamın hedeflerine göre yönlendiriyordu. Düşmanın oyunlarını boşa çıkarıyordu.

\*Değerlerin Korunması: Kerbela’nın kahraman kadınlarından alınacak diğer bir ders de, dini değerlerini korumak için sürekli itirazlarda bulunmuş olmalarıdır. Ümmü Gülsüm, Kufelilere seslenerek: “Peygamber ailesini izlemek için mi toplandınız” diye bağırıyordu. Esir olmalarına rağmen iffetlerini korumaya yönelik itirazları her yerde göze çarpmaktadır. Kufe’de bir eve yerleştirildiklerinde Hz. Zeynep, kadın hizmetçilerin dışında kimsenin oraya girmesine izin vermiyordu. Hz. Zeynep (s.a)’nın Yezid’in meclisinde kadınların dolaştırılmasına şöyle itiraz etmiştir: “ Ey Yezit! Esir olarak şehir şehir dolaştırmakla bu geniş yeryüzünü ve bu fezayı bize dar ettiğini, bizi Allah katında hor ve zelil, kendini de yücelttiğini ve bu olaylarında senin yüce makamının bir eseri olduğunu mu sanıyorsun...? Ey (Mekke’nin fethi sonrasında) Azat edilenlerin oğlu! Kendi kadın ve cariyelerini perde ardında tutup, Resulullah (s.a.a)’in kızlarını da yüzü açık ve örtüsüz olarak düşmanlarının yanında şehir şehir dolaştırman ve her konağın sakinlerine göstermen, yabancıya ve aşinaya, alçaklara ve şerefli insanlara, bu himayesiz esirleri göstermen insaf ve adalet midir?...”[[422]](#footnote-422) Bunun gibi birçok örnek vardır ki, iffet ve değerleri koruma adına birçok dersler içermektedir.

\*Esaretin mahiyetini değiştirmeleri: Kerbela esirleri, bu esareti özgürlüğe çevirdiler. Esaret kalıbında gerçek esirlere özgürlük dersi verdiler.

\*Kerbela hadisesinin dramatik yönünü ön plana çıkarmak: Kadınların ağlamaları, feryat ve figanları, şehitlere yas tutmaları, insanların duygularını harekete geçirip, çok etkileyerek bu hadisenin bu şekilde devamlılığını sağlamıştır.

# YAŞAMAK

Aşura kültüründe yaşamak, var olup nefes almaktan öte bir anlam taşımaktadır. İmam Hüseyin (a.s) yaşamayı, zillet olmazsa yaşamak olarak kabul etmiştir. Özgürlük olmadan yaşamayı, değersiz ve zillet olarak tanımlamıştır. Bu kültürde izzetle ölmek, yaşamaktır, zilletle yaşamaksa ölümdür. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyordu: “Zilletle yaşamanız ölüm, izzetle ölmeniz ise yaşamanızdır.”[[423]](#footnote-423)

İmam Hüseyin (a.s) da sözlerinde ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise zillet olarak saymıştır.[[424]](#footnote-424) Başka bir sözünde de, ölümü dünya sıkıntılarından çıkıp, ahiret nimetlerine kavuşma köprüsü olarak nitelemiştir. Mekke’den Irak’a doğru hareket etmeğe karar verdiğinde, birçok insan Kufelilerin vefasızlığını İmam’a tekrar tekrar hatırlatmaya çalıştığında, İmam şu şiirlerle cevap veriyordu:

...........................................................................ŞİİR

Bu şiirden de anlaşılacağı gibi, cihad edip hak yolda ölmeği ve haramdan uzak olmayı utanılacak bir şey olarak saymamış, böyle bir ölümü yaşamın ta kendisi saymıştır. Bu kültürün öğrencileri, ölümü ebedileşmek olarak bilirler. Kasım (a.s), ölümü: “Baldan daha tatlıdır” diye nitelemiş, Ali Ekber (a.s): “Hak üzere olduktan sonra neden ölümden korkalım” demiştir. Tasua gecesi, İmam herkese: “Biatımı kaldırdım gidin” dediğinde, hepsinin cevabı: “Senden sonra yaşamak için mi gidelim” olmuştu. Müslim b. Akil’in evlatları şöyle demişlerdi: “Senin yolunda şehit oluncaya dek savaşacağız. Senden sonraki bir hayata vay olsun.”[[425]](#footnote-425) Zuheyr b. Kayn, Aşura günü meydana çıktığında Şimr ile aralarında bir takım konuşmalar geçti. O sırada Zuheyr, şöyle dedi: “Beni ölümle mi korkutuyorsun? Ant olsun Allah’a Hüseyin ile ölmek, bana göre sizinle ebedi olarak yaşamaktan daha sevimlidir.”[[426]](#footnote-426) Zilletle yaşanan bir hayat aslında zaten bir ölümdür. Hayat özellikleri taşıyan bir ömür ancak değerlidir. İnsanın belli bir amaç uğruna çalışıp çabaladığı bir ömür yaşam değeri taşır ancak.

Kuran’ın tabiriyle, şehitler hayattadır. Her ne kadar bedenleri toprak altında olsa da, amaçları ve mektepleri yaşamaktadır.

## ZUHEYR B. BİŞR HESEMİ

Aşura günü yapılan ilk umumi saldırıda şehit olan, Kerbela şehitlerinden biridir.[[427]](#footnote-427) Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de geçmektedir.

## ZUHEYR B. SAİB

Kerbela şehitlerindendir. Adı Ziyareti Recebiyye’de geçmiştir. Adı, Zuheyr b. Seyyar olarak da nakledilmiştir.[[428]](#footnote-428)

## ZUHEYR B. SELİM EZDİ

Kerbela şehitlerindendir. Menakıb’ın nakline göre, Aşura günü yapılan ilk hücumda şehit olmuştur. O ve ailesi İmam Ali (a.s)’ın yarenlerindendiler. Nakledilenlere göre o, Tasua gecesi Kerbela’ya gelmişti. Kufelilerin İmam Hüseyin ile kesin olarak savaşacağını anladığında, Ömer Sad’ın ordusundan ayrılıp, İmam Hüseyin (a.s)’ın tarafına geçti. [[429]](#footnote-429)

## ZUHEYR B. SÜLEYMAN

Kerbela şehitlerindendir. Adı Zuheyr b. Salman olarak da nakledilmiştir. Adı Ziyareti Recebiyye’de geçmektedir.[[430]](#footnote-430)

## ZUHEYR B. KAYN BECELİ

Kufe’nin seçkin şahsiyetlerindendi. O da Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın huzurunda şehadet iftiharına nail olmuştur. O, savaş meydanında çok büyük kahramanlıklar gösterdi. O, Hicri 60. yılda Hac yolculuğundan dönerken, İmam Hüseyin (a.s) ile karşılaşmamayı arzuluyordu. Ama konaklardan birinde, İmam Hüseyin’in kafilesiyle birlikteydi. İmam onu çağırması için bir elçi gönderdi. İmam’ın teklifini kabul etmemeği düşünüyordu ama karısının ısrarları sonucu İmam’ın teklifini kabul ederek İmam’ın huzuruna geldi. Zuheyr, İmam Hüseyin (a.s) ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra, İmam’ın sözlerinden o kadar etkilendi ki, eşini akrabalarının yanına göndererek Hüseyini kervana katıldı. [[431]](#footnote-431) Hürr’ün ordusu İmam’ın yolunu kestiğinde, Zuheyr İmam’ın izniyle onlara hitaben bir konuşma yapmış, faydasız olduğunu görünce de İmam’a onlarla savaşmayı önermişti. Ancak İmam bu teklifi kabul etmeyerek geri çevirmişti. [[432]](#footnote-432) Tasua gecesi, ateşli konuşmalarıyla ihlâsını ve İmam yolunda yapacağı fedakârlıkları dile getirerek şöyle demişti: “Eğer bin kere bile öldürülsem ve dirilsem, yine de peygamberin evladına yardım etmekten vazgeçmem.”[[433]](#footnote-433)

İmam Hüseyin (a.s), Aşura günü sağ kanadın komutanlığını Zuheyr’e vermişti. İmam Hüseyin (a.s)’dan sonra tamamen silah kuşanarak düşman ordusunun karşısına gelip onlara nasihat eden kişi Zuheyr idi. Şimr, ona doğru ok atmış ve onunla Şimr arasında konuşmalar geçmişti.[[434]](#footnote-434)

Aşura günü öğleleyin Zuheyr ve Said b. Abdullah oklara karşı siper olmuşlar ve İmam (a.s) namazını kılmıştır. İmam’ın namazı bittikten sonra, Zuheyr meydana giderek yiğitçe savaşmaya başladı ve şöyle recez okuyordu:

......................................................................RECEZ

Tıpkı dediği gibi de İmam’ını savunmuş ve bu yolda şehit olmuştur. İmam Hüseyin (a.s), başucuna gelerek onun için dua etmiş ve katillerine de beddua etmiştir.

# ZİYARET

Peygamberin ve imamların, hem hayattayken ziyaret edilmeleri, hem de ölümlerinden sonra ziyaret edilmeleri, çok etkili bir ilham kaynağıdır. Peygamber efendimizi ve masum İmamaları ziyaret etmenin önemi üzerinde ısrarla durulmuştur. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ölümümüzden sonra bizi ziyaret eden, hayattayken bizi ziyaret etmiş gibidir.”[[435]](#footnote-435) İmamları ziyaret etmek, onların makamına saygı göstermek, onların yolundan gitmek, çizgilerini devam ettirmek, onlarla ahitleşmek, onların adını ve öğretilerini canlı tutmak ve vilayete vefa göstermektir. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz her Şia’nın İmam’ı üzerinde bir ahdi vardır. Bu ahde vefa etmelerden biri, onların kabrini ziyaret etmeleridir.”[[436]](#footnote-436)

Bu ziyaretler, hem insanın kendi ruhunu terbiye eder ve onun din önderlerini ne kadar sevdiğini ortaya koyar, hem de toplumun velayetin rehberliğiyle doğru bir çizgide yürümesini sağlar. Zalim halifeler, her zaman bu İmamların eserlerini yok etmeğe çalışmışlardır. Bunun nedeni ise, onları ziyaret etmenin bıraktığı çok önemli etkilerdi. Bu ziyaretler, bir devrim yaratabilir ve zalimlerle mücadele teşkilatına dönüşebilir. İmamları gurbette olsa bile ziyaret etmek, yolu uzun bile olsa, o yola katlanmanın ve zorlukları göğüslemenin çok mükâfatı olduğu birçok hadiste geçmiştir. [[437]](#footnote-437)

Allah’ın evini, peygamberin kabrini, müminlerin ve Salihlerin kabirlerini ziyaret etmenin fazileti çoktur. Hak takipçilerinin bu tertemiz kabirlerin başında toplanmaları, iman ve sadakat oluşmuş bir toplum meydana getirir. Onlara hakkı savunmayı ve Allah yolunda şehadeti ilham ediyor. Ziyaret, Allah’a yakınlaşma vesilesidir. Ziyaret, heyecan ve aşk vadisidir. Duyguların ve kalbin bağlılığının tercümanıdır. Ziyaret eden kimse, bütün faziletlerin mevcut bulunduğu en büyük fedakârlıkları göstermiş bir aynanın karşısında durmuş gibidir. Bu şekilde kendi ayarını tartar ve eksiklerini tamamlar. Ziyaret, Allah evliyalarının manevi sofrasının misafirliğidir. Ziyaret, velayetle ahitleşmeği yenilemektir.

## ERBAİN ZİYARETİ

Erbain, canını dine feda eden İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinin kırkıncı günüdür. Erbain ziyareti de İmam’ın adının canlı tutulması ve yolunun devamıdır. Sefer ayının yirminci günü Erbainde İmam’ı ziyaret etmenin çok fazileti vardır. İmam Hasan Askeri (a.s), müminin alametlerini saydığı bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Elli bir rekât namaz, erbain ziyareti, sağ elinde yüzük bulundurması, toprağa secde etmesi, namazda bismillahı yüksek sesle söylemesi…”[[438]](#footnote-438)

Erbainde okunması müstehap olan ziyaret dua kitaplarında mevcuttur. Bu ziyaret, Saffan Cemmal vasıtasıyla İmam Sadık (a.s)’dan rivayet edilmiştir. Diğer bir ziyaret de, Cabir b. Abdullah Ensari’nin Erbeinde okuduğu ziyarettir. [[439]](#footnote-439)

Tarihçilerin yazdığına göre Cabir b. Abdullah Ensari, Atiyye ile birlikte ilk Erbainde İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etme şerefine nail olmuştur. Önce Fırat’ta gusledip, üzerine güzel kokular sürdükten sonra, küçük adımlarla İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin yanına geldi. Gözleri görmediği için Atiyye’nin yardımıyla elini kabrin üzerine koyup, bir müddet sonra bayıldı. Uyandığında üç kere “Ya Hüseyin” dedikten sonra: “Dost Dosta cevap vermez mi” diyerek ağıt yaktı. Sonra ziyaretnameyi okudu. İmam’ın ziyaretinden sonra diğer şehitlere yönelip, onları da ziyaret etti. [[440]](#footnote-440)

## YAYA OLARAK ZİYARET ETMEK

Yaya olarak imam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmenin çok sevabı vardır ve bu durum diğer İmamlar tarafından önemle tavsiye edilmektedir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim evinden Hüseyin b. Ali’nin kabrini ziyaret etmek için çıkar ve yaya olarak oraya giderse, onun her bir adımına bir sevap yazılır ve bir günahı da silinir…”[[441]](#footnote-441)

İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan Muaviye b. Veheb şöyle diyor: “İmam’ın huzuruna geldiğinde, namaz kılıyordu. Namazdan sonra, dua ederken şöyle diyordu: “Allah’ım! Hüseyin’in kabrini ziyaret edenleri bağışla. Onlar bu yolda para harcayıp, sıkıntılara katlanıyorlar… Allah’ım! Güneşin rengini değiştirdiği o yüzlere rahmet et. O yüzler ki Eba Ebdillah’ın kabrine doğru yönelmişler. O gözler ki, bizim için gözyaşı döküyor… Allah’ım! Bu canları, Kevser havuzunun başında biraraya gelinceye kadar sana ısmarlıyorum…”[[442]](#footnote-442)

Yaya olarak ziyaret sünneti, İmamların döneminden günümüze kadar devam etmiştir ve buna karşılık da sayısız mükâfatlar nakledilmiştir. Fazıl Derbendi şöyle yazar: “Yaya olarak gitmek, ya fakirliktendir ki bu ziyaret aşırı sevginin bir nişanesidir. Ya da ziyaretçi kendisini küçük sayarak onun yolunda yol sıkıntılarına katlanmayı göze alıyor. Bu her iki durum da çok değerlidir.”[[443]](#footnote-443) Irak’ta, yıllardan beri heyetlerin, destelerin ve kafilelerin özel günlerde Basra’dan Bağdat’tan ve Necef’ten Kerbela’ya yaya olarak gitmeleri adet halini almıştır. Özellikle ziyaret günlerinde, Aşura gününde ve Erbain’de çok daha görkemli olur. Yürümek için Fırat sahilini seçerler. Necef’ten Kerbela’ya 18 fersahtır ve bu yolculuk iki üç gün sürmektedir. Bu yaya yürüyüşlere Ayetullah Kumpani, Mirzai Naiyini, Seyit Muhsin Emin gibi büyük âlimlerde katılırlardı. Bu yürüyüşlerde, aşiretlerle karşılaşıldığında tebkiğ faliyetleri de yapılırdı. Baas Hükümeti döneminde Fırat kenarından yapılan bu görkemli yürüyüşler, zalimlere karşı bir muhalefet ve mücadele görünümü veriyordu. Kameri 1397. yılda yine bir Erbainde Baas rejimiyle Şiiler arasında çıkan olaylarda birçok insan ölmüş ve yaralanmıştı. Bu Erbain “Kanlı Erbain” diye meşhur olmuştur.

ZİYARETİ RECEBİYYE

İmam Hüseyin (a.s) ve diğer Kerbela şehitlerine hitap eden ve Recep ayının başında, Şaban’ın ortasında okunan bir ziyaretnamedir. Bu ziyaretname, dua kitaplarında mevcuttur. Bu ziyaretnamenin devamında, Kerbela şehitlerine isimleriyle hitap edilmiştir. Bu şehitler yetmiş beş kişiden oluşmuştur. Bu ziyaretin kaynağı “İkbal” Seyyid b. Tavus’tur. Kerbela şehitlerinin adının geçtiği “Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese” ile bu ziyaret arasında bazı farklılıklar vardır. Bu ziyaretnamenin bitiminde, İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabı hakkında Rabbaniler, Allah’ın seçkin kulları, Hakka davet yolunda şehit olanlar, vefalı yarenler, candan geçenler, saadete erenler ve ahretin üstünleri tabirleri kullanılmıştır. Bu ziyaret ve Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese, Kerbela şehitlerinin isimlerini içeren kaynaklardandır.

## ZİYARET-İ AŞURA

İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmek için en uygun ve en çok fazileti olan günlerden biri de Aşura günüdür. Bu, ister İmam’ın kabrini yakından görmekle olsun ister uzaktan ziyaretname okuyarak. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret ederse, cennet ona vacip olur.[[444]](#footnote-444) Başka bir hadiste şöyle geçer: “Kim Aşura günü Hüseyin (a.s)’ın kabrini ziyaret ederse, İmam’ın yanında kanı dökülen kimse gibidir. [[445]](#footnote-445) İmamlar tarafından, okunması istenen ziyaretname, “Ziyaret-i Aşura” diye meşhurdur. Her zaman ve her gün okunabilir ve çok bereketlidir. Bu ziyareti İmam Bakır (a.s), El Geme b. Muhammed Herzemi’ye öğretti. Uzaktan ziyaret etmek istediğinde, iki rekât ziyaret namazından sonra bu ziyareti okumasını emretti. [[446]](#footnote-446)

Bu ziyaret, İmam Hüseyin (a.s) ile ahit yenilemektir. İmam’ın dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman olmayı ifade etmektir. Bu ziyaret, ziyaretçinin siyasi düşüncesini, Ehl-i beyt’e olan bağlılığını ifade eder.

## KERBELA ZİYARETİ

İslam rivayetlerinde ve dinimizde ziyareti en faziletli olan mukaddes mekânlardan biri Kerbela’dır. Kerbela ziyaretine verilen önem kadar hiçbir İmam’ın ziyaretine ağırlık verilmemiştir. Hadislerde imam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti, Kâbe’nin ziyaretinden daha üstün olarak belirtilmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretinin sevabı, yüzlerce Hac ve Umre olarak geçer hadislerde. Rivayetler bu ziyareti öyle hassas bir dille ifade ediyor ki, neredeyse bir Şia için Kerbela ziyareti farz denecek kadar ciddi bir olaydır. Bu ziyareti yerine getirmemek ise, kınanmış ve zulüm olarak nitelenmiştir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin b. Ali’yi ziyaret etmek, onu Allah tarafından İmam olarak kabul eden herkese vaciptir.”[[447]](#footnote-447) İmam’a inanmak ve onu hayattayken veya şehadetinden sonra ziyaret etmek arasında önemli bir bağ vardır. Rivayetlerde bu konuya çok önem verilmiştir. Herhangi bir tehlikeden korkarak İmam’ın ziyaretine gidildiğinde çok daha fazla sevap kazanılır. İbni Bukeyr, İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaret yolunda tehlikeden ve korkudan bahsedince, imam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Allah’ın seni bizim yolumuzda korkarken görmesini istemez misin?”[[448]](#footnote-448)

Başka bir hadiste Zurare, korkarak yapılan ziyaret hakkında İmam Bakır (a.s)’a soru sorduğunda, İmam şöyle buyurdu: “Allah onu kıyamet korkusundan korur.”[[449]](#footnote-449) İmam Sadık (a.s), Seyyidi Şüheda’nın ziyaretine korkarak giden Muhammed b. Müslim’e şöyle buyurdu: “Durum ne kadar tehlikeli olursa, ziyaret sevabı bir o kadar artar. Kıyamet günü de Allah onu korkudan korur…”[[450]](#footnote-450) Uzunca bir hadiste İmam Sadık (a.s), İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti hakkında şöyle buyurmuştur: “Hüseyin (a.s)’ı ziyareti esnasında zalim bir sultanın zulmüne uğrayan ve öldürülen birinin, kanının ilk damlası yere düşer düşmez Allah onun bütün günahlarını bağışlar ve kim bu yolda zindana düşse, zindandaki her günü için kıyamet gününde bir mutluluğu vardır. Kim ziyaret yolunda dayak yerse, aldığı her darbe karşısında ona bir huri verilir. Bu yolda çektiği her sıkıntı onun için bir iyilik olarak yazılır.”[[451]](#footnote-451) İmam Sadık (a.s) başka bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Kim hakkını tanıyarak Hüseyin (a.s)’ın kabrini ziyaret ederse, Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar.”[[452]](#footnote-452) Kerbela’ya yetişmek için, demir gibi irade, cesur bir kalp, ateşli bir aşk, sabır ve yakinden oluşan azık, tevekkül, imandan oluşan silah ve bir can merkebi gerek. Çünkü Kerbela yolu, aşk sahrasından ve tehlikelerle dolu fedakârlık meydanından geçer. Kerbela ziyaretinin sevaplarına örnek; peygamberin ve masum İmam’ın yanında savaşa katılmak, Bedir şehitlerinin sevabı, Hac ve Umre sevabı, Bin köleyi azat etme sevabı, Allah yolunda cihad edenlere bin at hazırlama sevabı v.b. sayılabilir. Elbette bu sevaplar, ziyaret eden kişinin ne kadar bilinçli olduğuna ve nasıl ziyaret ettiğine de bağlıdır. Kerbela, Ehl-i beyt’in mazlumiyyetinin sembolüdür. Diğer taraftan da Ehl-i beyt’in İslam ve Kuran’ı savunuculuğunu yaptığının sembolüdür. Bu gün kabe, din ve namaz var ise, Aşura şehidinin bereketi sayesindedir ki O, islam’ı ihya etti. Bütün Müslümanlar yaşadıkları bu dini İmam Hüseyin (a.s)’a borçludur. İmam Hüseyin (a.s)’a karşı düşman olanların kinleri bu sebepledir. İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti her zaman zorluk, sıkıntı, korku ve engellemelerle olmuştur. Kerbela ziyaretinin heyecanı, her zaman Şia’ların özgürlük ve fazilet peşinde olanların kalbinde bir arzu olmuştur. İmam Hüseyin âşıkları bu yolda canlarını, mallarını, ellerini, ayaklarını vermeğe hazır olmuşlardır. Kerbela yolunun kapalı olması, Şia’nın kalbinde bitmeyen bir hasret olmuştur. Emevilerin, Abbasilerin ve Baas hükümetinin tarih boyunca Kerbela yolunda engeller çıkarmaları, Şia’ların kalbinde bu meşaleyi yakıp, bu acı ayrılığa katlanmalarına neden olmuştur. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmek istediğinde, hüzünlü, sıkıntılı, toz toprak içinde, aç ve susuz bir halde ziyaret et.”[[453]](#footnote-453) Diğer bir hadisin devamında: “Çünkü Hüseyin de bu halde şehit oldu” cümlesi de eklenmiştir. [[454]](#footnote-454)

ZİYARETİ NAHİYEYİ MUKADDESE

İmam Zaman (a.s)’a nispet verilen bir ziyaretnamedir. Bu ziyaretnameyi Şeyh Tusi senetleriyle rivayet etmiştir. Hicri 252. Yılda İmam Zaman (a.f) tarafından Şeyh Muhammed b. Ğalip İsfahani tarafından açıklanmıştır. Bu ziyaretnamade imam Hüseyin (a.s) ve diğer Kerbela şehitlerine tek tek isimleriyle genellikle de vasıflarıyla katillerinin isimleriyle beraber hitap edilmiştir. Bu ziyaretname, İkbal adlı kitabın 573. Sayfasında Bihar-ul Envar’ın C.98 S. 269. sayfasında naklolunmuştur. Ziyareti Recebiyye de Kerbela şehitlerinin isimlerini kapsar. O da Biharul Envar’ın 98. Cildi ve 340. Sayfasında mevcuttur. Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese de İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonraki bazı olaylara Kerbela’nın durumuna, Ehl-i beyt’e, peygamber ailesinin çöldeki durumlarına ve zülcenaha işaret edilmiştir. [[455]](#footnote-455)

ZİYARETNAME

İmam Hüseyin (a.s)’ın ve diğer masumların ziyaretnameleri, selam ve dua içermektedir. Ziyaretçinin büyük bir edep ve bilinçle masum İmam’ı ziyaret etmesi gerekir. Her ziyaretçi, aslında kendisine ait cümlelerle ziyaret okuyabilir ancak, İmamlardan bize ulaşan ve derin içeriğe sahip olan ziyaretnameler nakledilmiştir. Âlimlerimiz, birçok kitapta Ehl-i beyt’ten nakledilen bu ziyaretleri toplamışlardır. Ziyaret-i Eminullah, Camiey-i Kebire, Varis, Aşura ve Erbain ziyareti gibi birçok ziyaret İmamlarımızdan nakledilmiştir. Misbah-ul Müteheccit, Mefatih-ul Cinan, Mezar ve Bihar-ul Envar (Ziyaretler cildi) gibi birçok dua ve ziyaret kitabı da mevcuttur. Ziyaretnamelerin içeriğine dikkat etmek çok önemlidir. Ziyaretlerde birçok önemli konuya değinilmiştir. Örneğin; Sevgi, dostluk, itaat, salâvat, selam, ahit, şefaat, tevessül, vefa, cihad, davet, yardım, teslimiyet, doğrulamak, sabır, dostlarıyla dost düşmanlarıyla düşman olmak, namaz, zekat, ziyaret, tebliğ, varislik, saadet, rıza, savaş ve barış, iyiliği emredip kötülükten men etmek, Allah’a yakınlaşmak, kurtuluş, nasihat ve feda olmak gibi…

Ziyaretnamelerde geçen bazı vasıflar, bütün masum İmamlar için, bazıları da yaşamına ve şehadetine göre belli masumlar için geçerlidir. Genel olarak ziyaretnamelerde şu konular geçer: “İtikati meseleler, İmamların vasıfları, fazilet ve makamları, İmamların yaptıkları ve gördükleri zulümler, ziyaretçi ile İmam arasındaki velayet bağı, zalimlerin yapmış oldukları cinayet ve zulümler, tevella ve teberra ve kısacası dinin değerleri. “Bütün bunlar, İmamlar tarafından Şiilerine öğretilmiştir. Ziyaretnameler, aslında ziyaretçin ahlaki ve siyasi olarak inancını gösterir. Ziyaretnamelerde selamların ve lanetlerin yine önemli bir konumu vardır. Peygambere İmam’a ve şehitlere selam vermek, onların düşmanlarına, zalimlere, gaspçılara, zulme ortak olanlara, zulüm ortamını oluşturanlara ve bu zulümlere razı olanlaradır.

Sevmek ve düşman olmak, tevella ve teberra adında ziyaretnamaler de geçer. Peygamberimizin ve İmamların yapmış oldukları işlerden biri olan cihad da ziyaretnamelerde önemli bir unsur olarak zikredilir. Mesela Allah Resulüne (s.a.a) İmam Ali (a.s), Hamza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Uhud şehitleri ve Kerbela şehitlerine hitap edilirken: “Allah yolunda hakkıyla cihad ettin…” tabiri kullanılmıştır.

Bu ziyaretnamelerde şehitlerin Allah yolunda, Allah Resulünün sünneti ve dinin ihyası için şehit oldukları defalarca ifade edilerek, Ehl-i beyt düşmanlarının tebliğ ve planları kınanmaktadır. Çeşitli ziyaretnamelerde ve dualarda ziyaretçinin isteklerinden birinin de İmam Mehdi (a.s)’ın yanında kıyam etmek olduğunu görürüz. Bu ifadeler, şehadet kültürünü ve Şii bilincini ziyaretçiye ilham eder.

ZİYARETİ VARİS

İmam Hüseyin (a.s)’a Âdem’in, Nuh’un, İbrahim’in, Musa’nın, İsa’nın, Muhammed’in Ali’nin, Fatıma’nın, Haticeyi Kubra’nın varisi diye hitap edilen ziyaretlerden biridir. Ziyareti Varis, İmam Sadık (a.s)’dan rivayet olunmuştur.[[456]](#footnote-456) Bu ziyaretin fazileti çok büyüktür. Ziyaretçiye imametin, tarih boyunca varolan tevhid dinlerinin devamı olduğunu ve İmam Hüseyin (a.s)’ın peygamberlerin misyonunu yüklendiğini, Aşura’da tevhidin şirk ile savaştığını öğretmektedir.

ZİYARETİ VEDA

İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretinden sonra kabrinin baş tarafına geçip, veda ziyareti okumak müstehaptır. Bu ziyaret, dua kitaplarında mevcuttur. Genel olarak bu ziyarette vedalaşmaktan bahsedilir ve ziyaretçi, tekrar ziyaret etme arzusunu ve bu ziyaretin son ziyareti olmamasını dile getirir.

ZEYD B. ERKAM

Allah Resulü (s.a.a)’in sahabelerindendi. O dönemde henüz gençti. Peygamber efendimizin bazı savaşlarına katılmıştır. [[457]](#footnote-457) Yaşlılık döneminde, yani Aşura hadisesinden sonra Ehl-i beyt esirleri Kufe’de İbni Ziyad’ın sarayına getirildiğinde o da oradaydı. İbni Ziyad, İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek dişlerine sopayla vurduğunda, Zeyd b. Erkam itiraz ederek şöyle dedi: “Sopanı o dudaklardan çek. Ant olsun Allah’a defalarca kez, Allah Resulünün o mübarek dudaklardan öptüğünü gördüm.” Sonra itiraz amaçlı meclisi terk etti. [[458]](#footnote-458) İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başının Kuran okuduğunu şu şekilde anlatmaktadır: “İmam’ın başını sokakalarda gezdirirlerken ben kendi odamdaydım. Odamın önünden geçtiklerinde İmam’ın şu ayetleri okuduğunu işittim: “Yoksa sen Kehf ve Rakim ashabının, bizim şaşırılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? (Kehf-9)”[[459]](#footnote-459)

Zeyd, Hicri 68. Yılda dünyadan gitmiştir.

ZEYD B. MA’KİL

Kerbela şehitlerindendir. Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de geçmiştir. Adına Bedr b. Ma’kil de denilmiştir. [[460]](#footnote-460)

ZEYD B.VERGA

Hekim b. Tufeyl ile Fırat kenarında ağaçların arkasına saklanarak Hz. Abbas’ın sağ kolunu kesen alçaktır. Hz. Abbas, kılıcını sol eline alarak: “Ant olsun Allah’a, sağ kolumu kestiyseniz de…” Recezini okuyarak ilerliyordu.[[461]](#footnote-461)

ZEYNEL ABİDİN (A.S)

İmam Hüseyin (a.s)’ın oğludur ve dördüncü İmam’dır. Kerbela hadisesinde, şiddetli hastalığından dolayı hasta yatağında yatıyordu. İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra, ellerine ve boynuna zincir vurularak diğer esirlerle birlikte Kufe’ye, oradan da Şam’a götürüldü. Yezid’in sarayında okuduğu hutbesiyle Şam halkını Kerbela’nın mahiyeti hususunda uyandırmış, Yezid’in gerçek yüzünü gözler önüne sermiştir. İmam Seccat (a.s) Hicretin 38. Yılında Medine’de dünyaya geldi. Kerbela hadisesinde yaklaşık yirmi dört yaşındaydı. İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra otuz beş yıl imamet dönemi sürdü. Annesi, Yezdgird’in kızı Şehribanu’dur. Kerbela hadisesi gerçekleştiğinde, İmam Seccad (a.s)’ın küçük yaştaki oğlu İmam Bakır (a.s) da oradaydı.[[462]](#footnote-462)

İmam Seccad (a.s)’ın Aşura kıyamındaki en önemli konumu, Kerbela şehitlerinin kanının mesajını insanlara iletmek, Kerbela hadisesinin tahrif edilmesine engel olmaktı. Halası Zeynep (s.a) ile birlikte yapmış oldukları hitabeler vesilesiyle bu görev en güzel şekliyle yerine gelmiş oldu. Yezid’in sarayında yaptığı konuşma, o kadar etkiliydi ki Yezit, İmam’ın öldürülmesi için emir verdi. Ama Hz. Zeynep’in çabalarıyla İmam’a dokunmadılar. Beni Esed tayfasının yardımıyla, Kerbela şehitlerinin mübarek bedenlerini defnetmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ı defnettikten sonra kabrinin üzerine şöyle yazdı: “Bu Ebu Talip Oğlu Ali’nin oğlu Hüseyin’in kabridir. Onu susuz ve garip bir şekilde öldürdüler.”[[463]](#footnote-463)

Aşura’dan sonra Emevi halifelerinin döneminde çok zor ve sıkıntılı bir dönem yaşamıştır. Onun dönemindeki halifeler, Velid b. Abdulmelik ve Hişam b. Abdulmelik idi. İmam Seccad (a.s)’ın Hacer-ul Esved’i öpmek için geldiğinde Farazdak’ın okuduğu şiir meşhurdur. Sahifei Seccadiye İmam Seccad (a.s)’ın dualarını içerir. Bu gün elimizde bulunan bu kitap, dini maarifler hazinesidir. Hicretin 95. Yılında Velid b. Abdulmelik tarafından zehirletilerek şehit edilmiştir. Kabri Baki Mezarlığındadır.

ZEYNEP (S.A)

Hz. Zeynep (s.a), İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte Aşura kıyamında mücadele vermiş ve Kerbela şehitlerinin mesajcısı olmuştur. İmam Ali ve Hz. Zehra’nın kızıdır. Hicretin 5. Yılında Cemadiyel Ula ayının 5. Gününde Medine’de dünyaya gelmiştir. Bazı lakapları şunlardır: “Akileyi Beni Haşim, Akileyi Talibiyyin, Muvessege, Arife, Âlime, Muhaddese, Fazile, Kamile, Abideyi Alî Ali.”

Zeynep, babasının ziyneti anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s), Hz. Zeynep geldiğinde ayağa kalkardı. Hz. Zeynep, dedesi Resulullah’tan, babası İmam Ali’den ve annesi Fatıma’dan hadis rivayet etmiştir. [[464]](#footnote-464) Bu yüce şahsiyet, güçlü bir kalbe, fasih bir dile, cesarete, takva ve azamete sahipti. Kocası, amcasının oğlu Abdullah b. Cafer idi. Bu evlilikten Muhammed ve Avn adında iki oğlu olmuş ve ikisi de Kerbela’da şehit olmuşlardır. İmam Hüseyin (a.s) Yezid’e biat etmeyerek Medine’den Mekke’ye doğru hareket edince, Hz. Zeynep de bu iki oğlunu alarak onunla beraber yola koyuldu. Aşura hareketi süresince çok büyük fedakârlıklar göstermişti. Hem Ehl-i beyt esirlerinin başındaydı, hem İmam Zeynel Abidin (a.s)’ın koruyucusuydu, hem de hutbeleriyle Emevilerin zulümlerini gözler önüne seriyordu. Zeynep (s.a), hem şehit kızıydı, hem şehit kardeşiydi, hem şehit annesiydi, hem de şehit halasıydı. Medine’ye döndüklerinde de Kerbela şehitleri için düzenlenen meclislerde yaptığı konuşmalarla halkı aydınlatıyordu. Hz. Zeynep, sabır kahramanı diye meşhur olmuştu. 63. Yılda bir nakle göre de 65. Yılda dünyaya gözlerini kapadı. Kabri, Zeynebiyye’de (Bugünkü Suriye’de) dir. Bazıları kabrinin Mısır’da olduğuna inanmaktadırlar. Hayratul Hisan kitabında şöyle geçmiştir: “Medine’de kıtlık yaşanıyordu. Hz. Zeynep, kocası Abdullah ile birlikte Şam’a göç ettiler. Orada arazileri vardı. Hz. Zeynep, Hicretin 65. Yılında vefat etti ve yine orada defnedildi.”

ZEYNEBEYN

İki Zeynep anlamındadır. İmam Ali (a.s)’ın iki kızı Ümmü Gülsüm ve Zeynep için denilmiştir. Hz. Zeynep daha ön planda olduğu için iki kızkardeşe Zeynebeyn denilmiştir. İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)’a da Hasaneyn denilir.

ZEYNEBİYE

Hz. Zeynep (s.a)’ya nispet verilen yere denir. Tıpkı imam Hüseyin (a.s)’a nispet verilen yerlere Hüseyniye denildiği gibi. Bu mekânlarda matem meclisleri ve dini meclisler düzenlenir. Bu mekânlara, Darul Eytam (Yetimler evi) de denilir. Hz. Zeynep Aşura’dan sonra esaret yolculuğunda yetimlerin başında olduğu için bu isim kullanılmaktadır. Hz. Zeynep’in kabrinin bulunduğu yere de Zeynebiye denilir.

TERS DÖNEN EĞER

Bu tabir, imam Hüseyin (a.s)’ın şehadeti esnasında atının eğerinin ters dönmesinden dolayı kullanılır. Zülcenah, eğeri ters dönmüş bir şekilde, yelesi kanlı ve perişan bir halde çadırlara gelmişti. Bu tabir Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de de geçmiştir.[[465]](#footnote-465)

KERVANCI

Rivayet edilene göre İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra, kervancılardan biri, İmam’ın belindeki kemeri almak için geri geldi. Kemeri çıkarmak istediğinde İmam’ın eli buna engel oldu. Bunun üzerine o kervancı İmam’ın elini kesti. Yine kemeri çıkarmak istediğinde bu sefer İmam’ın sol eli engel olunca onuda kesti.[[466]](#footnote-466)

Bu adamın yüzü bu olay üzerine kapkara kesildi ve Mekke yolu üzerinde sürekli “Ey insanlar! Beni Muhammed’in evlatlarına götürün” diye feryat ediyordu.[[467]](#footnote-467)

Onun adı Bureyde b. Vail olarak da söylenmiştir. Bu olay kitaplarda çeşitli şekillerde nakledilmiştir.[[468]](#footnote-468)

Ebher b. Kab da İmam Hüseyin (a.s)’ın elbisesini alarak İmam’ı üryan bırakmıştı. Daha sonra iki eli de tıpkı bir ağaç gibi kupkuru kesildi.[[469]](#footnote-469)

Bu nakillerin kesin olarak güvenilir olduğu söylenemez. Nakledilenlere göre Becdel b. Selim de yüzüğü alabilmek için parmağı kesmiştir.[[470]](#footnote-470)

SALİM B. AMR

Kerbela şehitlerindendir. Beni Medine tayfasının kölelerindendi ve Kufe’de yaşıyordu. Ehl-i beyt Şialarından sayılmaktaydı. Binicilikde meşhurdu. Müslim’in kıyamına o da katılmıştı. Müslim yakalanınca, Salim’i ve bir grup Şii’yi tutuklamışlardı. Ancak Salim onların elinden kurtulmayı başarmış ve gizlenmişdi. İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’ya geldiğini duyunca hemen kendisini İmam’a ulaştırdı ve Aşura gününde gerçekleşen ilk umumi hücumda şehit oldu. Adı, ziyareti nahiyeyi mukaddese’de geçmiştir.[[471]](#footnote-471)

AMİR B. MÜSLİM’İN KÖLESİ SALİM

Kerbela şehitlerindendir. Basra Şiilerdendi ve aynı zamanda da güvenilir tabiindendi. Onun adının tamamı “Salim b. Ebul Ce’d” dir. Adı ziyareti nahiyeyi mukaddese’de geçmiştir.[[472]](#footnote-472)

PEYGAMBER TORUNU

İmam Hüseyin (a.s)’ın lakablarından biri “Muhammed peygamberin torunu” anlamında olan “Sıbtu Muhammedin Nebi” dir.[[473]](#footnote-473)

İmam Hüseyin (a.s) küçük torun, İmam Hasan (a.s)’da büyük torun olarak adlandırılmıştır. Ziyaretnamelerde ve rivayetlerde bu iki peygamber evladına iki torun anlamına gelen “Sıbteyn” denilmiştir. “Esselamu aleykuma ya sıbtey nebiyyir rahme…”[[474]](#footnote-474)

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN MÜBAREK BAŞI

………………………….........................................ŞİİR.

Kufe ordusu, İmam Hüseyin (a.s)’a karşı kin ve düşmanlıkta o kadar ileri gitti ki İmam Hüseyin (a.s)’ın başını bedeninden ayırdılar ve sonra da mübarek bedeni üzerinde at koşturarak bütün kemiklerini kırdılar. İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başı da diğer şehitlerin başı gibi mızrak ucuna takıldı ve Kufe’de, Şam’da ve diğer şehirlerde halkın korkutulup sindirilmesi için dolaştırıldı. Kerbela hadisesi anlatılırken, birçok yerde İmam (a.s)’ın mübarek başından bahsedilmektedir. Mesela; İmam’ın başını, boynunun arkasından kesilmesi.[[475]](#footnote-475) İmam’ın başının mızrak ucuna takılması. Huli’nin, İmam’ın başını alıp evine götürmesi ve tandırda saklaması. İmam’ın mübarek başı Kufe sokaklarında dolaştırılırken, mızrak ucunda Kuran okuması. İbni Ziyad’ın yanında İmam’ın mübarek başının altın bir kaba konulması.[[476]](#footnote-476) Rahip olan Gınnasrin’in, İmam’ın mübarek başından gördüğü kerametler vesilesiyle Müslüman olması. İmam’ın mübarek başının, Yezid’in sarayına getirilmesi ve Yezid’in Heyzeranla İmam’ın başına, dudaklarına ve dişlerine vurması. İmam’ın mübarek başının Şam harabesinde kızı Rukayye’ye gösterilmesi ve Rukayye’nin bu manzaraya dayanamayıp vefat etmesi… Bu konuların hepsi mersiyelerde geçmiş ve hakkında birçok şiir ve nuvhe yazılmıştır.

İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başının nereye defnedildiği konusuna gelince; bu konuda araştırmacılar arasında görüş birliği yoktur. Genel olarak İmam’ın mübarek başının, Şam’dan Kerbela’ya getirildiği İmam’ın bedeninin olduğu yere defnedildiği görüşü hâkimdir (Seyyid Murtaza’nın görüşü). Meşhur olan ve birçok âlimin, kitaplarında belirttikleri de budur. Bazılarına göre ise İmam’ın mübarek başı, Kufe’de Emir el-müminin’in kabrinin yakınlarında bir yere defnedildi. Bazıları İmam’ın mübarek başının Mısır’da, “Re’s-ul Huseyn” camisinde defnedildiğini belirtmiş ve imam’ın başının oraya nasıl intikal ettirildiği hususunda bir tarihçe nakletmişlerdir.[[477]](#footnote-477) Bazıları da farklı yerlerden bahsetmişlerdir.

Şam’da mutahhar başın konulduğu meşhur bir mekân vardır ki ibadet yeridir.

Eşi benzeri görülmemiş olan bu cinayet, Emevilerin utanç kaynağı oldu. Çünkü bu mübarek baş, İbni Ziyad’ın emriyle mızrağa takıldı ve Kufe sokaklarında dolaştırıldı. Bu uygulama İslam tarihinde ilk kez İmam Hüseyin (a.s)’a yapıldı.[[478]](#footnote-478)

İmam Hüseyin (a.s)’ın başının kesilmesi, mızrağa takılması ve şehir şehir dolaştırılması, o dönemde dahi şiirlerde, mersiyelerde ve surudlarda çirkin ve feci bir olay olarak nitelenmiş ve kınanmıştır ki bu da Sarallah’ın mazlumiyetinin diğer bir göstergesidir.

Emeviler bu davranışlarıyla halkı sindirip korkutmak istiyorlardı fakat tam aksine bu durum insanların vicdanlarını uyandırmış ve Emevilerin ne denli aşağılık insanlar olduklarını iyice ortaya koymuştu.

……......................................………………………ŞİİR.

KUFE ORDUSUNUN KOMUTANLARI

İbni Ziyad’ın, İmam Hüseyin (a.s) ile savaşması için gönderdiği o kalabalık ordunun komutanları şunlardı: Hür b. Yezidi Riyahi, Kâ’b b. Talha, Ömer b. Sa’d, Şimr b. Zilcevşen, Yezit b. Rikabı Kelbi, Husayn b. Numeyri Temimi, Muzayir b. Rehniyeyi Mazeni, Nasr b. Herşeh, Şebes b. Reb’i, Hicar b. Ebcer. Bu komtanların her birinin emri altında binlerce asker vardı[[479]](#footnote-479). Bununla birlikte Sinan ve Urve b. Kays, Kays b. Eş’as gibi şahısların ismi, komutanlar arasında nakledilmiştir. Bu sayılanların içinden Hür, Aşura günü tövbe etti ve İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katılarak, şehadete erenlerden oldu.

SİRCUN

Sircun b. Mensur Şam’da ki Mesihilerdendi, Muaviye onu hükümet işlerinde kendi danışmanı olarak atamıştı. Yezit döneminde de buna benzer bir görevi vardı, Yezitle çok içli dışlı bir samimiyetleri vardı. Onun görüşü üzerine Yezit Kufe Şia’larının Müslim b. Akil ile biatleşmesi neticesinde, Kufe halkının kıyamını bastırması için Ubeydullah b. Ziyad’ı oraya vali olarak atamıştı.[[480]](#footnote-480)

Sircun Rumi, Mervan b. Hekem ve Abdul Melik b. Mervan’nın halifelikleri dönemlerinde de kâtip ve defterdarlık işlerine bakıyordu. İşlerindeki dikkatsizliği ve umursuzca tutumları onun bu işinin elinden alınmasına neden oldu.[[481]](#footnote-481)

SA’D B. HENZELEYİ TEMİMİ

Kerbela şehitlerinden olup, Temim kabilesindedir. Bazıları onun Henzele b. Es’ed Şebami olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tıpkı “Gamusu’r Rical” kitabının yazarı gibi.

SAİD B. ABDULLAH HANEFİ

Kerbela şehitlerindendir. Sağlam bir imana ve cesarete sahipti. Tasua gecesi İmam (a.s), yarenlerine gecenin karanlığından faydalanıp gitmelerini söylediğinde, bu ehli beyt dostu ayağa kalkarak şöyle dedi: “Andolsun Allah’a! Seni yalnız bırakmayacağız. Böylece Allah, resulünün yokluğunda onun Ehl-i beyt’inin hakkını gözettiğimize şahit olsun. Andolsun Allah’a ki eğer öldürülüp yeniden dirileceğimi sonra da bedenimin yakılacağını ve yetmiş kez bu işin tekrarlanacağını bilsem bile yolunda feda oluncaya dek senden ayrılmayacağım. Bunu nasıl yapmam! Oysa sadece bir kere öleceğim ve sonrası ebedi saadettir.”[[482]](#footnote-482)

Bu sözler onun hak yolunda ne kadar ihlâslı ve samimi olduğunu ortaya koymaktadır. O ve Hâni b. Hâni, İmam’ın Kufelilere yazdığı mektubu götüren son elçilerdi. İmam (a.s)’ın, halkın önderinin görevini anlattığı meşhur cümlesi bu mektubun sonunda geçmiştir (…İmam, kitaba amel edendir…).[[483]](#footnote-483)

O, aynı zamanda Kufelilerin mektuplarını da İmam (a.s)’a getiren elçilerden biriydi. O, Kufe’nin en mücahit kimselerinden sayılmaktaydı. Müslim’in kıyamında faaliyet gösteren kimselerdendi. Müslim’in mektubunu Mekke’ye götürmüş sonra da İmam (a.s) ile birlikte Kufe’ye doğru yola koyulmuştu.

Aşura günü öğle vaktinde, İmam namazını kılsın diye İmam’ın önünde oklara karşı siper oldu. Ve nihayet bedenine saplanan onca oklar neticesinde yere düştü ve can verdi. Bedeninde kılıç ve mızrak yarası dışında on üç ok vardı.[[484]](#footnote-484)

Ziyareti nahiyeyi mukaddese’de adı, Aşura günü yaptığı konuşma ve İmam Zaman (a.f)’in onun hakkında yapmış olduğu dua ile birlikte geçmektedir.[[485]](#footnote-485)

SEKKA

İnsanlara su vermek dini öğretilere göre çok beğenilen işlerden sayılmaktadır. İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır: “En iyi sadaka, yanan bir ciğere su vermektir.” Ve yine şöyle buyurmuştur: “Kim suyun bulunduğu bir mekânda insanlara su verirse, bir köle azad etmiş gibidir. Ve kim suyun olmadığı bir yerde insanlara su verirse, bir kimseyi ihya etmiş gibidir. Ve kim bir kişiyi ihya ederse, bütün insanları ihya etmiş gibidir.” Başka bir rivayette Hz. İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gerçekten Allah, susuzluktan yanan ciğerlere su verilmesini sever.”[[486]](#footnote-486)

Kerbela’da çadırlara su getirme görevini Hz. Abbas üstlenmişti. Bundan dolayı ona, su dağıtan anlamına gelen “Sekka” lakabı verilmiştir. Kerbela’nın Sekkası o kadar imanlı ve fedakârdı ki, Fırat kenarına susuz bir şekilde gelmesine rağmen “Hüseyin susuzken ben su içemem” deyip sadece tulumunu doldurarak oradan ayrılmıştı. Ancak peygamber ailesine su götürme yolunda can verdi ve suyu çadırlara ulaştıramadı.

Muharrem günlerinde insanlar, Ehl-i beyt’in susuzluğunun ve Hz. Abbas’ın Sekka’lığının nişanesi olarak halka ve destelere su veya şerbet dağıtırlar.

………………. ……………………......ŞİİR

SAKİNE

Hz. Hüseyin (a.s)’ın kızıdır. İlimde, Allah’ı tanımada ve edepde eşi az bulunur kimselerdendi ve İmam Hüseyin (a.s)’ın ona karşı özel bir ilgisi vardı. Onun asıl adı Âmine, Emine, Emime veya Emame olarak yazılmıştır. Sakine (veya Sukeyne) lakabını ona annesi Rubab vermiştir. Aynı zamanda Ali Asgar’ın da kız kardeşi olan Sakine’nin, Kerbela’da on ila on üç yaşlarında olduğu nakledilmiştir. Yaşının daha küçük olmadığının bir delili şudur ki, Aşura günü imam Hüseyin (a.s) ona “kadınların seçkini” lakabını vermiştir. Kerbela hadisesinde yaşadığı musibetler maktel kitaplarında nakledilmiştir.

İmam Hüseyin (a.s) kadın ve çocuklarla vedalaşırken, kızı Sakine’nin bir kenara çekilip ağladığını görünce ona şöyle buyurdu:

…………. ………………….şiir.

Bu yüce şahsiyet, şeyh Abbas Kummi’nin nakline göre görüşleri isabetli, çok akıllı, çok edepli, faziletli ve aynı zamanda da Arapça ilminde halkın en âlimi olan bir kadındı.[[487]](#footnote-487)

Kufe ve Şam yolculuğundan döndükten sonra İ. Seccad (a.s)’ın kefaleti altında yaşamaya devam etti. Hz. Sakine, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin ve İmam Bakır (a.s) olmak üzere üç İmam döneminde yaşamıştır. Nakledildiğine göre evi, şairlerin ve âlimlerin toplandığı bir merkez haline gelmişti. Ferazdak ve Cerir gibi büyük şairlere hediyeler verirdi. Hz. Sakine, Musab b. Zübeyr ile evlendi. Onun öldürülmesinden sonra Abdullah b. Osman ile evlendi. Onun ölümünden sonra da Zeyd b. Ömer ile evlendi. Zeyd, Süleyman b. Abdulmelik’in tavsiyesi üzerine Hz. Sakine’yi boşadı.[[488]](#footnote-488)

Hz. Sakine, Hicri 117. yılın Rebiülevvel’in beşine kadar Medine’de yaşadı ve Hişam b. Abdulmelik zamanında Medine’de yetmiş yaşında vefat etti ve kabri de Medine’dedir.

SELAM HÜSEYİN (A.S)’A

Su içtikten sonra söylenen sözdür. İmam Seccad (a.s), İmam Sadık (a.s) ve diğer İmamlar, su içtiklerinde İmam Hüseyin (a.s)’ı hatırlarlardı. İmam Hüseyin (a.s)’ın kendisinden (veya hal dili olarak) şöyle nakledilmiştir: “Şiilerim! Ne zaman serin su içseniz beni yâd edin. Ne zaman bir garip veya bir şehit duysanız bana ağlayın.”[[489]](#footnote-489)

Su ve susuzluk, İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşurasını hatırlatır. Her mersiye okuyan mutlaka Fırat’tan ve susuzluktan ve özellikle İmam Hüseyin (a.s)’ın susuzluğundan bahseder.

VEDA SELAMI

Aşura günü, İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden kim meydana çıksa, son olarak döner: “Esselamu aleyke yebne Resulillah” diye veda selamını yerine getirirdi. İmam (a.s) da cevaben şöyle buyururdu: “Sana da selam olsun. Peşinden geliciyiz.” İmam Hüseyin (a.s)’ın bütün yarenleri şehit olduktan sonra, İmam çadırlara doğru gelerek, Sakine’ye, Zeynep’e, Ümmü Gülsüm’e, Fatıma’ya ve diğer Ehl-i beyt’ine seslenerek: “Benden size selam olsun” diye veda selamını yerine getirmiştir. İmam’ın Ehl-i beyt’iyle olan bu son görüşmesi, Ehl-i beyt’in yüreğini derinden yakmıştı.

SALMAN B. MEZARİB BECELİ

Kerbela şehitlerindendir. Zuheyr b. Kayn’ın amcasının oğlu olduğu söylenmiştir. O, Zuheyr ile birlikte henüz İmam Kerbela’ya varmadan önce, İmam’ın ordusuna katılmışlardır. Aşura günü ikindi vakti şehit oldu.[[490]](#footnote-490)

SELİLİYYE

Mekke ile Irak arasındaki bir vadinin adıdır. Bu bölgede su ve kuyu varmış. Selil b. Zeyd’in adıyla meşhur olmuştur. İmam Hüseyin (a.s), buradan da geçmiştir.[[491]](#footnote-491)

SÜLEYMAN B. SÜLEYMAN EZDİ

Kerbela şehitlerinden olduğu söylenmiştir. Adı Ziyareti Recebiyye’de geçmektedir.[[492]](#footnote-492)

SÜLEYMAN B. SURED HUZAİ

Tevvabin hareketinin rehberidir. Kufe’de seçkin ve tanınan Şiilerdendi ve kendi taifesinin ileri gelenlerinden sayılmaktaydı. Cahiliye dönemindeki adı Yesar idi. Peygamber efendimiz ona Süleyman adını verdi. Künyesi, Ebul Mutrif idi. Peygamber efendimizin sahabelerindendi. Sıffın savaşında ve diğer savaşlarda İmam Ali (a.s)’ın yanındaydı. Kufe’ye yerleşen ilk Müslümanlardandı. Muaviye’nin ölümünden sonra İmam Hüseyin (a.s)’a mektup yazanlardan biri de oydu. Müslim b. Akil’in hareketine katılmış, İbni Ziyad tarafından hapse atılmıştı. Aşura hadisesi gerçekleştiğinde hapiste olduğundan dolayı İmam Hüseyin (a.s)’a yardım edememişti. Kerbela hadisesinden sonra Kufelilerin yaptığından pişman olduğunu görünce, Tevvabin hareketinin önderliğini üstlenerek, Hicri 65. Yılda kıyam etti. Tevvabinin şiarları: “ Ey Hüseyin’in intikamcıları” idi. Ona Emiru’t -Tevvabin de diyorlardı. İbni Ziyad’ın ordusuyla Aynu’l -Verde denilen bir yerde savaşırken şehit düştü. Bazıları da onun Şam’dan gelen takviye kuvvetlerle savaşırken şehit düştüğünü söylemişlerdir. Süleyman, 93 yaşında şehit oldu. Şahadetinden sonra onun başını Mervan Hekem’e götürdüler.[[493]](#footnote-493)

SÜLEYMAN B. AVN HAZREMİ

Kerbela şehitlerindendir. Adı ziyareti Recebiyye’de geçmektedir.[[494]](#footnote-494)

SÜLEYMAN B. KESİR

Kerbela şehitlerindendir. Adı ziyareti Recebiyye’de geçmektedir. Onun Müslim b. Kesir Ezdi olduğu ihtimali de verilmiştir. [[495]](#footnote-495)

SENAN B. ENES

Kerbela’nın canilerinden biridir. Ömer Sad’ın ordusundaydı. İmam Hüseyin (a.s)’ın son anlarında bir mızrak vurarak İmam’ı atından düşürmüştü. Tarihçilerin çoğunun nakline göre, imam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını kesen de oydu. (Bazıları da Şimr ve Huli’nin olduğunu söylemişlerdir.)[[496]](#footnote-496) Senan, sonraları yaptığı bu cinayetten dolayı İbni Ziyad’dan ödül istiyordu.

TAŞLAMAK

Kufe ordusunun İmam’ın yarenleri karşısında kullandıkları bir yöntemdi. Teke tek yapılan savaşlarda büyük kayıplar verdiklerini görünce, çareyi uzaktan taş atmakta buldular. Ömer Sad, askerlerine teke tek savaşmayı yasakladı. Bazen de toplu olarak meydana çıkmış olan bir kişinin üzerine saldırırlardı. Abis b. Ebi Şebib meydana çıktığında, Ömer sad, onun taşlanmasını emretmişti.

SUVAR B. MUN’İM B. HABİS HEMEDANİ

Kerbela şehitlerindendir. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya ulaştıktan sonra, İmam’ın ordusuna katılmıştı. Bazıları onun yapılan ilk umumi hücumda şehit olduğunu, bazıları da onun yaralanarak esir düştüğünü ve Ömer Sad’ın yanına götürüldüğünü sonra da aldığı yaralar neticesinde altı ay sonra şehit olduğunu söylemişlerdir. Adı Ziyareti Recebiyye’de Suvar b. Ebi Umeyr Nehmi olarak geçmiştir.[[497]](#footnote-497)

FECR SURESİ

Bu sure, İmam Sadık (a.s)’ın rivayetine göre İmam Hüseyin (a.s) suresi olarak meşhurdur. Vacip ve müstehap namazlarda bu surenin okunması tavsiye edilmiştir. Fecr, şafak demektir. Bu isim çok güzel bir isimdir. Çünkü İmam Hüseyin (a.s) kıyamı Emeviler gecesini bölen bir şafağa benzemektedir. İnsanlar nasıl şafakla uyanıyorsa, İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamıyla da uyandılar. İmam Sadık (a.s)’ın diğer bir rivayetine göre, bu surede geçen “Nefsi Mutmainne, raziye ve merziyye” İmam Hüseyin (a.s) ve yarenidir.

…………………………………………………….(şiir)

SUVEYD B. AMR HES’EMİ

Kerbela meydanının son şehididir. O, imam Hüseyin (a.s) dan da sonra şehit oldu. Savaşmak için meydana çıktığında aldığı yaralardan dolayı bayılmış ve yerde yatmaktaydı. Kendine geldiğinde Kufelilerin “Hüseyin öldürüldü” diye sevinç çığlıkları attıklarını duyunca, o yaralı haliyle tekrar kalktı ve savaştı ve şehit düştü. [[498]](#footnote-498) Suveyd b. Muta diye de meşhurdur.

SEHL B. SAD

Ehl-i beyt Şiilerinden biriydi. Kerbela esirleri Şam’a getirildiğinde, halkın sevinmesine çok şaşırmış ve kafileye yaklaşarak kendini tanıtmıştı. Hz. Sakine’ye “Yapabileceğim bir şey var mı?” diye sordu. Hz. Sakine: “Başı, mızrak ucunda götüren askere söyle, en önde gitsin. Öyle ki insanlar o başa bakarken biz Ehl-i beyt’in yüzünü görmesinler.” Dedi. O da askere 400 dinar vererek en önde gitmesini istedi. [[499]](#footnote-499)

Sehl b. Sad, peygamber efendimizin sahabelerinden ve İmam Ali (a.s)’ın yarenlerindendi. Hicri 88. yıla kadar yaşamıştır. Vefatı sırasında 96 veya 100 yaşındaydı.

SİYAH ELBİSELİLER

Siyah elbise giymek mekruhtur. Ancak İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminden dolayı giyilirse bu istisnadır. Ebu Müslim Horasani, siyah elbise giyerdi. Böylece Emevilere muhalefet etmiş olurdu. Ebu Müslim Horasani’nin ordusu “Siyah elbiseliler” diye meşhur olmuştur. Çünkü onlar, İmam Hüseyin (a.s)’ın, Zeyd b. Ali’nin ve Yahya b. Zeyd’in matemlerinde siyah giyerlerdi. Bazıları rüya âleminde Allah Resulü (s.a.a), İmam Ali (a.s) ve Hz. Zehra (s.a)’nın İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminde siyah giydiklerini görmüşlerdir.[[500]](#footnote-500)

Siyah elbiseyi kendi sloganları haline getirdikleri için Abbasilere siyah elbiseliler denilmiştir.

SEYYİD-İ ŞÜHEDA

Rivayetlerde ve ziyaretnamelerde İmamlar tarafından açıklanan ve İmam Hüseyin (a.s)’ın en meşhur lakaplarından biridir. Şehitlerin efendisi anlamındadır. İmam Sadık (a.s), bir merkep kiralayıp Medinedeki şehitlerin mezarlarını ziyarete gitmek isteyen Ümmü Said Ehmesiyye’ye şöyle buyurdu: Sana şehitlerin efendisinin kim olduğunu söyleyeyim mi? Ümmü Said evet, deyince İmam (a.s): “Hüseyin b. Ali’dir” diye buyurdu. Ümmü Said: o şehitler efendisi midir? Diye sorunca İmam: evet… Diye buyurdu.[[501]](#footnote-501) Bu lakap önce uhud’ta şehit olan Hz. Hamza’ya aitti. Ama İmam Hüseyin (a.s) öyle bir fedakârlık yaptı ki, bütün şehitlere üstünlük sağladı ve ashabı da diğer şehitlere üstünlük sağladılar. Bu üstünlüğe kıyamet gününde şahit olunacak. Meysem-i Temmar da Cebeleyi Mekkiyye ile konuşurken ona şöyle demişti: “Şüphesiz ki, Hüseyin b. Ali kıyamet gününde şehitlerin efendisidir.”[[502]](#footnote-502)

SEYYİD-İ HİMYERİ

Irak’ta yaşayan seçkin Şii şairlerindendir. Bu şair, Ehl-i beyt’in ve özellikle İmam Sadık (a.s)’ın özel inayetine mazhar olmuştu. Ehl-i beyt hakkında medhiyeler ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında çeşitli mersiyeler okumuştur. Adı, Ebu Haşim, İsmail b. Muhammed Elhimyeri idi. Hicri 105 yılında dünyaya geldi. Ailesi Ehl-i beyt sevgisinden uzak olmasına rağmen kendisi Ehl-i beyt aşığıydı. Bütün hünerlerini ve dilini Ehl-i beyt’in hizmetine sunmuştu. İmam Sadık (a.s) ona şöyle buyurmuştu: “Annen seni Seyyid diye adlandırmış. Bu hususa uyum sağlamışsın ve sen şairlerin seyyidisin.” [[503]](#footnote-503)

Seyyid Himyeri şiir ve edebiyat ilimlerinde olduğu kadar Kuran ilimleri, tefsir, hadis ve kelam ilimlerinde de önde gelen simalardan biriydi. Ama onun şiir dili, Ehl-i beyt’in methi ve ümeyye oğullarının rezaleti açısından çok akıcı ve keskindi. Şiirleri bir araya toplatılmış ve Divan-ı Seyyid Himyeri adıyla bastırılmıştır.

İmam Sadık (a.s), onu evine çağırdı. İmam’ın ailesi perde arkasında oturmuştu. İmam (a.s), ondan İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminden dolayı bir şiir okumasını istedi. O da şu cümlelerle başlayan bir mersiye okudu:

…………………..........................…………………ŞİİR

İmam Sadık (a.s) ve ailesi çok ağladılar. İmam’ın evinden ağlama sesleri o kadar yükseldi ki, sonunda İmam: “Artık yeter” dedi. O da şiirini yarım bıraktı.[[504]](#footnote-504) Seyyid Himyeri, Hicri 173. yılda Bağdat’da vefat etti.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN AHLAKI

İmam Hüseyin (a.s)’ın yaptıkları ve ahlakı, onun yüceliğini ve peygamber ve İmam Ali (as)’ın terbiyesiyle yetiştiğini göstermektedir. Misafirperver ve çok bağışlayıcı biriydi. Yakınlarının sıkıntılarıyla ilgilenirdi. İhtiyaç sahiplerini mahrum bırakmazdı. Fakirlerin yardımına koşardı. Çıplakları giydirir, açları doyururdu. Borcu olanların borçlarını ödemelerine yardım ederdi. Yetimlere karşı çok şefkatliydi. Zayıf insanların yardımcısıydı. Çokça sadaka verir, eline geçen bir şey olursa, yoksullar arasında dağıtırdı. Allah’a çok ibadet eder ve oruç tutardı. Yirmibeş kere yaya olarak Hacca gitti. Cesareti dillere destandı. Savaş meydanında dik, sağlam ve korkusuzdu. Sağlam bir iradeye sahipti. Asla zilleti ve aşağılanmayı kabul etmezdi ve ölümü zilletle yaşamaya tercih ederdi. Çok sabırlı ve tahammüllüydü. O kadar bağışlayıcıydı ki, en küçük bahaneyle köle ve hizmetçilerini azat ederdi. Fakir fukarayla oturur onlarla yemek yerdi. İyiliği emredip, kötülükten alıkoymayı severdi. Zalimlerin yaptıkları zulüm ve cinayetlere karşı, şiddetle karşı koyardı. Kendisine kötülük yapanın kinini kalbinde taşımazdı. Hal ve hareketleriyle insanları kendisine âşık ederdi. Geceleri ibadetle geçirirdi. Her gün bin rekât namaz kılardı. Ramazan ayında Kuran-ı hatmederdi. Muaviye’nin gönderdiği para veya hediyeler olursa, onları fakirler arasında dağıtırdı. Yılda bir kere mal varlığının yarısını Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Aşura hareketinde de İmam’ın birçok ahlaki yönü görülmektedir. Örneğin: Yezid’e biat etmedi ve Medine’den çıktı. En zor şartlarda ve Kerbela’nın o sıkıntılı anlarında teslim olması istendiğinde, izzet ve şerefle şahadete koştu. Hürr’ün ordusuyla ilk karşılaştıklarında, onlara su verdi. Aşura günü, Hürr’ün bile tövbesini kabul etti. Etrafında olan insanlara dağılıp gitmelerini söyledi. Müslim b. Akil şehit olduğunda, İmam (a.s) onun çocuklarına karşı çok şefkat gösterdi. Tasua günü, düşman saldırdığında İmam, bir geceliğine müsaade isteyip o geceyi ibadetle geçirmek istemişti. İmam’ın son anlarına kadar rıza ve teslimiyet haleti vardı. Yarenlerinin ve yakınlarının gözleri önünde öldürülmelerine sabretti. Onca musibete ve sıkıntıya rağmen, tıpkı bir aslan gibi savaştı ve düşman ordusundan asla korkmadı. Kıyamının nedeninin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak olduğunu bildirmişti. Kerbela yolculuğu sırasında defalarca kez dünyanın vefasızlığını dile getirerek, ne kadar zahit bir insan olduğunu göstermiştir. Yoksullara yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını taşıdığı için omuzlarında yara izleri vardı.

SEYF B. HARİS B. SUREY CABİRİ

Kerbela’nın genç şehitlerindendir. Adı ziyareti nahiye’de Şebib b. Haris diye geçer. O ve amcasının oğlu Malik b. Abdullah, Kufe’den gelerek Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katıldılar. Aşura günü, Henzele b. Kays’ın şehadetinden sonra, düşman ordusu çadırlara daha da yakınlaşmıştı. Onlar, İmam’ın huzuruna vararak meydana çıkmak için izin istediler. Sonra her ikisi beraberce meydana çıkıp savaştılar ve şehit oldular. Kitaplarda geçen Seyf b. Hers, bu Seyf b. Haris olabilir.

SEYF B. MALİK EBDİ

Kerbela şehitlerindendir. Yüce bir kadın olan Mariye Binti Mungez Ebdi’nin evi, Basra’da Şia’nın toplanma merkezi olmuştu. Seyf b. Malik de burada toplanan heyecanlı gençlerden biriydi. Kerbela hadisesinde, Seyf Basra’dan Kufe’ye gelmiş, oradan da hareket ederek İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesine katılmıştı. İmam’ın kafilesiyle birlikte Kerbela’ya geldi ve Aşura günü teke tek savaşlarda şehit düştü.[[505]](#footnote-505)

SİNEZENİ

İmam Hüseyin (a.s) ve diğer imamların şehadetlerinden dolayı, Nuhe okuyarak başa ve sineye vurma sünnetidir. Bu sünnet Araplar arasında yaygındı. Sonraları nuhelerle ve belli bir düzen içerisinde sine vurma sünneti bu günkü halini almıştır. Eskiden desteler halinde sine vurulmazdı. Sine vurma sünneti yavaş yavaş gruplar halinde yapılmaya başlandı. Destelerin oluşması, Safaviler döneminde yaygınlaştı. Gacarlar döneminde de daha fazla genişletilerek başkentte yaygınlaştırıldı. Özellikle Nasuriddin Şah zamanında bu teşkilatlar çok daha gelişti. O dönemde destelere müzik ve bayraklarla eşlik edilir, gece desteleri meşalelerle yola koyulurdu. Gacar şahlarının hanımları arasında dahi sine vurma sünneti yaygındı…

ŞAM

Eskiden Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün ve etrafına Şam denilirdi. Şamat da denilirmiş. Bu topraklar İslam’ın ilk dönemlerinde fethedildi. Muaviye, Osman döneminde bu bölgenin valisiydi. Muaviye’nin oraya vali olarak gelmesinden sonra, Emeviler bu bölgelerde üstünlük sağladılar. Dimeşk, Emevilerin başkentiydi. Yezit de orada bulunmaktaydı. Şam toprakları, imamlar tarafından kötü bir şekilde yâd edilmiştir. Şam halkı, özellikle Muaviye döneminde İmam Ali (a.s)’a karşı düşmandılar. Bunun nedeni ise, Muaviye’nin imam Ali (a.s)’a karşı yaptığı tebliğler ve bu topraklarda geniş nüfuz sahibi olmasıydı. Ehl-i beyt’i insanlara kötü tanıtıyor ve kinlerini kalplere ekiyorlardı. Daha sonraları da Şamlılar ve Iraklılar arasında sürekli bir uyuşmazlık vardı. Iraklılar, genellikle Dimeşk hükumetini kabullenmiyorlardı. Müslim b. Akil ve Hani’nin şehadetinden sonra, mübarek başları Şam’a yani Yezid’in hükümet merkezine gönderildi. Kerbela olayından sonra, İmam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i beyt’i önce Kufe’ye sonra da Şam’a götürüldüler. Orada birkaç gün kaldılar. Dimeşk’te Yezit ile karşılaştılar. Yine bu şehirde Hz. Zeynep ve İmam Seccad (a.s) hutbeler okumuşlardır. Böylece Yezid’i rezil rüsva ettiler. Hz. Zeynep ve Rugeyye’nin kabirleri Şam’dadır. Hz. Rugeyyenin kabri, Dimeşk camisine yakındır. Hz. Zeynep’in kabri ise, Dimeşk’in dışında Zeynebiyyededir. Ehl-i beyt’in Şam yolculuğu, Kerbela olayı içerisinde en ağır musibetlerden sayılmıştır. İmam Seccad (a.s)’a “Sizin en ağır musibetleriniz nerede oldu” diye sorduklarında İmam: “Şam, Şam, Şam” diye buyurdular.[[506]](#footnote-506)

ŞEBES B. RİB’İ

Kerbela’da Ömer Sad’ın piyade askerlerinin komutanıydı. Beni Temim taifesindendi. İmam Hüseyin (a.s)’a mektup yazıp Kufe’ye gelmesini isteyenlerdendi. Kufe’nin tanınmış çehrelerindendi. İlk önce İmam Ali (a.s)’ın yarenlerindendi. Sıffin Savaşında, İmam Ali’nin ordusundayken İmam’a karşı gelerek haricilere katıldı. İmam Ali (a.s) onun geleceğinden haber vererek, onunla birlikte Amr b. Haris’e şöyle buyurdu: “Ant olsun Allah’a siz ikiniz oğlum Hüseyin’le savaşacaksınız.” Aşura günü İmam Hüseyin (a.s) Kufelilere yaptığı ilk konuşmasında onun da adını getirerek: “Ey Şebes b. Rib’i! Ve… Siz yazmamış mıydınız ki, meyvelerimiz yetişmiş, her taraf yemyeşil, eğer gelirsen hazırlanmış bir ordu sana hizmete hazırdır.” Demişti.

Şebes b. Rib’i, renkten renge giren bir kişiydi. İmam Hüseyin (a.s)’ın katledilmesinde, ortaklığı olmasına rağmen ve hatta Aşura’dan sonra İmam Hüseyin’in öldürülmesinden dolayı şükür olarak Kufe’de bir cami yaptırmasına rağmen, Muhtar kıyam edince Muhtar’ın ordusuna katılmış, daha sonra da Muhtar’ın öldürülmesine yardımcı olmuştu. Bu şahıs Müslüman olmadan önce peygamberlik iddiasında bulunan Secahla işbirliği içerisindeydi. Müslüman olduktan sonra, Osman’a karşı ayaklandı ve sonra da tövbe etti. Ali (a.s)’a biat etti ve sonra haricilerden oldu. Bu ikiyüzlü insan, seksen yaşında Kufe’de öldü.

PEYGAMBERİN BENZERİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın oğlu Ali Ekber’in lakabıdır. Peygamber efendimize çok benzediğinden dolayı bu lakap kendisine verilmiştir. İmam Hüseyin (a.s), oğlu Ali Ekber’i meydana gönderdiğinde şöyle buyurmuştu: “Allah’ım sen şahit ol! Öyle biri meydana gidiyor ki, yaratılışta ve ahlakta Resulüne en çok benzeyendir. Biz ne zaman Resulünü arzulasak onun yüzüne bakardık…”

…………………………………………

HERS’İN KÖLESİ ŞEBİB B. ABDULLAH

Kerbela şehitlerindendir. Kufe’nin cesurlarındandı. Kerbela’da Seyf ve Malik ile birlikte İmam Hüseyin (a.s)’a katıldı. Aşura günü yapılan ilk umumi hücumda öğleden önce şehit oldu. Şebib, Allah resulü (s.a.a)’nin sahabesindendi. Hz. Ali (a.s)’ın yanında da üç büyük savaşa katılmıştır.[[507]](#footnote-507)

ŞERAF

Yükseklik anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın konakladığı Mekke ve Kufe arasında bulunan bir konaklama yerinin adıdır. Suyu ve yeşilliği bol bir bölgedir. Vakısa adlı konaklama yerine 7,5 km mesafededir. Hürr bu konaklama yerinden sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın önünü kesmiştir. İmam (a.s) ve yarenleri geceyi orada geçirmişlerdir. Sabah olduğunda İmam (a.s) kafilenin gençlerine alabildiğiniz kadar yanınıza su alın diye buyurdu. Oradan hareket ettikten sonra susuz olan Hürr’ün ordusuyla karşılaştılar. İmam Hürr’ün ordusuna ve atlarına su verilmesini emretti. Şeraf, bu bölgede kuyuları hazırlayan kişinin adıydı. Bundan dolayı bu bölgeye Şeraf adı verilmiş olabilir.

ŞUREYHİ GAZİ

Emevilere bağlı olan Kufe’nin meşhur hâkimidir. Şureyh b. Haris, aslında Yemenlidir. Ömer döneminde Kufe’nin hâkimliğine atandı ve 60 yıl boyunca bu görevde kaldı. Sadece Abdullah Zübeyr döneminde 3 yıl bu işi terk etti ve Haccac döneminde de tamamen bu işten el çekerek evinde oturdu. 100 yaşından fazla yaşadı. Ali (a.s) zamanında da bir müddet hâkimlik yaptı. Ancak imam Ali (a.s), onu bu görevi atadığında vereceği kararları ilk önce İmam’a bildirmesini şart koştu.[[508]](#footnote-508) Ali (a.s) bir keresinde ona çok öfkelenmiş ve onu Kufe’den dışarı atmıştı.

İbni Ziyad, Kufe’de Hani b. Urve’yi yakalayıp sarayda ona kötü muamelelerde bulunduğunda, Hani’nin taraftarları öldürüldüğü düşüncesiyle isyan çıkardılar. Şureyh, İbni Ziyad’ın emriyle Hani’nin hayatta olduğuna dair halkın önünde şahitlik etti ve böylece halk dağıldı.[[509]](#footnote-509) Şureyh, Ubeydullah Ziyad’ın emriyle “Hüseyin b. Ali zamanının halifesine karşı çıktığı için onun etkisiz hale getirilmesi her müslümana vaciptir” fetvasını verdi. Şureyh, saraya olan yakınlığıyla tanınmıştır. Zorbalar ve zalimler de kötü emellerini icra edebilmek için tarih boyunca bu tür insanları kullanmışlardır.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN ŞİARI

Peygamberimizin ve İmamların kendilerine özel şirları vardı. Bu şiarlarını kimi zaman yüzüklerinin taşına işlerlerdi. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizim şiarımız, Ya Muhammed, Ya Muhammed’dir. Hüseyin’in şiarı da Ya Muhammed idi.”[[510]](#footnote-510)

AŞURA ŞİARLARI

İmam Hüseyin (a.s)’ın bazı sözleri, ister Medine’den Kerbela’ya olan yolculuk sırasında, ister Aşura günü çok etkili ve ilham veren mesajlar içermektedir. Bu sözler, ya hutbeler okunurken, ya recez okunurken ya da şiir okunurken dile getirilmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ın hedefini ve düşüncelerini bu sözlerden anlayabiliriz. Bu şiarlardan bazıları şöyledir:

………………………..........................şiarlar yazılacak

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN ŞİİRİ

Şia İmamları gereken durumlarda şiir okumuşlardır. Bazen de başka şairlerin şiirlerini senet ve şahit olarak okumuşlardır. İmam Hüseyin (a.s)’dan da birçok şiir nakledilmiştir. Kerbela hadisesinde nasihat ve recez şeklinde, daha önceleri de çeşitli münasebetlerden dolayı şiirler okumuştur. İmam Hüseyin (a.s)’ın şiirlerini içeren “Divanı Hüseyin b. Ali” adlı kitap mevcuttur.[[511]](#footnote-511)

Bu şiirlerin çoğu, hikmet ve nasihat içeriklidir.

………………………………….................…….(şiirler)

AŞURA ŞİİRİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura’sının yaşatılması için eskilerden beri çeşitli şiirler yazılmıştır ve Ehl-i beyt sürekli bu işe teşvik etmiştir. Şii şairlerinin peygamber Ehl-i beyt’i için okudukları temel eserlerden biri de mersiyedir. İmam Hüseyin (a.s) gözyaşlarının kurbanı ve mersiyelerin yaşattığı İmamdır. İmam Hüseyin (a.s) için şiir okumak, ağlamak ve ağlatmak hususunda imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim Hüseyin için bir şiir okusa, sonra ağlasa ve ağlatsa, Allah ona cenneti farz kılar ve onu bağışlar.”[[512]](#footnote-512)

Şairler, Aşura olayı gerçekleştiğinden beri bu olayı dizelere dökmüş ve o olayı şiirlerle anlatmışlardır. Mersiyelerle o olayı ve o olayda yaşananları dile getirerek insanlara sunmuşlardır. Bu mersiye okuyanlara birkaç örnek verecek olursak şunları sayabiliriz: “Süleyman b. Kutte, Kumeyt b. Zeyd, Seyyid Himyeri, Mensur Nemiri, Di’bil Huzai, Senuberi, Zahi, Ebu Feraz Hemdani, Seyyid Razi, Alaattin Hilli, İbrahim Kefemi ve…” Şiir ve mersiyeyle ilgilenenler olayı çeşitli boyutlarıyla ele alıyorlar. Bir kısmı olayı dramatize ederek insanları ağlatmayı, bir kısmı olayın kahramanlık boyutunu, bir kısmı da olayın tarihsel boyutunu ele almaktadırlar. Günümüzde olayın kahramanlık boyutunu anlatmak çok daha yaygındır. Çünkü zalimlere karşı mücadeleler gündemde olduğu için, özgürlük ve zilletten uzak olmak, Aşura olayından direkt olarak algılanmaktadır. Neticede bu üç durumun da yeri ve zamanına göre gerekliliği vardır. Sadece Aşura olayına ağlamakla yetinmeyip, o olaydan gerekli siyasi ve toplumsal derslerin çıkarılması gerekir.

ŞEFAAT

Günahların bağışlanması için Allah katında aracılık yapmaktır. Bu, Allah’ın peygamberlerine, İmamlara, âlimlere ve şehitlere verdiği yüce makamdır. Müfessirler Kuran’da geçen Makamı Mahmud’un şefaat olduğunu söylemişlerdir. Şefaat edeceklerden biri de İmam Hüseyin (a.s)’dır. İmam Hüseyin’in de şefaati günahkârları cehennem azabından kurtaracaktır. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde Hüseyin’in musibetlerine ağlayan gözlerden başka bütün gözler ağlayacak. Hüseyin’in musibetlerine ağlayan gözler cennet nimetleriyle müjdelenip mutlu olacaklar.”[[513]](#footnote-513)

İmam Hüseyin (a.s) Şiilerin şefaatçisidir. Birçok ziyaretnamede de imam Hüseyin’e “Allah indinde şefaatçim ol” diye hitaplar geçer. İmam Hüseyin dostları, onun şefaat edeceğine ve Allah’ın, Hüseyin sevgisinden dolayı Hüseyin muhiblerini azaplandırmayacağı inancına sahiptirler.

Elbette şunuda belirtmekte fayda var ki; evet İmam Hüseyin (a.s) Mahşerde şefaat edecektir ve onun için ağlamak insanı azaptan kurtaracaktır ancak şefaate nail olabilmek içinde insanın buna layık olması gerekir. Şefaat inancı insanı günaha götürmemelidir. Benim Hüseynim var demek günah işlemeyi caiz kılmaz. Şefaat hakkı, namazı hafife almayan, boynunda kul hakkı olmayan ve dini vecibelerini küçümsemeyenler içindir.

KIZIL ŞAFAK

İbni Abbas şöyle rivayet etmiştir: “Şafağın kızıllığı, Hüseyin (a.s)’ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıktı. Gökyüzünden Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden dolayı kan damlaları yağdı ve o günden önce gökyüzünde böyle bir kızıllık görülmemişti.”[[514]](#footnote-514) İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ceddim Hüseyin katledildiğinde gökyüzünden kan ve kızıl toprak yağdı.”[[515]](#footnote-515)

…… ……………………………ŞİİR.

Birçok rivayete göre bu olağan üstü olaylar, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra gerçekleşti. Muhammed ibni Sirin de gökteki kızıllığın İmam Hüseyin’in şehadetinden sonra oluştuğunu nakletmiştir. Aynı şekilde İmam Bâkır (a.s)’dan da gökyüzündeki kızıllığın İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden sonra görüldüğü rivayet edilmiştir.

…………… …………………ŞİİR.

ŞUKUK

Etraf anlamına gelmektedir. Mekke ve Kufe arasında bulunan bir konaklama yerine denmiştir. Bu bölge Kufe yakınlarında Beni Esed kabilesine ait bir bölgeydi. Bu bölgede kuyu ve su birikintileri olduğundan kervanlar burada konaklarlardı. İmam Hüseyin (a.s) Kufe’den gelen biriyle bu bölgede karşılaşmış ve ondan Kufe’nin durumunu sormuştu. İmam Kufelilerin, aleyhine toplandığını işittiğinde şu şiiri okudu:

……… ……………………..ŞİİR

ŞİMR B. ZİL-CUŞEN

Kerbela hadisesinde Kufe ordusunun cani komutanlarından ve İmam Hüseyin (a.s)’ın katillerindendi. Beni Kilab kabilesinden olup, Hevazin büyüklerindendi. Sıffin savaşında İmam Ali (a.s)’ın ordusundaydı. Daha sonra Kufe’ye yerleşerek hadis rivayetiyle meşgul oldu. Adı Şerehbil ve künyesi de Ebu Sabiğe idi. İbni Ziyad’ın emriyle Kerbela’ya geldi. Görevi, Ömer Sa’d’ın İmam Hüseyin’e karşı memuriyetini yerine getirmemesi durumunda onu kenara iterek ordunun başına geçmekti. Şimr, Kerbela’da ordunun sol kanat komutanıydı. Ubeydullah İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra İmam’ın mübarek başını Şimr ile Yezid’e gönderdi. Şimr bu görevini de yerine getirdikten sonra Kufe’ye geri döndü.

Muhtar kıyam ettiğinde Şimr Kufe’yi terk etti. Bunun üzerine Muhtar, hizmetiçisinin emrinde bir gurbu onu getirmeleri için gönderdi ancak Şimr, Muhtar’ın hizmetçisini öldürüp Huzistan bölgesindeki Kiltaniye’ye kaçmayı başardı. Muhtar, Ebu Umre komutanlığında bir grubu Şimr’in güçleriyle savaşmaları için harakete geçirdi. Gerçekleşen bu savaşta Şimr öldürüldü ve cesedi köpeklere yedirildi.[[516]](#footnote-516)

Nakledilen diğer bir görüşe göre Şimr, Muhtar’ın kıyamından hemen sonra yakalanıp öldürülmüştür.[[517]](#footnote-517)

Onun diğer cinayetlerinden birkaçı da şunlardır: Hz. Abbas’a güvence mektubu getirerek onu İmam Hüseyin’den ayırmak istemesi, İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını kesmek için sinesine çıkması, Ehli-beyt çadırlarına saldırması ve …

Şimr, çirkin suratlı, alacalı, kötü huylu ve zinazadeydi. Şimr’in adı ziyareti Aşura’da lanet ile birlikte geçmektedir. İmam Hüseyin (a.s) “Eğer dininiz yoksa bari dünyanızda hür olun” sözünü Şimr’in çadırlara saldırdığını görünce söylemiştir.[[518]](#footnote-518)

İmam Hüseyin (a.s) yere düştüğünde bile Şimr, askerlerini İmam’a saldırmaları için tahrik ediyordu.[[519]](#footnote-519)

ŞAKİR’İN KÖLESİ ŞEVZEB

Kerbela şehitlerindendir. Şevzeb, Şakir b. Abdullah Hemdani’nin kölesiydi. Ehli-Beyt’i en çok seven ve en ihlâslı Şii’lerden sayılmaktaydı. İhtiyarlık döneminde Kerbela’da şahadete ulaştı.[[520]](#footnote-520)

Şevzeb, hadis hafızlarındandı. İmam Ali (a.s)’dan işittiği hadisleri naklederdi. Şii’lerin hadis dinlemek için huzurunda toplandıkları bir meclisi vardı. O, Abis ile birlikte Müslim b. Akil’in mektubunu Kufe’den İmam Hüseyin (a.s)’a getirmişti. Mekke’den Kerbela’ya kadar İmam ile birlikteydi. Aşura günü öğleden sonra Hanzala b. Es’ed Şebami’nin şahadetinden sonra şehit oldu.[[521]](#footnote-521)

ŞEHADET

Şahitlik etmek ve Allah yolunda öldürülmek anlamındadır. Kuran tabirinde şahadet, Allah yolunda öldürülmektir.[[522]](#footnote-522)

Allah kendi yolunda savaşanların mal ve canlarına müşteridir. Allah yolunda ölüp öldürenlerin mükafatı cennettir. **“Şüphesiz Allah, Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını canlarını satın almıştır.” (Tevbe/111)**

Bu fedakarlık ve Allah yolunda kendini feda etmek mümin bir insanın kurtuluşudur. Din uğruna canından geçenler hem ebedi saadete kavuşur hem de diğer insanlara fedakarlık örneği olarak ilham kaynağı olur. İslam’ın ilk şehidi Ebu Cehil’in mızrağı ile şahadete eren Ammar’ın annesi Sümeyye idi. Ondan sonra da diğer Müslümanlar kimi işkenceler altında kimi de müşriklerle yapılan savaşlar da canlarını feda ederek hür insanların ilham kaynağı olmuşlardır.

Şahadetin, şahitlik ile ilgisi şöyle açıklanmıştır: “Şahadet anında Allah’ın rahmet melekleri orada hazır bulundukları için şahadete şahitlik anlamı verilmiştir veya Allah ve Resülu şahadete eren kimsenin cennetlik olduğuna dair şahitlik etmesinden dolayı bu anlam verilmiştir veya şehit kıyamet gününde Peygamberlerle birlikte diğer ümmetlere karşı şahitlik eder veya şehit, Kuran tabiriyle yaşayan ve hazır bulunan olduğu için veya şehidin hakka şahitlik etmek için kıyam edip bu uğurda katledilmesinden dolayı bu anlam verilmiştir.” [[523]](#footnote-523)

Şahadet o kadar yüce bir makamdır ki evliyalar sürekli Allah’tan bunu istemişlerdir. Nakledilen dualarda sürekli şahadet arzusu dile getirilmiş ve birçok rivayette şehit ve şahadetten bahsedilmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “İnsanın Allah yolunda katledilmesine kadar her iyiliğin üstünde bir iyilik vardır. İnsan Allah yolunda katledildi mi artık onun üstünde bir iyilik yoktur.”[[524]](#footnote-524) Hadislerde şahadetin, en üstün ölüm olduğu geçer. Şehidin kandamlası Allah katında en değerli damlalardandır. Şahadet, günahların bağışlanmasını sağlar şehide kabir suali ve kabir azabı yoktur ve cennette hurilerle beraberdir. Şehidin şefaat hakkı vardır. Şehitler cennete girecek ilk kimselerdir ve herkes onların makamına gıbta ile bakar. Vechullah’a bakmak şehidin vasıflarındandır. Şahadet, insanın kötü sıfatlarından kurtulup ebedi kutsiyete varmasıdır. Ehli- Beyt mektebinde şahadetin önemli bir yeri vardır. Şahadet onların matlubu ve maşukudur. İmamlarımız ya kılıçla şehit edilmiş ya da zehirletilerek şahadete ermişlerdir.

İmamların ve Allah’ın ihlaslı kullarının canı çok değerlidir ancak Allah’ın dini daha önemlidir. Dolayısıyla can dine feda olmalı ve bu şekilde hak yaşamalıdır. İşte bu bahsettiğimiz, Allah yoludur.

…………… …………………………..ŞİİR

İmam Hüseyin (a.s) döneminde ümmettin uyanması için şahadetten başka bir yol kalmamıştı. Allah dinin ihyası için en değerli canların feda olması gerekmekteydi. İşte bundan dolayı İmam ve ashabı bilinçli ve aşıkane bir şekilde kılıç ve mızrakları karşılamaya gitmiş ve dökülen kanlarıyla İslam’a hayat vererek dini kurtarmışlardır.

Bu sünnet tarih boyunca tüm nesiller için bir özgürlük dersi olarak devam etmiştir. İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Şehadet çizgisi Ehli- Beyt ve İmam Ali (a.s) çizgisidir. Bu iftihar Peygamber ailesinden onların tertemiz ve yüce nesline ve onların yolunu takip edenlere miras olarak kalmıştır.”[[525]](#footnote-525) Bu makama ancak maddi hayattan kurtulup ebedi hayata aşık olanlar erişebilir. Engelleri aşıp dünyevi bağlardan kurtulmak büyük bir imana bağlıdır. İşte bundan dolayı şahadet Allah’a ulaşmanın yoludur.

………… ……………………..........…………ŞİİR

Cihat meydanında öldürülenlerin dışında malını, canını, şerfini, namusunu ve hakkı koruma esnasında öldürülenler ve Allah yolunda hicret ederken ölenler ve Ehli- Beyt sevigisi üzere ölenler ve adaletin hakim olacağı zuhur gününü bekleyerek ölenler ve ilim yolunda ölenler ve doğum esnasında ölen kadınlar ve iyiliğe emredip kötülükten alıkoyma görevini yerine getirirken öldürülenler şehittirler.

ŞAHADET ARZUSU

…… …………………………….ŞİİR

Aşura kıyamında göze çarpan ilk unsurlardan biri İmam Hüseyin (a.s)’ın ve yarenlerinin şahadet arzuları ve şahadete erip Allah’a kavuşmak için sabırsızlık göstermeleridir.

Yolculuk esnasında “Canını feda etmek isteyenler bizimle gelsin” sözü ile İmam (a.s) şahadet aşıklarını ve aşk yocularını seçmeye çalışmıştır. Bu bilinçle ölüme gitmek hayatın felsefesidir. Dolaysıyla intihar denen olayla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Dinimiz kendini öldürmeyi haram bilimiştir ama din uğruna insanın ölüme koşması şahadettir. İnsan cihat meydanında öldürüleceğini bilse bile savaşa gitmesi intihar değil şahadettir. Bazen görev din uğruna Candan geçmeyi icap eder çünkü din daha değerlidir.

… …………………………..ŞİİR

İmam Hüseyin (a.s) yüce hedefler uğruna Kerbela’ya gitti ve ölümü zilletle yaşamaya tercih etti. İmam (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise zillet olarak görüyorum.”

İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenleri de Tasua gecesi tek tek ayağa kalkarak şahadete olan aşklarını dili getirmiştiler. Hz. Ali Ekber İmam Hüseyin (a.s)’ın “İnna lillah…” dediğini duyduğunda “Hak üzere değimliyiz?” diye sordu. İmam (a.s) “Evet” deyince Ali Ekber “Ey babacığım! O zaman ölümden niçin korkalım” dedi. Hz. Kasım İmam Hüseyin (a.s)’a “Bende öldürülecekmiyim?” diye sordu. İmam (a.s) “Sence ölüm nasıldır?” diye sorunca Kasım “Ölüm bana göre baldan tatlıdır” diye cevap vermişti.[[526]](#footnote-526)

…… ……………………………ŞİİR

Hz. Zeynep de Yezid’in meclisinde okuduğu hutbede bu şahadetlerden dolayı iftihar ederek “Birincimiz için saadet ve mağfiret, sonuncumuz için şahadet ve rahmet yazan alemlerin Rabbine hamd olsun” demiştir. İmam Seccad (a.s) da İbni Ziyad tarafından ölümle tehdit edilince şöyle buyurdu: “Beni ölümle mi tehdit ediyorsun Ey Ziyad’ın oğlu? Bilmezmisin ki, ölüm bizim için âdet haline gelmiş ve şahadet de iftiharımızdır.”

İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Şahadet, zilletle yaşamaktan çok çok üstündür. Bizler bugün şahadet bekleyişi içerisindeyiz ki, yarın evlatlarımız küfrün karşısında başı dik durabilsinler.”[[527]](#footnote-527)

ŞEHRİBANU

Şehribanu, İmam Hüseyin (a.s)’ın eşi, İmam Zeynelabidin (a.s)’ın da annesidir. Yezdgird’in kızıyıdı. Ömer’in hilafeti döneminde İran esirleri içerisinde Medine’ye getirildi. Şehribanu, azat edildikten sonra kendi isteğiyle İmam Hüseyin (a.s)’ı seçerek onunla evlendi. İranlılar bu sebepten dolayı Peygamber ailesine karşı yakınlık duyuyorlardı. Adı, Şehribanuye ve Şahızenan olarak da nakledilmiştir.

NAMAZ ŞEHİDİ

Said b. Abdullah, Aşura güne kendisini düşman oklarına siper etmiş ve bu şekilde İmam Hüseyin (a.s)’ın namaz esnasında mübarek vücudunu korumuştur. Aldığı kılıç ve mızrak yaraları dışında vücuduna on üç tane ok saplanmıştı. İmam Hüseyin (a.s) da namaz şehididir. Çünkü namazın ayakta kalabilmesi için kıyam etmiş ve şehit olmuştur. Tasua gecesi namaz kılıp Kuran okumak için düşman ordusundan mühlet istemişti. Aşura günü kanlı meydan da öğle namazı vakti geldiğinde namaza durmuştu. Aşura günü öğle vaktinde ezan vaktinin geldiğini İmam’a hatırlatmak isteyen ve son namazını İmam ile birlikte kılan Ebu Sumameyi Saidi de namaz şehididir.

KERBELA’DAKİ ASLAN

Beni Esed kabilesinden birinin naklettiğine göre İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetinden ve Kufe ordusunun Kerbela’yı terk etmesinden sonra her gece kıble tarafından bir aslan oraya gelip sabahleyin geri gidiyordu. Beni Esed kabilesinden olan bu adam, olayın ne olduğunu öğrenmek için bir gece gizlenerek aslanı takip etmiş ve izlenimlerini şöyle nakletmiştir: “O aslan İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek bedenine yaklaşarak ağlar vaziyette yüzünü İmam’a sürüyordu.”[[528]](#footnote-528)

Bu rivayete dayanarak, bazı merasimlerde biri aslan kılığına girerek İmam’ın şehadetinden sonra ağlar vaziyette yüzünü İmam’ın bedenine sürerek izleyicileri o âna götürerek hüzünlenmelerine neden olur.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN ŞİA’SI

Şia, takipçi anlamına gelmektedir. Düşüncede, amelde, ahlakta, siyasi durumlarda ve inanç konusunda takipçi olmak anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Şia’sı olmak demek, Ali (a.s)’ın ve diğer İmamların Şia’sı olmak anlamındadır. Şia olmak, İmamların ve ehli beytin izinde olmak demektir. Ama İmam Hüseyin (a.s), bazı konumları hasebiyle daha çok ön plana çıkmış ve örnek olmuştur. Onun Şia’sı da takipçi olduğu için bu şekilde yaşamalıdır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Şia’sı kendini yetiştirme, Allah’tan korkma, günahtan kaçma, takva, itaat, iyiliğe emredip kötülükten alıkoyma, namaz kılıp namazı ayakta tutmak, Allah’ın rızası için çabalamak, cömertlikte, haysiyetini korumada, zilletten ve tağut yönetimleriyle işbirliğinden kaçmada, batılla savaşmada, cihatda ve şehadette, fedakarlık ve şehadet aşkında, inancında sağlam olmakta ve bunlar gibi bütün özelliklerde, o yüce İmam’a uymalıdır. Bu, Hüseyin (a.s)’ın , babalarının ve evlatlarının yoludur. Şia olmak, dindar olmak ve takvalı olmak demektir.

……… ………………………şiir.

Şia’nın özellikleri hakkında nakledilen birçok rivayetten burada sadece bir tanesine değineceğiz. İmam Caferi Sadık (a.s), Mufazzal’a şöyle buyurmuştur: “Alçak insanlardan kaçın! Çünkü Ali (a.s)’ın Şia’sı, karnını ve şehvetini korur, cihat ehlidir, Allah rızası için çalışıp Allah’ın mükafatını umar ve O’nun azabından korkar...”[[529]](#footnote-529)

İmam Hüseyin (a.s)’ı sevenlerin onunla sadece dilde değil, amelde, ahlakta ve düşüncede de uyum içerisinde olması gerekmektedir. İmam Hüseyin (a.s) da Mekke’den hareket edeceği zaman, Allah yolunda canını feda edebilecek olan hakiki müminleri bu yola davet etmişti.

SABIR

Dayanıklılık ve mukavemet göstermek anlamındadır. İnsanı hedefinden alıkoyacak ve görevini yerine getirmesine engel olacak zorluk ve sıkıntılara karşı dayanıklı olup mukavemet göstermektir.

Kerbela hadisesinde inanç yolunda en güzel sabır ve mukavemet tablosu çizilmiştir. İşte bu sebepten dolayı az bir grubun büyük bir topluluk karşısındaki kıyamı sonsuzlaşmıştır. Allah’u Teala Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: **“Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle nice kalabalık topluluklara üstün gelmiştir ve Allah, sabredenlerle beraberdir.”**[[530]](#footnote-530) İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sabır, faciayı kolaylaştırır.” İnsanın tahammülü ne kadar fazla olursa musibetin zorluğu o kadar azalır ve Allah’u Teala da müminlere sabırlarından dolayı mükafat verecektir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah, musibet miktarınca sabır verir.”

Aşura kıyamında sabrı hem konuşmalarda hem sloganlarda hem de amellerde görmek mümkündür. Bu sabır İmam Hüseyin (a.s) da ve vefalı yarenlerinde açıkça görülmüştür. İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkacağı zaman okuduğu hutbenin bir kısmında şöyle buyurmuştu: “Allah’ın rızası biz Ehli- Beyt’in rızasıdır. O’nun imtihanına sabrederiz O’da bize sabredenlerin mükafatını verir.” [[531]](#footnote-531) yolculuk esnasında konaklama yerlerinden birinde kendisiyle birlikte gelenlere şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Sizden kim kılıçların keskinliğine ve mızrak darbelerine tahammül edecekse bizimle gelsin aksi taktirde geri dönsün.”[[532]](#footnote-532) İmam’ın yarenleri tam onun istediği gibiydiler. Savaş meydanında susuzluğa, kuşatılmalarına, azlıklarına, düşmanın hücumlarına ve aldıkları yaralara tahammül gösterdiler. Öyle ki onlardan bazıları sevinçten birbirleriyle şakalaşıyor ve “Bizimle cennet arasında kılıç, mızrak ve ok darbelerine tahammül edeceğimiz az bir zaman vardır” diyorlardı. İmam Hüseyin (a.s) yarenlerini öyle yetiştirmişti ki onlar sabrı cennet ile kendi aralarında ki bir köprü olarak görüyorlardı. İmam (a.s) Aşura günü yarenlerine şöyle seslendi: “Sabredin Ey yüce insanların çocukları. Ölüm sıkıntılardan kurtulup geniş cennetlere ve ebedi nimetlere kavuşmak için köprüden başka bir şey değildir…”[[533]](#footnote-533)

İmam Hüseyin (a.s) kendi Ehl-i Beyt’in de sabır dersi veriyor ve kendi şahadetinden sonra sabırlı olmalarını istiyordu. İmam (a.s)’ın kendisi, evlatları ve yarenlerinin katledilmelerine sabretti. Hz. Zeynep (s.a) bu kıyamın yükünü büyük bir sabırla yüklenmiş ve mukavemet göstermişti. Hatta İmam Hüseyin (a.s) son anlarında yere düşünce Rabbiyle münacat ederken şöyle buyuruyordu: “Senin hükmüne sabrederim ve senin razı olduğuna bende razıyım.”

SİFAH

Sifah, dağın kenarı anlamındadır. Mekke’nin Kerbela’ya doğru giden yolunun Kuzeyinde ki konaklama yerlerinden biridir. İmam Hüseyin (a.s) bu bölgede Ferazdak ile karşılaşmış ve ona Irak’ın durumunu sormuştu. Ferazdak : “Halkın gönlü seninle kılıçları ise Ümmeye oğulları ile birliktedir” demişti. Bazıları bu görüşmenin Zat-i İrg bölgesinde gerçekleştiğini nakletmişlerdir.

ZAHHAK B. ABDULLAH MÜŞRİFİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’da ki yarenlerindendi ancak İmam’ın yarenlerinin şahadetinden sonra kaçmaya karar verdi. İmam’ın huzuruna gelerek: “Ey Peygamberin oğlu! Yardımcın olduğu sürece seninle olacağıma dair bir anlaşmamız vardı. Şimdi ise bütün yardımcıların öldürüldü. O halde izin ver gideyim” dedi. İmam (a.s) ona izin verince daha önce çadıra bağladığı atına doğru gitti ve oradan Kufe ordusuna doğru yöneldi. Yolu ona açtılar ancak birkaç asker onu takip etti. Fırat sahili yakınlarındaki Şufeyye adlı bir köye gelince, onu takip eden askerler kendisini tanımış ve artık takib etmeyi bırakmışlardı.[[534]](#footnote-534) Ona Zehhak b. Ubeydullah da denmiş ve imam Seccad (a.s)’ın ashabından saymışlardır.

ZERĞAME B. MALİK

Kerbela şehitlerindendir. İmam Ali (a.s)’ın Şialarından olup Kufe’de yaşıyordu ve Muslim b. Akil’e biat edenlerdendi. Muslim’in şehit olmasından sonra Kufe ordusuyla Kerbela’ya geldi daha sonra orada İmam (a.s)’ın yarenlerinin arasına katıldı ve Aşura günü öğleden sonra şahadete erişti. Bazıları onun şahadetini ilk toplu saldırıda şehit olanlar arasında saymışlardır. Onun adı ziyaret-i nahiyeyi mukaddese de zikredilmiştir.

DAVUL

Geçmiş tarihlerde savaş meydanlarında savaşçıları motive etmek için kullanılırdı. Kerbela’da da savaş davulu vardı. Bazı Aşura merasimlerinde davul ile herkes yas merasimlerinin başladığından haberdar olup bir araya toplanır.

TİRİMMAH

Kerbela yolu üzerinde İmam Hüseyin (a.s)’ın kervanına katılanlardandı. İmam (a.s) Kufe’ye sapa yollardan gidecek birini istemiş Tirimmah b. Adiy bu yolları bildiğini açıklamıştı. İmam (a.s) da onu öncü olarak atamıştı. Yolculuk esnasında kabilesine uğramak ve ailesinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geri dönmek için İmam (a.s)’dan izin istedi ve gitti. Bir müddet sonra “Ezib-ul Hecanat” denen yere geldiğinde İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadet haberini aldı. İmam (a.s)’ın saflarında bulunup şahadet makamına varamadığı için ağlayıp sızlandı. Ama İmam’ı terk edip kabilesine ve karısına giden kişi böyle bir feyizden elbetteki mahrum kalacaktır. Bu şahıs Adiy b. Hatem’in oğlu bile olsa!

TAF

Taf, çöl yolunda Kufe etrafındaki bölgenin adıdır. Bu bölgede Seyd, Gutgutane, Rehime, Eyn-i Cemel ve daha birçok akarsu bulunmaktadır. Bu bölge Kufe yakınlarındadır. Kerbela’ya yakın olan bu bölge, eskiden beri Taf adı ile meşhurdur. Taf, kelime olarak yüksek yer anlamındadır. Genel anlamda Taf, Kufe ve Kerbela’yı kapsadığı için şiirlerde, edebi eserlerde ve mersiyelerde “Taf toprakları”, “Taf günü”, “Taf şehitleri” ve “Tufuf” kelimeleri çokça kullanılmıştır ve bu kelimelerle yine Kerbela kastedilmiştir. Allah Resülünden (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle geçer: “Oğlum Hüseyin, yalnız, susuz ve garip bir halde Taf topraklarında katledilecektir.”[[535]](#footnote-535)

HZ. MUSLİM’İN ÇOCUKLARI

Muhammed ve İbrahim, Muslim b. Akil’in iki oğludur ki Kerbela hadisesinde esir düşmüşlerdi. İbni Ziyad’ın emriyle ikisini de zindana attılar. Henüz küçük olan bu çocuklar, bir yıl boyunca zindan da kaldılar. Daha sonra Ehl-i Beyt taraftarı olan yaşlı gardiyan Meşkur’un yardımıyla, bir gece vakti zindandan kaçtılar. Geceleyin, kocası İbni Ziyad’ın ordusunda olan bir kadının evine sığındılar. Kadının kocası olan Haris, durumu farkedince ikisini de alıp Fırat kenarına götürdü ve acımasız bir şekilde başlarını kesip bedenlerini Fırat’a attı. Daha sonra bu başları hediye almak için İbni Ziyad’a götürdü.

Kerbela’nın dört fersah ötesinde Museyyib adında bir şehir vardır. Bu şehrin yakınlarında, Fırat kenarında bir türbe bulunmaktadır. Muhammed ve İbrahim’in kabirlerinin orası olduğu söylenmiştir.[[536]](#footnote-536)

TOV’E

Tov’e, Ehl-i beyt dostu, imanlı bir kadındı. Muslim b. Akil Kufe sokaklarında garip ve yalnız bir halde sığınacak bir yer aradığı zaman Tov’e, ona su vermiş ve onu evinde ağırlamıştı. Tov’e’nin oğlu Bilal akşam eve geldiğinde Muslim’in evde olduğunu anlamış sabah erkenden İbni Ziyad’ın askerlerine haber vermişti.

Tov’e önceleri Eş’as b. Kays’ın keniziydi. Azad edildiğinde Useyd Hazremi onunla evlendi. Bilal de bu evlilikten dünyaya gelmişti.[[537]](#footnote-537)

…… …………………………ŞİİR

ABİS B. EBİ ŞEBİB ŞAKİRİ[[538]](#footnote-538)

Kerbela şehitlerindendir. Beni Şakir tayfasından olan Abis, Şia’nın seçkin şahsiyetlerinden olup, cesur, hatip, çalışkan ve gece ibadetleri olan bir kişiydi. Beni Şakir tayfası Arapların cesurlarından sayılmakla birlikte İmam Ali (a.s)’ın velayeti yolunda da fedakar ve ihlaslı bir tayfaydı. Bu tayfaya “Arapların pehlivanları” denilirdi. Muslim b. Akil, İmam Hüseyin (a.s)’ın mektubunu Kufe’lilere okuduğunda, Abis ayağa kalkarak yardımcı olacağını ilan etti ve Kufe’liler Muslim’e biat ettikten sonra onların mektuplarını Mekke’de bulunan İmam Hüseyin (a.s)’a ulaştırdı. Onun Kerbela’daki kahramanlıkları meşhurdur. O kadar cesaretli ve yiğit biriydi ki, Kufe ordusu onunla teke tek savaşta çaresiz kalmıştı. Bu durumu gören Ömer Sa’d, onun uzaktan taşlanmasını emretti. Kendisiyle kimsenin savaşmaya cesareti olmadığını görünce zırhını üzerinden çıkarıp yalın kılıçla Kufe ordusunun içine daldı. Sonunda düşmanın muhasarasında kaldı ve şahadete erdi.[[539]](#footnote-539) Abis’in başını bedeninden ayırdılar. Başı elden ele dolanıyor ve herkes onu kendisinin öldürdüğünü iddia ederek ödül almayı umuyordu.[[540]](#footnote-540)

AŞURA

Muharrem ayının onuncu günüdür. Şehitler efendisinin ve yarenlerinin şehadet günleridir. Aşura, cahiliye döneminde resmi bayram ve resmi tatil idi. Bu günde oruç tutarlardı. Aşura gününde en güzel elbiselerini giyer, şehri ışıklandırır, saçlarına kına yakarlardı. İslam’ın Ramazan ayı orucunu farz kılmasıyla Aşura orucu nesh edilmiştir.

İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura gününde şehadete ermesinden dolayı, o gün en büyük yas ve matem günü sayılmaktadır. Çünkü o günde peygamber ailesine en büyük zulümler reva görülmüş ve bundan dolayı İslam düşmanları o günü bayram ve sevinç günü saymışlardır. Ancak Ehl-i Beyt taraftarları bu günü yas tutarak onların gördüğü zulümlere ağlamaktadırlar. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aşura öyle bir gündür ki Hüseyin, yarenleri arasında öldürülmüş ve yerde yatmaktaydı. Yarenleri de onun etrafında yere düşmüştü ve üryandılar.” İmam Rıza (a.s) da şöyle buyurmuştur: “Aşura kimin için, yas ve ağlama günü olursa, Allah kıyamet gününü onun için mutluluk ve sevinç günü kılar.”

Ziyareti Aşura’nın tabiriyle Aşura, ciğer yiyen Hind’in evlatlarının mübarek ve sevinçli saydığı bir gündür.

Masum İmamlar, İmam Hüseyin (a.s) için ağlayarak ve meclisler tutarak Aşura gününü canlı tutmaya çalışmışlardır. İmamlarımız Hz. Hüseyin (a.s)’ı ziyaret ediyor ve halkı da ziyarete teşvik ediyorlardı. Aşura onların hüzün günüydü. Aşura günün adaplarından bazıları; Eğlenmemek, çalışmamak, yas tutup ağlamak, öğleye kadar bir şey yeyip içmemek, ev için bir şey biriktirmemek ve yas halinde olmaktır.[[541]](#footnote-541)

Emeviler ve Abbasiler döneminde ortam resmi olarak geniş bir şekilde matem meclisleri düzenlemeye izin vermiyordu. Ancak her nerede Şii’ler fırsat bulmuşlarsa Aşura gününde teşkilatlı bir şekilde yas tutmuşlardır. Tarihte yazıldığı üzere Muizzu’d -Devle Deylemi Bağdat’ta İmam Hüseyin (a.s) için merasim düzenlenmesini, pazarların kapatılmasını, işlerin tatil edilmesini, hiçbir aşcının yemek pişirmemesini ve kadınların siyah giyinmiş bir halde dışarı çıkıp yas tutmalarını istemişti. Bu durum yıllarca devam etti ve kimse buna engel olamadı çünkü hükümet, Şii hükümeti idi.[[542]](#footnote-542)

“Aşura” asırlar öncesinden beri hak ile batıl arasında bir hesaplaşma ve din yolunda fedakarlık olarak tanınmıştır. Hz. İmam Hüseyin, böyle bir günde imanlı, izzetli ve onurlu az bir yarenle, Yezit’in taş kalpli, dinsiz ve zalim ordusuna karşı kıyam etmiştir. Kerbela’yı Allah âşıklarının kalplerinde her zaman yaşayacak bir meşale kılmıştır. Aşura her nekadar bir günle sınırlı olsa bile, onun bıraktığı etkiler kıyamete kadar sürecektir. Kalplerin derinliklerinde öyle derin izler bırakmıştır ki, her yıl Muharrem ayının on günü özellikle de Aşura günü hürriyyet abidesi, şahadet ve cihat olgusu Hz. İmam Hüseyin (a.s)’a karşı sevgi seli olmuştur bugün. O büyük insanlara karşı olan bu sevgi, Şia ve diğer fırkalarla da sınırlı değildir. Aşura, Peygamber efendimiz (s.a.a)’in “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim” hadisinin tecellisi olmuştur ki İslam dini Şehitler efendisinin kanıyla yeniden canlanmıştır. İmam Humeyni’nin buyurduğu gibi: “Aşura, adaleti isteyenlerin az bir sayıyla, iman ve büyük bir aşkla saray ehli zalim ve yağmacı müstekbirlerin karşısında yaptıkları bir kıyamdır” ve yine : “ Aşura olmasaydı, vahyi ve Kuran-ı yok etmek isteyen Ebu Süfyan’ın cahiliyet mantığıyla ve Yezit’in Peygamber evlatlarını öldürerek, apaçık bir şekilde “Kıyamet de yoktur, vahiy de inmemiştir” sözüyle İslam’ı ortadan kaldıracağını zannederken Kuran-ı Kerim ve İslam’ın başına neler geleceğini bilemezdik” diye buyurmuştur.

İmam Hüseyin (a.s) Kufe’lilerin daveti üzere Mekke’den inkilapçı Şia’lara ulaşmak ve onların önderliğini üstlenmek üzere Kufe’ye yola çıktığında Kufe’ye varmadan Kerbela’da İbni Ziyad’ın ordusu tarafından kuşatılıdı. Zillete boyun eğmeyip zalim hükümete biat etmeyince Kufe ordusu onunla savaştı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri Aşura günü, susuz bir şekilde ve büyük bir yiğitlikle sonuna kadar savaşarak şehit oldular. Bu nur kafilesinin kalanları zalimler tarafından esir edilerek Kufe’ye götürüldü. Onun, yetmiş iki yareni insanlık tarihinin en büyük yiğitliğini yaratarak kendilerini tarihte ve faziletli insanların vicdanlarında ebedi kıldılar. Asrımızdaki bir yazarın tabiriyle “Aşura, insan ruhu için büyük bir sofradır. Asırlar boyu büyük vicdanın yüce tecessümüdür. İnsanın cesaretidir. İman tecelligahında feryat ihramında kan tavafıdır. Kan migatında Kâbe tecellisidir. Hayatın gelip geçen kafilelerini uyandırıcı bir etkendir. Aşura, amel mabedinde Tevrat’ın, İncil’in ve Zebur’un yeniden okunmasıdır. Ebediyet levhalarında Kuran ayetlerini tane tane okumaktır. Akıp giden damarlarda Allah’ın kanıdır. Hira dağında kesilmiş bir boğazdır. Tebliğ yolunda Muhammed (s.a.a)’in Kureyş müşrikleri ve Umeyye oğularının cahillikleriyle yeniden mücadelesidir. Aşura, Bedir ve Huneyn’de okunan recezlerin yeniden doğuşudur. Namazın şahadetle doğuşu, şahadetin namazla doğuşudur. Hakk’ın sonsuzlaştırılmasıdır. Hüseynilerin kanlarıyla gelip geçen kavimlere uyarısıdır. Tarih boyunca mazlum insanların yayılan feryadıdır. Sığınaksız kimselerin başına insanlık elinin çekilmesidir. Aşura, adalet isteyenlerin atan kalbidir. Dünyanın dört bir yerinde zaferin yankılanmasıdır. Hayat okyanusunda denizler yaratan susuzluktur. Esaretten kurtulmak için omuzlara yüklenen büyük görevdir. Aşura, Müslümanların izzeti ve şerefidir. Aşura, Kâbe’nin rüknü, ümmetin dayanağı, Kuran’ın hayatı, Namaz’ın ruhu, Hacc’ın devamlılığı, Safa’nın ve Merve’nin sefası, Meşar’in ve Mina’nın canıdır. Aşura, İslam’ın insanlığa ve tarihe hediyesidir…[[543]](#footnote-543)

AŞURA’YA DİĞERLERİNİN BAKIŞI

Kerbela hadisesi ve İmam Hüseyin (a.s)ın kıyamı bütün insanlık üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. İmam Hüseyin (a.s) ve onun yarenlerinin bu büyük fedakârlığının ve kıyamının azameti, birçok kimsenin bu büyük kıyamın çeşitli boyutları hakkında görüşler belirtmesine ve hatta gayri Müslimlerin bile bu hadise hakkında kitaplar yazmasına neden olmuştur. Bu görüşlerin hepsini burada nakletmek tabiî ki mümkün değildir ancak bazılarına değineceğiz.

**\*Mehatma Gandi (Hindistan özgürlük lideri):** Ben O büyük İslam Şehidi İmam Hüseyin’in hayatını dikkatli bir şekilde okudum ve Kerbela’yı sayfa sayfa inceledim vardığım sonuç şudur ki Hindistan eğer başarı elde etmek istiyorsa İmam Hüseyin’in yolunu takip etmelidir.

**\*Muhammed Ali Cinah (Pakistan’ın büyük lideri):** Hiçbir cesaret örneği fedakârlık yönünden İmam Hüseyin’in gösterdiği cesaretten daha üstün değildir. Benim görüşüme göre bütün Müslümanlar kendisini Irak topraklarında kurban eden bu şehide tabi olmalıdırlar.

**\*Çarlz Dikinz (İngiliz yazar):** Eğer İmam Hüseyin’in savaştan gayesi dünyevi istekler olsaydı, onun çoluk çocuğuyla savaşa gitmemesi gerekirdi. Akılın verdiği hüküm şudur ki, “O sadece İslam için kıyam etti.”

**\*Tomas Karlayl (İngiliz Filozof ve tarihçisi):** Kerbela trajedisinden aldığımız en büyük ders, Hüseyin ve yarenlerinin Allah’a olan sağlam imanlarıdır. Onlar amelleriyle, hak ve batıl savaşında sayıca az olmanın önemi olmadığını gösterdiler. Hüseyin’in bir avuç insanla elde ettiği bu büyük zafer, beni gerçekten şaşırtıyor.

**\*Edvard Bravn (İngiliz Doğu bilimcisi):** Kerbela’dan bahsedildiğinde hüzünlenmeyen kalp var mıdır? Müslüman olmayanlar bile bu savaştaki gayenin ve ruhun temizliğini inkâr edemezler.

**\*L.M. Buyid:** Asırlardan beri insanlar cesaret, yüreklilik, geniş ruhluluk ve ruhun yüceliğini sevmişlerdir. Bundan dolayıdır ki hiçbir zaman hürriyet ve adalet isteyenler, zulüm ve fesat unsurlarına teslim olmamışlardır. İmam Hüseyin’in büyük kıyamı da işte budur. Ben bu hadisenin üzerinden bin üçyüz yıl geçmesine rağmen yine de bu büyük fedakârlık örneğini kalpten paylaşanlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.

**\*Muris Dukibri:** İmam Hüseyin’in matem meclislerinde “Hüseyin (a.s), İslam’ın yüceliği, insanlığın şeref ve namusu için canından malından geçerek Yezid’in zalim hükümetine boyun eğmedi” denilmektedir. Öyleyse gelin bizlerde onu kendimize örnek alarak, zalimlere boyun eğmeyelim ve izzetli yaşamayı zilletle yaşamaya tercih edelim.

**\*Marbin Elmani (Ortadoğu bilimcisi):** İmam Hüseyin kendini ve evlatlarını feda ederek ve mazlumiyetini, hakkaniyetini ıspat ederek dünyaya fedakârlık ve yiğitlik dersi vermiş ve İslam’ı ve Müslümanları tarih boyu izzetli kılmıştır. İslam âleminin bu büyük askeri dünya halkına zulümün devamlı olmadığını ve zulmün binası her ne kadar görünüşte sağlam olsa da hakikat karşısında tıpkı bir tüy gibi ortadan kaybolacağını gösterdi.

**\*Bintu’l Şati:** İmam Hüseyin’in kardeşi Zeynep, zafer sevincini İbni Ziyad’ın ve Ümeyye oğullarının kursağında bıraktı ve sevinçlerini yarıda kesti. Aşura hadisesinden sonra, Muhtar’ın ve Zübeyr’in oğlunun kıyamı ve Emevilerin yıkılması gibi bütün siyasi olaylarda Hz. Zeyneb’in çok önemli rolü olmuştu.

**\*Liyakat Alihan (Pakistan başbakanı):** Bu gün, bütün Müslümanlar için çok büyük anlam taşımaktadır. Böyle bir günde İslam’ın en üzücü ve trajedik olayı gerçekleşmiştir. İmam Hüseyin’in şehadeti hüzünle birlikte İslam’ın zafer nişanesiydi. Çünkü bu, ilahi iradeye tam bir teslimiyetti. Buradan şu dersi alabiliriz ki, sorunlar ve tehlikeler ne kadar büyük olursa olsun, adalet ve haktan sapmamalıyız.

**\*Corc Cordak (Hıristiyan bilim adamı):** Yezit, halkı Hüseyin’i öldürmeye teşvik ederken onlar “Karşılığında ne vereceksin?” diyorlardı. Fakat Hüseyin’in yarenleri ona “ Biz seninleyiz. Yetmiş kere de öldürülsek senin yolundan ayrılmayız” diyorlardı.

**\*Abbas Mahmut Akkad (Mısır’lı yazar):** İmam Hüseyin’in kıyamı bu güne kadar gerçekleşen bütün dini tebliğlerin ve siyasi hareketlerin en üstünüdür…

Emevi hükümeti, bu hadiseden sonra normal bir insan ömrü kadar bile devamlılığını koruyamadı. İmam Hüseyin’in şehadetinden Emevi’lerin yıkılması arasındaki zaman dilimi, altmış küsür yılı geçmedi.

**\*Anton Bara (Hıristiyan):** Eğer Hüseyin bizim olsaydı, heryerde onun için bayrak açar ve her köyde onun için minber kurar ve insanları Hüseyin’in adıyla Hıristiyanlığa çağırırdık.

**\*Gibun (İngiliz tarihçisi):** Kerbela vakıasından hayli geçmesine ve bizlerin Hüseyin’le aynı vatandan olmamamıza rağmen, onun gördüğü musibetleri ve tahammül ettiği zulümleri okuyan en katı kalpler bile bundan büyük derecede etkilenir ve Hüseyin’in adını duyduğunda ona karşı bir sevgi ve şefkat duygusu hisseder.

**\*Nikilson (Ortadoğu bilimcisi):** Ümeyye oğulları, asi ve zalim idi. İslam kanunlarını görmezden gelerek, müslümanları perişan etmişlerdir… tarihe baktığımızda şu netice ortaya çıkar: Din, diktatörlüğe karşı geldi ve din hükümeti, zorba ve diktatör bir hükümet karşısında durdu. Böylece tarih insaf üzere şu hükmü verir “ Hüseyin’in kanı, Ümeyye oğullarının boynunadır.”

**\*Tamlas Tondon (Hindistan eski kongre başkanı):** İmam Hüseyin’in şehadeti gibi büyük fedakârlıklar, beşerin düşünce yapısını ileriye götürmüştür. Bu fedakârlıkların kalıcı olması en uygun olanıdır.

**\*Muhammed Zoğlul Paşa (Mısır’da İranlıların Hüseyniyesinde):** Hüseyin bu işi dini bir vacib ve siyasi bir görev bilerek gerçekleştirmiştir. Bu tür yas merasimleri, halkta izzet ruhunu geliştirmekte ve hak yolunda iradelerinin güçlenmesini sağlamaktadır.

**\*Abdurrahman Şergavi (Mısır’lı yazar):** Hüseyin din ve özgürlük yolunun şehididir. Sadece Şiiler değil, bütün özgür insanların bu mukaddes isimle iftihar etmeleri gerekir.

**\*Taha Hüseyin (Mısır’lı bilim adamı):** Hüseyin, babasının bıraktığı Allah yolunda cihat kapısını aralamak için fırsat bekliyor ve bunun için yanıp tutuşuyordu. O, Muaviye ve yandaşları hakkında her söylenecek sözü söylüyordu. Bundan dolayı Muaviye onu tehdit etmişti. Ancak İmam Hüseyin, kendi taraftarlarından hakkı savunmada çetin ve sağlam olmalarını istiyordu.

**\*Abdulhamit Cudet-ul Sahhar (Mısırlı yazar):** Hüseyin, Yezit’e biat edip onun hükümetine teslim olamazdı. Çünkü bu durumda onun fasıklığını onaylar ve zulüm erkanının temellerini sağlamlaştırmış olurdu. İmam Hüseyin ailesinin esir düşüp, kendisi ve yarenlerinin şehit edilmesi pahasına da olsa, bunu kabul edemezdi.

**\*Allâme Tentavi (filozof ve bilim adamı)**: (Hüseyin’in Aşura’sı) Özgür insanların Allah yolunda fedakârlık etmelerini sağlamaktadır. Ölümü karşılamayı en güzel arzulardan saymaktadır. Öyle ki kurban olunacak meydana gitmek için birbirleriyle yarışırlar.

**\*El-Ubeydi (Musul müftüsü):** Kerbela hadisesi insanlık tarihinde istisna bir hadisedir öyle ki Kerbela’da bu cinayeti işleyenler de istisna kimselerdi… Hüseyin mazlumun hakkını ve insanların maslahatlarını koruma sünnetini tıpkı Allah’ın, Peygamberine buyurduğu gibi yerine getirmeyi kendisine vazife bilmiş ve bunu yapmakta zerre kadar gevşeklik göstermemiştir. Bütün herşeyini o meydanda feda etti. Bu sebepten dolayı Allah katında şehitler efendisi sayıldı ve tarih boyu, özgürlükçülerin İmam’ı olarak tanındı. Hüseyin istediği hedefe, hatta çok daha fazlasına ulaşmayı başardı.

**Genel bakış:**

1. İmam Hüseyin şu sebeplerden dolayı kıyam etti:

İslamın canlı kalabilmesi için, Kuran-ın hükmetmesi için, İmamet görevinin yerine getirilmesi için, insanların namus ve şerefinin korunması için, ümmetin durumunu ıslah etmek için, iyiliğe emredip kötülükten alıkoymak için, mazlumun ve umumun hakkını savunmak için**.**

1. İmam Hüseyin’in kıyamının özellikleri:

İmam’ın kıyamı ahlak, izzet ve umumi maslahat üzere gerçekleşti. Faziletleri yayıp, rezaletleri defetmek için yapılan bir cihad idi.

1. İmam Hüseyin’in kıyamının etkileri:

Halk uyandı ve zahiri olan dindarlığı, hakiki imana çevirdiler.

1. Bu mektep insanlığa neleri öğretti? Bu okulun vermiş olduğu dersler ebedi ve köklüdür. Özgürlük, sevgi ve adalet dersleridir. Savaş anında temiz niyetli olmayı öğretir. Zulümü kabul etmemeyi ve zalimi reddetmeyi öğretir. Zorluklar karşısında gayreti, cesareti, fedakârlığı ve sabit kalmayı öğretir. Batıl ve fesat karşısında susmamayı öğretir. Hakkın, faziletin, adaletin ve imanın her zaman ve şartlarda küfre, zulme ve hileye karşı üstün gelebileceğini öğretir. İmam’ın yarenleri de dünyaya en güzel bir şekilde “Allah’a iman” dersi vermiş ve milletlerin zafer yolunu açmış ve müminlerin az sayılarıyla bile daima muzaffer olduğunu gösterdiler.

AŞURA VE EMRİ BİLMARUF

Aşura kültüründe Yezîdi zulümlerin hâkimiyeti en büyük toplumsal fesattır ve hakkı hâkim kılmak ve zulmün kökünü kesmek için mücadele vermek en büyük ıslahtır. İyiliğe emredip kötülükten alıkoymak Kerbela kıyamının en büyük felsefesidir. İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Muhammed Hanefiye’ye yazıp bıraktığı vasiyetnamesinde şöyle buyurmuştur: “Ben azgınlık, makam, fesat ve zulüm için Medine’den çıkmadım. Ben, sadece ceddim Muhammed’in ümmetini ıslah etmek, iyiliğe emir, kötülükten sakındırmak, Ceddim ve babam Ali’nin sünneti üzere haraket etmek için çıktım.” Bu hadis açıkca, iyiliğe emredip kötülükten sakındırmanın Aşura hareketinde İmam’ın hedefi olduğunu göstermektedir. İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretnamesinde de bu konu açıkca beyan edilmiştir: “Şahitlik ederim ki sen, namaz kıldın, zekât verdin, iyiliğe emredip kötülükten sakındırdın ve sana yâkin gelinceye dek Allah yolunda cihat ettin.”

Bu tabirler dini birfarz olan bu meselenin ne kadar çok önemli olduğunu göstermektedir. İyiliğe emredip kötülükten sakındırma vazifesi o kadar önemlidir ki kanlı savaş meydanında bile göze çarpmakta ve zalim yönetimlere karşı mücadele gerektiren durumlar içererek sınırlarının çok geniş olduğunu göstermektedir. İmam Hüseyin (a.s) Yezid’e biat etmekten çekindikten ve Velid ile Mervan’la yaptığı görüşmeden sonra dua ve münacat için Peygamber efendimizin kabrine geldi ve geceyi orada geçirdi. Allah ile münacat ederken iyiliği ne kadar sevdiğini dile getirmiş ve bu yolda Allah’tan hayrını ve rızasını istemişti.

ÂŞURA VE SAKÎFE

Âşura hadisesinin temeline bakacak olursak temelinde, Sakife’de gerçekleşen seçimle başa gelen yanlış bir hükümet bulunmaktadır. Eğer Peygamber’den yarım asır sonra ümmet, kendi Peygamber’lerinin evladını katledebilmişse, bunun sebebi geçmişte oluşturulan zeminelerdir. Yani Ebu Süfyan ailesinin hükümete gelmesi ve Ehl-i beyti kenara itmesidir. Bundan dolayı ziyareti Aşura’da zulmün temelini atan kimselere, bu zulme razı olanlara, zulümde işbirliği yapanlara ya da sessiz kalanlara, savaşıp öldürecek derecede İmamları toplumsal ve siyasal konulardan uzaklaştıranlara lanet edilmektedir.

Kerbela hadisesinde, ilk başta Ehl-i beyti hakları olan hükümetten uzaklaştıran ve haksız yere o makamı sahiplenenlerle, Kerbela’da İmam’ı öldürmek için bir araya gelenler, bu zulümde ortaktırlar. Sakife komplosu küfrün tekrar cahiliye dönemindeki itibarlarına kavuşmak için, Bedir, Uhud ve Huneyn yenilgisinin telafi edilebilme çabasıydı. Böylece Allah Resulü’nden ve onun Ehl-i beytinden ölenlerinin intikamını almak ve hilafeti ele geçirme yoluyla Beni Haşim’i dağıtıp Ehl-i beytten intikam alabileceklerdi. Şura ve yapmacık olan Sakife biati, bu düşünceleri uygulayabilmek için gerçekleşen kurnazca bir hareketti.

…………… ………………………………ŞİİR

Sakife taraftarları Aşura günü Yezid’in ordusundaydılar. İmam Hüseyin (a.s) o gün yaralı bir haldeyken, onlara dinlerinin ve hürriyetlerinin olmadığına dair “Ebu Süfyan taraftarları” diye hitap etmiştir. İmam Hüseyin’in mübarek başını altın tepside İbni Ziyad’a getirdiklerinde, elindeki sopayla İmam’ın dudaklarına vurarak: “Bugün Bedir’in karşılığıdır” diyordu.[[544]](#footnote-544) Yezit de İmam’ın mübarek başını gördüğünde, onun çocuklarının önünde: “Keşke Bedir’de ölen atalarım yaşasaydı da bana “Yezit! Ellerin dert görmesin” deselerdi” diyordu. Yezit, vahyi ve Cebraili’de inkâr ediyor ve sürekli: “Eğer Muhammed soyundan intikam almasam ben de Handef soyundan değilim” diyordu.[[545]](#footnote-545)

Hz. Zeyneb, Yezid’in sarayında Yezid’e “Ey azad edilmişlerin çocukları” diye hitap ederek, onun Mekke fethinde Peygamber tarafından azad edilen müşrik kimselerin çocuğu olduğunu hatırlatmıştır.

İmam Seccad (a.s) da Yezid’e: “Ceddim Ali b. Ebi Talib, Bedir, Uhud ve Ahzab savaşlarında Allah Resulü’nün bayraktarıydı. Ama senin baban ve ceddin ise, küfrün bayraktarlarıydılar” diye buyurmuştur.[[546]](#footnote-546) Kerbela sahnesi, müşrik ve münafıkların Peygamber ailseni karşı olan kin ve düşmanlıklarını açıkça ortaya koydukları ve Peygamber’in mirası olan İslam hükümetini zorla gasp edip Ehl-i Beyt’e karşı kullandıkları bir yerdi. Bu iş tarihin şaşırılacak işlerindendir! Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) Aşura günü Kufe ordusuna karşı beyan buyurduğu hutbesinde şöyle buyurmaktadır: “Elinize verdiğimiz kılıçı bize karşı bileyip, bizim üzerimize kaldırdınız ve Bizim ve sizin düşmanlarınız için hazırladığımız ateşi bizim üzerimize alevlendirdiniz ve Allah dostlarını karşı Allah’ın düşmanlarıya birlikte oldunuz.[[547]](#footnote-547)

Ömer Sa’d’ın Aşura günü sabahı İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna doğru attığı ok ve Hermele’nin Aşura günü Hz. Ali Asker’in boğazını vurduğu ok acaba Sakife’den Peygamber efendimizin kalbine atılmış değilmidir?! O ok, Hz. Ali Asker’in boğazını mı parçaladı, yoksa İslam dinini mi?! Merhum Ayetullah Kompani bu olayı ne kadar güzel mısralara dökmüş: “Hermele ok atan değildi belki bu zemineyi onun için hazırlayandı, Sakife tarafından bir ok geldi Kemanı Halife’nin elinde, onun oku o yavrunun değil din ve Peygamberin ciğerine değdi.”

Eğer o uğursuz Sakife olayı olmasaydı, hiçbir zaman Aşura’da son haddine ulaşan cinayetler ardı ardına gelmezdi. Tarih ve Şia’nın gidişatı daha farklı bir hal içerisinde olurdu.

AMiR B. CELİDE (HALİDE)

Kerbela şehitlerinden sayılmıştır ve ziyareti Recebiyye’de ismi zikredilmiştir.[[548]](#footnote-548)

AMiR B. HİSAN B. ŞUREYH TÂİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden olup, Mekke’den Kerbela’ya kadar İmam’la birlikte gelenlerdendi. Kerbela’da ilk toplu saldırıda şahadete ulaştı.[[549]](#footnote-549) O, tanınmış pehlivan ve halis Şia’lardandı. Babası da Hz. Ali (a.s)’ın saflarında Cemel ve Sıffın savaşlarında bulunmuştur.

AMİR B. MALİK

Kerbela şehitlerindendir. İsmi Recebiyye ziyaretinde zikredilmiştir.[[550]](#footnote-550)

AMİR B. MUSLİM EBDİ

Kerbela Şehitlerindendir. Amir Basralı olup, hizmetçisi “Salim” ile birlikte Basra’dan Mekke’ye gelmiş ve orada İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesine katılıp İmam’la birilikte Kerbela’ya gelmiştir. Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit olanlar arasındaydı.[[551]](#footnote-551) Onun başka bir saadeti ise Nahiyyeyi mukaddes’e ziyaretnamesinde isminin zikredilip ona selam verilmesidir.[[552]](#footnote-552)

ABBAS B. ALİ

Emir-el müminin Hz. Ali (a.s)’ın oğlu, Şehitler efendisi Hz. Hüseyin (a.s)’ın kardeşidir. Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusunun bayraktarıydı. Abbas’ın kelime manası, orman aslanı ve diğer aslanların ondan korkup kaçtığı aslandır.[[553]](#footnote-553)

Annesi “Fatime Kilabiyye” daha sonraları “Ümmül Benin” yani oğullar anası künyesiyle tanınmıştır. Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra (s.a)’nın şahadetinden sonra Ümmül Benin’le evlenmiştir. Hz. Abbas bu evliliğin meyvelerindendi. Hz. Ümmül Benin’in en büyük oğlu olup, doğum günü hicri kameri yirmi altıncı senenin Şaban ayının dördü olarak nakledilmiştir. Hz. Ümmül Benin’in dört yiğit oğlu vardı ve bunların hepsi İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarında Kerbela’da şehit olmuşlardı. Emir-el müminin şehit olduğunda, Hz. Abbas ondört yaşındaydı, Kerbela’da şehit olduğunda ise otuz dört yaşındaydı. Onun künyesi “Ebu-l Fazl” ve “Ebu Fazıl” idi ve lakablarının en meşhurları ise şunlardır: “Kamer-i Beni Haşim, Segga, Sahib-i Liva-ul Hüseyin, Alemdar, Ebul Kırba, Abdu’s-Salih, Bab-ul Hevaic” ve …

Hz. Abbas, Ubeydullah b. Abbas’ın kızı Lebabe ile evlenmiş ve bu evlilikten Ubeydullah ve Fazl isminde iki erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Bazıları Muhammed ve Kasım isminde iki erkek çocuğunu daha Hz. Abbas’ın oğulları diye nakletmişlerdir.

O, boyu uzun, güzel yüzlü ve eşi bulunmaz bir yiğitti. Simasının çekiciliğinden dolayı ona “Kamer-i Beni Haşim” yani Haşim oğullarının ay yüzlüsü lakabını vermişlerdi. Kerbela hadisesinde, İmam Hüseyin (a.s)’ın bayraktarlığı, İmam (a.s)’ın ailesinin ve küçük çocuklarının su verme işi, İmam (a.s)’ın Çadırlarının emniyeti ve Ailesinin güvenliği, Hz. Abbas’ın görevlerinden bazıları idi. O şahadete ermeyene kadar Ehl-i beyt rahat ve huzur içindeydiler. İmam Hüseyin (a.s) Tasua günü onu bir gün daha mühlet alması için görevlendirdiğinde şu yüce “Canım sana feda olsun ey kardeşim!” tabirini, onun için kullanmıştır.

Aşura günü diğer üç kardeşi Hz. Abbas’dan önce şahadete erdiler. Hz. Abbas İmam Hüseyin (a.s)’dan şavaş meydanına çıkama izni isteyince, İmam (a.s) meydana gitmeden susuz yavrularına ve susuzluk ateşi içinde yanan çadırlara su getirmesini istedi. Ebu-l Fazl (a.s) Fırat’tan su tulumlarını duldurup geri dönerken düşman tarafından muhasaraya alındı ve suyolunda onlarla savaşmaya başladı, her iki eli kesildi ve Fırat nehri kenarında şehit düştü. Şahadetinden önce de her defasında Şehitler efendisi Hz. Hüseyin (a.s) ile birlikte defalarca zalim Yezit ordusuyla savaşmıştır. Hz Abbas (a.s), Fedakârlık ve vefa abidesi idi. Öyle ki Fırat nehrine su almak için girdiğinde susuz olmasına rağmen İmam Hüseyin (a.s) ve çocuklarının susuzluğundan dolayı ondan bir yudum bile içmeyeceğine yemin etti.

Ebu-l Fazl (a.s)’ın şahadeti İmam Hüseyin (a.s) için çok ağır ve Yıkıcı idi. İmam (a.s) yaralı kardeşinin başı ucuna vardığında şu yürek yakıcı sözler o susuz mübarek dudaklarından akıyordu “Belim şimdi kırıldı, çarem tükendi ve ...” Mübarek bedeni “Nehri Elgeme” kenarında kaldı. İmam (a.s) onun şahadet haberini Çadırlara gelip Ehl-i Beyt’e haber verdi. Kerbela şehitlerinin defninde de onun kabri şehit düştüğü yerde toprağa verilmiştir. Bundan dolayıdır ki İmam Hüseyin (a.s) ile kabirleri arasında bir miktar fasıla vardır.

Hz. Abbas (a.s)’ın makamı çok yücedir. Onun ziyaretnamesinde ki tabirler bunun açık delilleridir. Bu ziyaret Hz. İmam Caferi Sadık (a.s)’dan nakledilmiştir. Ziyaretnamenin bir faslında şöyle geçmektedir: “Selam olsun sana Ey Allah’ın, Peygamber’inin, Emir-el mümin’in, Hasan ve Hüseyin’in emrine itaatkâr olan salih kul. Şahadet ederim ki sen Bedir savaşcılarının, Allah yolunda savaşanların takipçisi, Düşmanla savaşan, Allah dostlarına yardımcı olan ve Allah dostlarının savunucusun.” İmam Seccad (a.s) Hz Abbas’ın o yüce makamını şu sözlerle beyan etmiştir: “Allah, amcam Abbas’a rahmet eylesin. Şüphesiz o fedakâr, vefalı ve kendi canını kardeşi için feda etmiş, öyle ki Her iki koluda kesilmiştir. Allah’u Teâlâ Bu kollar yerine iki kanat verecek, onlarla Cennet’de meleklerle birlikte uçacaktır. Tıpkı Cafer b. Ebi Talib’e verdiği gibi. Kıyamet gününde Hz. Abbas için Allah’u Teâlâ nezdinde öyle bir makam vardır ki bütün şehitler ona gıbta edecektirler.

…………… ………………………………ŞİİR

Nahiye’yi Mukaddese ziyaretnamesinde İmam Zaman (a.f) diliye ona şöyle selam verilmiştir: “Hz. Emir-el müminin oğlu Ebil- Falz’a selam olsun, canıyla kardeşine fedakârlık yapana, Bugün, yarını için pay alana, kardeşi için feda olana, onun onurunu koruyana, kolları kesik olana…Selam olsun.”

……………………………………………………ŞİİR

ABDUL E’ÂLA B. YEZİT KELBİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın hareketinin Kufe’de şehit olanlarındandır. O Muslim B. Akil ile biat eden Kufe gençlerindendi. “Hani”nin İbni Ziyad askerleri tarafından yakalanmasının ardından, Muslim B. Akil Kıyam ilanı verdiğinde Abduleâla, Muslim B. Akil’e “Beni fityan” Mahhalesinde ulaşmak için silahınıda kuşanarak dışarı çıktı. Ancak onu yakalayıp İbni Ziyad’ın yanına götürdüler. İbni Ziyad onu zindana atmalarını emretti. Hani ve Muslim’in şahadetinden sonra İbni Ziyad onu huzuruna getirtirip boyununu vurdurdu.[[554]](#footnote-554) Allah’ın selamı onun üzerine olsun.

ABDURRAHMAN B. EBİ SEBRE CUFİ

Ömer Sa’d’ın ordu komtanlarındandır. Kufe ordusunun Dörtte bir bölümünün komutası onun elindeydi.

ABDURRAHMAN B. ABDULLAH ERHEBİ

Kerbela şehitlerindendir. O, Kufe’lilerin İmam’a gönderdiği davetnameleri İmam (a.s)’ın huzuruna sunanlardandı. Kufe’de de Muslim B. Akil’in yanında olan destekçilerindendi. O, Cesur, Anlayışlı, Saygın ve İmam’a tabii birisiydi. Mekke’den İmam (a.s) ile birlikte Kerbela’ya geldi. Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit olanlar arasında zikredilmiştir.[[555]](#footnote-555) İsmi Recebbiye ve Nahiye’yi Mukaddese ziyaretnalerinde anılmıştır.

ABDURRAHMAN B. ABDULLAH EZDİ

Şehitler efendisi Hz. Hüseyin (a.s)’ın habercilerindendir. O, Kays B. Musahhar Seydavi ile birlikte İmam (a.s)’ın mektubunu Kufe’lilere ulaştırmakla görevlendirilmişti.

ABDURRAHMAN B. ABDURABBİ ENSARİ HAZRECİ

Kerbela şehitlerindendir. Peygamber efendimizin ashabından olup, onun dünyadan göçmesinden sonra Hz. Ali (a.s)’ın halis tarftarlarından olmuş ve ondan Kuran-ı Kerim’i öğrenmişti. Hz. Ali (a.s)’ın Gadir Hum da müminlerin emri olarak yüce Allah tarafından İmam tayin edildiğine şahitlik etmişti. Tasua günü “Bureyr” ile şakalaşıyordu. Ona: “Şimdi şaka zamanımıdır?” diye sorduklarında, şöyle diyordu: “Neden sevinmeyeyim ki, bizim ile Cennet arasında şu kâfirlerle savaşıp şehit olmaktan başka birşey kalmamıştır.”[[556]](#footnote-556) O, Kufe şehrinde Şia’nın önde gelenlerinden idi. Muslim B. Akil’in Kufe’de olduğu sırada, halktan Hüseyin B. Ali (a.s) için biat topluyordu.[[557]](#footnote-557)

ABDURRAHMAN B. ERZE B. HERAGİ ĞEFFARİ

Kerbela şehitlerindendir. Onun ceddi, Hz. Ali (a.s)’ın yarenlerinden olup Cemel, Sıffın ve Nehrivan savaşlarına katılmıştı. Kendisi de Kufe’nin tanınmış ve seçkin gençlerindendi. Hüseyin B. Ali (a.s)’ın ordusuna katılarak Aşura günü şehit oldu.[[558]](#footnote-558)

Elbette Bu şahsın Abdurrahman b. Urve Ğeffari olma ihtimali yüksektir, zira “Urve” ve “Erze” yazılış bakımından Arap gramerinde çok benzerliği bulunduğundan hattaların yanlış yazma ihtimalleri yüksektir.[[559]](#footnote-559)

ABDURRAHMAN B. URVE ĞAFFARİ

Adurrahman ve kardeşi, her ikisi de Kerbela’da şehit oldular. Kufe’nin yiğitlerinden ve ileri gelenlerindendiler. Aynı zaman da Ehl-i Beyt (a.s)’ın âşıklarındandılar. dedeleri Herag da İmam Ali (a.s)’ın yarenlerinden olup onun saflarında üç savaşta hazır bulunmuştu. Bu iki kardeş Kufe’den Kerbela’ya birlikte geldiler. Aşura günü Her ikisi birlikte Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’dan savaş Meydanına gitmek için izin aldılar ve her ikisi birlikte savaş meydanına doğru hareket ettiler. Savaş meydanına varmada birbirleriyle yarşıyorlardı. Savaş esnasında okudukları savaş recezlerinin bir mısrasını biri, ikinci mısrasını diğeri tamamlıyordu. Bu iki kardeş birlikte de şehit oldular.[[560]](#footnote-560)

ADURRAHMAN B. AKİL B. EBİ TALİP

Kerbela şehitlerinden ve Akil’ın çocuklarındandır. Annesi Keniz idi. Adurrahman’ın ismi Recebbiye ve Nahiyye’i mukaddese ziyaretnamesinde zikredilmiştir.[[561]](#footnote-561)

ABDURRAHMAN B. YEZİT

Kerbela şehitlerinden sayılmış ve ismi Recebbiye ziyaretnamesinde zikredilmiştir.[[562]](#footnote-562)

ABDU-S SALİH

Hz. Abbas (a.s) için İmam Sadık (a.s) tarafından nakledilen ziyaretnamede onun sıfat ve lakaplarındandır.[[563]](#footnote-563)

ABDULLAH B. EBİ BEKR

Kerbela şehitlerindendir.[[564]](#footnote-564)

ABDULLAH B. BAKTİR (YAKTİR)

İmam Hüseyin (a.s) hareketinin Kufe şehitlerindendir. Abdullah, Peygamber efendimizin sahabelerinden olmakla birlikte İmam Hüseyin (a.s)’ın da süt kardeşi idi. İmam Hüseyin (a.s)’dan üç gün önce dünyaya gelmişti. Babası Yaktir, Peygamberimizin hizmetçisi idi. Annesi Meymune, Ali (a.s)’ın evinde ona ve İmam Hüseyin’e süt veriyordu.[[565]](#footnote-565) Ashabtan olan bu şehit, İmam Hüseyin (a.s)’ın Muslim’e yazdığı mektubu Kufe’ye götürmek ile de görevlendirilmişti. Ancak tutuklanmış ve İbni Ziyad’a götürülmüştü. İbni Ziyad’ın emriyle onu sarayın başından aşağı attılar ve böylece şahadete ermiş oldu.

ABDULLAH B. CAFER

Caferi Tayyar’ın oğlu olan Abdullah, Hz. Zeynep ile evlenerek İmam Ali’ (a.s)’ın damadı olmuştu. O, Habeşe’de dünyaya gelen ilk Müslüman çocuktu. Babası Cafer Habeşe’ye hicret ettiğinde Abdullah orada dünyaya gelmişti. Annesi Esma B. Umeys idi. Esma, Caferi Tayyar’ın Mute savaşında şehit olmasından sonra Ebu Bekir ve sonra da İmam Ali ile evlenmişti. Abdullah B. Cafer, Peygamber efendimizin özel ilgi gösterdiği kimselerdendi. Özellikle de babası İslam cephesinin yüce şehitlerinden sayılmaktaydı. İmam Ali (a.s) da onu çok severdi. Abdullah çok cömert bir kişiydi. İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)’ı çok severdi. Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’a mektup yazarak onu Irak’a gitme düşüncesinden vazgeçirmeğe çalışan kimselerdendi. Kendisi bizzat Kerbela’da bulunmadıysa da Avn ve Muhammed adında iki oğlunu Hz. Zeynep ile birlikte Kerbela’ya göndermişti. İki oğlu da Aşura günü Şahadete erdi. Abdullah, Kerbela vakiasında bulunamadığı için çok üzülüyordu. Aşura hadisisinden sonra Medine’de yas tutmuştu ve Halk tesliyet için onun yanına geliyordu.[[566]](#footnote-566) Hicri sekseninci yılda doksan yaşınadayken Medine şehrinde vefat etti ve Baki mezarlığında defnedildi.[[567]](#footnote-567) Bazıları onun Şam’da vefat ettiğini ve kabrinin Dimeşk Bab-us Sağir’de Bilal’in kabrinin yanında olduğunu söylemişlerdir.[[568]](#footnote-568)

ABDULLAH B. HASAN B. ALİ (A.S)

İmam Hasan’ın oğludur. Kerbela hadisesinde on bir yaşındaydı. İmam Hüseyin (a.s)’ın yere düştüğünü görünce hemen meydana koşmuş ve İmam Hüseyin (a.s)’ı savunmaya çalışmış ve Behr B. Kâb’ın attığı bir okla şahadete ermiştir. Bir başka nakle göre Abdullah amcasına sarıldığı bir anda Hermele kılıçla onun kolunu koparmış ve oracıkta şehit etmiştir.[[569]](#footnote-569) Abdullah, savaş meydanında şu recezi okuyordu:

……… ………………………………. RECEZ

ABDULLAH B. HÜSEYİN B. ALİ (A.S)

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’da Hermele’nin (veya Akabe B. Bişr’in) okuyla şehit olan altı aylık oğludur. Annesi İmri-ul Kays’ın kızı Rubab’tı. İmam Hüseyin (a.s) son kez vedalaşmak üzere çadırlara geldiğinde Hz. Zeynep (s.a) Abdullah’ı alarak İmam’a getirdi. Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın kucağında olduğu bir esnada boğazına isabet eden bir okla şehit oldu. İmam Hüseyin (a.s), Abdullah’ın boğazından akan kanı göğe serpti sonra da çadırların yanında bir çukur kazarak onu defnetti.[[570]](#footnote-570) Bu küçük şehide Sütemer Abdullah ve Ali Asker de denilmiştir. Adı ziyareti Nahiyeyi Mukaddese de geçmektedir.[[571]](#footnote-571)

ABDULLAH B. ZÜBEYR

Abdullah, Yezid’e biat etmeğe karşı gelenlerdendi. Bu yüzden Medine’den Mekke’ye sığındı. İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’de kalmasını istemeyenler arasındaydı. Çünkü İmam (a.s)’ın bulunduğu bir yerde Abdullah için halkı başına toplamak bir hayli zordu. Bu konu şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın, sözlerinden de anlaşılmaktadır. Abdullah B. Zübeyr, (içinden istemesine rağmen) İmam’a Irak’a gitmemesini önerdiğinde, İmam’ın cevabı şöyle olmuştur: “Ona göre benim Hicaz’dan çıkmam kadar güzel bir şey olamaz. Çünkü insanların onu benimle eş görmediklerini biliyor. Benim gitmemi ve ortamın kendisi için müsait bir hale gelmesini istiyor.”[[572]](#footnote-572) Abdullah B. Zübeyr, Yezid’in ölümünden sonra halifelik iddaasında bulundu ve bir grup insan ona biat etti. Yetmiş üç yılında yani Abdulmelik’in hilafeti döneminde ona karşı savaşmak için gönderilen Haccac B. Yusuf tarafından öldürüldü.[[573]](#footnote-573)

ABDULLAH B. ZUHEYR EZDİ

Ömer Sa’d ordusundandı ve Kufe askerlerinin dörtte birinin komutanıydı.

ABDULLAH B. ABBAS

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe’ye gitmek üzere kesin karar almasından sonra onu engellemeye çalışan ve sürekli Kufe’lilerin vefasızlığını hatırlatanlardan biriydi. Sözlerinin etkili olmadığını gördüğünde çok üzülmüştü.[[574]](#footnote-574) İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit olacağını çok önceden bilenlerdendi. Aşura günü Medine’deydi. Rüyasında suyun kana dönüştüğünü görmüş ve İmam Hüseyin (a.s)’ın katledlidiğini anlamıştı.[[575]](#footnote-575)

Abdullah B. Abbas, Peygamber efendimizin ve İmam Ali (a.s)’ın amcasının oğluydu. İmam Ali (a.s)’dan tefsir ilmini öğrenmişti ve İslam müfessirlerinin önde gelenlerinden sayılmaktaydı. İbni Abbas’ın meclislerinde Kuran konulu mevzulardan bahsedilirdi. O İslam’ın büyüklerindendi. Ancak Osman’ın ve Emevilerin hilafetleri hususunda ki siyasi bakışı konusunda çeşitli görüşler vardır.

İlim yönünden ona “Ümmet’in Âlimi” diyorlardı. İmam Ali (a.s)’ın yanında savaşlara katılmıştır. Ancak fiillerinde bazı olumsuzluklar görülmektedir. Abdullah’ın gözleri ömrünün sonlarına doğru görmez oldu. Hicri altmış sekizinci yılda, yetmiş yaşında iken Taif’de öldü ve Muhammed Hanefiye onun cenaze namazını kıldırdı.[[576]](#footnote-576)

ABDULLAH B. URVE ĞEFFARİ

Kerbela şehitlerindendir. İlk toplu saldırıda şehit olmuştur. O ve kardeşi Adurrahman Kufe’nin cesurlarından ve ileri gelenlerindendi. Ehl-i Beyt taraftarı olan bu iki kardeş Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’a ulaşmış, beraber meydana çıkmış ve beraber şehit olmuşlardı.[[577]](#footnote-577)

ABDULLAH B. AFİF EZDİ

Şia’nın büyüklerindendi. Kufe’nin seçkinlerinden ve zahitlerindendi. Gözleri görmemesine rağmen kalp gözü açık ve bilinçliydi. Sol gözünü Cemel savaşında sağ gözünüde Sıffın savaşında kaybetmişti. İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra İbni Ziyad, Kufe’de minbere çıkarak Peygamber ailesini ve İmam Hüseyin’i kötüleyecek tarzda bir konuşma yapmaya başladığında, Abdulah B. Afif şiddetle itiraz ederek onun yaptığı boş konuşmaya bir, bir cevap vermeye başladı. İbni Ziyad onun tutuklanmasını emredince Abdullah’ın yakınları onu oradan uzaklaştırdılar. Hükümet askerleri onu tutuklamak için evini kuşattılar. Kör olmasına rağmen kızının yönlendirmesiyle, saldıranganlara karşı yiğitce karşılık vermiştir. Sonunda onu yakalayıp şehit ettiler.

Onun İbni Ziyad ve Yezid hükümetine karşı itirazı, zorbalar karşısında hakkı savunma örneği olmuştur. Onun hükümet askerleriyle savaşırken okuduğu recezler, ruhunun yüceliğini göstermektedir. Kılıcını sallarken şöyle feryat ediyordu: “Andolsun Allah’a, eğer gözlerim görseydi, yeryüzünü size dar ederdim.”

Onun boyunu vurduktan sonra Kufe çöplüğünde dara astılar. [[578]](#footnote-578) Abdullah B. Afif’in bu inkilabi hareketi Kerbela hadisesinden sonra Emeviler aleyhine gerçekleşen inkilapların kıvılcımı sayılmıştır.

ABDULLAH B. AKİL B. EBİ TALİB

Aşura günü, Beni Haşim’in şehit olanlarındandı. Akil’in, Abdullah isminde iki oğlu vardı. Bunların adı “Büyük Abdullah” diğerine ise “Küçük Abdullah” olarak tarihde geçmiş ve her ikisinde Kerbela’da şehit olmuştur. İsimleri Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde geçmektedir.[[579]](#footnote-579)

ABDULLAH B. ALİ B. EBİ TALİB

Kerbela şehitlerindendir. Emir-el müminin oğlu, Hz. Abbas’ın da kardeşidir. Annesi “Ümmü-ül Benin” dir. Şehit olduğunda yirmi beş yaşında idi. Katili Hani B. Sebit Hazremi’dir. Bu yüce şehidin ismi Nahiyeyi Mukaddese ve Recebbiye ziyaretnamelerinde geçmektedir.[[580]](#footnote-580)

ABDULLAH B. UMEYR KELBİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusundan meydana çıkıp ilk şehit olanlardandı. Künyesi Ebu Veheb olan bu genç, Kufe’nin Yiğitlerindendi. Kufe’ye geldiğinde Bi’r-ul Ebd yakınlarında bir ev aldı ve hanımıyla birlikte oraya taşındı. Ömer Sa’d’ın İmam Hüseyin ile savaşmak için asker topladığını gördüğünde şöyle demişti: “Andolsun Allah’a, müşriklere karşı cihat etmeyi çok seviyorum. Ümit ederim ki Peygamber evladıyla savaşa giden bu topluluğa karşı savaşmanın sevabı müşriklere karşı savaşmaktan daha az değildir.” Karısına niyetini açıkladıktan sonra gecenin bir vakti ikisi beraber Kufe’den ayrıldılar ve Muharrem’in yedinci gününün akşamı Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katıldılar.[[581]](#footnote-581) Abdullah’ın eşi de Kerbela şehitlerindendir. Şöyle ki Abdullah’ın şahadetinden sonra eşi onun başucuna geldi ve yüzündeki kanı, toprağı temizlediği sırada Şimr’in emriyle Rüstem adında ki bir köle elinde ki gürbüzle onun başına vurarak orada şehit etmiştir. Abdullah İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabı içerisinde ikinci şehittir.[[582]](#footnote-582) Adı ziyareti Nahiyeyi Mukaddese de geçmektedir.

ABDULLAH B. MUSLİM B. AKİL

Beni Haşim’in Kerbela Şehitlerindendir. Annesi İmam Ali (a.s)’ın kızı Rukayye’dir. Denilir ki elini alnına koyduğu bir sırada bir ok gelerek eliyle alnını birleştirmiştir. Bazıları onu ondört yaşında olduğunu söylemişlerdir. Adı Recebbiye ve ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de geçmektedir.[[583]](#footnote-583)

ABDULLAH B. MUSMİ HEMDANİ

Aşura hareketi yolunda çaba gösterenlerdendi. Kufe’nin bir grup önde gelenlerinin ve Sülayman B. Sard’ın mektubunu Mekke’de İmam Hüseyin (a.s)’a ulaştırmıştı. Mektubun içeriği İmam’ın Kufe’ye davet edilişiydi. Abdullah bu mektubu hicri altmışıncı yılın Ramazan ayının onunda İmam’a ulaştırdı.

ABDULLAH B. YEZİT B. NUBEYT (SUBEYT) EBDİ

Abdullah, kardeşi Ubeydullah ve babası Yezit B. Nubeyt ile birlikte İmam Hüseyin’in yardım talep ettiği mektup Basra’ya ulaşınca hemen yola çıkmış ve İmam’a yardım için hareket etmişlerdi. Bir nakle göre Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit oldular.[[584]](#footnote-584) Onun ve kardeşinin adı ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de geçmiştir.

AŞURA’NIN İBRETLERİ

Aşura hadisesi, bütün mesajlarıyla birlikte, alınması gereken birçok ibrete de sahiptir. Bu mesajı gerektiği gibi algılayıp buna benzer diğer hadiselerde din tarafdarlarının başka bir mazlumiyetine yer verilmemesi gerekir. Bu büyük katliamın oluşmasına sebep olan nedenler halkın hakka yardımda pasifliği, verilen söze karşı vefasızlıkları, korku ve dünya sevgilerinden dolayı sözlerinden dönmeleri, hakkla batılın savaştığı meydanı terketmeleri, kötülükten sakındırma görevini terketmeleri, batıl sözlere ve vaatlere kanmaları, toplumun cahilliği, umursamamazlık, sessizlik ve toplumun önde gelen ve etkileyici olan şahsiyetlerinin görevlerini yapmamaları, İmam’a tabi olmamaları, şehadet arzusunun toplumda az oluşu ve insanların kolay kolay hakk için canlarından geçememeleri, dünyaya olan aşrı bağımlılık, nerde ne yapılacağının bilinmemesi ve yapılacak iş için geç kalınmasıdır. Bu konuların hepsi Kerbela hadisininden alınacak ibretlerden bazılarıdır. Eğer bu sebeplerinin hepsi yerinde halka ulaştırılır ve onların yaşam kültürü haline gelirse, Kerbela hadisesinin benzerleri tekrarlanmaz.

Ayetullah-il Uzma Hamenei, şöyle buyurmuştur: “İslam ümmetinin şöyle bir düşünmesi gerekir ki acaba Peygamberin vefatından elli yıl sonra neden aynı insanlar veziriyle, emiriyle, alimiyle, hakimiyle ve Kuran okuyanlarıyla Kerbela’da toplanıp peygamberin ciğer paresini feci bir şekilde katletti? İnsanın derinden bir düşünmesi gerekir acaba neden böyle oldu? Toplumda etkili olan şahsiyetler eğer görevlerini zamanında anlayıp uygulasalar Hüseyinler bir daha Kerbela’lara götürülmez. Ama bu insanlar yanlış veya geç anlasalar veya anlayıp ihtilafa düşseler işte o zaman Kerbela’ların tekrar yaşanacağı açıktır.”

Kerbela tarihine bu açıdan bakıldığında toplumun bu hadiseden alması gereken birçok ders ve ibretin olduğu görülmektedir.

UBEYDULLAH B. HÜR CU’Fİ

İmam Hüseyin (a.s) Kasr-ı Mekatil adında ki bir konkalama yerinde Ubeydullah’ın çadırını gördü ve onu yardıma çağırması için Hacc B. Mesrug’u gönderdi. O çeşitli bahanelerle İmam’ın yardım talebini geri çevirdi. Verdiği cevabı İmam’a anlattıklarında İmam bir grup ile birlikte onun yanına gitti. Biraz Kufe’nin durumundan konuştuktan sonra İmam ondan geçmişteki hatalarından dolayı tövbe edip Ehl-i Beyt kafilesine katılmasını istedi. Ubeydullah, tekar İmam’ın teklifini geri çevirerek büyük saadetten mahrum kaldı. Atını ve keskin kılıçını İmam’a vermek istediğinde, ondan ümidini kesen İmam şöyle buyurdu: “Ey Hürr’ün oğlu! Buraya atın ve kılıçın için gelmedik, senden bize yardım etmen için geldik. Eğer canını bizden esirgiyorsan bizim senin malına ihiyaçımız yok ve bizim sapmış kimselerin gücüne ihtyacımız yoktur. Çünkü ben Allah Resülundan şöyle işittim: “Kim Ehl-i Beytimin çağrısını duysa ve onlara yardım etmese Allah onu yüz üstü ateşe atar.”[[585]](#footnote-585) İmam (a.s) bu konuşmasından sonra onun yanından ayrılıp çadırına döndü.

Ubeydullah Kerbela hadisesinden sonra yapmış olduğu büyük hatasından dolayı sürekli kendisini kınıyor ve pişmanlığını dile getiriyordu.

Onun adı Abdullah B. Hürr diye de nakledilmiştir. O, sonraları Muhtar’ın kıyamına katılmıştır.[[586]](#footnote-586)

Bu konaklama yerinde İmam (a.s) Amr B. Kays’dan da yardım talep etmiş ancak Amr çeşitli bahanelerle bu daveti reddetmişti.

İmam’ın bir kimseden yardım istemesi, insanın boynuna yükümlülük getirir. Kim İmam’ın “Yok mu bana yardım eden?” sözünü işitse ve cevap vermez ise cehennemliktir. Bu yardım talebi, tarih boyunca var olmuştur. Her yer Kerbela ve her gün Aşura’dır. Saadet ise canını, malını ve her şeyini din yolunda vermektir. Masum İmam’ın çağrısına icabet etmemek ve emanet olan bu canı Allah için feda edememek ne de büyük bir bedbahtlıktır!

UBEYDULLAH B. ZİYAD

Aşura hadisesinde gerçekleştiği dönemde Kufe valisi idi. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin şahadeti onun emriyle gerçekleşti. İbni Ziyad’a “İbni Mercane” de denilmiştir. Çünkü annesi Mercane adında zinakar bir Mecusi kenizdi. Aşura’dan sonra Ehl-i Beyt esirlerini Kufe’ye getirdiklerinde Hz. Zeynep (s.a), İbni Ziyad’a “Ey Mercane’nin oğlu!” diye hitap ederek kibirlenen valinin soyuna değinmiş ve onu rezil etmiştir. İbni Ziyad, Emevilerin başı çeken meşhur kimselerindedi. Hicri elli dördüncü yılda Muaviye tarafından Horasan hükümetinin başına getirildi. Elli altıncı yılda oradan azledilip Basra valiliğine atandı. Muaviye’nin ölümünden sonra Kufe’de Muslim B. Akil’in haraketi başlayınca Kufe’nin de valiliği ona verildi. O da Kufe’yi kontrol altına alarak Hz. Muslim’i şehit etti.

İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den Irak’a doğru yola çıktıktan sonra İbni Ziyad, Ömer Sa’d’ın komutasında bir ordu göndererek İmam Hüseyin’i Yezid’e biat etmesi için zorlamak istedi. Daha sonra İmam Hüseyin’i ve yarenlerini öldürüp kalanların esir alınmasını emretti. İbni Ziyad, Yezid’in ölümünden sonra hilafet iddiasında bulundu ve Basra ile Kufe halkını biata çağırdı. Ancak Kufe’liler onun elçilerini şehirden dışarı attılar. İbni Ziyad, intikam korkusundan dolayı bir müddet Şam’a firar etti. Tevvabin hareketi başladığında bu hareketi bastırmakla görevlendirildi. Hicri altmış beşinci yılda büyük bir ordu ile Ey-nul Verde denilen bir yerde Süleyman B. Sard’ın ordusuyla karşı karşıya geldi. Neticede Muhtar’ın ordusuyla yaptığı savaşların birinde yani hicri altmış yedici yılında o ve yanında ki bir grup öldürüldü, ordusu dağıtıldı. İbni Ziyad’ın başını Muhtar’a götürdüler. Muhtar da o başı Muhammed Hanefiye’ye ve İmam Zeynel Abidin (a.s)’a gönderdi. Bazıları Muhtar’ın o başı Abdullah Zübeyr’e gönderdiğini nakletmişlerdir.[[587]](#footnote-587) İbni Ziyad, Ziyareti Aşura’da adı lanetle anılan kimselerdendir.

İTRET

Peygamber efendimizin (s.a.a) hanedanı, pak ve temiz Ehl-i Beyt ve Şia’nın İmamlarıdır. İtret, birinin nesilinden gelen evlatlara denir. Emir-el mümin (a.s)’a “İtret” nedir? Diye sordular. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ben, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin’in soyundan olan dokuz kişiyiz. Onların dokuzuncusu kıyam edecek olan Mehdi’dir. Kevser havuzuna varıncaya dek İtret Kuran’dan ayrılmaz, Kuran’da İtret’ten ayrılmaz. Allah Resülu (s.a.a) Kuran ve İtreti ümmetine miras ve yadikar olarak bırakmıştır. “Şüphesiz, aranızda iki ağır emanet bırakıyorum; Allah’ın kitabı ve İtretim…”[[588]](#footnote-588)

“İtret”in kelime manası “Ahu’nun derisinin altında ki iri taneli misk kokusudur”. Yine İtret, bir kişinin neslinden olan oğullarına ve torunlarına denir. Bundan dolayı Peygamber efendimizin Hz. Ali ve Hz. Zehra (s.a)’dan olan torunlarına, onun İtreti deniliyor. İtret’in başka bir manası kesilen ağaçın yeniden yeşeren filizleri anlamındadır. Merhum Muheddisi Kummi (r.a) Bu nakledilen İtret manalarının genelini göz önünde bulundurarak şöyle buyuruyor: “İmamlar, iri taneli misk gibidirler. İlimleri, Hikmet ehli yanında berrak su gibidir. Onlar öyle bir ağaçtır ki onun kökü Allah Resülu, gövdesi Ali ve o ağacın dalları onun soyundan gelen imamlar, onun yaprakları onların Şia’ları ve Ehl-i Beyt’in ilmi ise o ağacın meyveleridir.[[589]](#footnote-589)

“İbni Arabi”den İtret hakkında ilginç tabirler nakledilmiştir. O, şöyle demiştir: “İtret, Şehir ve merkez anlamındadır, Ehl-iBeyt de İslam’ın asıl merkezidir. İtret, Çok büyük kayadır ki Kertenkele, yuvasını onun yanında evini rahatça bulup kaybolmaması için yapar. İmamlar da İnsaların hidayetçileridirler. İtret, kesilmiş ağaç köküdür. İmamlar da zülme uğramış âdeta doğranmışlardır. İtret, iri taneli misk kokusudur. İmamlar da Beni Haşim ve Ebu Talip evlatları arasında böyle hoşkokuludurlar. İtret, Berrak, temiz ve tatlı sudur. Ehl-i Beyt’in ilmi de mantık ehli ve seçkin insanlar arasında her şeyden daha temiz, berrak ve tatlıdır. İtret, rüzgârdır. Ehl-i Beyt de Rüzgar gibi Allah’ın ordusudur. İtret dağınık bitkidir. Ehl-i Beyt’in de mezarları farklı yerlerde, bereketleri cihanın doğu ve batısını kaplamıştır. İtret, dost, kabiledir. Ehl-i Beyt de Allah Resülunun yakınları ve akrabasıdırlar.[[590]](#footnote-590)

OSMAN B. ALİ B. EBİ TALİP

Kerbela şehitlerindendir. Hz. Abbas’ın kardeşidir. Annesi “Ümmü-l Benin” ve babası Emir el-müminin (a.s)’dır. Hz Ali (a.s) onun ismi hakkında şöyle buyurmuştur: “Kardeşim “Osman B. Mezun’u” hatırlamak için onun adını Osman koydum.”[[591]](#footnote-591) Kerbela’da Huli B. Yezid’in okuyla yaralanıp yere düşünce, Ömer B. Sa’d’ın ordusundan bir başkası onu şehit etti. Şahadete erdiğinde yirmi bir yaşındaydı. Onun ismi ziyareti Nahiyeyi Mukaddesede de zikredilmiştir.

OSMAN B. FERVE (URVE) ĞEFFARİ

Kerbela şehitlerinden sayılmıştır. İsmi ziyaretnameyi Recebbiyyede de zikredilmiştir. Bir ihtimal de onun “Kurret b. Ebi Kurre Ğeffari” olduğudur.[[592]](#footnote-592)

UZEYBU-L HİCANAT

Kufe yakınlarında bulunan konaklama yerlerinden birinin adıdır. Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) yaptığı yolculuğunda oradan da geçmiştir. Suyu olduğundan dolayı oraya “Uzeyb” denilmiştir. Uzeyb, tatlı su anlamı taşır. Konum olarak Kufe menzillerinden “Kadisiye” ile “Muğise” arasında yer almıştır. Bu menzil Beni Temim Kabilesine aittir. Suyu, kuyusu, evileri, sarayları, mescitdi bulunan bir yer idi. Oradan yolu geçen İran’lı yolcuların emniyetini sağlamak için bir de karakolu vardı.[[593]](#footnote-593) İmam Hüseyin (a.s), Bu menzilde Kufe’den gelen Dört kişiyle karşılaştı. Nafi B. Hilal da bu topluluk arasındaydı. İmam Hüseyin (a.s) ile aralarında geçen konuşmalardan sonra, hepsi İmam (a.s)’ın kafilesine katılıp onun saflarında fedakârlık gösterdiler. Hürr’de İmam Hüseyin (a.s)’ın Kafilesiyle birlikte hareket ediyordu. Bu konaklama yerinde İbni Ziyad’ın yazmış olduğu mektub Hürr’ün eline geçti. Ondan İmam (a.s)’a zorluk çıkarmasını istemiş, o da İmam (a.s)’ın ilerlemesini engellemişti.

IRAK

Irak, şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe ehlinin davetlerine karşılık Hicaz’dan, Yezid’in zalim hükümetiyle savaşmak için Kufe’ye doğru hareket edip, daha sonra İbni Ziyad’ın ordusu tarafından Kerbela’da muhasaraya alınıp, şehit edildiği topraklardır. Irak’ın Dicle ile Fırat arasında olan toprakları verimli ve nüfsu bakımından kalabalıktır. Irak toprakları, Emirel-mümin’in hilafetinden önce fethedildiğinde, İbni Mesut ve Ammar-i Yasir gibi sahabeler orada hükümranlık veya ordu komutanlığı yaptıklarından dolayı halkı Ali hanedanıyla tanıştışmıştı. Cemel savaşından sonra Hz. Ali (a.s) İslam Hükümetinin merkezini Kufe’ye taşıdığında, oranın halkı Ehl-i Beyt (a.s)’ı daha yakından tanıdılar. Bundan dolayı Muaviye ve Mervan ailesi her defasında Kufelilerin Ehl-i Beyt’e olan bu sevgi ve muhabbetini engellemek istemişlerdir.[[594]](#footnote-594) Bununla birlikte Irak’lılar ile Şam’lılar arasında herzaman bir sürtüşme vardı. Emir-el müminin (a.s)’ın şahadetinden sonra, İmam Hasan (a.s) zamanında bu bölge –Barış antlaşması neticesinde- Emevilerin eline geçmiş, onlar da Hz. Ali (a.s)’ın tarafdarlarını çok şiddetli bir şekilde baskı altına almışlardı.

Irak, tarih de sürekli karmaşıklık içinde olmuş ve büyük güçler arasında el değiştirmiştir. Oranın halkı da farklı düşünce yapılarına sahip olup, değişken tavırlar sergilemişlerdir. Herşeye rağmen, o zaman İslam hükümetinin merkezi, mal ve servetin bol olduğu ve askerlerinin toplandığı karargâh olmuştur. Kufe, Irak’ın şehirleri arasında siyasi çekişmeleri ve savaşları ile farklı bir yapıya sahipti. Hatta Aşura hadisesinden sonra Muhtar’ın Emevi’lere karşı başlattığı kıyam ve diğer ayaklanmaların üssü haline gelmişti. İmam Hüseyin (a.s) bu sebeplerden dolayıdır şayet aylarca Mekke’de bulunduktan sonra Kufe’lilerin davetine icabet etme gereği duydu. Bunun yanı sıra Kufe’de babası Hz. Ali (a.s)’ın Şia’ları bir hayli fazla ve davet mektupları da bir o kadar çok idi. Hadislerde İmam Hüseyin (a.s)’ın Irak topraklarında şehit edileceği daha önceden rivayet edilmişti. Öyle ki Resulullah (s.a.a) İmam Hüseyin (a.s)’a şöyle buyurmuştu: “Şüphesiz sen, çok yakın bir zaman da Irak’a doğru sürükleneceksin. Orası Peygamberler ve onların vasilerinin buluştuğu bir yerdir. Oraya “Emura” da denilir. Şüphesiz sen ve senin birlikte olan yarenlerin, çok yakın bir zamanda orada şehit olacaksınız…”[[595]](#footnote-595) Hz. Ali (a.s) bazı buyuruklarında Irak ehalisini hakkı himayet etmede gevşek davranmakla suçlamış ve onları bundan dolayı birçok hadisinde aşağılamıştır.[[596]](#footnote-596) Irak bugün ortadoğuda İslam devletleri arasında yer almış ve dört şehrinde Şia’ların altı masum İmam’nın; Necef’de Emir-el-müminin (a.s), Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s), Kazimeyin’de İmam Kazım ve İmam Cevad (a.s) Samerra’da İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri (a.s)’ın haremleri bulunmaktadır. Necef ilimler havzası yine asırlardır bu ülkededir.

IRAK’EYN

İki Irak anlamındadır. Bazı deyimlerde iki Irak, biri Arap diğeri Acem olarak kullanılmıştır. Yine Kufe ve Basra’ya da Irak’eyn denilmiştir. Ubeydullah B. Ziyad, Kufe’den önce Basra hâkimi idi. Yezit’in emriyle Basra hükümranlığı yanı sıra Kufe’nin valiliğine atandı. Ondan Muslim B. Akil ve şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerini hareketini bastırmasını istemişti. Bundan dolayı da ona Irak’eyn hâkimi diyorlardı.

KASIM’IN EVLİLİĞİ

Hz. Kasım (a.s) için düzenlenen evlilik merasimi ve gelin evi süslemelerinin Kerbela’da gerçekleştiğine dair hadis seneti ve gerçeği yoktur. Ancak zayıf kaynaklardan avam halkın düşünce yapısına yerleşmiştir. İmam Hasan (a.s)’ın Hz. Hüseyin’e vasiyeti olan genç oğlunun, muradına ermeyişi insanların kalplerini yakıp, gözyaşlarının sel olmasına neden olmuştur. Matem ve yas merasimlerinde Hz. Kasım (a.s) için gelin evi süslüyorlar. Bunlar Aşura’nın tahriflerindendir. Bazı kaynaklarda nakledilen evlilik hadislerinde yalnız nişanlı olduğu geçmiştir.

URVE B. BETAN SELEBİ

Kerbela cinayetkarlarındandı. O, Zeyd B. Rigad Teğlebi adına da başka bir şahısla, Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden olan “Suyed B. Meta”yı şehit ettiler.

URVE B. KAYS EHMES

Bu mel’un, Kerbela’da Ömer Sa’d’ın süvari ordusunun komutanıydı.

KABİLE SÖZCÜSÜ

Kabile sözcüleri, hükümetle muhatap olup kabileleri ile hükümet arasındaki bir nevi elçilerdi. Muslim B. Akil’in kıyamı bastırılmak istendiğinde bu sözcülerin etkili konumlarından faydalanılmıştır. Kufe halkı kendi arasında gruplara bölünüyordu ve her grubun bir sözcüsü vardı. Bu gruplara “Erafe” ve grup sözcüsüne de “Erif” deniliyordu. İbni Ziyad, Kufe’de yaşanan her türlü karışıklıkta Erif’leri sorumlu tutardı. Onları tehdit ederek kendisinden herhangi birşey gizledikleri taktirde kabilelerinin haklarını keseceğini söylüyordu. İbni Ziyad’ın Erif’leri dehşete düşüren beyannamesi şöyleydi:

1. Erifler, Beni Ümmeyye’ye muhalif olan Heruriyye ve Hevaric gibi grupları tesbit etmelidir.
2. Erifler, yapılan işleri ve isimleri haber vermelidir.
3. Muslim B. Akil’e ilgi gösterenler sıkı gözaltında bulundurulmalıdır.
4. Her sözcünün sorumlu olduğu bölge içerisinde Yezid’in hükümetine bağlı olmayan herkes evinin önünde dar ağacına asılacaktır.
5. İsmini yazdırmayan sözcüler, kabilelerinin muhalefet etmeyeceğini ve devlete karşı hiçbir karışıklığa sebeb vermeyeceklerine dair taahhüd edeceklerdir.

Sözcüler, bu beyannamenin bütün içeriğini çok sıkı bir şekilde uyguladılar.[[597]](#footnote-597)

MATEM

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) için çeşitli günlerde özellikle de Muhharem ayının on günü ve Aşura günü yapılan taziye merasimidir. Bu amel, Aşura kültürünü ve Hüseyni yolu canlı tutmaktır. Allah dostları ve masum imamlar, her zaman İmam Hüseyin (a.s)’ın taziye meclislerini ayakta tutmaya teşvik etmişler ve bunu yaşatmak için çalışmışlardır. Taziye meclisi, ağlamak, mersiye okumak, nuhe okumak ve Ehl-i Beyt’i anmak suretinde gerçekleşir. Bu meclisler İmamların yolunun ihyası ve onların mazlumiyetini açıklığa kavuşturmaktır. İmam Muhammed Bâkır (a.s), İmam Hüseyin için evlerede tutulan matem merasimleri hakkında şöyle buyurmuştur: “(Evinde yas tutan) Hüseyin için ağlasın, ev halkını da ağlamaya teşvik etsin. Ev halkı birbirine başsağlığı versin ve ağlamak suretiyle evde matem meclisi düzenlensin.”[[598]](#footnote-598)

İmam Hüseyin (a.s)’a karşı duyulan aşktan dolayı yas tutma merasimleri zamanla toplu bir şekilde halkın toplanmasıyla düzenlenmeğe başlandı. Bu meclislerin bereketiyle birçok insan İmam Hüseyin (a.s) ve Aşura kültürü ile aşina olmaktadır. Tarih boyunca İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen yas merasimleri çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya gelmiştir. Ancak Şii’ler ne zaman fırsat bulabilmişse bu kültürün yayılması için çalışmışlardır.

Hüseyini hareketin ebedileşme sırrı da Aşura’nın canlı tutulması ve İmam Hüseyin (a.s)’ın her zaman anılmasıdır. İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Bin dörtyüz yıldır ki bu mektep minberlerle, mersiyelerle ayakta kalmıştır… Hangi mektepte gözyaşı olmasa, sinesine vuran olmasa o mektep ayakta duramaz… biz verdiğimiz her şehit için ağlayıp feryat etmeliyiz…”[[599]](#footnote-599) İmam Hüseyin (a.s) için yas tutmak zalimlere itiraz etmek ve mazlumları korumak anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın mateminde dökülen gözyaşları insanlarda zalimlere karşı durma ve adalet duygusunu güçlendirmekte, hakkı koruma yolunda Hüseyin (a.s) için güç toplama ortamını sağlamaktadır. Şehit için yas tutmak şahadet kültürünü gelecek nesillerle aktarmaktır. Şehit Muttahhari şöyle buyurmuştur: “…Hüseyinilere katılıp şehitlere ağlamak insanın hak ehline olan bağlılığını ve batıl gruba karşı savaşını ilan etmesi ve canından geçmesi anlamındadır. İşte bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s) için matem tutmak, bir harakettir, bir dalgadır ve toplumsal mücadeledir.”[[600]](#footnote-600) İmam Hüseyin (a.s) için tutulan matemler imanın zihinlerede canlı tutulmasını ve Aşura mektebinin etkili olmasını sağlamaktadır. Matem, kan ve şahadet yolunun ihyası ve tarihe Ali evlatlarının mazlumiyetini duyurmaktır. İmam Hüseyin’e matem tutanlar ışığa âşık olmuş kelebekler gibidirler. Mumun ateşinden aşk gömleği giyer, canlarını vermek, kanatlarını yakmak ve feda olmak için hazırdırlar. Aşura kültüründe matem meclislerinin çok önemli bir yeri vardır. Matem meclisleri Kerbela’da oluşmuş olan akıl ve aşkın, delil ve duygunun en derinleşmiş bağlarını bugüne taşımaktır. Bu meclislerde İmam (a.s)’a ağlanıldığı gibi onun amacı da tanınmış olur. Düzenlenen mersiyeler, desteler, siyah elbise giyilmesi, şerbet, su dağıtmak, nuhe okumak, sine vurmak ve bunlar gibi yapılan bütün çalışmalar Hüseyini cephede hizmet vermek ve kalpdeki bağlılığı derinleştirmektir.

GELENEKSEL MATEM TARZI

Eskilerden beri halk arasında İmam Hüseyin (a.s) için yas tutmak; mersiye okuyarak, ağlayıp, ağlatarak, nuhe okuyarak, meclisler düzenliyerek, desteler oluşturarak, sine vurarak, vaaz vererek gerçekleşmektedir. Ebu Harun Mekfuf şöyle nakleder: “Birgün İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna vardığımda benden (Hüseyin (a.s)’ın musibetlerini içeren) şiir okumamı istedi. Bende okumaya başladım ancak İmam (a.s) “Hayır böyle değil kendi aranızda ve Hüseyin (a.s)’ın kabri başında nasıl okuyorsan öyle oku” diye buyurdu.”[[601]](#footnote-601) Bu hadisten anlaşıldığı üzere halk arasında ki geneleksel matem tarzına İmamlar tarafından daha çok önem verilmiştir. İmam Humeyni (r.a) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: “Biz İslami sünnetleri, Muharrem ve Sefer aylarında gerçekleşen mübarek İslami matem failiyetlerini korumalıyız. Bu konulara daha çok önem verilmesini sağlamalıyız… Geleneksel haliyle Aşura’nın hatipler ve âlimler tarafından canlı tutulması ve geçmişte halkın uyguladığı gibi destelerin düzenli birşeklide yola koyulmaları sağlanmalıdır. Bunu bilin ki mektebinizin korunmasını istiyorsanız bu gelenekleri korumalısınız.”[[602]](#footnote-602)

HÜSEYNİ AŞK

Hüseyin’e olan aşk; Şia’nın en büyük sermayesi, Peygamber hanedanına bağlanış sebebi, kötülüklerden arınma vesilesi, fedakarılığa yönelticisi ve Allah yolunda cihat ve kalplerinin kötülüklerden arınma vesilesidir. Bu aşk, sayesinde Aşura’nın canlı kalmasına ve Hüseyin aşığının kalbine genişlik ve fedakarlık cephesine güç katmıştır. Bu aşk, Hüseyin’in yarenlerine Aşura gününde şahadete koşmaya ve Hüseyin yolunda can vermek suretiyle ebedileşmeye sevketmiştir. Allah, Hüseyin aşkını kalplere koymuştur ve bu aşk alevi asla sönmez. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin’in katledilmesinden dolayı müminlerin kalplerinde bir ateş vardır ki asla soğumaz”[[603]](#footnote-603) Hüseyin (a.s)’ı sadece yeryüzündekiler değil Arş’dakiler de sevmektedir. Allah Resülu şöyle buyurmuştur: “Kim göktekilerin en çok sevdiği kimseye bakmak istiyorsa, Hüseyin’e baksın.”[[604]](#footnote-604)

………………………… ……………ŞİİR

SUSUZLUK

Susuzluk, Kerbela hadisesinin vazgeçilmez unsurlarındandır. İmam Hüseyin (a.s) ve bütün yarenleri Aşura günü susuz bir şekilde can verdiler. İmam Hüseyin (a.s)’ı Fırat suyundan mahrum bırakmak Kufe ordusunun ve İbni Ziyad’ın Ehl-i Beyt’e olan düşmanlığının ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Büyükler, çocuklara nisbeten susuzluğa karşı daha çok dayanıklıdır. Kerbala’da bütün çocuklar susuzluktan dolayı feryat etmekteydiler. Bütün dudaklar kurumuştu ve bütün ciğerler yanmaktaydı.

…………… …………………………..ŞİİR

Aşura günü, Abbas (a.s) çocukların su feryadını duymaya tahammül edemeyerek atına binip Fırat’a doğru yola çıktı. Fırat kenarında görevli olan dört bin askerin kuşatması içinde kaldı. Bu mücadelede kollarını kaybetti ve şahadete erdi. Fırat’a ulaştığı vakit su içmek istemiş ancak Hüseyin’in susuzluğunu hatırlayınca Fırat’tan susuz bir şekilde ayrılmıştı.[[605]](#footnote-605) Ali Ekber de Aşura günü çetin bir savaştan sonra yaralı ve susuz bir halde son veda için çadırlara gelmiş ve İmam Hüseyin (a.s)’a “Ey babacığım! Beni susuzluk öldürecek ve üzerimdeki zırhım ağırlık ediyor” diye susuzluğunu dile getirmişti.

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) da Aşura günü bir süre savaştıktan sonra su içebilmek için Fırat’a gitmek istedi. Ancak Şimr ona engel olup şöyle dedi: “Ey Hüseyin! Susuzluktan ölünceye kadar bu sudan içemeyeceksin.” İmam Hüseyin (a.s) ve Aşura şehitlerinin susuzluğu, âşıkların kalplerinde öyle derin bir yara bırakmıştır her serin su içtikten sonra onu selam verirler. Hüseyin âşıkları, İmam Hüseyin (a.s) yolunda su ve şerbet dağıtamayı nezrederek, susuz kimselerin su içebilmesi için su ambarları kurarak zihinlerinde sürekli olarak Aşura ve Kerbela susuzluğunu canlı tutarlar. Öyle ki su, susuzluk ve Kerbela zihinlerde birbirnden ayrılması mümkün olmayan unsurlar olmuştur.

………… ……………………………..ŞİİR

SUSUZ

Kerbela’da susuz şehit olan İmam Hüseyin (a.s)’ın lakaplarındandır. Bu lakap tarihte, rivayetlerde ve ziyaretnamelerde İmam Hüseyin (a.s) hakkında zikredilmiştir. İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hüseyin… Mazlum, mahzun ve susuz olarak katledildi.”[[606]](#footnote-606) Yine İmam Seccad (a.s), İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitlerini defnetmek için gelen Beni Eset kabilesinin yardımı ile susuz şehit edilen İmam’ı defnettikten sonra mezar taşına şöyle yazdı: “Bu kabir, susuz ve yalnız öldürülen Hüseyin B. Ali B. Ebi Talib’in kabridir.”[[607]](#footnote-607) Onun, çocukları ve yarenlerinin bu şekilde susuz şehit edilmeleri, vicdanlı insanlar ile Hüseyniler arasında en güçlü muhabbet bağı olmuştur.

ATİYYE

Atiyye ismi, her zaman Peygamber sahabesi Cabir B. Adullah’la birlikte anılmaktadır. Çünkü İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra ilk Erbein ziyaretinde, Cabir’in kör olması nedeniyle Atiyye, bu ziyarette ona eşlik ediyordu. Nakledilen bazı rivayetlere göre İmam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i Beyt’i Şam’dan dönerken Kerbela’da Cabir ve Atiyye ile karşılaşmışlardı. Atiyye B. Sad B. Cunadeyi Ufi, Şia’nın hadis ve ilim ehli şahsiyetlerindendi. O, İmam Ali (a.s)’ın hilafeti döneminde Kufe’de dünyaya geldi. İsminin Atiyye olmasını İmam Ali (a.s) önermişti. Şia’nın muvassak saydığı hatta Ehli sünnetin Rical kitaplarında da muvassak saydığı ravilerdendir. İmam Ali (a.s)’ı sevdiği ve onun Şia’sı olduğu için Haccac B. Yusuf tarafından takip edilmekteydi. Atiyye, bu sebebten dolayı İran’a kaçtı. Haccac’ın emriyle onu yakaladılar. İmam Ali (a.s)’a lanet etmediği için dört yüz kırbaç vurup saçını ve sakalını traş ettiler. O olaydan sonra Atiyye Horasan’a gitti ve bir süre sonra tekrar Kufe’ye döndü. Hicr’i yüz onbirinci yılda Kufe’de vefat etti.[[608]](#footnote-608)

UGAB (KARTAL)

Çok güçlü ve yırtıcı bir kuş olan kartalın Arapçasıdır. Eskiden yarışmalarda hızlı olan atlara mecazen verilen bir ad da olmuştur. Mersiyelerde Hz. Ali Ekber’in bindiği atın adı “Ugab” olarak geçer. O atın daha önce İmam Hüseyin (a.s)’a ait olduğu, ancak Zülcenah geldikten sonra İmam’ın onu Ali Ekber’e verdiği şu şekilde rivayet edilmiştir: “İmam onun başına demirden miğfer koydu. Eline Mısır kılıçı verdi ve onu ikinci Burak olan Ugab’a bindirdi.”[[609]](#footnote-609) Hz. Ali Ekber’in Tasua gecesi bu ata binerek Fırat’tan çadırlara su getirdiği nakledilmiştir.[[610]](#footnote-610) Allah Resülu henüz beş yaşındayken Seyf B. Zi Yezen adlı bir kişinin bu atı ona hediye olarak gönderdiği rivayet edilmiştir. Bu atın uzun yaşamasının nedeni ise Peygamberin bir özelliği olan bindiği atın gençleşmesiydi. İmam Ali (a.s), İmam Hasan (a.s) ve Hüseyin (a.s) da bu ata binmişlerdir. Aşura günündeyse bu ata Peygambere çok benzeyen Ali Ekber bindi ve meydana gitti. Hz. Ali Ekber ağır yaralar aldıktan sonra Ugab onu savaş alanından dışarı çıkarmaya çalıştı ancak büyük bir kalabalık etrafını sarmış olduğundan yolunu şaşırarak daha da Kufe ordusuna doğru yöneldi. Bu sebepten dolayıdır ki, Hz Ali Ekber’in bedeni doğram doğram olmuştu.[[611]](#footnote-611)

………… …………………………….ŞİİR

AKABE

Kufe yolu üzerinde ki konaklama yerlerinden biriydi. İmam Hüseyin (a.s) burada konakladığında Ömer B. Luzan adında yaşlı bir adamla karşılaşmış ve ona Kufe’nin durumunu sormuştu. Yaşlı adam İmam’ı Kufe’ye gitmemesi için caydırmaya çalıştıysa da İmam Kerbela’ya doğru yoluna devam etti.[[612]](#footnote-612)

AKAR

Kerbela yakınlarında ki burçları olan istihkâm edilmiş bir köy idi. İmam Hüseyin (a.s) bu köye vardığında adını sormuş, o insanlar da “Akar” olduğunu söylemişlerdi. İmam (a.s) bu bölgenin adı nedir? Diye sorduğunda, Kerbela dediler. İmam Hüseyin (a.s) bu bölgeden ayrılmak istediğinde Kufe ordusu buna engel oldu ve Aşura hadisesi Kerbela denilen bu bölgede gerçekleşti. Zuheyr B. Kayn o köye giderek köyü Kufe ordusuna karşı kendileri için siper olarak kullanabileceklerini İmam’a sunmuş ve İmam (a.s) bu öneriyi kabul etmemişti.

ELKAME

Elkam veya Elkame, Fırat’ın bir koludur. Hz. Abbas (a.s) Aşura günü Elkame kenarında şehit olmuştu. Elkame acı, hertürlü acı ağaç ve acı su anlamına da gelmektedir. Mersiyelerde ve Aşura edebiyatında Elkame her zaman Hz. Abbas ile birlikte anılır.

…………………… ……………………………….ŞİİR

ALEMDAR

Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusunun bayraktarı, Hz. Ebul-Fazl’ın lakaplarındandır. Savaş meydanında askerlerin moralinin yüksek tutulması açısından bayrağı taşıyan kimsenin konumu çok önemli idi. Aşura gününde İmam Hüseyin (a.s), az bir gruptan oluşan ordusunu sol kanat, sağ kanat ve merkez olmak üzere üçe böldü ve bayrağı kardeşi Abbas’a verdi.[[613]](#footnote-613)

Aşura gününde Hz. Abbas, İmam’ın huzuruna gelerek savaşmak için izin istediğinde, İmam Hüseyin (a.s) ağladı ve “Sen benim Alemdarımsın. Eğer sen gidersen ordum dağılır” diyerek onu sona sakladı ve izin vermedi.[[614]](#footnote-614)

ALİ ASKER

İmam Hüseyin (a.s)’ın evlatlarındandır. Kerbela’da henüz altı aylık olan bu bebek, susuzluktan perişan olmuştu. İmam (a.s), düşmana hitaben şöyle buyurdu: “Bu çocuğumdan başka evladım kalmadı. Görmüyormusunuz nasıl susuzluktan perişan bir halde?” Nefsu’l –Mehmum kitabında İmam Hüseyin (a.s)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Eğer bana karşı merhametiniz yoksa bari bu küçük çocuğa merhamet edin!” İmam Hüseyin (a.s) henüz konuşmasını bitirmemişti ki, Hermele tarafından fırlatılan bir ok, Ali Asker’in mübarek boğazını parçaladı. İmam (a.s) Ali Asker’in boğazından akan akını avucuna alıp gökyüzüne serpti. Maktel kitaplarında Ali Asker ve sütemer çocuk olarak iki isimden bahsedilmiştir ve bu iki ismin bir çocuğa ait olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır. Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese’de bu küçük şehit hakkında şöyle geçer: “Hüseyin’in sütemer oğlu Abdullah’a selam olsun.

Hz. Ali Asker, altı aylık, sütemer ve Babul Hevaic olarak anılmaktadır. mersiyelerde kundak ve beşik tabirleri Hz. Ali Asker hakkında geçmektedir. Ali Asker, Kerbela’nın gerçek yüzünü en açık bir şekilde ortaya koyan senetlerdendir. Tarih, hiçbir zaman böyle ağır bir musibete şahit olmamıştır. Ali Asker her nekadar küçük olsa da Allah katında yüce bir makama sahiptir. Onun içindir ki ona “Babul Hevaic” yani hacetler kapısı denilmektedir.

ALİ EKBER

İmam Hüseyin (a.s)’ın büyük oğludur. Kendisini dine feda eden Ali Ekber (a.s), Peygamber efendimize çok benziyordu. Annesi Ebi Merre’nin kızı Leyla idi. Hz. Ali Ekber Kerbela’da yirmi beş yaşlarındaydı. Yaşı onsekiz ve yirmi olarak da nakledilmiştir. Aşura günü Beni Haşim’den ilk şehit olan kimse olduğu nakledilmiştir.[[615]](#footnote-615) Hz. Ali Ekber (a.s), yaratılışı, ahlakı ve konuşması Peygamber efendimize çok benzerdi. Bundan dolayıdır ki Aşura günü Hz. Ali Ekber savaş meydanına gitmek için izin istediğinde İmam Hüseyin (a.s) gökyüzüne bakarak: “Ey Allah’ım! Sen bu kavme şahit ol ki Resülun Muhammed’e yaratılışta, ahlakta ve konuşmada en çok benzeyen ve nebini görmeği arzuladığımızda kendisine baktığımız genç, karşılarına çıkmıştır…” demiştir.[[616]](#footnote-616) Hz. Ali Ekber’in basireti, cesareti ve yiğitliği Kerbela yolculuğunda ve Aşura gününde açıkça kendisini göstermiştir. Bunun delili ise konuşmaları, fedakârlıkları ve recezleridir. İmam Hüseyin (a.s), Kasrı Beni Makatil konağından geçerken atının üzerinde biraz uyuklayıp uyandığında “Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve şüphesiz biz, ona döneceğiz” ayetini üç defa hamd ile birlikte tekrarlayınca, hz. Ali Ekber bunun sebebini sordu. İmam (a.s), rüyasında atlı birinin “Bu kafile ölüme gidiyor” dediğini, söyleyince, Ali Ekber: “Biz hak üzere değilmiyiz?” diye sordu ve İmam: “Hak üzereyiz” dedi. Hz. Ali Ekber şöyle dedi: “Öyleyse hakk yolunda ölmekten korkmayız.”[[617]](#footnote-617) Aşura günü İmam’ın yarenlerinin şehadetinden sonra ilk savaşa gitmek için izin isteyen o idi. Onun meydana gitmesi Ehli beyte ve imam Hüseyin’e çok ağır geliyordu. Öyle ki, İmam (a.s) onu meydana göndereceyi vakit, kendileri davet ettikleri halde namertçe kılıç çeken bu kalabalık topluluğa beddua etmişti.

Hz. Ali Ekber, birkaç defa meydana gitti ve her defasında kalabalık düşman ordusuyla büyük bir cesaretle savaştı. Savaşırken okuduğu şu recezler onun nekadar derin ve yüce bir basirete sahip olduğunu ortaya koymaktadır:

…………… ……………………………… RECEZ

Çetin bir savaştan sonra çok susamış bir halde çadırlara geldi ama yine susuz ve yaralı bir şekilde meydana geri dönerek savaştı ve şehit oldu. Katili Merre B. Munkaz Abdi idi. Hz. Ali Ekber’in mübarek bedeni düşman kılıçları tarafından paramparça olmuştu. İmam (a.s) onun başucuna geldiğinde can verdiğini gördü. Yüzünü Ali Ekber’in kanlı yüzüne koyarak “Allah seni öldüren kavmi öldürsün…” ve “Senden sonra dünya olmaz olsun” diyordu. Sonra Beni Haşim gençlerini onun bedenini çadırlara taşımaları için çağırdı. Hz. Ali Ekber, İmam Hüseyin (a.s)’a en yakın yerde defn edilen şehittir. Onun kabri İmam Hüseyin (a.s)’ın ayak tarafındadır. Bu yüzden İmam’ın kabirinin altı köşesi vardır.

………… ………………………………..ŞİİR

İSLAM’A VESSELAM

Araplar adetleri üzere vedalaşma anında da selam verirler. Bu sebepten dolayı İslam’a vesselam tabiri İslam’a elveda anlamı taşımaktadır.

İslam’a vesselam tabirini İmam Hüseyin (a.s) Yezid’e biat etmesi için çağrıldığı ancak biat etmeyip Medine valisinin eviden çıktığı zaman buyurmuştur. Mervan, ertesi akşam İmam Hüseyin (a.s)’ı gördü ve Yezit’e biat etmesinin İslam ve kendisi için hayırlı olacağını söyledi. İmam (a.s) ona şöyle cevap verdi: “Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve şüphesiz biz, ona döneceğiz. Yezit gibi bir yönetici Müslümanların başına geçerse İslam’ın fatihasını okumak gerek. Ceddim Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim “Hilafet Ebu Süfyan Hanedanına haramdır.”[[618]](#footnote-618) İmam Hüseyin (a.s) Emevi hâkimiyetin devam etmesi durumunda İslam’ın ve Müslümanların ne duruma düşeceklerini iyi bir şekilde görebiliyordu.

AMMAR B. EBİ SELAME DALANİ

Kerbela şehitlerindendir. Kufe'li olan Ammar, Allah Resülünün sahabelerindendi. İmam Ali (a.s) döneminde de Cemel, Sıffın ve Nehrivan savaşlarına katılmıştı. Kerbela’da gerçekleşen ilk sadırıda şehit oldu. Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddesede de geçmiştir.[[619]](#footnote-619)

AMMAR B. HİSAN TAİ

Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukadesede geçen Kerbela şehitlerindendir. İhlaslı ve cesarette meşhur Şii’lerdendi. İmam (a.s) ile Mekke’den Kerbela’ya gelmiş ve İmam huzurunda şahadete ermiştir.[[620]](#footnote-620)

EMARE B. SALHAB EZDİ

Kufe’nin cesur gençlerindendi. Muslim B. Akil’in hareketinde ona yardımcı olmuş ve ona biat etmişti. Başkalarından da Muslim için biat alıyordu. Bu sebeplerden dolayı tutuklanıp zindana atıldı. Hani ve Muslim’in şehadetinden sonra, İbni Ziyad’ın emriyle, onu Ezd kabilesine götürüp orada boynunu vurdular.[[621]](#footnote-621)

EMARE B. ABDULLAH SELULİ

Kays B. Musahhar Seydavi ile birlikte İmam Hüseyin (a.s)’ın mektubunu Kufe’ye götüren şahısdır.

EMARİ

Deve veya Fil üzerine rahat bir şekilde oturulabilmesi için konulan kurgudur. Sözlükte “Tahtırevan” diye geçer. Emiridar, kafileyi götüren kimse anlamındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i Beyt’i Aşura’dan sonra Emarisi olmayan develere bindirlimiş şehir, şehir dolaştırılmıştır.

…… ……………………………….ŞİİR

İMRAN B. KÂB B. HARİS EŞCEİ

İlk toplu saldırıda şahadet mertebesine ulaşan şehitlerdendir. Şeyh Tusi, onu Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinden saymıştır.[[622]](#footnote-622)

ÖMER B. CUNDEB HAZREMİ

Kerbela şehitlerindendir. Yemen’in Hazremut bölgesindendir. Adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddesede geçmektedir.[[623]](#footnote-623)

ÖMER B. HALİD SEYDAVİ

Beni Eset taifesının Kerbela şehitlerindendir. İmam’ın yarenlerinden bir grubu şehit olduktan sonra izin isteyip meydana gitti ve şehit oldu.[[624]](#footnote-624)

ÖMER B. SA’D

Ömer Sa’d, İbni Ziyad’ın Kerbela’da ki ordu komutanıyıdı. İmam Hüseyin (a.s) ile savaştı ve İmam’ın şahadetinden sonra mübarek bedeni üzerinde at koşturulmasını emretti. Sonra Ehl-i Beyt’i esir olarak Kufe’ye götürdü. Ömer Sa’d, Sa’d B. Vakkas’ın oğluydu. Peygamber döneminde (bir görüşe göre de Ömer zamanında) dünyaya geldi. Irak’ın fethinde babasıyla beraberdi. Hucr B. Adiy’in ve yarenlerinin fitneciler olduğuna dair yalan üzere şahitlik ederek Hucr’un “Merci Ezra” denilen yerde şehit olmasına neden olan kimselerdendi. Kerbela hadisesinden önce Rey bölgesine vali olarak gitme hazırlığı içindeydi. Ancak İbni Ziyad onu, İmam Hüseyin’in Kufe’ye gelmesini engellemesi, Yezit için İmam’dan biat alması veya savaşıp onu öldürmesi için Kerbela’ya gönderdi.

Ömer Sa’d, Muhtar kıyam edince Kufe’den kaçtı. Kufe’liler, Muhtar’ın aleyhine ayaklanma çıkarınca tekrar geri dönerek komutanlığı geri aldı. Başarısız olunca Basra’ya kaçtı. Ancak yakalanıp Muhtar’ın huzuruna getirildi. Muhtar onun boynunun vurulmasını emretti ve başını Medine’de bulunan Muhammed Hanefiye’ye gönderdi. Bu olay hicri altmış altı yılında gerçekleşti.[[625]](#footnote-625) İmam Hüseyin (a.s) her ne kadar onu savaşmama konusunda ikna etmeye çalıştıysa da o bunu kabul etmedi. Aşura sabahı ilk oku atarak hücum emrini verende oydu. Ömer Sa’d, Ziyareti Aşura’da lanetle anılan kimselerdendir. Kerbela’da suyun İmam Hüseyin (a.s)’a kapıtılmasını emreden de bu mel’undu.

AMR B. CUNADE ENSARİ

Kerbala’nın genç şehitlerindendir. Babası da Kerbela’da şehit olmuştu. Bu genç savaş için izin istediğinde İmam: “Bu gencin babası şehit olmuştur, belki annesi onun meydana gitmesine razı değildir” diye buyurdu. Bu genç, İmam (a.s)’a: “Annem meydana gitmemi emretti ve kendisi bana zırh giydirdi” diye cevap verdi. [[626]](#footnote-626) dokuz veya onbir yaşında olan bu genç meydana giderek recez okudu ve savaştıktan sonra şahadete erdi. Onun başını bedeninden ayırdıktan sonra İmam Hüseyin’in ordusuna doğru fırlattılar. Annesi (Bahriye binti Mesut Hazreci) oğlunun başını yerden alarak: “Ne güzel cihat ettin oğlum! Ey kalbimin sevinci, Ey gözümün nuru!” dedi ve tekrar düşman tarafına fırlattı. Sonra çadırın direğini alarak düşmana saldırmak için hareket etti ancak İmam Hüseyin (a.s) ona engel olarak kadınların çadırına geri gönderdi. Amr B. Cunade’nin adı Ziyareti Nahiyeyi Mukaddesede de geçmektedir.[[627]](#footnote-627) Bazı kaynaklarda Ömer B. Cunade diye geçer.

AMR B. HACCAC ZUBEYDİ

Kerbela’da Ömer Sa’d ordusunun sağ kanat komutanıydı. Tasua gecesi İmam Hüseyin (a.s) mühlet istediğinde Ömer Sa’d’ın mühlet vermek istemediğini gören Amr B. Haccac itiraz ederek: “Bunlar Deylem’den bile olsalardı böyle bir istek karşısında mühlet vermen gerekirdi” dedi. Aşura gününde Muslim B. Evsece’nin savaştığı bir esnada onu gafil bir anında şehit etmişti.

AMR B. HALİD B. HEKİM EZDİ

Kerbela şehitlerindendir. Beni Eset Taifesinden olan Amr, Ehl-i Beyt’in ihlaslı Şii’lerindendi ve Kufe’de önemli bir konuma sahipti. Muslim ile birlikte kıyam edenlerdendi. Muslim’in şahadetinden sonra saklanmış Kays B. Musahhar’ın şahadetinden sonra da Kufe’den ayrılıp Hüseyni kervana katılmak için yola koyuldu. Haciz denilen bir konaklama yerinde kölesi Sa’d ile birlikte İmam’ın kafilesine katıldı. Hürr’ün ordusu bu ikisinin İmam’a katılmasını engellemek istemişse de İmam’ın himayeti ile buna engel olamamışlardı. Aşura günü yapılan ilk umumi hücumda şehit oldular. Onun adı ziyareti Nahiyyede de geçmektedir.[[628]](#footnote-628)

AMR B. SAİD B. AS

Yezit, Medine valisi olan Amr B. Said’i Şehitler Efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’de bulunduğu dönemde büyük bir ordu ile Mekke’ye gönderdi ve onu Hacc işlerden sorumlu kıldı. Yezit, ondan İmam Hüseyin’i hernerde bulursa sinsice öldürmesini istedi. İmam Hüseyin, bu olaydan haberdar olunca Kâbe’nin ihtiramının kan dökülmesiyle ayaklar altına alınmaması için Umre ziyaretiyle yetinip hem Yezit’in bu sinsi planını suya düşürmek hemde Kâbe’nin saygınlığını korumak için Mekke’den ayrılma kararı aldı.[[629]](#footnote-629) Amr B. Said Ehl-i Beyt’e karşı düşmalık besleyen kimselerdendi. O, Ehl-i Beyt’in Kerbela hadisesinden sonra Medine’ye dönüp, İmam Hüseyin (a.s) için yakılan ağıtlarını ve yükselen ağlama seslerini duyduğunda içinde ki düşmanlık kinini şöyle “Bu feryatlar, Osman’ın ölümünde ki feryatlar gibi” diyerek dile getirmişti.[[630]](#footnote-630)

AMR B. ZEBİEYİ TEMİMİ

Kufe’nin cesur süvarilerindedi. Kufe’den Ömer B. Sa’d’ın ordusyla birlikte haraket etmiş ancak daha sonra Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarına katılmış ve İmam’ın safında şahadete ermiştir. Onun ismi Nahiyeyi Mukaddesede de geçmiştir. Onun İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarına katılmasının sebebi, Kufe ordusunun İmam’ın şartlarını kabul etmemesi ve İmam (a.s)’ın geri dönme isteğini de reddetmelerinden dolayı idi.[[631]](#footnote-631)

AMR B. GEREZE ENSARİ

Kerbela şehitlerindendir. Babası Gereze, Hezercani’den gelerek Kufe’ye yerlemiş ve İmam Ali (a.s)’ın ashabından olup, İmam (a.s) saflarında savaşmıştır. Amr, Muharrem’in altıncı günü Kufe’den hareket ederek İmam (a.s)’ın ordusuna katılmıştı. İmam (a.s) Ömer B. Sa’d ile aralarında geçen konuşmaları onun vasıtasıyla gönderiyor ve cevabını alyordu. Ancak Şimr Kufe’den gelince bu görüşmeler kesildi. Aşura günü, İmam Hüseyin (a.s)’ın önünde durmuş Göğsünü ve anlını gelen okalara karşı siper etmiş, okların İmam’a ulaşmasını engelliyordu. Bedeni çok fazla yara almıştı. İmam Hüseyin (a.s)’a şöyle seslendi: “Ey Allah Resülunun oğlu! Vefalımıyım? İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: “Evet! Sen benden önce cennete gidiyorsun. Benden Peygamber’e selam söyle ve de ki: “Ben senin ardınsıra geleceğim ve …” öylece düştü ve şehit oldu.[[632]](#footnote-632) Onun adı ziyareti Nahiyede geçmiştir. Bazıları da onun şahadetini savaş meydanında okuduğu recez ve savaştan sonra olduğunu nakletmişlerdir.

……… …… RECEZ

AMR B. KAYS

Amr, amcasının oğluyla birlikte Kasr’ı Mekatil menzilinde İmam Hüseyin (a.s) ile görüştü. İmam Hüseyin (a.s) onlardan yardım davetinde bulundu ancak hem o hemde amcasının oğlu çeşitli bahanelerle; Biz yaşlıyız, ailemiz sahipsiz ve üzerimizde halkın malları var. Diyerek İmam (a.s)’a karşı soğuk cevab verdiler. İmam Hüseyin (a.s) onlardan Kerbela’da ki yardım nidası kulaklarına varmadan oradan uzaklaşmalarını istedi. Çünkü herkim o mazlumiyet ve yalnızlık nidasını duyup, cevap vermez ise Allah’ın onu cehheneme atması hak olmuştur.[[633]](#footnote-633)

AMR B. MUTA CU’Fİ

İsmi Kerbela şehitleri arasında geçmektedir.

UMG

Ğetfiyan’lıların yaşadığı bölgenin adıdır. Irak’a doğru Mekke yolu üzerinde yer almıştır. Su ve kuyuları vardır. İmam Hüseyin (a.s) Kufe yolculuğunda buradan geçmiştir.

EMUD

Çadırın orta direği anlamındadır. Yine topuz, sopa, kılıç, mızrak, ok ve keman gibi eski savaş aletleri anlamı içermektedir. Hz Ebu-l fazl (a.s)’ın şahadeti hakkında şöyle nakledilmiştir: “Hurma bağında pusuya yatıp saklanan Hekim B. Tufeyl, Hz. Ebu-l Fazl (a.s)’ın sol kolunu sinsice vurduktan sonra, o sırada biri demir topuz ile Hz. Abbas (a.s)’a vurarak şehit etti.”[[634]](#footnote-634) Mersiyelerde de Hz. Abbas’ın şahadet olayı anlatılırken Hz. İmam Hüseyin (a.s), Hz Abbas (a.s)’ın çadırına gitmiş ve onun orta direğini yere yatırmıştı. Bu, o çadır sahibinin şehit olduğunun işaretiydi. Yine bununla ilgili Aşura meydanında bazı örnekler nakledilmiştir ki kılıç veya mızrak yerine sopa veya çadır direğiyle düşmana saldırılmıştır. Onlardan biri de Amr B. Cunade’nin annesidir.

EMURA

Kerebela’nın diğer bir ismidir. İmam Hüseyin (a.s) Tasua gecesi yarenlerine hitaben: “Ceddim Peygamber (s.a.a), Irak’a doğru sürüleceğimi ve orada Emura ve Kerbela denilen yerede konaklayıp, şehit edileceğimi bana haber vermişti” diye buyurmuştur.[[635]](#footnote-635)

UMEYR B. ABDULLAH MİZHECİ

Kerbela şehitlerindendir. Said B. Henzele’den sonra meydana gitmiş recez okuduktan sonra savaşmış ve şahdete ermiştir.

…………… …………………………… RECEZ

AVN B. CAFER

Kerbela şehitlerindendir. Cafer B. Ebi Talip (Caferi Teyyar)’in oğludur. Habeşe’de dünyaya gelen Cafer’in annesi “Esma B. Umeys” idi. Caferi Teyyar onu Hayber savaşında Peygamber efendimizin huzuruna getirdi. Peygamber efendimiz (s.a.a), Caferi Teyyar’ın Mute savaşında şehit edilmesinden sonra onun çocuklarını yanına çağırdı. Abdullah, Avn ve Muhammed’i Peygamber efendimizin huzuruna getirdiler. Onun emriyle her üçününde başı traşedildi. Peygamber efendimiz Avn hakında şöyle: “Yaratılışta ve ahlak bakımından bana benziyorsun” diye buyurmuştu. Hz. Ali (a.s)’ın döneminde de onun yanındaydı. İmam Ali (a.s), Kızı Ummu Kulsüm’ü onunla evlendirdi. Avn, İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s) döneminde de onların yanlarında yer aldı. Kerbela’da Hanımı Ummu Kulsüm ile birlikte İmam (a.s)’ın yanında idi. Aşura günü şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’dan izin alıp meydana çıktı. Yiğitçe bir savaştan sonra şahadete erdi. Şehit olduğunda elli altı yaşındaydı.[[636]](#footnote-636)

AVN B. ABDULLAH B. CAFER

Hz. Zeyneb’in oğludur. Avn, kardeşi Muhammed ile birlikte Aşura günü düşmanla göğüs güğüse savaşarak şehit oldu. Avn, kardeşi Muhammed ile birlikte Medine’den İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesinin ardısıra hareket etmiş ve “Zat-ul Irg” denilen konaklama yerinde dayısı İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesine katılmıştı. İsmi Ziyareti Nahiyeyi Mukaddese de geçmiştir.[[637]](#footnote-637) Kerbela’da savaşırken şu recezi okumuştur.

……… …… ……RECEZ

AVN B. ALİ B. EBİ TALİB

Kerbela şehitlerindendir. İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerinin birçoğunun şehit olmasından sonra kardeşleri arasında ilk olarak savaş meydanına gönüllü gitmek isteyendi. İzin istemek için geldiğinde, İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: “Kardeşim! Ölümemi hazırlandın? O da: “Seni yalnız ve yarensiz gördüğüm halde Nasıl olmayayım” dedi. İmam Hüseyin (a.s) onun için “ Git, Allah hayrını versin” diye dua etti. Meydana gidip savaştıktan sonra yaralandı. O halde iken düşman hertaraftan saldırıp onu şehit ettiler.[[638]](#footnote-638)

EYN-UL TEMR

Kerbela bölgesindeki en büyük yerleşim yeriydi. Kufe ve Şam arasında yer alan Semave saharasının üst kısmındadır. Kufe’nin batısında, Enbar şehrine yakındır. Hurma buradan diğer bölgelere gönderilirdi. Ebu- Bekr’in hilafeti döneminde müslümaların eline geçmiştir. Hicri on iki de yerleşim yeri ve bir de kalesi vardı. Acemler için burası silah deposu idi. [[639]](#footnote-639) Şehitler efendisi Kerbela yolculuğunda buradan geçmiştir.

EYN-UL VERDE

Eyn-ul Verde, Tevvabin hareketinin önderi Süleyman B. Serd ile İbni Ziyad’ın ordusu arasında çok şiddetli savaşın geçtiğini yerin adıdır. Tevvabin, İmam Hüseyin (a.s) yardım etmekte kusur işledikleri için kıyam etmiştilerdi. Süleyman B. Serd ve bir hayli yareni bu savaşta adı geçen yerde şehit oldular.[[640]](#footnote-640) Eyn-ul Verde, Şam Bölgesinde Demeşk’in Güney doğusunda, Kufe’nin ise Batısında yer almaktadır.

ÇADIRLARIN YAĞLANMASI

İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra Ömer B. Sa’d’ın ordusu Ehl-i Beyt’in çadırlarına saldırarak, yağlamaya başladılar. Kadınlar ve çocuklar ağlar, feryatlalar ve yardım nidasıyla çöle dağıldılar. Daha sonra çadırları yaktılar. Kadınlar ve çocukların başlarından başörtüsünü, parmaklarından yüzüklerini, kulaklarından küpelerini ve ayaklarında ki halhaları çekip aldılar. [[641]](#footnote-641) İmam Hüseyin (a.s) küçük kızı Fatıme şöyle nakleder: “Bizim çadırları bastılar, ben küçük bir çocuk olduğum halde ayağımda ki halhalı ağlar bir halde ayağımdan çıkardı. Dedim: “Ey Allah düşmanı! Neden ağlıyorsun? Şöyle dedi: “Ağlamam Peygamber kızını yağlamamdan dolayıdır” dedim: “Yağlamama” dedi: “Başka birilerinin bunlarını almasından korkuyorum.”[[642]](#footnote-642)

ĞAZİRİYE

Ğaziriye, Kerbela’nın ismlerinden, Kufe’nin nahiyesi, Kerbela yakınlarında bir köydür. Ğazireye’ye mensup, Beni Esed’indir. Burası, Beni Esed tarafından buraya göç edilmesi üzere İslam’ın ilk yıllarında kurulmuştur.[[643]](#footnote-643) İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ğaziriye, Allah’ın Musa B. İmran ile konuştuğu, Nuh’u orada kurtardığı ve orası Allah nezdinde en değerli yerdir. Allah, Eğer öyle olmasaydı Peygamberlerini ve onların evlatların oraya yerleştirmezdi. Bundan dolayıdır bizim Ğaziriye’deki kabirlerimizi ziyaret edin.” [[644]](#footnote-644) İmam Hüseyin (a.s)’ın Neyneva ve Ğaziriye ahlisinden burayı altmış bin dirheme satın aldığı Rivayet edilmiştir. Sonra onu oranın ahlisine sadaka ve bağışta bulunmuştur. Bunun karşılığı olarak onlara; kendisini ziyarete gelenlere kabrini göstermeleri ve onları üç gün misafir edip ağırlamalarını şart koşmuştur. [[645]](#footnote-645) İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya doğru gelirken, “Buranın ismi nedir?” diye sormuş, söylenen cevaplar arasında “Ğaziriye” de var idi. Bundan dolayı oranın konaklama istediği yer olduğunu buyurmuştur.

ZİYARET GUSLÜ

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret adablarından biride gusül almaktır. Bu gusül suyunun özelilkle Fırat nehriden olması günahların bağışlanmasına sebeb olacağı nakledilmiştir. İmam Sadık (a.s) bu konu hakkında şöyle Buyurmuştur: “Herkim Fırat suyuyla gusül edip, İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret ederse, Annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınır…”[[646]](#footnote-646)

ZİNCİR VE KELEPÇE

Bu kelepçe boyun ve ele bağlanır. “Kelepçe elbisesi” ağır demirler ile elleri boyuna bağlayış tarzıdır ki Sasanlılar zamanında kullanılırdı. Bu tarz Ömer B. Sa’d’ın babası tarafından İran’lılarla savaşta İslam topraklarına getirildi. Ehl-i Beyt, esir olduğu zaman İmam Seccad (a.s)’ın elleri zincirlerle boynuna bağlanmıştı. Muslim B. Cessas, Kufe sarayının çalışalarındandı. O, Kufe’de Ehl-i Beyt’in esir düştüğünü ve onları Kufe’nin çöplüğünde görenler arasındaydı. İmam Seccad (a.s)’ı Tahtırevan’ı olmayan deveye bindirmiştiler. İmam (a.s)’ın ellerine ve boynuna bağlanan zincirler, onun mübarek boynunu kesmiş ve kanlar içerisinde bırakmıştı.

ĞEMRE

Mekke ile Irak yolu üzerinde bulunan konaklama yerlerinden birsidir. İmam Hüseyin (a.s) yolculuğu sırasında buradan da geçmiştir. Çeşmesi vardı. Kelime manası; Kalabalık halk topluluğu, eşyaların toplandığı yer, zorluk ve… Olarak geçmiştir.[[647]](#footnote-647)

ĞİLAN B. ABDURRAHMAN

Onun adı ziyareti Recebbiye’de, Kerbela şehitleri arasında nakledilmiştir.[[648]](#footnote-648)

FATİME İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KIZI

Fatime bint-ul Hüseyin (s.a), onurlu ve ilim ehli biriydi. Gece ibadeti olan, Zikir ehli, gündüzleri oruç tutup ibadetle meşgul olan birisiydi. Zahiri ve batini temizliği sahip, rivayet ve hadis ehliydi. [[649]](#footnote-649) Kerbela yolculuğunda; Ehl-i Beyt esirleri arasında Kufe şehrinde İbni Ziyad’ın yaptığı katliamı fasih ve açık bir beyan ile dile getirmiş orada bulunanları ağlatmıştı. Yezit’in yakınlarından birisi sarayda onu görünce Yezit’ten onu kendisine vermesini istemişti. Hz. Zeyneb (s.a) şiddetle buna karşı çıkmış ve onların bu isteğinin kâfirlik olduğunu dile getirmişti. [[650]](#footnote-650) Hz. Fatime (s.a), amcasının oğlu Hasan B. Hasan ile eviliydi. Onun ölümünden sonra bir yıl matem çadırı kurarak ona yas tuttu.[[651]](#footnote-651) O, İmam Sadık (a.s)’ın zamanına kadar yaşadı. Hicri yüz onyedinci yılda, yetmiş yaşındayken Medine’de vefat etti ve kabri Baki mezarlığındadır.

FETİH

Zafer ve genişlemek anlamı taşır. Aşura kültüründe “Zafer” yalnızca askeri üstünlük değildir. Daha ötesi; ümmetin uyandırılması, İslam’i değerlerin canlı tutulması ve herşeyden önemlisi “Vazifenin yerine getirilmesi”dir. Bu her ne kadar zahiri bir yenilgi olsa bile zafer sayılmıştır.

İmam Hüseyin (a.s)’ın hedefi dinin kurtarılması, sitem ve zülum ehlinin rezil edilmesi idi. İmam (a.s)’ın Bu hedefi kendisinin ve yarenlerinin şahadeti ve Ehl-i Beyt’nin esir düşme pahasına dahi olsa gerçekleşti. Aşura’dan sonra Hüseyini yol canlı kalmış ve kendisine tarafdar bulmuştur. Kerbela hadisesi, gelecek nesillerde etkilerini bırakmış ve nice hareket ve kıyamların ilham kaynağı olmuştur. Bu kendi başına çok büyük bir zaferdir. İmam Seccad (a.s) Medine’de kendisinden hangi grub galib geldi diye soran “İbrahim B. Talha”ya şöyle cevab vermiştir: “Eezan verildiği zaman kimin galib geldiği anlaşılacak”[[652]](#footnote-652) Bu, Mekteb ve İslam dininin İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamı ile ayakta kaldığına işarettir. İmam Hüseyin (a.s)’ın kendisi de bu konuya şöyle değinmiştir: “Öldürülsek de muzaffer olsak da, Allah’ın bizim hakkımızda hayır buyuracağını umarım”[[653]](#footnote-653)

Bu açıdan bakıldığında, Allah ve din yolunda canını feda eden insan, herzaman galibdir. Kuran-ı Kerim’in de buyurduğu gibi “İki güzellikten biri”sine ulaşır. Diğer taraftan Allah’ın dininden uzaklaşan kimse için her ne kadar da savaş meydanından salim çıksa bile muzaffer olamaz. Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s), Beni Haşim’e yazdığı mektubunda bu İslami Öğretiye şöyle değinmiştir: “Herkim bize katılırsa şehit olacaktır ve herkim de bizden yüz çevirirse muzaffer olmayacaktır.”[[654]](#footnote-654) Askeri galibiyet genellikle diğer ordunun galibiyeti ile son bulur ancak mektebi bir galibiyet, özellikle de Çok büyük mazlumiyet ve fedakârlıklarla birlikte gerçekleşirse, insanların vicdanlarında kalıcı eserler bırakacaktır. Dolayısıyla bütün nesiller arasında o düşünceye sahip çıkan insanlar bulunacaktır. “Zafer” kavramı bu görüş çerçevesinde değerlendirilecek olursa, savaşacak insanı her zaman ümitli, inançına bağlı ve canlı tutacaktır. İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Şahadeti saadet sayan bir millet galibdir… Biz öldürülsek de öldürsek de muzafferiz…”[[655]](#footnote-655) Kanın kılıça olan galibiyetinin bundan başka bir tabiri daha olabilir mi acaba? “Muharrem” böyle galibiyetlerin en açık örneğidir. İmam Humeyni (r.a) bu konuda da şöyle buyurmuştur: “(Muharrem) kanın kılıça galib geldiği, batılın sonusuza kadar yenilgiye mahkûm olduğu ve zalim şeytani hükümetlerin kalbinin yandığı aydır. Öyle bir aydır ki, Tarih boyunca gelecek nesillere galibiyet yolunun mızrak ucunda olduğunu göstermiştir… (Muharrem) öyle bir aydır ki, özgürlükçülerin, hürriyetçilerin ve inan insanların sağlam ve sıkılımış yumuruklarını şeytanın tanklarına, silahlarına ve ordusunun başına geçireceği ay olmalıdır. Hakk ehli, batılı ortadan kaldırmalıdır. [[656]](#footnote-656)

MERTLİK (FÜTÜVVET)

Yiğitlik, cömertlik, hürlük ve insan haklarına karşı saygılı olmak demektir. Yiğitlik, İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Aşura hadisesinde açığa koydukları güzel ahlaklarındadı. İnsanın zorbalara boyun eğmeyişi, zülmu hayır demesi, özgürlüğüne sahip çıkması, şahsiyetsizlerin karşısında durması, ahdine vefa edip, mazlumların hakkını çiğnememesi, zayıfların yanında yer alması, masumların hakkını yememesi, özrü kabul etmesi, diğer insanların hukuklarına riayet etmesi, gayretli olması, yabancıların kendisi ve başkalarının namusuna göz dikmesine izin vermemesi ve … Bunların hepsi mertliktendir. Aşura hadisesi de bu nişanelerin tecelligahı olmuştur.

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) Yezit ile biat lekesini kabul etmemiş, Kerbela’ya gelmiş orada Hürr’ün ordusuyla karşılaşmıştı. Zühyr B. Kayn şöyle bir öneri sundu “Bunlar sayı bakımından fazlalaşmadan, onlarla savaşalım. Zira sonra gelecek takviye kuvvetlerle savaşmak daha zor olacaktır.” İmam Hüseyin (a.s): “Ben savaşı başlatmam” diyerek bu öneriyi reddetti. Bu İmam Hüseyin (a.s)’ın en aşikâr mertlik nişanesidir. İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesinin önünü kesip onları engellemekle yükümlü olan Hürr ve ordusu susuz bir halde İmam (a.s)’ın ordusuna yetiştiler. İmam Hüseyin (a.s), onların aşrı susuzluğunu gördüğünde onlara ve hatta atlarını bile su verilmesini emretti. Bu ordudan birisi (Ali B. Te’an Muharibi)’nin, aşrı susuzluktan su tulumunu kaldırıp içmeye takati olmadığını gören İmam Hüseyin (a.s) kendi eliyle ona ve atına su içirmiştir.[[657]](#footnote-657) Bu da başka bir mertlik ve cömertlik örneğidir. İşte bu Hürr, Aşura günü Ömer B. Sa’d’ın ordusundan ayrılıp İmam Hüseyin (a.s)’ın safına geçmeğe karar verdiğinde başı öne eğik bir halde İmam Hüseyin (a.s)’ın yanına geldi ve canını feda etmeğe geldiğini İmam’a açıkladı ve: “Benim tövbem kabulmüdür acaba? Diye sordu. İmam Hüseyin (a.s): “Evet, Allah senin tövbeni kabul eder, (atından) in aşağı” diye buyurdu. Yine bu da mertliğin başka bir örneğidir.

İmam Hüseyin (a.s) savaşırken sürekli şehadetin, zillete olan üstünlüğünü haykırıyordu. Aşura günü düşman ordusunun çadırlara doğru hücum ettiğini gördüğünde onlara şöyle seslendi: “Ey Ebu Süfyan takipçileri! Eğer dininiz yok, ahirettenden de korkmuyorsanız dünyanızda özgür olun ve eğer Arap’sanız adetlerinize bağlı kalın” Şimr: “Ne diyorsun Ey Fatime’nin oğlu! Deyince, İmam: “Siz, benimle savaşıyorsunuz kadınlardan ne istiyorsunuz? azgınlarına ben hayatta olduğum sürece Ehl-i Beyt’ime saygısızlık etmelerine engel ol” diye cevap verdi. Hayatta olduğu sürece çoluk çocuğuna hakaret edilmesine izin vermemesi mertliğinin diğer bir örneğidir. İmam Hüseyin (a.s)’ın ve yarenlerinin bütün bu mertlik örnekleri, İmam Ali (a.s)’dan alınmış bir ilham idi. İmam Ali (a.s), suyu Muaviye’nin askerlerinden geri aldığında onlara da su verilmesini emrederek düşmanın yaptığını kendilerinin yapmıyacağını buyurdu. Bunun karşılığında Muaviye’nin namertliğini görmekteyiz ki ilk defasında suya hakim olduğunda, suyu İmam Ali (a.s)’ın ordusuna kapatmıştı.[[658]](#footnote-658) İmam Hüseyin (a.s)’a su verilmemesi de Yezit’in ve İbni Ziyad’ın namertliklerindendi. Hüseyin (a.s) mertliği Ali (a.s)’dan miras almış, Yezit de namertliği Muaviye’den miras almıştı.

FIRAT

Kerbela bölgesinde ki nehirin adıdır. Aşura hadisesi bu nehrin yakınında gerçekleşti ve İmam Hüseyin (a.s) ile yarenleri susuz bir şekilde, su kenarında şehit oldular. Fırat rivayetlere göre mukaddes ve faziletli bir nehirdir. Cennetin iki su oluğu bu nehre dökülmektedir. Çok berketli bir nehirdir. Bebeğin ağzına Fırat suyundan dökseler Ehl-i Beyt dostu olur.[[659]](#footnote-659) Hadiste Fırat’ın Hz. Zehra’ (s.a)’nın mihriyesi olduğu geçer.[[660]](#footnote-660) İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti için Fırat suyuyla gusül etmek müstehabdır ve günahların bağışlanmasına neden olur. [[661]](#footnote-661) Fırat suyundan içmek de önerilen şeylerdendir. İmam Sadık (a.s), Süleyman B. Harun’a şöyle buyurdu: “Fırat suyundan damağına sürülmüş kimse, biz Ehl-i Beyt’i sever.”[[662]](#footnote-662) Hadiste mümin nehri ve cennet nehri diye de geçmiştir. “İki nehir mümin nehridir, iki nehir de kâfir nehridir. Mümin nehirleri; Fırat ve Nil’dir…”[[663]](#footnote-663) “Dört nehir cennet nehirlerindendir; Fırat…”[[664]](#footnote-664)

Fırat coğrafi olarak Irak’ın batısında yer alır. Karasu ve Muratçay sularının birleşmesinden oluşmuştur. Kaynağı Aras nehri yakınlarındadır. Karasu ile Muratçay birleştiğinde Fırat, Dicle’ye yakınlaşmış olur. Ancak Dicle güney doğuya yönelmekte, Fırat ise batıya doğru devam etmektedir. Fırat nehrinin uzunluğu yaklaşık iki bin dokuyüz kilometredir. Irak topraklarının verimli olmasına, kuru ve sıcak olan iki nehir arasında bir toplum oluşmasının tek nedeni Fırat ve Dicle nehirleridir. Babil ülkesinin başkenti de o dönemlerde Fırat kenarında oluşturulmuştu. [[665]](#footnote-665)

FARAZDAK

Adı “Hemmam B. Galib”dir. Ehl-i Beyt tarafdarı olan bu büyük şair, Mekke’de İmam Seccad (a.s) hakkında uzunca bir kaside okumuş, bu sebepden dolayı da zindana atılmıştı. İmam Seccad (a.s) da ona hediye göndermişti. İmam Hüseyin (a.s) Seffah (veya bir başka bölgede) denilen bir konaklama yerinde Kufe’den gelmekte olan Farazdak ile karşılaşmış ve ondan Kufe’nin durumunu sormuştu. Farazdak: “Halkın gönlü seninle kılıçları ise aleyhinedir” diye cevab verince, İmam (a.s) şu şiiri okumuştu:

……… ……………………………………..ŞİİR

Farazdak Aşura hadisesinden sonra yıllarca yaşamıştı ve Hz. Sakine’nin evine sürekli gidip geliyor ve ondan hediyeler alıyordu. Hicri yüz on yılında yüz yaşında iken Basra’da vefat etti.

YAS TUTAN MELEKLER

Şehitler efendisinin mateminde bütün kainat ister açıkca olsun, ister tekvini olsun ağlayıp feryat etmişlerdir.

………… …………………… ŞİİR

İmam Hüseyin (a.s)’a yas tutanlardan biri de meleklerdir. Allah Resülu şöyle buyurmuştur: “Oğlum Hüseyin’in kabri etrafında toza toprağa bulaşmış dört bin melek vardır ki kıyamete kadar ağlarlar.”[[666]](#footnote-666)

……………… ……………………ŞİİR

Ve yine şöyle buyurmuştur: “Onun için melekler, yedi gök ve herşey ağlar hatta havada uçan kuşlar ve denizdeki balıklar bile…”[[667]](#footnote-667) İmam Sadık (a.s)’dan gelen bir rivayete göre, Aşura günü dört bin melek İmam’a yardım etmek için yeryüzüne indiler. Kendilerine cihat izini verilmediği için geri döndüler. Sonra tekrar kıyamet gününe dek yas tutmak üzere yeryüzüne indiler. Onların başında bulunan meleğin adı Mansur’dur.[[668]](#footnote-668)

AŞURA KÜLTÜRÜ

Aşura kültüründen kasıt, Kerbela’da söylenen veya amel edilen sözler, hedefler, davranış tarzları, psikolojiler ve ahlaktır. Bütün bu değerler şehitler efendisinin, yarenlerinin ve evlatlarının sözlerinde ve davranışların da kendini göstermiştir. Aşura kültürünü, düşünce ve amelde Aşura hareketinde bulunan kimselerden öğrenmek gerekir. Sonraki nesillerin bu hadise hakkındaki tahlillerinden önce Kerbela’da kahramanlıklar yaratan insanların sözlerine ve amellerine bakmak gerek. Kerbela yiğitlerinin yaptıklarına baktığımızda bu kültür hiçbir vasıtaya ihtiyaç duymadan kendisini açık bir şekilde tanıtmaktadır. Bunun için de ziyaretnamelere, maktellere, recezlere ve hutbelere bakılmalıdır. Aşura kültürü, hangi millet arasında oturmuşsa o milleti zülum karşısında mücadeleci ve hakkı savunan bir millet haline getirmiştir.

Aşura kültürü, İmam Hüseyin (a.s)’ın inanç ve düşünceleridir. Bu inanç ve düşünce Aşura’yı oluşturmuş ve ebedi kılmıştır. Aşura kültürünün değerlerini şöyle özetleyebiliriz: Dinin tahrif edilmesini önlemek, zorbaların zülmüne karşı mücadele vermek, insanın izzet ve şerefli ölümü zillete tercih etmesi, kanın kılıça galip gelmesi, şahadet arzusu ve ölüme hazırlınması, iyiliğe emredip kötülükten sakındırma farzını ve İslami sünnetleri ihya etmek, düşmana karşı bile mert olmak, zülme razı olmamak ve zalimle işbirliği yapmamak, toplumun ıslahı için çalışmak, Allah rızası için vazifeye amel etmek, sonucu zafer de olsa ölüm de olsa vazifeyi icra etmek, cihat ve fedakarlık, dinin ihyası yolunda kendini kurban etmek, irfanın yiğitlikle iç içe olması ve cihadın gözyaşıyla kaynaşması, Allah için ihlasla kıyam etmek, namazı vaktinde kılmak, düşman karşısında cesaretli olmak, mukaddes hedef yolunda sabırlı olup mukavemet göstermek, vefadarlık, az bir grubun kalabalık bir gruba karşı zafer elde etmesi, hak İmam’ın yanında olmak ve zalim yönetimin karşısına dikilmek, İslam ümmetinin şerafetini korumak, mazlumların feryadına lebbeyk demek, insanların değer uğrunda feda olmaları ve…

Bu saydığımız her özellik hakkında İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin sözlerinden ve amellerinden örnekler sunmak mümkündür. Bu zengin ve yüce kültür, Aşura kahramanlarında mevcut olduğu gibi İmam Hüseyin (a.s)’ın çizgisinde olduğunu iddaa eden herkesde oluşmalıdır. Hüseyniler bu çizgi doğrultusunda olan hareketleri savunmalı ve Hüseyin (a.s)’ın düşmanlarının yolunu devam ettirenlerin karşısında olmalıdır. Aşura gününde işlenen cinyetlere razı olanlar da mel’undurlar. Ziyareti Aşura da “Allah, o zülümleri duyup razı olan bir ümmete, lanet etsin…” diye geçmektedir. Aşura kültürü, “Velayet ve beraet” çizgisidir.

BENİ ÜMEYYE’NİN BOZGUNCULUĞU

Şehitler efendisinin kıyamının sebebi Beni Ümeyye’nin fesatcılığıdan dolayı idi. İslam hükümetini ele geçirmiş, İslam’a ve peygamber efendimize olan kinlerini İmam Hüseyin (a.s)’dan çıkarmak istiyorlardı. Emevi fesadının yayılması İmam Hüseyin (a.s)’ın Yezid’e biat etmemesi Hüseyni kıyamın başlıca nedenidir ki onları şöyle sıralayabiliriz.

1. İslam’ın yok edilmeğe çalışılması, dini öğretilerin tahrifi ve dine bidat sokulması.
2. Cebr, sesizlik ve teslimiyet kültürünün yaygınlaştırılması
3. Beyt-ul malın yağmalanması ve onu şahsi çıkarlarında kullanmaları
4. Ahlakı çöküş, şarabın, kumarın ve şehvetin ön plana çıkarılması
5. Kavimcilik taasubunun ihya edilip, cahiliye dönemine geri dönülmesi
6. Fasık ve liyakatsiz kişilerin, Emevi olmaları hasabiyele iş başına getirilmesi
7. Hilecilik ve yalan tebliğatlar
8. Hz. Ali (a.s)’ın hanedanına karşı olan kin ve düşmanlıklar
9. İmamları, toplumsal hareketlerden, iktisadi alanlaradan ve siyaseten uzak tutma arzuları
10. Çeşitli şehirlerde Müslümanları katletmeleri ve Müslüman haraketleri bastırmaları
11. Ehl-i Beyt’in inkilabcı ve toplumda faal olan simalarını yakalayıp hapis ve idam ile cezalandırılmaları
12. Yezit için halktan ve kabile reislerinden zorla biat alınması

Yukarıda zikredilen fesat unsurları Muaviye’nin hilafet koltuğuna oturmasıyla başlamış ve günden güne yayılarak daha şiddetli bir hal almıştır. Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezit’in başa geçmesiyle fesat son haddine ulaşmış ve İslam’ın tamamen ortadan kaldırılması söz konusu olmuştur. Bu konu hakkında daha fazla ve geniş bilgi için “Hüseyni kıyamın felsefesi” adı altında yazılan kitaplara müracat edilmelidir.

İmam Hüseyin (a.s), birçok konuşmasında Beni Ümeyye’nin yaptığı fesatlara değinmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ın “Beyze” denilen yerde yaptığı ve üzerinde durduğu konulardan bazıları; Şeytana itaat edilmesi, Allah’a olan itaatin terk edilmesi, fesat işlerin açıkca yapılması, İlahi hükmlerin kaldırılması, Allah’ın helal kıldığını haram kılınması, Allah’ın haram kıldığını helal kılınması ve beyt-ul malın şahsi tasarruf altına alınması… [[669]](#footnote-669) Ve İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya vardığı zaman buyurduğu meşhur konuşmasında hakka amel edilmemesi ve batıldan alıkonulmamasının üzerinde durmuştur.

………………… ……………………………….ŞİİR

KURTULUŞ

Kurtuluş ve murada erişmek ve İnsanın istediğine ulaşması anlamı taşır. Din ve hadis kültürüne göre “Kurtuluş” ve “Büyük kurtuluş” cenneti hak edenler için kullanılmıştır. Kurtuluş, Allah’a ve Resülüne itaat eden, Ehl-i Beyt’e sarılan, günah işlemeyen, ibadette ihlâslı olan ve ibadet ehli olan kimseler için kullanılmıştır. Allah evliyalarının amacı İlahi rızayı ve ahiret saadetini kazanmaktır. İmam Ali (a.s) başından bir darbe aldığında “Andolsun Kâbe’nin Rabbine, kurtuldum” diye buyurmuştur. Çünkü onun şahadeti Allah’a yakınlaşmak, iftihar edilecek bir son, iman dolu bir hayatın kabulü ve cihat idi.

Ziyaretnamelerde İmam Hüseyin (a.s)’a ve Kerbela şehitlerine hitab edilirken sürekli “Büyük bir kurtuluşa erdiniz” diye hitabedilmiştir. Ziyaretnameyi okuyan kimse de onlarla birlikte olup bu büyük kurtuluşa nail olmayı arzular. Kerbela şehitleri, canları üzerinde Allah ile ticaret yaptıkları için kurtuluşa ererek cenneti kazandılar. Hak İmam’ın emrilerine karşı itaatkârdılar. Cihatlarında ihlasılıydılar. Canlarını verdiler ama ebedi saadete ulaştılar. Bundan daha büyük bir kurtuluş olabilir mi? Aşura bu açıdan da kurtuluş ehli olmak isteyenlere büyük dersler vermektedir.

KADİSİYYE

Kufe yakınlarında ki bir bölgenin adıdır. İkinci halife döneminde İslam ordusu ile İran ordusu burada savaşmış ve bu bölge, müslümanların eline geçmiştir. Yine bu bölgede Hesin B. Numeyri Temimi (o bölgede ki muhafızların reisi) ile İbni Ziyad’ın askerleri İmam Hüseyin (a.s)’ın habercisi Kays B. Musahhar Seydavi’yi yakalamış ve daha sonra İbni Ziyad’ın yanına götürmüşlerdi. Kays’ın üzerinde İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe halkına yazdığı mektubu vardı. Kays onların isimleri İbni Ziyad’ın eline geçmesin diye hemen oracıkta dişleriyle mektubu yırtmıştı. [[670]](#footnote-670)

HÜSEYİN’İN KÖLESİ GARİB

Kerbela şehitlerindendir. O, şehitler efendisinin hizmetçisiydi. Annesi “Fukihe” İmam (a.s)’ın kenizi olup, Hz. Rubab’ın evinde hizmet ediyordu. Garib, İmam (a.s) ile birlikte Medine’den Kerbela’ya geldi ve Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)‘ın saflarında şahedete erdi. Onun adı Ziyareti Mukaddeseyi Nahiyede de geçmektedir.[[671]](#footnote-671)

KASİT B. ZUHEYR TEĞLEBİ

Aşura gününde ilk toplu saldırıda şehit olanlardandı. Beni Teğleb B. Nail taifesinden olan Kasit, yaşlı bir adamdı. Onun, İmam Ali (a.s)’ın ashabından olan kardeşleri Muksit ve Kerdus, İmam (a.s)’ın her üç savaşında da onun saflarında savaşmışlardı. İmam Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra Kufe’de kaldılar. İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe’ye doğru geldiğini duyduklarında her üç kardeş de Tasua gecesi gizlice kendilerini İmam Hüseyin (a.s)’a yetiştirdiler. Aşura günü her üç kardeş de şahadete erdiler.[[672]](#footnote-672)

KASIM B. HARİS

Onun adı Kerbela şehitleri arasında geçmektedir. Bazıları onun Kasım B. Habib Ezdi olduğunu söylemişlerdir.

KASIM B. HABİB EZDİ

Kerbela şehitlerindendir. O, Kufe’de ki cesur Şia’lardandı. Ömer Sa’d’ın ordusuyla Kufe’den çıkmış ve Kerbela’ya geldiğinde İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katılmıştı. Onun adı, ilk toplu saldırıda şehit olanlar arasındadır.

KASIM B. HASAN

Kasım, Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarındaki, İmam Hasan (a.s)’ın genç şehit oğlunun adıdır. O, Tasua gecesinde meşhur “Ölüm, bana göre baldan tatlıdır” sözünün sahibidir. Aşura gününde teklif yaşına henüz girmemişti. Meydana gitmek için İmam (a.s)’dan izin istedi. Eba Ebdillah (a.s), Kasım’a şöyle bir baktı ve onu bağrına basıp ağlamaya başladı. O zaman izin verdi.[[673]](#footnote-673) Kasım (a.s) güzel yüzlü biriydi. Atına binip meydana doğru hareket etti. Okuduğu recezde kendisinin ve İmam Hüseyin (a.s)’ın mazlumiyetini beyan etmekteydi.

……………… ……………………..RECEZ

Yiğitce çarpıştıktan sonra şahadete erdi. Yere düşmek üzereyken amcası Eba Ebdillah (a.s) kendini Kasım’ın baş ucuna yetiştirdi ancak o can vermek üzereydi. Onun mübarek nâşını Ehl-i Beyt şehitleri arasına getirdi.[[674]](#footnote-674) İmamı Zaman (a.f) tarafından nakledilen Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinin başlangıcı, ona İmamı Zaman (a.f)’in selamı ile başlar ve İmam Hüseyin (a.s)’ın onun başucuna giderken söylediği sözler ve yaşadığı zor anlar şu ifadelerle anlatılır: “…Hüseyin şöyle diyordu: Seni öldüren topluluk uzak (helak) olsun. Kıyamet gününde onların hasmı ceddin ve babandır. Sonra şöyle dedi: “Vallahi amcanı çağırdığın halde sana cevab verememesi veya sana cevap verip de öldürülmüş olmandan dolayı sana bir faydası olmaması ne kadar da zordur…”[[675]](#footnote-675) Hz. Kasım’ın aynı anneden olan diğer kardeşi Ebu Bekr de Kerbela’da şehit olmuştur.

GA

Kufe yolu güzergahındaki konaklama yerlerinden biridir. İmam Hüseyin (a.s) burada da konaklamıştı. Burası Zubale ve Akabe konaklama yerleri arasındaki suyu, camisi, kervanlar için istirahet edebilecekleri yeri olan bir bölgeydi.[[676]](#footnote-676)

HÜSEYNİ KERVAN

Hüseyni kervan, izzet ve özgürlük kaynağından hareket edip şahadet menzilinde yükünü indiren kafiledir. Bu kafile Receb’in yirmi sekizinde Medine’den ayrılıp Şaban’ın üçünde Mekke’ye ulaşmıştı. Bu kafilenin yolcuları İmam Hüseyin (a.s), onun evlatları, kardeşleri, yiğenleri, amca çocukları, kendi ailesi ve diğer akrabaları idi. Bu kervan Zilhicce’nin sekizinde Mekke’den Irak’a doğru haraket etti. Mekke’de bu kervana Hicaz, Kufe ve Basra halkından bazı kimseler de katılmışlardı. İmam Hüseyin (a.s) bu yolcuların eşyalarını yükleyebilmeleri için herbirine on dinar ile birlikte bir de deve vermişti.[[677]](#footnote-677) Bu kervan Muharrem’in ikinci gününde Kerbela’ya geldi. Aşura’dan sonra kafilenin erkekleri öldürülmüş, kalanları esir edilmiş bir şekilde Kufe’ye götürülmüştü. İmam Seccad (a.s) ağır hastaydı. Kervanın idaresini Hz. Zeyneb (s.a) üstlenmişti. Kufe’de akrabaları olan bazı kadınlar bu kafileden ayrılmış ve oraya yerleşmişlerdi.

………………… ………………………………ŞİİR

Bu kervan Kufe’den Şam’a, Şam’dan Medine’ye yaptığı uzun ve zor yolculuktan sonra hüzün ve dert yüküyle Medine’ye geri döndü. Beşir, Hüseyni kervanın geri dönüşünü Medine halkına haber verdiğinde o şehir mateme boğuldu.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KABRİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın ve diğer Kerbela şehitlerinin mübarek bedenleri defnedildikten sonra ilk kez Beni Esed kabilesi tarafından İmam’ın kabri üzerine tanınması için bir nişane bırakıldı. Altmış üç ve altmış dört yıllarında Tevvabin grubunun İmam Hüseyin (a.s)’ın kabri başına gelmeleri o dönemde kabrin herkes tarafından bilindiğini göstermektedir. Daha ilk dönemlerden ister gizli olsun ister aşikâr Kerbela ziyareti din büyükleri tarafından teşvik edilen hususlardandır. Beni Ümeyye döneminde kabrin üzerine bir kubbe yapıldı. Bu kubbe Harun’u Reşit dönemine kadar ayaktaydı. Harun‘u Reşit kabri yıktırarak yerle dümdüz etmişti. Kabrin bir nişanesi sayılan sedir ağacını da kesmişti. İmam (a.s)’ın mübarek kabri Me’mun döneminde tekrar yapıldı. Hicri ikiyüz otuz altı ve ikiyüz otuz yedi yıllarında Mütevekkil’in emriyle İmam (a.s)’ın kabri ve etrafındaki evler yıkılarak o bölge tarım alanı haline getirilmek istendi. Halkın oraya gelmesi yasaklandı. İkiyüz kırkyedi yılında yine Mütevekkil’in emriyle İmam’ın kabri tahrib edildi. Bu tahribler defalarca kez tekrarlandı. İmam Hüseyin (a.s)’ın şu anki hareminin yapımı hicri sekizinci asıra dayanmaktadır. Elbette defalarca kez restore edilmiştir. Hicri 1216 yılında Vahabbiler bir orduyla Necd bölgesine saldırarak İmam Hüseyin (a.s)’ın haremini yağmalayıp tahrib etmiş sonra da atlarını oray bağlamışlardı. Vahabbilerin diğer bir saldırsında 1221 yılında olmuştur.[[678]](#footnote-678) Bir diğer saldırıda sultan Abdulhamit döneminde (1258) Necib paşa tarafından gerçekleşmiştir.[[679]](#footnote-679)

ALTI KÖŞELİ KABİR

İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin zerihi, ayakucunda Hz. Ali Ekber’in kabri bulunduğundan dolayı altı köşe şeklindedir. İmam Hüseyin (a.s)’ın altı köşeli kabrini ziyaret etme arzusu herzaman Şii’lerin kalbindeki arzularındandır.

………………… ……………………………..ŞİİR

GÖZYAŞLARI KURBANI

İmam Hüseyin (a.s)’ın lakablarındandır. O öyle bir şehittir ki hatırlanması ağlatır ve onun mateminde ağlamak sevabdır. Onun için gözyaşı dökmek Aşura’nın ihyasıdır. İmamlarımız, onun musibetlerine çokca ağlamayı tasviye etmişlerdir. “Ben, gözyaşları kurbanıyım” şeklindeki rivayet, İmam Hüseyin (a.s)’dandır.[[680]](#footnote-680) Bir başka hadiste şöyle buyurmaktadır: “Ben gözyaşı kurbanıyım. Mümin beni hatırladığında gözyaşı döker.”[[681]](#footnote-681) Bu sıfat ziyaretnamelerde de Kerbela şehidi İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle geçmektedir: “…Mazlum, doğru yol gösteren şehit, gözyaşları kurbanı ve kederler esiri Hüseyn’e selam gönder.”[[682]](#footnote-682)

KURBANLIK

………………… ………………………..ŞİİR

Kurbanlık, mahbub ve mabuda yaklaşmak için feda edilen şeydir. Hz. Âdem (a.s)’ın çocuklarının Allah nezdine kurbanlık götürdükleri gibi. Onlardan biri kurbanlık için koyun, diğeri ise bir demet buğday götürmüştü. Hz. İbrahim (a.s) da yüce Allah tarafından oğlu İsmail’i kurbanlık etmesi için görevlendirilmişti. Ancak Allah’u Teâlâ daha sonra Hz. İsmail yerine bir koyun nazil ederek onun kesilmesini emretti.[[683]](#footnote-683) Baba ve oğlun Allah yolunda ki o büyük fedakârlığının sürekli canlı tutulması için hacılar, kurban bayramı günü Mina’da kurbanlık keserler.

Kerbela sahnesi de yetmiş iki şehidin Allah rızası için şehit olduğu yer idi. İmam Hüseyin (a.s), kendisini ve yarenlerini Allah yolunda feda etti. Hüseyin B. Ali (a.s) Ehl-i Beyt (a.s)’ın kurbanılığı idi. Öyle ki Hz. Zeyneb (s.a) da kardeşinin şahadetinden sonra onun mübarek bedenini savaş meydanında gördüğünde başını gökyüzüne kaldırarak “Allah’ım! Bu kurbanı bizden kabul buyur” demiştir. [[684]](#footnote-684) İmamlar (a.s)’ın tabirlerinde, ziyaretnamelerde ve Ehl-i Beyt esirlerinin hutbelerinde de o mazlum şehit, “Kurban” olarak yâd edilmiştir. O, hakk Mina’sında feda olan bir İsmail idi. Dinin hayatını garantiye aldı ve insanlığa şereflice yaşamayı öğretti.

Kurban olmak ve kurban vermek zaferin sırrıdır. Özgürlük yolunda yürüyen her millet muhakkak kurbanlar vermiştir. Eğer bir grub insan fedakârlık yapmaya yanaşmaz ise o millet asla hedefine ulaşamaz. Hakikat, din ve izzetli bir yaşam o kadar değerli ve yüce hedeflerdir ki İmam Hüseyin (a.s) gibi en değerlilerin fedakârlık yaparak kendilerini kurban etmeleri gerekmiştir. Kurbanlığın azametinden, feda olunan şeyin değeri ve yüceliği daha iyi anlaşılır. O öyle bir yoluyudu ki şehitler efendisi ve yetmiş iki yareni onun için şehit olmuştur.

……………… ……………………….ŞİİR

KURRET B. EBİ KURRE ĞEFFARİ

Ğeffar kabilesinin Kerbela şehididir. Savaş meydanında okuduğu recez şöyleydi:

……………………… ……RECEZ

Bu recezinde kendini tanıtmış ve düşmanı facir olarak nitelendirmiştir. Facirlerle yaptığı savaşı seçkin insanların evlatlarını savunma olarak adlandırmıştır.

KURAN’A YEMİN VERMEK

Aşura günü İmam Hüseyin (a.s), Kufe’lilerin onu öldürmek için kararlı olduklarını gördüğünde, Kuran’ı açıp başının üzerine koyarak şöyle seslendi: “Benimle sizin aranızda Kuran-ı Kerim ve Ceddim hakem olsun! Ey toplum! Neden benim kanımın akmasını reva görüyorsunuz? Ben, sizin Peygamberinizin oğlu değil miyim?...” O sırada susuzluktan ağlayan sütemer çocuğunu kucağına alarak şöyle buyurdu: “Eğer bana merhamet etmiyorsanız, bu küçük çocuğa merhamet edin.” İmam Hüseyin (a.s)’ın bu tutumu, Kuran-ı Kerim’i başına almış bir halde duyarsız ve gevşek yarenlerine nifrin eden babası Hz. Ali (a.s)’ın durumuna iktida idi.[[685]](#footnote-685)

KASR-U MUKATİL

Kufe yakınlarında bulunan bir konaklama yerinin adıdır. İmam Hüseyin (a.s), Mekke’den Kufe’ye gelirken oradan geçmiştir. Daha önceleri orada Mukatil B. Hisan B. Selebe’ye ait bir saray vardı. Eyn-ul Temr ile Gutgutane adındaki konakların arasında yeralan bir bölgedir. Kasr-u Mukatil bölgesinde sarayla birlikte mescit ve tarihi eserler de bulunmaktadır. Ancak bugün yıkılmış bir vaziyette yalnızca geriye bir tepe baki kalmıştır. İmam Hüseyin (a.s), burada konaklamak üzere durduğunda Ubeydullah b. Hürr Cufi’nin çadırını görmüş Haccac B. Mesruk’u, Ubeydullah’ın çadırına göndererek kendilerine katılmasını istemişti. Ubeydullah, çeşitli bahaneler getirerek bu teklifi redetti ve sadace atını ve kılıcını verebileceğini söyledi. İmam (a.s) da “Senin atına ihtiyacımız yok…” diye buyurdu. Ubeydullah kapısına kadar gelen bu saadeti geri çevirerek şahadet gölgesinde ebedi hayata kavuşma feyzinden mahrum oldu. İmam Hüseyin (a.s) gece vakti bu konaklama yerini terk etti ve Kerbela’ya doğru yola koyuldu. Bu konaklama yerine Kasrı Beni Mukatil de denilmiştir.

GAZİB

Dal, budanmış dal, sopa ve bambu kamışı anlamındadır. Herhangi birşeye işaret etmek ve onu göstermek için kullanılırdı. İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başı Yezit’in sarayına getirildiğinde Yezit, elindeki Gazib ile İmam (a.s)’ın mübarek dişine ve ve dudaklarına vuruyordu. [[686]](#footnote-686) orada bulunanlaradan bazıları da bu küstahlığa itiraz etmişlerdi.

KATA KUŞU

Kumru’ya benzer bir kuştur. Gözleri çok keskin olan bu kuş çok yükseklerden nerede su olduğunu görebilmektedir. Yolları bulmada ustadır. Güneş doğmadan önce su bulmak için yola çıkan bu kuş on günlük bir mesafe gittikten sonra yolunu kaybetmeden yine yuvasına dönebilmektedir.[[687]](#footnote-687) Kervanlar onu gördükleri bölgede su olduğunu anlarlar. Yolları tanıma hususunda bu kuşun adı üzerine deyimler dahi vardır. Mesela: “O, Kata kuşundan daha iyi yol bulur” ve “O, Kata kuşundan daha doğrudur” gibi. İmam Hüseyin (a.s) Aşura gününde son olarak Ehl-i Beyt’i ile vedalaşmak üzere geldiğinde kızı Sakine: “Babacığım! Bizi ceddimizin haremine geri götür” deyince, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Maalesef! Eğer Kata kuşunu rahat bıraksalardı yuvasında uyurdu.”[[688]](#footnote-688) İmam (a.s)’ın kendi durumunu Kata kuşunun durumuna benzetmesi bir takım şeyleri düşünmemize neden olmaktadır. İmam (a.s) da keskin görüşlü, basiretli, yolu çok iyi tanıyan ve onun varlığı ile insanların hayat suyunu bulmaları mümkün olan ve onun sayesinde kimsenin kaybolmayacağı nitelikler vardır. Ama ne yazık ki, onun insanları hidayet etmesine müsaade etmeyip asıl evi olan Peygamber hareminden çıkardılar.

GUTGUTANİYYE

Çöl yolundan Taf’a varan, Kufe yakınlarında ki bir bölgenin adıdır. Ve Şam’a doğru Kadisiyye yolu arasında yeralır. Numan’ın zindanı bu bölgedeydi. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya girmeden önce İbni Ziyad’ın keşif askerleri geliş gidişleri kontrol etmek için Kadisiyye ve Gutgutaniyye bölgeleri arasında konuşlanmışlardı.[[689]](#footnote-689)

GANEB B. AMR NEMRİ

Kerbela şehitlerindendir. Basra Şii’lerden olan Ganeb, Haccac B. Bedir ile birlikte İmam Hüseyin (a.s)’a bir mektup getirmiş ve bir daha da İmam’dan ayrılmamışlardı. Her ikisi de Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit oldular. [[690]](#footnote-690)

KAMERİ BENİ HAŞİM

Haşim oğullarının ay yüzlüsü anlamındadır. Bu lakabı İmam Hüseyin (a.s) da Hz. Abbas için kullanmaktaydı. Örneğin Medine’den Mekke’ye haraket edecekleri sırada herkes bineklere bindikten sonra İmam (a.s) şöyle seslenmişti: “Kardeşim nerede? Ordumun komutanı nerede? Haşim oğullarının ay yüzlüsü nerede?” bunun üzerine Hz. Abbas (a.s) da: “Lebbeyk, Lebbeyk ey efendim!” diye cevab vermişti. [[691]](#footnote-691)

KAMA VURMAK

Bazı Şii bölgelerinde Aşura günü gerçekleşen merasimlerde Kerbela şehitlerini anıp onların yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarının bir nişanesi olarak kama vurulmaktadır. Aşura günü sabahleyin beyaz elbiseler giyerek kefen anımsanır ve toplu bir şekilde başlara kan akacak şekilde kama vurulur. Bazıları nezrederken kama vurmak üzere nezrederler. Bazıları da çocukları hakkında kama vurmaya nezrederler.

Kama vurmak tıpkı zincir vurmak gibi eskiden beri âlimler arasında ihtilaf konusu olmuştur. Kama vurmanın dini bir dayanağı yoktur. Sadece Şii’lerin Eba Ebdillah’il Hüseyin (a.s)’a olan alâka ve sevgilerinden kaynaklanmaktadır. Müçtehitler de insan bedenine zarar vermesi suretinde caiz bilmemektedirler. Bazı âlimler de diğerlerinin üzerinde bıraktığı kötü izlenim ve mezhebin korkulacak bir durum haline gelmesinden ötürü onu yasaklamıştır. Elbette bu konu üzerinde günümüz şartlarının da etkin rolü vardır. İnkiblabın ilk yıllarında bu konu hakkında İmam Humeyni (r.a)’e yöneltilen bir sorunun cevabında şöyle buyurmuştur: “Bu durumda kama vurmayın…” Ayetullah Hamenei de Aşura mateminin başladağı günlerde âlimlere hitaben, şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın yas merasimlerinden hurafelerin kaldırılması hakkında yaptığı uzun bir konuşmadan sonra şöyle buyurmuştur: “Kama vurmak da yapılan yanlışlardandır… Bir grub kama ile başvurup kan döküyor, bu yanlış bir iştir… Bunun neresi yas merasimidir? Bu uydurmadır. Bunlar din ile ilişkisi olmayan şeylerdir.” Onu bidat, yanlış ve hurafe olarak nitelendirdiler. Yine başka bir şehrin Cuma İmamının sorusuna yazdığı cevap da şöyle geçer: “Bugün, bunun zararı çok büyük ve yıkıcıdır. Bundan dolayı açıkca ve gösterişle birlikte vurulan kama haram ve yasaktır.” Diğer âlimler de Ayetullah Hamenei’nin bu tutmunu destekleyerek, bu işin mezhebin korkutucu olmasına ve bunun yanı sıra dini bir dayanağı olmadığını da vurgulamışlardır.

Dine karşı olan muhabbet ve İmam Hüseyin (a.s)’ın aşkı bu gibi işlerin yapılmasının nedenidir. Ama bu gibi işleri doğru bir şekilde yönlendirerek onlardan faydalanıp cihat ve şahadet heycanını canlandırmak gerekir. Bununla birlikte İmam Hüseyin (a.s)’ın yolunda kan vermeğe hazır olanların, kanlarını kan bankalarına hediye ederek kana ihtiyaçı olan insanların hayatını kurtarmaları ne kadar güzel olur. Her nekadar da kama vurmak şahsın dine karşı olan heycanını dindirse dahi ancak hiç şüphesiz kanını bağışlaması Allah’ın ve İmam Hüseyin (a.s)’ın daha fazla hoşuna gidecektir. Keşke bir gün insanlar mallarınından, giyeceklerinden ve yiyeceklerinden sadaka verdikleri gibi kanlarından da Allah rızası için kan bağışında bulunsalar.

………… ……………………………..ŞİİR

KAYS B. EŞES

Kufe ordusunun komutanlarından, Muhammed B. Eşeş ve Cude’nin de kardeşidir. O, İmam Hüseyin (a.s)’a davetname gönderenlerdendi. Ama Kerbela da İmam Hüseyin (a.s)’a karşı savaştı. İmam (a.s)’ın şahadetinden sonra onun elbisesini üzerinden çıkardı. Bu yüzden dolayı ona “Elbiseci Kays” da diyorlardı. Muhtar’ın kıyamı esnasında firar edenlerdendi. Muhtar’ın ordusu daha sonra onu yakalayıp öldürdüler.[[692]](#footnote-692) Onun, İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit edilmesi yanı sıra Muslim B. Akil’in de şehit edilmesinde de parmağı vardı.

KAYS B. ABDULLAH HEMDANİ

Kerbela şehitlerinden sayılmıştır.

KAYS B. MUSEHHER SEYDAVİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamının şehitlerindendir. Aşura gününden önce Kufe’de şehit edildi. Kays, Beni Eset kabilesinden olup, Kufe’nin yiğit gençlerindendi. İmam (a.s)’ın yazdığı mektubu Kufe halkına ulaştırmakla görevlendirilmişti. Mekke’den Muslim B. Akil ile birlikte Kufe’ye geldiler. Kufe’lilerin biat ettiklerini içeren mektubu bir müddet sonra Kufe’den alarak Mekke’de bulunan İmam Hüseyin (a.s)’a ulaştırdı. İmam Hüseyin (a.s), “Betn-ur Remme” denilen konakla yerinde Kufe’lilere hitaben onlara doğru geldiği yazdı ve o mektubu Kufe’ye ulaştırması için Kays B. Musahhar’a teslim etti. Kays, Kufe ordusunun komutanlarından olan Hesin B. Numeyr tarafından Kadisiyye bölgesinde yakalandı. Mektubun içeriği ve muhatab olunan şahısların isimleri düşman eline geçmesin diye Kays onu yok etti. Onu Übeydullah B. Ziyad’ın yanına götürdüler. Kufe valisinin mektubda adı geçen şahısların adını elegeçirme çabalarının tümü boşa çıktı. [[693]](#footnote-693)İbni Ziyad, ya muktubuda adı geçen şahısları açıklayacaksın veya minbere çıkıp halkın huzurunda Hüseyin B. Ali, İmam Hasan ve Ali B. Ebi Talib’e lanet okuyacaksın veya başın vurulacak diye teklife bulundu. O minbere çıkmağı tercih etti. Ama minbere çıkıp konuşmağa başladığında ilk önce Allah’a hamd-u sena ederek, Hz. Ali (a.s)’a, İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)’a Allah’ın rahmetini diledi ve daha sonra Übeydullah B. Ziyad ve babasına da lanet ederek, halkdan İmam Hüseyin (a.s)’a yardım talabinde bulundu.

Haber Übeydullah B. Ziyad’a ulaştığında, onu sarayın üstünden baş aşağı atılmasını emretti ve böylece şehit oldu. [[694]](#footnote-694) Onun şahadet haberi İmam Hüseyin (a.s)’a ulaştığında, İmam (a.s) ağladı ve şu ayeti okudu: **“*Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehit edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de beklemektedir. (Ahitlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır.”[[695]](#footnote-695)*** Kays, yiğitçe şahadete koştu, son nefesine kadar direndi ve hiçbir zaman düşmana karşı sarsılmadı.

KERBELA TÜRBETİNİ DAMAĞA SÜRMEK

Şehitler efendisinin türbetini dünyaya yeni gelen çocukların damağına sürmek müstehab olmakla birlikte onun sağlığının güvencesidir. Çocuk yaşantısının ilk günlerinde bu şahadet toprağıyla tanışırken, Kerbela türebeti onun hayatına değer katmış ve buda Aşura’ya olan bağımlığının ilham kaynağı olacaktır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmam Hüseyin (a.s)’ın türbetinden çocuklarınızı damağına vurunuz, zira bu onun güvencesidir.” Fırat suyu hakkında da bu müstehab amel nakledilmiştir. Bu bir nevi İmam Hüseyin (a.s)’ın muhabbetiyle tanışmaktır. Kerbela kültürüyle bağdaşmaktır. Bazı bölgelerde de türbet ile Fırat suyu karıştırılıp, şerbet halinde hastalara şifa bulmaları için içirilir.

AŞURA KÜPÜTHANESİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın yaşantısı, Kerbela hadisesi ve İmam Hüseyin ile yarenlerinin Kerbela’da nasıl şehit edildikleri hakkında sayılamayacak düzeyde şiir ve nesr yazılmıştır. Şiir ve nuhe divanları yanı sıra Kerbela hadisesini nakl ve anlatım boyutunda veya bu hadisenin nedenleri üzerinde yine bir hayli kitap yazılmıştır.

Burada yazılmış kitapların bazılarını Arapça ve farsça başlıklar altında vermeğe çalışacağız.

**ARAPÇA:**

**Kitap ismi; Yazar;**

E’imetuna Ali Muhammed Duheyl

Ebsar-ul Eyn Fi

Ensar-il Hüseyin Muhammed B. Tahiri Semavi

Ebu-uş Şuheda Abbas Eggad

El-İmam Hüseyin Abdullah E’elai

El-İmam Hüseyin B. Ali Şehit Abdulvedud El-emin

El-İmam Hüseyin

Fi Hillet-ul Berfir Süleyman El-Kitani

Ensar-ul Hüseyin Muhammed Ali Abidiyan

Ensar-ul Hüseyin Muhammed Mehdi Şemsuddin

Esrar-ul Şehade Fazil Derbendi

Bihar-ul Envar (44-45.c) Allame Meclisi

Suvret-ul Hüseyin

Fi Vicdan Şü’ebi Muhammed Mehdi Şemsuddin

El- Hüseyin ve Betletu Kerbela Muhammed Cevad Muğeyni

Hayat-ul İmam Bakır Şerif-ul Kureyşi

El-Hüseyin B. Ali

El- Hesaisul Hüseyniye Şiğ Cafer Şuşteri

Ed- Defa-ul Nefsiye

Li Ensar-ul Hüseyin Muhammed Ali Abidiyan

Eş-Şehit ve Suvre Hadi Muderrisi

Ela Terigi Kerbela Muhammed Hüseyin Fazullah

Evalim (El-İmam Hüseyin) Abdullah Behrani

El- Eyun-ul Eberi Seyyid İbrahim Miyaneci

Fersan-ul Heyca Zebihullah Mehellati

Fi Rehab Suvret-ul Hüseyni Ahmet Zeki Tefahe

Kitab-ul Aşura Hadi Muderrisi

El-Luhuf Seyyid B. Tavus

Mesir-ul Ehzan İbni Nema Hili

Me-l Hüseyin Fi Nehzetih Esed Heyderi

Mekatil-ul Talibin Ebu-ul Fereci İsfehani

Mektel-ul Hüseyni Harezmi

Mektel-ul Hüseyni İbni Muhnef

Mektel-ul Hüseyni Adurrezak El- Mukerrem

Nefs-ul Mehmum Şiğ Abbas Kummi

…vs

**FARSÇA:**

**Kitab ismi; yazar;**

Elifbayi fikriyi İmam Hüseyin Muhammed Rıza

Salih Kirmani

Berresiyi Tarihi Aşura Muhammed İbrahim Ayeti

Pertuyi Ez Ezemeti Hüseyni Lütfullah Safi

Peyamhayi Aşura Cevad Muheddisi

Pişvayi Şehidan Seyyit Rıza Sedr

…vs

İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela hadisesi hakkında yazılmış kitapların an başlıklarını şöyle özetliyebiliriz:

1. İmam Hüseyin (a.s)’ın hayatı
2. Kerbela hadisesinin nedenlerinin araştırılması
3. Maktel ve Kerbela hadisesinin en küçük ayrıntılarının anlatılması
4. Ortadoğu bilim adamlarının Aşura hakkındaki araştırmaları
5. Kerbela’nın coğrafi yapısı ve tarihteki konumunun araştırılması
6. İmam Hüseyin (a.s)’ın hareminin yapısı ve yapılan değişikliler
7. Ağlamanın, yas tutmanın, zincir ve kama vurmanın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yapılan araştırmalar (Şii ve diğer araştırmacılar tarafından)
8. İmam Hüseyin (a.s) hakkında yazılan şiir divanları
9. Aşura hakkında yazılan şiir divanları
10. Sinezeni hakkında yazılmış kitaplar
11. Taziyeler hakkında yazılan kitaplar
12. İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabının tümü hakkında yazılmış kitaplar
13. Aşura günün kahramanları hakkında yazılan eserler (Hz. Ebul- Fazl, Hz. Zeyneb, Hz. Ali Ekber ve…)
14. Aşura gününde İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenlerini tek tek ele alan kitaplar (mesela; Hürr, Züheyr, Habib ve…)
15. İmam Hüseyin (a.s)’ın hutbe ve konuşmalarını bir arada toplayan kitaplar
16. Taziye, Mersiye ve tiyatro gibi kültürel boyutlarda yazılan eserler.

KETİBE

Muharrem ayı ve diğer yas günlerinde Camiler, Hüseyniyeler ve yas meclislerinde siyah parça üzerine nostalik hat ile yazılan “Muteşem Kaşani”nin meşhur şiiri gibi yazılmış şiirlerdir. Bunları yas nişanesi olarak cami ve Hüseyniyelerin duvarlarına asarlar. Bu şiirlere genellikle Muhteşem Kaşani’nin meşhur ilk mısraları kullanılarak başlanmıştır. Elbette “Ketibe” denildiği zaman yapılara yazılan bütün yazıları kapsar. Dehhuda şöyle tarif etmiştir: “Nostalik, Nesh, Tuğra veya Kufe hattıyla camilerin duvarları, kabirler ve emirlerin saray kapısının girişi üzerine yazılan hatlara Ketbiye denilir.” Ketbiye, hat ilimlerinde çok büyük yer edinmiştir. Meşhur hattatlar kendi hüner ve becerilerini cami duvarlarına yaptıkları ketbiyelerle sergililemişlerdir.

TAHTIREVAN

Tahtırevan, deve ve katırların sırtına binmek için vurulan şeye denir. Hadis kaynakları ve maktelerde İmam Seccad (a.s)’ın Tahtırevanı olmayan deveye bindirildiği veya Ehl-i Beyt’in kadın ve çocuk esirlerini Tahtırevanlı develere bindirlidiği nakledilmiştir. Nakledilen bazı hadislere göre Hz. Zeyneb (a.s), İmam Hüseyin (a.s)’ın nurlu başını mızrak üzerinde Kufe şehrinde görünce, başını Tahtırevan’ın ucuna vurmuş, kan başörtüsünün üzerine çıkınca bir hırka isteyerek onu bağlamak istemiştir. “Ey hilal…” diye başlayan şiiri de burada buyurmuştur. [[696]](#footnote-696)

KERBELA

…………………………… …………………………ŞİİR

Kerbela, şehitler efendisinin yattığı yerdir. Allah rızası doğrultusunda Hicri altımış birinci yılın Aşura gününde Adem oğlunun yapmış olduğu en büyük kıyamdır. Onun yankıları bütün cihan ve tarihi kapsamıştır. Onun toprağı kan kokusu, türbeti ilhamlar saçar ve onun fazileti hakkında sayısız rivayetler nakledilmiştir.

İmam Ali (a.s), Sıffın savaşıdan dönüşünde Kerbela’dan geçerken yanında bulunan yarenleri ile birlikte gözü yaşlı bir halde şöyle buyurmuştur: “Burası konaklayacakları yerdir… Burası tarihin daha önce görmediği ve göremeyeceği şehitlerin mekânıdır…”[[697]](#footnote-697) Bundan dolayıdır ki Kerbela şehitliğin, fedakârlığın ve inkilabların sembolü haline gelmiştir. Tarih boyunca bir aşk mabedi misali kalpleri sihirli mıknatısıyla kendine çekmiştir. İran’ın savuma savaşında da, İslam askerleri Kerbela aşkıyla savaş meydanlarını dolduruyorlardı. Baascılarla savaşıp aşk kabesi Kerbela’ya doğru yüz çevirerek şehit oluyorlardı. Çünkü Kerbela hakk ile batılın savaş sembolü haline gelmişti.

………………………….. …………………..ŞİİR

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) Birçok rivayete göre kabri etrafının toprağını Neyneva ve Ğaziriyye ahalisinden altmış bin direheme satın almış daha sonra o toprakları onlara bağışlamış ve onlara kabrine ziyarete gelenlere yardımcı olmalarını ve onları üç gün ağırlamalarını şart koşmuştur.

Evet, Kerbela Fırat nehri kenarında bulunan Irak’ın şehirlerinden biridir. Bu şehir hicri altmış bire kadar çöl idi. İmam Hüseyin (a.s)’ın orada şehit edilmesinden sonra Hz. Ali (a.s) dostlarının ilgi odağı haline gelmiştir. Şehitlerin kubbelerinin inşasından sonra yerleşim yeri haline gelmiş ve bugün Irak’ın ziyaret merkezlerinden biridir. Nüfsu yaklaşık olarak altmış beş bine yakındır. Ancak Muharrem, Sefer ve kış aylarında bu rakam yüz bin üzeridedir.

Kerbela sözcüğünün kelime manası ve kökeninin nereden kaynaklandığına dair çok çeşitli görüşler vardır. Bazı görüşlere göre Kerbela “Kerb” ve “İl” sözcüklerinden alınmıştır. Buna göre Allah’ın haremi anlamı taşır, zira “Kerb” yakınlık manası içerir “İl”inde manası Allah olarak nakledilmiştir. Kerbela mana olarak Allah indinde mukaddes ve değerli olan yer anlamına gelir. Bazılarına göre Kerbela “Kur Babul” sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani Babul’un etrafında bulunan köy ve kasabalarından oluşan bir yerleşim yeri. Burada Kerbela’nın iki nehir arasında bir yerleşim yeri konumu vardır. Bu bölge geçmiş tarihlerede birçok hadise ve uygarlıkların merkezi olmuştur. Bu bölgenin çeşitli nahiyelerinin, birçok adı varmış. Kerbela, Kurbabul, Neyneva, Ğaziriyye, Kerbele, Nevavis, Hir, Tif, Şefiye, Eger, Nehri Elgemi, Emura, Mariye ve… Bu geniş yerleşim bölgesinde ki köy ve kasabaların isimleridir.[[698]](#footnote-698)

İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek kabrinin bulunduğu bu şehrin uzun bir tarihçesi vardır. Çeşitli dönemlerde değişikliklere uğramıştır. Kerbela, köklü ailelerin yerleşim yeri idi. Bu şehir, İlim havzasını, şahsiyetli aileleri, büyük âlimleri ve şairleri kendinde barındırmıştır. Hz. Abbas (a.s)’ın da kabri bu şehirdedir ve İmam Hüseyin (a.s)’ın kabriyle yaklaşık olarak üç yüz elli metre uzaklıktadır. Bu iki haremin arasında ki bu mesafe bugün bir bulvar haline getirilmiştir. Açık bir alana sahip olan bu bulvar iki haremi birbirine bağlamıştır. Son yüzyılda da çeşitli inkilab ve fitnelerin gerçekleştiği bir yerdir. Ancak bunlarla birlikte Kerbela’ya coğrafi ve tarihsel konumundan daha çok, ona insani yüce değerlerinin paylaşıldığı bir yer olarak bakılması gerekir.

KURDUS B. ZUHEYR TEĞLEBİ

Kerbela şehitlerindendir. Kardeşi (Kasıt B. Zuheyr) de Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarında şehit oldu.[[699]](#footnote-699) Onun ismi başka şekillerde de nakledilmiştir.

İMAM HÜSEYİN (A.S) BAĞIŞI ZİRAAT

Daha önceleri Çiftçiler arasında bir gelenek halini alan bu bağış; tarlanın bir kısmının bütün gelerini İmam Hüseyin (a.s) hakkı olarak belirlenirdi ve o kısmın gelirinin hepsi o şehirde bulunan Tekiyyelere, Âl-i Aba’nın beşincisi İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerine harcanmak üzere bağışta bulunulurdu. Bu İmam Hüseyin (a.s) matem merasimleri için bir çeşit vakıf görevini üstlenerek, Tekiyyelerin taziye meclisleri giderlerinde kullanılacak bir halk bütçesi oluşturmuştur. Diğer taraftan çiftçilerin ziraat ve mahsulâtına kendine has başka bir bereket vermiş ve onlar, mahsulâtlarını İmam Hüseyin (a.s) ve Hz. Ebul’fazl (a.s)’ı ortak etmeyi kendilerine için büyük bir şeref olarak görmekteydiler. Bu çeşit bağışlar Peygamber hanedanına karşı kalplerde yer edinmiş sevgi ve muhabbettin bir göstergesidir.

KEB B. CABİR EZDİ

Kerbela da Ömer B. Saad’ın ordusunda bulunan ve Bureyr B. Hezir’i şehit eden kimsedir. Bureyr’in katilini başka bir şahıs olarak da nakletmişlerdir.

ANAHTARCI

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın hareminin idari işlerinden sorumlu kimseye denir. Bu yüce makam daha önceleri Allah’ın evi olan Kâbe’den sorumlu kimseler de denirdi. Peygamber efendimizin büyük babaları Kusey, Abuddar, Abudmenaf, Haşim ve Abdulmuttalib gibi değerli şahsiyetler bu görevi üstlenmişlerdir. Bu makama sahip olmak iftihar, şerafet ve o kavmin siyasi ve toplumsal güçünün göstergesiydi. İmamlar ve özelikle de İmam Hüseyin (a.s)’ın haremine karşı bu makam sürekli olmuş ve bazı aileler bu değerli hizmet kapısıyla meşhur olmuşlardır.

HERGÜN AŞURA

Hergün Aşura heryer Kerbela, şiarı hakk ile batılın bütün zaman ve mekânlarda sürekli karşı karşıya olduğunun göstergesidir. Aşura ve Kerbela bu uzun savaş zincirinin en belirgin örneğidir. Hak ile batıl her zaman birbirlerinin karşısında yer almışlardır. Hür ve özgür insanlar sürekli hakkın savunucusu olmuşlar ve batılın karşısında dikilmişlerdir. Hakk ile batıla karşı duyarsız olmak ise dinsizliğin nişanesidir.

Aşura savaşı zaman ve mekân açısından her ne kadar da az olmuş olsa bile (yarım gün) süreklilik bakımından değerlendirildiğinde zülum ve siteme karşı en uzun süren savaştır. Bununla birlikte herkim Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarında bulunup şahadeti arzularsa, Kerbela savaş meydanı hazır, Aşura davası her zaman kuruludur. İmam Hüseyin (a.s), Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (s.a.a)’in varisi olduğu gibi, Aşuracı cihat ve şahadet âşıkları da onun şahadet çizgisinin varisi ve takipçileridirler. Kerbela bayrağını hiçbir zaman yere bırakmazlar. İşte bu da Şia’nın siyasi boyuttaki özü ve yoludur.

………………………. ………………ŞİİR

Araştırmacı bir yazar şöyle yazıyor: “İmam Hüseyin (a.s) eğer bizim zamanımızda yaşasaydı, şüphesiz Kudus ve Lübnan’ın kuzeyinden ikinci Kerbela kıyamını başlatırdı. Muaviye ve Yezit’e karşı aldığı tutmunu onların düşmanına karşı da alırdı. Müslüman ve Şia olduğunu söyleyenler ve Kudus ve Lübnan için ağlayanlar, gazetelerde, dergilerde ve konuşmalarında Filistin’i savunanlar, sokaklarda kurtuluş için silah kuşananlar öyle bir orduyla onu desteklerdi ki bu ordu birinci Kerbela’da İmam’ın safında yer alıp onu için şehit olanlardan sayı bakımından daha çok olurdu.”[[700]](#footnote-700)

Bu görüş, Kerbela ve Hüseyni kıyamın yalnız masum İmam’a has bir görev olduğunu ve bu kıyamın diğerleri tarafından örnek alınamayacağını iddiaasında bulunanların görüşünü reddetmektedir. İmam Hüseyin (a.s), zalim hükümete karşı neden kıyam ettiğini ve helâlın haram kılındığı, İlahi ahitlerin çiğnendiği ve Peygamber efendimizin sünnetlerinin tersinin yapıldığı Yezit hükümetine karşı kıyamının gerekliliğini buyurduğu hutbesinin sonlarında "Ben, sizler için (alınacak) güzel örneğim” diye buyurmuştur. Bu zaman ve mekânın Kerbela ve Aşura ile ölçülmesi gerekliğinin göstergesidir. Bundan dolayı her yerde bu mektebden ilham alarak zülum ve siteme karşı özgürlük ve izzet için fedakârlıkta bulunmak gerekir.

İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Her gün Aşura, heryer Kerbela, şiarı çok büyük şiardır… Bizim halkımız hergünü Aşura olarak bilmelidir, zülumün karşısında durmalıdırlar ve burası da Kerbela’dır. Kerbela belli bir mekânla ve bazı kişilerle sınırlı değildir. Zira Kerbela’nın rolünü uygulamalıyız. Kerbela hadisesi yetmiş iki kişiyle ve Kerbela toprağı ile sınırladırılamaz. Bütün yeryüzü bu rolü üstlenmelidir.[[701]](#footnote-701)

KUMEYT B. ZEYD ESEDİ

Şia’nın büyük şairlerindendir. Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında söylediği mersiye ve şiirileri meşhurdur. Kufe’li olup “Ebu-l Mustehilli” de künyesidir. Beni Haşim’i sürekli savunanlardan ve şiirleri ile onları övünlerindendi. En meşhur şiiri “Haşimiyat” şiiridir. Onda bulunan özellikler hiçbir şairde yoktu; Beni Esed’in usta konuşmacısı, Şia’nın fakihi, cömert, usta binici, atıcılıkta kendi kavmi içerisinde onun üstüne kimse yoktu. Doğumu hicri altmış, vefatı hicri yüz yirmi altıdır. Bu değerli şair ömrünü Peygamber Ehl-i Beyt’inin faziletlerini açıklayan övücü, düşmanları hakkında ise yerici şiirleri ile geçirmiştir. İmamlar (a.s)’ın çok sevdiği ve özellikle hakkında dua ettiği birsiyidi. Aşura’nın en büyük mersiye okuyanlarından birisi olarak sayılmaktadır. Mimiye kasidesi çok meşhurdur. Doğum yılı İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit olduğu yıldır. İmam Seccad (a.s)’ın duası üzere şahadet ile ömrü şerifi noktalanmıştır. Bir müddet kaçtıktan sonra Mervan’ın hâkim olduğu sırada yakalanıp şehit edilmiştir. Kabri Kufe şehrindeki Beni Esed kabirstanındadır.

İmam Bakır (a.s) onun hakkında şu duayı buyurmuştur: “Biz Ehl-i Beyt’i savunana kadar Ruh-ul Kudus’un desteği üzerinden eksik olmasın”

Yine Teşrik gününde İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna vararak Ehl-i Beyt hakkında şiir okumak için izin istedi. İmam Sadık (a.s) ailesini de topluyarak onlarında duymasını istedi. Kumeyt şiirlerini okudu, orada bulunanlar ağladılar. İmam Sadık Ellerini duaya kaldırarak: “Allah’ım! Kumeyt’in geçmiş ve gelecek, gizli ve açık günahlarını bağışla ve onu razı edinceye kadar bağışta bulun” diye dua etmiştir.[[702]](#footnote-702)

KUNASE

Kufe’de bir mahallenin adıdır. Kufe mescidi ile Sahle mescidi arasında yer almış, daha önceleri Pazar ve alışveriş merkezi idi. İdama mahkûm olanları burada darağacına çekiyorlardı. Hz. Ali (a.s), ordusunu burada düzene sokup Sıffın savaşına koyulmuştu. İmam Hasan (a.s) da babası Hz. Emir- el mümin’in şahadetinden sonra ordusunu burada hazırlamıştı. İbni Ziyad’da ordusunu yine burada hazırlamış, İmam Hüseyin (a.s)’a karşı savaşmak üzere göndermişti.

Müslim B. Akil’in mübarek bedenini bu meydanda dara çektiler. Büyük inkilapcı “Zeyd B. Ali” (a.s)’ın da dört yıl mübarek bedenini orada aslı tutular.[[703]](#footnote-703)

KENANE B. ETİG TEĞLEBİ

Kerbela’nın yaşlı kahraman şehitlerindendir. İlk toplu saldırıda şehit oldu. Kufe’nin kahramanlarından, abidlerinden ve Kuran Kârilerindendi. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela’ya vardığında kendini ona ulaştırdı. Onun ismi Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde de geçmektedir.

KUFE

Irak’ın önemli şehirlerinden birisinin adıdır. Kufe, Ehl-i Beyt dostlarının merkezi konumundaydı ve Hz. Ali (a.s) orayı kendi hükmetinin merkezi olarak seçmişti. Faziletli bir şehirdir ve bu konuda birçok hadis rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s)’ın hadisinde Hz. Ali (a.s)’ın haremi olarak adlandırılmış ve Kuran-ı Kerim’de adı geçen “Tur Sininin” olarak tefsir edilmiştir. Bu şehir Fırat nehrinin batısında yeralmaktadır. Kuruluşu tarihi Ömer B. Hattat’ın hükümeti döneminde Saad B. Ebi Vakkas tarafından Kadisiyye’nin fetihinden sonraya dayanmakta ve daha sonraki yıllarda gelişmiştir. Bundan önce “Kufan” olarak da adlandırılmıştır. Kufe sözcüğünün luğattaki manası toplanmak anlamı taşır zira şehirin mimarı, daire şeklinde olduğundan Kufe olarak adlandırılmıştır. Kufe’nin diğer bir anlamı “Kızıl kum çölü” dür.

Bu şehir Müslümanların Irak topraklarını fethinden sonra askeri hareketlerin idare edildiği bir üst konumudaydı. Buradan doğuya doğru yapılacak askeri faliyetler planlanıyordu ve tarih boyunca siyasi ve nizami açıdan özel bir konumu vardı. Ordu Kufe’si diye de anılmakta idi. Kufe yakınlarında yer alan Kerbela’da çok az bir topluluk suya yakın kesimlerde çiftçilik yapıyorlardı.

İmam Hüseyin (a.s) Yezid’e biat etmeyerek Mekke’ye doğru yola çıktığında, Kufe’nin ileri gelen Şiaları İmam (a.s)’a davet mektupları yazdılar. İmam (a.s) Muslim B. Akil’i elçi olarak Kufe’ye gönderdi. İnkilapcı Kufe’liler Muslim’e biat ettiler, ancak İbni Ziyad’ın gelişiyle ortam tamamen değişti ve İmam (a.s)’ın Kufe’ye gelişini engellediler. Kufe o günlerde farklı kitlelerden oluşan bir kent idi. Hz. Ali (a.s) taraftarı ve evlatlarını seven topluluğun yanı sıra Harici zihniyeti taşıyan insanları da kendinde barındırmaktaydı ve bir kısım da Beni Ümeyye taraftarı idiler. Kufe toplumu fırsatçı, zulme boyun eğen, çabuk kandırılan, söylentiler doğrultusunda hareket eden bir yapıya sahipti. Eşes B. Kays, Emr B. Haris, Şebes B. Rebi gibi Şehrin zenginleri de İbni Ziyad’ın sağ kolu olmuşlardı. Yeni kurulan bu şehir farklı kitle ve düşünce yapılarına sahip olduğundan her zaman siyasi dalgalanmaların olduğu kararlı ve istikrarlı bir gidişatın olmadığı bir yer olmuştu. Kabilecilik ve taassubunun hâkim olduğu Kufe’de İbni Ziyad, Kabil’e ve Aşiret reislerini sultası altına alarak Kufe’ye rahatça hükmetmekteydi. Buyüzden o kadar davet ve biatın bir faydası olmadı ve binlerce biatçı el, İbni Ziyad’ın estirdiği tufan karşısında dağılıp gitti ve İmam (a.s) yalnız kaldı.

Kerbela hadisesi bu şehrin yakınlarında gerçekleşti ve Aşura günü İmam Hüseyin (a.s)’a karşı savaşan Yezidi ordunun genelini Kufe’liler oluşturmuştu. Aşura’dan sonra da Ehl-i Beyt esirleri bu şehre getirildiler ve Hz. Zeynep (s.a) orada öyle bir hutbe okudu ki Kufe’lilerin bayramı yasa dönüştü. Süleyman B. Serd komutasında ki Tevvabbin kıyamı ve yine Muhtar’ın kıyamı Kufe’den başlamıştır. Kufe halkı Hz. Ali (a.s) saflarında Cemel ve Sıffın savaşlarına katıldıklara gibi sürekli Emeviler aleyhine yapılan hareketleri de desteklemişlerdir. Bu şehir İslam tarihi boyunca her zaman siyasi dalgalanma, inkilap ve fitnelere zemine olmuştur. Hicr B. Edi mümin ashabı ile Kufe’de kıyam etti ve şehit edildi. Amr B. Humgi Hezai, Kufe’de şehit oldu. Meysemi Temmar İbni Ziyad’ın emriyle Kufe’de darağacına çekildi. Hz. Ali (a.s)’ın halis Şia’larından olan Ruşeyd Heceri de Kufe’de şahadete ulaştı. Hz. Ali (a.s)’ın Kamber, Kumeyl, Said B. Cebir ve… gibi ashab ve dostlarını “Heccac B. Yusufi Segefi” Kufe’de katliam etmiştir. Zeyd B. Ali B. Hüseyin (a.s) bu şehirden kıyamını başlatmış ve şahadeti bu şehrin “Kunase” mahallesinde olmuştur. Hicri ikinci asrın ortalarında Tebatebai seyyitlerin kıyamı, Me’mun zamanında Ebi Süreyya’nın kıyamı, Germtiyanların ayaklanmaları ve… bütün bunların hepsi bu şehirde gerçekleşmiştir. Kumeyl, Hebab B. Ertte, Ehnef B. Kays, Sehl B. Henifi Ensari gibi birçok büyük şahsiyetlerin mezarları bu şehirdedir.

“Kufe Mescidi” yeryüzünde bulunan en büyük ve mukaddes mescitlerden birisidir. Rivayetlere binaen Kufe mescidi Hz. Âdem ve Nuh (a.s)’ın evi, Hz. İbrahim (a.s) ile Hz. Mehdi (a.s)’ın mihrabı, Hz. Musa (a.s)’ın asasının yeri, yaktin ağacı ve Hz. Süleyman (a.s)’ın yüzüğünün bulunduğu yer, Hz. Nuh (a.s)’ın gemisinin hareket ettiği ve Enbiya, Peygamber ve Vasilerin kabirlerinin olduğu yerdir. Kufe mescidinde Hz. Ali (a.s)’ın ilahi hükümleri verdiği “Deketu-l geza” denilen muhakeme vardır. İmam Sadık onun hakkında “Kufe, bizi seven ve bizim de onu sevdiğimiz türbettir, Allah’ım! Ona kötülük kastı olanları kendi bela okunla vur, ona düşman olanlara düşman ol”[[704]](#footnote-704) diye buyurmuştur.

KUFELİLER

Kufeliler, tarihte vefasızlıkları ile meşhur olmuşlardır. Onların bu durumu öyle bir durum almıştır ki “El-Kufi la yufi” deyimi “Kufe’li vefa etmez” haklarında söylenmiştir. Fakat Kufe’nin Muslim B. Akil döneminde İbni Ziyad’ın başa geçmesiyle şehirde uyguladığı sıkıyönetim ve halka karşı sergilediği sert tavırları ve… Göz ardı edilecek bir durum değildir. Bunlar Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın dostlarının şehirden çıkıp Kerbela’da ona yardım etmelerine engel oldu. Fakat hangi sebeplerden dolayı olursa olsun Kufe halkı İslam tarihinde vefadarlık konusunda güzel hatıralar bırakmamıştır.

Kufe halkının ahlaki özelliklerinden bazıları şöyle sıralanmıştır; davranış ve tutumlarında farklılık, hilelik, valilere karşı itaatsizlik, fırsatcılık, kötü ahlak, yersiz arzular, söylentilere kulak asma, farklı kabilelerden olup kabile taassupculuğu yapmaları. İşte bunlar İmam Ali (a.s)’ın kalbinin derinden yaralanmasına, İmam Hasan (a.s)’ın yalnız bırakılmasına, Muslim B. Akil’in bu şehirde mazlum ve garib bir halde şehit edilmesine ve şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe ordusu eliyle Kufe yakınlarındaki Kerbela’da muhasere altında susuz şehit edilmesinin sebepleridir. Burada şunuda unutmamak gerekir ki bu şehrin sakinleri farklı kabilelerden oluşmaktaydı. Bir kısmı Yemen göçmeni “Gezae, Ğessan, Becile, Hes’am, Kinde, Hazremut, İzd, Midhec, Himyer, Hemdan ve Neğe” gibi kabilelerdendi. Bunlar Sa’ad B. Ebi Vakkas’ın şehri oluşturduğu ilk günlerde buraya yerleşmiş ve güç sahibi olmuşlardı. Başka bir kesim Fars kabileleridi. Onlarda halk arasında farklı görüşlerin oluşumunda etkin rol oynamışlardır. Diğer taraftan Emevi hâkimleri, sürekli bu şehri kontrol altında tutarak halkı Beni Ümeyye hükmetinin savunucuları olmaları yolunda zorlayarak kendi saltanatlarının temellerini sağlamlaştırmak istiyorlardı.

Kufe’de Şiaların sayısı fazla olmasına rağmen onlar Allah yolunda canlarını feda etmekten ve Ehl-i Beyt’e amelden daha çok sözde yardımcı olmaya çalıştılar. Her ne kadar Emevi hâkimlerin İmam Hüseyin (a.s)’a yardım edilmesi hususunda çıkardıkları zorluklar göz ardı edilecek bir durum olmasada, Kufe’lilerin göstermiş oldukları duyarsız tutumları Kerbela hadisesinin olşumunda önemli rol oynamıştır. Öyle bir duruma gelmişlerdi ki İmam ve yarenlerinin kılıçtan geçirildiğini gözleriyle görmelerine rağmen “Allah’ım sen Peygamber’in torununa yardım et!” diyerek ağlıyorlardı. Onlardan biri şöyle haykırıyordu: “Dua edeceğinize neden ona yardıma koşmuyorsunuz?!”.

KA HA YA AYN SAD (MERYEM SURESİ /1.AYET)

Bazı surelerin başında yer alan “Mukatte Harfleri”dendir. Bazı Müfessirlere göre Ehl-i Beyt (a.s)’ın da haberdar olduğu bu ilim bazı hadise ve olayları sırlı bir şekilde açıklamıştır. Bazı tefsirlere göre bu surenin başında yer alan harfler Kerbela hadisesine işarettir. Rivayetlerde şöyle geçer: “Hz. Zekeriyya (a.s) Âl-i Aba’nın beş ismini Hz. Cebrail’den öğrendiğinde, İmam Hüseyin (a.s)’ın adına gelince hüzünleniyor ve gözünden yaşlar akıyordu ancak diğer isimlere gelince hüznü gidiyordu. Bunun sırrını yüce Allah’tan sorduğunda, Allah Tebarke ve Teâlâ “Ka Ha Ya Ayn Sad” harfleri ile onun hadisesini bildirdi. Buna göre “Kaf” Kerbela’nın ismine, “Ha” Ehl-i Beyt’in öldürülmesine, “Ya” İmam Hüseyin (a.s)’ın zalim katili Yezid’e, “Ayn” İmam Hüseyin (a.s)’ın susuzluğuna ve “Sad” onun sabrına işaret etmektedir. Hz. Zekeriyya bu musibete üç gün ağladı ve Yüce Allah’tan ona bir oğul vermesini ve onun sevgi ve muhabbeti üzere bir imtihana tabi tutulmasını istedi. Hz. Muhammed (s.a.a)’ın oğul yasına büründüğü gibi kendisinin de oğul acısını tatmasını diledi. Yüce Allah ona Hz. Yahya’yı bağışladı. Hz. Yahya (a.s) da İmam Hüseyin (a.s) gibi altı aylık dünyaya geldi. Hz. Yahya (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) arasında birçok benzerlik vardır; Her ikisininde başı mazlumane kesildi ve her ikisininde başı tepsi içerisinde kendi zamanının zalim hâkimine sunuldu.

AĞLAMAK

“Ağlar göz, Allah’ın bir inayetidir” İmam Hüseyin (a.s)’a ağlamanın çok büyük sevabı vardır. Melekler, Peygamberler, yer ve gökler ve bütün hayvanlar İmam Hüseyin’in mateminde ağlamıştır. Gözyaşı dökmek Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin’e kalpten bağlı olmanın bir nişanesidir. Gözyaşı, kalbi sakinleştirip, Ruhun ıstırabını dinirir. Masum İmamlarla bir bütün olmayı sağlar ki Ehl-i Beyt’e olan muhabbetin neticesidir. Şia’nın alemeti Onların sevinçli günlerinde mutlu olup, üzüntülü günlerinde de üzüntülü olmaktır. İmam Hüseyin (a.s)’ın sevgisi bir kalpte olursa ister istemez onun mazlumuyetine ağlıyacaktır da. Evet, ağlamak kalpteki aşkın nişanesidir.

……………… ……………………………ŞİİR

Kerbela şehitlerinin mateminde ağlamak, Aşura ve şahadet mektebi ile yeniden biatlaşmak, düşünce ve ruhun bu ideolojiden ilham alması demektir. Gözyaşı, İmam Hüseyin (a.s) ile yeniden biatlaşmanın göstergesidir. Masum İmamlar, İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın mateminde ağlamayı ve gözyaşının kalpteki sevginin bir göstergesi olduğunu buyurmuşlardır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Ehl-i Beyt’in anılmasından dolayı gözleri yaşaran hatta öyle ki bir sineğin kanatı kadar bile olsa Allah’u Teâlâ onun günahlarını denizlerin köpüğü kadarda olsa bağışlar.”[[705]](#footnote-705)

…………………… …………………………..ŞİİR

Masum İmamların (a.s) hadislerinde İmam Hüseyin (a.s)’a ağlanılması gerekliliği vurgulanmıştır. İmam Rıza (a.s), Reyyan B. Şebib’e uzun bir hadisin devamında şöyle buyurmuştur: “Ey Şebib’in oğlu! Eğer bir şeye ağlamak istersen Hüseyin B. Ali B. Ebi Talib’e ağala zira o, koyunun kesildiği gibi kesildi.”[[706]](#footnote-706) Yine diğer bir hadiste şöye buyurmuştur: “Muharrem ayında savaş yapılması, cahiliye döneminin halkı tarafından da benimsenmezdi, ancak bu ayda düşmanlar bizim kanımızı haksız yere döküp, saygınlığımızı çiğnediler ve çocuk ve kadınlarımızı esir alıp onların çadırlarını ateşe verip yağmaladılar ve bize karşı Peygamber (s.a.a)’in hatrını hiç gözetmediler. Hüseyin’in günü (Aşura), gözyaşlarımızı sel, kirpiklerimiz yara haline çevirmiştir ve bize Kerbela toprağından zorluk ve musibet miras kaldı. Öyleyse her ağlayan Hüseyin’e ağlamalıdır ve ona ağlamak günahların bağışlanmasına neden olur herne kadar büyük olsa bile.”[[707]](#footnote-707)

İmam Hüseyin (a.s)’ın kendisi de şöyle buyurmuştur: “Ben gözyaşı şehidiyim, Mümin Beni her hatırladığında ağlar.” [[708]](#footnote-708) İmam Zeynelabidin (a.s) İmam Hüseyin (a.s) için yirmi yıl ağladı ve herdefasında önüne yemek geldiğinde ağlardı.[[709]](#footnote-709) İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin (a.s)’a ağlayıp sızlanmak dışında Her türlü sızlanıp ağlamak mekruhtur.”[[710]](#footnote-710)

Hem ağlamak, hem ağlatmak ve hemde ağlar görünmek güzel olup sevabı vardır. İmam Hüseyin (a.s)’a ağlamanın fazileti hakkında rivayet edilen hadisler ve gözyaşının Cehennem ateşini söndürdüğünü ve yine Kerbela şehitlerinin yasında mahzun olmanın Cehennem ateşine karşı bir kalkan olduğu şüphesiz doğrudur ancak insanın bu günah ve hataları o ilahi feyizin önüne geçecek kadar olmamalıdır. Ehl-i Beyt ve şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’a düşünce ve amel boyutunda bağlılık ve sevgi nişanesi olan gözyaşı, hiç kuşkusuz insanı günahlardan alıkoyacak zemineyi oluşturmalıdır. Şehit Mutahharri şöyle beyan etmektedir: “Şehide ağlamak, onun matem merasimlerine katılmak, onun düşüncelerini sürdürmek ve sevindiklerini sevmek anlamı taşır… İmam Hüseyin (a.s) o yüce şahsiyetinden dolayı, o kahramanca şahadetinden dolayıdır ki milyonlarca insanın kalbine sahiplenmiştir. Eğer hocalarımız insanları İmam Hüseyin (a.s)’ın o yüce hareketine yönledirebilirlerse, bütün dünya islah ve kurtuluşa erecektir.”[[711]](#footnote-711) Evet, Aşura ve İmam Hüseyin (a.s)’ın matem merasimlerini ayakta tutmak ve Kerbela kültürünü sürdürmek ağlamanın felsefesidir. Günaha düçar olup daha sonra birkaç damla gözyaşı dökmek ile günahların bağışlanması, ağlamanın hedefi değildir. Böyle bir durumda o kirli ve pas tutmuş kalp İmam (a.s)’ın musibetlerine ağlama kabiliyetini kendinde bulabilir mi malum değildir.

Aşura kültüründe ağlamak, sürekli zalimlere karşı itiraz sesinin yükseldiği ve keskin bir kılıç görevi ifade etmiştir. Gözyaşı, kalbin lisanı Ağlamak, o asırın mazlumlarının feryadı olmuştur. Ağlama mesajı, şehit kanını korumak demektir. İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Hangi Mektep’in sinezeleri, ağlayanları ve başına vuranları olmaz ise korunamaz…”[[712]](#footnote-712) Yine “Şehide ağlamak o kıyamı canlı tutup korumaktır.”[[713]](#footnote-713) İmam Hüseyin (a.s)’ın Kıyamı hakkında “İmam Hüseyin (a.s)’ın matemine ağlamak, o kıyamı canlı tutup az bir topluluğun büyük bir imparatorluğun karşısında duruması manası taşır… Onlar bu ağlamalardan korkuyorlardı, çünkü ağlamak, mazluma ağlamaktır ki zalime karşı dur feryadı çeker”[[714]](#footnote-714) Buyurmuştur.

…………………… ………………………….ŞİİR

Ağlamak, sevgi ve aşktan ilham almış ve kaynağı Allah’u Teâlâ’nın İmam Hüseyin (a.s)’ın sevgisini kalplere bırakmasındandır. Peygamber efendimiz (s.a.a)’in bu konu üzerine buyurduğu: “Şüphesiz Hüseyin’in öldürülmesinde Müminlerin kalplerinde bir ateş vardır ki hiçbir zaman soğumaz.”[[715]](#footnote-715)

……………………. ………………………ŞİİR

Günümüzde de ağlamak bizim ile İmam Hüseyin (a.s) arasındaki bağ olmuş, şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın muhabbet ve sevgi sofrasına oturmuş, onun mektebinde terbiyet olanlardanız. İşte bundan dolayıdır ki bu sevgi ve aşk annelerimizin pak sütü ile canımıza girmiş bu can çıkıncaya kadar da devam edecektir.

KESİK BOĞAZ

………………… ………………………ŞİİR

İmam Hüseyin (a.s)’ı şehit ettikten sonra başını bedeninden ayırdılar. Peygamber efendimiz (s.a.a)’in öptüğü boğazı hançer ile kestiler. Bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s)‘a “Zebih” yani kesik lakabı verilmiştir. Yine Hz. Zeyneb (s.a.)’dan “ boğazlanmış baş” tabiri nakedilmiştir. Bazı tarih kitaplarında Hz. Zeyneb (s.a)’nın kardeşinin mübarek bendeninden vedalaşmak istediği zaman onu kucaklayıp o kesik boğazdan öptüğü nakledilmiştir.[[716]](#footnote-716)

………………… …………………………ŞİİR

SIRLAR HAZİNESİ

…………………………….………………………..ŞİİR

Sırlar hazinesi adlı kitap yukarıda zikredilen şiir ile başlar. Emman Samani’nin (1322) Menzume şeklinde yazdığı bu kitabı irfani şiirler içermektedir. İmam Hüseyin (a.s)’ın matemi hakkında yazılan ve Farsça mersiye ve eserler arasında seçkin bir konuma sahiptir. Kerbela ve onun kahramanlarını irfani bir tarzda kaleme almıştır. Bu kitap defalarca farklı şekillerde basılmıştır.

IRAK BUĞDAYI

Veya Rey buğdayı. Ömer Saa’d (Kufe ordusunun komutanı), İmam Hüseyin (a.s)’ın defalarca elini Peygamber evladı kanı dökmekten uzak tut diye uyarmalarına rağmen dinlemeyerek çeşitli bahaneler öne sürüyordu; Bana Rey şehrinin hakimliği vaadinde bulunulmuştur. İmam Hüseyin (a.s) onun bu inatçılğı karşısında ona: “Umarım benim ölümümden sonra Irak buğdayından çok az bir miktar dışında yiyemiyesin” diye nifrini etmiştir. Ömer Saa’d alaylı bir şekilde “Bize arpa yeterlidir” diye cevap verdi. İmam Hüseyin (a.s)’ın nifrini üzere Ömer-i Saa’d Rey hükümetine bile erişemeden Muhtar tarafından öldürüldü. Bazı kaynaklarda Aşura hadisesinden yıllara önce Ömer-i Saa’d’ın İmam Hüseyin (a.s)’a şöyle dediği nakledilmiştir: “Bazı akılsızlar benim seni öldüreceğimi söylüyorlar” İmam (a.s): “Onlar akılsız değildirler aksine sabırlı ve halim kimselerdirler. Ancak sevindirici olan benden sonra Irak buğdayından çok az bir miktar dışında yiyemeyeceğindir” diye buyurdular. Bu İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela hadisesi hakkında buyurduğu haberlerdendir.

ÖLÜM ÇUKURU

Burası İmam Hüseyin (a.s)’ın savaşın son anlarında atından yere düştüğü yerdir ve daha sonra Şimr veya Senan atından inerek İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını burada bedeninden ayırdı. Burası Kerbela çölünde diğer yerlere göre daha aşağıda yer alıyordu. İmam Hüseyin (a.s)’ın kanı Kerbela çölüne burada döküldü ve katligah olarak anılmaya başladı. Günümüzde şahadet mahalli İmam Hüseyin (a.s)’ın türbesinin dışında bodrum bir yerde yeralmaktadır. Yarım metre yükseklikte mermer bir taş kabir mahiyetinde orada bulunmaktadır. Kapısının sürekli kapalı tutulduğu bu yer bazen belirli kişilerin ziyareti için açılır. Yine türbenin girişinde dar bir salondan geçerek bu katligaha ulaşmak mümkündür ve duvara dayalı küçük bir türbesi vardır.

KÜPE

İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra Ömer Sa’ad’ın askerleri çadırlara saldırarak ateşe verdiler ve içeride bulunan çocuk ve kadınların üzerindeki küpe ve halhalları yağmalamaya başladılar.[[717]](#footnote-717) İmam Hüseyin (a.s)’ın kızı Fatıma Suğra, babasının şahadetinden sonra Ömer Sa’ad’ın ordusundan birisinin mızrakla çadırların önünde durduğu sırada kendisine vurarak yere düşürdüğünü ve küpeleri kulağınıdan çekip kulağını parçaladığını rivayet etmiştir.[[718]](#footnote-718) İmam Hüseyin (a.s)’ın kızkardeşi Hz. Ümmü Külsüm hakkında da böyle bir rivayet nakedilmiştir.

KUNDAK

İmam Hüseyin (a.s)’ın altı aylık yavrusunun Kerbela çölünde zalim Yezit tarafından şehit edilişinin sembolu kundaktır. Mersiye ve ağıtlarda boş kundak bulundurulur ve böylece Ali Asker’in mazlumane şahadeti Aşura günü anılır.

ÖLÜM SAADETTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR

Aşura derslerinden biri hiç şüphesiz şahadeti yolunu seçmek ve zalimlerle zilletle yaşamaktansa izzetle ölüme koşmaktır. Böyle bir ölüm ebedi bir yaşantı, zalimlerle yaşamak ise yaşanan ölü hayat demektir. İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günü kendi ashabına buyurduğu ve damardaki kanları coşturan bu hutbesi şöyle başlar: “Şüphesiz dünya değişip tanınmaz bir hâl aldı…” İmam Hüseyin (a.s) hutbesinin devamında şöyle buyurmaktadır: “Acaba hakka amel edilmediğini ve batıldan da sakındırılmadığını görmezmisiniz, Mümin Allah’ın mülakatını istemelidir ve ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamağı ise zillet (olarak) görmekteyim”[[719]](#footnote-719)

…………………… …………………………ŞİİR

Yukarıda şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın yüce kelamından zikredilen bu bölüm insana şerefli ve izzetli bir yaşamı öğretmektedir. Bu yüce öğretilerin dışında insan, sırf “canlı kalmak” için hertürlü zulm ve siteme boyun eğecektir. Aşura eğer özgürlük mektebi sembolünü taşıyorsa bu öğretiler doğrultusundadır.

YA EBA EBDİLLAH HİÇ BİR GÜN SENİN GÜNÜN (AŞURA) GİBİ OLAMAZ

Ya Eba Ebdillah hiçbir gün senin günün (Aşura) gibi değildir. Bu sözler İmam Zeynelabidin (a.s)’ın kelamının içeriğiden alınmıştır. Bir gün İmam Zeynelabidin (a.s) Hz. Abbas (a.s)’ın oğluna baktı ve ağladı. İmam (a.s) Uhut savaşına zikredip Hz. Hamza (a.s) için gözyaşı döktü, Mute savaşını zikredip Hz. Cafer B. Ebi Talib için gözyaşı döktüler ve daha sonra şöyle buyurdular: “Hiçbir gün senin günün gibi değil Hüseyin, kendini bu ümmetten sanan otuz bin kişi onun aleyhinde toplandılar ve onun mübarek kanını dökmekle Allah’a yakınlaşacaklarını zannediyorlardı, o ise Allah’ı hatırlatıyordu onlara, onun vaazlarını dinlemediler ve onu zulm, sitem ve düşmanlık üzere şehit ettiler…”[[720]](#footnote-720) Allah “Abbas’a” rahmet eylesin. Fedakârlıkta bulundu, sınav verdi ve kendi canını kardeşine feda etti…”[[721]](#footnote-721) İmam Ali ve İmam Hasan (a.s) şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Senin günün gibi hiçbir gün yoktur Ya Eba ebdillah!”[[722]](#footnote-722) Ehl-i Beyt’in bütün musibetleri ağır ve hüzünlendiricidir ancak Kerbela’da olanlar bütün acıların en ağırı, musibetlerin en şiddetlisi ve hiçbir hadise Kerbela gibi değildir. İmamlar ve şehitler arasında İmam Hüseyin (a.s) ve çocuklarının mazlumiyetine varacak şahadet görülmemiştir. Yukarıda zikredilen (Senin günün gibi hiçbir gün yoktur Ya Eba Ebdillah) musibete uğrayanlar tarafından hatırlanarak kendi acılarına bir teselli olmaktadır. Ehl-i Beyt (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadırlar; herne zaman bir hüzün ve dert sizlere yüz çevirse Aşura ve Ehl-i Beyt’in musibetlerini anın, böylece o dertler sizin için kolay ve tahammülü de rahat olur. Ehl-i Beyt’in musibetlerini okuyan mersiyeciler, sözlerinin sonunda bu hadisi şerife değinerek Kerbela olayını ve onun sonsuz acılarını açarak diğer bütün dertlerin Kerbela hadisesi yanında naciz ve tahammülünün kolay olduğunu beyan ederler.

HAŞİMOĞULLLARI SALTANATLA OYNADILAR

Bu yukarıda zikredilen sözler Yezid’in Peygamber efendimiz (s.a.a)’e karşı içerisinde beslediği kin ve batınında sakladığı küfrün nişanesidir. İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra Yezit, Ehl-i Beyt esirlerinin Şam’a getirildiğinde gurur ve kibirle bir halde şiir okudu ve Bedir savaşında ölen Kâfir dedelerinin de bu sahneleri görmelerini ve onların intikamını Beni Haşim’den nasıl aldığını görmelerini şu şekilde istemiştir: “:Bedir’de ölen büyüklerim keşke bunları görseydi”

Beni Haşim saltanatla oynadı

Ne bir haber ne de vahy nazil olmuştur.[[723]](#footnote-723)

Bu şiir “İbni Zeberi”ye aittir. Ancak Yezid’in böyle bir durumda bu şiiri okuması onunda bu inanca sahip olduğunun göstergesidir. Bundan dolayıdır ki Hz. Zeyneb (s.a) bu inançsızca okunan şiirin ardısıra hutbesine şu ayeti kerime ile başlamıştır: “***Sonra, Allah’ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay ettikleri için, o kötülük edenlerin sonları çok kötü oldu***.”[[724]](#footnote-724) Hz. Zeyneb (s.a) daha sonra şu ayeti okumuşlardır: “***Kâfirler sanmasınlar ki, kendilerine süre vermemiz, onlar için hayırlıdır. Biz, onlara sadece günahlarını arttırmaları için süre veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” [[725]](#footnote-725)*** O yüce hanımlar efendisi Hz. Zeyneb (s.a) hutbesinin başlangıcından sonuna kadar Yezid’in İslam hükümlerinden ve İslam dininden çıktığını ve dine karşı inancının olmadığını, fasık ve kâfir biri olduğunu orada bulunan bütün topluluk önününde ortaya koymuştur. Kerbela, özü itibariyle Emevilerin içlerinde sakladıkları küfrü ortaya koydukları ve yüzlerindeki sahte İslam maskelerinin indiği bir hadisedir ki bu bütün insanlar ve tarih için aşikâr olmuştur. Bu da Aşura’nın en büyük meyvelerinden biridir.

YEZİD’E LANET

Şialar su içtiği zaman susuz şehit edilen İmam Hüseyin (a.s)’a selam ve onun düşmanı ve katili olan Yezid’e de lanet ve nifrin ederler. “Lanet”, Allah rahmetinden uzak manasındadır. Araplar, herne zaman birinin isyankâr olduğunu görseler kendilerine de onun kötü günahları bulaşması diye onu kendilerinden uzaklaştırırlardı.[[726]](#footnote-726)

Davud Rikki’den şöyle rivayet edilmiştir, İmam Sadık (a.s) su istedi ve içti daha sonra gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: “Herkim su içirken İmam Hüseyin (a.s)’ı anar ve onun katiline lanet okursa, Allah ona yüz bin sevab verir ve yüz bin günahını bağışlar…”[[727]](#footnote-727) Bu halk arasında bir sünnet haline gelmiştir ve su çeşmelerinin başlarına şu yazılar işlenilmiştir: “Su iç, Hakkın lanetini Yezid’e eyle”. Yezid’e, İbni Ziyad’a, Şimr’e ve diğer savaş zeminesini hazırlayanlar için birçok ziyaretnamede lanet edilmiştir. Aşura ve Varis Ziyaretnamelerinde bu tabirler şöyle geçmektedir: “Allah’ım! Beşinci olarak da Yezid’e lanet et. Kıyamet gününe kadar Ubeydullah İbni Ziyad’a İbni Mercane’ye, Ömer İbni Sa’d’a, Şimr’e, Ebusüfyan oğullarına, Ziyad oğullarına ve Mervan oğullarına lanet eyle.”[[728]](#footnote-728)

LANET VE BERAET

İslam, Tevella ve Teberra üzeredir. Ziyaretnamelerde Peygamber efendimizin itreti sevgi, selam ve rahmetle anılmaktadır ve Allah düşmanları zalimler hakkında da lanet ve nifrin edilmiştir. Peygamber efendimizin ailesine sevgiden dolayı, onların düşmanları olan canilere karşısında sesiz kalmamak gerekir ve Aşura terbiyesi ile yoğrulmuş bir Şia’nın vazifesi de Allah düşmanlarına karşı içinde kin ve düşmanlık beslemesidir ve Kuran-ı Kerim’in lanet ettiği kimseleri lanetlemesidir. Lanet, mel’un kimselere karşı nefretin son haddi demektir.

Ehl-i Beyt ve şehitlerin ziyaretnamelerinde zikredilen lanet ve nifrinlerin sebepleri; yapılan çirkinlikler, fesatlar, tahrifler, zulümler, başkaldırmalar, hak karşısında durmalar ve İlahi önderlerin itaatini kabul etmemeleri olarak gösterilmiştir. Onlara lanet etmek, tarih boyunca ve herzaman o yolda gidenlerin karşısında durmak anlamındadır.

Kerbela hadisesinde, bazıları savaşa katılmakla, bazıları bu olaya razı olmakla, sessizlikle, saygısızlıkta bulunarak ve savaş zeminesini hazırlamakla pay almışlardır. Bu saydıklarımız ve İmam (a.s)’ın yardım nidasını duyarak cevap vermeyenlerin hepsi mel’un kimselerdir. Ehl-i Beyt’e karşı yapılan zulmlerin temelini atanlar, Ehl-i Beyt’i asıl bulundukları makamından indirenler, Ehl-i Beyt ile savaşanlar, onlara karşı savaş zeminesi hazırlayanlar, onların katilerini savunanlar, lanetlenmişlerdir. Başka bir ziyaretnamede lanet, Ehl-i Beyt’e zulmedenlere, o zalimlerin ruhlarına, topraklarına ve kabirlerine edilmiştir.

İmam Hüseyin (a.s)’ı sevmek ve onun düşmanlardan uzak durmak Allah’a, Resulü’ne, Emir-el Mümin’e, Fatıma’ya, Hasan’a ve Hüseyin (a.s)’a yaklaşmak manasındadır. Aşura ziyaretnamesinde şöyle geçmektedir: “Ya Eba Ebdillah! Senin sevgin ve muhabetin ile ve size karşı zulmün temellerini atanlardan ve bunu sağlamlaştıranlardan, size ve Şialarınıza zulüm ve sitem etmede bu temeli izleyenlerden uzaklaşarak Allah’a, Resulü’ne, Emir-ul Müminin’e, Fatıma’ya, Hasan’a ve sana yaklaşıyorum.”[[729]](#footnote-729)

LEHFAN (HÜZÜNLÜ)

Hüzünlü, gamlı, zulme uğramış ve mazlum anlamındadır. Lehfan İmam Hüseyin (a.s)’ın lakablarından biridir. İmam Bakır (a.s) bir hadisi şerifde İmam Hüseyin (a.s) hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Kerbela sahibi Hüseyin öldürüldü…Hüzünlü ve mazlum bir halde”

LUHUF

“El-Luhuf Ela Getlel Tufuf” Kerbela şehitlerine ah çekip ağlamak manası içerir. Kerbela şehitleri hakkında yazılmış maktel kitabıdır. Seyyid İbni Tavus’un (589-664 h.k) meşhur kitaplarındandır. Bu kitap çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

LEYLA

Leyla, Ebu Hamza Sakafi’nin kızıdır. Kendi zamanın değerli şahsiyetlerindendi. İmam Hüseyin (a.s)’ın hanımı, Hz. Ali Akber (a.s)’ın annesidir. Günümüzde meşhur olanın aksine Hz. Leyla (s.a)’ın adı muteber kaynak kitapları ve maktelerde Kerbela, Kufe veya Şam’da gerçekleşen olaylarda adı zikredilmemiştir.[[730]](#footnote-730)

MATEM

Yas, musibet ve ağıt anlamı içermektedir. Matem, sözcük anlamı itibari ile bay ve bayanların hayır ve yas merasimlerinde toplandığı yere denir. [[731]](#footnote-731) İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen yas merasimlerine de matem deniliyor. Yas tutulan yere Ezahane, matemsaray ve matemkede de deniliyor. Yas merasimi düzenlemeğe, matem tutmak veya mateme durmak da denilmiştir. İslam adabında hayatını kaybeden için yas merasimi düzenlemek ve ziyaretçiler için yemek ikram etmek geleneği vardır.[[732]](#footnote-732) Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) hakkında birçok rivayet Melekût âleminde onun için matem tutulduğunu beyan etmektedir. Bir ziyarette şöyle geçmektedir: “En yüce makamlarda senin için matem tutuldu”. Ehl-i Beyt esirleri Şam şehrinde Yezid’in sarayına getirildiğinde Emevi oğulları bile Kerbela şehitleri için matem merasimi düzenlemişlerdir.[[733]](#footnote-733) Ümmü Seleme de İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetini haber aldığında bir şişede bulunan toprağın kana dönüştüğü günü matem ve yas günü olarak açıklamış ve onun için nuhe okutmuştur.[[734]](#footnote-734) İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet olunmuştur: “İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra hanımı, matem meclisi düzenledi ve bir kadını onu gözyaşına boğması için görevlendirirdi.” ”[[735]](#footnote-735) Tarihin en büyük matem meclisi hiç şüphesiz Kerbela hadisesidir ki hiçbir zaman onun heycanı ve acısı kalplerde dinmeyecek.

……………………… …………………………….ŞİİR

Aşura, Şia için ağlama mevsimi ve İmam Hüseyin (a.s)’ın matem merasimlerinde oturup yas tutma haline dönüşmüştür. Bu matem meclislerini canlı tutup yaşatmak, Aşura’yı gerçekleştiren yiğitlerin hatıralardan silinmemesine neden olmuştur. Aşura, Ehl-i Beyt dostları için dert ve keder, onların muhalifleri için ise bayram günüdür. Irak ve Şam Ehli bu iki geleneğe sahiptirler. Seyyid Razi şiirlerinin birisinde Irak halkının yasa boğulduğu günü Şamlılar için bayram olduğunu dile getirmiştir.[[736]](#footnote-736)

İmam Seccad (a.s) da bir şiirinde Aşura’dan sonra çekilen zorluk ve sıkıntıları açıkladığında bu konu hakkında şu mısraları buyurmuştur: “Bu halk bayramlarına seviniyorlar Oysa bizim bayramımız matemimizdi”[[737]](#footnote-737)

Bu şiirin içeriği İmam (a.s) tarafından nakedilen şu meşhur hadisinin özüdür: “Beni Ümmeyye bizim için bayram bırakmadı.”

MARİYE BİNTİ ESET

Mariye, sözlük anlamı itibari ile bedenin parlak beyazlığı anlamı içermektedir. Sad’ın kızı olan Mariye, Basra’ın cesur Şialarından biri idi. Onun evi Basra şehrinde Şiaların toplanma merkezlerinden birisiydi. Ehl-i Beyt (a.s)’ın öğreti ve faziletleri oradan halka ulaşıyordu. Kerbela kıyamında bu eve gidip gelenlerin bir kısmı İmam Hüseyin (a.s)’a yardım amacıyla Kufe’ye gittiler.[[738]](#footnote-738)

MALİK B. DUVAN

Kerbela şehitlerindendir. Savaş meydanına giderken şöyle recez okuyordu:

……………………………………………RECEZ

MALİK B. ABDULLAH CABİRİ

Kerbela şehitlerindendir. O ve kardeşi Seyf B. Haris B. Seri, Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’a katıldılar ve Aşura günü Kufe ordusunun çadırlara yaklaştığı sırada savaş izni alarak meydana çıkarak savaştılar ve şehit oldular.[[739]](#footnote-739)

MALİK B. NEZRİ ERHEBİ

O, Zahhak B. Abdullah Meşrigi ile birlikte Kerbela yolu üzerinde İmam Hüseyin (a.s) ile karşılaşanlardan idi. İmam (a.s) onları kendisine yardıma davet etti. Onlar borç ve evlerine uğrama bahanesi üzere ayrıldılar ve Kerbela kıyamına katılma nasibinden mahrum kaldılar.

KERBELA KIYAMININ MAHİYETİ

Aşura kıyamının hüviyet ve hedeflerini korumak için onun “Mahiyet”ini çok iyi tanımak ve tanıtmak gerekir ve daha sonra bu kıyam ve kültürü çok geniş bir şekilde araştırmak, üzerinde derince düşünmek ve onu yaymak gerekir.

İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamının mahiyet ve özünü şu aşağıda açıklayacağımız sağlam ve temel kaynaklardan tanıyabiliriz;

1. İmam ve Ehl-i Beyt’in Mekke’de, Hicaz’dan Irak’a doğru yolculuklarında, Kerbela’da ve daha sonra Kufe, Şam ve Medine’de açıkladıları hutbelerinde.
2. İmam (a.s)’ın Aşura kıyamı süresince sorulara karşı verdiği cevaplarda, birilerinin yaptığı öneri ve hayır düşünceler karşısında beyan buyurduğu konuşmalarda.
3. İmam (a.s) ve ashabının Aşura günü düşman karşısında okudukları recezlerde aramak mümkündür. Zira bunların hepsi sağlam kaynaklarda kaydedilmiştir.
4. İmam (a.s) ile Kufe ve Basra halkı arasında gidip gelen mektuplarda, Yezit ile İbni Ziyad, İbni Ziyad ile Yezit ve Ömer Sa’ad arasında, yine Ömer Sa’ad ile İbni Ziyad ve İbni Ziyad ile Medine valisi ve… arasında karşılık gidip gelen mektuplarda.

Bu mevcut kaynak ve senetler ile her iki tarafın hedef, amaç ve maksatlarının ne olduğu elde edilebilinir. Buna rağmen İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamını dört unsurda sunmak mümkündür; Yerle bir etmek, yapmak, hatırlatmak ve yenilendirmek. Bu konuların kısaca özeti şöyledir:

“**Yerle bir etmek**” Emevilerin din adını kullanarak yaptıkları zulm ve sitemlerin temel iskelesini yıkmak ve hilafet makamını kullanarak mazlum ve mahrumların başı üstünde keyif ve sarhoş için kullandıkları sarayları başlarına yıkmak gerekirdi. çünkü orada hür insanları tutsak veya şehit ediyorlardı. Kerbela inkılabı, zülm ve zorbalığın temellerini yerle bir etti.

“**Yapmak”** Aşura kıyamından sonra gelişecek inkılaplar için İslam topluluğunun bedinine cesaret ve uyanış ruhunu geri kazandırmak ve gelecek nesli Allah’ı seven, şahadet aşığı, zalim karşısında direnen bir topluluk yapmak.

“**Hatırlatmak”** İslami değerleri hatırlatmak, Beni Ümeyye’nin yaptığı hile ve kurnazlıklar ile eskiyen değerlerin hatırlatılıp tahrif edilen dinin yeniden canlandırlıması. Dinin hükümet, hâkim ve beyt-ul mal hakkında buyurduğu hak ve hukukun yeniden gündeme getirilmesi ve inanç ve imanın yeni bir ruh kazanması. Yapılmış tahriflerin ortadan kaldırılması ve böylece o küçük düşüncelerin zalim karşısında durup iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmak görevini üstlenecek düzeye varması.

**“Yenilendirmek”** İnsanlık için büyük, canlı ve kahraman şahsiyetler oluşturuldu ve sürekli mahrumların hakkını çiğneyenler için geçilmez kale oldular. Onlar, İman ve takva hamuru ile yoğrulmuş tarih boyunca zalim mütekebbirlerin uykusunu kaçıran, kendileri için sıcak yatağı hoş görmeyen kimseler olmuşlardır. Bu yol, toplumda oluşturulan yeni bir insani ve İslami olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştu ve İmam Hüseyin (a.s) bütün Müslüman ve hatta Müslüman olamayanlara bile gayret ve özgürlük dersi vermiştir.

Kerbela kıyamının mahiyeti, iyiliğe emretmek, kötülükten alıkoymak ve Peygamber efendimizin sünnetini ihya etmektir. Yine cahalet ve yolsuzlukla savaşmaktır ki İmam (a.s)’ın ziyaretnamesinde şu tabir geçmektedir: “O, kulları dalalet ve cahaleten kurtarmak için canını senin yolunda kurban etti.”[[740]](#footnote-740) Bu hedefe ulaşmak için “Kan” dökülmesi gerekirdi ve o da Kerbela’da Aşura günü döküldü. “Kan”’ın hedefini açıklayan birileri gerekliydi o da Kerbela esirleri olan Ehl-i Beyt tarafından açıklandı. Kerbela ve şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın kanında Kıyamet, risalet ve özgürlük yatıyordu. Bu içeriği “Hüseyin Eâza” şu şiirinde ne güzel demiştir:

……………………………… ……………………ŞİİR

Bu hedef ve amaçları Farsça şair şöyle okumuştur:

………………………….. ………………………..ŞİİR

Kerbela kıyamının hedef ve özelliğini en güzel şekilde şiire dökenlerden biri de soru cevap şekilde kaleme alan Habibullah Ga’ani Şirazi olmuştur (ö.1208 h.ş)

……………………………… …………….ŞİİR

MUSİR-UL EHZAN

Keder ve gamları canlandıran anlamı içeren, meşhur maktel kitaplarından birinin adıdır. Bu kitabın yazarı “İbni Nema” adıyla meşhur olan Şığ Necmuddin Cafer B. Muhammed B. Cafer Hilli’dir. Hicri Kameri 645 de vefat etmiştir. Yine aynı bu ismi taşıyan diğer bir maktel kitabının yazarı da “Sahibi Cevahir”dir.

HÜSEYNİ MECLİSLER

İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günün hatırası üzere Camiler, Hüseyniyeler ve evlerde düzenlenen toplantılara Hüseyni meclisler denir. Bu toplantılar Muharrem ayı ve yılın diğer günlerinde düzenlenmektedir. İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinin en büyük eserlerinden biri olan bu meclislerde, insanların dini bilgiler hakkında aydınlatılması ve vaaz verenlerin İmam Hüseyin (a.s)’ın yolunu en güzel şekilde açıkladıkları merasimler haline gelmiştir ve rivayetlerde de bu meclislerin sürekli düzenlenmesi vurgulanmıştır. Rivayetlere binaen Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) için Melekler, Cinler, peygamberler, Resulllah (s.a.a) efendimiz ve Masum İmamlar tarafından matem meclisleri düzenlenmiş ve onun mazlumane şehit edilişine ağlamışlardır. İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit edildiği Aşura hadisesinin aynı yılında Kerbela, Kufe, Şam, Dir Rahib, Medine, Mekke ve … Diğer şehirlerde matem meclisleri düzenlenmiştir. Merhum Şiğ Cafer Şuşteri geniş bir şekilde İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen bu matem meclislerini el almış ve nerede, ne zaman ve hangi mersiye okundu ve ağlayanlar kimlerdi diye detaylıca açıklamıştır. Bu matem meclislerini beş ana bölümde toplamıştır:

-Hz. Adem (a.s)’ın yaratılışından önce düzenlenen matem merasimleri.

-Hz. Adem (a.s)’dan sonra, İmam Hüseyin (a.s)’ın, dünyaya gelmeden önce düzenlenen matem meclisleri.

-İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden önce düzenlenen matem meclisleri.

-İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra yeryüzünde düzenlenen matem meclisleri.

-Dünya yaşantısının bitmesinden sonra, kıyamet sahnesinde düzenlenecek İmam Hüseyin matem meclisleri.

“Mecalisi Hüseyini” Ali Muhammed Ali Değil’in yazdığı kitabın adıdır. Bu kitap Ehl-i Beyt (a.s) hakkında yazılmış makalelelerden oluşmaktadır. Yine “Maktel” İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetini konu alarak onun şahadet ve faziletini anlattığı gibi “meclis veya mecalis” adı altında yazılan kitaplar da İmam Hüseyin (a.s)’ın hayatını bölüm, bölüm ele almış ve vaizler için minberde konuları halka sunulması için yazılmıştır. Bu isim üzerine birçok kitap kaleme alınmıştır. Bunlaradan biri “El- Mecalisu-l Hüseyniye” adlı Farsça olan ve yazarı Nizam-ul Ulema Miraza Refii Tebrizi’ye ait olan kitaptır. [[741]](#footnote-741)

MECLİS

Oturma yeri, oturma zamanı ve günümüzde vaaz ve mersiye okunan matem yerleri ve meclislerine denir. Taziye teriminde maktelden, bir toplantıda nuhe ve taziye şeklinde Aşura hadisesinden bir kesinti veya İslam tarihinden bir bölüm, okunmasına denir. Çünkü taziye bir tekiyye veya meclisde düzenlenirdi ve orada Aşura hadisesinden bir sahne canlandırıldığından dolayı oraya meclis adı verilirdi. Bu olayı kaleme alıp seneryosunu yazan kimseye “Meclis yazar” denirdi ve bu olayı okuyup halka sunan kimse “Meclis Sunan” diye adlandırılırdı. Müslim B. Akil’in iki çocuğunun meclisi, Hz. Kasım’ın Meclisi, Hz. Abbas’ın meclisi, çadırların yağmalanma meclisi ve … Buna benzer meclisler.

MECME B. ABDULLAH AİZİ

O Kerbela’da ilk saldırıda şehit olanlardandır. Yemenli ve Mezbeh kabilesindendi. Kufe yolunda “Zubale” konaklama yerinde İmam Hüseyin (a.s)’a katıldı ve İmam (a.s) ile birlikte Kerbela’ya geldi. Onun adı Nahiyeyi Mukaddese Ziyaretnamesinde de geçmektedir.

İMAM HÜSEYİN (A.S), MUHASEREDE

İmam Hüseyin (a.s)’ın hedefi Kufe’ye varmak ve o şehirde ki dostlarına ulaşarak, Emevi saltanatına karşı kıyam etmekti. Kufe valisi İbni Ziyad, İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe’ye ayak basmasıyla birlikte kontrolun elinden çıkacağını çok iyi biliyordu. Bundan dolayı İmam (a.s)’ın Kufe’ye girişini engelledi. Hürr B. Yezit komutasında bin kişilik bir orduyu İmam (a.s)’ın önünü kesmesi için görevlendirdi. Yapılan konuşmalardan sonra İmam (a.s)’ın kafilesi ve Hürr’ün ordusu adım adım birlikte ileriliyordu. “Neyneva” denilen yere gelindiğinde Kufe’den bir haberci İmam Hüseyin (a.s)’ın muhasere altına alınma emrini getirdi ve böylece İmam (a.s)’ın ne geri dönme ne de ileri gitmesi engellenecekti. İbni Ziyad, şöyle emir vermişti: “Gönderdiğim mektup ve elçimin sana ulaşması ile Hüseyin’i muhasere altına al ve onu susuz kupkuru bir çölden başka yerde konaklamasına izin verme. Onu dar ve zorlukta bırak ve elçime senin ile birlikte olup senden ayrılmamasını emrettim. Senden bu emrime itaat haberini getirmeyene kadar yanından ayrılmayacaktır.”

O emir doğrultusunda İmam (a.s) zorla o bölgede konaklamak zorunda bırakıldı. Bu olay, Hicri 61.ci yılın Muharrem ayının ikinci günü olan Perşembe günü gerçekleşti. Onun ertesi günü, Ömer Sa’ad dört bin kişilik bir ordu ile Kufe’den geldi.[[742]](#footnote-742) Bu muhaserenin ardından İmam (a.s)’a katılamak isteyenlerin önü de engelleniyor ve yollar kontrol ediliyordu. Kufe’den İmam (a.s)’ın ordusuna katılan kimselerde geceleyin veya ıssız yollardan İmam (a.s)’ın ordusuna katılmışlardı.

EHL-İ BEYT’E MUHABBET VE SEVGİ

Muhabbet, sevmek ve âşık olmak manası taşır ve insanın hayatına yön verir. Bu sevgi yüce ve değerli şahsiyetlere karşı olursa insanı yanlış yollardan alıkoyacak güvencesidir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim de Peygamber efendimiz (s.a.a)’in risalet zahmetinin karşılığını Ehl-i Beyt’ine sevgi olarak farz kılmıştır. Ayeti Kerime şöyle buyurmuştur: ***“De ki: “Ben buna karşılık sizden, yakınlarımı (Ehl-i beytimi) sevmekten başka bir ücret istemiyorum.”[[743]](#footnote-743)*** İmam Şafi Ehl-i Beyt’in sevgisinin farz oluşunu şöyle ifade etmiştir:

……………………….. ………………………..ŞİİR

Resulullah (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’ine olan bu sevgi din çizgisinde doğru ilerlemek demektir.

………………………………. ………………….ŞİİR

Bu sevgi, İlahi sevgiye döner: “Herkim sizi severse şüphesiz Allah’ı sevmiştir, herkim size düşman olursa hiç kuşkusuz Yüce Allah’a düşman olmuştur.”[[744]](#footnote-744) Ehl-i Beyt (a.s) sevgisi hakkında rivayet olunan bu hadis ve ayetler, insan üzerinde toplumsal ve ferdi terbiyetinde ne kadar önemli bir konumu sahip olduklarının göstergesidir. Herkim Ehl-i Beyt (a.s)’ın sevgisini tadarsa başka sevgiler onun için tatsız olur. Bu hanedanın sevgi bağı Şiaların evlerini sıcaklık ve nuraniyet kazandırmıştır. Bu sevgi bağına sarılmak insanın kalbini aydınlatır. Onları sevenler, Allah mahbubu oluverirler. Elbette Hüseyin (a.s)’ı sevmek farklı bir konuma sahiptir.

……………………….. ……..ŞİİR

Allah Resülü şöyle buyurdu: “Hüseyin bendendir, bende Hüseyinden, Allah Hüseyni seveni sever.”[[745]](#footnote-745) Hasan ve Hüseyin (a.s) bu iki Peygamber meyvesi hakkında şöyle buyurdular: “Herkim bu iki çocuğu, onların baba ve annesini severse, o kıyamet günü beninle birlikte aynı derecededir.”[[746]](#footnote-746)

Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’a karşı olan bu sevgi selini Yüce Allah kalplere yerleştirmiş. Onun şahadet acısı en büyük acı ve dertlerdendir ki hiçbir zaman dinmeyecektir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hüseyin’nin şahadetinden dolayı Müminlerin kalplerinde bir ateş vardır ki hiçbir zaman soğumaz.” Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin (a.s) sevgisi hem dünyada insanı kemala ulaştırır hem de ahirette insanın kurtarıcısı olacaktır. İbni Hammad’ın sözlerinde olduğu üzere:

……………………………….. ……….ŞİİR

Herkim Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin (a.s)’ın sevgi pınarından su içerse hayatının tadı değişir ve hak yola hidayet olur. Çünkü dinin özü ve ruhu Ehl-i Beyt’i sevmektir. Onların olmadığı bir din cansız bir bedenden başka bir şey değildir.

……………………… …………………ŞİİR

MUHTEŞEM KAŞANİ

Muhteşem Kaşani, şairlerin güneşidir. Sefevi döneminin şairi olan Muhteşem Kaşani, genellikle Peygamber hanedanı Ehl-i Beyt hakkında şiir söylemiş ve hicri 996 yılında dünyadan göçmüştür. [[747]](#footnote-747) Onun meşhur ve en tanınmış şiiri İmam Hüseyin (a.s) hakkında yazmış olduğu yakıcı ve anlamlı şiiridir ki bütün mescit, Hüseyniye ve camilerde onu siyah parçalar üzerine yazarak bulundururlar. Muhteşem Kaşani’nin meşhur olma nedeni de Aşura hakkında bu oniki beytten oluşan şiiridir ve defalarca çeşitli şekillerde basılmıştır. Başka şairler de onun kafiyeli şiir sitilinde Kerbela kıyamı hakkında şiirler söylemişlerdir. Bu şiirin birinci kıtası şu şekilde başlar:

………. …………………………..ŞİİR

MUHARREM

Hicri Kameri takvim “Muharrem” ayı ile başlar. Bu ayın Muharrem olarak adlandırılmasının nedeni cahiliyet döneminde bu ayda savaş yapılmasının haram olmasıdır ve bu hicri kameri ayının ilk günü yeni yılın başlangıcıdır. Ancak Beni Ümeyye bu ayda şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’ın kanını döküp Kerbela hadisesini gerçekleştirmekle bu ayın ihtiramını yerle bir ettiler. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Muharrem ayında savaş yapılması, cahiliye döneminin halkı tarafından da benimsenmezdi, ancak bu ayda düşmanlar bizim kanımızı haksız yere döküp, saygınlığımızı çiğnediler ve çocuk ve kadınlarımızı esir alıp onların çadırlarını ateşe verip yağmaladılar ve bize karşı Peygamber (s.a.a)’in hatrını hiç gözetmediler.”[[748]](#footnote-748) Seyyid Humeyri’nin şu şiirde dediği gibi:

………………. …………………..ŞİİR

Hicri 61.ci yılın, Muharrem ayının ikisinde İmam Hüseyin (a.s)’ın Kafilesi Kerbela’ya geldi ve orada çadır kurdular. İmam Hüseyin (a.s) ile savaşmak için gelen Kufe ordusunun sayısı gün geçtikçe çoğalıyordu. Muharrem ayının dokuzuncu günün adı “Tasua” ve onuncu günün adı “Aşura”dır. Bu günde Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s), çocukları ve yarenleri Kerbela’da şehit edildiler. Muharrem ayı, Aşura hadisesinin gerçekleştiği ay olduğundan dolayı bu ayın girişi ile kalplere hüzün ve keder hâkim olur. İmam Hüseyin (a.s)’ın aşıkları bu ayın ilk gününden itibaren matem merasimleri düzenler ve siyahlar giyerek yasta olduklarını gösterirler. Muharrem, Aşura gibi Kerbela kıyamının hatıralarda canlı kalmasının sırrı olmuştur. Bu ay Hüseyni kıyamın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Zira bu ayda bütün Şialar Kerbela şehitlerinin ardından gözyaşı döker ve Aşuracılar bu olaydan gereken ibretli dersleri alırlar. İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Muharrem, şehitler efendisi ve Allah velilerinin büyük kıyamının ayıdır. (İmam Hüseyin (a.s)), Tağutun karşısında kıyam etmekle insanlığa yapıcılığın ve kırıcılığın dersini verdi. Zalimlerin yok olması ve zorbacıların ortadan kaldırılmasını feda etmek ve feda olmakta biliyordu.”[[749]](#footnote-749)

…………………………… …..ŞİİR

MUHAMMED B. EBİ SAİD B. AKİL

Beni Haşim’in Aşura günü şehitlerindendir. Onun adı Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde geçmektedir.

MUHAMMED B. EŞ’ES

İbni Ziyad’ın taraftarlarındandır. Babası Eş’es, Hz. Ali (a.s) döneminde fitnecilerin başı rolünü üstlenmişti. Daha sonra Haricilerden oldu ve İmam Ali (a.s)’ın şehit edilme planında onunda parmağı vardı ve kızkardeşi Cude de İmam Hasan (a.s)’ı şehit etmiştir. Tov’e, Eş’es’in babasının kenizi idi. Hz. Muslim B. Akil, Kufe’liler tarafından yalnız bırakıldığı sıralarda onu evine alıp barındırdı. Ancak Tov’e’nin oğlu bu olaydan haberdar olunca konuyu Eş’es’e açtı o da hemen İbni Ziyad’a haber verdi. Ve Muslim İbni Akil’i yakalamak için evi muhasere altına aldılar.[[750]](#footnote-750) Eş’es, İbni Ziyad tarafından Abdullah İbni Afifi Ezdiyi yakalamakla görevlendirilmişti.

MUHAMMED B. ABDULLAH B. CAFER

Hz. Zeynep (s.a) ve Abdullah B. Cafer (a.s)’ın oğludur. Aşura günü Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın saflarında şehit oldu. O, kardeşi Avn ile birlikte İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den çıkışından sonra yolda İmam (a.s)’ın kervanına katıldılar. Kerbela’da savaş meydanında düşmanla teke tek savaşırken düşman tarafından muhasere altına alındı ve şehit oldu.[[751]](#footnote-751) Düşmanla savaşırken şöyle recez okuyordu:

……………………….. ………………………RECEZ

MUHAMMED B. ALİ (İMAM BÂKIR (A.S)

İmam Bâkır (a.s) Kerbela hadisesinde bulunmuş ve yaşı üç veya dört olarak nakledilmiştir. Tarih kitapları, Yezit hükümetinin İmam Seccad (a.s) için ölüm kararı almasından sonra İmam Bâkır (a.s)’ın Yezid ve yanındakilere karşı konuştuğunu nakletmiştir.[[752]](#footnote-752)

MUHAMMED (ESĞER) B. ALİ B. EBİ TALİB

Hz. Emir El-mümin Ali (a.s)’ın Kerbela’da şehit düşen oğludur. Annesi keniz ve bazılarına göre de Esma Binti Umeysdir.

MUHAMMED HANEFİYE

Hz. Emir El-mümin (a.s)’ın oğlu ve Seyyid-i Şuheda’nın kardeşidir. Annesi Hule, Cafer B. Kays’ın kızı ve Hanefiye lakabı ile tanınmıştır. O, Cemel savaşında, Hz. Ali (a.s)’ın bayraktarı ve yiğit kahramanı idi. Nehrivan savaşında da bulunmuştur.[[753]](#footnote-753) Medine de yaşıyordu. Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) Yezid’in biat teklifini geri çevirerek Medine’den Mekke’ye gitmek istediği zaman, Muhammed Hanefiye İmam (a.s)’ın Medine’den kesinlikle çıkmaması gerektiğini ve hükümet güçlerinden uzak durmasını önerenlerden birisiydi. İmam Hüseyin (a.s), Mekke’ye gitme hususunda ısrarlı olduğunu söyledi ve Muhammed Hanefiye’ye yazdığı vasiyetnamesinde ki o meşhur sözü buyurdu: “Ben azgınlık, makam, fesat ve zulüm için Medine’den çıkmadım.” O, Kerbela hadisesinde bulunmadı.

Dehhuda şöyle yazıyor: “Hz. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra diğer Beni Haşim oğulları gibi kendi köşesine çekilmişti. Yezit’ten sonra Muhtar B. Ebi Ubeyde onu İmam bilerek Irak’a hükmetti. Hicri 66 Yılında Abdullah B. Zübeyr Hilafet iddiasına bulunumuş ve onu biat etmesi için zorlamasına rağmen o, bundan kaçınıyordu…Kesaniyye fırkası onu İmam bilmiş ve Rezevi dağında canlı olduğu inançını taşırlar.”[[754]](#footnote-754) O, Abdulmelik hükümeti döneminde Medine şehrinde dünyadan göçmüş ve kabri Baki kabristanındadır.

YEZİD’İN BİATINA MUHALİFLER

Yezid B. Muaviye ve onun valileri, Muaviye’nin ölümünden sonra Yezid için halk ve önemli şahsiyetlerden biat alıyorlardı. Ancak bir kesim bu biatı kabul etmediler. Yezid’in biatını açıkca kabul etmeyerek onun zalim hükümetini onaylamayanların ve onu bu konuda eleştirenlerin bazıları şunlardır: “Hüseyin B. Ali (a.s), Adurrahman B. Ebi Bekr, Abdullah B. Zübeyr, Munzir B. Zübeyr, Abdurrahman B. Said, Abdullah B. Henzele.”[[755]](#footnote-755) Seyyid-i Şuheda Medine valisi Velid’in Biat davetini geri çevirerek, Ehl-i Beyt’in faziletini beyan eden ve Yezid’in ayıplarını ortaya koyan konuşmasının devamında şöyle buyurdular: “…Ve Benim gibi biri, onun gibisine biat etmez.”[[756]](#footnote-756) İmam Hüseyin (a.s)’ı biat için zorlamak isteyen Mervan’a karşı da şöyle buyurdular: “Yazıklar olsun sana! Yezid, fasık biri olduğu halde benden ona biat etmemi mi istiyorsun?”[[757]](#footnote-757) Seyyid-i Şuheda, Yezid ile biatı zalim saltanatı kabul etmek ve ona boyun eğmek olarak tanımlıyor ve bunu İslam’ın çöküşü olarak görüyordu. Buyüzden İslam ve ümmettin fasıkların hükümetinden kurtulması için biat etmedi ve Mekke yolculuğu ardından Kerbela seferine koyuldu.

MUHTAR SEKAFİ

Kerbela hadisesinden sonra İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin kanın intikamı almak için kıyam etti. Muhtar B. Ebi Ubeyde Sakafi, Kisan olarak meşhur olmuştur. Aslı Taif’li ve annesi Dume Binti Vahab olan Muhtar, hicret yılında dünyaya geldi. Babası Ömer’in hilafeti döneminde Medine’ye yerleşti, Muhtar da babası ile birlikteydi. O, akıllı, uyanık, yiğit, cömret, keskin görüşlü, savaş taktiklerini bilen ve düşmanı alt etmeyi çok iyi bilen bir kimseydi. Hz. Ali (a.s) döneminde Beni Haşim’in ardından giderek Kufe şehrine yerleşti. Ve Hz. Ali (a.s)’ın yanında Irak’ta bulunudu. Hz. Ali (a.s)’ın şahadetin sonra Basra şehrine yerleşti. Kendi kavmi arasında değerli bir şahsiyete sahipti ve onun hakkında övgü dolu rivayetler naklolunmuştur. Muhtar, Ehl-i Beyt’in faziletlerini yayan ve koruyan birisiydi ve onun bu bağlılığı yüce bir ahlakın ve edebin onda oluşmasına neden olmuştur. Hiçbir korkuya yer vermeyerek Açıkta ve gizlide Peygamber ailesinin tarafdarı olduğunu beyan ediyordu.[[758]](#footnote-758) Zindan arkadaşı Meysem-i Temmar ona bu zindandan kurtulup, İmam Hüseyin (a.s)’ın intikamı için kıyam edeceğini ve İbni Ziyad’ı öldüreceğinin haberini vermişti.[[759]](#footnote-759)

O, Muslim B. Akil döneminde de Kufe’de idi. Ve Muslim’i kendi evinde konaklayarak İmam Hüseyin (a.s) için biatta bulundu. İbni Ziyad, Muslim’i öldürdükten sonra onu kırbaçlatarak zindana attı ve Kerbela hadisesinin gerçekleştiği zaman Meysemi Tammar ile birlikte zindanda idi. Muhtar, Hicri 64 yılında Yezid’in ölmesi ile İmam Hüseyin (a.s)’ın kanın intikamını almak için kıyam etti ve İmam Hüseyin (a.s)’ın katillerini öldürdü. Bir müddet sonra İbni Zübeyr’in ordusuyla Kufe’de karşı karşıya geldi ve bu savaşta öldürüldü. İmam Bakır (a.s)’dan onun hakkında şöyle bir rivayet nakledilir: “Muhtar’a kötü sözler söylemeyin, zira hiç kuşkusuz o, bizim düşmanlarımızı öldürüdü ve kanımız için kıyam etti…”[[760]](#footnote-760) Muhtar’ın kabri Kufe’de Hz. Muslim’in hareminin salonunda ve Kufe mescidinin doğusunda yer almaktadır.

MEDDAHLIK

Ehl-i Beyt meddahları, Peygamber hanedanının musibet ve faziletlerini açıklayan, İmam Hüseyin (a.s)’ın matem meclislerini coşturarak Şiaların gözyaşlarının sel gibi akmasına ve Kerbela kültürünün ayakta kalmasına neden olan en büyük etkenlerinden sayılmaktadırlar. Şia teriminde Meddah, Ehl-i Beyt (a.s)’ın doğum ve şahadet günlerinde matem ve bayram toplantılarında onların faziletleri hakkında şiir ve methiyeler okuyan ve bu sebeple onların mazlumiyetine değinen kimsedir. Ancak günümüzde genel olarak şiir ve taziye okuyarak Ehl-i Beyt âşıklarını ağlatan kimselere denir. Meddah; minber yanında ayakta durarak Ehl-i Beyt (a.s)’ın hakkında methiye ve şiir okuyan veya Pazar ve sokaklarda düzenlenen matem meclislerinde ayakta durarak Ehl-i Beyt hakkında yüksek sesle şiir okuyan kimsedir. Ehl-i Beyt (a.s)’ın yas merasimlerinde Meddahlık yapanlar Aşura hadisesinin yaşatılmasında büyük pay sahibi olan kimselerdir. İmamlar (a.s) da meddah ve şairleri teşvik, takdir ve ücretlendirerek onlar için dua etmiş ve onun çok büyük sevaplar içerdiğini ve faziletli olduğunu buyurmuşlardır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a hamd ve senalar olsun, halk arasında bizi seven ve bizi meht ve öven kimseler karar kılmıştır.”[[761]](#footnote-761) İmam Hüseyin (a.s)’ın matem merasiminde mersiye okuyan Dibil’i, İmam Rıza (a.s) şöyle teşvik etmiştir: “Ey Dibil! Benim için bir şiir söylemeni isterim, zira bugünler biz Ehl-i Beyt için hüzün günleridir.” [[762]](#footnote-762) Bunun gibi meclis ve toplantılar, bunca yıllar geçmesine rağmen o yüce şahadet mektebinin canlı kalmasına ve onun rahmet ve bereketi ile de halkın dini öğretilerinin sürdürülmesine neden olmuş ve böylece Ehl-i Beyt’in yolu insanlar tarafından anlaşılır ve canlı tutulur hale gelmiştir. İmam Humeyni (r.a)’in: “Şehitler efendisinin mersiyesi, şehitler efendilerinin mektebinin korunması içindir… Bu gözyaşları ve bu mersiyeler mektebi korumuştur.”[[763]](#footnote-763) Tabiri ile özdeşleşmektedir. Meddahlık, muhatablara bir örneği canlandırmalarına, toplum değerlerini koruyarak örnek teşkil edecek numunelerin ortaya konmasıdır ve her kesimin anlayabileceği etkili şekil ve tarzlarda güzelliklerin sunulabileciği bir hüner meydanıdır. Meddahlar, toplumun fikri ve duygusal düşüncelerinin oluşumunda önemli rolleri olduğundan dolayı önmeli bir konuma sahiptirler. Medahlığın asıl felsefe ve amacı, güzellikleri sergilemek ve Kerbela şehitlerinin yüce düşünce ve ruhiyelerini açıklığa kavuşturmak ve Şia’nın ruhuna ibadet ve inkılap aşkını üflemektir. Meddahlık iman ve aşktan ilham aldığından ne bir meslek dalı ne de bir iş dalı olabilir. Ayetullah Hamanei (k.s) şöyle buyurmuştur: “Hicri birinci ve ikinci asırda “Mektepsel şiir” en zirve dönemlerini yaşıyordu ve o zamanda şu konuyu göz ardı etmemek gerekir ki bir mektebe bağlı dindar şair kendi idolojisini en güzel şekilde ifade ederek onu en kalıcı tarzda beyan etmek için bütün şiirsel hünerini ortaya koymaktaydı. Buyüzden şairlere karşı siyasi grupların özel ilgi ve yakınlık göstermesini doğal kaşılamak gerekir…”[[764]](#footnote-764)

Şairler, Ehl-i Beyt (a.s) hakkında mektepsel şiir tutumlarını sürdürmüş ve onları meth etmelerinin yanı sıra zalim ve sitemkâr hâkimleri de şiirlerinin bir kısmında aşağılamış veya sorgulamışlardır. “Mektebi şiirlerde dinin temellerinin yayılmasına özen gösterilmiş ve iman hakikatları canlı tutulmaya çalışılarak damarlardaki kıyam ve iman aşkı coşturulmak istenmiştir.” Bundan dolayı Şia’nın değerli ve şahsiyetli şairleri sürekli fasık hâkimlerin hükümetleri için tehlike konusu olmuşlardır. Çünkü onlar Ehl-i Beyt (a.s)’ı meth etmelerinin yanı sıra bir hâkimin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini de şiirlerinde vurgulamış ve masum İmamların sıfatlarını beyan ederek zalim hâkimler ile İmamlar arasında kıyaslama yapış ve kalpleri hakk hükümete yönlendirip âşık etmişlerdir.”[[765]](#footnote-765) Bu yöntemi İmamlar (a.s)’ın kendi yönlendirmelerinden anlamak mümkündür. Zira onlar hakkı söylemeyi kendilerine vazife bilen dindar şair ve mersiyecileri kinayeli bir tarzda veya açıkca desteklemişlerdir. Bu konu hakkında İmamlardan bir hayli hadis rivayet edilmiş ve özellikle de İmam Hüseyin (a.s)’ın “Zikri”’nin canlı tutulması ve onun için ağıt ve mersiye okunup toplumun onun musibetlerine ağlatılması üzerinde durulmuştur. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Herkim bizim hakkımızda bir beyt şiir söyler ise Allah onun için cennette bir ev hazırlayacaktır.”[[766]](#footnote-766) Yine başka bir hadisinde İmam (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Hüseyin hakkında şiir söyleyip ağlayan ve ağlatan hiçbir kimse yoktur ki Allah onu için cenneti vacip etmesin ve günahlarını bağışlamasın.”[[767]](#footnote-767) İmam Rıza (a.s) da Dibil’e İmam Hüseyin (a.s) hakkında şiir okuyarak Ehl-i Beyt’i desteklemesini vasiyet etmiştir: “Ey Dibil! Hüseyin’den miras al. Allah’ın selamı onun üzerine olsun. Yaşadığın müddetce bize, hakkımızda methiyede bulunarak yardımcı ol, bize yardım etme hususunda güçünün yettiği miktarca çalış.”[[768]](#footnote-768)

Bu hadislerin içeriğinden de anlaşıldığı üzere İmamlar (a.s)’ın Kerbela hadisesinin canlı tutulması ve şehitler efendisinin mazlumyetinin açıklığa kavuşması için şiir ve mersiyeyi ne kadar fazla destekledikleri açıkca görülmektedir. Şia’nın büyük âlimleri de Ehl-i Beyt’in takipçileri olarak onların bırakmış oldukları bu sünneti aynı şekilde sürdürmüşler. Böyle bir çizgide yürümek Ehl-i Beyt şairleri için sürekli sorunları beraberinde getirmiş ve birçok zaman sürgün edilmiş veya zindanlara atılmışlardır. Fakat gelecek nesle aktarılacak bu yüce şahadet kültürünün davası sürmüş ve sürecektir de. Mersiyelerin yardım ile insanların vicdanları uyandırlmış ve kalbin sözcüsü olan gözyaşı, dindar insanları Kerbela ve Hüseyin’i yolda sağlam adımlarla ilerlemelerine neden olmuştur. Methiye ve mersiyelerde şu konularında untulmaması gerekir;

1. Ehl-i Beyt hakkında söylenecek şiirin içeriği metanetli, üzerinede gereken özen gösterilmiş, kaynak bakımından sağlam, gereksiz ve kaynaksız sözlerden kaçınılmış, yalan ve uydurma sözlerden sakınılmış, içerik bakımından zayıf veya hayellerle haraket eden içeriklerden uzak olmalıdır.
2. Methiye ve mersiye sanatı bir kültürün diğer nesillere aktarılma vasıtası olduğundan dolayı, içerik yönünden derin, değerli ve hitabet bakımından yüksek bir konuma sahip olması gerekir, zira İslam toplumu ve Ehl-i Beyt takipçilerine inanç, basiret ve derin düşünceleri aktarabilmelidir.
3. Methiye ve mersiyeler, sağlam ve sabit olmalarının yanı sıra dinleyiciler tarafından anlaşılır düzeyde akıcı ve toplumun geneline hitap edecek şekilde açık olması gerekir.
4. Dini öğertileri içerdiğinden dolayı, yetersiz, edebiyat yönünden zayıf ve şiir erkânına uygun olmayan mehthiye ve mersiylere izin verilmemesi gerekir. Methiye ve mersiyeler İmamlar (a.s)’ın dönemi ve sonraki asırlarda olduğu gibi en güzel şekilde okunmalıdır.
5. Meddah ve mersiyeciler, kendi menzilet ve makamlarının büyüklüğünün farkında olarak, Ehl-i Beyt (a.s)’a olan sevgi bağlarına ve nefislerinde alçak gönüllüğe, takvaya, inançlarında sabit olmaya kararlı olmalı ve asıllarının Kumeyt ve Dibiller gibi yüce şahsiyetlere dayandığının bilincinde olarak haraket etmeli ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın hayır duasını almak için nefislerinde güzel ahlakı, doğru düşünceyi ve sapmaz çizgiyi yerleştirmelidirler.
6. Ehl-i Beyt şairi, her zaman için zamanı, mekânı ve içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak toplumsal irtibatlarında Şia’lığını kanıtlamalı ve okuduğu şiirler “Mesaj” verici ve “Hedef” belirleyici olmalıdır.
7. Ehl-i Beyt (a.s) hakkında iyi şiir okumanın dayanağı; fikiri yönden derin, malumatları sağlam ve şairlik yeteneğinin de en üst düzeyde olması ile mümkündür. Buyüzden methiye ve mersiye okuyan şairlerin bir nevi kitaplar içinde kaybolmaları gerekir. Şiirin kendine has heycanı ile doğru düşünceyi bir noktada pekiştirirek ortaya içerikli ve güzel eserler koymalıdırlar.

KERBELA KIYAMININ MERHALELERİ

Hüseyni kıyam yalnızca Aşura günü ile sınırlı olmayıp aksine aylar önce, Muaviye’nin ölümünden sonra başlamış ve Aşura gününden sonra da yıllarca devam etmiştir. Tarihi açıdan değerlendirildiğinde bu kıyamın merhalelerini şöyle açıklamak mümkündür;

1. İmam Hüseyin (a.s)’ın Yezid’e karşı biatı reddetmesi ve onun hükümetini resmi olarak tanımaması. Bu bölümde Medine valisinin İmam (a.s)’ı biat için davet etmesi ve İmam (a.s)’ın vali ve Mervan ile aralarında geçen konuşmaları üzerinde durulacak konulardandır.
2. Medine’den geceleyin gizli hicret şeklinde, ailesi ile birlikte Mekke’ye çıkışları.
3. İmam Hüseyin (a.s)’ın dört aylık Mekke ikameti ve bu süreç içerisinde yaptığı konuşma ve görüşmeler, Yezit ve Emeviler hakkında halkın aydınlatması ve biat etmeyişinin sebebi ve bu haraketin amaç ve hedefinin açıklığa kavuşturması.
4. Kufe’ye özel elçi (Muslim B. Akil) göndermesi ve Kufe halkı ve oradaki Şia önderlerinin sürekli peşi ardı kesilmeyen davetnamelerine karşılık Muslim B. Akil’i oradaki kıyama yön vermesi ve İslam Hükümetinin düzenini kurmak için ortamı kontrol altında tutma görevi ile vazifelendirmesi ve neticeten Muslim B. Akil’in kıyam ve şahadeti ve şehrin değişen siyasi durumu.
5. Mekke’den Irak’a doğru yola koyuluması ve yolculuğu sırasında geçtiği konaklama merkezleri, yolculuk sırasında karşılaştıkları, Hutbeleri, durmaları, Kufe’den sürekli haberdar olması ve Hür ile görüşmeleri.
6. Kerbela topraklarına varış ve Kufe şehrine varmadan Muharrem ayının ikisinde düşman tarafından muhasere altına alınşı ve kan dökülmemesi için İmam (a.s)’ın süren kaç günlük uğraşı.
7. Büyük Aşura kıyamında toplu saldırı ve ten tene savaşta İmam (a.s), Evlat, yakın ve yarenlerinin şehit edilmeleri.
8. Ehl-i Beyt (a.s)’ın esir edilişi ve bu esaretten Hz. Seccad (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a)’ın Aşuracılarının kıyam mesajını insanlara ulaştırma yolunda faydalanmaları. Esirlerin, Kufe, Şam ve farklı yerlerde yolculukları boyunca hutbe ve konuşmalarla Kerbela hadisesini açıklığa kavuşturmaları.
9. Medine’ye vardıktan sonra düzenlenen matem merasimleri, dökülen gözyaşları ve yakılan ağıtlar Yezidilerin rezil olmasına ve diğer şehirlerde de halkın hükümet aleyhine ayaklanmasına neden olmuştur. Kerbela kıyamının diğer kısımları gelecek yıllarda gerçekleşmiş ve Emevi hükümeti aleyhine gerçekleşecek Tevabbin kıyamı bunlardan biridir. Genel bir bakışta tarih boyunca gerçekleşen ve Kerbela kıyamından ilham alarak adalet düzeni kurmak isteyen bütün kıyamlar Kerbela kıyamının devamı niteliğindedir. Zira Aşura kıyamını yalnız Emevi ve Yezid hükümeti aleyhine gerçekleşmiş bir kıyam olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Kerbela bütün zamanlar için şeref ve özgürlük dersi vermektedir. Bugün dindar Müslümanların müstekbir ve tağutlar karşıtı haraketleri bu kıyamın devamı niteliğindedir.

MERASİM VE SÜNNETLER

Aşura hadisesi ve İmam Hüseyin (a.s) matemi hakkında birtakım gelenek ve sünnetler halk arasında geçmişten günümüze kadar süregelmiş ve Muharrem ve Sefer aylarında özelliklede Muharrem ayının ilk on günü bunlar yapılmaktadır. Bu adap ve sünnetler dünyanın farklı yerlerinde hatta İran’nın kendi şehirlerinde farklı, farklıdır. Örneğin bazı merasimler Pakistan ve Hindistan’a özel, bazıları İran’a özel ve bazılar da Irak ve Şam’a aittir. Gelenek haline gelen adetlerin bazıları dini dayanağı ve rivayet ve fıkhı senetlere sahip, bazıları da halkın kendi icat ve uygulamasıdır ki yersiz taklitlerden kaynaklamaktadır. Aşura ve yas matemlerinin bütün sünnetlerini ele almak bu kitabın konusunu aşacağından yalnızca bazılarına hatırlatacağız;

İmam Hüseyin (a.s)’a yas tut ağlamak, nuhe ve mersiye okumak, taziye, tiyatro, sine, zincir ve kama vurmak, Camii, Hüseyniye, Tekiyye ve evlerde matem meclisleri düzenlemek, Muharrem ayında matem heyetleri düzenlemek, nezir, bağış, sadaka ve halka İmam Hüseyin (a.s) için yemek, çay, su, şerbet vermek ve Hüseyniyye ve Tekiyyeler yaptırmak bunlardan bazılarıdır. Örneğin Aşura gününde herhangi sakıncası olmayan bazı mubah işlerin terk edilmesi; Evlilik, nikâh kıymak, süslenmek, temizlik, yer süpürmek, ticaret ile uğraşmak, dikiş ve nakış, ev temizliği yapmak ve …, İmam Hüseyin (a.s)’ı su içerken hatırlayarak ona selam vermek, siyah giysiler giymek, Camii, Hüseyniyye, ev ve geçitleri siyaha bürümek, baş ve alına çamur vurmak, yollara saman atmak, caddelerde yas mersimleri düzenlemek, Aşura günün akşamı Şam-ı Gariban mersimi yapmak, Aşura ziyareti ve maktel okuma meclisleri oluşturmak, ağıt mersimlerine Hz. Ali Asker nezri olarak küçük çocukları getirmek, tepsi çevirmek, aş, çorba nezri vermek, sofralar açarak misafir ağırlamak, mübarek türbetleri ziyarette bulunmak, İmam Hüseyin (a.s)’ın kırkının merasimini düzenlemek, özellikle Aşura ve Erbein’de ayak yalın olmak.

CİNLERİN MERSİYELERİ

Madde ötesi alemde İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadeti, Melek ve Cinler tarafından Mersiye, ağıt ve gözyaşı ile anılmaktadır. Bu konu hakkında Rivayetlerle birlikte, bazıları Aşura hakkında Cinlerin söylediği ağıt ve şiirleri duyup ağladıklarını iddia etmişlerdir. Mesul B. Muğrime’nin olduğu gibi, o, şu şiirleri nakletmişler:[[769]](#footnote-769)

………………… ……………………ŞİİR

Veya şu şiir gibi

…………… …………………………ŞİİR

Buna benzer mersiye ağıtlardır ki rivayetler ve maktel kitaplarında nakledilmiştir. [[770]](#footnote-770) şehit Mutahhari bu konu hakkında şöyle diyor: “Gomgam Zehhar” kitabında, Cinlerin mersiyelerinin çok büyük bir bölümü şiir şeklinde nakledilmiştir. Baştanbaşa soru işaretleri ve insanı heycanlandıracak tarzda olan bu şiirleri hükümetler tarafından takip altında olan Şiilerin söylemiş olmaları büyük bir ihtimaldir. Zira böylece Cinler adı altında hedeflerini yaymak mümkün olduğu gibi izlerini rahatça kaybettirebilecek ve halk da böylece daha iyi korunacaktı.”[[771]](#footnote-771) Şüphesiz, Cinler tarafından mersiye ve şiirlerin nakledilmesi, Melekler ve Peygamberlerin İmam Hüseyin (a.s) için matem tutup ağladıkları dışındadır. Zira bunların hepsinin hadisleri mevcuttur.

………………………. ………….ŞİİR

MERVAN B. HAKEM

Ehl-İ Beyt (a.s)’a karşı şiddetle düşman olan biri ve Osman’ın amcasının oğlu idi. Emevi hükümetinin çok şiddetli bir taraftarıydı. Siyasi ve iktisadi bakımdan akıl almaz yanlışlara sahip olan Mervan, Ali (a.s)’ın hanedanına karşı kin ve düşmanlık besliyordu. O, Osman’ın hilafeti döneminde Beyt-ul malı harvurup harman savurmuştur.[[772]](#footnote-772) Ve yine o, Peygamber efendimizin lisani ile lanetlenen birisi idi. Ali (a.s) da ona şöyle bir baktı ve şöyle buyurdu: “Vay sana ve vay İslam ümmetine! Başının saçı ağardığı zaman senin ve hanedanın elinden neler çekecekler.” Ali (a.s) onu dalaletin sancaktarı olarak tanımlamıştır.[[773]](#footnote-773) Mervan Beni Ümeyye oğullarının önde gelenlerinden olduğundan Muaviye’nin ölümünden sonra Medine valisi Velid, İmam Hüseyin (a.s)’dan biat alma konusunda onunla istişare etme gereği duymuştur. Mervan, İmam Hüseyin (a.s)’ın o akşam hemen biat için çağrılmasına ve biat etmediği taktirde başının derhal vurulması üzerinde ısrarla duruyor ve sürekli olarak İmam (a.s)’a baskı yapılması gerketiğini savunuyordu.[[774]](#footnote-774) Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s)’a karşı içinde çok büyük kin beslemekteydi. Zira İmam Hüseyin (a.s) Medine valisi ile ertesi akşam görüşmek üzere anlaştığında o, bu işi o gece birtaraflık etmesi için Velid’e baskı yapıyordu ve yolda da İmam Hüseyin (a.s) ile karşılaştığında onu biata davet etmiş, İmam (a.s) ona karşı meşhur olan şu sözleri buyurmuştur: “Ümmet Yezit gibi bir önderle imtihana tabi tutlursa, o zaman İslam’a elveda demek gerkir.” Bundan dolayı o büyük şeytan ile İmam (a.s) arasında çok sert sözler geçmiştir. [[775]](#footnote-775) Mervan daha sonralar hilafete ulaştı ve Hiciri 65 Yılında, 63 yaşında öldü. O, Şia’ya zorluk çıkaranlardandı ve Medine valisi olduğunda da her Cuma minberden Hz. Ali (a.s)’a lanet ve küfür okurdu.[[776]](#footnote-776)

MESRUG B. VAİL HAZREMİ

Kerbela’da hazır bulunan Ömer Sa’ad’ın habis askerlerindendir. İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başını İbni Ziyad’a ulaştırarak ödül alacak diye yarışan Kufe ordusunun öncülerindendi. İmam Hüseyin (a.s) ile “İbni Huze” arasında geçen konuşması sırasında İmam (a.s)’a saygısızlıktı bulunmuş, Şehitler efendisi de ona şöyle nifrinde bulunmuştur: “Allah’ım! Onu ateşe çek.” O sinirlenerek atını İmam Hüseyin (a.s)’ın üzerine sürmek istedi. Nehirin üzerinden atı ile geçmek istediğinde düştü ve ayağı atın üzengisine takılarak sürüklenmeye başladı. Mesrug bu durumu görünce korkarak savaş meydanından uzaklaştı. Ondan kenara çekilişinin nedenini sorduklarında bu mucizeye işaret ederek şöyle dedi: “Ben bu hanedandan öyle bir şey gördüm ki, kesinlikle onlarla savaşmıyacağım.” Bazı rivayetlerde İbni Huze’nin atının onu o kadar taşa ve ağaçlara vurduğu ve sonunda onu öldürdüğü nakedilmiştir.[[777]](#footnote-777)

MESUT B. HACCAC

Kerbela şehitlerindendir. O, oğlu Adurrahman b. Mesut B. Haccac ile birlikte ilk saldırıda şehit olanlardandır. Bazıları onların Kufe ordusu ile birlikte Kerbela’ya geldiğini ve orda İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarına katıldığını nakletmişlerdir. Onların isimleri Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde de geçmiştir.

MUSLEH

İmam Hüseyin’ın Mekke’den Irak’a yolculuğu sırasında geçtiği konaklardan birinin adıdır.

MUSLİM B. UKBE

Harre hadisesinde Yezid’in emri ile Medine halkını öldüren cinayetkardır. Harre hadisesi Medine halkının Aşura kıyamından sonra Emevi Hükümeti aleyhine başlattığı bir harekettir. Bazıları ona çirkin işlerinden dolayı “Musrif” ve “Mucrim” isimlerini, Muslim adı yerine koymuşlardır.[[778]](#footnote-778) O, Maviye ve Yezid’in ordu komutanlarındandı ve Peygamber efendimiz (s.a.a)’in dönemini de görmüştür.

MUSLİM B. AKİL

Seyyid-i Şüheda’nın Mekke’den Kufe’nin ortamını kontrol ve halktan biat alması için görevlendirdiği elçisidir. Muslim B. Akil, İmam Hüseyin (a.s)’ın amcasının oğlu ve güvendiği bir kimseydi. Cesaret ve yiğitliği ile meşhurdu. Sıffın savaşında İmam Ali (a.s)’ın ordusunun sağ kanatının komutanı idi. İmam Hüseyin (a.s), Kufe’li Şiaların peşpeşe gönderdikleri davet mektuplarına cevap yazarak ulaştırması için Muslim B. Akil’e verdi ve onu: “Kardeşim, amcaoğlum ve güvendiğim kişidir” diye onlara tanıttı. Muslim (a.s), 15 Şaban’da Mekke’den Kufe’ye gitti ve Kufe’de İmam (a.s) için halktan biat toplamak çok büyük çabalar sarfetti. O zaman Kufe’nin valisi Numan B. Beşeri idi. Yaklaşık 18 bin kişi Muslim’e İmam Hüseyin (a.s) için biat eli verdi. Muslim’in kıyamının başladığı dönemde Kufe valisi değişti ve İbni Ziyad Kufe valiliği ve Muslim’in kıyamını bastırmakla görevlendirildi. Muslim (a.s)’ın Kufe’de yeri saklı idi. İbni Ziyad, casuslarının yardım ile “Hani”nin evinde misafir olan Hz. Muslim’i buldu. Muslim B. Akil, böylece kıyamını kararlaştırılan zamandan daha önce başlatmak zorunda kaldı. O, İbni Ziyad’ın sarayını muhasere altına alındı.

İbni Ziyad, şehrin önde gelenlerini toplayarak onları tehdit ve hediyelerele kendine bağladı. Korku ve emniyetsiz ortam hazırlayarak halkın üzerine korku saldı ve böylece de Muslim’in yalnız kalmasına neden oldu. Muslim İbni Akil (a.s) Kufe’de yalnız ve kimsesiz bir durumuda kaldı. Gece Tov’e’nin evine gitti. Daha sonra yeri İbni Ziyad için belli oldu. Askerlerini gönderdi, Muslim İbni Akil (a.s), evden dışarı çıkarak sokak ve şehrin meydanında yalnız başına o kurt sürüsü ile teke tek savaştı ve sonunda onu yakaladılar. Onu ibni Ziyad’ın sarayına götürdüler. Aralarında geçen sert tartışmalardan sonra İbni Ziyad’ın emri ile sarayın üst katına çıkararak mübarek başını bedeninden ayırdılar ve mübarek naşını yukarıdan aşağı attılar. [[779]](#footnote-779) Muslim B. Akil’in şahadeti Hicri 60.cı yılın Zilhecce ayının sekizinci günü olan Arefe günü idi. Hz. Muslim (a.s)’ın kabri Kufe’dedir ve Kufe mescidine bitişiktir. Hani ve Muhtar’ın kabirleride onun kabrine yakındır. Hicri 1282 Yılında kabrinin kubbesi yapılmış ve türbeti gümüşten işlenmiş ve kabrin etrafı ayna işlemeleri ile yapılmıştır. Muhaddisi Kummi (r.a), Kufe Camii Şerifinin amellerini saydıktan sonra Hz. Muslim (a.s) için namaz ve Ziyaretname nakletmiştir. Ziyaretname şöyle başlar: “Allah’a hamd ve senalar olsun, El Melik-ul, Hakk-ul Mubin…”[[780]](#footnote-780)

MUSLİM İBNİ EVSECE ESEDİ

Kerbela’da toplu hucümda şehit olanlar arasındaki ilk şehittir. Beni Esed taifesinin yaşlısı ve büyüklerinden, Kufe şehrinin ileri gelenlerinden ve Ehl-i Beyt tarafdarı bir kimseydi. Peygamber efendimiz (s.a.a)’in ashabından olup ilk iman edenler arasında ve Peygamber efendimiz (s.a.a)’den hadis rivayet nakledenlerdendi. Takvalı, cesur ve binilicilikte tanınmış birisiydi. İslam fetihlerinde bulunmuş ve Emir Elmümin’in Ali (a.s)’ın bütün savaşlarına katılmıştır. Kufe’de Hüseyin B. Ali (a.s) için biat topluyanlardandı. Muslim B. Akil, kısa süreli kıyamında onu Mizhec ve Esed kabilelerinin başına getirmişti. Yine Muslim (a.s)’ın kıyamında para toplama ve kıyam için silah temin etme görevini üstlenmişti. İbni Ziyad’ın casusu “Makel” bu yoldan Hz. Muslim (a.s)’ın saklandığı yeri buldu.

Kerbela’da da İmam (a.s)’ın cesur ve fedakâr yarenlerindendi. Aşura gecesi İmam Hüseyin (a.s) kendi ashabından gecenin karanlığından yararlanarak savaştan el çekebileceklerini söylediğinde, Muslim B. Evsec’e vefalılığını gösterenler arasında yer almış ve şöyle buyurmuştu: “Allah’a ant olsun! Eğer yetmiş defa öldürüleceğimi ve daha sonra diriltilileceğimi ve daha sonra yakılıp külümü rüzgâra savrulacağını bilsem dahi seni bırakmam. Hâlbuki şimdi bir defa öldürüleceğim ve daha sonrası ebedi saadettir.”[[781]](#footnote-781) Aşura günü Muslim B. Evsece’nin recezi şöyle idi:

………… ……………………RECEZ

Bu recezden anlaşıdığı gibi o, dininde basiret sahibi ve düşmanını çok iyi tanıyabilen ve onların bu sapkınlıklarının kâfirlik düzeyinde olduğunu bilen birsiydi. Düşman ordusu onunla teke tek savaşma gücünü kendide göremeyince onu uzaktan taşlamaya başladılar. Muslim B. Evsece son nefslerinde yere düşmüş İmam Hüseyin (a.s) ve Habib B. Mezahir kendilerini onun başucuna yetiştirdiler. İmam (a.s) onun için dua etti ve Habib B. Mezahir başucuna geldiğinde ona kesinlikle İmam Hüseyin (a.s)’ı yalnız bırakmamalarını söyledi.[[782]](#footnote-782)

MUSLİM B. KESİR EZDİ

Kerbela şehitlerindendir. O, tabilerden ve Ezd kabilesindendi. Bazılarına göre sahabedendir. Hz. Ali (a.s)’ın bazı savaşlarında yaralanmış ve ayağından sakatlanmıştı. Aşura hadisesinde, Hüseyin B. Ali (a.s)’ye ulaşmak için Kufe’den çıkmış ve Kerbela yakınlarında İmam (a.s)’ın yarenleri arasına katılmıştır. Aşura günü ilk saldırıda şehit olanlar arasında yer almıştır. [[783]](#footnote-783) Onun ismini “Eslem B. Kesir” ve “Süleyman B. Kesir” olarak da nakletmişlerdir. [[784]](#footnote-784) Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde de onun adı geçmektedir.

MUSLİM B. KENAD

Kerbela şehitleri arasında onun da ismi zikredilmiştir. Recebiyye ziyaretnamesinde adı geçmektedir.

MUSLİM MEVLA AMİR B. MUSLİM

Kerbela şehitlerindendir. Amir B. Muslim’in hizmetçisi idi. Amir’in kendisi de Kerbela’da şehit olmuştur. Bazı rivayetlerde onun adı “Salim” olarak geçmektedir.

MİSVER B. MEĞREME

İmam Hüseyin (a.s)’ın, Mekke’den Kufe’ye doğru yolculuğa çıkma kararı aldığını işitince İmam (a.s)’a mektup yazmış ve mektubunda Irak’lıların aldatmalarına inanmamasını istemiştir. İmam Hüseyin (a.s), mektubu okuduktan sonra onun için hayır duada bulunmuş ve onun temiz kalpliliğini övmüştür. O, saygın ve dindar bir kimseydi ve Peygamber efendimiz (s.a.a)’den hadis nakletmiştir. Hicretten iki yıl sonra dünyaya gelmiş ve Osman’nın hilafeti dönemine kadar Medine’de sukunet etmiş ve Daha sonraları Mekke’ye yerlemiştir. Mekke’nin hicri 64.cü Yılında muhasere altına alınıp taşlanma olayında Kâbe’nin içinde Hicri İsmail’in yanında namaz halinde öldürüldü.[[785]](#footnote-785)

MUSEYYİB B. NECEBE FERAZİ

Hz. Ali (a.s)’ın seçkin ashabındandı. O, Kerbela şehitlerinin kanını almak için kıyam eden Tevvabin hareketinin önderi “Süleyman B. Serd’in” öldürülmesinden sonra bu kıyamın liderliğini üstlenmiş, intikam bayrağını sırtlanarak yiğitce savaştı ve bu yolda da şehit oldu. Şahadeti Hicri 65 de “Ayn-ul Verde” denilen yerde olmuştur. [[786]](#footnote-786) Seyyid-i Şuheda’nın yanında yer alıp şehit olmak nasibi olmadığından dolayı çok kederli ve üzgündü. Bu içini kavuran acı ve yarayı Tevvabbin grubuna karşı okuduğu hutbesinde dile getirmiş ve İmam Hüseyin (a.s)’ın habercisi ve mektubunun kendilerine ulaştığı halde onun davetine icabet etmeyerek ona yardımda kusur işlediklerini söylüyor ve buyüzden kendisi ve oradaki yarenlerini azarlıyordu. [[787]](#footnote-787)

SU TULUMU

Eski zamanlarda su taşımak için kullanılan ve deriden yapılan bir tür sutaşıma kabı idi. Koyun derisini ortadan bölmeden, doğrudan yüzerek elde edilen ve içerisinde Yoğrut, Ayran ve Su gibi şeylerin taşınması için kullanılan tüysüz deridir. “Girbe”, “Raviye” ve “Rekve” gibi başka adlarıda bulunmaktadır. Aşura kıyamında da diğer eski savaşlarda olduğu gibi su tulumu yolculuk ve konaklanan yerlerde sutaşıma aracı olmuştur. Aşura kıyamının manevi boyutunda “Sutulumu” Hz. Ebulfazl (a.s) ile bağdaşmıştır. Zira o, çadırlara su taşıyan ve İmam Hüseyin (a.s)’ın küçük yavrularının sucusu idi. Bundan dolayıda Hz. Ebulfazl (a.s)’a “Ebul Girbe” de denilmiştir. Onun su getirmesini kinayi şekilinde beyan eder. Aşura günü de boş bir sutulumu alarak Fırat nehrine doğru yöneldi ve su aldıktan sonra düşmanlar tarafından suyu çadırlara ulaştırmasın diye öne kesildi. Bu uğurda suyu çadırlara ulaştıramadan Elleri kesildi, sutulumu okla delindi ve orada şahadete kavuştu. Bu konu hüzün ve keder ile Hz. Ebulfazl (a.s)’ın vefadarlığının nişanesi ve çadırlarda susuz bekleyen çocukların susuzluk nidalarını dile getirmektedir. “Emman Samanin” dediği gibi:

…………….. …………………….ŞİİR

Aşura’dan önce de sutulumu konu edilmiştir. Yolculuk sırasında İmam Hüseyin (a.s)’ın kervanı “Şeraf” denilen konaklama yerine vardıklarında gençler İmam Hüseyin (a.s)’ın emriyle yanlarına çok fazla su aldılar ve ertesi günün öğlen vakti Hürr’ün bin kişilik susuz olan ordusuyla karşılaştılar. Sutulumlarının ağzı susuzların doyrulması için açıldı ve atlarına dahi su verildi. [[788]](#footnote-788) Kerbela’da da Aşura gününe üç gün kala Ömer Saad’ın askerleri suyollarını ele geçirdiler ve su alınmasına izin vermediler. İmam (a.s) ve yarenlerinin susuzlukları arttığında Hz. Ebulfazl (a.s) su getirmekle görevlendirildi. O, yirmi kişi piyade ve otuz kişide süvari ile sutulumlarını yanlarına alarak Fırat nehrinin yanına yaklaştılar. Savaştıktan sonra sutulumlarını doldurarak geri döndüler. [[789]](#footnote-789)

………… ……………………….ŞİİR

MEŞKÛR

Muslim B. Akil’in iki çocuğunu Kufe’de korumakla görevlendirilen Ehl-i Beyt dostu yaşlı bir adamdı. Hz. Muslim (a.s)’ın iki oğlu Muhammed ve İbrahim, bir yıl zindanda kaldıktan sonra onların Beni Haşim ve Nübuvvet ailesineden olduklarını anladığı zaman herikisini de gizlice zindandan kaçırdı. (Daha sonra herikiside yakalanıp şehit edildiler.) Meşkûr, Muslim B. Akil (a.s)’ın o iki çocuğuna yaptığı iyilikten dolayı İbni Ziyad tarafından çağırtılmış ve beş yüz şallakla cezalandırılmıştır. O, bu kırbaçlar altına can verdi. [[790]](#footnote-790)

MEŞHED-UL HÜSEYİN

Meşhed, şehit edilen yer, defnedilen yer, harem ve türbet anlamı içermektedir. Bu tabir İmam Hüseyin (a.s)’ın türbeti hakkında kullanılmaktadır.

MEŞHED-İ RE’SUL HÜSEYİN

Seyyid-i Şuheda’nın mübarek başının toprağa verildiği veya o mübarek başın gezdirildiği harem ve türbete denilmektedir. Bu isim adı altında biri Şam’da diğeri de Mısır’da iki yer bulunmaktadır. Şam’ın Esgalan bölgesinde çok büyük bir mescit ve türbet vardır ki halk sürekli orayı ziyaret eder ve kutsal sayarlar.[[791]](#footnote-791) Seyyid Muhsin Emin’in yazdığına göre: “Demeşk’de Mescidi Cami-i Emevinin yanında bir yer vardıki orada Yezid döneminde İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başı, Yezid melunun hazinesine korunmaktaydı.”[[792]](#footnote-792) Yine o yazar şöyle yazmıştır: “(Kendi yolculuk hatıralarında) Mısır’da çok büyük ve mukaddes bir türbet vardır ki Mısır halkı İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek başının orada gömülü olduğuna inanırlar. Mısır halifeleri o mübarek başı Esgalan’dan getiritmiş ve çok büyük bir merasimden sonra orada toprağa vermişlerdir. Bu konu hakkında “E’ayan-ul Şia şöyle yazar: “Bazılarının nakline göre, Mısır’da ki Fatimi halifelerinden biri Esgalan şehrine görevliler gönderdi ve onlar da bir baş ile ona geldiler ve onun İmam Hüseyin (a.s)’ın başı olduğunu söylediler. O başı Mısır’a getirdiler ve günümüzde Meşhed veya Meşhed-ul Re’sul Hüseyin olarak meşhur olan yerde toprağa verdiler. Mısır halkı bu yere çok büyük önem verir ve kadın, erkekler grup, grup orayı ziyaret eder ve orada dua merasimleri düzenlerler. Ancak o getirilen baş, İmam Hüseyin (a.s)’ın başımıydı yoksa başkasını mı kesinlik kazanmamıştır. [[793]](#footnote-793) Bu camii günümüzde de Kahire’de bulunmaktadır ve dini porgramların düzenlendiği ve özeliklede Ramazan ayında çok kalabalık toplulukların ağırlandığı bir yerdir. İmam Hüseyin (a.s)’ın doğum günü binlerce kişi orada bir araya toplanırlar öyle ki bu mübarek başın hürmetine yüce Allah orada bulunan hastalara şifa verir.

HİDAYET MEŞALESİ

“Misbah-ul Huda” İmam Hüseyin (a.s)’ın lakaplarındandır. Seyyid-i Şuheda hakkında kıraka yakın lakap nakledilmiştir.[[794]](#footnote-794) Bunlardan biride hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir. Peygamber efendimiz (s.a.a)’den bir hadiste Arşın sağ tarafında şöyle yazıldığı nakledilmiştir: “Şüpehsiz, Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir” [[795]](#footnote-795) O, Yüce Allah tarafından seçildiği İmamlığının yanı sıra Allah’ın özel kullarına nasip ettiği şahadet yolunda da insanların öncüsü, hayatın inişli çıkışlı anlarında ve toplumsal sorunların baş alıp gittiği dönemlerde kurtuluş gemisi olmuştur. Herkim onun vilayetine sarılsa zillet ve dinsizlik dalgalarından kurtulmuş, izzet ve şerafet sahiline demir atmıştır. Tarihin karanlık gecelerinde Hüseyin meşalesi her zaman yol gösterici olmuştur.

MUSİBET

Zorluk, sıkıntı ve bela anlamındadır. İnsanın yakın akraba veya arkadaşını kaybetmesi gibi hadiselere musibet denilir. Yas, taziye ve matem anlamıda içermektedir. Kerbela’da Aşura günü Şehitler efendisi İmam Hüseyin (a.s) ve Ehl-i Beyt’i hakkında gelişen şahadet, esirlik hadiseleri ve her masum İmam’ın şahadeti İslam ümmetinin musibet olmuştur. Bu musibetler arasında en şiddetlisi hiç kuşkusuz İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşurasıdır. Aşura ziyaretnamesinde Ebaedillah’ın şahadeti büyük musibet olarak zikredilmiş: “Ey Ebaebdillah! senin musubetin ve sana yapılan şiddetli zulüm bize ve bütün İslam ümmetine çok ağır gelmiştir...Bu ne kadar da büyük bir musibettir; sonucu ve acısı İslam’da, bütün yer ve göklerde ne kadar da büyüktür.” Bundan dolayı Aşura hadisesi ve İmamların şahadeti “Musibet zikri” olarak adlandırılmıştır.

MAZLUM

Zulme uğramış anlamı taşır. Ya Hüseyin-i Mazlum, Seyyid-i Şuheda’nın ismiyle birlikte zikredilen lakaplarındandır. Ziyaretname ve hadislerde bu lakap üzerinde durularak Emevi hükümeti ve ordusunun zalim bir topluluk oldukları ve zulm üzere Kerbela’da İmam (a.s)’ı şehit ettikleri beyan edilmiştir. Emeviler, bu işlerinde her ne kadar kendilerinin suçsuz olduğunu, aslında İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit edilmesinin kendisinden kaynaklandığını savunmaya çalışsalarda, fakat İmam Hüseyin (a.s)’ın mazlumane şahadeti sürekli göklerde dalgalanan bayrak gibi aşikârdır.

İmam Bakır (a.s) bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, Kerbela sahibi Hüseyin, mazlum, mahzun, susuz ve üzüntülü bir halde şehit edildi.”[[796]](#footnote-796) Bazı müfessirler bu ayeti: ***“Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisine bir yetki (kısas hakkı) vermişizdir.”*** İmam Hüseyin (a.s) hakkında yorumlamışlardır. [[797]](#footnote-797) Başka bir ayette de İmam Hüseyin (a.s) ve Ehl-i Beyt’in mazlumiyeti hakkında tefsir edilmiş: ***“Zulmedenler, nereye döneceklerini pek yakında bilecekler.”*** [[798]](#footnote-798) Yine başka bir ayette şöyledir: ***“Kendileriyle savaşılan (müminlere) zulmedilmeleri dolaysıyla, (savaşa) izin verilmiştir.”*** [[799]](#footnote-799) Rivayetler ışığında bu ayeti kerimenin Hüseyin B. Ali (a.s) hakkında olduğu ve Yezid’in onu öldürmek üzere peşinde olduğu ve sonunda onu mazlumane şehit ettiği beyan edilmiştir. İmam Sadık (a.s) bir hadisin devamında İmamı Zaman (a.f)’i İmam Hüseyin (a.s)’ın intikam alıcısı olarak beyan etmiştir. [[800]](#footnote-800) Şu ayeti kerime: ***“Zulmedenler aralarında gizlice konuşurlar”*** hakkında şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Onlar Âl-i Muhammed’in hakkına zulmetmişlerdir.”[[801]](#footnote-801) Eba Ebdillah ve İmamların mazlumiyeti Şia’yı her zaman zulmün karşısında ve onun intikamına alacak olan Hz. Mehdi (a.f)’in yanında olmaya ve dolasıyla fedakârlıklara itmiş ve zalime karşı kalplerinde kin ve nefret duygularını yaratmıştır. Ehl-i Beyt (a.s)’ın mazlumiyet bayrağını göğüsleyip dalgalandırmak, tarihde ki bütün mazlum ve hakkı çiğnenmişlerin, mazlum İmam Hüseyin (a.s)’ın önderliğinde toplanmasıdır.

MUAVİYE

Muaviye B. Ebi Süfyan, bencil ve zalim bir tağuttu. Babası Ebu Süfyan ve annesi (Hz.Hamza (a.s)’ın) ciğerini yiyen Hinde, İslam’ın en baş düşmanlarındandı. Muaviye, taşkalpli, hilekâr, yalancı ve fitenci bir halife idi. Üçüncü halife Osman döneminde Şam’a vali olarak atanmış ve Hz. Ali (a.s) ile savaşarak sürekli olarak onun aleyehinde fitnecilik yapmıştır. Hasan B. Ali (a.s) da mecbur bırakılarak onunla barış imzalamak zorunda kalmıştır. Muaviye, yapmış olduğu hiçbir sulhnameye bağlı kalmamıştır. Suçsuz insanları öldürmeğe ve Hz. Ali (a.s)’ın yarenlerini tutuklayıp teker, teker şehit etmiş, Ehl-i Beyt dostlarını yerle bir ederek kendi memurlarına müslümanların kanlarını ve namuslarını helal saymıştır. Yaptığı yalancı süslemeler ile diktetörlüğün en şiddetlisini kendi hükümetinde uygulamış ve Peygamber efendimiz (s.a.a)’in dinini ortadan kaldırmak için elinden gelen bütün imkanatları kullanmıştır. Muaviye, Peygamber efendimiz (s.a.a)’in lisanı ile lanetlenmiştir. [[802]](#footnote-802)

Muaviye’nin bidatlarından biride içkici oğlu Yezid’e kendi hilafeti döneminde halktan ve önemli şahsiyetlerden zorla biat almasıdır. Bu biatın en şiddetli muhalifleri hiçkuşkusuz Beni Haşimoğulları ve başlarında da İmam Hüseyin (a.s) yeralmakta ve bu muhalifetini aşikâra açıklamaktaydı. Önde gelen birçok şahsiyet onun biatını tehdit veya maddi vaatlerle kabul etmiş, ancak İmam Hüseyin (a.s), hatta Yezid’i övmeye başlayan Muaviye’nin karşısında durarak, Yezid’in çirkinliklerini açıklamış ve Muaviye’yi azarlayarak onu rezil rüsva etmiştir. [[803]](#footnote-803) Muaviye’nin yazmış olduğu mektubun cevabında İmam Hüseyin (a.s), Hicr B. Edi ve yarenlerinin hunharca öldürülmelerini, Emr B. Hemig’in şehit edilişini, yaptığı antlaşmaları çiğnemesini ve yapmış olduğu hileleriden dolayı Muaviye’yi kınamış ve onun hükümetini fitnenin ana merkezi olduğunu ve Allah’a yakınlaşmak için en büyük cihadın onunla savaşmak olduğunu yazmıştır. İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ant olsun ki, senden savaşmaktan daha faziletli bir şey bilmiyorum, eğer bunu yaparsam hiçkuşkusuz o benim için Allah’a yakınlık vesilesi olur, eğer yapmazsam işte o zaman dinim için Allah’tan bağışlanma dilerim…”[[804]](#footnote-804) Bununla birlikte Eba Ebdillah, Muaviye’nin ölümüden bir yıl önce hacc mevsimi döneminde, Muaviye’yi tağut olarak tanımlamış ve yapmış olduğu zulümleri halka beyan ederek, insanlardan kendi şehirlerine döndüklerinde anlattıklarını halka açıklamalarını ve Ehl-i Beyt’in unutulmuş hakkını onlara hatırlatmalarını istemiştir. Çünkü söz konusu hakk İslam’ın ortadan kalkması idi.

İmam Hüseyin (a.s), Yezit’ten daha önce, babası Muaviye ve Beni Ümmeye’ye karşı muhalif idi. Bu çekişme şahsi değil, mektebi bir sürtüşme idi. Zira Beni Ümeyye hakkında, İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz ve onlar iki düşmanız, İki grup Rableri hakkında düşmanlık etmişlerdir…”[[805]](#footnote-805) Bu dava sürekli aralarında geçen konuşma ve tartışmalarda görülmektedir. Muaviye’nin kendisi de hiçbir zaman Hüseyin B. Ali’nin onlarla barışmayacağını çok iyi biliyordu. Muaviye, ölümünden önce oğlu Yezid’e yazmış olduğu vasiyetnamesinde Kureyş’den dört kişinin onunla biat etmesi üzerinde durmasını ve özelliklede Hüseyin B. Ali’den korkması gerektiğini vurgulamıştır. Irak ahalisini onu davet ederek üzerine ayaklanmasına karşı dikkatli olması hususunda uyardı ve onunla savaşmamasını ve elini onun kanına bulamamasını vasiyet etti.[[806]](#footnote-806) Muaviye’nin Hicri 60.cı yılın Receb ayında ölmesinden sonra ve İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’ye hicretinin ardından Kufe’liler mektuplar yazarak İmam Hüseyin (a.s)’ın düşmanının ölmesinden dolayı Allah’a hamt ve senalar etmiş ve İmam (a.s)’dan Kufe’ye gelerek halk topluluğunun önderliğini ve Şam hükümetine karşı başlatılan hareketin öncülüğünü üstlenmesini istemişlerdi.[[807]](#footnote-807)

Muaviye, Beni Ümeyye ve oğlu Yezid’in Müslümanlar üzerinde kurduğu saltanat ve sonrasında yapmış olduğu cinayetlerde çok büyük pay sahibidir. Aşura Ziyaretnamesi, Allah (c.c) ve Peygamber (s.a.a) lisanı ile lanetlenen Beni Ümeyye ve ciğer yiyen Hinde’nin oğlunu Aşura gününü bayram olarak kutlamasına değinmiş ve daha sonra onlara şöyle lanet etmiştir: “Ey Allah’ım! Eba Süfyan’a, Muaviye’ye ve Yezid’e lanet eyle.” Onlar Kerbela’da Hüseyin B. Ali’yi öldürmekle Bedir ve Uhut savaşında öldürülen atalarının intikamını aldıklarını sanıyorlardı. Bunu Yezid’in kudretinin en güçlü olduğu sıralarda ağzından dökülen şu mısralarda bulmak mümkündür, zira o şöye diyordu: “Keşke Bedir’de öldürülen dedelerim bunu görselerdi…” [[808]](#footnote-808) İmam Zeynelabidin (a.s) da Yezid’i rezil rüsva etmek için onun düzenlediği toplantı meclisinde Muaviye ve Ebu Süfyan’ın kâfirliğine değinmiş ve Peygamber efendimiz (s.a.a) ile nasıl savaştığını dile getirmiştir. İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurdu: “Ceddim Ali (a.s) Bedir, Uhut ve Ahzap savaşlarında Allah Resulünün sancaktarı idi. Ama senin baban ve deden kâfirlerin bayraktarı idi.”[[809]](#footnote-809)

BAŞÖRTÜSÜ (MECER)

Bayanların başına bağladıkları bir çeşit parça, başörtü anlamıdadır. Kerbela hadisesinde Ömer Sa’ad’ın ordusu İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra çadırları yağmalamak için saldırdılar. Çadırlarda bulunan herne varsa yağmalamakla kalmamış hatta Peygamber efendimiz (s.a.a)’in kızlarının başlarında ki başörtülerini, küpelerini dahi almış Peygamber (s.a.a)’in hanedanının hiçbir ihtiramını gözetmemişlerdir.[[810]](#footnote-810) Bu Kufe ordusunun dine ve insanlığa karşı ne kadar saygısız olduklarının göstergesidir. Hz. Zeynep (s.a) da bu konu hakkında Yezid’e şöyle itirazda bulunumuştur: “Sizin kadınlarınızın gerekli kapalı giysileri olsun, ama Peygamber hanedanının kızlarının başları açılmış bir halde toplum önüne çıkarılmaları doğrumudur acaba? (Hz. Zeynep (s.a)’ın hutbesinden)

ME’DİN

Mekke ile Irak arasında bulunan bir konaklama yeridir. İmam Hüseyin (a.s) buradan geçmiştir.

ME’GİL

İbni Ziyad’ın hizmetiçisinin adıdır. İbni Ziyad’ın emriyle kendini Hüseyin B. Ali ve Muslim B. Akil’in tarafdarı ve Şia olarak tanıtmış ve Kufe mescidinde Muslim B. Evsece’nin yoluyla Muslim B. Akil’in saklandığı yerden haberdar olmuştu. Hergün Muslim B. Akil’in evine gidip geliyor ve Hz. Muslim’in kıyamının bütün boyutlarını öğrenip İbni Ziyad’a ulaştıryordu. Onun casusluğu Muslim B. Akli’in kıyamına çok büyük darbeler indirmiş ve sonunda “Hani”nin şahadeti ve ardındanda Muslim B. Akil’in şahadetine neden olmuştur.[[811]](#footnote-811)

MUİN-UL BUKA (TAZİYE BAŞI)

Taziye başı, taziye meclisini yönetene denir. Genellikle halk arasında matem meclislerini düzenleyen ve onu yöneten kimseye söylenirdi. Taziye başı kendi işinde deneyimini ortaya koyarak tiyatro içeriğini, kimlerin hangi rolü ve şiirleri nasıl okuyacaklarını belirler, ismini “Fert” ve “Nusha” diye adlandırdıkları kâğıtlara yazarak onlara verirdi. [[812]](#footnote-812) Taziye başının diğer lakapları; Şebihbaşı, Mirieza, Nazim-ul Buka’dır.

MEĞİSE

Mekke ile Irak arasında yeralan konaklama yerlerinden birisinin adıdır. İmam Hüseyin (a.s) yolculuğu sırasında burada konaklamıştır. Sözcük anlamı “Yağmurlu yer”dir.

MAKTEL

Maktel, öldürülme yeri anlamı taşır, bunun yanısıra İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Kerbela’da nasıl şehit edilişi hakkında yazılan birçok kitabın ismidir. Dehhuda sözlük kitabı şöyle yazar: “Birinin öldürüldüğü yer ve mekâna söylenir, bununla birlikte insan bedenin çeşitli uzuvlarına da söylenmiştir; bir ok veya kılıç darbesi onun ölümüne neden olabilmektedir.

(Dehhuda sözlüğü): Aşura hadisesi ve Kerbela kahramanlarının hedeflerini insanların yaşantılarında canlı tutmak için geçmişten günümüze kadar birçok eser “Maktel” adı altında kaleme alınmış ve alınacaktır da. Şiğ Ağa Bozorgi Tehrani bu ad altında yazılmış ve Kerbela hadisesine ele alan yetmişden fazla kitabın ismini zikreder.[[813]](#footnote-813) İmam Ali (a.s)’ın ashabı olan “Esbeğ B. Nebate”nin kitabı bu konu hakkında yazılmış ilk kitapdır.[[814]](#footnote-814)

Bazı meşhur maktel kitapları şunlardan ibarettir.

**“Mekatil-ul Talibin”** yazarı Ebul Ferec İsfahani’dir (ö.356). Kitabın içeriği Hz. Ebu Talib’in şehit çocuklarının isimleridir. Bu kitap farsça diline de kazandırılmıştır.

**“Maktel-i Ebu Muhnef”** yazarı Lut B. Yahya B. Said B. Muhnef’dir. Ebu Muhnef olarak meşhur olmuş, kitabı Aşura hadisesi hakkındadır. Bu kitap da Farsça’ya çevrilmiştir. Son zamanlarda El-Vefa yayınevi tarafından şu ad altında basılmıştır: “Maktul-ul Hüseyin ve Mesreu Ehl-i Beytihi ve Ashabihi Fi Kerbela”

**“Maktel-i Harezmi”** Kerbela hadisesinin tarihi bölümünü kaleme almıştır. İki ciltte toplanmış ve Muvaffak B. Ahmet Mekke-i Harezmi (ö.568) tarafından yazılmış ve genel olarak konularını İbni E’asm’in tarihinden almıştır.

**“Maktul-ul Hüseyin”** Adurrezzak Mukerrem (ö.1391Necef’de) konusu Kerbela kıyamı hakkındadır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Medine’den başlayan yolculuğunu Aşura sonrasına kadar kaleme almıştır.

Başka Maktel kitaplarıda şu isimler altında meşhurdur; Nefs-ul Mehmum, Luhuf, Minhacud- Dumu, El- Eyun-ul Ebra, Mesir-ul Ahzan, Ruzet-uş Şuheda, Esrar-uş Şahade, Muntehel Amal, Bihar-ul Envar c.45 ve…

HÜZÜNLÜ (MEKRUB)

Hüzünlü, dertli, sıkıntılı anlamındadır. Seyyid-i Şuheda’nın lakaplarındandır. İmam Bakır (a.s), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hüseyin, mazlum ve hüzünlü bir halde öldürüldü.”[[815]](#footnote-815)

MİNBER

Hatib’in üzerine çıkıp hutbe okuduğu ve halka vaaz verdiği yerdir. Ehl-i Minber; Mersiye okuyan, Hatip ve Vaaz verenlere denir. Minber; üzerinede vaaz ve hutbe okunan yerdir. Sözcük anlamı itibari ile kökü “Nebere”den alınmış ve yüksek yer anlamındadır. Minber de yüksek olduğundan dolayı ona bu isim verilmiştir. Minberin farklı çeşitleri vardır; ağaç, demir ve taştan farklı yüksekliklerde yapılır. Minber, hatip ve Cuma imamlarının üzerinden halka hitap etmesi için İslam’ın ilk yıllarından bugüne kadar süregelmiş bir sünnettir. Fakat tarih boyunca genellikle hükümet ve halifelerin kontürolu altında olmuş ve istedikleri düşünce tarzlarını oradan insanlara ulaştırmışlardır.

Bir minberde Yezid’in emri altında olan hatiplerden biri Yezid’i övüyor ve Ehl-i Beyt’e saygızlıkta bulunuyordu. İmam Seccad (a.s) minbere çıkmak için izin istedi. Minbere çıkıp kendisini halka tanıttı ve Yezid’i minber üzerinden rezil rüsva etti. İmam Zeynelabidin (a.s), o minberin üzerinden Ehl-i Beyt’e saygısızlıkta bulunan hatibin minberini ağaç yığını olarak nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Ey Yezid! İzin ver şu ağaç yığının üzerine çıkayım…” peygamber efendimiz (s.a.a) bir gün rüyasında Beni Ümeyye’nin kendi minberi üzerine çıktığını ve halkı doğru yoldan alıkoyduğunu gördüğünde çok rahatsız olmuştu.[[816]](#footnote-816)

Bugün de vaaz ve hutbe için Ramazan ve Muharrem aylarında insanlara hitapın ulaştırılmasında minber kullanılmaktadır. Minbere çıkmak eski İslami sünnetlerden sayılmaktadır. Günümüzde minberden hutbe okumak yalnız din hocalarına mahsus olup diğer konuşmacılar kürsü ve masa arkasından dinleyicilere hitap etmektedir. Minber Peygamber efendimiz (s.a.a)’den miras kaldığı için kendi has ihtiramını korumaktadır.

MUNHİÇ, MEVLE-L HÜSEYİN

Kerbela şehitlerindendir. İsmi Munhiç B. Sehm olup, İmam Hasan (a.s) zamanında onun hizmetçisi idi. Annesi İmam Hasan (a.s)’ın kenizi idi. Onu Nufel B. Haris’den satınaldı ve ondan “Minheç” dünyaya geldi.[[817]](#footnote-817) Minheç’in annesi İmam Seccad (a.s)’ın evinde hizmetçilik yapıyordu. Kerbela yolculuğunda anne ve oğlu her ikisi de İmam Hüseyin (a.s)’ı yalnız bırakmamış onunla birlikte Kerbela’ya gelmişlerdi. Minheç, Aşura günü yiğitçe savaştıktan sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın yanında şahadet şerbeti içti ve o ilk şehit olanlar arasındaydı. Onun ismi Nahiyyeyi Mukadesse ziyaretnamesi ve Recebiyye ziyaretnamelerinde geçmektedir.

MENZİL

Yolculuk boyunca dinlenmek için durulan yere Menzil, Han, Kervansaray ve Konaklama merkezi denirdi. Eski yolculuklarda bir kişi veya bir kafilenin bir gün boyunca piyade gittiği yola bir merhale veya “Menzil” diyorlardı. Eğer yolculuk süvari olsaydı her bir merhaleye ulaştıklarında atı değiştiriyorlardı ve bu “Menzil” sayılmaktaydı. Bu mesafe bazen üç fersah veya beş fersağa ulaşıyordu. Ellbette iki Menzil arasında ki mesafeyi kesin bir şekilde belirlemek mümkün değildir. Ancak ortalama her iki Menzil arasını dört fersah olarak belirlemek mümkündür.

Mekke ile Kerbela arasında menziller bulunmaktaydı. İmam Hüseyin (a.s) bunların bazılarında konaklamış, bazılarından geçmiş ve bazılarında da sabahlamıştır. Bazı menziller daha meşhurdur. İmam Hüseyin (a.s) ve kafilesi yüklerini her menzilde değilde genellikle iki menzilden birinde indiriyorlardı. Mekke ile Kufe arasında yer alan Menziller “Menagib” kitabında zikredildiği gibi şu düzene göredir; Zat-i Irg, Haciz, Hazimiyye, Se’lebiyye, Şukuk, Şeraf, Neynava, Ezib-ul Hecanat ve Kerbela.[[818]](#footnote-818) Muc’meil Buldan Kitabı şöyle sıralamıştır: Seffah, Zat-i Irg, Haciz, Hazimiyye, Zerud, Se’lebiyye, Şukuk, Zebale, Şeraf, Zu Hesm, Beyze, Rehime, Kadisiyye, Ezibun-ul Hecanet, Gesr-i Beni Mukatil, Neyneva, Kerbela.[[819]](#footnote-819) Elbette başka menzilller de tarih kitaplarında zikredilmiştir örneğin; Ecae, Gutgutane ve Betnu-r Rima gibi bunlar hakkında daha geniş bilgi için sözlük kitaplarına başvurulması önerilir.

Yolculuk boyunca bu menzillerde gerçekleşen hadiseleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Seyyid-i Şuheda Mekke’den Irak’a doğru yolculuğunda uğradığı Zat-i Irg Menzilinde Beşir B. Ğalip ile karşılaşmış ve ondan Kufe’nin durumunu sormuştu, Haciz ve Betnu-r Rima menzilllerinde Kays B. Musehher Seydavi’yi bir mektup ile Kufe’ye gönderdi. Zerud menzilinde, Zuheyr B. Gin ile görüştü ve ondan kendisine katılmasını istedi. Se’lebiyye Menzilinde Kufe’de Muslim ve Hani’nin şahadetinden haberdar oldu. Zebale Menzilinde, Ömer Sa’ad’ın gönderdiği elçi ile görüştü. Şeraf Menzilinde, Hürr’ün ordusu ile karşılaştı ve onlara hutbe okudu. Biyze Menzilinde, Bir hutbe okuyarak Emevileri tanıttı. Zi-Hesm Menzilinde yaptığı konuşmasında dünyanın vefasız ve elden gideceğine değindi. Muharrrem ayının ilk günü, Beni Mekatil Menzilinde konakladıktan sonra yaptığı konuşmasında kendisinin şahadet haberini verdi ve Muharrem ayının ikinci günü Kerbela topraklarına girdi.

İmam (a.s)’ın şahadetinden sonra Esirler Kufe’ye götürülmüş ve oradandan Şam’a doğru hareket ettirilidiler. Bu uzun yolculuğu tahtı revanı olmayan develerin üzerinde, kafile memurlarının kötü davranışları ile birlikte İmam Seccad (a.s)’ın boyun ve ayaklarına vurulmuş zincirlelerle götürmekteydiler. Bu Peygamber (s.a.a)’in hanedanının büyük musibetlerindendi. Bu mesafet boyunca da bazı menziller bulunmaktaydı ve Ehl-i Beyt (a.s) bu menzillerden geçirilerek Şam’a ulaştırıldı. Kufe’den Şam’a kadar bulunan menzillerin isimleri şöyledir: Tekrib, Musul, Harran, De’vat, Gennasirin, Sibur, Hims, Be’lebek, Hemat, Halep, Nesibeyn, Esgalan, Dir Gissis ve Dir Rahip. Bir kaynak kitapında esirlerin Kufe’den Şam’a yolculuğu şöyle sıralanmıştır: Fırat Nehri Kenarı, Tekrib, Vadi-i Nahle, Mirşad, Harran, Nesibeyn, Musul, Halep, Dir Nesrani, Esgalan, Be’lebek ve Şam. [[820]](#footnote-820) Kufe ile Şam arasında bulunan menziller şöyle de nakledilir: Kadisiyye, Tekrib, Musul, Te’lefer, Dir Emruh, Selya, Vadi-i Nahle, Ermina, Lina, Kuheyl, Çehine, Nesibeyn, Devat, Kufr-u Tab, Sipur, Me’ret-un Ne’man, Şizer, Hemat, Be’lebek ve Esgalan.[[821]](#footnote-821) İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadet haberi halk arasında duyulmusundan sonra kabile ve taifeler çeşitli yerlerde itirazlarda bulundular. Özellikle Kufe ile Şam arasında yeralan menzillerde tepkiler vardı. Hatta hırstiyanlar köylerinden geçirilmek istenen mızrak başındaki şehitlerin başlarını geçirmemeleri için kendi sukunet mahalli veya kalelerine çekilerek engel oluyorlardı. [[822]](#footnote-822)

HİZMETÇİLİK MENSEBİ

Ehl-i Beyt mektebinin âşık Meddah ve Mersiyecileri bu ünvanı İmamları Eba Ebdillah’ın aşk ve muhabbetinden kendilerine için iftihar saymış ve onu Ağa, kendilerini de onun hizmetçisi olarak adlandırmış ve bu makamı padişahlıkla dahi değiştirmezler. Bu hizmetçiliğe yakışan o yüce aşkın dilden gönüle varan boyutuna inmesi ve saf temiz duygularla birlikte ihlâslığını korumasıdır. Bu arzuların gerçek boyutuna varması için ağa ile hizmetçi arasında bir tarafdan onun isteklerini yerine getirmek diğer yandanda ağanın bu sevgiye karşılık vermesidir. Merhum Muhaddis Nuri şöyle diyor: “Seyyid-i Şüheda’nın sadece zikri, musibeti ve faziletini açıklamakla onun hizmetçisi olunmaz… İmam Hüseyin (a.s)’ın hizmetçisi olmak için meddahın söylediği Allah (c.c)’ın emrileri doğrultusunda, hakk ve onun velilerinin haklarının yerine getirilmesi için olmalıdır. Yoksa kendine bir tacir ünvanı almış ve sermayesini de Ehl-i Beyt’in fazilet ve musibeti olarak seçmiş ve onlarla ticaret ediyor olacaktır. Böylece de kesinlikle hiçkimse üzerinde hakkı olmayacaktır.”[[823]](#footnote-823)

……………………… …………….ŞİİR

MİNHAL

Minhal B. Emr, Şam’da yaşayan Ehl-i Beyt dostlarındandı. Ehl-i Beyt (a.s)’ın Şam harebelerinde esir oldukları günlerde, İmam Seccad (a.s), birgün dışarı çıktı. İmam (a.s) onunla karşılaşmış aralarında konuşmalar geçmiş İmam (a.s), Ehl-i Beyt’in mazlumiyet ve esirliğinden dolayı çektikleri sıkıntıları ona söyledi. [[824]](#footnote-824) Ondan şöyle nakledilmiştir; İmam Hüseyin (a.s)’ın başı Şam’a getirildiğinde orada bulunan biri ashabı Kehf’in ayetlerini okuyordu. O kesik baştan şöyle bir ses geldi: “Benim öldürülmem ve başımın gezdirilmesi, ashabı Kehf’in olayından daha fazla şaşırılacak şeydir.”[[825]](#footnote-825) Minhal Kufe’li olup, Beni Esed kabilesindendi. O, İmam Seccad (a.s)’dan hadis naklediyordu. Onu İmam Seccad ve İmam Bâkır (a.s)’ın ashabından saymışlardır. Mekke’den dönmek istediğinde İmam Seccad (a.s) ile görüşmüş, İmam (a.s) Hermele’nin (Hz. Ali Asker’in katili) durumunu sormuş ve daha sonra o melunu lanetlemiştir. Minhal Kufe’ye vardığında Hermele’yi yakalamışlardı. Muhtar’ın emri ile elleri ve ayakları kesilmiş daha sonra ateşe atılmıştı. Minhal, İmam Seccad (a.s) ile Mekke’de görüştüğünü ve onun Hermele’ye ettiği nifrini anlattığında Muhtar, İmam Seccad (a.s)’ın duasının onun eli ile gerçekleşmesinden dolayı çok sevindi. [[826]](#footnote-826) Minhal, sözcük itibarı ile çok bağışta bulunan anlamındadır.

MENİ’İ B. ZİYAD

Onun ismi Kerbela şehitleri arasında zikredilmiştir. Recebiyye ziyaretnamesinde adı geçmektedir. Bazı Rical kitaplarında ismi Meni’i B. Reggad olarak geçmiş ve Seyyid-i Şuheda’nın ashabından sayılmıştır.

MUHACİR B. UVS

Ömer Sa’ad’ın ordusunda bulunan biri idi. Aşura günü “Hürr’ün” İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katılma isteğini gördüğünde ona şöyle dedi: “Seni Kufe’nin yiğitlerinden bilirdim! Nedir bu durumun? Hürr ona şöyle cevap verdi: “Kendimi Cennet ile Cehennem arasındaki yol ayrımında görüyorum.”[[827]](#footnote-827)

KERBELA TOPRAĞI (MÜHRÜ)

Mühür, çamurdan elde edilen küçük bir toprak parçasıdır. Genellikle uzun dört köşe şeklinde yapılır ve namaz kılanlar önlerine bırakıp toprak diye alınlarını secde halinde ona koyarlar. Seyyid-i Şuheda’nın toprağından yapılan Mühür’e secde etmek ve ondan yapılan tesbih ile zikretmenin çok büyük sevapları vardır. Zira İmamlar, Allah velileri ve âlimler de bu şekilde amel etmişlerdir. İmam Sadık (a.s), İmam Hüseyin (a.s)’ın türbetine secde eder ve şöyle buyururdu: “Hüseyin’in türbetine secde etmek yedi (çeşit) perdeyi yakar.” [[828]](#footnote-828) Ehl-i Beyt (a.s)’ın türbelerinden mühür ve tesbih yapım sanatı çok değerli bir iş olup, genellikle seçkin Seyyid hanedanları bu mübarek mesleği üstlenmişlerdir. Hatta Kerbela’da çok değerli bir hanedan bu iftihar ve övünç kaynağını kaybetmemek için Bağdat valisine her yıl bir miktar vergi veriyordu.

ZEHRA (S.A)’NIN MEHRİYESİ

Bazı rivayetlerde su veya Fırat suyunun Hz. Zehra (s.a)’ın mehriyesi olduğu nakledilir. İmam Bakır (a.s)’dan uzunca bir hadisin devamında şöyle nakledilir: “Ona yeryüzünde dört nehir; Fırat, Mısır Nil’i, Nehrivan ve Belha nehirleri.” karar kılınmıştır.[[829]](#footnote-829) Başka bir hadiste şöyle nakledilmiştir: “Ali İle evliliğinden dolayı onun için (mehriyesi), Dünya’nın beşte biri Cennet’tin üçte ikisi ve dünyadaki dört nehir; Fırat, Dicle, Nile ve Belha …” [[830]](#footnote-830)Bu rivayetlere göre Fırat, Dicle, Nil ve Belha nehirlerinin yanısıra dünyanın beşte biri cennetin üçte ikisi onun mehriyesi olmasına rağmen kendi oğulları Fırat nehri yanında susuz bir şekilde mazlumane şehit edilmiştir.

…………………………….. ………….ŞİİR

MEHLEN, MEHLEN (YAVAŞ, YAVAŞ)

Hz. Zeynep (s.a)’ın Aşura günü kardeşinin arkasından şu şekilde seslendiği nakledilir: “Yavaş, yavaş (git) Ey Zehra’nın oğlu.” Çünkü annesi Hz. Zehra (s.a)’ın oğlu hakkındaki vasiyetini yerine getirmek istiyordu. Hz. Zeynep (s.a) böylece İmam Hüseyin (a.s)’ın boğazının altından öperek annesinin vasiyetini yerine getirdi. [[831]](#footnote-831)

MEYDAN

Geniş ve büyük bir alan olan meydanda, savaş, güreş, at yarışı, cirit oyunu ve çeşitli sporlar yapılmaktadır. Savaş meydanı, iki ordudun karşı karşıya gelip savaştıkları yere denir.[[832]](#footnote-832) Geçmiş zamanlarda genellikle iki düşman ordunun karşı karşıya yer alıp, başlangıçta tek, tek daha sonraları toplum hücumlarla savaşıldığı savaş alanlarına söylenirdi. Meydanda bulunan orduyu sağ kanat, sol kanat ve karargâh olarak üç bölüme ayırırlardı. Aşura günü de, Seyyid-i Şuheda’nın yarenleri tek, tek savaş meydanına giderek savaşıp canlarını İmam (a.s)’ın yolunda feda ediyorlardı. Çadırlar, düşman ordusunun oklarının ulaşamayacakları kadar savaş meydanından uzak tutuldu. Fıkhı boyutta savaş meydanında can verenler şehit hükmündedirler.

NAFİ B. HİLAL

Kerbela şehitlerindendir. Nafi, yiğit savaşcı, Kuran-ı Kerim’i çok okuyan, hadis hafız ve kâtiplerindendi. Emir-el Müminin Hz. Ali (a.s)’ın ashabından olup, Cemel, Sıffın ve Nehrivan savaşlarının hepsinde İmam (a.s)’ın yanında yeralmıştır. O, Kufe pazarının önde gelen şahsiyetlerindendi. Muslim B. Akil’in şahadetinden önce gizlice Kufe’den ayrılıp İmam Hüseyin (a.s)’ı karşılamaya koyulmuştu. Daha sonra İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte Kerbela’ya geldi. Kerlela’da su getirmek için Hz. Abbas (a.s) ile birlikte Fırat nehrine gidenlerdendi. [[833]](#footnote-833) O, İmam Hüseyin (a.s)’a karşı olan sevgi ve vefadarlığını çok heycanlı konuşmasında dile getirenlerdendi. Nafi, zehirli oklarının üzerine kendi ismini yazıp sürekli onlarla atış yapıyordu. [[834]](#footnote-834) Aşura günü okları bitince kılıçını çekmiş Kufe ordusunun içine dalmış şöyle recez okuyordu:

………….. ………………….RECEZ

Kufe’liler onu ok ve taş yağmuruna tutarak ağır yaralar verdirmiş sonunda pazularını kırdılar. Onu muhasere altına alıp, sağ olarak elegeçirdiler. Şimr, onu alıp Ömer Sa’ad’ın yanına götürdü. Daha sonra Şimr’in eli ile şahadete ulaştı. Onun bazı recezleri şöyle idi:

……………………. ……….RECEZ

Bazıları onun ismini Hilal B. Nafi olarak nakletmişlerdir.

NAME (MEKTUP)

Mektup, güvenilir, sağlam ve resmi yazışma senetlerindendir. Resmi, siyasi, atama, görevden alma, emirler ve istekler içerikli mektuplar Aşura hadisesi öncesi ve sonrasında göze çarapmaktadır. Seyyid-i Şuheda’nın Muaviye’ye Hicr B. Edi ve yarenlerinin şehit edilmelerinden dolayı yazmış olduğu mektuplar, Âlimlere yazmış olduğu mektuplar, Aşura kıyamı hakkında akrabalarına, Kufe’lilere, Basra’lılara, kendi elçi ve yarenlerine yazmış olduğu mektuplar ve hatta vasiyetname şekilinde kendi kardeşi Muhammed Hanefiye’ye yazmış oldukları bu kısımdan sayılmaktadır. İmam (a.s)’ın önde gelen Şia’ları, dost ve tarafdarlarının Basra ve özellikle de Kufe’den İmam (a.s)’ı kendi yanlarına davet içerikli yazmış oldukları mektupları ve hertürlü yardım ve zahmete bu uğurda katlanacaklarına dair verdikleri sözler bu mekuplarda yazılmıştır. Seyyid-i Şuheda (a.s) da bu davatnamelerin ardından kendi elçisi Muslim B. Akil (a.s)’ı Kufe’ye göndermiş ve yine onunla birlikte Şia’lara yazmış olduğu bir mektup vardı. [[835]](#footnote-835) İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’de bulunduğu süre içerisinde Kufe’den İmam (a.s)’ın onlara doğru yönelmelerini isteyen bir hayli mektup gönderilmişti. Bu sayı on iki bin ve daha fazla olarak nakledilmiştir. Bazı mektuplar şahsi, bazıları toplu olmakla birlikte sayısız imzalar taşımaktaydı. Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın yazmış oldukları mektuplar, genel olarak davetlerin icabeti, kıyam için gerekli desteğin verilmesi ve İmam (a.s) Aşura kıyamına sebep olan konular idi. Mektupların çoğluğunun Kufe’den oluşunun nedeni Kufe’lilerin Muaviye’den geride kalan hiç güzel olmayan hatıraları ve Ehl-i Beyt’e karşı içlerindeki sevgi ve muhabbetti. Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezid’i hilafet makamından indirmek için silahlandılar. Yazmış oldukları mektuplar da bu doğrultuda olup, Yezit ve Emevi saltanatına karşı amansız bir eleştiri yağmuru vardı içlerinde. Ehl-i Beyt ve Seyyid-i Şuheda’ya karşı olan sevgi bağlarını ve onlara önderlik yapması durumunda hertürlü yardım ve desteği kendisine sağlayacaklarını ve onun yolunu beklediklerini yazdılar. İmam Hüseyin (a.s) ile Basra’da ki Şia’lar arasında birtakım mektuplar karşılıklı yazıldı. Kufe’liler son olarak İmam (a.s)’a şu şöyle bir mektup yazdılar: “Ey Resullah’ın oğlu! Acele et! Şüphesiz Kufe’de senin yanında yer alacak yüz bin kılıçlı var, zira gecikme.”[[836]](#footnote-836) Kufe’ye doğru olan yolculukta Hürr, İmam Hüseyin (a.s)’ın yolunu kestiğinde, İmam (a.s) Kufe’lilerin kendisine yazmış oldukları davet mektuplarını hatırlatınca, Hürr bundan habersiz olduğunu söyledi. Aşura günü de İmam (a.s) onlara son delili tamamlamak için orada bulunan Şebs B. Rebi, Heccar B. Ebcer, Kays B. Eş’es, Yezid B. Haris ve …seslenerek şöyle buyurmuştur: “Bana bütün meyvelerin yetiştiğini ve heryerin yemyeşil olduğunu, hazır ve düzenli bir ordunun başına geçmek için acele et! Diye mektuplar yazan siz değilmiydiniz?...[[837]](#footnote-837)

TEKE TEK SAVAŞ

Araplar arasındaki savaşlarda her iki hasım arasından bir kişi seçilir ve onlar savaş meydanında karşı karşıya gelirdi. Bunlar recez okuyarak birbirleri ile savaşırdılar. Bazen teke tek dövüş bütün savaşın neticesi sayılırdı. Savaş, dövüşcülerin teke tek savaş meydanında karşılaşmalarından ibaretti. Bazende böyle birkaç dövüşcüden sonra genel muharebe başlardı. Böyle bir tarz savaş Aşura’da öğlen vaktine kadar sürdü. Kufe ordusu bazen kendinde karşı tarafla teke tek savaşacak kişi bulamayınca toplu şekilde Hüseyini savaşcıların üzerine yürüyorlar ve onu bu şekilde ancak şehit edebiliyorlardı. Kerbela şehitlerinin bazıları teke tek savaşta şehit olmuşlar, bazılarıda Kufe ordusunun İmam Hüseyin (a.s)’ın karagahı olan çadırlara yapılan ilk toplu saldırıda şehit oldular.

HURMA AĞAÇI (NAHL)

Nahl hurma ağaçına denir. Ancak muharrem ayı matem meclisleri teriminde tabut misali büyük bir oda şekilinde yapılan şeye denir. Onu siyah ve çeşit, çeşit renklerde olan parça ve aynalarla süslerler. Onu İmam Hüseyin (a.s)’ın tabutunun sembolu olarak Aşura günü Hüseyniye ve Tekiyyelerden omuzlarına alınarak taziye meclislerinin düzenlendiği alanlara götürürler. Onun felsefesi şu şekildedir: “Kerbela’da Seyyid-i Şuheda’nın pâre, pâre edilmiş mübarek bendinin o gün yanında bulunamadığımızdan, bugün onların tabutunun semolünü siyahlara süsleyerek ihtiramla uğurluyoruz. Onu sokak ve mahallelerde Ya Muhammed, Ya Fatıma, Ya Ali, Ya Ali, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin nidaları ile defalarca dolandırdıktan sonra saygı ile yere bırakırlar. Nahl Bendi, Nahl Ara’i, Nahl gerdani olarak isimlendirilen bu mezhebi sünnet geleneği özellikle Hindistan’da yaygındır. Halkın genelinde hurma ağacına karşı özel bir ilgi ve saygı var olup, onu yerden kaldırmak merasimi özel bir törenle yapılmaktadır. Hurma ağaçları genellikle ağır olduğundan onu kaldırma görevini güçlü bir grup kişi üstlenir. “Nahl Ara” Muharrem ayı merasimlerinde hurma ağacını süsleyen kimseye söylenir. Buna ilava olarak “Nahl’i Muharrem”, “Nahl’i Aza”, “Nahl’i Tabut” ve “Nahl’i Matem” isimleri de ona verilmiştir.

NUHAYLE

Kufe dışında bir askeri toplanma merkezinin adıdır. Hz. Ali (a.s) döneminde askerlerin savaş hazırlıkları burada yapılıyordu. Orada Haricilerle savaşmış ve Muaviye ile aralarında olan savaş hakkında kendi askerlerine burada konuşma yapmıştır. Seyyid-i Şuheda ile savaşmak için İbni Ziyad kendi ordusunu burada toplamış ve Ömer Sa’ad komutasında dört bin kişilik bir orduyu İmam Hüseyin (a.s)’ın önünü kesmek için Kerbela’ya gönderdi. [[838]](#footnote-838) Bugün bu yer “Abbasiyat” olarak meşhurdur.

NEZİR

Nezir, Allah rızası doğrultusunda bir işi yapmak veya terk etmek için yapılan niyete denir ve nezirin kendine özel bir niyyet tarzı vardır. Örneğin “Lillahi aleyye…” nezir edilen şeyin yerine getirlimesi vacip olmakla birlikte onun terk edilmesi günah ve akabinde keffare getirir. [[839]](#footnote-839) Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin (a.s) âşıkları bazı şeyleri daha sonra kesinlikle yerine getirmek için birtakım nezirlerde bulunurlar. Bunlardan bazıları: “İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret nezrinde bulunmak, İmam (a.s) için yas tutmak, taziye meclisleri düzenlemek, İmamların ziyaretçileri için gerekli ihtiyaçları karşılamak, yemek vermek, matem tutan sinezenler arasında bulunmak, Tekiyye ve Hüseyiniyeler yaptırmak ve …” Böyle nezirler Aşura meclisleri ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın yolunu yaşatmak için ister istemez bazı maddi olanakları kendiliğinden sağlamaktadır. Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın meclisleri için yapılan bu çeşit maddi ve manevi yardımlar manevi bir ortam yaratmakla birlikte orada hizmet veren gönüllü kişiler bu işi kendileri için en büyük saadet ve iftihar saymaktadırlar. Halk arasında sıkça yapılan nezirden bazıları şöyledir: “Aş nezri, sofra açıp yemek dağıtma nezri, koyun kurban etme nezri, yaş helva nezri ve…” genel olarak bu işleri nezir ederek kendilerine vacip haline getiriyor ve bunun yanısıra methiye ve mersiyeler okutularak Ehl-i Beyt (a.s)’ın musibetleri anılmaktadır.

NÜSHA

Kitap, yazılmış ve yazılı bir şeyin tekrar yazılması. Nüsha, Şebih porgamlarının terimlerindendir. Taziyebaşı, perdeye aktarılacak tiyatronun içeriğini bir metin halinde yazarak oyundan önce oyunculara verir ve ona da Nüsha denirdi. Bununla birlikte Taziyename de başka bir ismidir. Taziyenamelerin şiirleri halk şiirlerinden esinlenmektedir.[[840]](#footnote-840)

NA’AŞ (CESET)

Cansız beden, ceset anlamındadır. Tabut manasında da kullanılmaktadır. Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s) şehitlerin mübarek na’aşlarının başucunada bulunuyordu. İmam Hüseyin (a.s)’ın ailesi Aşura hadisesinden sonra şehitlerin na’aşları yanına gelerek ağlamış ve yas tutmuşlardı. Taziye meclislerinde de farklı rollerle birlikte na’aş rolüde vardır. Bu rolü üstlenen kimseler savaş meydanında cansız bir şekilde yerde yatan Kerbela şehitlerini canlandırırlar. Taziye meclislerinde hiç konuşmadan sadece yerde cansız na’aş rolünü üstlenmektedirler. Taziyelerde na’aşın üzerine kanlı ok ve kırk kılıçlar dikilmek veya yerleştirilmek suretiyle bırakılır. Zira böylece o günün savaş meydanına daha yakın bir izlenim elde edilir. Bazende güvercinlerin kanat ve gövdelerine şehitlerin kanı sürülerek Medine’ye göderilen haberci kuşların sembolü canlandırılır.

NUMAN B. BEŞİR

O, Hz. Muslim B. Akil’in Kufe’ye geldiği ilk sıralarda Kufe’nin valisi ve İmam Hüseyin (a.s) için halktan biat alanlardandı. Daha önceden de Şam’a yerleşmişti. Ensardan olup Hazrec kabilesindendi. Annesi, Revahe’nin kızıydı. Numan, Muaviye döneminde valiliğe atanmış ve Yezit döneminde de görevi sürdürmüştür. [[841]](#footnote-841) O, Şair ve usta hatiplerdendi. Sıffın savaşında Muaviye’nin ordusunda yeralmıştı. Daha sonra Şam’a hâkim olarak atandı. O zaman Muaviye tarafından Yemen’e vali olarak gönderildi. Bu atamadan dokuz ay sonra Kufe valiliğine getirildi. [[842]](#footnote-842)

Muslim B. Akil ve tarafdarlarının kıyamı Kufe’de öyle bir yükselişe geçmişti ki, Beni Ümeyye tarafdarı olan Abdullah B. Muslim, Numan’ın Muslim B. Akil olayında yetersiz kaldığını vurguluyarak onu sert dille eleştirmiş ve Yezit’ten yerine daha güçlü bir vali atamasını istemişti. Yezid de Hırsıtiyan olan müşaviri “Sercun” ile istişare ederek onun yerine Ubeydullah B. Ziyad’ı vali olarak atayarak onadan halka karşı zorluk çıkarıp şiddete başvurmasını istedi. Bu şekilde Numan B. Beşir Kufe valiliğinden alınmış oldu. Mervan B. Hekem Dönemine kadar yaşamış ve Hems’in valiliğine getirtilmişti. Ancak İbni Zübeyr’in çıkarmış olduğu karışıklıktan dolayı oranın halkı bu göreve atanmasını istemeyerek onu kabul etmediler. Oradan kaçmak istemiş fakat halk takip ederek yakalayıp öldürdüler. Bu olay hicri 65 yılında gerçekleşmişti. O, öldürüldüğünde 64 yaşında idi.

NUMAN B. EMR RABİSİ

Kerbela şehitlerindendir. Ezd kabilesinden olup, Kerbela’da ilk toplu saldırıda şehit olanlar arasında yeralmaktadır. O, Kufe ahalisinden olup, Hz. Emir-el Müminin Hz. Ali (a.s)’ın ashabındandı. O, kardeşi Helas (Hz. Ali (a.s) döneminde güvenlik güçlerinin başkanı idi) ile birlikte Ömer Sa’ad’ın ordusu ile Kufe’den çıkmış fakat geceleyin İmam (a.s)’ın saflarına katılmıştılar. [[843]](#footnote-843)

NUİM B. ECALAN ENSARİ

Kerbela şehitlerindendir. Nuim, Hazrec kabilesinde olup iki kardeşi İmam Ali (a.s)’ın dostları ve Sıffın savaşında İmam (a.s)’ın yanında bulunmuşlardı. O, Kufe’den hareket ederek Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenleri arasına katıldı. Aşura günü ilk toplu saldırıda şehit oldu. [[844]](#footnote-844) Bu mübarek şehidin ismi Nahiyeyi Mukadesse ziyaretnamesi ile Recebiyye ziyaretnamelerinde zikredilmiştir.

NEFES-UL MEHMUM

Şığ Abbas Kummi’nin Seyyid-i Şuheda’nın makteli hakkında yazmış olduğu kitabın ismidir. Bu kitabın ismi İmam Sadık (a.s)’ın buyurduğu şu hadise dayanmaktadır: “Bize yapılan zulümlerden dolayı hüzünlenen kimsenin nefesi tesbih, bundan dolayı kederlenmesi ibadet ve bizim sırlarımızı örtmesi Allah yolunda cihattır.” [[845]](#footnote-845) İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Bu Hadisi altından yazmak vaciptir.” Abbas Kummi, kitabını Ehl-i Beyt (a.s)’ın mazlumiyet ve musibetleri üzere yazdığından dolayı bu ismi vermiştir. Bu kitap Farsça’ya da çevrilmiştir.

NEGRE

Mekke yolu üzerinde bulunan bir konaklama yerinin adıdır. Su kuyuları ve Kalesi bulunan bu yer, yol ayrımlarının kesiştiği noktadadır. İmam Hüseyin (a.s) bu menzilde konaklamıştır. Buraya “Maden-un Negre” de denilmiştir.

ROL

Taziye, Tiyatro ve filmlerde belirli karekterleri canlandıran oyuncuların üstlendikleri görevlere denilmektedir. Şebih porgamlarında bazıları İmam Hüseyin (a.s)’ın rolünü, bazıları da Şimr, Ömer Sa’ad, Hürr ve… Rolünü üstlenmektedirler.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN YÜZÜĞÜNDEKİ YAZI

İmamlar (a.s) yüzüklerinin üzerinde bulunan taşların üzerine bazı şiarlar işletirlerdi. Her İmam’ın kendine özel bir şiarı olup, onun hedef ve amacını sergilemiştir. Seyyid-i Şuheda’nın yüzük taşının üzerinde şu işleme vardı: “Şüphesiz, Allah emrini ulaştırcıdır” bazı rivayetlere göre iki yüzüğü vardı. Birinde: “Allah’tan başka ilah yoktur, (bu) ona kavuşma sermayasidir” diğerinde: “Şüphesiz, Allah emrini ulaştırıcıdır” diye işlenilmişti. [[846]](#footnote-846) Her iki yazıda İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadete olan sevgisinin ne kadar büyük olduğunu ve Allah’a kavuşma ve teslimiyet aşkı içerisinde ona yöneldiğinin göstergesidir. Rivayet edilmiştir ki, İmam Sadık (a.s)’ın parmağındaki yüzük Ceddi İmam Hüseyin (a.s)’ın yüzüğü idi. Onun üzerine şöyle yazılmıştı: “Allah’tan başka ilah yoktur, (bu) ona kavuşma sermayasidir”[[847]](#footnote-847) Allah’ın birliği olan “Le ileha illallah” ona kavuşma sermayesidir. Bu da İmam (a.s)’ın Tevhit ve şahadete olan aşkının en aşikâr nişanesidir.

SAVAŞ ANTLAŞMALARINI BOZMAK

Kufe ordusu, Kerbela hadisesinde İmam Hüseyin, Ehl-i Beyt’i ve yarenlerine karşı savaş kanunlarını çiğnemiştir. İhlal edilen kanunların bazıları şöyledir:

1. **Bir kişiye toplu saldırı:** Teke tek ve kendi denginde rakip, bu savaşların geleneği olmasına rağmen, Kerbela’da bazen bu ihlal edilip toplu halde bir kişiye saldırılıdığı görülmüştür. Hz. Abbas (a.s)’a toplu bir şekilde saldırma ve onu taşlama kararı gibi.
2. **Kadın ve çocuklara silahlı saldırı:** Kadın ve çocukların savaşlarda dokunulmazlıkları vardır. Ancak Kerbela’da Şimr’in emri üzerine çadırda bulunan kadın ve çocukların içeride olmasına rağmen ateşe verilmiş ve savunmasız kadın ve çocuklara saldırılmış ve onları sahraya dağıtmışlardı.
3. **Müslüman kadının esir alınması:** Müslüman kadın esir alınamaz. Hz. Ali (a.s) Sıffın savaşında kadınları serbest bırakmıştır. Ancak Yezit, İmam Hüseyin (a.s)’ın Ehl-i Beyt’i ve ashabından orada bulunan (Hz. Zeynep, Ümmü Kulsum, Sakine (s.a) ve…) kadınları esir almış Kufe ve oradandan Şam’a getiritmiştir. Yezid’in sarayında oradaki Şamlılardan biri Seyyid-i Şuheda’nın kızlarından Hz. Fatime’yi kendisi için keniz olarak istemiş Hz. Zeynep (s.a) da buna şiddetle karşı çıkarak izin vermemiştir.
4. **Yağmalama:** İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra çadırlara saldırılmış herne varsa yağmalanmış hatta kadınların üzerinde bulunan giysileri dahi bundan nasibini almıştır, İmam Hüseyin (a.s)’ın elbiseleri ve küçük kız çocukların kulaklarındaki küpeleri dahi bu yağmalamada alınmıştır. [[848]](#footnote-848) Bunların hepsi asıl hedefleri olan hakk ve adaletin önderi İmam Hüseyin (a.s)’ı öldürme planlarına ilaveten yapılmıştır. Böylece yalnız savaş kanunlarını değil İslam ve Kuran-ı Kerim’in emirlerini de çiğnemişlerdir. Bundan dolayıdır ki o taşkalpli Beni Ümeyye ve Yezidilere karşı kıyamete kadar kalplerde kin ve nefret olacaktır. Bu hadisede Kufeli ve Yezidilerin yaptıkları şeyler insani ve İslami kanunlarından çok uzak olup bazıları da daha önce hiç görülmemiştir. Başkalarını korkutmak için şiddetli bir yıkıma gitmiş, şehitlerin başlarını bendenlerinden ayırmış ve mübarek bedenlerini atların nalları ile çiğnemişlerdir. Kufe’de, Abdullah B. Begter’i sarayın üzerinden yere atmış ve henüz canı çıkmadan canlı canlı başını bedeninden ayırmışlardır. Kays B. Musahher’i Dar-ul İmare’nin üzerinden yere fırlatmış ve bedenini darmadağın etmişlerdi. Muslim B. Akil’i de Sarayın üzerinde başını kesip daha sonra mübarek bedenini aşağı attılar. Hani B. Urve’yi de elleri bağlı bir şekilde pazarın içinde başını vurmuş ve daha sonra ayaklarını bağlamış ve pazarda öylece gezdirmişlerdi.[[849]](#footnote-849) Yine onbinlerden oluşan bir orduyu sayı bakımından çok az olan bir topluluk karşısında bulundurarak onları korkutma politikası, suyollarını onların üzerine kapatarak susuz öldürmeleri ve önde gelen şahsiyetlerin başlarını bedenlerinden ayırıp şehir, şehir dolaştırmaları savaş kanunları ve insan ahlakından çok uzaktır.

NAMAZ

Din, namaz üzere kurulmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.a), Hz. Ali (a.s) ve Hüseyni kıyam, namazın ikamesi ve Yaratan ile mahlûk arasında kulluk görevini en güzel şekilde yerine getirmek için yapılmıştır. Aşura kıyamında namaz, çok önemli bir konumdadır. Kufe’ye doğru yol alırken Hürr’ün ordusu İmam (a.s)’ın kafilesine vardığında namaz vakti girmiş ve ezan okunduktan sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın imamlığında Hürr’ün ordusu namazı cemaetle kılmışlardı. Ömer Sa’ad’ın ordusu Aşura günün öncesinde çadırlara yöneldiğinde, İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Hz. Abbas’ı onlara göndererek o geceyi namaz, dua ve ibadet için mühlet almasını istedi ve şöyle buyurdu: “Onlara git ve (savaşı) yarına ertelemeye çalış, böylece bu geceyi Rabbimiz için namaz, dua ve istiğfar ile geçirelim ve o da benim namaz, Kuran tilaveti, dua ve çok istiğfarı sevdiğimi bilir.”[[850]](#footnote-850) Yine o gece Habib İbni Mezahir düşman ordusuna şöyle seslenmişti: “Gece ibadetini seven ve ibadet ehl-i bu insanlarla neden savaşmak istiyorsunuz?”[[851]](#footnote-851)

İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit yarenlerinde, maneviyat ruhu ve ibadet aşkı Aşura gecesi onların çadırlarıdan yükselen namaz ve dualarından anlaşılmaktaydı. Arı kovanından yükselen sesler gibi ibadet sesleri kulaklara ulaşıyordu. Tarihçiler onların bu yakarışlarını şöyle nakletmişlerdir: “Onlar arı kovanları gibi, ruku, secde ve Kuran tilaveti halinde idiler.” [[852]](#footnote-852) Bütün geceyi namaz kılarak geçirdiler. Tarih kitabı olan İbni Esir, bu konuyu şöyle nakleder: “Akşam olduğunda, bütün geceyi namaz, istiğfar ve dua ile geçirdiler.” Aşura günün sabahında Hüseyin B. Ali (a.s), sabah namazını kıldıktan sonra yarenlerinin saflarını düzenledi. [[853]](#footnote-853) Aşura günün öğlen namazı vaktini Ebu Sumame Saidi, İmam Hüseyin (a.s)’a hatılatınca İmam (a.s) onun hakkında şöyle hayır duada bulundu: “Allah seni namaz kılanlardan eylesin.” Daha sonra ashabıyla cemaet namazını “Huf namaz”ı olarak kıldı. [[854]](#footnote-854) Said B. Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabındandı, İmam Hüseyin (a.s) namaza başladığında kendisini İmam’a doğru gelen oklara siper etmiş ve İmam (a.s)’ın namazı bittiğinde vucuduna isabet eden oklardan dolayı olduğu yere düştü ve namaz şehidi oldu. [[855]](#footnote-855) İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri namaz yolunda şehit oldular. Bundan dolayıdır ki İmam (a.s)’ın Varis ziyaretnamesinde ona şöyle sesleniyoruz: “Şahadet ederim ki, sen namazı (ayakta tutun) kıldın, zekâtı verdin, iyiliğe emrettin ve kötülükten alıkoydun.”

Allah yolunda cihad, namaz ile manadar olacaktır. Aşura irfan ve kıyamın birleştiği noktadır. Aşura kıyamı ilahi vacibatlar ve sünnetlerin tekrardan canlandırılması içindi ve namaz da bunların başında yeralmaktaydı. Onun Şia’sı da namaza sıkı sarılmalı ve yalnız matem meclisleri ile yetinmemelidir. İmam Hüseyin (a.s)’ın şefaetini uman ve sıkıca ona ümit bağlayanlar da namaz ehli olmalıdırlar. Çünkü şefaet, namaz ehli olmayanlara ulaşmayacaktır. Ne yazıktır ki, Matem ve yas günlerinde İmam (a.s)’ın matemi için sinezeni ve diğer matem merasimlerin de zahmet çekiyorlar fakat namaza karşı gerekli itina ve özeni göstermeyenlere ne yazık. Zira bu vacip olan namazı bırakıp sünnet olanla yetinmektir.

NEVAVİS

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den Irak’a doğru yolculuğu sırasında yapış olduğu hutbesinde zikrettiği bir yerin ismidir. Bu hutbe “Huttu-t Mevt” olup İmam (a.s), bu hutbesinde mübarek bedeninin bütün uzuvlarının Nevavis ile Kerbela arasında parça, parça edileceğine değinmiştir. [[856]](#footnote-856) Nevavis’in sözcük anlamı; Hırstiyanların mezarlığı ve taştan yapılan tabuta da denilmektedir.[[857]](#footnote-857) Burada Nevavis’ten maksat, Kerbela yakınlarıda terkedilmiş Hırstiyan köyüdür.

NEVHE

Musibeti beyan etme, sesli bir şekilde ağlama, matemde yüksek sesle ağlama, çığlık ve feryat etme, yüksekten ağlama, ölmüş birine figan etme, matem ve yas merasiminde hüzün ve kederli bir şiir okumadır ki, bu dünyadan yeni göçmüş birine veya masum İmamlara olabilir.[[858]](#footnote-858) Nevhe için başka tabirlerini de şöyle sıralamak mümkündür: “Nevhe süslemek, Nevhe yapmak, Nevhe söylemek, Nevhe okumaktır. Ölen birine nevhe okumak, cahiliyet adetlerinden olduğundan dolayı mekruh ve İslam’ın hoş görmediği geleneklerdendir.” [[859]](#footnote-859) Bu mevzu Masumlar hakkında geçerli olmayıp aksine onlar için nevhe ve gözyaşı dökmek önemli şiarlardandır, çünkü insanların kemala varması için kendilerine örnek aldıkları şahsiyetlerin hatıralarını canlı tutmaları gerekir. Masum İmamların kendileri de Seyyid-i Şuheda’ya ağlamış ve onun için Nevhe okutulmasını emretmişlerdir. İslam’ın önemli şehitlerinden olan Cafer-i Teyyar ve Hz. Hamza (a.s)’a Nevhe okutulmuştur. Rivayetlerde adı geçen Nevhe’nin mekruhluğu ve bu işin iyi mesleklerden olmadığı yerler, bu işin cahiliye döneminde olduğu gibi icra edilmesi ve batıl şeylerle karıştırılıp sunluması durumundadır.[[860]](#footnote-860)

İmam Hüseyin (a.s)’ın matem geleneğinde “Nevhe” kendine has bir konuma sahiptir, bir nevi şiir olup, toplumun hazır bulunduğu cemaetlerde mersiye şekilinde okunmaktadır. “Nevhe şiirlerini sinezeni için hazırlıyorlardı. Biri Nevhe okuyor diğerleri de onun okuduğu makama göre düzenli bir tarzda sinelerine vuruyorlardı. Ancak Mersiye şiirlerinde güzel bir seslendirme yapılarak, matem merasiminde hazır bulunanların hüzünlendirip ağlatılması ve dinleyicilerin Kerbela şehitlerinin öldürülme sahnelerinden etkilenip kederlendirilmesi hedeflenirdi ve bunlara “Ruze” denilmezdi.”[[861]](#footnote-861) “…Gaçarlar döneminde Nevhe ve Mersiye okuyan en meşhur Şairler Yeğmayi Çendegi ile Visal-i Şirazi olarak nakledilir.”[[862]](#footnote-862) Bu tarz Araplar arasında da yaygındır. Zira mersiye ve nevhe okumak yalnız Seyyid-i Şuheda’ya özel bir durumdur. Bu merasimlerin yıl boyunca süren yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, içerik bakımından çok sağlam ve her türlü tahrifden uzak nevhe ve mersiyelerin ortaya konulma gereksimi daha aşikâr olacaktır. Aşura kültürü nevhe şekilinde de yaygınlaştırmalı ve nevhe okuyanlar da, hedeflerini yalnızca ağlatma yerine, daha ötelere yani Ehl-i Beyt (a.s)’ın faziletlerini insanlara ulaştırma hedefini taşımalıdırlar.

NEVHE OKUYAN

Matem günlerinde sinezen grupları için musibet içerikli şiirler okuyarak onların belirli bir düzen ve ahenk içerisinde sine vurmalarını sağlayan kimseye denir. [[863]](#footnote-863)

NEVHE SARAY

Nevhe okunan yer, ezahane, matemkede, matemsaray ve ğemkede anlamı içermektedir. Yine Nevhe ve Mersiye okuyan kimseye de söylenilmektedir.

ELKAME NEHRİ

Elgeme veya Elgemi Nehri, Fırat’tan ayrılan bir kol olup berrak suyu Kerbela ve onun etrafında bulunan yerelereden geçmekteydi. Elgemi adı bir şahsa dayandırılır. Muyiddin Elgemi’nin dedesi, bu nehri açan kimsedir. [[864]](#footnote-864) Mersiyelerde Abbas B. Ali (a.s)’ın Nehri Elgeme kenarında şehit edildiği anlatılır (Nehri Elgeme yanında düştü Abbas’ın kolları). Günümüzde de böyle bir isimde bir Nehir Kerbela’nın ortasından geçmektedir.

KIYAM MI YOKSA AYAKLANMA MI?

İmam Hüseyin (a.s), Yezid’e biat etmeyerek, Mekke’ye doğru hicrete çıkmış ve oradan da Kerbela’ya gitmişti. İmam (a.s)’ın hareketi Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz (s.a.a)’in sünnetinden ilham almış ve zalim hükümet ile fasıkın vilayeti altına girmeme görevi ile yükümlü olduğundan dolayı ve dine sokulmak istenen bidatlar, geri döndürülmek çabası içine girilen cahiliyet adetlerine karşı kıyam etmişti. Bunların hepsini İmam (a.s)’ın konuşma, hutbe ve kıyam edişinin nedenlerini açıklayan beyanatlarında bulmak mümkün olmakla birlikte Emevilerin bıraktığı kötü izlenimlerden sonra bu konu herkes için açıklığa kavuşmuştu. Diğer tarafdan değişmesi mümkün olmayan asıl olan “Salihler Vilayeti (Hükümeti)” ve İslam’ın siyasi felsefesi üzere, İmam Hüseyin (a.s), sadece yerine getirmekle yükümlü olduğu İmamet görevi ve iyiliğe emretme ve kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirerek Peygamber efendimiz (s.a.a)’in sünnetini tekrardan canlandırmak için böyle bir harekete koyulmuştu. İmam (a.s)’ın bu hareketi “İdolojik kıyam” olarak görülmektedir. Ancak Beni Ümeyye tarafdarları, o zamanda, daha sonraki asırlarda da ve hatta bugünde bu hareketin hükümet aleyhine karşı yapılmış bir ayaklanmadan ibaret olduğunu ve hedefinin de ümmet arasında tefrika salarak hilafet makamına karşı bir ayaklanmayı hedeflediğini ileri sürmüşlerdir. Böylece yaptıkları cinayetlerin üstünü kapatmak ve Yezid’i haklı çıkarmak istemişler ve İmam (a.s)’ın kıyamını hilafet makamına karşı başkaldırı olarak değerlendirerek bundan dolayı öldürüldüğünü kanıtlamak istemişlerdir. Bunu ispatlamak içinde Peygamber efendimiz (s.a.a)’in şu hadisini ileri sürmüşlerdir: “Ümmet’in birliğini bozmak isteyenin, başının vurulması gerekir.” Ve şöyle demişlerdir: “Hüseyin, Ceddi Peygamber’in kılıçı ile öldürüldü.” Eğer hadisin doğruluğu ispatlansa bile, uygulancağı yer İslam Hükümetinin hükmettiği ve adil bir hâkimin de başında olduğu zaman olacaktır ki o zaman bu düzene başkaldıranların öldürülmesi bu hadis doğrultusunda hak olacaktır. Ancak ne Emevilerin hükümeti hak üzere idi ve ne de bu zalim hükümetin hâkimi Yezit halkın özgür iradesi ile seçilmişti. Hâkimlerin adalet ile hükmetmediği ve ilahi emirlerin yerine getirilmediği, haramların kolayca yapıldığı ve müslümanların kanı, malı ve canları Yezit ve onun valileri tarafından çok rahatça çiğnemekteydi. Dolaysıyla böyle bir hükümet aleyhine kıyam etmek dinin vacip ettiği vazifelerdendir. Bundan dolayı da Aşura kıyamının fıkhı boyutunun da ele alınması gerekmektedir. Böylece asılsız şüpheler ortaya atan kimselerin cevapları verilmiş olacaktır.

İmam Hüseyin (a.s), o şartlarda hernekadarda nizami bir galibiyeti çok yakın bir zamanda elde edemeyeceğini bilse dahi, fakat bu haraketi bir düzen, düşünce ve programa dayalı olup kendisini öylesine rastgele bir ölüme atmamıştır. Bu kanlı kıyamın kısa ve uzun müddet içerisinde doğuracağı sonuçlar ve onun neticesinde halkın aydınlatılması, zalimin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması, halk arasında zulme başkaldırı zihniyetinin oluşturulması, dini ortadan kaldırmak isteyenlerin önünde durulması ve herşeyden daha önemlisi İmam (a.s)’ın üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi, İmam (a.s)’ı bu kıyama mecbur kılmış ve bunlar İmam (a.s) için “Galibiyet”tir. Bu hernekadar da kendi ve yarenlerinin kanı dökülmesi pahasına olsa bile bu kıyam yapılmalıydı. Diğer tarafdan İmam Hüseyin (a.s) herneye mal olursa olsun zalim hükümetin onu öldürüleceğini çok iyi biliyordu ve bunun için kendi şahadeti için hazırlık yapmış ve bu şahadeti en etkileyici ve gelecek nesillerin ondan ilham alması için en güzel şekilde hazırlamıştı. İşin aslına bakılırsa onun asıl silahı “Şahadet” ve cihat planında ise “Kan”, “Kılıç”a galip gelmişti.

NEY VE MIZRAK

Ney, su kenarında yetişen içi boş ve düz bir bitkidir. Gövdesi yaklaşık olarak bir parmak kalınlığında veya biraz daha kalın olup içi boş ve genellikle de sarı renkte olur. Mızrak, meşhur savaş aletlerinden olup uzun ince bir şekildedir. Ney dalı gibi uzun başında mızrak ucunu taşır ve arapça ona “Rumh” denilir. Bayrak anlamında da kulanılmaktadır.[[865]](#footnote-865) Aşura’da kullanılan savaş aletlerinden birisi olup şehitlerin başlarını mızrağın ucuna takarak saraya ve oradan da şehir, şehri gezdirdiler. Muhteşem’in dediği gibi:

……………. …………………………….ŞİİR

Edebi beytlerde Ney, mızrak olarak kullanılmıştır:

………….. ………………………………ŞİİR

Bazı şiirlerde de Ney ile Neyneva arasında bir bağlantı kurulmak istenmiştir. Bu dönemin şaiirlerinden birinin dediği gibi:

…………. ………………………………ŞİİR

NEYNEVA

İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit edildiği yerdir. Kufe’de bulunan bir yerin ismi olup Dicle ve Kerbela’nın doğusunda yer almış, Taf bölgesinde bulunan köylerden birinin adıdır. Neyneva, tarihi kalıntılardan oluşan bir takım tepelerden oluşmuş ve Elgeme nehri buraya kadar uzanıp dökülür. Burası, Hz. Yunus B. Meta’nın şehridir. O, burada bulunan halkın içerisinden şehrin dışına çıkmıştı. [[866]](#footnote-866) Neyneva bugün “Tuveyriç” olarak meşhur olup Kerbela’nın doğusunda yeralmaktadır. [[867]](#footnote-867) Kufe şehrinin kenarında bulunan ve Kerbela nahiyesinden sayılır. Musul şehrinin ismi ve Hz. Yunus (a.s)’ın şehridir ki oranın halkını hakka davet etmek için oraya gitmişti.[[868]](#footnote-868) İmam Hüseyin (a.s), buraya vardığında İbni Ziyad tarafından Hürr’e yazılmış mektubu taşıyan süvari elçi ile karşılaştı. Mektubun içeriği şöyle idi: “Hüseyin’i muhasere altına al ve onu susuz ve kupkuru bir yerde konaklamaya mecbur et.” İmam (a.s)’ın kafilesi biraz ilerledikten sonra Kerbela’ya varıp orada konakladılar.[[869]](#footnote-869)

Ney kelimesinde açıkladığımız gibi “Ney” sözcüğü Aşura hakkında yazılan birçok edebi şiirin ilham kaynağı olmuş ve Ney ile Neyneva arasında irfani tabirlerin sıkça kullanlıdığı şiirler vardır. Kerbela sahrasını hak arayan ve söyleyen Neylerden ibaret olduğu söylenmiştir.

………………………… …………ŞİİR

Ney’in değeri şairlerin gözünde o kadar yüceliyor ki Kerbela’da hasır haline gelerek İmam Hüseyin (a.s) mübarek benedini sarma şerifine ulaşır. Bu kültür, edebi içerikli şiirlerde kendine yer edinmiştir.

AKİK VADİSİ

Vadi, iki dağ arasında bulunan yola denir. “Akik Vadisi” İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den çıktıktan sonra konakladığı menzillerden birisinin adıdır. İmam Hüseyin (a.s), buradan geçerek “Zatı Irg” menziline doğru yola koyulmuştur. Burada bazı hacılar ihram bağlıyorlardı. Burası, Zul Halife’den Mekke’ye daha yakın bir yerdedir. [[870]](#footnote-870)

VARİS

Miras alan, Mirasdar. Mal, ev, toprak ve bir takım sıfat veya iftiharları baba veya dedelerinden miras alan kimse. Ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında rivayet edilen meşhur ziyaretnamenin ismidir ki İmam Hüseyin (a.s)’ı bu ziyaretname ile ziyaret etmek mümkündür. Merhum “İbni Guluvey” bu ziyaretnamenin senedini İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan Cabir Cufi’ye dayandırır ve onu İmam Sadık (a.s)’dan rivayet eder. Bu ziyaretneme şöyle başlar: “Ey Allah’ın seçtiği Âdem’in varisi! Allah’ın selamı senin üzerine olsun.”[[871]](#footnote-871) Varis, Seyyid-i Şuheda’nın lakaplarından birisidir ki ziyaret ve dualarda İmam Hüseyin (a.s) hakkında onun Âdem (a.s)’in varisi, Nuh (a.s)’ın varisi, İbrahim (a.s)’in varisi, Musa (a.s)’nın varisi, İsa (a.s)’nın varisi, Muhammed (s.a.a)’in varisi, Ali (a.s)’ın varisi ve İmam Hasan (a.s)’ın varisi olduğu geçmektedir. [[872]](#footnote-872)

Hüseyin B. Ali (a.s)’ın Enbiya ve Evliyalardan olan bu varisliğinin nedeni hiç şüphesiz onun hak yolunda cihadı, batılın karşında durması, tağutun zulmüne boyun eğmemesidir ki bu bütün ilahi davetçilerin getirmiş oldukları risaletin başında yer alan ilk hedeftir. Kerbela, tarih boyunca süren hakk ile batıl savaşında, hakkın tecellisi olmuştur. Aşura, Hz. Âdem (a.s), Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa (a.s)’ın yeniden batıl karşısında durmasıdır. İmam Hüseyin (a.s)’ın Hz Âdem (a.s)’ın varisi olarak adlandırması ve “Varis” ziyaretnamesinde ilahi davetçilerin varisi olarak başlamasının nedeni de onun bütün ilahi hareket ve inkılaplar ile aynı noktada birleşmesinden dolayıdır. Yeniden bir canlamanın adı Kerbela’da Aşura günü Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed, Ali, Fatıma ve Hasan (a.s) ilkelerinde olmuştur…”[[873]](#footnote-873)

Ziyaretnamelere bakıldığında Hüseyin B. Ali (a.s)’ın Enbiyalara varis olduğu şu tabirlerle görülmektedir: “Ona Temiz ve pak doğumla ikramda bulundun ve Enbiyaların miraslarını ona bağışladın.”[[874]](#footnote-874) Ve şu ayete göre: “Şüphesiz, elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye…”[[875]](#footnote-875) Toplumsal adaleti sağlamak bütün peygamberlerin üzerine farz olan görevlerden biri olduğundan ve İmam Hüseyin (a.s) da bütün peygamberlerin varisi olduğundan dolayıdır ki adalet yolunun da varisidir. Kerbela kıyamı da adaletin uygulanmasına davet ediyor ve adaletsizliğin baş düşmanı olarak onunla savaşmayı hedeflemiştir. Bundan dolayı toplumsal günahlar, İmam Hüseyin (a.s)’ın vazifesi doğrultusunda ortadan kaldırması ile yükümlü olduğu şeyler arasındadır. Zira peygamberler varisliğinin gereğide bundan başka bir şey değildir.

VAİZ

Vaaz veren, konuşmacı, nasihatçı, İmam Hüseyin (a.s)’ın matem meclisi ve başka münasebetlerden dolayı düzenlenen merasimlerde minbere çıkarak vaaz veren ve konuşmasının sonunda da Ehl-i Beyt’e yapılmış musibetleri zikreden kimseye denir. Minbere çıkan kimseler, ahlakı değerleri en üst düzeyde kendilerinde bulunduran ve halk arasında saygınlığı olan kimselerdir. Bundan dolayı dinleyicilerin kalplerinde taht kurmuşlardır. Vaiz lakabı daha önceleri belirli şahıslar hakkında örneğin; Vaiz-i Kaşani, Vaiz-i Gazvini … vb. Kullanılırdı.

VAGİSE

Mekke ile Kufe arasında bulunan konaklama yerlerinden birisi olup Kufe ile arasında yaklaşık olarak üç günlük bir yol mesafesi vardır. Hüseyin B. Ali (a.s) Kerbela yolculuğunda buradan da geçmiştir. Bu isim adı altında Mekke yolu ve Yemame arasında başka konaklama yerleri de vardır. Orada çöl hayvanlarının boynuzlarından yapılmış bir minare vardı ve onun temellerini Selçuklu hükümranları atmıştır. [[876]](#footnote-876)

HARRE VAKIASI

Harre Vakiası, Medine halkının Yezit hükümetine karşı başlattığı kıyamdır. Hüseyin B. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra Yezid’in zulmü hertarafa yayılarak daha aşikâr hale gelmişti. Halk onun ve valilerinin yaptığı zorbalık ve sitemlerini görmüş ve Medine’de bu durumdan haberdar olanlar halkı Yezid hükümetinin zorbalıkları hakkında aydınlatmışlardı. Medine valisi o zaman “Osman B. Muhammed B. Ebi Süfyan” idi. Medine halkı onun aleyhine karşı ayaklanarak onu, Mervan’ı ve diğer Emevi zorbacılarını Medine’den dışarı atmışlardı. Daha sonra da “Abdullah B. Henzele” ile biatlaştılar. Medine halkının kıyamı, Mervan’ın yazmış olduğu haberler doğrultusunda Yezid’e ulaştırıldı. O, Muslim B. Akabe komutasında çok büyük bir ordu hazırlatarak Medine’ye doğru saldı. [[877]](#footnote-877) Saldırganlar “Harre Vagim” bölgesinde konuşlarnarak üç gün boyunca Medine şehrinde katliam yapmış, müslümanların mallarını yağmalamış, kadın ve kızlarına tecavüz etmişlerdi. Medine halkı, Peygamber efendimiz (s.a.a)’in mübarek kabrine sığınmışlar, fakat Yezid’in ordusu Peygamber efendimiz (s.a.a)’in hareminin saygınlığını çiğneyerek atları ile o mübarek haremin içine girmiş ve Medine halkını orada kılıçtan geçirmişlerdi. Bu katlimanda öldürülenlerin sayısı binleri bulmuştur. Bu hadisede “Abdullah B. Cafer” de şehit edilmiştir. Harre vakıası Hicri 63.cü Yılın zilhecce ayında vuku bulmuş ve bu olaydan iki buçuk ay sonra Yezid ölmüştür. [[878]](#footnote-878)

Bu kıyam, Harre kıyamı, Harre Vagim ve Medine halkının kıyamı olarak tarihte geçmektedir. Aşura hadisesinin bıraktığı etkilerden biri olarak sayılmış ve Medine’de Ehl-i Beyt (a.s)’ın yapmış oldukları taziye meclisleri ve Hz. Zeynep (s.a)’ın insanlar için aydınlığa kavuşturduğu Kerbela hadisesi, bu kıyamın oluşumunda önemli rolü olmuştur.[[879]](#footnote-879)

Harre, siyah ve yanmış çakıl taşlarından oluşan yere denilmektedir. O bölgede ve Medine etrafında bu çakıl alanlardan oluşan “Harre’ler” vardı. Herbirinin kendine has farklı bir isim bulunmaktaydı. Bunlar orada yaşayan insanların bıraktığı eserler doğrultusunda oluşmuştur. [[880]](#footnote-880) Günümüzde de büyüyen Medine şehrinin köşe, bucaklarında onlara rastlamak mümkündür.

VEFA

Aşura kültürünün elifbası “Vefa”dır. Kerbela şehitlerinin sözlüğünde yüce bir yere sahiptir. Vefa, verilen sözün yerine getirlimesi, insani ve İslami görevlere diğerleri hakkında amel edilmesi ve özelikle de “İmam”a karşı varolan vazifelerin yerine getirilmesi, insanın en güzel ahlakından olup mertliğin nişanesi, Allah’a inancın göstergesi, Nefsin şerafet ve sadakatındandır. İmam Ali (a.s)’ın buyurduğu üzere: “Vefa, mahlûkatlar arasında en şerafetli olanıdır”[[881]](#footnote-881)

Aşura, vefa ve vefasızlık örneğinin sergilendiği farklı sahnelere tanıklık etmiştir. Seyyid-i Şuheda (a.s) Kufe’ye doğru süren yolculuğu sırasında elçisi “Kays B. Musahhar”ın şahadet haberini aldığında şu ayeti *“Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehit edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de beklemektedir. (Ahitlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır.”* Tilavet ederek onun vefasının ne kadar büyük olduğunu bu ayetle açıklamıştır. Aşura gecesi de, kendi ashabını en sadık ve vefalı kimseler olarak övmüştür: “Benim ashabımdan daha hayırlı ve daha vefalı bir ashap daha bilmiyorum…” Onlar, İmam Hüseyin (a.s)’ın defalarca biatını üzerlerinden kaldırdığını buyurmalarına rağmen her defasında vefadarlıklarını ifade edici konuşmalarda bulunmuşlar ve İmam Hüseyin (a.s)’ı yalnız bırakmamışlardır. Hz. Abbas (a.s), düşmanın getirdiği güven mektubunu (emannameyi) geri çevirerek kardeşini yalnız bırakmamıştır. Aşura günü de susuz dudaklarla Fırat nehrini girmiş ama İmam Hüseyin ve çocuklarını susuzluklarını hatırlayarak su içmeden Fırat nehrinden ayrılmıştır.

Onların tam aksine, Kufe’lilerin büyük çoğunluğu vefasızlık öreneği olmuşlardır. İmam Hüseyin (a.s)’a mektuplar göndererek davet etmişler ve daha sonra onun karşısında durarak savaşmışlardı. Bir kısmı da vermiş oldukları sözün üzerinde durarak canlarını İmam Hüseyin (a.s) yolunda feda etmişlerdir. “Selam olsun sana ve senin hareminde yatanlara…”[[882]](#footnote-882) İmam Hüseyin (a.s) yol boyu ve Aşura günü buyurduğu hutbelerinde Kufelilerin vefasızlığını çeşitli tabirlerle dile getirmiş ve onları biat ve antlaşmaları bozmalarından dolayı aşağılamıştır.

Seyyid-i Şuheda (a.s), Allah (c.c) ile arasında olan ahde vefa etmiştir. Onun ziyaretnamesinde şu tabirler: “Şahadet ederim ki, gerçekten sen ulaştırdın, nasihatta bulundun, vefa ettin ve vefa olundun.” [[883]](#footnote-883)Geçmektedir. Hz. Abbas (a.s)’ın ziyaretnamesinde de şöyle okumaktayız: “Şahadet ederimki sen… Biatına vefa edenlerdendi, onun (İmam Hüseyin “a.s”ın) davetini kabul ettin ve vilayet sahiplerinin emirlerine itaat ettin…”[[884]](#footnote-884) Bu tabirler Hz. Abbas (a.s)’ın ne kadar biat ve sözüne karşı vefalı olduğunu vurgulamaktadır. Aşuracılar Şehitlerin kanı ile biatlaşıp onların yollarını devam ettireceklerdir.

Sakın ahdimizi bırakmayalım

İmamımızı yalnız bırakmayalım

VAKIF

Vakıf’ın Şeriat terimindeki manası şöyledir: “Malı bağlamak, Menfaet ve geliri bağışlamak” örneğin bir mülk veya toprağı Allah yolunda belirli bir hedef doğrultusunda ayırıp gelirlerini onun için bağışta bulunmaktır. Burada malın asılı korunmak sureti ile onun getirisinden hayır işlerde yararlanılmasına vakıf denir. Bu bir çeşit halka yardım ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu İlahi amaç doğrultusunda vakfedilen mallara “Mevkufe” denilir. Vakıfların gelirini, vakfeden şahsın istediği yerlerde kullanmak gerekir bunun aksini yapmak günah ve ihanettir. Vakıf, sürekliliği olan bir hayır ameldir ki halkın geneli bu hayırdan yararlanır. Hatta bu hayır işi vakfeden kişinin ölümünden sonra da, o hayır işlerin sevabı ona ulaşır. Varlıklı kişiler mallarını Allah yolunda harcayarak sürekli bu hayır işleri üstlenmiş ve bu gelirlerden; Köprüler, yollar, Camiler, okullar, kütüphaneler ve hastaneler yapılmıştır. Vakfedilen Mescitler, okullar, kütüphaneler ve diğer amaçlar için vakfedilen yerlerin doğru şekilde yöneltilip, kötü amaçlı kişilerin eline düşmemesi ve yerinde kullanılması için vakıflar idaresi kurulmuş ve bütün vakıflar onların yönetiminde idare edilmektedir.

Ehl-i Beyt dostları ve Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın âşıkları tarih boyunca bu güzel sünnet ışığında birçok mülk ve emlakı Eba ebdillah (a.s) için vakfetmiş ve buradan elde edilen gelirler İmam Hüseyin (a.s)’ın matem meclislerinin masraflarında, haremlerin tamirinde, ziyaretçilere hizmette, fakirlere yardımda ve yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmaktadır. İmam Hüseyin (a.s) için vakfedilen yerler çok büyük bir bütçeyi teşkil etmektedir. Zira herzaman ve heryerde Aşura hadisesinin yaşatılmasında büyük katkıları olmuştur. İmam Hüseyin (a.s)’ın yas merasimlerinde dini konuların işlenmesi, İslam ve ilahi ahkâmların canlı tutulmasında büyük rolü olmuştur. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin din yolundaki fedakârlıkları, insanlara izzet ve özgürlük dersi vermiştir. Sadakat ile vakfedilmiş böyle yerler sağlam ve temiz inançtan ilham almış ve birçok dini merasimlerin oluşumunda katkısı olmuştur. Birtarafdan halk arasında yardımlaşma hislerini canlandırmakta ve diğer taraftan halkın birbirleri ile daha iyi kaynaşmasına vesile olmuş ve Ehl-i Beyt (a.s)’a karşı olan aşkın göstergesi sayılmış ve onun yayılmasında etkin olmuştur. Bundan dolayıdır ki herzaman kendine has bir değer ve özelliği sahip olmuştur. Vakıf, bazen vakfeden kimsenin sağlığında kendisinin bizzat bağışlaması ile bazen de öldükten sonra geride bıraktığı malından bir kısmını vasiyeti üzere İmam Hüseyin (a.s)’ın matem meclislerinde kullanılması için veya diğer hayır işlerde harcanılması için vakfedilmektedir. Böyle hayır işlerin temel kaynağı insanlara hizmetin önemi hakkında rivayet olunan bazı hadislerdir ki onlardan birinde şöyle geçmektedir: “Âdemoğlu öldüğünde üç şey dışında amel defteri kapanır; Sürekliliği olan sadaka, faydalanılan ilim ve onun için dua edecek salih evlat.”[[885]](#footnote-885) Bu kültür sayesinde çok büyük okullar, medreseler, kütüphaneler, camiler, Hüseyniyeler ve görkemli matem meclisleri yapılmış ve yapılacaktır da. Eba Ebdillah (a.s)’ın Aşurası hakkında yapılan vakıfların dikkat çekici özelliği halkın böyle meclislerin giderlerini üstlenmesi için gösterdikleri özen ve çabasıdır ki bu da İmam Hüseyin (a.s)’ın nekadar sevildiğinin en büyük nişanesidir. Örneğin Kaşan şehrinde vakfedilen bir emlakta şöyle yazılmıştır: “Âl-i Abanın beşincisinin taziyesi için… heryıl taziyedarların için yapılan masrafların karşılanması ve Mersiyeci, Aş, Helva, Tütün, Kahve ve çay gibi gerekli gördüğünüz yerlerde…”[[886]](#footnote-886)

Vakıf, mal ve mülk dışında da kullanılır. Örneğin kendini İslam’a vakfeden kimse gibi veya ömrünü dini öğretilere vakfeden kimse gibi veyahut kalemini gerçeklerin yayılmasında kullanmak üzere vakfeden biri gibi.

VALİD B. UTBE

Medine’nin valisi idi. Muaviye öldüğünde de bu görevi yapmaktaydı. Yezid, babasının ölüm haberini içeren bir mektup yazmış ve Velit’ten kendisi için İmam Hüseyin (a.s)’dan biat almasını ve biat etmediği taktirde boynun vurulmasını emretti. İmam Hüseyin (a.s)’dan biat almak Velid için zor bir durumdu ve o bu işi akıllıca yapıp kan dökülmesinden yana değildi. Fakat Mervan ile yapmış olduğu istişarede, onun bu tutumunu Mervan alay konusu ederek onu sert ve katı davranmaya teşvik etmiş ve bu işin geceleyin Dar-ul İmarede yapılmasını önermişti. Seyyid-i Şuheda, Geceleyin Dar-ul İmareye gitmiş ve Medine valisi ve Mervan ile aralarında geçen konuşmalardan sonra İmam (a.s) biat etmeden oradan dışarı çıkmıştı. [[887]](#footnote-887)

VEHEB B. ABDULLAH KELBİ

Kerbela şehitlerindendir. Annesi ve hanımı da Kerbela’da bulunmuş ve şehit olmuşlardır. Kufe’li olan Veheb, Kerbela’da İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarında yeralmıştı. Aşura günü Hürr ve Herir’den sonra savaş meydanına gitti. Annesi savaş meydanına gitmesinde onun teşvikçisi idi. Bir müddet savaştıktan sonra annesinin yanına dönerek şöyle dedi: “Razı oldun mu? Annesi ona şöyle cevap verdi: “Hüseyin’nin saflarında şehit olduğunda senden razı olacağım.” Tekrar savaş meydanına dönerek savaşmaya başladı. Hanımı da bir sopa alarak meydana gitti. Veheb o kadar savaştı ki sonunda şehit düştü. Hanımı onun başucuna gitti ve yüzündeki kanları temizledi. Bu olaylara tanık olan Şimr, hizmetçisine bir gürz vererek onu bu gürz ile şehit etmesini söyledi. Veheb’in hanımı, İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusunda şehit olan ilk kadındır. [[888]](#footnote-888) bazı kaynaklarda bu olaya benzer fakat farklı anlatımlar vardır. Bu olay Abdullah B. Umeyr Kelbi (Veheb’in babası) hakkında rivayet edilmiş ve onun hanımını da “Ümmü Veheb” olarak nakletmişlerdir.

HANİ B. URVE MURADİ

Hüseyni kıyamın öncü şehitlerindendir. Muslim B. Akil’den önce şahadete kavuştu. “Hani”, Peygamber efendimiz (s.a.a)’in ashabından olup onun konuşmalarında bulunmuştur. Murat kabilesinin büyüğü idi ve Kufe’de yaşıyordu. Hz Ali (a.s)’ın üç savaşı; Cemel, Sıffın ve Nehrivan’a katılmıştır. Hicr B. Edi’nin, Ziyad B. Ebihe’nin aleyhine başlattığı inkılabı hareketinde önemli bir konuma sahipti. İbni Ziyad’ın Kufe valisi olarak tayin edilişinin ilk günlerinde Muslim B. Akil, binlerce kişinin kendisinden biatlaşmasından sonra saklanma yeri olarak Hani’nin evini seçmişti. Kufe valisi, Hani’nin Muslim B. Akil’in kıyamında önemli rolü olduğunu öğrendiğinde onu tutuklatıp zindana attı ve sonra da şehit etti. [[889]](#footnote-889) Hani, Kufe’de özel bir konuma sahipti. Binlerce silahlı kişi onun emrinde bulunuyor ve Kufe’nin de önde gelen büyüklerindendi. [[890]](#footnote-890) Hatta İbni Ziyad, Basra ve Kufe de vali olduğunda Hani’nin ziyaretine gider ve ona karşı saygılı davranırdı. Ancak Hani, Muslim B. Akil’i kendi evinde barındırıp ve onu İbni Ziyad’a teslim etmeye razı olmadığından valinin tepkisini üzerine çekmiş ve buyüzden tutuklanarak zindana atılmış ve sonunda da şehit edilmiştir. [[891]](#footnote-891) Hani’nin tutuklanmasından sonra İbni Ziyad ile aralarında geçen sert konuşmalardan ardından, ellerini bağlayarak koyun satılan pazara götürüp orada öldürdüler. Katili İbni Ziyad’ın hizmetçisi “Reşit Türki” oldu. Şahadeti Hicri 60.ci Yılın Zilhecce ayının sekizinde olmuştur. Onun hakkında Abdullah B. Zübeyr-i Esedi şöyle bir şiir söylemiştir:

…………. ………………………ŞİİR

Hani şehit edildiğinde 83 ve bir başka görüşe görede 90 yaşında idi. Şehit edildiği günde İmam Hüseyin (a.s), Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmıştı. Onun kabri Muslim B. Akil’in kabrinin arkasında ve Kufe Mescidine bitişiktir. Kabri Ehl-i Beyt dostları tarafından ziyaret edilmektedir. Mefatih-ul Cinan ve diğer ziyaret kitaplarında onun hakkında ziyaretname naklolunmuştur: “Allah’ın yüce selam ve salâvatı senin üzerine olsun Ey Hani B. Urve…”[[892]](#footnote-892)

HANİ B. HANİ SEBUİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe ehline yazmış olduğu mektubu oraya götüren habercilerden birisidir. Ona bu yolculuğunda Said B. Abdullah Hanefi eşlik ediyordu. Bu ikisi, İmam Hüseyin (a.s)’ın son gönderdiği habercilerdi. İmam (a.s)’ın onlarla gönderdiği mektup şöyle başlar: “Hüseyin B. Ali’den Mümin (erkekler) ve mümineler (kadınlar) topluluğuna…[[893]](#footnote-893)

HİCRET

Birçok kıyamda hicret önemli faktörlerden olmuştur. Aşura kıyamında da Seyyid-i Şuheda dedesinin şehri Medine’den Mekke’ye ve oradan da Kerbela’ya hicret etmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.a)’in Mekke’den hicret edip Medine’ye gelmesi çok büyük değişimlerin başlangıcı olmuş ve bir tarihin başlamasına neden olduğu gibi, İmam Hüseyin (a.s)’ın hicreti de Peygamber (s.a.a)’in getirmiş olduğu dinin ayakta tutulmasında çok etkin rolü olmuştur. Muharrem ayı, Hicri Kameri tarihin başlangıç ayı olmuş ve her iki hicretin hedefi din ve risalet görevinin sürekliliği içindi. Hz. Musa (a.s), Mısır’dan hicret ettiğinde korku dolu bir kalple ayrılmıştı bu konu Kuran-ı Kerim de şöyle geçmektedir: ***“Bunun üzerine korkuyla etrafı gözetleyerek oradan çıktı.***”[[894]](#footnote-894) Zira bunun sebebi onu öldürmek isteyen Firavun hanedanı idi. Seyyid-i Şuheda da Resulullah (s.a.a)’in kabirinin yanından saklı ve korkulu bir halde Mekke’ye doğru yola koyulmuş ve yolculuğuna başladığında bu ayeti okuyordu. [[895]](#footnote-895) Bu hicretin nedeni, Yezid’in suikast planı kurarak İmam Hüseyin (a.s)’ı öldürmeği istemesinden dolayı zorla gerçekleşen bir hicretti ve İmam Hüseyin (a.s) şahadet yolunu seçerek kanını gelecek nesillere aydınlık meşalesi kıldı. Resulullah (s.a.a)’in canına kastedenlerin öldürme planını ve bunun için “Leylet-ul Mebit” gecesi evine yaptıkları baskını Peygamber (s.a.a)’in Sur mağarasına sığınması ve ardından da Medine’ye doğru süren hicreti yerle bir etmiştir.

Hicret, bütün Aşura kıyamcıları ve idoloji inkılâplarının kaçınılmaz bir gerçeği olup maddi hayattan el çekmek, Allah yolunda candan geçmek, insanın doğup büyüdüğü toprak, ev, eş ve dosttan vazgeçmek ve kalp bağlılıkları ve bütün isteklerin bir köşeye atılması demektir. Hicret, muhaciri zorluklar karşısında daha tercübeli ve düşüncelerinin ufukunu bir o kadar açılmasına neden olur ve diğer taraftan hicret edilen topraklarda değişikliklerin oluşmasına zeminedir. İmam Humeyni (r.a)’ın Necef şehrinden Fransa’ya hicret etmesi İran halkının mazlumiyet nidasının bütün insanların kulaklarına ulaşmasında büyük katıkıları olmuştur. İmam Humeyni (r.a), dünya üzerinde bulunan ülkelerin onu kabul etmemesi durumunda bile gemi ile bütün memleketleri dolanıp İran Milletinin mazlumiyetini onların kulaklarına ulaştırmak istiyordu. Yine bir yıl boyunca özellikle Ramazan ayı ve Muharrem ayında din alimlerinin çeşitli yörelere yapmış oldukları seferlerde bir nevi hicret sayılmaktadır.

HERKİMİN KERBELA AŞKI VARSA BİSMİLLAH

Ziyaret kafilelerinin öncüleri tarafından, Kerbela’ya gitme arzusu taşıyan kimselere söylenirdi. Bu davet içeriğini İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den aşk mabedi olan Kerbela’ya doğru yola çıkarken buyurduğu kelamından alınmıştır: “Biliniz ki,… Ve herkim, canını ve kanını feda edip, kendini Allah (c.c)’a kavuşmaya hazır görürse, şüphesiz ben sabah vaktinde yolcuyum İnşallah.”[[896]](#footnote-896) Şahadet ve fedakârlığa davet etmek Hüseyini ve Aşuracıların meram ve maksatları haline gelmiş ve Kerbela’da Seyyid-i Şuheda’yı ziyaret etmek aşk kıblesinin sırrı, şahadet minasının özü olmuştur.

…………………………… ………….ŞİİR

YETMİŞ İKİ KİŞİ

Seyyid-i Şuheda’nın Kerbela’da şehit olan yarenlerinin halk arasında yetmiş iki kişi olduğu meşhurdur. Ancak bazı kaynaklara göre şehit olanların sayısı ve kabileler arasında bölünen şehit başlarına bakılacak olursa bu sayı yetmiş ikiden fazla hatta bu sayı doksana kadar ulaşmaktadır. Şehitlerin ismilerinde de çeşitli ihtilaflar görülmektedir. Her şeye rağmen yetmiş iki kişi rakamı İmam Hüseyin ve Allah yolunda canlarını feda edenlerin sırrı olmuştur. Şairlerin arifane kelamlarında Kerbela, aşk Minası ve İmam Hüseyin (a.s), bu yetmiş iki yarenini Allah’a kurbanlık olarak hediye getirmiş ve kendisini de o kurbanların en yücesi olarak Allah’a sunmuştur. İran İslam İnkilabının tarhinde de hicri Şemsi 1360. Yılında Cumhuriy-i İslami partisinin kurultayında şehit olanların sayısı yetmiş iki kişi idi. Kerbela’dan “Özünlenen” bu olay, münafıkların bomba yerleştirmesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu şehitlerin sayısı da yetmiş iki kişi olup onların başında da mazlum Şehit Behişti bulunmaktaydı. Bu ad altında okullar, yollar ve hastaneler yapılmıştır.

HEFHEF B. MUHENNED RABİSİ

Kerbela şehitlerindendir. Yiğit biriydi ve binicilikte Basra’da onun üzerine kimse yoktu. Basra’lı Şialardandı. Hz. Ali (a.s)’ın her üç savaşı; Cemel, Sıffın ve Nehrivan’a katılmıştır. Sıffın savaşında Hz. Ali (a.s) onu Ezd kabilesinin başına getiritti. İmam Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra İmam Hasan (a.s)’ın yanında yer almış ve daha sonra da İmam Hüseyin (a.s)’ın yarenleri arasına katıldı. İmam Hüseyin (a.s)’ın Kufe’ye doğru hareket ettiğini duyduğunda o da Basra’dan Kerbela’ya doğru yola koyuldu. O yetiştiğinde Kerbela hadisesi bitmişti. Ok ile Ömer’i Sa’ad’ın ordusuna saldırdı bir kısmını öldürdü ve daha sonra şehit edildi.

HEL MİN NASİR

Acaba (bana) yardımcı var mı? İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günü bütün yarenlerini, oğullarını ve akrabalarını kaybetmesinden sonra kendisine yardımcı biri var mı diye yardım talebinde kullandığı meşhur kelamıdır. İmam (a.s) bu kelamını düşman ordusunun çadırlara saldırma girişiminde bulunmak üzere olduğunu ve Ehl-i Beyt çadırlarından kadın ve çocukların ağlama ve feryat sesleri geldiği zaman buyurmuş ve düşman içerisinden şayet onurlu kişilerin gayret damarları kabrarak bu çirkin olayı önleme girişiminde bulunur ve Peygamber hanedanın çadırlarına saldırmaktan vazgeçerledi.

İmam Hüseyin (a.s)’ın “Hel Min Nasir” nidası herzaman olduğu gibi şimdi de tarih sayfalarından yankılanarak kulakları çınlatmakta ve her özgür düşünce ve uyanık vicdana sahip kimseleri zulüm karşında direnmeğe ve Allah’ın dinine ve onun velisine yardım talebi etmektedir. Herkim Allah velisinin yardım talebini duyar ve onu karşılıksız bırakırsa hiç şüphesiz ateş ehlidir. İmam Hüseyin (a.s) Kufe yolculuğunda iki kişi ile karşılaşmış aralarından geçen konuşmalardan sonra İmam (a.s) onları yardıma davet ettiğinde, onlar yaşlılık ve borçlarını bahane göstererek İmam (a.s) ile birlikte olmaktan kaçındılar. İmam (a.s) onlara şöyle buyurdu: “Öyleyse bu bölgeden uzaklaşın, böylece ne sesimizi duyasınız ne de bizimden bir gölge göresiniz zira hiç şüphesiz herkim bizim davetimizi duyar veya gölgemizi görür de davetimizi cevapsız, yardım talebimizi karşılıksız bırakırsa Allah (c.c.)’nın üzerine haktır ki onu yüzükoyun ateşe vursun”[[897]](#footnote-897)

…………………………… ……….ŞİİR

Şu şekilde naklolunan “Hel min nasirin yensuruni” cümlesi tarih kitaplarında çok az farklılıklarla şu şekillerde de naklolunmuştur: “Acaba Resulullah (s.a.a)’in haremini koruyucu var mı?” ve “Acaba bizim hakkımızda Allah’tan korkan Allah’a inan var mı?” ve “Acaba bize yardım edip Allah’tan yardım uman veya bir hak talebinde bulunup da bize yardım edecek…”[[898]](#footnote-898) “Acaba Resulullah (s.a.a)’in haremini savunucu var mı?”[[899]](#footnote-899) “Allah Rızası için bize yardım edecek biri yok mu?” [[900]](#footnote-900) “Acaba pak Peygamber züriyyesine yardım edecek bir yok mu?...[[901]](#footnote-901) Ve buna benzer tabirlerdir ki hepsinin içeriği onlara yardım talebinde birleşmektedir.

HEYET

Seyyid-i Şuheda ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın matem meclisleri çerçevesinde kurulan dini dernek ve kuruluşlardır. Şehir ve köylerde her mahhalenin İmam Hüseyin (a.s)’ın yas merasimleri için oluşturduğu topluluklara heyet denir. Heyet, çok eski bir kültür olup dayanağını halktan almakta ve bütçesini de İmam Hüseyin âşıkları karşılakmaktadır. Yıl boyunca heyet toplantılar düzenleyerek çeşitli failyetlerde bulunurlar. Ancak Muharrem ayında taziye ve senezeni için Hüseyniye ve kurulduğu mahellelerden toplu bir halde Harem, İmamzade ve tekiyyelere hareket eder ve orada matem tutarlar. Her heyetin kendine has bir ismi ve alameti vardır. Taziye heyetlerinin ismi bazen İmamlardan biri veya Kerbela şehitlerinden birisinin ismi olur. Heyet topluluk halinde yas tutma şekil olup geçmişte de Şialar arasında yaygındı. Şialar toplu halde nuheler ve Allah yolunda yemek ikramında bulunarak İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretine gidiyorladı. İmam Sadık (a.s) böyle toplu ziyarete gidenlerin haberlerini ona ulaştıran “Faid-i Hennat’a” şöyle buyurmuştur: “Herkim İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrini onun hakkına vakıf olarak ziyaret ederse, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.”[[902]](#footnote-902) Heyet kurma ve yaşatma kültürü, gençleri ve halkı yas merasimlerine çekme hususunda en başarılı faktörlerden birisi olup Ehl-i Beyt (a.s) ile kalp bağının oluşmasına neden olacaktır.

HEYHAT MİNNA ZİLLET

Hüseyin B. Ali (a.s)’ın Aşuracı şiarı ve bütün özgürlükçülerin zulüme boyun eğmeyip zalimlerin sultasını kabul etmeyen haykırışıdır. “Heyhat minna zillet” cümlesinin manası “Zillet bizden uzaktır” olup İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günü yapmış olduğu konuşmalardan birisidir. Bu konuşma şöyle başlar: “Ey topluluk helak olasınız…” çünkü o günde İmam Hüseyin (a.s)’ı biat ve teslim olmaya zorluyorlardı. İmam (a.s) bu teklifi kabul etmeyerek Peygamber (s.a.a)’in hanedanının Yezit ve İbni Ziyad gibi rezil kişilerin boyunduruluğu altına girmeyeceğini buyurdular. Şerafetli ölümü zelilane yaşama tercih ederek şöyle buyurdular: “Biliniz ki gerçekten (şu) zinazade oğlu zinazade beni iki şey arasında bırakmıştır; ya kılıçı çekip savaşmalıyım ya da zillet libası giyerek Yezid’e biat etmeliyim. O benden ve bizden uzaktır. Allah, onun Resulü, temiz ana kucakları, yiğit ve gayretli insanlar, alçaklara itaat etme zilletini izzetli ölüme tercih etmemize müsade etmezler.” [[903]](#footnote-903)

Hayata bu şekilde bakmak inanç mektebinin öğretisidir. İnsan izzetli şahadet ve zilletli yaşam yol ayrımlarında şahadeti izzetli yaşantı, zulüm altında bir yaşantıyı da ölüm bilmelidir. Hz. Ali (a.s), Sıffın savaşında Muaviye ordusunun Fırat nehri kenarında ki su içme yollarını ele geçirerek suyu yasaklamalarından ve ordunun su sıkıntısı içinde olduğu sırada onların zillet içerisinde teslim olmamaları için buyurduğu hutbesi: “Kılıçlarınızı düşman kanına doyurun ki böylece siz de suya doyasınız, Ölüm, yaşantınızda aşağılık ve hayat, ölümünüzde kurtuluştur.”[[904]](#footnote-904) Bu kültür Ali (a.s) ve Hüseyin (a.s)’ın kıyamında parıldamış ve izzetli hayatın sermayesi sayılmıştır. İmam Humeyni (r.a) da müstekbirlerin tehditleri karşısında şu cevabı buyurmuştur: “Heyhat, Peygamber (s.a.a)’in ümmeti, Aşura Kevser’inden pay almış kimseler ve Salihlerin varisliğini bekleyenler zilletli ölüme boyun eğmezler. Heyhat, Humeyni müşrikler ve kâfirlerin Kuran-ı Kerim, Allah Resulünün hanedanı, Resulullah ümmeti ve Hanif İbrahim tarafdarlar karşısında ki haddi aşmalarına karşı sesiz yerinde oturabilir mi?! Veya müslümanların alay konusu edilmesine seyirci kalabilir mi?!”[[905]](#footnote-905)

…………………………….. ……………..ŞİİR

Seyyid-i Şuheda, Kufe ordusunda bazı kimselerin Yezit hükümetine boyun eğererek canını kurtarabileceğini zannedenlere şöyle buyurmuştur: “Allah’a antolsun hayır! Elimi zelilleri gibi ona vermeyeceğim ve köleler gibi onun (hükümetini) kabul etmeyeceğim.” (Köleler gibi ondan kaçmayacağım)[[906]](#footnote-906) Böyle teslim olmayı kölelerin teslimiyeti olarak buyurmuş ve onu kabul etmemiştir. Ebu Nasr B. Nebate İmam Hüseyin (a.s)’ın bu görüşünü şöyle mısralara dökmüştür: “Hüseyin, izzetli ölümü yaşamak, zilletli yaşamayı ölüm olarak görendir”[[907]](#footnote-907)

YA HÜSEYİN

Ya Hüseyin, kalbin en derin köşesinden yükselen acıklı nidadır. Kerbela aşığı Şia, Seyyid-i Şuheda’yı bu nida ile sesler. Hüseyin âşıklarını zikir çadırında biraraya getirir ve İmam Hüseyin (a.s) âşıklarını birbirine bağılılığını sağlar. Muharrem ayı matemcilerinin bayraklarında, İslam ordusu savaşcılarının alınlarında, Aşura nuhecilerinin dudaklarına işlenmiştir “Ya Hüseyin” zikiri. Büyük sahabelerden olan Cabir B. Abdullah Ensari’nin İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretinde buyurduğu acıklı nidasıdır. Zira Atiyye ile birlikte ziyaret ederken kendinden geçmiş, Atiyye yüzüne su vurarak onu kendine getirmiş o esnada kalbinin derinliklerinden üç defa şöyle seslenmiştir: “Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin! Dost dostunun cevabını vermez mi?!” daha sonra İmam (a.s)’ın ziyaretini yerine getirmiştir.

SU İÇERKEN İMAM HÜSEYİN (A.S)’I HATIRLAMAK

İmam Hüseyin (a.s)’ın susuz şehit edilişi kalplerde öyle büyük yara ve dert açmıştır ki akan nehir, dökülen pınar, her suyun akışında, içilen her serin suyun ardından onun susuz dudaklarını hatılamamak mümkün değildir. Çünkü su, Aşuracıların susuz dudaklarını, küçük çocukların su diye ağlamlarını, hatıralardan silinmeyecek şekilde işlemiştir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Ben, her serin su içtiğimde Hüseyin B. Ali’yi hatırlarım” başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kul yoktur ki, su içerken Hüseyin (a.s)’ı hatırlasın ve onun düşmanlarına lanet etsin ancak onun hakkında yüz bin sevap yazılmasın ve yüz bin günahına kalem çekilmesin.” [[908]](#footnote-908) Buyüzden Şia, su içtiği zaman Hüseyin B. Ali’ye selam verip şöyle der: “Selam olsun senin susuz dudaklarına Ya Hüseyin! Selam olsun sana ve yarenlarine. Su çeşmelerinin baş üstüne şöyle işlerler: “Su iç, Hakkın lanetini Yezid’e eyle” veya “Hüseyin (a.s)’ın Susuz dudaklarını hatırla su iç”. İmam Hüseyin’ın kendisi de şöyle buyurmuştur: “ Şialarım herne zaman serin su içseniz beni hatırlayın ve yalnız veya şehit birini gördüğünüzde bana ağlayın.”[[909]](#footnote-909)

İmam Seccad (a.s) da yıllar boyunca babasının susuz şehit edilişini hatırlatır ve ağlardı. İftar için yemek getirdiklerinde, suyu gördüğünde İmam Hüseyin (a.s)’ın susuz ve aç bir şekilde şehit edilişine ağlar ve şöyle buyururdu: “Resulullah (s.a.a)’in oğlu aç bir halde öldürüldü, Resulullah (s.a.a)’in oğlu susuz bir halde öldürüldü.”[[910]](#footnote-910) İmam Seccad (a.s) koyun kesmek isteyen bir kasabı gördüğünde ona şöyle buyururdu: “Su verin, Babamı susuz dudaklarla başını bendeninden ayırdılar.” İmam Hüseyin (a.s)’ın mazlumane ve susuz dudaklarla şehit edilişini bu şekilde sürekli hatırlamak Aşura hadisesinin kalplerde canlı kalmasının sırrıdır.

EY DEVİR YAZIKLAR SANA

İmam Hüseyin (a.s)’ın dilinden düşürmediğ ve sürekli okuduğu şiirin ilk mısrasıdır. İmam Seccad, (a.s) Kerbela’da hastaydı ve Hz. Zeynep (s.a)’a onun bakımını üstlenmişti. İmam Hüseyin (a.s)’ın dudaklarından dökülen bu şiiri duyduğunda bunun şahadet habercisi olduğunu anladı ve ağladı. Hz. Zeynep (s.a) da bunu duydu ve ağladı. İmam Hüseyin (a.s) ona teselli vererek sabırlı olması hakkında tavsiyede bulundu. [[911]](#footnote-911) Bu şiirin içeriği her sabah ve akşam dost ve arkadaşlarını alan devir ve zamana karşı şikayetlenmedir ki herkes bu yolu katedecektir:

………………… ……………………..ŞİİR

YAHYA (A.S)’I HATIRLAMA

İmam Hüseyin (a.s) ile bazı peygamberlerin şahadetinde benzerlikler bulunmaktadır. Bunlardan biri de İmam Hüseyin (a.s) ile Hz. Yayha (a.s) arasında olan benzerliktir. Zira Hz. Yahya (a.s)’ın başını altın tepsiye koyarak zinakar bir kadına hediye olarak gönderdiler. Seyyid-i Şuheda’nın başını da şahadetinden sonra İbni Ziyad ve Yezid’in yanına altın tepside götürdüler. Allah (c.c), Hz. Yahya (a.s)’ın intikamını almak üzere o kavimin başına Buğtu-n Nasrı müptalâ ederek onlardan yetmiş bin kişiyi öldürdü. [[912]](#footnote-912) Allah-u Teâlâ Peygamber efendimiz (s.a.a)’e şöyle vahyetti: “Yahya’nın katledilmesi karşılığında yetmiş bin kişiyi öldürdüm, senin kız oğlunun öldürülmesi karşılığında onun iki katını öldüreceğim”[[913]](#footnote-913) Hz. Yahya (a.s)’ın başı tepsiye konulduğu gibi İmam Hüseyin (a.s)’ın başıda Kerbela’da boğazlandı. İmam Hüseyin (a.s), Hz. Yahya ve diğer peygamberlerle arasında ki bu benzerliklerden dolayıdır şayet yolculuk boyunca her konaklama yerine indiğinde oradan göçmüş ve Hz. Yahya (a.s)’ın olayını sürekli hatırlatır ve bir günde şöyle buyurmuştur: “Bu dünyaya aşağılık damgası olarak Hz. Yahya (a.s)’ın başının zinakar Beni İsaril kadınlarından birine hediye olarak gönderilmesi yeterlidir!”[[914]](#footnote-914)

YA FETİH YA ŞAHADET

Aşura kültüründe, hem şahadet “Zafer” olarak değerlendirilmiş hem de askeri bir galibiyet zafer olarak görülmüştür. Bu öğretiyi Kuran-ı Kerim’in “İki iyilikten biri” ayetinden anlamak mümkündür. Zira Allah yolunda savaşan mücahitler bu uğurda öldürselerde, öldürülselerde üzerlerine vazife olan görevi yerine getirdiklerinden dolayı galiptirler. İmam Bâkır (a.s)’ın hadisinde şöyle nakedilir: “İmam Hüseyin (a.s), Aşura günü şahadete öyle âşıktı ki onun için yeryüzene inen meleklerin: “Yeryüzü ile gökyüzü arasını dolduran melekler İmam Hüseyin (a.s)’a yardım için indiğinde ona iki seçenek: “Yardım (galibiyet), Allah’a kavuşma (şahadet)” sundular. Bunun üzerine İmam Hüseyin (a.s) Allah’a kavuşmayı (şahadeti) seçti.”[[915]](#footnote-915) Seyyid-i Şuheda şehit olmayı da galibiyet olarak görüyordu. Çünkü hem ebedi saadete kavuşacak hem de dini tekrardan canlandıracaktı. İmam Hüseyin (a.s)’ın kendisi de bu konu da şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki, Allah’a antolsun! Şüphesiz ben Allah’ın bizim için irade ettiğinin hayırlı olacağını ümüdini taşıkmaktayım, (bu uğurda) öldürülsek de, muzaffer olsak da.”[[916]](#footnote-916)

………….. ……………………….ŞİİR

İmam Humeyni (r.a) şöyle buyurmuştur: “Ben “İki iyilikten biri”ne ulaşacağımız ümüdü taşıyorum; hedeflerimize ulaşıp hakk ve adaleti yerleştirmek veya hakk yolunda şehit olmaktır.[[917]](#footnote-917)

YA LE’SARETİL HÜSEYİN

İmam Hüseyin (a.s)’ın intikam nidasıdır. Bu şiar, İmam Hüseyin (a.s)’ın kabri yanında İmam Zaman (a.f)’in zuhuruna kadar bekleyecek olan yarenleri ve meleklerin şiarıdır. Yine İmam Mehdi (a.f)’in Kerbela Şehitlerinin kanını almak için kıyam ettiğinde sesleneceği şiarıdır. [[918]](#footnote-918) İmam Mehdi (a.f)’in Allah yolunda şehit düşmek isteyen yarenlerinin şiarı: “Ya Lesaretil Hüseyin” olacaktır.[[919]](#footnote-919) Süleyman B. Serd’in önderliğinde Kufe’de gerçekleşen “Tevvabbin” kıyamcılarının da şiarı “Ya Lesaretil Hüseyin” idi. Muhtar’ın kıyamına bakıldığında da yine bu şiar görülmektedir. Bazı rivayetlerde de: “Ya Ehl-e Saretil Hüseyin” olarak nakledilmiştir.[[920]](#footnote-920)

EY KEŞKE SENİNLE BİRLİKTE OLSAYDIK

“Ya leytena kunna me’ek” Kerbela’da bulunamayan ancak Allah velisinin yanında ve onun saflarında yer alarak şahadet arzusu içinde yanan kalpleri yakıp tutuşturan bir arzudur. Şahadeti kurtuluş olarak algılamak ve onu arzulayarak bu yüce makama ulaşmak için çalışmak Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın yolunu takip etmektir. Bu arzu İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyaretnamelerinde farklı tabirlerle nakledilmiştir: “Kurtuluşa erdiniz. Allah’a antolsun, keşke bende sizinle birlikte olsaydım da o büyük kurtuluşa erseydim”[[921]](#footnote-921) veya “Ey keşke ben de sizinle birlikte olsaydım da o büyük kurtuluşa erseydim”[[922]](#footnote-922) ve başka bir yerde: “Böylece keşke bende sizinle birlikte olsaydım da kurtuluşa erseydim”[[923]](#footnote-923) Bu büyük özlem her zaman için geçerli olabilir. Çünkü her yer Kerbela ve her gün Aşura şiarı canlı olduğu müddetçe ve şahadet kapısı hakk yolcularına kapısı açık olduğu sürece ve bu yolun sadakatli ziyaretçileri var oldukça zalim düşmanlarla savaş cepheleri daim olacak ve bu arzular bir gün gerçekleşecektir. Bunun aşikâr örneği, İslam cumhuriyetinin mukaddes savunma savaşında defalarca görülmüştür.

İmamlarına bir ömür boyunca: “Ey keşke bizde sizinle birlikte olsaydık” diye hitap edip İmam Hüseyin (a.s)’ın yalnızlığına ağlayanlar, Kerbelacı hakk cepheler açıldığında yardım isteyen Hüseyin (a.s)’ın soyundan Seyyid’in yardımına koşmuşlar ve bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. Eğer onlar Aşura günü hakka davet nidasını duysalardı bu çağrıya en derin içtenlikle cevap verirlerdi. “Ya leytena…” cümlesi insanın bulunduğu konumu açıklığa kavuşturmakla birlikte Kerbelacı hareketlerin destekcisi ve bu uğurda eğer yine Kerbela misali bir hadise gerçekleşecek olursa onun yanında yer alacağının göstergesidir. Şahadet, âşıklarının arzusu ve dünyadan el çekmişlerin özlemidir. Zira İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Kerbela’da ki şahadet şekli her devran da özgür insanların gıbta ilk özendikleri şahadet olgusu haline gelmiştir. İmam Rıza (a.s), Reyyen B. Şebib’e hitaben buyurduğu uzunca bir hadiste şöyle buyurmaktadır: “Ey Reyyan! Eğer Hüseyin (a.s) ile birlikte şehit olanların sevabı gibi sevabın olmasını istersen öyleyse her zaman o hadiseyi hatırladığında şöyle de: “Ey keşke onlarla birlikte olsaydım, böylece onlarla birlikte o büyük kurtuluşa erseydim”[[924]](#footnote-924) Bu arzu insanın kalbinde, Aşuracı düşünce zeminesinin oluşmasına neden olur ve şayette birgün arzu, insanı amel boyutuna yöneltir.

YA MEBRUR

Kufe’de “Ezd” kabilesinin şiar ve parolası idi. Abdullah B. Efif-i Ezdi, “İbni Ziyad”ın meclisinde İmam Hüseyin (a.s)’ı şehit ettiğinden dolayı İbni Ziyad’a karşı çok sert çıkışmış ve ardından İbni Ziyad’ın “yakalayın” fermanından sonra Abdullah B. Efif, “Ya Mebrur” parolasını söylemiş ve Ezd kabilesinden birkaç kişi toplanarak onu o meclisden dışarı çıkararak kaçırmışlardır.[[925]](#footnote-925) Sözcük manası da “İyilik olunmuş” tur.

YA MENSUR, ÖLDÜR

Muslim B. Akil (a.s)’ın Kufe’de ki tarafdarlarının parolası idi. Hani’nin yakalanıp Muslim B. Akil (a.s)’ın saklandığı yerin açığa çıkmasından sonra Hani’nin akrabaları onun öldürüleceğini kesin olarak görmektediyler. Bundan dolayı Hani’nin evinde matem meclisi kurulmuş, Murat kabilesinin kadınları onun için ağıt yakıp ağlıyor ve taziyedarlar orada toplanmışlardı. Bu olaydan sonra Muslim B. Akil (a.s) “Ya Mensur” nidasını ile yardım istemiştir. Bazı kaynaklarda dört bin biatcı kişinin bazılarında da on yedi bin biatcı kişinin onun etrafında toplanarak “Ya Mensur, öldür” feryadı ile İbni Ziyad’ın sarayına doğru ilerlediğini ve onu muhasere altına aldıkları nakledilmiştir. Ancak yavaş, yavaş etrafındaki tarafdarları onu yalnız bırakmışlar öyle ki tek ve yalnız başına kalmıştır. [[926]](#footnote-926) Bu parola Bedir savaşında da müslümanların şiarı idi. Sözcük manası: “Ey yardım olunmuş, öldür” dür. Bu düşmanın ölümü hakkında bir nevi kâhinlik idi. Zira gece hareket ettiklerinden dolayı da birbirlerini tanımak için bu parolayı aralarında kararlaştırmışlardı.[[927]](#footnote-927)

YAHYA B. SAİD

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den Irak’a doğru çıkışını engellemek için görevledirilen askeri topluluğun lideri idi. Mekke valisi Amr B. Said B. As, o yıl Hacc işleri başkanlığından da sorumlu idi. O, Yezit tarafından İmam Hüseyin (a.s)’ı suikast ile öldürmekle görevlendirilmişti. İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’den çıkması ile düzenlemek istediği komplonun boşa çıkması istemiyordu. Bu yüzden Yahya B. Said komutasında bir ordu düzenleyerek Seyyid-i Şuheda (a.s)’ın Mekke’den çıkışını güç zorbalığı kullanarak durdurması için göndermişti. Fakat İmam (a.s) ve yarenleri bunun karşısında direnmiş ve iş aralarında ufak vuruşmalara kadar ilerlemiş ve netice olarak Yahya bu görevini yerine getiremeden geri döndü. Yahya ile Amr kardeştiler.[[928]](#footnote-928)

YAHYA B. SELİM MAZANİ

Kerbela şehitlerindendir. Savaş meydanında okuduğu recez şöyledir:

…………… …………… RECEZ

Bu onun kıyamcılığını, yiğitliğini ve şahadet aşkının ne kadar yüce olduğunu göstermektedir.

YEZİD B. SUBEYT (SEBİT) EBDİ

Kerbela şehitlerindendir. O, Ehl-i Beyt Şialarından, Ebu’l Evsed Dueyli’nin ashabından ve kendi kabilesi içinde saygın kimselerdendi. İmam Hüseyin (a.s)’ın Basra haklına hitaben yazmış olduğu mektup eline geçince iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah’ı da yanına alarak yola koyulmuş fakat yolların denetim altında tutlumasından ötrü dolaylı yolları kullanarak kendini Mekke’de İmam Hüseyin (a.s)’ın kafilesine yetiştirdi. Aşura günü oğulları ilk saldırıda ve kendisi de teke tek savaş meydanında savaşarak şehit oldu. [[929]](#footnote-929) Bu üç şehidin isimleri Nahiyeyi Mukaddese ziyaretnamesinde geçmektedir. Onun ismi Yezid B. Nebit, Bedr B. Regid, Bedr B. Regit olarak da nakledilmiştir.

YEZİD B. HUSİN HEMDANİ

İmam Hüseyin (a.s)’ın yiğit, değerli ve takvalı ashabındandır. Aşura günü susuzluk İmam (a.s) ve yarenlerini takatsiz bırakınca Kufe’liler ve Ömer Sa’ad ile görüşerek su talebinde bulunmak için İmam Hüseyin (a.s)’dan izin aldı. İmam (a.s) bunun için ona izin verdi. O, İmam Hüseyin (a.s)’ın Fırat nehrinin suyundan mahrum bırakılması hakkında onlarla konuşmuş ve buna itiraz etmişti. Ancak ona olmusuz cevaplar vererek netice alamadan geri çevirdiler. İmam (a.s) işte o zaman düşman ordusu hakkında şöyle buyurmuştu: “Şeytan onları çevrelemiş ve Şeytan ordusu hüsrandadırlar.”[[930]](#footnote-930) O Kufe’de de Muslim B. Akil (a.s)’a biat edenler arasında idi ve Muslim (a.s)’ın şahadetinden sonra Kufe’den ayrılarak İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarına katıldı. [[931]](#footnote-931)

YEZİD İBNİ ZİYAD

Kerbela şehitlerindendir. Onun ismi, Yezid B. Ziyad B. Muhacir Kendi’dir. O, “Ebu-l Şeseai Kindi” olarak meşhurdur. Kufe’nin ileri gelen, yiğit ve usta okçularındandı. Ömer Sa’ad’ın ordusu ile birlikte Kufe’den çıkmış fakat Kerbela’da Hüseyin B. Ali (a.s)’a katılmıştır. Bazı kaynaklarda Hürr’ün ordusu İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna varmadan önce onun İmam Hüseyin (a.s)’ın saflarına katıldığı nakledilmiştir. İmam Hüseyin (a.s)’ın önünde düşmana doğru yüz tane ok fırlattı ve bunlardan sadece beşi hedefi şaşırdı. Her ok atışında İmam Hüseyin (a.s), onun hakkında şöyle dua ediyordu: “Ey Allah’ım! Attığını sağlamlaştır, sevabını cennet olarak ver”[[932]](#footnote-932) onun ismi; Yezid B. Ebi Ziyad, Yezid B. Ziyad B. Muhacir olarak da nakledilmiştir. [[933]](#footnote-933)

YEZİD B. MESUT

Yezid B. Mesut, İmam Hüseyin (a.s)’ı destekleyen ve önde gelen şahsiyetlerdendi. İmam Hüseyin (a.s)’ın mektubu eline geçtikten sonra Beni Temim, Beni Henzele ve Beni Said kabilelerini bir araya toplayarak onlara konuşmada bulunmuş. Onlar da onun konuşmalarını onaylayarak destekçisi olduklarını söylediler. Bunun ardından İmam (a.s)’a yazmış olduğu mektupta onu sonuna kadar savunacaklarını yazmış ve İmam (a.s)’ı Kufe’ye davet etmişti.[[934]](#footnote-934)

YEZİD B. MUAVİYE

Kerbela hadisesini gerçekleştiren zalim ve cinayetkar Emevi halifesidir. O, Hicri 25 yılında dünyaya geldi. Muaviye öldüğünde halife olarak onunla biat ettiler. Muaviye ölmeden önce veliahtına birçoklarından biat almıştı. Yezid, sapık düşüncelere sahip olmakla birlikte kıyamete de inançı olmayan birisi idi. Yersiz yurtsuz, kumar ve eğlence ehl-i birisiydi. Onun hilafeti döneminde iffete aykırı işleri valilere kadar sıçramış ve Mekke ve Medine’de kötü müzikler ve alkol kullanımı serbest olmuştu. [[935]](#footnote-935)

Seyyid-i Şuheda, Mervan ve Medine valisinin biat almaları için baskılarına maruz kaldığında onun fasıklığını şöyle beyan buyurmuştur: “Yezid, Fasık, şarapcı, muhterem şahsı katleden, fasıklığı aleni ve açıkca yapan bir kişidir, benim gibi biri onun gibisi ile biat etmez.”[[936]](#footnote-936)

İmam Hüseyin (a.s)’ın Yezid’i bu şekilde tanıtması daha öncelere dayanmaktadır. Zira bir gün toplantıların birinde Yezid’i öven Muaviye’ye ayağa kalkarak karşı çıkmış, onun kötü işlerini saymış ve Muaviye’yi ondan bundan oğlu için biat aldığından dolayı kınamıştır. [[937]](#footnote-937)

Yezid, babasının yaptığı gibi Beyt-ul Malı gereksiz yerlerde harcamış, dindar insanların katlini çıkarmış ve zalim hükümetinde kötü işlerle meşguldü. Medine valisine Seyyid-i Şuheda’dan zorla da olsa biat almasını ve eğer karşı gelirse başını vurmasını emretti. Kufe’de Muslim B. Akil (a.s)’ın etrafında toplanan Seyyid-i Şuheda tarafdarlarını kontrol altında tutmak için “İbni Ziyad”ı Kufe valisi olarak atamış ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında öldürme fermanı çıkarmıştı. İbni Cuzi, onun hakkında şöyle demiştir. “Üç yıl şu şekilde hükümet eden biri hakkında nasıl hakemlik yapılabilinir; hükümetinin ilk yılında Hüseyin (a.s)’ı şehit etti. İkinci yılında Medine şehrine saldırmış Peygamber (s.a.a)’in haremine sığınanların dahi kanını dökmüş ve Müslümanların namusunu askerleri için helal kılmış ve üçüncü yılında Kâbe’yi taş yağmuruna tutarak yıkmıştır.”[[938]](#footnote-938) Bunlar “Kerbela” olayına, “Harre” Hicri 63 yılında Medine halkının Emevi hükümdarlığı aleyhine başlattığı ve Emevi valisi ve birçok tarafdarını Medine dışına sürmeleri ile sonuçlanan bu hadise de Yezid’in yapmış olduğu cinayetlerin açıklığa kavuşmasından sonra gerçekleşmiştir. Yezit de Muslim B. Ukbe’yi büyük bir ordunun başında halkı katliam etmesi için Medine’ye gönderdi. Yine aynı ordu Hicri 64 yılında Abdullah B. Zubeyr’in kıyamını bastırmak için görevlendirilmiş ve Mekke şehrine girerek Mescid-ul Haram’ı taş yağmuruna tutmuş ve Kâbe’yi yakıp yıkmış ve bir kısım insanı da orada öldürmüşlerdi. [[939]](#footnote-939) Yezid’in yaptığı yüzkarası işleri bu kısa kitaba sığmayacak düzeydedir. Hükümeti üç yıl sekiz ay süren Yezid, Hicri 64 yılında Demeşk yakınlarında bulunan “Hevarin” denilen yerde öldü ve Demeşk’in “Bab-u Seğir” mahallesinde defnedildi. [[940]](#footnote-940)

YEZİD B. MEĞFEL CUFİ

Kerbela’da şehit olan Şia’nın hünerli ve kahraman şairlerindendir. O, peygamber (s.a.a)’i görmüş ve Kadisiyye savaşında bulunmuştur. Sıffın savaşında Hz. Ali (a.s)’ın yanında yeralmış ve onun ashabındandı.

YEZİD B. MUHACİR

Onun ismi Kerbela şehitleri arasında zikredilir. Bazı tarihçilere göre o, Yezid B. Ziyad B. Muhacir B. Kendi’dir.

YEZİTÇİLER

Fikri ve ameli boyutta, geçmişte ve günümüzde Yezid’in takipçileri ve tarafdarlarına söylene gelen bir isimdir. Yezid’in bütün takipçileri ve o yolun yolcularının tümü, Yezid hanedanı ve “Âl-i Yezid” olarak adlandırılır. Allah ve bütün insanların lanet ve nifrini bu topluluğun üzerinedir. Bazı ziyaretnamelerde de “Âl-i Yezit” tabiri geçmektedir. Bunlardan biri ziyaret-i Aşura-i ğeyri marufe’dir ki şöyle okumaktayız: “Allah’ım Yezid ve Âl-i Yezid ve Beni Mervan’ın tümüne lanet eyle.” Bundan dolayıdır ki Aşura günü İlahi lanet ve nifrinin Yezidiler, Âl-i Ziyad, Şimr ve Ömer Sa’ad’ın üzerine yağdığı gündür. “Bugün kötülüğün tekrarlandığı gündür, lanet o günde Yezid’e ve Âl-i Yezid’e ve Âl-i Ziyad’a ve Ömer Sa’ad ve Şimr’e olsun. [[941]](#footnote-941) Buna ilave olarak Yezid’in davranış ve tutumlarına ilkincilerden, sonunculara kadar rızayet gösteren ve onların yaptıklarını takip eden, onlarla biatlaşan ve onlara yardımda bulunan veya işlerini kabullenen herkes lanetlenmişlerdir. Yine Aşura hadisesini duyup o yapılan zulumlere razı olanların hepsi kıyamet gününe kadar Âl-i Yezit’ten sayılıp Allah ve insanların lanetini üzerlerine alacaklardır. Ziyaretnamede şöyle geçmektedir: “Allah’ım! Herkim ilklerden, sonunculardan veya bütün yaratılmışlardan buna rızayet gösterirse kıyamete kadar ona lanet eyle.”[[942]](#footnote-942)

Bu lanet ve nifrinler, Yezitçiler cephesinin ne kadar geniş olduğunu ve bütün zaman ve mekânları kapsadığını göstermektedir. Zira herkim o düşünce yapısını destekler ve Ehl-i Beyt (a.s)’a muhalefet ve düşmanlıkta bulunur ve Yezid’i vasıflarla hakkın karşısında onu yok etmek için çalışıp çabalarsa hiç şüphesiz “Âl-i Yezit”ten sayılır. Günümüzde Siyonist ve onun yardakçıları “Yezitçiler”in en aşikâr örneğini teşkil etmektedirler. İmam Humeyni (r.a), Allah’ın evi Beytullah-ul haramı ziyaret ederken “Kanlı Hacc” olayında Hicaz Kerbelası gibi şehit edilen hacıların olayını, İslam’ın ilk günlerinde yapılan Yezitçiler faciasının tekrarına benzetmiş ve nifak kılıçının sahte ihram elbisesi altında saklandığını açıklamıştır.[[943]](#footnote-943) Ve İslam inkılabı olarak, mazlum İran müslümanları aleyhinede işbirliği yapan düşmanlara şöyle buyurmuştur: “…Bizim şehitlerimiz Kerbela şehitlerin takipçileri ve muhaliflerimiz de Yezit ve onun takipçileridir”[[944]](#footnote-944)

TAF GÜNÜ

Taf, yüksek yer anlamı içeren, Kerbela’nın diğer bir başka ismidir. “Taf günü” Kerbela hadisesinde İmam Hüseyin (a.s)’ın o bölgede şehit edileceğine değinmektedir. Taf günü, Aşura günü olduğundan dolayı edebiyat dilinde özellikle de Arapça şiir ve Şia mersiyecilerin birçoğunun kullandığı bir tabir olmuş ve İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadeti “Taf Şehit”i olarak geçmektedir.

YEVMULLAH

Aşura günün isimlerinden olup, anlamı “Allah günü” dür. Herne kadar da bütün gün, mekân ve zamanlar Allah (c.c)’a ait olsa da ancak bazen bazı mekan ve zamanların çeşitli sebeplerden dolayı kendine has bir konumu ve özelliği vardır. Bu bazen o günün önemi üzere, bazen o günde meydana gelen hadiseden dolayı, o gün Allah’ın yüce tecellisi olmuş ve Yüce Allah’a nisbet verilmiş “Allah’ın ayı veya Allah’ın günü” olarak adlandırılmıştır. Kuran-ı Kerim’de de “Eyyamullah” olarak zikredilmiş ve onun yüceltilmesi tavsiye edilmiştir. Zira bunun geçmiş kavim ve milletlerin kaderlerinde büyük rolü olmuştur. Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: “**Onlara Allah’ın günlerini hatırlat”** [[945]](#footnote-945)

Aşura günü, çok önemli hadiselerin olduğu gün olup onlar arasında en önemlisi Kerbela kıyamı ve İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit edilmesidir. Birçok Rivayet ışığında özellikle de Ehl-i Sünnetten naklolunan hadislerde Aşura günü çok önemli bir konuma sahiptir. Zira önceki ümmet ve peygamberler o günde oruç tutarlardı, ancak Hüseyin B. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra bu günü Beni Ümeyye içlerinde Peygamber hanedanına karşı sakladıkları kin ve düşmanlıktan dolayı o günü bayram oruçu ve mübarek bir gün olarak kutlamaya başladılar. Ziyartenamede şöyle geçmektedir: “Allah’ım! Bugün Beni Ümeyye’nin mübarek ilan ettiği gündür… Ve bugün Hüseyin’in şehit edilmesinden dolayı Âl-i Ziyad ve Âl-i Mervan sevinmişlerdir”[[946]](#footnote-946) Bu hadiseden sonra İmamlar (a.s) o gün kötü günlerden saymış ve o günde oruç tutulmasını yasaklamışlardır.

Ehl-i Sünnet kaynaklarında Aşura günü ve oruçunun fazileti hakkında Peygamber (s.a.a)’den sorulduğunda o, şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Aşura günü, Allah günlerinden bir gündür, bundan dolayı herkim isterse oruç tutar herkim de istemezse tutmaz.”[[947]](#footnote-947) İmam Sadık (a.s) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: “ Hüseyin (a.s)’ın şehit edilmesinde onlara yardım eden Âl-i Ümeyye ve Şamlılar, Hüseyin (a.s)’ın öldürmesi ve Kufe ordusunun Kerbela savaşından sağ salim dönmeleri ve hilafet makamının Âl-i Ümeyye’de kalması durumunda o günü bayram ve şenlik günü olarak kutluyacaklarını ve o günün şükrünü yerine getirmek içinde de oruç tutcaklarına dair nezirde bulunmuşlardı.” Bundan dolayı o günden bugüne kadar Âl-i Ebi Süfyan arasında Aşura günü oruç tutmak adet haline gelmiş ve halk da onlara tabi olarak o günü oruç tutup yakınları ve komuşlarına çeşitli bayram ikramında bulunurlardı.[[948]](#footnote-948)

İslam tarihinde kanlı Aşura hadisesi din yolunda verilmiş en üstün fedakârlık örneği ve o zamanda İslam’ın yaşatılması için hakk ve adalet yolunda en üstün şahsiyetin feda edildiği gündür. Bundan dolayı tarih boyunca halkın uyanışında çok önemli etkileri olmuş ve çeşitli insan ve milletlerin zulüm karşısında direnişine ilham kaynağı olmuştur. Eğer İslam tarihinde hatırlanacak ve övülünecek birkaç gün varsa onlardan biride hiç şüphesiz Aşura günüdür. Zira Allah’ın insanları melekler karşısında üstün kılmasının sırrı ve İslam ümmeti için Seyyid-i Şuheda ve Kerbela şehitleri gibi olguların olması en büyük övünç kayanağıdır. Onlar dünyayı kendi şerafet mektebinde terbiyet etmişlerdir. Bir Hadis-i Kutsi de Hz. Musa (a.s)’ın Yüce Allah’a karşı şöyle bir soruda bulunduğu nakledilir: “Ey Allah’ım! Neden ve hangi sebepten dolayı Muhammed (s.a.a)’in ümmetini diğer ümmetlerden üstün kıldın? Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Onları on özellik ve hasletle üstün kıldım.” Hz. Musa (a.s) sordu: “Muhammed (s.a.a)’in ümmetinin amel ettiği on haslet nedir? Bende, Beni İsrail oğullarını onlara amel etmeleri için görevlendireyim? Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “Namaz, Zekât, Oruç, Hacc, Cihat, Cuma, Cemaet namazı, Kuran, İlim ve Aşura …”[[949]](#footnote-949) Evet! Ne kadar önemlidir ki Allah-u Teâla Aşura’yı, Namaz, Oruç, Hacc, Cihat ve Kuran…vb birlikte buyurmuş ve İslam ümmetinin diğer ümmetlere karşı üstünlük kaynağıda zikretmiştir. Bu Aşura’nın sırrı ve Allah günlerinden biri olmasından dolayıdır. Yukarıdaki hadisin devamında Hz. Musa (a.s) “Aşura”nın içeriğini soruyor, Allah-u Teâla da ona cevaben Aşura’nın Ağlama günü, Peygamber (s.a.a)’in torunun yas mateminde hüzünlenme, Hz. Zehra (s.a)’ın oğlu için matem meclisleri düzenleme ve onun için ağlama ve yemek dağıtmanın faziletini buyurmuş ve Aşura günü ağlayan gözlere ve akan gözyaşlarına karşılık cenneti vereceğini vaat etmiştir.

İmam Humeyni (r.a) de 22 Behmen, 15 Hordad ve 17 Şehriveri “Allah günü” olarak adlandırarak onların değerlerinin bilinip korunumasını istemiştir. İmam Humeyni (r.a) “Aşura ve 17 Şehriver ve diğer Allah günleri...” diye buyurduğu kelamında Aşura gününü de Allah günü olarak nitelendirmiş ve başka bir kelamında 15 Hordad ile Aşura gününü karşılaştırmış ve her ikisi içinde “İlahi gün” tabirini kullanmıştır ki bu da Allah günü anlamıdadır. Kelamı şöyle devam etmektedir: “Kahramanlık örneği 15 Hordad’ı canlı tutmak, tarih boyu insani değerleri korumak, yaşatmak ve kader belirleyici gün olan Aşura kıyamını yüceltmek, Kuran-ı Kerim ve İslam’ı yüceltmektir. Bizim muhterem halkımız ve daha ötesi bütün dünya mazlumları her neden gaflet içinde olurlarsa olsunlar ama bu iki İlahi günü unutup gaflete dalmasınlar. “Aşura” hadisesi (zulme) “Hayır” demesi ile tarih boyunca Yezitçileri kabre gömmüş ve 15 Hordad da Pehlevileri, Pehlevi sıfatlıları ve süper güçleri torağa gömmüştür...” Bu mesajının sonunda şöyle buyurur: “Selam olsun Aşura’ya, Selam olsun 15 Hordad ve 22 Behmen’e, Selam olsun Allah günlerine”

1. Biharu’l -Envar c.45 s.58 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin c.3 s.299 [↑](#footnote-ref-2)
3. Aşura Fi’l -Edebi’l Amili’l -Muasır s.54, Muntahabı tarihi ve Makteli Ebi Muhnif’in nakliyle [↑](#footnote-ref-3)
4. Daha fazla açıklama için Hayatu’l -İmami’l -Huseyn, Bagır Şerifu’l –Gareşi, c.3 s.436 (Mutiyatu Sure) kitabına müracaat edebilirsiniz. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bu konularda “El İntifazatu Şiiyye” –Haşim Maruf El Heseni- “İmaman ve cünbeşhai Mektebi”- Muhammed Tegi Müderrisi- kitaplarına başvurabilirsiniz [↑](#footnote-ref-5)
6. Kulliyatu İkbal Lahuri S.75 [↑](#footnote-ref-6)
7. Biharu’l -Envar c.97 s.24 [↑](#footnote-ref-7)
8. Biharu’l -Envar c.98 s.140’tan sonrası [↑](#footnote-ref-8)
9. Biharu’l -Envar c.97 s.134 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lu’lu ve Mercan \ Muhaddis Nuri [↑](#footnote-ref-10)
11. Muntehe’l -Amal c.1 s.341 bu konularda Şehit Mutahhari’nin *Homaseyi Hüseyni* ve *Tehrifhayi Aşura* adlı kitaplarına müracaat edebilirsiniz. [↑](#footnote-ref-11)
12. Menakıb, İbni Şehraşub c.4 s.68 [↑](#footnote-ref-12)
13. Luhuf s.57 [↑](#footnote-ref-13)
14. Keşfu’l -Ğumme c.2 s.32 [↑](#footnote-ref-14)
15. Biharu’l -Envar c.45 s. 51, Makteli Harezmî, c.2 s.32 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hüseyin Pişvayi İnsanha s.30 [↑](#footnote-ref-16)
17. Biharu’l -Envar c.44 s.11–184 [↑](#footnote-ref-17)
18. Biharu’l -Envar c.15 s.258 [↑](#footnote-ref-18)
19. Biharu’l -Envar c.44 s.326 [↑](#footnote-ref-19)
20. Biharu’l -Envar c.33 s.165-c.52 s.190 [↑](#footnote-ref-20)
21. Biharu’l -Envar c. 45 s. 301- c.46 s.182 [↑](#footnote-ref-21)
22. Biharu’l -Envar c.46 s.51 [↑](#footnote-ref-22)
23. El- Gadir c.10 s. 218 [↑](#footnote-ref-23)
24. Meadini’l -Hikme \ Muhammed İ. Feyzi Kaşani c.2 s.35 (Camieyi Muderrisin baskısı) Biharu’l -Envar c.44 s.212 [↑](#footnote-ref-24)
25. El Gadir c.10 s.218 [↑](#footnote-ref-25)
26. Biharu’l -Envar c.45 s.117 [↑](#footnote-ref-26)
27. Biharu’l -Envar c.45 s.25 [↑](#footnote-ref-27)
28. Biharu’l -Envar c.45 s.95 [↑](#footnote-ref-28)
29. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu c.1 [↑](#footnote-ref-29)
30. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin (a.s) c.3 s.249 [↑](#footnote-ref-30)
31. Hayatu’l -imami’l -Hüseyin (a.s) c.3 s.249 [↑](#footnote-ref-31)
32. Hayatu’l -İmam Zeynel Abidin (a.s) c.1 s.186 [↑](#footnote-ref-32)
33. Murucu’z -Zeheb c.3 s.59 [↑](#footnote-ref-33)
34. Al-i Mervan Halifelerinin olaylarını Murucu’z -Zeheb c.3 s.91’den sonra okuyabilirsiniz. [↑](#footnote-ref-34)
35. Bu istatistiklerin büyük kısmı “Z*indegiyi Eba Ebdullahi’l Hüseyin” \ İmad Zade, “Vesiletu’d Dareyn fi Ensari’l Hüseyin” \ Seyyid İbrahim Musevi “Ebsaru’l Eyn*” *\ Semavi,* Kitaplarındandır. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhteşemi Kaşani [↑](#footnote-ref-36)
37. Musuetu Kelimati’l -İmami’l -Hüseyin (a.s) s.38 Tuzlemu’z -Zehra’nın nakline göre s.9 [↑](#footnote-ref-37)
38. Dairetu’l -Mearifu Teşeyyu c.1 s.271 [↑](#footnote-ref-38)
39. Mussuetu’l -Etebati’l -Mukaddese c.8 s.63 [↑](#footnote-ref-39)
40. Murucu’z -Zeheb c.3 s.6 [↑](#footnote-ref-40)
41. Hayatu’l -İmam Hüseyin c.3 s.28 Tehzibu’t -Tehzib’ den nakl edilene göre. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mektelu’l -Hüseyin, Mukarrem, s.177 bazıları da Emr İ. Abdullah diye yazmışlardır. Tıpkı Tengehu’l Migal, Mamegani, c.2 s.333 gibi. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sefinetu’l -Bihar c.1 s.136 Biharu’l -Envar c.45 s.21 [↑](#footnote-ref-43)
44. Unsuru Şecaet c.2 s.151 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ensaru’l -Hüseyin s.98 [↑](#footnote-ref-45)
46. Biharu’l -Envar c.44 s.288 [↑](#footnote-ref-46)
47. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -Şehade s.61 [↑](#footnote-ref-47)
48. Lugat name, Deh Huda [↑](#footnote-ref-48)
49. Bu konuda Şuarayi Kerbela Evil Hairiyyat, Ali El-Hagani bkz. Bu şehrin seksen dört şairini tanıtmıştır. (Ezzerie c.14 s.194) ve yine “Aşura Fil Edebi’l Amili El-Muasir” Seyid Hasan Nuruddin Cebeli Amil şairleri hakkında ve onların Kerbela olayı konusunda hangi içerik ve yöntemlerle şiir okudukları konusunu incelemiştir. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bu konuda “Edebiyatı Aşura Der Doreyi Huzuru İmaman” Mahmut Rıza İftihar Zade, “Çeşmeyi Hurşit” c.1 s.81’den 104’e kadar yine “Aşura Fi’l Edebi’l Amili’l Muasir” Seyit Huseyin Nurriddin, Eddaru’l İslamiyye, Lübnan, kitaplarına bkz. [↑](#footnote-ref-50)
51. Vesiletu’d -Dareyn fi Ensari’l -Hüseyin s.99 [↑](#footnote-ref-51)
52. Biharu’l -Envar c.44 s.376, Evalim (El İmamu’l -Hüseyin), Behrani s.163 [↑](#footnote-ref-52)
53. Hayatu’l -İmam Zeynel Abidin (a.s), Bagır Şerifu’l Gareşi s.177 Harezmî maktelinin naklettiğine göre. [↑](#footnote-ref-53)
54. Nefsu’l -Mehmum s.434 [↑](#footnote-ref-54)
55. Biharu’l -Envar c.97 s.160 [↑](#footnote-ref-55)
56. Evalim (İmam Hüseyin) s.258 [↑](#footnote-ref-56)
57. Biharu’l -Envar c.44 s.318 [↑](#footnote-ref-57)
58. “Erbein der Ferhengi İslami” Seyid Rıza Tegevi, İntişaratı Sazmanı Tebliğatı İslami. Bkz. [↑](#footnote-ref-58)
59. Muntaha’l -Amal c.1 Hevadisi Bazgeşti Usera [↑](#footnote-ref-59)
60. Hz. Seyyid-i Şühedanın ilk Erbaini hakkında araştırma, Şehit Gazi Tabatabai [↑](#footnote-ref-60)
61. İntifaze Seferu’l İslamiye Re’du’l Musevi (yazarın kendisi bu olaylara şahit olmuştur.) kitabında bu olay geniş olarak anlatılmıştır. İnkılâbın mesajı dergisinde de 64 ve 65 yılında (156’dan 163. sayıya kadar) o kızıl erbeinden geniş olarak bahs edilmiştir. Ziyaret makaleleri silsilesinde yazarın kendi kaleminden. [↑](#footnote-ref-61)
62. Loğatname, Deh huha, Murucu’z -Zeheb c.2 s.161 [↑](#footnote-ref-62)
63. Biharu’l -Envar c.45 s.58 [↑](#footnote-ref-63)
64. Tarihi Tabari (Kahire baskısı) c.4 s.353 [↑](#footnote-ref-64)
65. Mektelu’l -Hüseyin, Mukarrem s.462 [↑](#footnote-ref-65)
66. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin (a.s) c.2 s.297 [↑](#footnote-ref-66)
67. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin (a.s) c.2 s.298 [↑](#footnote-ref-67)
68. Kıble-yi in Kabile (muelliften) s.96 [↑](#footnote-ref-68)
69. Kamil ibni esir c.2 s.558 [↑](#footnote-ref-69)
70. Biharu’l -Envar c. 45 S. 59 [↑](#footnote-ref-70)
71. Vesailu’ş -Şia C.2 S.898 [↑](#footnote-ref-71)
72. Maktelu’l -Hüseyn, Mukarrem S.227, Evalim (İmam Hüseyin) S.230 [↑](#footnote-ref-72)
73. Evalim S.175 [↑](#footnote-ref-73)
74. Murucu’z -Zeheb C.3 S.62 [↑](#footnote-ref-74)
75. Ebsaru’l -Ayn S.133 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ateşkede, Neyyiri Tebrizi (Baskı 1372 Kameri) S116 [↑](#footnote-ref-76)
77. Muntehebu’t -Tevarih, Muhammed Haşim Horasani S.297(Geniş açıklama ve kaynaklarıyla birlikte ) [↑](#footnote-ref-77)
78. Ensaru’l -Hüseyin S.58 [↑](#footnote-ref-78)
79. Makteli harezmi C.2 S.24 [↑](#footnote-ref-79)
80. Biharu’l -Envar C.45 S.30, Evalim ( İmam Hüseyin) S.273 [↑](#footnote-ref-80)
81. Tarihi Taberi c.4 s.279 [↑](#footnote-ref-81)
82. Sefinetu’l -Bihar c.2 s.11 bknz. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ensaru’l -Huseyn, Eddevafiu’z Zatiye Liensari’l -Huseyn, Ebsaru’l -Ayn Fi Ensari’l -Huseyn, Fersanu’l -Heyca, Unsuru Şecaet, Esehhaye Cavid, Megatilu’t -Talibiyyin, Musuetu’l -Mustefa Ve’l -İtreh c.6 s.201ve…bknz. [↑](#footnote-ref-83)
84. Teşkilate Tevhidiye Aşura, Fatimi Penahın cüzvesi, s.23 [↑](#footnote-ref-84)
85. Ensaru’l -Huseyn, Muhemmed Mehdi Şemsuddin s.111 [↑](#footnote-ref-85)
86. Ensaru’l -Huseyn s.117 aşura şehitleri hakkında ve terasuna dergisi sayı 2 tesmiye min gutli meal Huseyn”makalesine bknz. [↑](#footnote-ref-86)
87. Mekteli Harezmî c.1 s.246 \ Luhuf s.79 [↑](#footnote-ref-87)
88. Şerhi Nehcü’l -Belağa \ İbni Ebi’l -Hedid c.3 s.263 [↑](#footnote-ref-88)
89. El-Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -Şehade s.114 [↑](#footnote-ref-89)
90. Lugatname, Deh Huda [↑](#footnote-ref-90)
91. Heyatu’l -İmami’l -Hüseyin C.2 S.259–261 [↑](#footnote-ref-91)
92. Maktelu’l -Huseyn Mukarrem S.337 [↑](#footnote-ref-92)
93. Meali Sibteyn C.2 S.25 [↑](#footnote-ref-93)
94. Sadi [↑](#footnote-ref-94)
95. El Kamil İbni Esir C.3 S.333, Edebud Taf C.1 S.72 [↑](#footnote-ref-95)
96. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.510 [↑](#footnote-ref-96)
97. Reyahimu Şerie C.3 S.294 [↑](#footnote-ref-97)
98. Lugatname, Dehhuda [↑](#footnote-ref-98)
99. Heyatu’l -İmami’l Hüseyin C.2 S.365 [↑](#footnote-ref-99)
100. Heyatu’l İmami’l Hüseyin C.3 S.397 [↑](#footnote-ref-100)
101. Kamil ibni Esir C:2 S.558 [↑](#footnote-ref-101)
102. Vakıatu’t Taf (Camietu Muderrisin baskısı) S.190 [↑](#footnote-ref-102)
103. Reyahimu Şerie Zebihullah Mehellati C.3 S.305 [↑](#footnote-ref-103)
104. Biharu’l -Envar C.43 S. 245 [↑](#footnote-ref-104)
105. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu; Vajeyi Ümmü Seleme [↑](#footnote-ref-105)
106. Biharu’l -Envar c.26 s. 209, Usulü Kâfi c.1 s.235, İsbatu’l -Huda c.5 s.216 [↑](#footnote-ref-106)
107. Biharu’l -Envar c.45 s.89–227–232, c.44 s.225–231–236–239, İsbatu’l -Huda c.5 s.192, Emali Saduk s.120 [↑](#footnote-ref-107)
108. Dairetü’l -Mearif Teşeyyü [↑](#footnote-ref-108)
109. Biharu’l -Envar c.45 s.112 E’yanu’ş -Şia c.3 s.485 [↑](#footnote-ref-109)
110. E’yanu’ş -Şia c.3 s.485 [↑](#footnote-ref-110)
111. Şiirin tamamı evalimde İmam Hüseyin(as) cildinde 423. sayfada yazılmıştır. [↑](#footnote-ref-111)
112. Evalim s.482, Ensaru’l -Hüseyin s.61, Tarihi Taberinin nakline göre. [↑](#footnote-ref-112)
113. E’yanu’ş -Şia c.3 s.498, Unsuru Şecaet c.2 s.298 [↑](#footnote-ref-113)
114. Ensaru’l -Hüseyin s.60, E’yanu’ş -Şia c.3 s.499 [↑](#footnote-ref-114)
115. Menakıb İbni Şehraşup c.4 s.103, E’yanu’ş -Şia c.3 s.507 [↑](#footnote-ref-115)
116. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin ibni Ali c.2 s.264 [↑](#footnote-ref-116)
117. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin ibni Ali c.2 s.322 [↑](#footnote-ref-117)
118. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin ibni Ali c.2 s.340 [↑](#footnote-ref-118)
119. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin ibni Ali c.3 s.98 [↑](#footnote-ref-119)
120. Hüseyin Pişvai İnsanha s.53 [↑](#footnote-ref-120)
121. Şura–23 [↑](#footnote-ref-121)
122. Biharu’l -Envar c.23 s.121, Kenzu’l -ummal c.12 H. 341044 [↑](#footnote-ref-122)
123. Biharu’l -Envar c.25 s.216 [↑](#footnote-ref-123)
124. Telhisi ez Mesnevi “Ehl-i beyt Aftab” yazardan. [↑](#footnote-ref-124)
125. Ehli beyt hakkında bknz. “Ehli beyt, megamuhum, menhecuhum, mesarruhum” Elbelağ müessesinden. [↑](#footnote-ref-125)
126. Musuetu kelimati’l -İmami’l -Hüseyin s.100 [↑](#footnote-ref-126)
127. Biharu’l -Envar c.45 s.20 [↑](#footnote-ref-127)
128. Biharu’l -Envar c.45 s.41 [↑](#footnote-ref-128)
129. Nasrullah Merdani [↑](#footnote-ref-129)
130. Biharu’l -Envar c.44 s.366 [↑](#footnote-ref-130)
131. Musuetu’l -kelimetu’l -İmami’l -Hüseyin s.467 [↑](#footnote-ref-131)
132. Biharu’l -Envar c.98 s. 293–296, Mefatihu’l -Cinan, Ziyareti aşura [↑](#footnote-ref-132)
133. E’yanu’ş -Şia Seyit Muhsin Emin C.1 S.627 [↑](#footnote-ref-133)
134. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu c.3 s.34 [↑](#footnote-ref-134)
135. Biharu’l -Envar c.98 s.186 [↑](#footnote-ref-135)
136. Vakıatu’t –Taf, Ebi Mihnef S.197 [↑](#footnote-ref-136)
137. Ensaru’l -Huseyn s.61 [↑](#footnote-ref-137)
138. Unsuru Şecaet c.1 s.154 [↑](#footnote-ref-138)
139. Biharu’l -Envar c.45 s.15 [↑](#footnote-ref-139)
140. Mucemu’l -Buldan, Yagut Hemevi c.2 s.170 [↑](#footnote-ref-140)
141. E’yanu’ş -Şia c.1 s.599 Elkamil Fi Tarih c.2 s.556 [↑](#footnote-ref-141)
142. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu c.3 s.250 Unsuru Şecaet c2 s.194 [↑](#footnote-ref-142)
143. Hayatu’l -İmami’l -Huseyn c.3 s.423 Luhuf s.116 [↑](#footnote-ref-143)
144. Basra’nın yapısı, tarihçesi ve coğrafyası hakkında bilgi edinmek için bkz.Dairetu’l Mearif c.3 s.262 ve sonrası. Basra unvanında. [↑](#footnote-ref-144)
145. Sefinetu’l -Bihar c.1 bsr kelimesi. [↑](#footnote-ref-145)
146. Biharu’l -Envar c.57 s.205 [↑](#footnote-ref-146)
147. Biharu’l -Envar c.33 s.492 Nehcu’l Belaga (Subhi Salih)18.mektup. [↑](#footnote-ref-147)
148. Hayatu’l -İmami’l -Huseyn b. Ali (as) c.2 s.327 [↑](#footnote-ref-148)
149. Hayatu’l -İmami’l -Huseyn b. Ali (as) c.2 s.328 [↑](#footnote-ref-149)
150. Bkz. Dairetu’l-Mearif Teşeyyu c.3 s.266 [↑](#footnote-ref-150)
151. Nehcu’l -Belaga, Subhi Salih, 150.hutbe [↑](#footnote-ref-151)
152. E’yanu’ş -Şia c.7 s.430 [↑](#footnote-ref-152)
153. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade s.80 [↑](#footnote-ref-153)
154. Unsuru Şecaet, Kumrei c.3 s.44 [↑](#footnote-ref-154)
155. Murucu’z -Zeheb, Mesudi c.3 s.59 [↑](#footnote-ref-155)
156. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin c.3 s.91 [↑](#footnote-ref-156)
157. Biharu’l -Envar c.44 s.253 [↑](#footnote-ref-157)
158. Biharu’l -Envar c.44 s.264 [↑](#footnote-ref-158)
159. Tuhefu’l -Ukul / Harrani s.245 (Camieyi Müderrisin baskısı) [↑](#footnote-ref-159)
160. Biharu’l -Envar c.44 s.379 Ensabu’l -Eşraf c.3 s.174 [↑](#footnote-ref-160)
161. Riyazu’l -Kuds c.2 s.341 [↑](#footnote-ref-161)
162. Murucu’z -Zeheb c.3 s.63 [↑](#footnote-ref-162)
163. Dairetu’l -Mearif c.3 s.340 [↑](#footnote-ref-163)
164. Enniza Vet Tehasum Beyne Beni Ümeyye Ve Beni Haşim / Makrizi [↑](#footnote-ref-164)
165. Sefinetu’l -Bihar c.1 s.46 [↑](#footnote-ref-165)
166. Mearif ve Meariif c.1 s.412 Tetimmetu’l -Munteha/ Şeyh Abbas Kummi [↑](#footnote-ref-166)
167. “Karanlık bin ay” kitabına ve “Eşşia Vel Hakimun” (Muhammed Cevat Muğniye) kitaplarına bakınız. [↑](#footnote-ref-167)
168. Murucu’z -Zeheb c.3 s.235 [↑](#footnote-ref-168)
169. İstiab c.2 s.690 [↑](#footnote-ref-169)
170. …………….. [↑](#footnote-ref-170)
171. Biharu’l -Envar c.93 s.221 [↑](#footnote-ref-171)
172. Maktelu’l -Huseyn, Mukarrem, s.462 Dairetu’l -Mearif Teşeyyu c.3 s.398 [↑](#footnote-ref-172)
173. Biharu’l -Envar c.43 s.289 ve Menakıbı İbni Şehraşub c.3 s.391 [↑](#footnote-ref-173)
174. Maktelu’l -Huseyn, Mukarrem, s.217 [↑](#footnote-ref-174)
175. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade s.102 [↑](#footnote-ref-175)
176. Fetih–10 [↑](#footnote-ref-176)
177. Mumtehine -12 [↑](#footnote-ref-177)
178. Biharu’l -Envar C.64 S.181- Beyrut baskısı- [↑](#footnote-ref-178)
179. Murucu’z -Zeheb C.3 S.27- El Gadir C.10 S.242 [↑](#footnote-ref-179)
180. Maktelu’l –Hüseyin, Mukarrem S.168 [↑](#footnote-ref-180)
181. Biharu’l -Envar C.44 S.393 [↑](#footnote-ref-181)
182. Biharu’l -Envar C.44 S.393- Dayiretu’l -Mearif Teşeyyu C.3 S.581 [↑](#footnote-ref-182)
183. Biharu’l -Envar C.45 S.191 [↑](#footnote-ref-183)
184. Musuetu Kelimati’l -İmami’l -Hüseyin S.467 [↑](#footnote-ref-184)
185. Biharu’l -Envar C.98 S.185–201 [↑](#footnote-ref-185)
186. Evvelin Danişgah Ve Aherin Peyamber C.2 S.40 [↑](#footnote-ref-186)
187. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.2 S.312 [↑](#footnote-ref-187)
188. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin c.3 S.46 [↑](#footnote-ref-188)
189. Biharu’l -Envar C.45 S.54 [↑](#footnote-ref-189)
190. Isbatu’l Huda C.5 S.201, Evalim S.297 [↑](#footnote-ref-190)
191. Biharu’l -Envar C.44 S. 223–268, Evalim S.101–157 [↑](#footnote-ref-191)
192. Biharu’l -Envar C.44 S.258 [↑](#footnote-ref-192)
193. Biharu’l -Envar C.44 S.236 [↑](#footnote-ref-193)
194. Evalim S.111 [↑](#footnote-ref-194)
195. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.161 [↑](#footnote-ref-195)
196. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.124 [↑](#footnote-ref-196)
197. Kamil, İbni Esir C.2 S.530, Maktelu’l -Hüseyin, Harezmî C.1 S.182 [↑](#footnote-ref-197)
198. Maktelu’l -Hüseyin, Harezmî C.1 S.183 [↑](#footnote-ref-198)
199. Biharu’l -Envar C.44 S.329, E’yanu’ş -Şia C.1 S.588 [↑](#footnote-ref-199)
200. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.46, Musuetu Kelimati’l -İmami’l -Hüseyin S.324 [↑](#footnote-ref-200)
201. Tarihi Taberi C.4 S.289, Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin c.3 S.59, Kamil, İbni Esir c.2 S.547 [↑](#footnote-ref-201)
202. Kamil, İbni Esir c.2 s.549 [↑](#footnote-ref-202)
203. Menakıbı İbni şehraşub C.4 S.99, Kamil, İbni Esir C.2 S.560 [↑](#footnote-ref-203)
204. Menakıbı İbni şehraşub C.4 S.99, Kamil, İbni Esir C.2 S.560 [↑](#footnote-ref-204)
205. Menakıbı İbni şehraşub C.4 S.99, Kamil, İbni Esir C.2 S.566 [↑](#footnote-ref-205)
206. Menakıbı İbni şehraşub C.4 S.99, Kamil, İbni Esir C.2 S.572 [↑](#footnote-ref-206)
207. Kamil, İbni Esir C.2 S.561 [↑](#footnote-ref-207)
208. Biharu’l -Envar C.44 S.282 [↑](#footnote-ref-208)
209. Biharu’l -Envar C.44 S.288 [↑](#footnote-ref-209)
210. Müstedreku’l -Sefinetu’l -Bihar, Namazi Şahrudi c.7 s.235 [↑](#footnote-ref-210)
211. Mekarimu’l -Ahlak, Tabersi s.462 Biharu’l -Envar c.74 s.79 [↑](#footnote-ref-211)
212. Biharu’l -Envar C.90 s. 344 [↑](#footnote-ref-212)
213. Bu konuda Şehit Mutahhari’nin Humaseyi Hüseyni adlı kitabının okunmasını tavsiye ederiz. Ayrıca Lu’lu ve Mercan, Sutudegan Ve Sitayeşgeran gibi bazı kitapları okumanızı tavsiye ediyoruz. [↑](#footnote-ref-213)
214. Tarihu’ş Şia –Muzafferi- S.89, Biharu’l -Envar C.45 S.398 [↑](#footnote-ref-214)
215. Biharu’l -Envar C.45 S.404 [↑](#footnote-ref-215)
216. Biharu’l -Envar C.45 S.410, Tetimmetu’l -Munteha S.241 [↑](#footnote-ref-216)
217. Biharu’l -Envar C.45 S.394 [↑](#footnote-ref-217)
218. Tetimmetu’l -Munteha S.240 [↑](#footnote-ref-218)
219. E’yanu’ş -Şia C.1 S.628, Turasu Kerbela S.34 [↑](#footnote-ref-219)
220. Mecmuayi Asar C.7 S.20 [↑](#footnote-ref-220)
221. E’yanu’ş Şia C.1 S.628, Turasu Kerbela S.262, Tarihi Kerbela S.234 [↑](#footnote-ref-221)
222. Simayi Kerbela-Muhammed Sıhhati [↑](#footnote-ref-222)
223. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu C.4 S.25 [↑](#footnote-ref-223)
224. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.122 – 463 [↑](#footnote-ref-224)
225. Sefinetu’l -Bihar C.2 S.103 [↑](#footnote-ref-225)
226. Men la Yehzuruhu’l -Fegih C.2 S.599, El Mezar –Şeyh Mufit, S.143 [↑](#footnote-ref-226)
227. Menakıb C.4 S.82 [↑](#footnote-ref-227)
228. Muntehabu’t -Tevarih S.298 [↑](#footnote-ref-228)
229. Sahife-i Nur C.20 S.239 [↑](#footnote-ref-229)
230. Siretuna Ve Sunnetuna, Allame Emini- S.166 [↑](#footnote-ref-230)
231. Şehit S.127 [↑](#footnote-ref-231)
232. Musuetu’l -Etebati’l -Mukaddese C.8 S.289 [↑](#footnote-ref-232)
233. Biharu’l -Envar C.82 S.340 [↑](#footnote-ref-233)
234. Biharu’l -Envar C.82 S.340 [↑](#footnote-ref-234)
235. Sefinetu’l -Bihar C.2 S. 188 [↑](#footnote-ref-235)
236. Sefinetu’l -Bihar C.2 S.188 [↑](#footnote-ref-236)
237. Mefatihu’l -Cinan –Aşura Gününün Amelleri- [↑](#footnote-ref-237)
238. Menakıb, İbni Şehraşub c. 4 s. 61 [↑](#footnote-ref-238)
239. Turasu Kerbela, Selman Hadi Ta’me s.129 [↑](#footnote-ref-239)
240. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade s.26 Tarihi Taberi c.4 s. 289 [↑](#footnote-ref-240)
241. Kamil, İbni Esir c.2 s. 547 [↑](#footnote-ref-241)
242. Ensaru’l -Huseyn, Şemsuddin, s.205 [↑](#footnote-ref-242)
243. Sevretu’l -Huseyn, Şemsuddin, s.264 [↑](#footnote-ref-243)
244. Hayatu’l -İmami’l -Huseyn, Bagır Şerif Gareşi c.3 s.450 Kamil İbni Esir 65.yılın hadiseleri. [↑](#footnote-ref-244)
245. Biharu’l -Envar’ın c.91 s.1–47 arası Ehl-i beyt’se tevessül konusundan bahseder. [↑](#footnote-ref-245)
246. Biharu’l -Envar c.45 s.52–53 Maktelu’l -Huseyn, Mukarrem s.351 [↑](#footnote-ref-246)
247. Mefatihu’l -Cinan [↑](#footnote-ref-247)
248. Biharu’l -Envar c.98 s. 148–168 ve 180 [↑](#footnote-ref-248)
249. Sar, Ali Şeriati s.18 [↑](#footnote-ref-249)
250. Keyhanı Ferhengi, Tirmah 1367 s.55 [↑](#footnote-ref-250)
251. Maktelu’l -Huseyn, Mukarrem s.211 [↑](#footnote-ref-251)
252. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade s.78 [↑](#footnote-ref-252)
253. Ensaru’l -Huseyn s.63 [↑](#footnote-ref-253)
254. Unsuru Şecaet c.3 s.40 [↑](#footnote-ref-254)
255. Sefinetu’l -Bihar c.1 s.141 [↑](#footnote-ref-255)
256. Biharu’l -Envar c.65 s.130 ve c.98 s.195 [↑](#footnote-ref-256)
257. El Gadir c.1 s.21 [↑](#footnote-ref-257)
258. Murucu’z -Zeheb c.3 s.115 El Gadir c.1 s.21 [↑](#footnote-ref-258)
259. Şam, Serzemine Hatireha, Pişvai s.63 [↑](#footnote-ref-259)
260. Mecmeu’l -Bahreyn [↑](#footnote-ref-260)
261. Emali, Şeyh Mufid s.321 [↑](#footnote-ref-261)
262. Sovgnameyi Âl-i Muhammed s.437 Tarihi Taberi’den naklettiğine göre. [↑](#footnote-ref-262)
263. Menakıb, İbni Şehraşub c.4 s.113 Unsuru Şecaet c.2 s.95 [↑](#footnote-ref-263)
264. Unsuru Şecaet c.1 s.190 E’yanu’ş -Şia c.4 s.224 [↑](#footnote-ref-264)
265. E’yanu’ş -Şia c.4 s.242 Unsuru Şecaet c.1 s.309 [↑](#footnote-ref-265)
266. E’yanu’ş -Şia c.4 s.297 Ensaru’l -Huseyn s.65 Biharu’l -Envar c.45 s.22 [↑](#footnote-ref-266)
267. Biharu’l -Envar c.45 s.23 Mearif ve Meariif c.2 s.634 [↑](#footnote-ref-267)
268. Cevn hakkında Muhammed Rıza Abdul Emir Ensari’nin “Cevn, Miskun Lilleznuc” kitabına bkz. /Bonyadı Pejuheşhaye Astanı Gudsi Rezevi Neşriyatı. [↑](#footnote-ref-268)
269. Ensaru’l -Huseyn s.66 [↑](#footnote-ref-269)
270. Kamil b. Esir C.3 S.280, Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.80 [↑](#footnote-ref-270)
271. Maktel’i Harezmî C.1 S.188 [↑](#footnote-ref-271)
272. Luhuf S.3 [↑](#footnote-ref-272)
273. Tövbe-111’de belirtildiği üzere… [↑](#footnote-ref-273)
274. Mefatihu’l -Cinan, Tahir Hattı, Defteri Ferhengi İslami Baskısı S.418–423 ‘den 425–441-444’e kadar. [↑](#footnote-ref-274)
275. Mefatihu’l -Cinan, Tahir Hattı, Defteri Ferhengi İslami Baskısı S. 440–444–448 [↑](#footnote-ref-275)
276. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.369 [↑](#footnote-ref-276)
277. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin S.370 [↑](#footnote-ref-277)
278. Biharu’l -Envar C.45 S.56 [↑](#footnote-ref-278)
279. Lisanu’l -Arap, Sefinetu’l -Bihar C.1 S.358 [↑](#footnote-ref-279)
280. Biharu’l -Envar C.86 S.88, El Mezar, Şeyh Mufit, S.140 [↑](#footnote-ref-280)
281. Biharu’l -Envar C.50 S.225 [↑](#footnote-ref-281)
282. El E’lam, Zerkuli C.8 S.30, Biharu’l -Envar C.50 S.225, C.86 S.89, Sefinetu’l -Bihar C.1 S.358 [↑](#footnote-ref-282)
283. Isbatu’l -Huda C.5 S.183 [↑](#footnote-ref-283)
284. Maktelu’l -Hüseyin Mukarrem S.205, Mu’cemu’l -Buldan nakline göre [↑](#footnote-ref-284)
285. Meali Sibteyn C.2 S.72, Biharu’l -Envar C.45 S.100–106 [↑](#footnote-ref-285)
286. E’yanu’ş -Şia C.4 S.302 [↑](#footnote-ref-286)
287. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.6 [↑](#footnote-ref-287)
288. El İhtisas, Şeyh Mufit, S.2–3–7–65 [↑](#footnote-ref-288)
289. Ensaru’l -Hüseyin S.66 [↑](#footnote-ref-289)
290. Unsuru Şecaet, Halil Kumrei, C.2 S.26 [↑](#footnote-ref-290)
291. Ensaru’l -Hüseyin S.67 [↑](#footnote-ref-291)
292. Biharu’l -Envar C.45 S.25 [↑](#footnote-ref-292)
293. Unsur’u Şecaet C.1 S.80 [↑](#footnote-ref-293)
294. Ensaru’l -Hüseyin S.68 [↑](#footnote-ref-294)
295. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.50–51, Mesiru’l -Ehzan S.38 [↑](#footnote-ref-295)
296. Sahifeyi Nur C.20 S.111 [↑](#footnote-ref-296)
297. Keyhan Ferhengi 10. Yıl 3. Sayı S.30 [↑](#footnote-ref-297)
298. Gamusu’r -Rical C.3 S.103, Emaliye Saduk S.131 [↑](#footnote-ref-298)
299. Biharu’l -Envar C.45 S.14 [↑](#footnote-ref-299)
300. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.97 [↑](#footnote-ref-300)
301. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.242, Envarı Numanıye –Seyyit Nimetullah cezayiri’nin nakline göre [↑](#footnote-ref-301)
302. Biharu’l -Envar C.98 S.111, Sefinetu’l -Bihar C.2 S.103, El Mezar Şeyh Mufit S.25 [↑](#footnote-ref-302)
303. Mecmeu’l -Behreyn “Herem” kelimesi [↑](#footnote-ref-303)
304. Biharu’l -Envar C.45 S.46 [↑](#footnote-ref-304)
305. Sefinetu’l -Bihar, C.1 S.246, Isbatu’l -Huda C.5 S.229 [↑](#footnote-ref-305)
306. Murucu’z -Zeheb c.3 S.99 [↑](#footnote-ref-306)
307. Gumgami Zuhhar –Ferhat Mirza s.126 [↑](#footnote-ref-307)
308. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.257 [↑](#footnote-ref-308)
309. İhkaku’l -Hak –Gazi Nurullah Tusteri- C.11 S.265, Biharu’l -Envar C.43 S.261, Tarihu’l -İslam- Zehebi- C.5 S.97 [↑](#footnote-ref-309)
310. Hüseyin Minni Ve Ene Min Hüseyin- Muhammet Bagır Behbudi’nin Yadname’yi Allame Emini adlı kitaptaki 14. makale… S.305 [↑](#footnote-ref-310)
311. Bu şiir, Hatibi Kerbelai Merhum Şeyh Muhsin Ebul Hub(1305) tarafından yazılmıştır. Bu cümleler İmam Hüseyin (as)’ın sözü olarak meşhur olmuştur ancak doğru değildir. Turasu Kerbela –Salman Hadi Tame, [↑](#footnote-ref-311)
312. Sahifeyi Nur C.13 S.158 [↑](#footnote-ref-312)
313. Dairetu’l -Maarif Teşeyyu C.4 S.447 [↑](#footnote-ref-313)
314. Kibriti Ehmer, s.493 [↑](#footnote-ref-314)
315. Ispatu’l -Huda, Şeyh Hürrü Amuli, C.5 S.183 [↑](#footnote-ref-315)
316. Murucu’z -Zeheb C.3 S.71 [↑](#footnote-ref-316)
317. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.281 [↑](#footnote-ref-317)
318. Dairetu’l -Mearifi’l -İslamiyye C.7 S.458 [↑](#footnote-ref-318)
319. Murucu’z -Zeheb C.3 S.97 [↑](#footnote-ref-319)
320. El Hasaisi’l -Hüseyniye –Şeyh Cafer Şüşteri- s.71 [↑](#footnote-ref-320)
321. Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem S.248 [↑](#footnote-ref-321)
322. Ensaru’l -Hüseyin S.70 [↑](#footnote-ref-322)
323. E’yanu’ş -Şia c.6 s.216 [↑](#footnote-ref-323)
324. Ensaru’l -Hüseyin S.99 [↑](#footnote-ref-324)
325. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.204 [↑](#footnote-ref-325)
326. Biharu’l -Envar C.73 S.100 [↑](#footnote-ref-326)
327. Evalim s.71, Nasihu’t -Tevarih C.4 S.99 [↑](#footnote-ref-327)
328. El Vakai ve’l -Havadis C.2 S.99 [↑](#footnote-ref-328)
329. Ensaru’l -Hüseyin S.71 [↑](#footnote-ref-329)
330. Unsuru şecaet C.2 S.100 [↑](#footnote-ref-330)
331. Ensaru’l -Hüseyin S.99 [↑](#footnote-ref-331)
332. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.358 [↑](#footnote-ref-332)
333. Ensaru’l -Hüseyin S.27 [↑](#footnote-ref-333)
334. Ensaru’l -Hüseyin S.71 [↑](#footnote-ref-334)
335. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.112 [↑](#footnote-ref-335)
336. Bu konuda Biharu’l -Envar C.37 S.35’ten 107’ye kadar bakabilirsiniz. [↑](#footnote-ref-336)
337. Makteli Harezmi C.2 S.74, Evalim S.414, Riyazu’l-Kuds C.2 S.292 [↑](#footnote-ref-337)
338. Bu rivayet her ne kadar her kesçe bilinen meşhur bir rivayet olsa da, yazılan ilk kaynaklarda mevcut değildir. [↑](#footnote-ref-338)
339. Biharu’l -Envar C.45 S.343 [↑](#footnote-ref-339)
340. Der Kerbela Çi Gozeşt (Nefsi’l -Mehmum’un tercümesi) s.776 ve sonrası… [↑](#footnote-ref-340)
341. Meali’s -Sibteyn C.2 S.260 [↑](#footnote-ref-341)
342. Maktelu’l –Hüseyin, Mukarrem- s.207 [↑](#footnote-ref-342)
343. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.65 [↑](#footnote-ref-343)
344. Örneğin; Belegatu’l -Hüseyin, Edebu’l -Hüseyin ve Humasetuhu, Nehcu’ş -Şehade, Essehifetu’l -Hüseyniye ve Musuetu Kelimati’l -İmami’l -Hüseyin… [↑](#footnote-ref-344)
345. E’yanu’ş -Şia c.1 s.593 [↑](#footnote-ref-345)
346. Maktelu’l –Hüseyin, Harezmî, C.1 S.231 [↑](#footnote-ref-346)
347. Biharu’l -Envar C.44 S.387 [↑](#footnote-ref-347)
348. Musuetu kelimati’l -İmami’l -Hüseyin S.360 [↑](#footnote-ref-348)
349. El Kamil Fi’t -tarih, İbni esir- C.2 S.559 [↑](#footnote-ref-349)
350. Menakıb, İbni Şehraşub, C.4 S.100, Biharu’l -Envar C.45 S.5 [↑](#footnote-ref-350)
351. Biharu’l -Envar C.5 S.6, E’yanu’ş -Şia C.1 S.602 [↑](#footnote-ref-351)
352. Nefsu’l -Mehmum S.131, Makteli Harezmi C.2 S.7 [↑](#footnote-ref-352)
353. Biharu’l -Envar C.45 S.109 [↑](#footnote-ref-353)
354. Biharu’l -Envar C.45 S.112 [↑](#footnote-ref-354)
355. E’lamu’n -Nisa C.2 S.504, Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.378 [↑](#footnote-ref-355)
356. Makteli Harezmî, C.2 S.69, Biharu’l -Envar C.45 S.174 [↑](#footnote-ref-356)
357. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.385 [↑](#footnote-ref-357)
358. Lugatname, Dehhuda [↑](#footnote-ref-358)
359. Biharu’l -Envar C.45 S.83 [↑](#footnote-ref-359)
360. Evalimi Bahreyni İmam Hüseyin (as) cildi S.177 [↑](#footnote-ref-360)
361. Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem S.195, Biharu’l -Envar c.1 S.184’de nakledildiği üzere… [↑](#footnote-ref-361)
362. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.316, Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem S.369 [↑](#footnote-ref-362)
363. E’yanu’ş -Şia C.1 S.612, Biharu’l -Envar C.45 S.125 [↑](#footnote-ref-363)
364. Maktelu’l –Hüseyin, Mukarrem- S.391 [↑](#footnote-ref-364)
365. Biharu’l -Envar C.45 S.204, Isbatu’l -Huda Hürrü Amuli C.5 S.180, Emaliyi Saduk S.142 [↑](#footnote-ref-365)
366. İhkaku’l -Hak C.11 S.462–482 [↑](#footnote-ref-366)
367. Biharu’l -Envar C.45 S.231 [↑](#footnote-ref-367)
368. Sovgnameyi Âl-i Muhammed s.154 [↑](#footnote-ref-368)
369. Menakıb, İbni Şehraşub c.4 s.54 [↑](#footnote-ref-369)
370. Menakıb, İbni Şehraşub c.4 s.114 [↑](#footnote-ref-370)
371. Hayatu’l -İmami’l -Huseyin C.3 S.93 [↑](#footnote-ref-371)
372. Zindeganiye Seyyidi Şüheda, İmadzade- S.329 [↑](#footnote-ref-372)
373. Evalim (İmam Hüseyin) S.245 [↑](#footnote-ref-373)
374. Cüzveyi “Teşkilati Tevhidiye Aşura” , Fatimi Penah S.28 [↑](#footnote-ref-374)
375. Turasu Kerbela S.111 [↑](#footnote-ref-375)
376. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin b. Ali C.2 S.357 (Dip notta) [↑](#footnote-ref-376)
377. Hayatu’l-İmami’l -Hüseyin b. Ali C.3 S.376 [↑](#footnote-ref-377)
378. Tarihu’ş -Şia, Muhammed Hüseyin Muzafferi- S.89 [↑](#footnote-ref-378)
379. Menakıb C.4 S.64 [↑](#footnote-ref-379)
380. Menakıb C.4 S.63, Biharu’l -Envar C.45 S.398 [↑](#footnote-ref-380)
381. Biharu’l -Envar C.45 S.128, bazıları bu kapının üzerinde bir saat olduğundan dolayı bu adı aldığını söylemişlerdir. (Nefsu’l -Mehmum S.241) [↑](#footnote-ref-381)
382. Dairetu’l -Mearif Teşeyyu C.3 S.12 [↑](#footnote-ref-382)
383. Sadık Rahmani [↑](#footnote-ref-383)
384. Ferhengi Farsi, Muin [↑](#footnote-ref-384)
385. El Mevakibi’l -Hüseyniye, Muhammed Hüseyin Kaşifu’l -Ğita S.15 (Baskı Kameri 1345 Necef) [↑](#footnote-ref-385)
386. Bu konularda Sami Bedri’nin yazdığı El Mevekibi’l -Hüseyniye, Medaris ve Me’sekerat s.34’e bakınız… [↑](#footnote-ref-386)
387. El Gedir, Allame Emini C.2 S.263–286, di’bil Hüzai Şairi Dar Ber Duş- Mustafa Gulizade- [↑](#footnote-ref-387)
388. Musuetu’l -Etebati’l -Mukaddese, El Halili C.8 S.95 [↑](#footnote-ref-388)
389. Dairetu’l -Mearifi’l -islamiye C.9 S.264 [↑](#footnote-ref-389)
390. Menakıp, C.4 S.60, Biharu’l -Envar C.45 S.172, İhkaku’l -hak, C.11 S.498, Isbatu’l -Huda C.5 S.193 [↑](#footnote-ref-390)
391. Menakıp C.4 S.64, Biharu’l -Envar C.45 S.394 [↑](#footnote-ref-391)
392. Tetimmetu’l –Munteha, Muhaddis Kummi- S.239 [↑](#footnote-ref-392)
393. Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem S.204 [↑](#footnote-ref-393)
394. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.31 [↑](#footnote-ref-394)
395. Biharu’l -Envar C.44 S.285 [↑](#footnote-ref-395)
396. Biharu’l -Envar C.45 S.109 [↑](#footnote-ref-396)
397. Biharu’l -Envar C.44 S.278 [↑](#footnote-ref-397)
398. Menakıb, İbni Şehraşub C.4 S.58 [↑](#footnote-ref-398)
399. Biharu’l -Envar C.45 S.60 [↑](#footnote-ref-399)
400. Tezkireti Şüheda, Molla Habibullah Kaşi S.353 [↑](#footnote-ref-400)
401. Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem S.215 [↑](#footnote-ref-401)
402. Edebu’t -Taf, Şebbir S.63 Kamil, İbni Esir C.2 S.579 [↑](#footnote-ref-402)
403. E’yanu’ş -Şia c.6 S.499 [↑](#footnote-ref-403)
404. Dairetu’l -Maarifi’l -İslamiyye C.10 S.50 ve sonrası. [↑](#footnote-ref-404)
405. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.155 [↑](#footnote-ref-405)
406. Kerbeladaki recezler hakkında, çeşitli kitaplarda genişçe bilgi vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Biharu’l -Envar C.45 S.13 ve sonrası, Menakıb C.4 S.100 ve sonrası, bu kitapta da Kerbeladaki şehitler tanıtılırken bazı recezlerine yer verilmiştir. [↑](#footnote-ref-406)
407. Muhammed Resulullah 27. Orduya yaptığı konuşmadan alınmıştır. (Cumhuriye İslami Gazetesi 25.02.76) [↑](#footnote-ref-407)
408. Bu konuda Seyyid Ahmed hatemi’nin Risaleti Hevas adlı Kitabına bakınız. (İntişaratı Defteri tebligatı İslami) [↑](#footnote-ref-408)
409. Kamili Behai S.179, Muntehe’l Amal S.437 [↑](#footnote-ref-409)
410. Hatıralar Şehri Şam, S.111 [↑](#footnote-ref-410)
411. E’yanu’ş -Şia C.7 S.33 (Ricali şeyh’ten nakledilenlere göre) [↑](#footnote-ref-411)
412. Men La Yehzuruhu’l -Fakih, Saduk C.2 S.600, El Mezar, Şeyh Müfit s.141 [↑](#footnote-ref-412)
413. Maktelu’l -Hüseyin –Mukarrem- S.218 (Mucemu’l -Buldan’ın nakline göre…) [↑](#footnote-ref-413)
414. Dairetu’l -maarifi’l-İslamiyye C.10 S.285 [↑](#footnote-ref-414)
415. Rey hakkında Seyyid Hamid Hendan’ın “Simayı Rey” adlı kitabına, Resul Caferiyan’ın “Tarihi Gostereşi Teşeyyu der Rey” adlı kitabına bakabilirsiniz. [↑](#footnote-ref-415)
416. Ensaru’l -Hüseyin S.100 [↑](#footnote-ref-416)
417. Ensaru’l -Hüseyin S.72, Unsuru Şecaet, C.1 S.148 [↑](#footnote-ref-417)
418. Maktelu’l -Hüseyin- Mukarrem- S.213, El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.87 [↑](#footnote-ref-418)
419. Maktelu’l -Hüseyin-Mukarrem S.208, El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -şehade S.66–72 [↑](#footnote-ref-419)
420. Zindeganiye Seyyidi Şüheda –İmadzade- C.2 S.124, Luhuf’un nakline göre… [↑](#footnote-ref-420)
421. Zindeganiye Seyyidi Şüheda –İmadzade- C.2 S.236, Luhuf’un nakline göre… [↑](#footnote-ref-421)
422. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.378 [↑](#footnote-ref-422)
423. Nehcu’l -belaga ,Suphi Salih 51. Hutbe [↑](#footnote-ref-423)
424. Menakıb, İbni Şehraşub- C.4 S.68 [↑](#footnote-ref-424)
425. El Kamil, İbni Esir C.2 S.559 [↑](#footnote-ref-425)
426. El Kamil, İbni Esir C.2 S.563 [↑](#footnote-ref-426)
427. E’yanu’ş -Şia C.7 S.70 [↑](#footnote-ref-427)
428. Ensaru’l -Hüseyin S.100 [↑](#footnote-ref-428)
429. Unsuru Şecaet-Kumrei C.3 S.25, E’yanu’ş -Şia C.7 S.70 [↑](#footnote-ref-429)
430. Ensaru’l -Hüseyin S.100 [↑](#footnote-ref-430)
431. Bihar’ul -Envar C.44 S.371 [↑](#footnote-ref-431)
432. E’yanu’ş -Şia C.7 S.71 [↑](#footnote-ref-432)
433. Unsuru Şecaet C.1 S.371 [↑](#footnote-ref-433)
434. Ensaru’l -Huseyn s.37 Unsuru Şecaet c.1 s.250 [↑](#footnote-ref-434)
435. Biharu’l -Envar C.97 S.124 [↑](#footnote-ref-435)
436. Biharu’l -Envar C.97 S.116, Vesailu’ş -Şia C.10 S.346 [↑](#footnote-ref-436)
437. Ziyaretlerle ilgili daha fazla bilgi için Biharu’l -Envar C.97–98–99, Vesailu’ş -Şia C.10, El Gadir C.5’e bakabilirsiniz. [↑](#footnote-ref-437)
438. Biharu’l -Envar C.98 S.329,(Beyrut baskısı), El Mezar- Şeyh Müfit S.53 [↑](#footnote-ref-438)
439. Mefatihu’l -Cinan, Ziyareti Erbein [↑](#footnote-ref-439)
440. Munethe’l -Amal C.1 Erbein Hadiseleri, Nefesu’l -Mehmum S.322, Biharu’l -Envar C.98 S.328 [↑](#footnote-ref-440)
441. Biharu’l -Envar C.98 S.28, El Mezar- Şeyh Müfit S.30 [↑](#footnote-ref-441)
442. El Mezar- Şeyh Mufit S.8 ve 52 [↑](#footnote-ref-442)
443. Esraru’ş -Şehadet –Fazıl Derbendi- S.136 [↑](#footnote-ref-443)
444. Kamilu’z -Ziyarat s.174, El Mezar- Şeyh Müfit S.52 [↑](#footnote-ref-444)
445. Kamilu’z -Ziyarat S.174 [↑](#footnote-ref-445)
446. Kamilu’z -Ziyarat S.176, Biharu’l -Envar C.98 S.291 [↑](#footnote-ref-446)
447. Vesailu’ş -Şia C.10 S.346, Emali Saduk S.123, El Mezar- Şeyh Müfit S.26 [↑](#footnote-ref-447)
448. El Mezar, Şeyh Müfit S.345, Biharu’l -Envar C.98 S.11 [↑](#footnote-ref-448)
449. Kamilu’z -Ziyarat S.125, Vesailu’ş -Şia C.10 S.356 [↑](#footnote-ref-449)
450. Vesailu’ş -Şia C.10 S.357, Biharu’l -Envar C.98 S.11, Kamilu’z -Ziyarat S.127 [↑](#footnote-ref-450)
451. Kamilu’z -Ziyarat S.124 [↑](#footnote-ref-451)
452. Emali, Saduk S.197 [↑](#footnote-ref-452)
453. Vesailu’ş -Şia C.10 S.414 [↑](#footnote-ref-453)
454. Biharu’l -Envar C.98 S.142 [↑](#footnote-ref-454)
455. Bu ziyaretnamenin senedi hakkında Ensaru’l -Hüseyin s.146–162, Biharu’l -Envar c.45 S.65’e bakınız. [↑](#footnote-ref-455)
456. Mefatihu’l -Cinan S.427, Misbahu’l -Müteheccid’in nakline göre… [↑](#footnote-ref-456)
457. Tarihu’l –İslam, Zehebi- C.5 S.118 [↑](#footnote-ref-457)
458. Biharu’l -Envar C.45 S. 116, İsbatu’l -Huda C.5 S.188 [↑](#footnote-ref-458)
459. İsbatu’l -Huda c.5 S.125 [↑](#footnote-ref-459)
460. Ensaru’l -Hüseyin S.73 [↑](#footnote-ref-460)
461. Biharu’l -Envar C.45 S.40 [↑](#footnote-ref-461)
462. E’yanu’ş -Şia c.1 S.635 [↑](#footnote-ref-462)
463. Hayatu’l -İmam Zeynel Abidin s.166 [↑](#footnote-ref-463)
464. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -Şehade S.65 [↑](#footnote-ref-464)
465. Hayatu’l -İmami’l -Hüseyin C.3 S.298 [↑](#footnote-ref-465)
466. Isbatu’l -Huda c.5 s.205 [↑](#footnote-ref-466)
467. Nasihu’t -Tevarih c.4, s.19 [↑](#footnote-ref-467)
468. Biharu’l -Envar c.45, s.311. Meaili’s -Sıbteyn c.2, s.62 gibi bazı kitaplarda… [↑](#footnote-ref-468)
469. İsbatu’l -Hüda c.5, s.201. [↑](#footnote-ref-469)
470. Evalim s.302 [↑](#footnote-ref-470)
471. Unsuru Şecaet c.2, s.271 Ensaru’l -Hüseyin s.74. [↑](#footnote-ref-471)
472. Ensaru’l -Hüseyin s.74 [↑](#footnote-ref-472)
473. Biharu’l -Envar c.45, s.244 [↑](#footnote-ref-473)
474. Mefatihu’l -Cinan’da Hz. Masume (s.a)’nın ziyaretnamesi. [↑](#footnote-ref-474)
475. Evalim s.303–304 [↑](#footnote-ref-475)
476. Emaliyi Saduk s.140 [↑](#footnote-ref-476)
477. Bu konuda “Siretu’l -Eimmeti’l -İsna Aşer” Haşim Maruf el Haseni c.2 s.84’e bknz ve yine “Aramgahhaye Handane Pake Peyamber” s.311’e bknz. [↑](#footnote-ref-477)
478. Elkamil İbni Esir c.2 s.574 Biharu’l -Envar c.45 s.119 bazıları ise Muaviye tarafından şehit edilen Emirülmüminin de şiası olan Amr b. Himg’in ilk kez böyle bir olaya maruz kaldığı görüşündedirler. [↑](#footnote-ref-478)
479. Unsuru Şecaet, c.1 s.408 [↑](#footnote-ref-479)
480. Maktelu’l -Hüseyin, Mukarrem, s.169. [↑](#footnote-ref-480)
481. El-akdu’l -Ferid, c.4 s.252. [↑](#footnote-ref-481)
482. E’yanu’ş -Şia c.7 s.241 [↑](#footnote-ref-482)
483. Maktelu’l -Huseyn, Mukarrem s.165 [↑](#footnote-ref-483)
484. Biharu’l -Envar c.45 s.21 [↑](#footnote-ref-484)
485. Biharu’l -Envar c.45 s.70 [↑](#footnote-ref-485)
486. Her üç hadis de Vesailu’ş -Şia c.6 s.330-331’de geçer. [↑](#footnote-ref-486)
487. Muntehe’l –Amal c.1 s.463 [↑](#footnote-ref-487)
488. Ferhengi Farsi, Muin C.5 S.776 [↑](#footnote-ref-488)
489. El Hasaisi’l -Hüseyniye, Şuşteri, S.99 [↑](#footnote-ref-489)
490. Ensaru’l -Hüseyin S.101 [↑](#footnote-ref-490)
491. El Hüseyin Fi Tarigati İle’ş -Şehade S.40 [↑](#footnote-ref-491)
492. Ensaru’l -Hüseyin S.101 [↑](#footnote-ref-492)
493. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.650 [↑](#footnote-ref-493)
494. Ensaru’l -Hüseyin S.101 [↑](#footnote-ref-494)
495. Ensaru’l-Hüseyin S.101 [↑](#footnote-ref-495)
496. Biharu’l -Envar C.45 S.55–56 [↑](#footnote-ref-496)
497. Ensaru’l -Hüseyin S.76 [↑](#footnote-ref-497)
498. Ensaru’l -Hüseyin S.77 [↑](#footnote-ref-498)
499. Biharu’l -Envar C.45 S.127 [↑](#footnote-ref-499)
500. Sefinetu’l -Bihar C.1 S.670 [↑](#footnote-ref-500)
501. Biharu’l –Envar c.98 s.36 [↑](#footnote-ref-501)
502. Evalim s.348 Biharu’l –Envar c.45 s.203 [↑](#footnote-ref-502)
503. Elgadir c.2 s.232 [↑](#footnote-ref-503)
504. E’yanu’ş –Şia C.1 S.586 [↑](#footnote-ref-504)
505. Ensuru Şecaet C.1 S.79 [↑](#footnote-ref-505)
506. Unvanu’l –Kelam, Fişareki S.118 [↑](#footnote-ref-506)
507. Unsuru’ş -Şecaet C.2 S.138 [↑](#footnote-ref-507)
508. Vesailu’ş -Şia C.18 S.6 [↑](#footnote-ref-508)
509. Murucu’z -Zeheb C.3 S.57 [↑](#footnote-ref-509)
510. Meali’s -Sipteyn C.2 S.32 [↑](#footnote-ref-510)
511. Derleyen Muhammed Abdurrahim- Darul Muhtârâtul Arabiyye yayınları 1.Baskı Kameri 1412 [↑](#footnote-ref-511)
512. Ricalı Şeyh Tusi S.289 [↑](#footnote-ref-512)
513. Biharu’l –Envar c.44 s.293 [↑](#footnote-ref-513)
514. İhkaku’l –Hak c.11 s.461 [↑](#footnote-ref-514)
515. İsbatu’l –huda c.5 s.179 [↑](#footnote-ref-515)
516. Ferhengi Farsi, Muin. Beğşi İlan, Mearif ve Meariif c.3. S.1344 [↑](#footnote-ref-516)
517. Sefinetü’l -Bihar c.1 s.714 [↑](#footnote-ref-517)
518. Mekatili’t -Talibiyyin s.79 [↑](#footnote-ref-518)
519. İrşad s.242 [↑](#footnote-ref-519)
520. Ensaru’l -Hüseyin s.79 [↑](#footnote-ref-520)
521. Unsuru şecaet c.1 s.130 [↑](#footnote-ref-521)
522. Bakara 154 [↑](#footnote-ref-522)
523. Mecmeu’l -Behreyn, Şehit kelimesi [↑](#footnote-ref-523)
524. Biharu’l -Envar c.97 s.10 (Beyrut baskısı) [↑](#footnote-ref-524)
525. Sahifeyi Nur c.15 s.154 [↑](#footnote-ref-525)
526. İsbatu’l -Hüda c.5 s.204 [↑](#footnote-ref-526)
527. Sahifeyi Nur c.14 s.266 [↑](#footnote-ref-527)
528. Nasuhu’t -Tevarih c.4 s.23 [↑](#footnote-ref-528)
529. Sefinetu’l -Bihar c.1 s.723 [↑](#footnote-ref-529)
530. Bakara Suresi Ayet. 249 [↑](#footnote-ref-530)
531. Eyan-ul Şia c.1 s.593 [↑](#footnote-ref-531)
532. Yenabi-ul Mevedde s.406 [↑](#footnote-ref-532)
533. Nefs-ul Mehmum s.135 [↑](#footnote-ref-533)
534. Eberatu’l –Mustefeyn, Muhammed Bagır Mahmudi c.2 s.54 Hayatu’l İmami’l Huseyn c.3 s.229 (Ensabu’l Eşraf’ın nakline göre). [↑](#footnote-ref-534)
535. Nasihu’t -Tevarih c.2 s.185 [↑](#footnote-ref-535)
536. Aramgahhayı Handanı pakı Peyamber, Seyyit Abdurezzak Kemune s.302 [↑](#footnote-ref-536)
537. El Kamil, İbni Esir c.2 s.541 [↑](#footnote-ref-537)
538. Abis b. Şebib olarak da yazılmıştır. [↑](#footnote-ref-538)
539. Sefinetu’l -Bihar c.2 s.147 / Ensar-ul Hüseyin s.80 [↑](#footnote-ref-539)
540. Ebsar-ul Eyn s.74 [↑](#footnote-ref-540)
541. Vesailu’ş -Şia c.10 s.394 / Sefinet-ul Bihar c.2 s.196 [↑](#footnote-ref-541)
542. Sefine-tul Bihar c.2 s. 196 [↑](#footnote-ref-542)
543. Kıyamı Cavidane, Muhammed Rıza Hekimi s.94 ve sonrası. [↑](#footnote-ref-543)
544. Biharu’l –Envar c 45 s. 154 [↑](#footnote-ref-544)
545. Biharu’l –Envar c 45 s. 167 Elbidaye ve’n -Nihaye c.8 s. 192 [↑](#footnote-ref-545)
546. Biharu’l –Envar c 45 s. 135 [↑](#footnote-ref-546)
547. Maktel-il Hüseyn Harezmi c.4 s.110 [↑](#footnote-ref-547)
548. Ensar-ul Hüseyin s.101 [↑](#footnote-ref-548)
549. Ensar-ul Hüseyin s.80 [↑](#footnote-ref-549)
550. Ensar-ul Hüseyin s.103 [↑](#footnote-ref-550)
551. Unsuru şecaet c.1 s.78 Ensar-ul Hüseyin s.81 [↑](#footnote-ref-551)
552. Tengih-ul migal c.2 s.117 [↑](#footnote-ref-552)
553. Lugatnamey-i Dehhuda [↑](#footnote-ref-553)
554. Ensar-ul Hüseyin s.105 Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.133 [↑](#footnote-ref-554)
555. Ensar-ul Hüseyin s.81 Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.145 [↑](#footnote-ref-555)
556. Unsuru Şecat c.1 s. 127 [↑](#footnote-ref-556)
557. Ensar-ul Hüseyin s.82 / Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.145 [↑](#footnote-ref-557)
558. Ensar-ul Hüseyin, Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.146 [↑](#footnote-ref-558)
559. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.146. Merhum Mamagani de bu görüşü savunuyor. [↑](#footnote-ref-559)
560. Ensar-ul Hüseyin s.83 Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.146, Mearif ve meariif c.4 s. 1501 [↑](#footnote-ref-560)
561. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.146 [↑](#footnote-ref-561)
562. Ensar-ul Hüseyin s.102 [↑](#footnote-ref-562)
563. Bihar-ul envar c.98 s.277 [↑](#footnote-ref-563)
564. Ensar-ul Hüseyin s.102 [↑](#footnote-ref-564)
565. El Hüseyin Fi Terigeti ile şahade s.48 [↑](#footnote-ref-565)
566. Mearif ve Meariif c.4 s. 1508 [↑](#footnote-ref-566)
567. Mearif ve Meariif c.4 s. 1508 [↑](#footnote-ref-567)
568. Abdullah hakkında şu kitaplara bakınız: Şam serzemini hatıraha, Mehdi Pişvai s. 77 / Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.173 [↑](#footnote-ref-568)
569. Bihar-ul envar c.45 s.54 [↑](#footnote-ref-569)
570. Evalim s. 279 [↑](#footnote-ref-570)
571. Evalim s. 66 [↑](#footnote-ref-571)
572. Suğananı Hüseyin B. Ali ez Medine Ta Kerbela s.66 Tarihi Taberi ve İbni Esir’in nakline göre [↑](#footnote-ref-572)
573. Suğananı Hüseyin B. Ali ez Medine Ta Kerbela s.69 / Tarih-ul Hulafa vel-Bidaye ven-Nihaye’nin nakline göre [↑](#footnote-ref-573)
574. Hayat-ul İmam Hüseyin c.3 s.25 [↑](#footnote-ref-574)
575. Emali-i Saduk s.480 [↑](#footnote-ref-575)
576. Daha fazla bilgi için şu kitaplara bakınız: a’yanu’ş –Şia c.8 s.55 ibni Abbas ve mekanetuhu fi tefsir vel mearifil uhra, doktor Muhammed bagır hücceti. [↑](#footnote-ref-576)
577. Unsuru Şeceat c.2 s. 218 [↑](#footnote-ref-577)
578. Bihar-ul Envar c.45 s.119 / Sefinet-ul Bihar c.2 s.135 [↑](#footnote-ref-578)
579. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.199 [↑](#footnote-ref-579)
580. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.199 [↑](#footnote-ref-580)
581. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.201 / Ebrat-ul Musefeyn c.2 s.24 [↑](#footnote-ref-581)
582. Ensar-ul Hüseyin s.84 / Musuet-ul Etabat-il mukaddese c.8 s.66 [↑](#footnote-ref-582)
583. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.217 [↑](#footnote-ref-583)
584. Ensar-ul Hüseyin s.85 [↑](#footnote-ref-584)
585. El Futuh, İbni E’sem Kufi c.5 s.84 / Musuetu Kelimat-ul İmam Hüseyin s. 365 [↑](#footnote-ref-585)
586. Nefs-ul Mehmum s. 200 [↑](#footnote-ref-586)
587. Dairet-ul Marifi borzorgi İslami c.3 s. 640 [↑](#footnote-ref-587)
588. İsbat-ul Hüda c. 1 s.735 [↑](#footnote-ref-588)
589. Sefinet-ul Bihar c.2 s.157 [↑](#footnote-ref-589)
590. Mecme-ul Behreyn, tureyhi [↑](#footnote-ref-590)
591. Tengih-ul Megal, mamagani, c.2 s.247 / Bihar-ul Envar c.45 s.38 [↑](#footnote-ref-591)
592. Ensar-ul Hüseyin s.102 [↑](#footnote-ref-592)
593. El Hüseyin fi terig-i ile Şahade s.105 [↑](#footnote-ref-593)
594. Tarih-ul Şia, Muzafferi s.67 [↑](#footnote-ref-594)
595. Bihar-ul Envar c.45 s.85 [↑](#footnote-ref-595)
596. Nehc-ül Belağe, Subhi Salih, Hutbe. 71 [↑](#footnote-ref-596)
597. Mee’l -Huseyn Fi Nehzetih, Esed Haydar s.97 [↑](#footnote-ref-597)
598. Kamil-ul Ziyarat s.175 [↑](#footnote-ref-598)
599. Sahifeyi Nur c.8 s.69-70 [↑](#footnote-ref-599)
600. Nehzethayi İslamiyi sed saleyi ahir s.89 [↑](#footnote-ref-600)
601. Bihar-ul Envar c.44 s.287 [↑](#footnote-ref-601)
602. Sahifeyi Nur c.15 s.204 [↑](#footnote-ref-602)
603. Kamil-ul Ziyarat s.38 [↑](#footnote-ref-603)
604. Menakıbı İbni şehriaşub c.4 s.73 [↑](#footnote-ref-604)
605. Bihar-ul Envar c.45 s. 41 / Evalim s.284 [↑](#footnote-ref-605)
606. Bihar-ul Envar c.45 s. 51 [↑](#footnote-ref-606)
607. Hayat-ul İmam-ul Hüseyin c.3 s.325 [↑](#footnote-ref-607)
608. Meraf ve Meariif c.4 s. 1567 [↑](#footnote-ref-608)
609. Riyaz-ul kuds, Sadruttin vaiz gazvini c.2 s.21 [↑](#footnote-ref-609)
610. Riyaz-ul kuds, Sadruttin vaiz gazvini c.1 s.264 [↑](#footnote-ref-610)
611. Riyaz-ul kuds, Sadruttin vaiz gazvini c.2 s.38 [↑](#footnote-ref-611)
612. El Hüseyin fi terigeti ile şahade s.90 [↑](#footnote-ref-612)
613. Bihar-ul Envar c.45 s.5 ve 39 [↑](#footnote-ref-613)
614. Mealis Sıbteyn c.1 s.441 [↑](#footnote-ref-614)
615. Hayat-ul İmam Hüseyin c.3 s.245 [↑](#footnote-ref-615)
616. Bihar-ul Envar c.45 s.43 [↑](#footnote-ref-616)
617. E’yanu’ş –şia c.8 s.206 [↑](#footnote-ref-617)
618. Luhuf s.11 / Evalim s.178 [↑](#footnote-ref-618)
619. Unsuru Şecaet c.2 s.126 [↑](#footnote-ref-619)
620. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.317 [↑](#footnote-ref-620)
621. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.323 Ensaru’l –Huseyn s.106 (tarihi taberinin nakline göre) [↑](#footnote-ref-621)
622. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.351 [↑](#footnote-ref-622)
623. Ensar-ul Hüseyin s.87 [↑](#footnote-ref-623)
624. Bihar-ul Envar c.45 s.23 [↑](#footnote-ref-624)
625. Dairet-ul Mearifi Bozorgi İslami c.3 s.682 / El futuh İbni Esemi Kufi. c.6 s.272 [↑](#footnote-ref-625)
626. Ensar-ul Hüseyin s.86 [↑](#footnote-ref-626)
627. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.327 [↑](#footnote-ref-627)
628. Unsuru Şecaet c.1 s.339 [↑](#footnote-ref-628)
629. Mektel-ul Hüseyin Mugerrem s.193 /Bihar-ul Envar c.45 s.99 [↑](#footnote-ref-629)
630. Suvret-ul Hüseyin, Mehdi Şemssuddin, s.231 [↑](#footnote-ref-630)
631. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.332 [↑](#footnote-ref-631)
632. Mektel-ul Hüseyin Mugerrem s. 306 [↑](#footnote-ref-632)
633. Musuei Kelimati İmam Hüseyin s.369 / Bihar-ul Envar c.45 s.84 [↑](#footnote-ref-633)
634. Bihar-ul Envar c.45 s.41 [↑](#footnote-ref-634)
635. İrşad, Müfit s.231 [↑](#footnote-ref-635)
636. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.355 [↑](#footnote-ref-636)
637. Ensar-ul Hüseyin s.114 [↑](#footnote-ref-637)
638. Tengih-ul Megal Mamgâni c.2 s.355 [↑](#footnote-ref-638)
639. Musuet-ul Etabat-ul Mukaddese c.8 s.26 [↑](#footnote-ref-639)
640. Muruc-uz Zeheb c.3 s. 94 [↑](#footnote-ref-640)
641. Maktel-ul Hüseyin, Mukarrem s.358 [↑](#footnote-ref-641)
642. Ebarat-ul Mustafeyn c.2 s.139 [↑](#footnote-ref-642)
643. Musuet-ul Etabat-ul Mukaddese c.8 s.31 [↑](#footnote-ref-643)
644. Bihar-ul Envar c.98 s.109 c.101 s. 108 [↑](#footnote-ref-644)
645. Mecme’ul Bahreyn. Kerbela sözcüğü. [↑](#footnote-ref-645)
646. Bihar-ul Envar c.98 s.143 [↑](#footnote-ref-646)
647. Ensar-ul Hüseyin s.103 [↑](#footnote-ref-647)
648. Ensar-ul Hüseyin s.103 [↑](#footnote-ref-648)
649. E’ayn-ul Şiie c.8 s.388 [↑](#footnote-ref-649)
650. İrşad, Müfit c.2 s.121 / Bihar-ul Envar c.45 s. 146 [↑](#footnote-ref-650)
651. İrşad, Müfit c.2 s.121 / Bihar-ul Envar c.45 s. 146 [↑](#footnote-ref-651)
652. Amali, Şığ Tusi, s.66 / El-İmam Zeynel Abidin, Mukarrem, s.370 [↑](#footnote-ref-652)
653. E’ayan-ul Şiie c.1 s.597 [↑](#footnote-ref-653)
654. Kamil-ul Ziyaret s.75 [↑](#footnote-ref-654)
655. Sehifeyi Nur c.13 s.65 [↑](#footnote-ref-655)
656. Sehifeyi Nur c.3 s.225 [↑](#footnote-ref-656)
657. Hayat-ul İmam Hüseyin c.3 s.74 / Tarihi Taberi c. 4 s.302 [↑](#footnote-ref-657)
658. Nehç-ül Belağe 51. Hutbe (Subhi Salih) [↑](#footnote-ref-658)
659. Sefinet-ul Bihar c.2 s.352 / El Mezar, Şeyh Müfit s.18 [↑](#footnote-ref-659)
660. El Mezar, Şeyh Müfit s.563 [↑](#footnote-ref-660)
661. Sefinet-ul Bihar c.1 s.565 [↑](#footnote-ref-661)
662. Vesail-ul Şia c.10 s.314 / Bihar-ul Envar c.101 s.114 [↑](#footnote-ref-662)
663. Bihar-ul Envar c.17 s.215 [↑](#footnote-ref-663)
664. Bihar-ul Envar c.17 s.215 [↑](#footnote-ref-664)
665. Ferhengi Farsi, Muin [↑](#footnote-ref-665)
666. İhakak-ul hak, gazi Nurullah Şuşteri c.11 s.287 [↑](#footnote-ref-666)
667. Bihar-ul Envar c.44 s.148 [↑](#footnote-ref-667)
668. Mirat-ul ukul, Allame Meclisi c.5 s.368 [↑](#footnote-ref-668)
669. Tarihi Taberi c.6 s.229 [↑](#footnote-ref-669)
670. El- Hüseyin Fi Tergihi ileş-Şehade s.49 [↑](#footnote-ref-670)
671. Unsur-u Şeceat c.3 s.219 [↑](#footnote-ref-671)
672. Unsur-u Şeceat c.2 s.281 [↑](#footnote-ref-672)
673. Mektel-ul Hüseyin, Mukarrem , s.331 [↑](#footnote-ref-673)
674. Bihar-ul Envar, c.45 s.34 [↑](#footnote-ref-674)
675. Bihar-ul Envar, c.45 s.67 [↑](#footnote-ref-675)
676. El- Hüseyin Fi Tergihi ileş-Şehade s.88 [↑](#footnote-ref-676)
677. Mektel-ul Hüseyin, Mukarrem , s.194 [↑](#footnote-ref-677)
678. E’anuş- Şiae, c.1 s.629 [↑](#footnote-ref-678)
679. Şuheda-ul Fazile, s.303 ve 306 [↑](#footnote-ref-679)
680. Muntehe’l –Amal, Muhaddis Kummi (Hicret baskısı) c.1 s.538 Isbatu’l –Huda c.5 s.198 [↑](#footnote-ref-680)
681. Emali, seduk s.118 menakıb ibni şehraşub c.4 s.87 [↑](#footnote-ref-681)
682. Mefatih-ul Cinan, s.460 [↑](#footnote-ref-682)
683. Saffat Suresi, ayet.107 [↑](#footnote-ref-683)
684. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.2 s.301 / Siret-ul eimmet-ul isna eşere, Haşim maruf-ul Hüseyni, c.2 s.87 [↑](#footnote-ref-684)
685. Menagib, Şehri B. Aşub, c.4 s.102 [↑](#footnote-ref-685)
686. Murucuz- Zeheb, c.3 s.61 [↑](#footnote-ref-686)
687. Mecme-ul Behreyn [↑](#footnote-ref-687)
688. Bihar-ul Envar,c. 45 s.47 / Evalim, s.290 [↑](#footnote-ref-688)
689. El- Hüesyin Fi Terigeti İle Şahade, s.50 [↑](#footnote-ref-689)
690. Unsuru Şecaet, c.2 s.312 [↑](#footnote-ref-690)
691. Meali Sıbteyn, c.1 s.220 [↑](#footnote-ref-691)
692. Ebarat-ul Hüseyin, c.2 s.129 [↑](#footnote-ref-692)
693. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.1 s.107 [↑](#footnote-ref-693)
694. İrşad, Müfit s. 220 [↑](#footnote-ref-694)
695. Ahzab Suresi ayet. 23 [↑](#footnote-ref-695)
696. Evalim, (İmam Hüseyin) s.373 [↑](#footnote-ref-696)
697. Sefinet-ul Bihar, c.2 s. 11-475 [↑](#footnote-ref-697)
698. Turasu Kerbela, s.19 [↑](#footnote-ref-698)
699. Ensar-ul Hüseyin, s.92 [↑](#footnote-ref-699)
700. El-İntifazatu- Şii’yi, Haşim Maruf- ul Haseni [↑](#footnote-ref-700)
701. Sehifeyi Nur, c.9 s.202 [↑](#footnote-ref-701)
702. Müntehal Ama, c.1 s. 213 [↑](#footnote-ref-702)
703. Unsur-u Şecaet, c.1 s. 392 [↑](#footnote-ref-703)
704. Sefinet-ul Bihar, c. 2 s.499 [↑](#footnote-ref-704)
705. Vesa’ilul Şia c.10 s.391 [↑](#footnote-ref-705)
706. Bihar-ul Envar c.44 s.286 [↑](#footnote-ref-706)
707. Bihar-ul Envar c.44 s.283 [↑](#footnote-ref-707)
708. Bihar-ul Envar c.44 s.279 [↑](#footnote-ref-708)
709. Bihar-ul Envar c.46 s.108 [↑](#footnote-ref-709)
710. Bihar-ul Envar c.45 s.313 [↑](#footnote-ref-710)
711. Şehit s.124-125 [↑](#footnote-ref-711)
712. Sahifeyi Nur c.8 s.70 [↑](#footnote-ref-712)
713. [↑](#footnote-ref-713)
714. Sahifeyi Nur c.10 s.31 [↑](#footnote-ref-714)
715. Cami-ul Ehadisi Şia c.12 s.556 [↑](#footnote-ref-715)
716. Meali-İssebteyn c.2 s.55 [↑](#footnote-ref-716)
717. Hayat-ul İmam Hüseyin (a.s) c. 3 s. 301 [↑](#footnote-ref-717)
718. Bihar-ul Envar c. 45 s. 61 [↑](#footnote-ref-718)
719. Menagip, İbni Şehri Aşup c.4 s.68 [↑](#footnote-ref-719)
720. Nasih-ut Tavarih c.4 s.73 (Seduğ’un Amalisinden nakleder)

     Bihar-ul Envar c.22 s.274 [↑](#footnote-ref-720)
721. Meali Sebteyn c.2 s.10- Menagib, İbni Şehri Aşub c.4 s.86 [↑](#footnote-ref-721)
722. Meali Sebteyn c.2 s.10- Menagib, İbni Şehri Aşub c.4 s.86 [↑](#footnote-ref-722)
723. Hayat-ul İmam Hüseyin (a.s) c.2 s.187 – c.3 s.377 [↑](#footnote-ref-723)
724. Rum Suresi 10. ayet [↑](#footnote-ref-724)
725. Al-i İmran Suresi 178. ayet [↑](#footnote-ref-725)
726. Mecme-ul Behreyn [↑](#footnote-ref-726)
727. Esraru- Şahade, Fazil Derbendi. S.77- Menagib, İbni Şehri Aşub, C.4S.87 [↑](#footnote-ref-727)
728. Aşura Ziyaretnamesi, Mefatih-ul Cinan S.458 [↑](#footnote-ref-728)
729. Aşura Ziyaretnamesi, Mefatih-ul Cinan s.457 [↑](#footnote-ref-729)
730. Muntehal Amal, c. 1 s. 335 [↑](#footnote-ref-730)
731. Mecme-ul Behreyn, Tureyhi [↑](#footnote-ref-731)
732. Bihar-ul Envar, c.79 s. 72-113 [↑](#footnote-ref-732)
733. Bihar-ul Envar c.79 s.241-323 [↑](#footnote-ref-733)
734. Bihar-ul Envar c.79 s.241-323 [↑](#footnote-ref-734)
735. Bihar-ul Envar c.79 s.241-323- Furuğu Kafi c.1 s.466 [↑](#footnote-ref-735)
736. Bihar-ul Envar c.45 s.250 [↑](#footnote-ref-736)
737. Bihar-ul Envar c.46 s.92 [↑](#footnote-ref-737)
738. Hayat-ul İmam Hüseyin c.2 s.328 [↑](#footnote-ref-738)
739. Unsur-u Şecaet c.2 s.130 [↑](#footnote-ref-739)
740. Mefatih-ul Cinan, s. 448 (İmam Hüseyin (a.s)’ın kurban ve Ramazan bayramında okunan ziyareti) [↑](#footnote-ref-740)
741. Ez Zerie İla Tesanif-il Şia [↑](#footnote-ref-741)
742. Kamil, İbni Esir, c.2 s.555 [↑](#footnote-ref-742)
743. Şura Suresi, 23. Ayet [↑](#footnote-ref-743)
744. Ziyareti Camie-i Kebire [↑](#footnote-ref-744)
745. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.1 s.94 [↑](#footnote-ref-745)
746. Sefinet-ul Bihar, c.1 s.257 [↑](#footnote-ref-746)
747. Mearif ve Meariif, c.4 s.1990 [↑](#footnote-ref-747)
748. Bihar-ul Envar, c.46 s.283 [↑](#footnote-ref-748)
749. Sahifey-i Nur, c.2 s.11 [↑](#footnote-ref-749)
750. Murucu-z Zeheb, c.3 s.58 [↑](#footnote-ref-750)
751. Ensar-ul Hüseyin, s.115 [↑](#footnote-ref-751)
752. Nefs-ul Mehmum, s.412 [↑](#footnote-ref-752)
753. Sefinet-ul Bihar, c.1 s.319 [↑](#footnote-ref-753)
754. Lüğatname, Dehhuda, (İbni Hanefiye sözcüğü) [↑](#footnote-ref-754)
755. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.2 s. 209 [↑](#footnote-ref-755)
756. Bihar-ul Envar, c.44 s.325 [↑](#footnote-ref-756)
757. Musuei Kelimat-ul İmam Hüseyin (a.s), s.284 [↑](#footnote-ref-757)
758. Sefinet-ul Bihar, c.1 s.435 [↑](#footnote-ref-758)
759. Maktel-ul Hüseyin (a.s) Mukerrem, s. 167 [↑](#footnote-ref-759)
760. Bihar-ul Envar, c.45 s.343 [↑](#footnote-ref-760)
761. Vesail-ul Şia, c.10 s. 469 [↑](#footnote-ref-761)
762. Camiu Ehadis-ul Şia, c.12 s.567 [↑](#footnote-ref-762)
763. Sahife-yi Nur,c.8 s.69 [↑](#footnote-ref-763)
764. Pişva-i Sadık, s.81 [↑](#footnote-ref-764)
765. Edebiyat ve tehettüt der İslam, Muhammed Rıza Hekimi, s.274. [↑](#footnote-ref-765)
766. Vesail-ul Şia, c.10 s. 467- Bihar-ul Envar, c.76 s. 291 [↑](#footnote-ref-766)
767. Rical-i Şiğ Tusi, s.289 [↑](#footnote-ref-767)
768. Cami-i Ehadis-ul Şia, c.12 s. 567 [↑](#footnote-ref-768)
769. Evalim, s. 486 [↑](#footnote-ref-769)
770. Bihar-ul Envar, c.46 s.233- Sefinet-ul Bihar, c.1 s.192 [↑](#footnote-ref-770)
771. Homase-i Hüseyni, c.3 s.375 [↑](#footnote-ref-771)
772. El-Ğedir, c.8 s. 257 [↑](#footnote-ref-772)
773. El- Ğedir, c.8 s.260- 268 [↑](#footnote-ref-773)
774. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.2 s.250 [↑](#footnote-ref-774)
775. Muruc-uz Zeheb, c.3 s.89 [↑](#footnote-ref-775)
776. Hayat-ul İmam Zeynelabidin (a.s), Bakır Şerifi Kureyşi, s.605 [↑](#footnote-ref-776)
777. İbrat-ul Mustafeyn, c.2 s.26, Musue-tul Etebatul Mukaddese, c.8 s.63 [↑](#footnote-ref-777)
778. Lüğatname-i Deh Huda. [↑](#footnote-ref-778)
779. Bihar-ul Envar, c.43 s. 340 [↑](#footnote-ref-779)
780. Mefatih-ul Cinan, s.401 [↑](#footnote-ref-780)
781. Menagib, c.4 s.20 [↑](#footnote-ref-781)
782. Biharul Envar, c. 45 s.20 [↑](#footnote-ref-782)
783. Unsur-u Şecaet, c.1 s. 355- Menagib, c.4 s.113- Tengih-ul Mekal, c.3 s. 215 [↑](#footnote-ref-783)
784. Ensar-ul Hüseyin, s.94 [↑](#footnote-ref-784)
785. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.3 s.24 – Tengih-ul Mekal, Mamagani, c.3 s.217 [↑](#footnote-ref-785)
786. Muruc-uz Zeheb, c.3 s.94 – Tarih-ul İslam, Zehebi, c.5 s.248 [↑](#footnote-ref-786)
787. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.3 s.362 [↑](#footnote-ref-787)
788. Tarihi Teberi, c.4 s.302 [↑](#footnote-ref-788)
789. Kamil, İbni Esir, c.2 s.556 [↑](#footnote-ref-789)
790. Sukname-yi Ali Muhammed, 189 Malis –Sebteyn’den nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-790)
791. Asar-ul Bilad ve Ahbar-ul İbad, Kazvini, s.278 [↑](#footnote-ref-791)
792. Eayan-ul Şia, c.1 s.627 [↑](#footnote-ref-792)
793. Eayan-ul Şia, c.1 s.627 [↑](#footnote-ref-793)
794. Menagib, İbni Şehri Aşub, c.4 s. 78 [↑](#footnote-ref-794)
795. Sefinet-ul Bihar, c.1 s. 257- Nasuhu- t Tevarih s. 57 [↑](#footnote-ref-795)
796. Kamil-ul Ziyarat, s.168 [↑](#footnote-ref-796)
797. İsra Suresi, ayet:33 [↑](#footnote-ref-797)
798. Tefsiri Burhan, c.2 s.418 [↑](#footnote-ref-798)
799. Hacc Suresi, ayet:39 [↑](#footnote-ref-799)
800. Bihar-ul Envar, c.24 s. 224 [↑](#footnote-ref-800)
801. Bihar-ul Envar, c.24 s. 224 [↑](#footnote-ref-801)
802. El-Ğedir, c.1 s.138-384 [↑](#footnote-ref-802)
803. Me’al Hüseyin Fi Nehzetih, s. 54 [↑](#footnote-ref-803)
804. El Ğedir, Alleme Emini, c.10 s.162 [↑](#footnote-ref-804)
805. Hayat-ul İmam Hüseyin B. Ali, c.2 s. 234 [↑](#footnote-ref-805)
806. Hayat-ul İmam Hüseyin B. Ali, c.2 s. 234 [↑](#footnote-ref-806)
807. Me’al Hüseyin Fi Nehzetih, s.76 [↑](#footnote-ref-807)
808. Bihar-ul Envar, c.45 s.133 [↑](#footnote-ref-808)
809. Bihar-ul Envar, c.45 s.133 [↑](#footnote-ref-809)
810. Bihar-ul Envar, c.45 s.58-61 [↑](#footnote-ref-810)
811. Maktel-ul Hüseyin, Mukerrem, s.177 [↑](#footnote-ref-811)
812. Musigi-yi Mezhebi-yi İran, s.37 [↑](#footnote-ref-812)
813. Ez-Zerie, c.22 s.21 [↑](#footnote-ref-813)
814. Ez-Zerie, c.22 s.23 [↑](#footnote-ref-814)
815. Kamil-uz Ziyarat, s.168 [↑](#footnote-ref-815)
816. Bihar-ul Envar, c.58 s.168 [↑](#footnote-ref-816)
817. Ensar-ul Hüseyin ,s.94 [↑](#footnote-ref-817)
818. Menagib, İbni Şehri Aşub, c.4 s.97 [↑](#footnote-ref-818)
819. Mektal-ul Hüseyin, Mukarrem, Mecmeul Buldan’dan nakleder. [↑](#footnote-ref-819)
820. Zindiginame-i Ebaebdillah-il Hüseyin, Emmad Zade. [↑](#footnote-ref-820)
821. Vesilet-ud Dareyn Fi Ensar-il Hüseyin, s.368 [↑](#footnote-ref-821)
822. Vesilet-ud Dareyn Fi Ensar-il Hüseyin, s.374 [↑](#footnote-ref-822)
823. Lulu ve Mercan, Mirza Hüseyin Nuri, s.19 [↑](#footnote-ref-823)
824. Maktel-ul Hüseyin, Mukerrem, s.462, El-Futuh, İbni E’sem, c.5 s.155 [↑](#footnote-ref-824)
825. İsbat-ul Hüda, c.5 s.193 [↑](#footnote-ref-825)
826. Bihar-ul Envar, c.45 s. 11 [↑](#footnote-ref-826)
827. Tengih-ul Megal, Mamagani, c.3 s.252 [↑](#footnote-ref-827)
828. Bihar-ul Envar, c.98 s.135 [↑](#footnote-ref-828)
829. Menagib, İbni Şehri Aşub, c.3 s.351 [↑](#footnote-ref-829)
830. Evalim (Fatimetu-z Zehra ), Behrani, c.11 s.359 [↑](#footnote-ref-830)
831. Sukname-yi Âl-i Muhammed, (s.a.a) s.344 [↑](#footnote-ref-831)
832. Dehhuda sözlüğü [↑](#footnote-ref-832)
833. Ensar-ul Hüseyin, s. 95 [↑](#footnote-ref-833)
834. El-Elam, Zerkuli, c.8 s.6 [↑](#footnote-ref-834)
835. Sefinet-ul Bihar, c.2 s. 467 [↑](#footnote-ref-835)
836. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.2 s.335 [↑](#footnote-ref-836)
837. Kamil, İbni Esir, c.2 s.562- E’yan-ul Şia, c.1 s.602 [↑](#footnote-ref-837)
838. Bihar-ul Envar, c.44 s.315 [↑](#footnote-ref-838)
839. Tehrir-ul Vesile, İmam Humeyni (r.a) s.237 [↑](#footnote-ref-839)
840. Dairet-ul Mearif-i Teşeyyü, c.4 s.445 [↑](#footnote-ref-840)
841. El-Hüseyin Fi Terigihi İle Şahade, s.7 [↑](#footnote-ref-841)
842. El-E’alam, Zerkuli, c.8 s. 36 [↑](#footnote-ref-842)
843. Unsur-u Şecaet, c.3 s.8 [↑](#footnote-ref-843)
844. Unsur-u Şecaet, c.2 s.183 [↑](#footnote-ref-844)
845. Bihar-ul Envar, c.45 s. 70 [↑](#footnote-ref-845)
846. Sefinet-ul Bihar, c. 1 s. 377 [↑](#footnote-ref-846)
847. Emali Saduk, s.124 [↑](#footnote-ref-847)
848. İnkilab-ı Tekamulu-i İslam, s.824. özetlenerek alınmıştır. [↑](#footnote-ref-848)
849. Tarihi Teberi, c.4 s. 298-300 [↑](#footnote-ref-849)
850. El-Kamil, İbni Esir, c.2 s.558 [↑](#footnote-ref-850)
851. El-Futuh, İbni E’sem, c.5 s.177 [↑](#footnote-ref-851)
852. Hayat-ul İmam Hüseyin, c.3 s. 175 [↑](#footnote-ref-852)
853. El-Kamil, c.2 s.560 [↑](#footnote-ref-853)
854. Sefinet-ul Bihar, c. 1 s.136, El-Kamil, c.2 s.567 [↑](#footnote-ref-854)
855. Bihar-ul Envar, c. 45 s.21 [↑](#footnote-ref-855)
856. E’yan-ul Şia, c. S.593 [↑](#footnote-ref-856)
857. El-Muncid, Larus sözlüğü [↑](#footnote-ref-857)
858. Luğatname-yi Duhhuda [↑](#footnote-ref-858)
859. Bihar-ul Envar, c.79 s. 88 [↑](#footnote-ref-859)
860. Bihar-ul Envar, c.71-113 [↑](#footnote-ref-860)
861. Musigi-yi Mezhebi-yi İran, s.7 [↑](#footnote-ref-861)
862. Musigi-yi Mezhebi-yi İran, s.29 [↑](#footnote-ref-862)
863. Luğatname-yi Duhhuda [↑](#footnote-ref-863)
864. Musuet-ul Etebat-ul Mukaddese, c.8 s.32-38 [↑](#footnote-ref-864)
865. Luğatnamey-i Dehhuda [↑](#footnote-ref-865)
866. Asar-ul Bilad ve Ehbar-ul İbad, Kazvini, s.55 [↑](#footnote-ref-866)
867. El-Hüseyin Fi Terigihi İle Şahade, s.136 [↑](#footnote-ref-867)
868. Luğatnamey-i Dehhuda [↑](#footnote-ref-868)
869. Asar-ul Bilad ve Ehbar-ul İbad, Kazvini, s.55 [↑](#footnote-ref-869)
870. Maktel-ul Hüseyin, Mukerrem, s.204 [↑](#footnote-ref-870)
871. Mefatih-ul Cinan, Bihar-ul Envar, c.101 s.163 [↑](#footnote-ref-871)
872. Mefatihu-l Cinan, Ziyaret-i Mutlege, Ziyareti Varis, İmam Hüseyin (a.s)’ın arefe günü duası [↑](#footnote-ref-872)
873. Kıyamı Cavidane, Çeşme-i Hurşitten nakleder. [↑](#footnote-ref-873)
874. Mefatih-ul Cinan, İmam Hüseyin (a.s)’ın Kurban ve Ramazan bayramında okunan duası. [↑](#footnote-ref-874)
875. Hadid Suresi, ayet:25 [↑](#footnote-ref-875)
876. Asar-ul Bilad, Zekeriyya Gazvini, s.336 [↑](#footnote-ref-876)
877. Muruc-uz Zeheb, Mesudi, c. 3 s.69 [↑](#footnote-ref-877)
878. Munteh-el Amal, Muhaddis Kummi, c2 s.35 [↑](#footnote-ref-878)
879. Vagie-i Harre – Tarih-ul İslam, Zehebi, C.5 H. 65.yılın olayları. [↑](#footnote-ref-879)
880. Dairet-ul Mearif-il İslamiyye, c.7 s.363 [↑](#footnote-ref-880)
881. Ğurer-ul Hikem. [↑](#footnote-ref-881)
882. Ziyareti Aşura, Mefatihul Cinan, s.458 [↑](#footnote-ref-882)
883. Ziyaret-i Mutlaka-i İmam Hüseyin (a.s), Mefatih-ul Cinan, s. 423 [↑](#footnote-ref-883)
884. Mefatih-ul Cinan, s.435 [↑](#footnote-ref-884)
885. Nehç-ul Fesahe,s.46 [↑](#footnote-ref-885)
886. Vakıf, Mirasi Cavidan (Dergisi) 6. Sayısı s.142 [↑](#footnote-ref-886)
887. Hayat-ul İmam Hüseyin (a.s), c.2 s.250 [↑](#footnote-ref-887)
888. Bihar-ul Envar, c.45 s.17 [↑](#footnote-ref-888)
889. Ensar-ul Hüseyin, s.108 [↑](#footnote-ref-889)
890. Sefinet-ul Bihar, c.2 s.723 [↑](#footnote-ref-890)
891. El-Êlam, Zerkuli, c.8 s.68 [↑](#footnote-ref-891)
892. Bihar-ul Envar, c.100 s.429 [↑](#footnote-ref-892)
893. Maktel-ul Hüseyin, Mukarrem, s.165 [↑](#footnote-ref-893)
894. Kasas Suresi, 21. ayet [↑](#footnote-ref-894)
895. Maktel-ul Hüseyin, Mukarrem, s.157 [↑](#footnote-ref-895)
896. Keşfu-l Ğumme, c.2 s.241- Hayat-ul İmam Hüseyin, c.3 s.48 [↑](#footnote-ref-896)
897. Musuet-u Kelimati-l İmam Hüseyin, s.369. Sevab-ul Eamal’dan nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-897)
898. Hayat-ul İmam Hüseyin (a.s), c3 s.274 [↑](#footnote-ref-898)
899. Bihar-ul Rnvar, c.45 s.46 – Maktel-ul Harezmi, c.2 s.32 [↑](#footnote-ref-899)
900. Gamgam, Zehhar, 404 [↑](#footnote-ref-900)
901. Zeriet-ul Necat, s.129 [↑](#footnote-ref-901)
902. Bihar-ul Envar, c.101 s.25 [↑](#footnote-ref-902)
903. Nefs-ul Mehmum, s.131- Maktelu Harezmi,c.2 s.7- Bihar-ul Envar,c.45 s.83 [↑](#footnote-ref-903)
904. Nehçül Belağe, Süphü Salih, 51. Hutbe [↑](#footnote-ref-904)
905. Sahifey-i Nur, c.20 s.113 [↑](#footnote-ref-905)
906. Maktel-ul Hüseyin, Mukerrem, c.4 s.323 [↑](#footnote-ref-906)
907. Şerh-i Nehçül Beleğa, İbni Ebil Hadid, c.3 s.245 [↑](#footnote-ref-907)
908. Emal-i Saduk, s.122 [↑](#footnote-ref-908)
909. El- Hesais-ul Hüseyniyye, Şuşteri, s.99 [↑](#footnote-ref-909)
910. Luhuf, s.209 [↑](#footnote-ref-910)
911. E’yanul Şia, c.1 s.601 [↑](#footnote-ref-911)
912. Bihar-ul Envar, c.45 s.299 [↑](#footnote-ref-912)
913. Evalim (İmam Hüseyin (a.s), s.607 [↑](#footnote-ref-913)
914. Menagib, İbni Şehri Aşub, c.3 s.253 [↑](#footnote-ref-914)
915. Usul-i Kafi, c1 s.465 [↑](#footnote-ref-915)
916. E’yanu-l Şia, c.1 s.597 [↑](#footnote-ref-916)
917. Sefine-i Nur, c.4 s.279 [↑](#footnote-ref-917)
918. Munteha-l Amal,c.1 s.542 [↑](#footnote-ref-918)
919. Bihar-ul Envar, c.45 s.308 [↑](#footnote-ref-919)
920. Bihar-ul Envar, c.45 s. 334-367 [↑](#footnote-ref-920)
921. Mefatih-ul Cinan, İmam Hüseyin (a.s)’ın birinci ziyareti [↑](#footnote-ref-921)
922. Mefatih-ul Cinan, İmam Hüseyin (a.s)’ın altıncı ziyareti [↑](#footnote-ref-922)
923. Mefatih-ul Cinan, Ziyaret-i Varis, s.430 [↑](#footnote-ref-923)
924. Bihar-ul Envar, c.44 s.286 [↑](#footnote-ref-924)
925. Maktel-ul Hüseyin, Mukerrem, s.427 [↑](#footnote-ref-925)
926. Murcu-z Zeheb, c.3 s.58 – Kamil İbni Esir, c.2 s.540 – Me’el Hüseyin (a.s) Fi Nehzetihi, s.108 [↑](#footnote-ref-926)
927. Bihar-ul Envar, c.45 s.389 Cezre’den nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-927)
928. Me’el Hüseyin (a.s) Fi Nehzetihi, s.154 Ensab-ul Eşraf’dan nakleder [↑](#footnote-ref-928)
929. Unsur-u Şecaet, c.1 s.70- Tengihu-l Megal, c.3 s.325 [↑](#footnote-ref-929)
930. Musuet-ul Kelimat-ul İmam Hüseyin, s.425 [↑](#footnote-ref-930)
931. E’yan-ul Şia, c. 1 s.603 – Kamil, İbni Esir,c.2 s. 569 [↑](#footnote-ref-931)
932. E’yan-ul Şia, c.1 s.603 – Kamil, İbni Esir, c. 2 s.569 [↑](#footnote-ref-932)
933. Tengihul Magal, Mamagani, c.3 s.326 [↑](#footnote-ref-933)
934. Hayat-ul İmam Hüseyin (a.s), c.2 s.324 [↑](#footnote-ref-934)
935. Murcuz Zeheb, c3 s.67 [↑](#footnote-ref-935)
936. Bihar-ul Envar, c.44 s.325 [↑](#footnote-ref-936)
937. El Ğedir, c.1 s. 248 [↑](#footnote-ref-937)
938. Tezkiret-ul Has, İbni Cuzi, s.164 [↑](#footnote-ref-938)
939. Murucuz Zeheb, c.3 s.69-72 – El egdul Ferit, c.5 s.139 [↑](#footnote-ref-939)
940. Sefinet-ul Bihar, c. 1 s. 582 [↑](#footnote-ref-940)
941. Mefatih-ul Cinan, Ziyaret-i Aşura-i Ğeyri Marufe, s.465 [↑](#footnote-ref-941)
942. Mefatih-ul Cinan, Ziyaret-i Aşura-i Ğeyri Marufe, s.466 [↑](#footnote-ref-942)
943. Sehife-i Nur, c.20 s. 228 [↑](#footnote-ref-943)
944. Sehife-i Nur, c. 9 s.57 [↑](#footnote-ref-944)
945. Kuran-ı Kerim, İbrahim Suresi, 5. ayet [↑](#footnote-ref-945)
946. Mefatih-ul Cinan, s.451 [↑](#footnote-ref-946)
947. Kenz-ul Emmal, Elauddin Ali El-Hindi, c.8 s.658- El Mucemul Fihrist li Elfazi-l Hedis-il Nebevi, c.4 s.224. “Eşer” sözcüğünde [↑](#footnote-ref-947)
948. Bihar-ul Envar, c.45 s.95 hadis:95 [↑](#footnote-ref-948)
949. Mecme-ul Behreyn, Tureyhi “Eşer” sözcüğünde, Mustedrek-ul Sefinet-uıl Bihar, Namaz-i Şahrudi, c.7 s.234 [↑](#footnote-ref-949)