Nur’ul Kur’an Tefsiri

**3. Cilt**

**Allame Üstad**

**Seyyid Kemal Fakih İMANİ**

**Çeviri: Kadri ÇELİK**

**Emir’ül - Mü’minin Ali (a.s)**

**İslami araştırmalar merkezi**

**Isfahan - İran**

Değerli Okuyucular; Allah-u Teala’dan sizler için başarı ümit ederiz. Lütfen her türlü eleştiri ve önerilerinizi veya kendi dostla­rınız için istediğiniz kitap siparişlerinizi aşağı­daki adrese bil­diriniz:

Post Office Box: 37165 - 115

Kum - İran İslam Cumhuriyeti

Post Office Box: 81465 - 5151

Isfahan - İran İslam Cumhuriyeti

Tel: (0098 - 31) 281000 - 282000 - 250494 - 296478

Fax: (0098 - 31 ) 297028

E-mail: imany@noornet. Net

İnternet Site Adresi: http: //www. al-İslam. org

ISBN:

Kitabın Adı: Nur’ul - Kur’an Tefsiri 3. Cild

Yazar: Üstad Seyyid Kemal Fakih İmani

Yayınlayan: Emir’ül - Mü’minin Ali (a. s)

İslami Araştırmalar Merkezi-İsfahan

Çeviri: Kadri Çelik

Birinci Baskı: Miladi 2001 - Hicri/Kameri 1422

Tiraj: 3000

Nasher: Tawoos Behesht

**BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM**

# AL-İ İMRAN SURESİ

**الم (1)**

**1. Elif, Lam, Mim.**

# Tefsir

**“Elif - Lam - Mim”** Bu ayet; bakara suresinde zikredildiği gibi mukattaa harflerindendir ve bu konuda en iyi görüş, mukattaa harflerinin Allah-u Teala ile Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) arasında bir sembol veya Kur’an-i Kerim’in bu mukattaa harflerinden meydana geldiğinin ilanı olduğu görüşüdür. Yani demek istemektedir ki Allah-u Teala işte bu harflerden mucize olan bir Kuran nazil buyurmuştur. Nitekim ilahi yüce kudret topraktan insan yaratmaktadır. Ama insanlar ise topraktan kiremit, çanak çömlek ve benzeri ürünler meydana getirip bir şeyler yaratmaktadırlar. İşte bu ilahi güç ile beşeri güç arasındaki en açık farktır.

**“Elif - Lam - Mim”** mukattaa harfleri Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman ve Secde olmak üzere altı surenin başında yer almıştır.”**Elif - Lam - Ra”** mukattaa harfleri de Yunus, Hud, Yusuf, Ra’d, İbrahim ve Hicr olmak üzere altı surenin başında yer almıştır.”**Ha - Mim”** mukattaa harfleri de Şura, Fussilet, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf gibi Kur’an’ın son surelerinin başında yer almıştır. Görüldüğü gibi bu mukattaa harflerinden her biri altı surenin başında yer almıştır. Ama diğer mukattaa harfleri sadece bir surenin başında yer almıştır.

اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)

2. Allah, O’ndan başka ilah olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

## Tefsir

Allah-u Teala varlık alemini yaratışta tam ve bilinçli bir tedbir ve egemenliğe sahiptir. Maddi neden ve etkenler sadece varlık aleminin ortaya çıkmasına araç olmaktadır; ama “hayy” (diri) değillerdir ve nedensellikleri de kendiliğinden/bizatihi değildir. Maddi nedenlerin ilmi, hayatı, ve kudreti kendiliğinden/bağımsız değildir. Her canlı varlığın varlık nedeni ve varlığını borçlu olduğu yegane diri varlık Allah’tır.

Nitekim Cevşen-i Kebir duasında şöyle okumaktayız: *“Ey her diriden önce diri ve her diriden sonra diri olan! Ey kendisine benzer bir diri olmayan diri! Ey diri, bir ortağı olmayan diri! Ey bir diriye muhtaç olmayan diri! Ey bütün dirileri öldüren diri! Ey hayatı hiç bir diriden miras almayan (Hayatı kendiliğinden/bizatihi olan) diri!”*[[1]](#footnote-1)

## Mesajlar

İlah olmanın şartı, zati olan kemallerdir.”Hayy” ve “Kayyum” sıfatları bunun açık bir örneğidir. Bütün semavi kitapların başı tevhittir.

**نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (3)**

**3. Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Kitab’ı hak olarak sana indirdi. (Önceden de insanlara yol gösterici olarak) Tevrat ve İncil’i de indirmişti.**

**Tefsir**

Tevrat kelimesi İbranice bir kelime olup şeriat ve kanun anlamına gelmektedir. Tevrat, başlıca şu beş bölümden oluşmaktadır:

1 - Tekvin Seferi,

2 - Çıkış Seferi

3 - Levililer Seferi

4 - Sayılar Seferi

5 - Tesniye Seferi

Tevrat’ta Hz. Musa’nın vefatı ve defnedilmesiyle ilgili bilgiler yer aldığından bu bölümlerin Hz. Musa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) vefatından sonra eklendiğinin açık bir kanıtıdır.

“İncil” kelimesi ise Yunanca bir kelimedir. Müjde veya yeniden yaratılış anlamına gelmektedir. İncil Hıristiyanların semavi kitabının adıdır. Kur’an her nerede İncil’in adını zikretmiş ise hep tekil olarak anmıştır. Oysa bugün Hıristiyanlar arasında çeşitli ve birden fazla İncil mevcuttur. Meşhur olan dört tanesi şunlardır:

1 - Matta İncili (Matta kelimesi “hatta” vezninde olup “Allah vergisi” anlamındadır. Matta Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) 12 öğrencisinden birinin adıdır.

2 - Markos İncili. Markos da İncil’ini Hz. İsa’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) sonra Petros’un gözetiminde yazmıştır.

3 - Luka İncili. Luka ise Hz. Yunus’un (Allah’ın selamı üzerine olsun) dostu ve yoldaşı idi.

4 - Yuhanna İncili. Yuhanna da Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) öğrencilerinden biriydi.

Hatırlatmak gerekir ki söz konusu İncillerin tümü de Hz. İsa’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) sonra yazılmışlardır.

## Mesajlar

1 - Peygamberlerin semavi kitapları, hep birbirinin tamamlayıcısı olmuştur.”**önceki kitapları tasdik edici olarak...”**

2 - Önceki Peygamberleri ve semavi kitapları tasdik etmek Allah’a inananların vahdet sebebi ve başkalarını davet metotlarından biridir.

3 - Kur’an-ı Kerim’in Tevrat ve İncil’i tasdik etmesi önceki kitapların semavi olduğunu ispat etmekte ve bu sebeple de diğer dinler üzerinde büyük bir hakkı bulunmaktadır. Aksi taktirde Tevrat ve İncil’de bulunan hurafeler sebebiyle semavi kitap oluşları unutulur giderdi.

4 - Terbiye aşamaları, araçları ve uygulama biçimi her zaman ve şartlarda farklılık içinde bulunduğu halde, gelişim ve hedef birliğine sahiptir.”**tasdik edici”**

5 - Kur’an’ın Peygambere (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) nazil olması onun şahsiyeti ve Allah’ın kendisine verdiği saygın konumu ile yakından ilgilidir. (Nitekim söz konusu ayette de **“üzerine”** kelimesi **“kitap”** kelimesinden önce zikredilmiştir.

6 - Kur’an her türlü batıl şeylerden korunmuştur. Gerçekler ve hakikatler ile uyum içindedir.

7 - Gerçi Kur’an kadir gecesinde bir defada Peygamberin kalbine inzal olmuştur. Ama, tenzili, tedrici olup 23 yıl boyunca devam etmiştir. Oysa Tevrat ve İncil, bir defada inzal olmuştur. (Tenzil, tedrici bir şekilde nazil olmayı, inzal ise bir defada nazil olmayı ifade etmektedir. )

8 - Semavi kitapların gelişi ilahi sıfatların bir cilvesidir. (Önceki ayetlere yer alan sıfatlara teveccühen)

**مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4)**

4. Önceden insanlara hidayet olarak (Tevrat ve İncil’i indirmişti. Şimdi de) Furkan’ı (hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indirdi. Doğrusu Allah'ın ayetlerine küfredenler için şiddetli azab vardır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir.

## Tefsir

Bu ayette İslam Peygamberine (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hitaben şöyle buyurulmaktadır: Kayyum olan Allah önceki semavi kitaplarla uyum içinde olan Kur’an’ı sana indirdi. Allah-u Teala aynı şekilde insanın hidayet ve yol bulması için de Kur’an’dan önce de İncil ve Tevrat’ı nazil buyurmuştu.”**Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Kitab’ı hak olarak sana indirdi. (Önceden de insanlara yol gösterici olarak) Tevrat ve İncil’i de indirmişti.”**

Daha sonra şöyle buyurmaktadır: “**Önceden insanlara hidayet olarak (Tevrat ve İncil’i indirmişti. Şimdi de) Furkan’ı (hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indirdi.”**

Daha sonra şöyle devam etmektedir: İnsanlara hüccet tamamlandıktan, Allah tarafından ayetler nazil olduktan ve akıl ve fıtrat Peygamberlerin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) davetinin doğruluğuna tanıklık ettikten sonra artık cezalandırmaktan başka bir yol kalmamaktadır.

İşte bu yüzden söz konusu ayette Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hakkaniyeti ve Kur’an-ı Kerim’in doğruluğu hususunda beyan edilen bilgilerin hemen ardından şöyle buyurmaktadır: **“Şüphesiz Allah’ın ayetlerini inkar edenlere şiddetli bir azap vardır.”**

Daha sonra Allah’ın bu tehditlerini gerçekleştirme gücüne de sahip olduğu hususunda şüphe edilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak için şöyle buyurmaktadır: **“Allah güçlü ve intikam sahibidir.”**

**إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)**

5. Şüphesiz gökte ve yerde hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.

**6. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur, güçlüdür, hikmet sahibidir.**

## Tefsir

Allah’a nasıl bir şey gizli kalabilir ki? Oysa Allah her yerde hazır ve nazırdır. Allah’ın varlığı her açıdan sonsuz ve sınırsız olduğu için de Allah’ın olmadığı bir yer asla düşünülemez. Dolayısıyla Allah-u Teala bizlere kendimizden daha yakındır. Hatta Allah-u Teala hiç bir mekanı olmadığı halde her şeyi kuşatmış, ihata etmiş bulunmaktadır. Allah’ın bu ihatası ise bütün her şeyi bilmesi ve onlardan haberdar olması anlamındadır. (Mekansal bir kapsamlılık söz konusu değildir. )

Daha sonra gerçekte yaratılış aleminin şaheserlerinden ve Allah’ın ilim ve kudret göstergelerinden biri olan ilim ve kudretinin bir örneğine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: **“Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren o’dur. O’ndan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.”**

İnsanın anne karnında şekillenmesi ve o karanlık alemde bu kadar güzel ilginç ve birbiri ardınca meydana gelen oluşumlar gerçekten de çok ilginç ve şaşırtıcıdır. Oysa insanlar şekil, yüz, cinsiyet, kabiliyet ve nitelikler açısından birbirinden oldukça farklı ve çeşitlilik içindedir. Bütün bu farklılıklara rağmen Allah’tan başka tapılacak bir ilahın olmayışı da O’nun mukaddes zatından başka hiç bir varlığın ibadete layık bulunmadığının en açık göstergesidir.

**هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7)**

**7. Sana Kitab’ı indiren o’dur. Onda Kitab’ın temeli/esası olan muhkem ayetler vardır, diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak ve tevil etmek için müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların tevilini ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. (İlimde derinleşmiş olanlar da) “Ona inandık, (muhkem ve müteşabih) hepsi Rabbimizin katındandır” derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler.**

## Tefsir

# Kur’an’da Muhkem ve Müteşabih

Önceki ayetlerde Kur’an’ın nazil oluşunun, İslam Peygamberinin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) nübüvvetinin açık bir delili olduğu beyan edilmişti. Bu ayette ise Kur’an’ın özelliklerinden biri ve bu semavi büyük kitapta konuların açıklama niteliği beyan edilmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Allah; ayetlerinden bazısı muhkem (açık ve anlaşılır) olan bu kitabı sana nazil buyurdu. Bu muhkem ayetler, bu kitabın temeli ve esası konumundadır. Diğer kolay anlaşılmaz ve belirsiz ayetleri tefsir etmektedir. Bu kitabın diğer bir bölümü ise müteşabihtir. Yani konu düzeyinin yüceliği veya başka bir takım sebeplerden dolayı ilk etapta karmaşık ve anlaşılmaz bir konumdadır.”**Sana Kitab’ı indiren o’dur. Onda Kitab’ın temeli/esası olan muhkem ayetler vardır, diğerleri de müteşabihtir.”**

Bu müteşabih ayetler insanları imtihan etmek için bir ölçü karar kılınmıştır. Bu ayetler gerçek alimleri inatçı fitnecilerden ayırmaktadır. Bu yüzden ayetin devamında şöyle buyurulmaktadır: **“Kalplerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak ve tevil etmek için müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların tevilini ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir.”**

Daha sonra şöyle buyurulmaktadır: bunlar muhkem ve müteşabihin doğru anlamını derk ettikleri için şöyle derler: **“Ona inandık, (muhkem ve müteşabih) hepsi Rabbimizin katındandır”**

Evet! “**Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler.”**

Yukarıdaki ayetten şunlar anlaşılmaktadır: Kur’an ayetleri iki kısma ayrılmaktadır. Ayetlerin bir bölümünün anlamı çok açıktır. Bu ayetler inkar edilemez, başka anlamlara çekilemez ve kötü istifade edilemez bir konumdadır. Bu tür ayetlere “muhkem ayetler” denmektedir. Diğer bir bölüm ayetler ise anlam düzeyinin yüceliği veya gayb alemi, kıyamet ve Allah’ın sıfatları gibi insan düşüncesinin üstünde bulunan bir takım konuları içerdiği sebebiyle nihai anlamları, sırları ve hakikatinin künhünü derk etmek özel bir ilmi sermayeyi gerektirmektedir. Bu tür ayetlere de “müteşabih” ayetler denmektedir.

Sapık insanlar ise genelde bu ayetleri bahane etmeye çalışır ve tam tersine yorumlarla kendilerine bir pay çıkarmak için uğraşırlar. Böylece insanlar arasında fitne çıkarmak ve onları hak yoldan saptırmak isterler. Ama Allah ve ilimde derinleşmiş kimseler bu ayetlerin sırlarını bilirler ve bunu insanlar için açıklarlar.

Elbette ilim ve bilgide ilk sırada bulunan Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ve hidayet imamları bu müteşabih ayetlerin tüm sırlarını bilmektedirler. Diğer insanlar ise kendi ilim ve bilgi düzeyleri kadarıyla bu müteşabih ayetlerden bir şeyler anlayabilirler. Zaten bu yüzden insanlar, bilginlerini bile Kur’an sırlarını öğrensinler diye bu ilahi öğretmenlerin nezdine göndermektedirler. [[2]](#footnote-2)

**رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)**

**8. Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın.**

**9. Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.**

## Tefsir

# Hatalardan Kurtuluş

Müteşabih ayetler ve gizli sırları bir takım insanların sapmasına neden olma ve de bu imtihan ateşinden yüzü kara çıkma ihtimali bulunduğundan dolayı ilimde derinleşmiş olanlar ve iman sahibi bilginler bu ayetlerin anlamını derk etme hususunda ilmi sermayelerini kullanmakla birlikte kendi Rablerine sığınırlar. İlimde derinleşmiş kimselerin dilinden aktarılan bu ve sonraki ayetler de söz konusu gerçeği açıklamaktadır.

Onlar şöyle derler: **“Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın.”**

İnsanın arzularını ve heveslerini kontrol etmede ahirete iman ve yeniden dirilişe teveccüh her şeyden daha etkili olduğundan dolayı ilimde derinleşmiş olanlar o korkunç günü hatırlar ve şöyle derler: **“Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.”**

Bu esas üzere insanın sürçmesine neden olan aşırı duygu, heva ve heveslerini kontrol altına alırlar ve Allah’ın ayetlerini olduğu gibi anlama hususunda büyük bir başarı kaydederler.

**إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَـئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)**

**10. Küfredenlerin malları ve çocukları, Allah'a karşı onlara bir fayda sağlamaz. İşte onlar ateşin yakıtlarıdır.**

**11. (Bunların tutumu) Ayetlerimizi yalanlayan Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin tutumu gibidir; Allah onları günahlarından dolayı yok etti. Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.**

## Tefsir

Burada ise kalb ve yüreğinde sapıklık ve eğrilik bulunanlar beyan edilmektedir: “**Şüphesiz küfredenler.”** (YaniAllah’ın ayetlerini ve peygamberleri inkar edenler. )

Ebu Ubeyde şöyle demektedir: “Ayette geçen “minallah” (Allah’tan) kelimesi, “indallah” (Allah nezdinde, ind-i ilahide) anlamındadır.” Ama Muberred ise şöyle diyor: “Ayette geçen “min” edatı kendi asıl anlamını, yani başlangıç (...den, dan) manasını ifade etmektedir. Dolayısıyla da ayetin anlamı şudur: Baştan sona (hiç bir zaman) mal ve evladın insan için hiç bir faydası yoktur.”

Diğer bazıları ise şöyle demişlerdir: “Ayette geçen “minallah” (Allah’tan) kelimesi “min azabillah” (Allah’ın azabından) anlamındadır. Dolayısıyla da ayetin anlamı şudur: Onları Allah’ın azabından hiç bir şey kurtaramaz, fayda veremez.”

**“ve işte onlar cehennemin yakıtıdır.”** Bu kimseler bizzat ateşin odunlarıdırlar. Ateş onların bedenleriyle tutuşur. Nitekim başka bir ayette, “**Onlar cehennemin ateşidirler.”** buyurulmaktadır.

**“Firavun hanedanının tuttuğu yol”** cümlesinde geçen **“de’b”** (tutulan yol) kelimesinin anlam ve tefsiri hususunda da iki açıklama yapılmıştır:

1 - Bu kafirlerin seni (ey Muhammed) ve sana indirileni yalanlama adeti; Firavun hanedanının Peygamberleri ve Allah’ın indirdiği şeyleri yalanlama adetine benzemektedir. (bu açıklama İbn-i Abbas’dan nakledilmiştir) bu açıklamada **“de’b”** kelimesi adet anlamına alınmıştır.

2 - Bu grubun sana galip gelmek ve yaptığın şeyleri etkisiz hale getirmek için gösterdiği çaba ve gayret, Firavun hanedanının Musa’ya galib gelmek için gösterdiği çaba ve gayrete benzemektedir. (Bu açıklama da Esem ve Zeccac’dan nakledilmiştir) Bu açıklamada ise **“de’b”** kelimesi çaba ve gayret anlamına alınmıştır.

**“Onlardan öncekilerin”** yani önceki ümmetlerin kafirlerinin...

**“Onlar ayetlerimizi yalanladılar, Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi.”** Yani onları günahları sebebiyle cezalandırdı. Ayette cezalandırmak yerine “yakalamak” tabiri kullanılmıştır. Zira cezalandırmak da suçluyu suçları sebebiyle yakalamak anlamındadır.

**“Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”** Allah hak edenlere karşı şiddetli azap sahibidir.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)

12. Küfredenlere: “Yenileceksiniz, toplanıp cehenneme sürüleceksiniz orası ne kötü döşektir.” de.

## Tefsir

Mecme’ul Beyan, Fahr-u Razi, Meraği ve diğer bazı tefsirlerde şöyle yer almıştır: Müslümanlar hicretin ikinci yılında Bedir savaşında galib gelince bazı Yahudiler, “Bu zafer Muhammed’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) doğru sözlü olduğunun göstergesidir. Çünkü Tevrat’ta da onun galip geleceği açık bir şekilde yer almıştır.” dediler. Yahudiler’den diğer bir grup ise şöyle dedi: “Acele etmeyiniz, belki diğer savaşlarda yenilgiye uğrayacaktır.” Hicretin üçüncü yılında Uhut savaşı meydana gelip Müslümanlar yenilgiye uğrayınca bu grup Yahudiler çok sevindiler, işte bunun üzerine ayet nazil olarak, “çabuk hüküm vermeyin, çok yakın bir gelecekte siz de yenilgiye uğrayacaksınız.” diye buyurdu.

## Mesajlar

1 - Kur’an’ın mucizelerinden biri de doğru öngörüleri ve gelecekle ilgili verdiği gaybi haberleridir. Nitekim çok geçmeden Müslümanlar Medine’deki Ben-i Kureyza ve Ben-i Nadir Yahudilerini yenilgiye uğrattılar ve Mekke fethiyle de müşrikleri ortadan kaldırdılar. Böylece bu gaybi haber de gerçekleşmiş oldu.

2 - Müminlere teselli vermek ve kafirlerin yaptığı tehditler, doğru bir önderliğin ve hedefe olan imanın göstergesidir.

3 - Peygamberler bu dünyanın yenilgilerine ve öbür dünyanın zararlarına bir arada bakarlar. “**Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme doğru sürüleceksiniz.”**

**قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ (13)**

13. Karşı karşıya gelen iki topluluğun halinde sizin için ibret vardır; biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kafirdi (şeytan, put ve hevesleri yolunda savaşıyordu. Bu kafirler) karşı tarafı gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır.

## Tefsir

Mecme’ul Beyan, Meraği, Fahr-u Razi ve diğer bazı tefsirlerde şöyle rivayet edilmiştir: Bu ayet Bedir savaşıyla ilgilidir. Müslümanlar ve kafirler bu savaşta karşı karşıya geldiler. Müslümanların sayısı bu savaşta 313 kişiydi. 77 kişi Muhacirlerden, 236 kişi de Ensardan olup Ensarın bayraktarı Sa’d bin Ubade adlı sahabiydi. Müslümanların 70 devesi, 2, atı, 6 zırhı ve 8 kılıcı vardı. Kafir ordusunun ise binden fazla savaşçısı ve yüze yakın atı vardı. Müslümanlar, 14 kişi muhacirlerden ve sekiz kişi de ensardan olmak üzere toplam 22 şehit vererek, ve de kafir ordusundan 70 ölü ve 70 esir alarak düşmanına karşı galip geldi. Bu olay anlayış ve görüş sahibi kimseler için gerçekten de bir ibret dersi konumundadır. Müslümanlar sayı ve teçhizat açısından çok zayıf durumda olduğu halde kendilerinden üç kat daha fazla olan düşmana karşı üstün geldi. Bu da zaferin yegane etkeninin maddi imkanlar olmadığını açıkça gözler önüne sergilemektedir.

## Mesajlar

1 - Bir şeyin azı çokluğunun da göstergesidir. Bedir savaşında sayıca az bir grubun, sayıca çok bir gruba üstün gelişi; yaratıcının iradesinin, yaratıkların iradesine, hakkın batıla ve imanın küfre galibiyetinin en iyi örneğidir.

2 - Allah dilerse; algılayışlar, fikirler ve görüşler bile değişir. Dolayısıyla insanlar bu gözlerle, aynı cemiyeti iki kat görmektedir.

3 – Savaşın değeri savaşın hedefinde gizlidir.”**Allah yolunda”**

4 - Gerçi Allah dilediğine yardım eder **“dilediğini”** Ama başka bir yerde Allah’ın yardım etme şartları açıklanmış ve bu yardımının insanların Allah’ın dinine yardımına bağlı olduğu belirtilmiştir.” **eğer siz Allah’a yardım ederseniz o da size yardım eder.** [[3]](#footnote-3)

5 - Müslüman savaşçılar bir tek hedefe sahiptir.”**Biri Allah yolunda çarpışan bir grup...”** Ama kafir savaşçılar çok farklı hedeflere ve çeşitli görüşlere sahiptir.”**ve diğeri ise ... Kafir bir grup”**

6 - İbret nişanesi herkes içindir.”**sizin için büyük bir ibret vardır.”** Ama bu ibret nişanelerinden ders almak özel bir basireti gerektirmektedir.”**elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.”**

7 - Bedir savaşı bir ön hazırlık sonucu gerçekleşmiş değildi. Hedef sadece Mekke’de Müslümanların mallarına el koyan kafirlere karşılık vermek için kafirlerin malını taşıyan kervana el koymaktı. Ama neticede savaş ve askeri bir çatışma ile sonuçlandı.”**Karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde...”**

**زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)**

14. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve dört ayaklı hayvanlara, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.

**Tefsir**

Ayette geçen “kanatir” kelimesi “kıntar” kelimesinin çoğulu olup “fazla mal” anlamındadır. Hemen ardında yer alan “mukantereti” kelimesi ise önemine binaen daha fazla vurgu yapmak içindir. “Alaf ve uluf” (binlerce bin, milyonlarca) deyişimiz gibi.

Ayette geçen “hayl” kelimesi ise “binek at”anlamındadır. “Musevvemeti” kelimesi ise “nişanlı” anlamındadır. Endam güzelliği veya gördükleri eğitim sonucu özel bir görkeme sahip olan atlara “el-heyl’ul musevvemeh” denmektedir. Süslü ve çekici kılma olayı bazen insanın şahsi hayallerinden, bazen şeytan tarafından, bazen de insanın etrafındaki yalakacılardan dolayı ortaya çıkmaktadır.

Ayette zikredilen çekici örnekler ayetin nazil olduğu zaman ile yakından ilgilidir. Her zaman ve asırda bunun yeni örnekleri ortaya çıkabilir.

**قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)**

**15. De ki: “Bundan (sevdiklerinizden) daha iyisini size haber vereyim mi? Takva sahiplerine Rablerinin katında, altlarından ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür.**

## Tefsir

Allah-u Teala önceki ayette dünyayı küçümseyip insanlara züht ve takvayı emrettikten sonra, bu ayette ise ahireti büyük ve değerli saymış, insanları ahirete yönelmeye teşvik etmiştir.

(Ey Peygamber ümmetine) **“De ki size bundan daha iyisini bildireyim mi?”**

Bazı müfessirler ayette geçen “inde rebbihim” (Rableri yanında) cümlesini “istifhamın nihayeti” olarak almışlardır. Dolayısıyla onlara göre peygamberin haber vereceği daha iyi şeylerin ne olduğu, **“içinden ırmaklar akan”** cümlesinden itibaren beyan edilmektedir.

Dolayısıyla söz konusu ayetin anlamı şöyledir: “Sizlere daha önceden söylenen dünya şehvetlerinden, lezzetlerinden ve çekiciliklerinden daha iyisini haber vereyim mi?”

**“Takva sahipleri için...”** Yani haramlardan kaçınanlar için.

**“İçinde ebediyen kalacakları...”** Bu kimseler cennette ebedi olarak kalacaklardır.

“**tertemiz eşler...”** Bu eşler her türlü kirden, kötülüklerden, uygunsuz niteliklerden ve pis kanlardan tertemizdirler.

**“Allah’ın hoşnutluğu”** Bu cennetten sonra da onlar için Allah’ın rıza ve hoşnutluğu vardır.”

**“Allah kullarını hakkıyla görücüdür.”** Allah kullarının tüm amel ve davranışlarında haberdardır.

**الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ (17)**

**16 Onlar (Takva sahipleri) “Rabbimiz! Biz şüphesiz inandık, bunun için günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru” der.**

**17. (Takva sahipleri) Sabreden, doğru olan, gönülden kulluk eden, hayra infak eden ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.**

**Tefsir**

Bu ayette, önceki ayette adı geçen takva sahiplerinin nitelikleri beyan edilmektedir. Takva sahibi kimseler, **“Rabbimiz sana iman ettik”** derler.

**“... günahlarımızı bize bağışla...”**

**“... ve bizi ateşin azabından koru.”**

Bu ayet daha sonra takva sahiplerinin başka bir takım sıfatlarını beyan etmekte ve onlardan büyük bir övgü ile bahsetmektedir. Ayette beyan edildiği üzere takva sahipleri sabredenler, doğru söz söyleyenler, tevazu gösterenler, infak edenler ve seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir. Dolayısıyla takva sahipleri bu ayet esasınca aşağıdaki şu niteliklere de sahiptir:

1 - Zorluklar, günahlar ve ibadetler hususunda sabretmek.

2 - Söz ve davranışlarında doğruluk üzere olmak.

3 - Gururlanmadan ve kendini üstün görmeden gönülden kulluk etmek.

4 - Allah’ın kendisine verdiği rızıktan başkalarına da infakta bulunmak.

5 - Allah’tan seher vakti bağışlanma dileme ve münacat etmek.

Ayette geçen “Munfikin” kelimesinden maksat mallarını iyi işlerde harcayanlardır ki bu harcama farz ve müstahap zekatları da kapsamaktadır.

Ayette geçen “vel mustağfirine bil eshar” “**seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler.”** cümlesi hususunda ise dört görüş vardır.

1 - Seher vaktinde namaz kılanlar. (Kutade) Hakeza İmam Rıza da (Allah’ın selamı üzerine olsun) babasından, o da İmam Cafer Sadık’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu manayı rivayet etmiştir. [[4]](#footnote-4)

2 - Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenler. (Enes)

3 - Sabah namazını cemaat ile kılanlar. (Zeyd bin Eslem)

4 - Seher vakitlerinde namaz kılanlar, daha sonra Allah’tan bağışlanma dileyenler ve Allah’a dua edenler. (Hasan)

Nitekim İmam Cafer-i Sadık’tan (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: *“Her kim seher vakitlerinde yetmiş defa istiğfarda bulunursa bu ayetin kapsamına girer.”[[5]](#footnote-5)*

Enes bin Malik, Peygamber’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: *“Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Ben yeryüzü ehline azap etmeyi irade ettiğimde cami yapanları, gece sabahlayanları ve seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.”*

Bazı rivayetlerde de şöyle yer almıştır: *“Her kim bir yıl boyunca sürekli vitir namazının kunutlarında yetmiş defa istiğfarda bulunup, “esteğfirullah rebbi ve etubu ileyh” (Rabbim olan Allah’tan bağışlanma diler ve O’na yönelirim. ) derse bu ayetin kapsamına girer.”*

Hakeza Resulullah’tan (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle rivayet edilmiştir: *“Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Ben yeryüzü ehline azap indirmek istediğimde cami yapanları, benim yolumda birbirini sevenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri görünce onlardan azabımı geri çeviririm.”*

**شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)**

18. Allah, o’ndan başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve ilim sahipleri de buna tanıklık etmiştir. Öyle ki Allah adaleti gözetir, o’ndan başka ilah yoktur; güçlüdür, hikmet sahibidir.

**Tefsir**

Allah-u Teala varlık aleminde tek bir düzen yaratarak bunu kendi zatının birliğine kanıt kılmıştır. Yani; varlık alemindeki bu tek düzen ve armoni, tümüyle varlık alemine hükmeden tek bir kudretin canlı bir şahididir. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala hayatın tanıkları gibi olan hikmete dayalı eşsiz işleri ve yaratılışın ilginçlikleri yoluyla kendi birliğini ve yegane yaratıcı olduğunu göstermektedir. Hakeza yaratıklarını yaratmayı da kendi birliğine delil kılmıştır. Dolayısıyla burada şöyle buyurmaktadır: Allah bunca şey yaratmışken, yaratıklarından hiç biri, hatta bunlardan birini dahi yaratmaya kadir değildir.

Melekler de Allah’ın kudretini ve yarattığı ilginç varlıkları görünce Allah-u Teala’nın birliğine tanıklık ederler. İlim sahipleri de yaratılış aleminde gördükleri ilginçlikler sebebiyle Allah’ın birliğini itiraf eder ve ilahi kudret dışında hiç bir gücün bunları yaratmaya güç yetiremeyeceğini bilirler. Bu sebeple de Allah’ın birliğini ve yegane kudret oluşunu itiraf ederler. Her ne kadar burada adı geçen “ilim sahipleri”, genel için kullanılsa da bir takım rivayetlerde yer aldığı esasınca maksat Peygamberler ve hidayet imamlarıdır.

“**adaleti gözettiğine”** Melekler de Allah’tan başka ilah olmadığına ve adaletin O’nunla ayakta durduğuna tanıklık ederler. “O’ndan başka ilah yoktur; güçlüdür, hikmet sahibidir.”

Allah tektir ve o’ndan başka ilah yoktur. O yaratıklarına rızık veren, kullarına adalet üzere davranan ve işlerinde hiç kimseye zulmetmeyen bir ilahtır.

**إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)**

**19. Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitab verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim küfrederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.**

**Tefsir**

Dinin ruhu Hak Teala karşısında teslimiyetten ibarettir! Kur’an Allah’ın birliğini beyan ettikten sonra bu defa da dinin tek olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır: “**Allah katında din, şüphesiz İslam’dır.”**

Yani, Allah nezdinde gerçek din, O’nun emirleri karşısında teslimiyettir. Hakikatte her asır ve zamanda dinin ruhu, Hak Teala karşısında teslimiyetten başka bir şey değildir. **“Ancak, Kitab verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler.”**

Ayette geçen kitap ehlinden maksat Yahudiler ve Hıristiyanlardır. Düştükleri ihtilaf ise İslam’dan yüz çevirmeleridir. “**kendilerine ilim geldikten sonra”** İslam dininin hak olduğunu bildikleri halde, Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) takipçisi olduklarını iddia eden Hıristiyanlar teslise (baba, oğul ve Ruh’ul Kudüs inancına) inandılar. Yahudiler de, “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Bu esas üzere her iki grup da Hz. Muhammed’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) nübüvveti hakkında ihtilafa düştüler. Oysa onlar kendi kitapları olan İncil ve Tevrat’ta Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) özellik ve niteliklerini okumuş ve tümünden haberdar idiler. Peygamberin Allah’ın elçisi ve Resulü olduğunu çok iyi biliyorlardı. “**Aralarındaki ihtiras yüzünden”** Yani onların bu inkar ve ihtilafı haset ve makam ihtirasından kaynaklanıyordu; İslam’ın hakkaniyeti hususunda şüphede olduklarından değil...

**“Allah'ın ayetlerini kim küfrederse”** Ayette geçen ilahi ayetlerden maksat Kur’an veya Tevrat veya İncil ya da içinde İslam Peygamberi’nin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) sıfatlarının bulunduğu kitaptır.

“**bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.”** Allah her şeyin hesabını alelacele görür ve insanların yaptıkları hiç bir şey ondan gizli değildir.

**فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20)**

20. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse, “Ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim.” de. Kendilerine Kitab verilenlere ve ümmilere (müşriklere): “Siz de teslim (Müslüman) oldunuz mu?” de. Şayet teslim (Müslüman) olurlarsa hidayete ermiş olurlar. Yüz çevirirlerse, sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını görür.

Tefsir

“Eğer seninle tartışmaya girişirlerse, “Ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim.” de.” Eğer Yahudiler ve Hıristiyanlar din hususunda seninle mücadele etmeye kalkışırlarsa ey Peygamber onlara de ki: “Ben bütün varlığımı halis bir şekilde Allah’a adamışım. Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmuyorum. O’ndan başka hiç bir şeye tapmıyorum.

Bundan maksat da şudur: Ey Peygamber de ki; benim dinim tevhittir ve bu tevhit dini, herkesin kabul ve itiraf etmek zorunda olduğu dindir.

“Kendilerine Kitab verilenlere...de.” Kitap ehlinden maksat Yahudiler ve Hıristiyanlardır. “Ümmilere” tabirinden maksat ise Arap müşrikleridir.

“teslim (Müslüman) oldunuz mu?”

Nezdinizde bulunan bunca delil ve nişanelere rağmen teslim olup Müslüman oldunuz mu? Yoksa henüz küfrünüzde öylece duruyor musunuz?

“Şayet teslim (Müslüman) olurlarsa hidayete ermiş olurlar.” O halde Müslüman olurlarsa bu kendi yararlarınadır. Zira sapıklıktan kurtulmuş ve hak yolu bulmuş olurlar.

“yüz çevirirlerse” Eğer sırt çevirip İslam’ı kabul etmezlerse ey Peygamber sana hiç bir zarar vermiş olmazlar. Sen Allah’ın elçisisin, senin görevin sadece tebliği etmek ve onları hak ve hidayete yönlendirmektir.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَـئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (22)

**21. Allah'ın ayetlerine küfredenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri katledenlere elem verici bir azabı müjdele.**

**22. Onlar, dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. Onların hiç yardımcıları da yoktur.**

Tefsir

“Allah'ın ayetlerine küfredenlere, ” Bunlar kitap ehli olan Yahudilerdir. Yahudilerin ataları Peygamberleri ve İsrail oğullarının abid kullarından olan takipçilerini katletmişlerdir. Allah-u Teala’nın Kur’an’ın nazil olduğu zamanda yaşayan Yahudilere (Ataların yaptığı bu cinayetlerden dolayı) azap müjdesi vermesi de onların atalarının yaptıklarından hoşnut ve razı olması sebebiyledir. Onlar ayrıca sürekli Allah’ın resulünü ve müminleri öldürmek istiyorlardı. Eğer Allah’ın koruması olmasaydı bu uğursuz kararlarını uygulamaya koyacaklardı.

“Haksız yere” tabirinden maksat ise Peygamberlerin haklı olarak öldürülebileceği anlamında değildir. Belki maksat Peygamberlerin öldürülmesinin sürekli haksız ve zalim bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmektir.

**“Onlar, dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır.”** Amellerinin dünyada boşa çıkmasından maksat Tevrat’la amel ettikleri halde mal ve kanlarının korunmuş olmaması ve herhangi bir övgü ve sena görmemeleridir. Ahirette de amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla da hiç bir sevaba müstahak değillerdir. Adeta hiç bir amel işlememişlerdir ve bu gerçek yokluğun (“hubut” kelimesinin) anlamıdır.

**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (23)**

23. Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri, görmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın Kitab’ına çağırılmışlar sonra onlardan bir takımı dönmüşlerdir. Onlar temelli yüz çevirenlerdir.

Tefsir

Şii ve Sünni tefsir kitaplarında şöyle yer almıştır: Yahudilerden bir kadın ve erkek, evli oldukları halde zina ettiler. Onların Tevrat’ın hükmü gereğince recm edilmesi gerekiyordu, ama zengin sınıfından oldukları için Tevrat’ın hükmünü uygulamaktan çekiniyorlardı. Bunun üzerine İslam Peygamberi’nin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) yanına geldiler ve kendisinden bu konuda hüküm vermesini talep ettiler. Bunun üzerine Peygamber de recm edilmesini emretti ve, “İslam’ın hükmü de Tevrat’ın verdiği hükümdür.” diye buyurdu. Onlar da bunun üzerine Tevrat’ın hükmünü inkar ettiler. Yahudilerin alimlerinden olan İbn-i Surya, Tevrat’ı okuması için Fedek’ten Medine’ye çağrıldı. İbn-i Surya Tevrat ayetlerini okuyunca elleriyle bazı cümlelerin üzerini kapatarak recm hükmünün görülmesine engel oluyordu. Orada hazır bulunan Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam bu hileyi anlayarak ifşa etti.

Mesajlar ve Nükteler

1 - Din ehlinin kendi dini kitaplarına itinasızlığı büyük belaların başlangıcıdır.

2 - Allah’ın hükümleri tüm insanlar hakkında eşit şekilde uygulanmalıdır.

3 - Salt iddia imanın göstergesi değildir; iman ilahi hükmün ve emrin ortaya çıktığı anda belli olur.

4 - Burada Müslümanlar da uyarılmaktadırlar. Sakın siz de Kur’an kanunlarını uygularken ilahi emirlerden yüz çevirmeyin.

**ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (24)**

24. Bu, onların: “Bize ateş sadece sayılı bir kaç gün değecektir” demelerindendir. Uydurup durdukları şeyler, onları dinlerinde yanıltmıştır.

Tefsir

Kur’an’da defalarca Yahudilerin batıl hayalleri ve boş sloganları nakledilmiştir. Onlar, “Biz üstün bir ırkız ve Allah’ın sevgilisiyiz. Ecdadımızın buzağıya taptığı o kırk gün dışında asla azap görecek değiliz.” diyorlardı. Bu hayaller de onların gurura kapılmasına ve sapıklığa düşmesine neden oldu. Bugün de İsrail üstün bir ırk olduğuna inanmakta ve bu hedefine ulaşmak için de her türlü zulme ve haksızlığa baş vurmaktadır.

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (25)

25. Geleceğinden şüphe olmayan günde, onları topladığımız ve haksızlık yapılmayarak herkese kazandığı eksiksiz verildiği zaman, nasıl olacak?

Tefsir

Bu ayet Yahudilerin hayal ve vehimlerini boşa çıkararak tehdit etmekte ve şöyle buyurmaktadır: İlahi mahkeme adalet esasınca teşkil etmektedir. Bu mahkemede hiç kimseye zulmedilmez, ilahi adalet önünde tüm insanlar eşittir. Ceza ve mükafat da iman, amel ve takva esasıncadır; grupsal ve etnik bağlılıklar esasınca değil.

Hiç bir amel ortadan yok olmaz, sahibine geri döner.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)

26. De ki: “Mülkün sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; iyilik elindedir. Doğrusu sen, her şeye kadirsin.”

Tefsir

Mecme’ul Beyan ve Fahr-u Razi gibi kimi tefsirlerde şöyle yer almıştır: İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Mekke’yi fethettikten sonra Müslümanlara İran ve Rum imparatorluklarının fethedileceği müjdesini verdi. O esnada münafıklar şaşkınlık içinde birbirlerine bakıp dururken bu ayet nazil oldu.

Diğer bazı müfessirlere göre ise bu ayet Hendek kazılırken nazil olmuştur. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) elindeki kazmayı sert bir kayaya vurunca taştan kıvılcımlar etrafa yayıldı. Bunun üzerine Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurdu: “Ben bu kıvılcımların içinde Yemen ve Medain saraylarının fethedileceğini Cebrail’den öğrendim.” Münafıklar Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu sözlerine karşılık birbirine bakıp gülüşünce de bu ayet nazil oldu.

Hatırlatmak gerekir ki bu ayette Allah tarafından verildiği beyan edilen izzet ve zillet de ilahi sünnet ve kanunlar esasıncadır. Yoksa Allah-u Teala hiç kimseye sebepsiz yere izzet vermez veya zelil düşürmez. Örneğin bir rivayette şöyle yer almıştır: *“Her kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir ve her kim de kibirlenirse Allah onu zelil eder.”[[6]](#footnote-6)*

O halde izzet ve zillet olayı Allah’ın elindedir. Ama bunu oluşturan şartlar insanın kendi elindedir.

Bu ayet, fertlerin liyakati ve halkın ilgisi esasınca vücuda gelen devlet ve güçlere teveccüh etmektedir. Bu ayetin muhatabı; zorbalık, korku, israf dahili ve harici uşakların oyunlarıyla iş başına gelen gasıp ve zorba güçler değildir.

Mesajlar ve Nükteler

1 - Bütün devletlerin gerçek maliki Allah’tır. Allah’tan gayrisi için var olan mülk geçici ve sınırlıdır.

2 - Allah layık olan kimselere hükümet ve devlet işini verir. Nitekim bu esas üzere Süleyman, Yusuf, Talut ve Zülkarneyn’e de kudret ve devlet vermiştir.

3 - Dua ve ibadette tevhit bir zaruret ve gereklidir.”İyilik senin elindedir.” Nitekim Şabaniyye duasında da Ehl-i Beyt İmamları (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: Allahım benim artış veya eksilişim senin elindedir; başkasının elinde değil[[7]](#footnote-7)

4 - Gerçek malik Allah olduğuna göre, diğerleri sadece birer emanetçi konumundadır. Dolayısıyla da gerçek malikin hoşnutluğu esasınca hareket etmeleri gerekir.

5 - Allah’ın elinde olan şeyler (alışlar ve verişler) hep hayırdır. Her ne kadar biz, alel acele verdiğimiz hükümlerde bunların felsefesini bilmesek dahi, bunlar hep hayırdan ibarettir.

6 - İzzet ve zillet Allah’ın elindedir; başkalarından izzet beklentisi içinde olmayın.[[8]](#footnote-8)

7 - Eğer insan bir mülkün gerçek maliki değilse o halde neden o mülke sahip olunca gurura kapılmakta ve kaybedince de ümitsizliğe düşmektedir!?

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)

**27.”Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın; dilediğini hesapsız rızıklandırırsın.”**

**Tefsir**

Bu ve önceki ayette insanın ruhunda tevhid ruhunun tomurcuklanması için Allah’ın kudreti tam on iki defa anılmıştır. Bu ayetin başlangıcında muhtelif mevsimlerde gece ve gündüz saatlerinin uzayıp kısalmasından söz edilmiştir. Elbette güneşin tedrici bir şekilde doğuşu ve batışı anlamında da olabilir. Ama ilk ihtimal (birinci anlam) daha açıktır. Daha sonra da Allah’ın ölüden diriyi ve diriden de ölüyü yaratma kudretine işaret etmektedir. Örneğin cansız besin maddelerinden canlı hücreler yaratmakta ve canlıların canını alarak onları öldürmektedir. Başka bir bakış açısıyla ölü kalpli kafirlerden nur kalpli mümin çocuklar ve nur kalpli müminlerden de ölü kalpli kafirler yaratmaktadır.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Yaratışın yanı sıra her türlü tedbir ve değişiklik de Allah’ın hikmet eliyle gerçekleşmektedir.

**2 -** Allah’ın kudreti sınırlı değildir. Ölüden diriyi ve diriden de ölüyü çıkarmaktadır.

**3 -** Tüm varlıkların rızkı Allah’ın hikmete dayalı iradesi esasınca verilmektedir.

**4 -** Gece ve gündüzün değişmesi, mevsimlerin oluşumu ve atmosferik şartların meydana gelişi Allah’ın lütuf ve bereketlerinden sadece biridir.

**5 -** Hesapsız rızıktan maksat sayısız ve çok rızıktır; hesabının Allah tarafından bilinmediği anlamında değildir.

**لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (28)**

**28. Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler; kim böyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur, ancak, onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi kendisiyle korkutur, dönüş Allah'adır.**

**Tefsir**

Bu ayette, dış siyasetin genel hatları, kafirlere karşı takınılması gereken tutum, Allah’ın velayetini kaybetme pahasına kafirlerin velayetini kabul etmemek gerektiği, takiyyenin zorunlu şartları ve takiyyeden kötü istifade edilmesini önleme gibi konular beyan edilmiştir.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Müminlerin, kafirlerin velayetini kabul etmesi yasaktır. Eğer dünya Müslümanları sadece bu İslami prensiple amel etmiş olsalardı, şu anda İslam ülkelerinin durumu böyle olmazdı.

**2 -** Kafirlerin velayetini kabul etmek ve küfürlerini onaylayıp onlardan razı olmak haramdır.

**3 -** Daha üstün bir hedefe ulaşmak için olursa kafirlerle zahiri ilişki kurmak caizdir.

**4 -** Siyasi ilişkiler, kafirlerin sultasını kabul etmek veya onlarla kalbi ilişkiler kurmak hususunda bir araç olmamalıdır.

**5 -** Takiyye sadece dini korumak için geçerlidir. Sakın takiyye bahanesiyle kafirlerin havasına kapılmayın ve takiyyeden kötü istifade etmeyin.”**Allah sizi kendisiyle korkutur.”**

**6 -** Dinin temeli tehlikede olduğu durumlarda her şeyi feda etmek ve Allah’tan korkmak gerekir.

**7 -** İlişki kurmak veya ilişki kesmek konusu fikir ve inanç esası üzere olmalıdır; ailevi bağlar, iktisadi veya etnik tanışıklıklar esasınca değil.

**8 -** Kafirler yerine müminler birbiriyle irtibat kurmalıdır.

**قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)**

29. De ki: “İçinde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye de kadirdir .”

**Tefsir**

Bu ayet, önceki takiyye ayetinin hemen ardında belki de takiyye adı altında kafirlerle ilişki kurulmaması gerektiğine işaret etmektedir. Zira Allah-u Teala her şeyin ötesinde insanların fikir ve niyetlerinden de haberdardır.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Takiyye adı altında kafirlerle irtibata geçmeye niyetlenen kimseler uyarılmaktadır.

**2 -** Hak Teala tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

**3 -** Allah sizin niyetlerinizi dahi bilmektedir.

**4 -** Allah’ın gizli veya açıkta olanı, yeryüzünü veya gökyüzünü bilişi aynıdır. Bu konuda ilmi farklılık arz etmez.

**5 -** Hak Teala hem insanların fikirlerini bilmektedir ve hem de her şeye kadirdir. Yani bir anda istediği kimseyi rezil rüsva edebilir.

**6 -** Göklerin tüm sırlarından haberdar olan Allah’tan neyi gizlemek mümkündür!?

**“Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir.”**

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ (30)

30. Herkes yaptığı iyiliği o gün hazır bulur ve yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir mesafe olmasını diler. Allah sizi kendinden sakındırır ve Allah kullarına karşı şefkatli olandır.

**Tefsir**

Bu ayet Kehf suresi 49. ayetin bir benzeridir ki şöyle buyurmaktadır: **“Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır.”**

Burhan tefsirinde şöyle yer almıştır: “İmam Seccad (Allah’ın selamı üzerine olsun) her Cuma Mescid’un- Nebi’de insanlara öğüt verirken sürekli söz konusu ayeti tilavet ediyordu.”

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Bugünkü amellerimiz kıyamette karşımızda tecessüm edecektir.

**2 -** Günahkarlar kıyamette yaptıklarından utanacaklardır.

**3 -** Allah’ın korkutması da O’nun merhamet ve şefkatini göstermekte ve böylece insanların günaha düşmesini önlemektedir.

**4** - Dünyada insanın ilgi duyduğu bir çok işler Kıyamette insanın nefret ettiği işlere dönüşecektir. “**yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir mesafe olmasını diler.”**

**5 -** O gün artık pişmanlığın hiç bir faydası yoktur ve arzular asla gerçekleşmeyecektir... “**Uzun bir mesafe olmasını diler.”**

6 - Uyarıların kaynağı da Allah’ın muhabbet ve şefkatidir. “Allah sizi kendinden sakındırır ve Allah kullarına karşı şefkatli olandır.”

7 - Hak Teala bütün insanları sevmektedir. “...Allah kullarına karşı şefkatli olandır.”

8 - Allah’ın merhamet ve şefkati direkttir. “...Allah kullarına karşı şefkatli olandır.”

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)

31. De ki: “Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder.”

Tefsir

Nüzul Sebebi

Yukarıdaki ayet bir grup kitap ehli (Necran Hıristiyanları) hakkında nazil olmuştur. Onlar, “Biz Allah’ın dostlarıyız” diyorlardı. Allah-u Teala ise Resulüne itaat edip uymayı muhabbeti için ölçü karar kılmış ve şöyle buyurmuştur: “De ki: “Allah'ı seviyorsanız bana uyun.” Evet eğer Allah’ı sevdiğiniz hususundaki iddialarınız doğru ise o halde Peygamberine itaat etmeniz gerekir. Allah’a itaat edecek olursanız O da sizleri sever ve günahlarınızı affeder.

**قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)**

**32. De ki: “Allah'a ve peygambere itaat edin.” Yüz çevirirlerse (bilsinler ki), Allah kafirleri sevmez.**

Tefsir

Allah’ın kullarını sevmesi onu ödüllendirmek ve kendisine mükafat vermek istemesidir. İnsanın Allah’ı sevmesi ise O’na itaat ve kulluk etmesiyledir. Zira muhabbet ve sevgi, irade türünden bir şeydir. Nitekim bu konuyu önemle vurgulayarak şöyle buyurmuştur: “De ki: “Allah'a ve peygambere itaat edin.” Yani eğer Allah’ı sevdiğinize dair iddialarınız doğru ise bu sevginizi Allah’a ve Resulüne itaat ederek açığa çıkarınız.

“Yüz çevirirlerse” Yani eğer Allah’a ve Resulüne itaatten yüz çevirirlerse “(bilsinler ki), Allah kafirleri sevmez.” Yani, Allah kafirleri asla sevmez ve küfürleri sebebiyle onlar için hiç bir mükafat taktir etmemiştir.

**إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)**

**33. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı.**

**34. (Onlar fazilet ve takva açısından) birbirinden gelme bir nesildi. Allah işitendir, bilendir.**

Tefsir

Bu ayetten itibaren Hz. Meryem’in ve ecdadının hayat hikayesi ele alınmaktadır. Ayette geçen Al-i İbrahim’den maksat İsmail, İshak ve bu ikisinin oğullarıdır. Al-i İbrahim’den maksat ise İmran bin Yeshur’un oğulları olan Musa ve Harun’dur.

Ayette geçen “zürriyet” kelimesi ise “Al-i İbrahim ve Al-i İmran’ın yerine kullanılmıştır.

“birbirinden gelme” tabirinden maksat ise İbrahim ve İmran ailesidir. Çünkü her iki aile de aynı soydan gelmiştir ve birbirinden türemişlerdir. Bazı tefsirlerde şöyle yer almıştır: “Al-i İbrahim’den maksat Al-i Muhammed, yani Müminlerin Emiri Hz. Ali’den Hz. Mehdi’ye (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) kadar tüm Ehl-i Beyt imamlarıdır. Zira Allah-u Teala, kulları arasından sadece masum, temiz ve her türlü günahtan münezzeh kimseleri seçer. Dolayısıyla Al-i İbrahim veya Al-i İmran’dan Peygamber ve imam olarak sadece masum olanlar seçilmiştir.”[[9]](#footnote-9)

**إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)**

**35. Hani İmran'ın karısı: “Ya Rabbi! Karnımda olanı, sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur, doğrusu işiten ve bilen ancak sensin” demişti.**

**36. Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde “Ya Rabbi! Kız doğurdum. Erkek, kız gibi değildir, ben ona Meryem adını verdim, ben onu da soyunu da, kovulmuş şeytandan sana sığındırırım” dedi.**

Tefsir

İmran bin Musa’nın Eşi Hanne, Meryem’in annesi olup İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) büyükannesidir. Hanne’nin İşa’ adında bir kız kardeşi vardı ve o da Zekeriyya’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) eşiydi. Babasının adı ise Fakuz idi, dolayısıyla Yahya ve Meryem birbirlerinin teyze çocukları idiler.

Ayette geçen “Muharreren” kelimesi ise Beyt’ul Mukaddes’e hizmete adanmış özgür kimse anlamındadır. Yani onu kendi emrimde tutmayacağım ve kendi işlerimi yapmasını istemeyeceğim. Onu Beyt’ul Mukaddes’e hizmete adamışım. “sadece sana hizmet etmek üzere adadım.”

İmam Sadık’tan (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah-u Teala İmran’a şöyle vahiy etti: Ben sana kutlu bir evlat ihsan edeceğim. Bu çocuk anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirecek ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltecektir. Onu İsrail oğullarına Peygamber kılacağım.”

İmran eşini de bundan haberdar kıldı. Hanne Meryem’e hamile kalınca da şöyle dedi: “Ya Rabbi! Karnımda olanı, sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur.”[[10]](#footnote-10)

“doğrusu işiten ve bilen ancak sensin” Yani Allahım sen dediğim her şeyi işiten ve kalbimde olan her şeyi bilensin.

“Onu doğurduğunda” İmran’ın eşi erkek çocuk doğurmak istiyordu. Meryem’i doğurunca, utangaçlık içinde başını önüne eğerek şöyle dedi:

**“Ya Rabbi! Kız doğurdum.”** Bu sözü İmran’ın eşi büyük bir hasret ve üzüntü içinde ifade etti. Zira o erkek çocuk doğuracağını ümit ediyordu. Bu yüzden onu Beyt’ul Mukaddes’e hizmet için adadı.

**“Erkek, kız gibi değildir.”** Allahım sende biliyorsun ki çocuğumu adadığım iş hususunda kız ve erkek aynı değildir. Kız çocuğu bu görevi erkek çocuğu gibi yerine getiremez. Bu yüzden Allah-u Teala çocuğunu yüce saymak için ona cevap olarak şöyle buyurdu:

**“Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir.”**

Yani Allah Meryem’in çocuğunu, onunla ilgili önemli şeyleri ve hatta annesinin bile bilmediği şeyleri bilmektedir.

**“Ben ona Meryem adını verdim.”** Bu cümleden de anlaşıldığı üzere Meryem’in bu isimle adlandırılması doğum anında annesi vesilesiyle kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi onların dilinde “Meryem” kelimesi “ibadet eden kadın” anlamındaydı. Bu da bir annenin, çocuğunu Allah’a kulluk yoluna adamaya olan sonsuz aşkını göstermektedir. Bu yüzden de Allah’tan ileride doğuracağı çocuğunu şeytanın vesveselerinden korumasını dilemiştir.

**“Ben onu da soyunu da, kovulmuş şeytandan sana sığındırırım”**

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (37)

37. Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı, güzel bir bitki gibi yetiştirdi; onu Zekeriyya’nın himayesine bıraktı. Zekeriyya mihrapta onun yanına her girişinde, yanında bir yiyecek bulurdu.”Ey Meryem! Bu sana nereden geldi?” demiş, o da: Bu, Allah'ın katındandır” cevabını vermişti. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

**Tefsir**

**“Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı.”** Meryem kız olduğu halde Allah annesinin adağını kabul etti ve erkek yerine Beyt’ul Mukaddes’e hizmete adanmasına razı oldu. Bu da Allah’ın ona ihsan ettiği büyük bir lütuftu.

“**Güzel bir bitki gibi yetiştirdi; ”** Onu güzel terbiye etti, tüm durumlarda onun ıslahı için çalıştı.

**“Onu Zekeriyya’nın himayesine bıraktı.”** Yani Allah Meryem’i de Zekerriya’nın Ehl-i Beyt’ine kattı. Onu Meryem’e kefil kıldı.

Zekeriya mihrapta onun yanına her girişinde, yanında bir yiyecek bulurdu. Zekeriyya her defasında mihraba girince yanında mevsimi olmayan taze ve tatlı yiyecekler görüyordu.

**“Ey Meryem! Bu sana nereden geldi?” dedi.”** Zekeriya bu yiyeceklerin kendisine nereden geldiğini sorunca Meryem şöyle dedi: “**Bu, Allah'ın katındandır. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.”** Evet bu Allah’ın izniyle gösterdiği bir kerametti.

Keşşaf Tefsirinde şöyle nakledilmiştir: Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) açlık ve kuraklık döneminde bir gün oldukça acıkmıştı. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) onu sevindirmek için kendisine iki parça ekmek ve bir miktar et gönderdi. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu hediyeyi alarak Fatıma’nın evine gitti ve içeri girerek; “Kızım; yanıma gel” diye buyurdu. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) yanına gelince Peygamber yiyeceğin üzerindeki örtüyü kaldırdı ve tabağın ekmek ve et ile dolu olduğunu gördü. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) şaşırarak bunların Allah tarafından kendisine nazil olduğunu anladı.

“Bunlar nereden?” diye sorunca da Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun), “Allah nezdinden” diye buyurdu. Bunun üzerine Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurdu: “Seni Ben-i İsrail kadınlarının efendisi Meryem gibi kılan Allah’a hamdolsun.” Daha sonra Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Hz. Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve tüm Ehl-i Beyt’i o tabağın etrafına topladı ve hepsi o tabaktan yediler ve doydular, ama yiyecekler henüz olduğu gibi duruyordu. Adeta hiç bir şey yenmemiş gibiydi. Ardından Hz. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) o yiyeceği komşular arasında bölüştürdü.”[[11]](#footnote-11)

“Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.”

Allah her kime dilerse hesapsız rızk verir. Allah’ın kudret ve mülkünün bir sınırı yoktur. Allah’ın mülkünden bir şey alınınca onda herhangi bir noksanlık vücuda gelmez.

**هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (38) فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (39)**

**38. Orada Zekeriya Rabb’ine dua etti: “Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet, doğrusu sen duayı işitirsin.”**

**39. Mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendiler: “Allah sana Allah'tan bir Kelime’yi (Hz. İsa’yı) tasdik eden, efendi, iffetli, Salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.”**

**Tefsir**

Ayette geçen “hünalike” kelimesi “o mekan” anlamındadır. Yani Zekeriyya’nın mescit mihrabında Meryem’in yanında oturduğu yere veya Zekeriyya’nın Meryem’in Allah nezdindeki makam ve liyakatini müşahede ettiği yere işarettir. Zekeriyya (Allah’ın selamı üzerine olsun) orada eşi İşa’dan kardeşi Hanna’nın çocuğu Meryem gibi bir çocuk doğurmasını arzuladı. Gerçi onun eşi kısır idi. Ama buna rağmen şöyle dua etti:

**“Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bahşet.”** Allah’ım bana mübarek, muttaki ve salim bir evlat ver!

**“doğrusu sen duayı işitirsin.”** Sen dualara icabet edensin.

“**Mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendiler: “Allah sana Allah'tan bir Kelime’yi (Hz. İsa’yı) tasdik eden, efendi, iffetli, salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.”**

Mihrapta durup ibadetle meşgul olduğu bir esnada melekler onu çağırarak kendisine Yahya’yı (Allah’ın selamı üzerine olsun) müjdelediler. Hz Yahya da Hz. Mesih’i tasdik edecek ve toplumun önderi olacaktı. Heva ve heveslerinden uzak kalacak olan Yahya, aynı zamanda salihlerden de bir peygamber olarak seçilecekti. O halde Allah-u Teala melekleri vasıtasıyla sadece duasının kabul olduğu müjdesini vermekle kalmamış, kendisine verilen temiz çocuğun şu beş niteliğini de bildirmişti:

**1 - “Allah'tan bir Kelime’yi (Hz. İsa’yı) tasdik eden”** Bu çocuk Hz. İsa’yı (Allah’ın selamı üzerine olsun) onaylayacak ve ona iman edecektir. Yahya, Hz. İsa’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) altı ay büyüktü. Hz. İsa’nın peygamberliğini onaylayarak onu tasdik eden ilk kimse oldu. Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) Allah’ın kelimesi ve ruhu olduğuna şahadet etti. Bu da İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) en büyük mucizelerinden ve peygamberliğinin yayılmasının sebeplerinden biri idi. Zira insanlar züht ve doğruluk örneği Hz. Yahya’nın sözünü doğru kabul ediyorlardı. Ayrıca bilindiği gibi İsa ve Yahya kelimelerinin anlamı aynıdır ve her ikisi de “diri kalacaksın, hayatta kalacaksın” anlamındadır.

2 - “**Efendi”** Bu çocuk kavminin büyüğü olacaktır. Gerçekten de Yahya (Allah’ın selamı üzerine olsun) şerafet, ilim, , ibadet ve güzel ahlak hususunda hepsinden üstün idi.

3 - “**İffetli”** Bu çocuk heva ve hevesine uymayacak, kötülüklerden ve dünyaya tapmaktan kaçınacaktır.

4 - **“Bir peygamber”** Bu çocuk şerafet ve yücelik sahibi bir peygamber olacaktır. Hz. Yahya’nın Peygamberlik makamı daha çocuk iken kendisine verilmişti. Nitekim şu ayette bu gerçek açık bir şekilde dile getirilmiştir: **“... ve henüz çocuk iken... ona verdik.”** [[12]](#footnote-12)

Yani biz daha o çocuk iken kendisine Peygamberlik makamını verdik. Nitekim bu olay bir çok muteber rivayetlerde de yedi yaşlarında imamet makamına geçen İmam Cevad’ın (Allah’ın selamı üzerine olsun) imametine delil olarak gösterilmiştir. Hz. Yahya ve Hz. İsa da (Allah’ın selamı üzerine olsun) görüldüğü gibi henüz çocuk iken Peygamberlik makamına nail olmuşlardı. Hz. Hadi ve Hz. Mehdi (Allah’ın selamı üzerine olsun) da daha çocuk iken aynı şekilde imamet makamına seçilmişlerdir. [[13]](#footnote-13)

5 - “**Salihlerden”** Bu çocuk salihlerden bir peygamber olacaktır.

**قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء (40)**

**40.”Ya Rabbi! Ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir?”Dedi. Allah: “Allah dilediğini işte böyle yapar” dedi.**

**Tefsir**

Zekeriyya bu müjdeyi duyduğu zaman büyük bir sevinç ve mutluluğa boğuldu. Aynı zamanda böyle bir konu sebebiyle şaşkınlığını da gizleyemiyordu. Bu yüzden hemen şöyle buyurdu: **“Ya Rabbi! Ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir?” dedi.”** Burada Allah-u Teala’da ona cevap vererek şöyle buyurdu: **“Allah dilediğini işte böyle yapar”**

Zekeriyya (Allah’ın selamı üzerine olsun) Hak Teala’nın bu kısa, ama ilahi irade, meşiyet ve nüfuzuna delalet eden sözü ile yetindi, ikna oldu.

**قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (41)**

**41.”Ya Rabbi! Bana bir alamet ver” (ki bu ilmim yakin ve itminana dönüşsün) dedi. Allah “Alametin, üç gün işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır; Rabb’ini çok an, akşam sabah hamd et” dedi.**

**Tefsir**

Burada Zekeriyya (Allah’ın selamı üzerine olsun) kalbi itminan ve güvenle dolsun diye bu müjde hususunda bir nişane istemektedir. Nitekim İbrahim Halil (Allah’ın selamı üzerine olsun) da kalbi huzura ersin diye Allah’tan ahiret ve yeniden diriliş sahnesini müşahede etmeyi diledi.

Zekeriyya (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu dileğini şöyle dile getirdi: **“Ya Rabbi! Bana bir alamet ver” (ki bu ilmim yakin ve itminana dönüşsün) dedi.”** Allah-u Teala ona cevap olarak şöyle buyurdu: **“Alametin, üç gün işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır; Rabb’ini çok an, akşam sabah hamd et”**

Böylece Hak Teala, Zekeriyya’nın isteğini kabul etti. Zekeriyya’nın dili üç gün üç gece hiç bir doğal sebep olmaksızın insanlarla konuşmaktan kaçındı ve sadece Allah’ın zikri ile meşgul oldu. Bu ilginç durum Allah’ın her şey üzerindeki kudretinin bir göstergesi idi. Bağlanmış dili bile sadece zikri esnasında açan Allah, kısır ve bağlanmış bir rahimden Allah’ı anmanın timsali ve iman sahibi bir çocuk dünyaya getirmeye de kadirdir.

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ (42)

42. Hani Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün kıldı.”

**Tefsir**

el-Minar, Kurtubi, Meraği, Ruh’ul Beyan ve Fahr-u Razi tefsirlerinde şöyle yer almıştır: “Yeryüzü kadınlarının efendisi şu dört kişidir: Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma (Allah’ın selamı üzerlerine olsun)”

Ehl-i Beyt (Allah’ın selamı üzerine olsun) rivayetlerinde de okuduğumuz üzere Hz. Meryem (Allah’ın selamı üzerine olsun) sadece kendi zamanındaki kadınların efendisi idi, ama Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm kadınların efendisidir. Elbette hikmet sahibi Allah-u Teala birini seçiyorsa bu mutlaka onun bir takım liyakatleri ve özel kabiliyetleri sebebiyle gerçekleşmektedir. Hz. Meryem’in kendi zamanındaki kadınların efendisi oluşu onun takva temizliğinden kaynaklanıyordu. Evet Hz. Meryem, İsa Mesih gibi bir peygamberi doğurmak için seçilmişti.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 –** Melekler, peygamberler dışında bir takım kimselerle de konuşurlar.

**2 -** Kadın da yüce ilahi bir makama ulaşabilir ve Allah böylece kendisine mesaj bile gönderir.

**3 -** Meryem hem kemalleri sebebiyle seçildi ve hem de zamanındaki dünya kadınlarının efendisi kılındı. İşte bu yüzden ayette **“seni seçti”** kelimesi iki defa tekrar edilmiştir.

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

43.”Ey Meryem! Rabb’ine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et.”

**Tefsir**

Bu ayette meleklerin Hz. Meryem’e (Allah’ın selamı üzerine olsun) bir başka hitabı söz konusu edilmektedir. Melekler Hz. Meryem’e gelerek şöyle dediler: **“Ey Meryem! Rabb’ine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et.”**

**ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)**

**44. Bu Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye (kura çekmek için) kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin, çekişirlerken de orada bulunmadın.**

## Tefsir

Bu ayet Hz. Meryem’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) başka hayat hikayesine işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**Bu Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.”**

Zira böylesine doğru her türlü hurafeden uzak haberler, tahrif edilmiş önceki kitapların hiç birinde mevcut değildi. Bunun yegane senedi semavi vahiy olan Kur’an’dır. Daha sonra devamla şöyle buyurmaktadır: “**Meryem'e hangisi kefil olacak diye (kura çekmek için) kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin, çekişirlerken de orada bulunmadın.”**

Bu sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi bilgilerdir. “**Bu Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.”**

Bu ayet ile Saffat suresinde Hz. Yunus hakkında inen ayetlerden istifade edildiği üzere bir sorunu halletmek için, özellikle tartışmaların çıkmaza girdiği bir durumda ve ihtilafı ortadan kaldırmanın başka hiç bir yolunun kalmadığı zamanda kura çekmek caizdir. [[14]](#footnote-14)

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)

45. Hani Melekler “Ey Meryem! Allah sana, Kendinden bir Kelime’yi, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih’i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler.” demişti.

**Tefsir**

Kur’an da Hz. İsa (Allah’ın selamı üzerine olsun) “kelime” diye anılmaktadır. Kelime ise Kur’an’da “yaratık” anlamında kullanılmıştır. Nitekim Kehf suresi 109. ayette şöyle buyurulmuştur: **“Rabbimin kelimeleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin kelimeleri bitmeden önce deniz tükenecektir.”**

**“Dünya ve ahirette şerefli**” tabiri Kur’anda sadece Hz. İsa (Allah’ın selamı üzerine olsun) hakkında nazil olmuştur. Başka bir kimse hakkında bu söz ifade edilmemiştir.

# Mesajlar ve Nükteler

**1 -** Kadın Hak Teala’nın melekleri vasıtasıyla kendisiyle konuşabileceği bir makama ulaşabilmektedir

**2 -** Hak Teala veli kullarını daha doğmadan adlandırmaktadır.”**Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih”**

**3 -** İsa haşa Allah’ın oğlu değildir. Allah’ın bir kulu ve yaratığıdır.”**Kendinden bir Kelime”**

Meryem’in doğurduğu cenin dönemini geçirmiş bir insan nasıl Allah’ın oğlu olabilir?

**4 -** Evlat nimettir.

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46)

46.”İnsanlarla, beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır ve o salihlerdendir.”

## Tefsir

Beşikte iken konuşmak Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) bir mucizesi ve öngörüsüdür. Hz. İsa daha beşikte iken Hz. Meryem ile konuşmuştur. Yetişkin iken insanlarla konuşacağını söylemek de Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) çocuk iken dile getirdiği bir başka haberdir ve onun büyüyünceye kadar hayatta kalacağını bildirmektedir.

# Mesajlar ve Nükteler

**1 -** Hz. Meryem’e bir eş olmaksızın çocuk ihsan etmeye gücü yeten Allah, çocuğu henüz beşikte iken de konuşturmaya kadirdir.

**2 -** Allah birini ithamlardan korumak isterse çocuğun konuşamayan dilini bile açar.

**3 -** Allah dilerse çocuk da büyükler gibi konuşur.

**4 -** Meryem gibi salih bir kadının çocuğu İsa gibi salih bir çocuk olacaktır.

**5 -** Çocuk iken de ilahi mesajı başkalarına iletmek ve ulaştırmak mümkündür. Hz. İmam Cevat, İmam Ali Naki ve İmam-ı Zaman Hz. Mehdi de çocukluk çağlarında imamet makamına ulaşmışlardır.

**قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (47)**

**47. Meryem: “Rabb’im! Bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?”Demişti. Melekler şöyle dediler: “Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur.”**

## Tefsir

Allah’ın iradesi, vücuda geliş sebebidir. Allah hiç bir sebep ve araç olmaksızın da yaratabilir. Sebep yaratmak da sebepleri yok etmek de Allah’ın elindedir. Bazen bir şeyin tesirini yok etmekte ve bazen de bir şeye tesir (etkileme gücü) vermektedir. Varlık aleminin vücuda gelişi, bekası, etkileşimi, miktarı, türü, zamanı ve belirtileri tümüyle Allah’ın iradesine bağlıdır ve onun isteği üzere şekillenmektedir. Kur’an Zekeriyya’ya (Allah’ın selamı üzerine olsun) cevap olarak şöyle buyurmuştur: **“O dilediğini yapar.”**

Hz. Meryem’e ise şöyle cevap vermiştir: **“O dilediğini yaratır.”** Bu iki tabir farklılığının (**yapar** ve **yaratır**) sebebi de eşsiz bir kadına çocuk vermenin yaşlı bir erkeğe çocuk vermekten daha ilginç olmasıdır.

Daha sonra bu sözünü tamamlamak için şöyle buyurmaktadır: **“Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur.”**

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Allah’ın eli yaratma hususunda açıktır. Varlıkları doğal sebep olsun veya olmasın yaratmak onun için aynıdır, hiç fark etmez.

**2 -** Allah’ın doğal olmayan yollardan yaratması görülmemiş bir şey değildir. Aksine daha önce de gerçekleşmiştir. **“Böylece”**

**3 -** İnkar ve inatçılık olmadığı taktirde soru sormanın ve şaşırmanın sakıncası yoktur. **“Bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?” demişti.”**

**وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (48)**

**48. Allah ona (İsa’ya) Kitab’ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil’i öğretecek**

**Tefsir**

Şii ve Sünni tefsirlerde de yer aldığı üzere ayette geçen “kitap ta’limi” tabirinden maksat yazmaktır. Hikmetten maksat ise inanç, ahlak, fiil ve eşyanın dünyevi veya uhrevi yarar ve zararları, faydaları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Önderliğin temel şartlarından biri gerekli ilim ve şuurun varlığıdır. Bu bilinç; ilim, hikmet ve semavi kitapların muhtevasıyla birlikte olmalıdır.

**2 -** Her dönemin önderi, önceki dönemlerin olayları ve kanunları hakkında yeterli bir ilmi donanıma da sahip olmalıdır.

**وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (49)**

**49. (İsa’yı) İsrail oğulları’na bir peygamber kılacak (ve onlara şöyle diyecektir. “Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim; ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim, Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İman etmişseniz bunda size delil vardır.”**

**Tefsir**

Bu ayette Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) mucizelerine işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: “**(İsa’yı) İsrail oğulları’na bir peygamber kılacak.”**

Daha sonra şöyle buyurulmaktadır: **“Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim.”** Hz. İsa’nın Allah’tan getirdiği ayet ve nişaneler bir değil, birden fazla idi. Bu yüzden de hemen devamında şöyle buyurmaktadır: “**Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır.”**

Ardından ikinci mucizesini, yani normal yollarla iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklara şifa verdiğini beyan ederek şöyle buyurmaktadır: “**Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim.”**

Şüphesiz bu mucize o zamanki tıp doktorları ve bilginleri için inkar edilmez bir mucize konumunda idi.

Üçüncü aşamada başka bir mucizeye işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim.”**

Gerçekten de ölüleri diriltmek her zaman için bir mucize ve harikulade işlerden biri kabul edilmiştir.

Mecme’ul Beyan tefsirinin sahibi bu konuda şöyle diyor: Hz. İsa bir çok ölüyü yeniden diriltti. Nitekim bir defasında omuzlarda tabut içinde taşıyan bir ölüyü Allah’ın izniyle yeniden hayata döndürdü. Bu tabuttaki ölü, Hz. İsa’nın duası neticesinde aşağı inerek elbisesini giydi, evine geri döndü ve hatta daha sonra çocuk sahibi bile oldu.

Başka bir defasında ise on yaşındaki bir kız çocuğunu öldükten bir gün sonra yeniden diriltti. Bu kız çocuğu da yeniden evine döndü, bir müddet sonra evlendi ve hatta çocuk sahibi bile oldu. Bu mucize İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun), Müminlerin Emiri Hz. Ali (Allah’ın selamı üzerine olsun) ve diğer Ehl-i Beyt imamları için de bir çok defa gerçekleşmiştir. Örneğin; Kufe ehlinden biri Horasan’da İmam Rıza’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) huzuruna vararak şöyle dedi: “Ey İbn-i Resulillah Kufe ehli ceddiniz Hz. Ali’den (Allah’ın selamı üzerine olsun) bir çok mucizeler gördüler, şimdi de sizden Kufe ehline hediye olarak götürebileceğim bir mucize istiyorum.”

İmam Rıza (Allah’ın selamı üzerine olsun), “Ne yapmamı istiyorsun” diye buyurdu: o Kufeli adam, “annem öldü, Allah’tan onu yeniden diriltmesini iste” dedi. İmam Rıza (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Şimdi evine geri dön, anneni evde diri göreceksin.” O şahıs Kufe’ye geri dönünce annesinin dirildiğini gördü ve orada bunun Hz. Rıza’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) bir mucizesi olduğunu ilan etti. Bu şahsın annesi bir kaç yıl hayatta kaldıktan sonra yeniden vefat etti.

Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu tür mucizelere özgü kılınmasının sebebi ise zamanındaki tıp ilminin çok ilerlemiş olmasından dolayı idi. Allah-u Teala onun mucizesini de zamanındaki ilimlerin türünden karar kılmıştır. Böylece zamanının bilginlerine galip gelmiş ve Peygamberliği ispatlanmıştır. Nitekim Musa bin İmran zamanında da sihir çok yaygın idi Allah ona da asa mucizesini verdi. Hz. Musa bu asayla o sihirbazların sihirini iptal etti ve onları bir benzerini getirmekten aciz bıraktı. Hz. Muhammed (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) zamanında da Arap halkı belagat ve fesahatin zirvesine ulaşmışlardı. Bu yüzden Allah-u Teala ona Kur’an mucizesini verdi. Kur’anın düzen ilginçliği beyan güzelliği ve üslubu, onları bir benzerini ortaya koymaktan aciz bıraktı.

Velhasıl dördüncü aşamada ise insanların gizli sırlarını haber verme meselesi söz konusu edilmiştir. Zira her insanın kendi bireysel ve şahsi hayatında bir takım sırları vardır ve başkaları onun bu sırrından habersizdir. İşte Hz. Mesih (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu konuda da şöyle demiştir.”**Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim.”** Ardından bütün bu dört mucizenin tümüne işaret ederek şöyle buyurmuştur: “**İman etmişseniz bunda size delil vardır.”**

Yukarıdaki ve benzeri ayetlerin genelinden de anlaşıldığı üzere Allah’ın elçileri ve veli kulları O’nun izni ile gerektiği zamanda yaratılış aleminde bir takım tasarruflarda bulunabilir; adet ve doğal akışın tersine bir takım olaylar vücuda getirebilirler. Bu ise teşrii (yasama, halkı idare etme) velayetinden daha üstün bir makam olup tekvini (yaratışsal) velayet olarak adlandırılmaktadır.

**وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ (50)**

50.”Yanımda bulunan Tevrat'ı tasdik ediciyim. Size (bazı günahlarınız sebebiyle) haram edilenlerin bir kısmını helal kılmak ve Rabbinizden size bir ayet getirmek için (geldim. ) Allah'tan sakının ve bana itaat edin.”

**Tefsir**

Bu ayet de Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) sözlerinin bir devamıdır. Hz. Mesih konuşmasında gerçekte Peygamber olarak gönderiliş hedeflerinin bir kısmına işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Yanımda bulunan Tevrat'ı tasdik ediciyim.”

Hakeza ben yaptığınız günah ve zulümler sebebiyle sizlere haram kılınan şeyleri (deve etini, hayvanların bazı yağlarını, bazı kuşları ve balıkları) sizlere helal kılmak için geldim.[[15]](#footnote-15) Nitekim şöyle buyurulmaktadır:

“Size (bazı günahlarınız sebebiyle) haram edilenlerin bir kısmını helal kılmak için geldim.”

Ardından devamla şöyle buyurmaktadır:

“ve Rabbinizden size bir ayet getirmek için (geldim. )

Ayetin sonunda ise şöyle netice almaktadır: “Allah'tan sakının ve bana itaat edin.”

إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (51)

51.”Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin, bu doğru yoldur.”

Tefsir

Bu ayette Hz. Mesih’in bizzat kendi ağzından her türlü anlaşılmazlığı ve muhtemel yanlışlığı ortadan kaldırmak ve başkalarının bu istisnai doğumunu bahane etmelerini önlemek için şöyle nakledilmektedir:

“Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin, bu doğru yoldur.”

Kur’anın diğer ayetlerinde de defalarca Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) Allah karşısındaki ubudiyet ve kulluğuna dayandığı göze çarpmaktadır. Tahrif olmuş günümüzdeki İncillerde Hz. İsa “baba” kavramını genelde Allah hakkında kullanmaktadır. Kur’an-ı Kerim ise daha çok “Rab” ve benzeri kelimeleri kullanmaktadır. Bu da Kur’anın şirk ve Hz. Mesih’in ilah olduğu iddialarıyla mücadele hususunda gösterdiği hassasiyetini göstermektedir. Bu yüzden Hz. Mesih (Allah’ın selamı üzerine olsun) halk arasında olduğu müddetçe hiç kimse onu ilahlardan biri sayma cesaretini gösteremedi. Hıristiyan araştırmacıların da itiraf ettiği üzere teslis meselesi ve üç ilah inancı miladi 3. asırda ortaya çıkmıştır.

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)

**52. İsa onların küfürlerini hissedince: “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” dedi. Havariler şöyle dediler: “Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık, O’na teslim olduğumuza şahit ol.”**

**Tefsir**

Ayette geçen “havariyyun” kelimesi “havari” kelimesinin çoğulu olup “yol değiştirmek” anlamındadır. Dolayısıyla havariler halkın sapık yollarını bırakıp Hak yola yönelen kimseler anlamındadır.

Sefinet’ul Bihar’da İmam Rıza’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Havariler hem kendilerini temizleyip nurlandıran ve hem de başkalarının temizlenmesi için çaba sarf eden kimselerdi.”

Hakeza Kafi adlı kitapta da İmam Sadık’ın (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: *“İsa’nın havarileri amel aşamasında onu yalnız bıraktılar, ama bizim havarilerimiz bir çok zorluklara göğüs gerdiler ve asla bize itaatten el çekmediler.”*

Hz. Musa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) gaybi haberleri ve müjdeleri esasınca Yahudiler daha Hz. İsa gelmeden onun zuhur etmesini bekliyorlardı. Ama Hz. İsa zuhur edip İsrail oğullarından bir grup sapığın meşru olmayan menfaatleri tehlikeye düşünce sadece az bir grup Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) etrafına toplandı. Nitekim ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır: “**İsa onların küfürlerini hissedince: “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” dedi.**

Burada sadece çok az sayıda bir grup Hz. İsa’nın davetine icabet etti. Kur’an bu grubu “havariler” diye adlandırmaktadır. Hz. İsa’nın özel öğrencileri olan havariler bu davet karşısında şöyle dediler:

**“Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık, O’na teslim olduğumuza şahit ol.”**

Evet havariler ihlas sahibi olduklarını ispat etmek için, “Biz senin yardımcılarınız.” demediler ve bunun yerine **“Biz Allah’ın yardımcılarıyız.”** diye ilan ettiler.

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53)

**53.”Rabbimiz! İndirdiğine inandık, Peygambere uyduk; bizi şahit olanlarla berâber yaz.”**

**Tefsir**

Bu ayette havarilerin tevhit ve ihlasının açıkça gösteren bir takım cümleler yer almıştır. Onlar Allah’ın huzurunda imanlarını ortaya koyarak şöyle dediler: **“Rabbimiz! İndirdiğine inandık, Peygambere uyduk; bizi şahit olanlarla berâber yaz.”**

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54)

**54. Düzen kurdular, Allah da onlara düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır.**

**Tefsir**

Bir grup Hz. İsa (Allah’ın selamı üzerine olsun) zamanında onun davetini susturabilmek için bir takım komplolar düzenlediler ve bir takım çareler düşündüler. Hatta onun bulunduğu yerinin haber verilmesi ve yakalanıp hapsedilmesi için başına ödül bile koydular. Böylece onun idam edilip dar ağacına asılması için gerekli olan her şeyi yaptılar; ama Allah-u Teala onların düzeni boşa çıkararak onu en iyi şekilde kurtardı.

**Mesajlar**

**1 -** Allah’ın irade ve tedbiri, başkalarının her türlü tedbir, hareket ve çabasından daha üstündür.

**2 -** Allah kendi veli kullarının en büyük destekçidir.

3 - İnsanların tedbir ve hareketi Allah’ın kahır veya rahmetinin ön şartlarıdır.

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)

**55. Hani Allah demişti ki: “Ey İsa! Ben seni tümüyle alacağım, seni kendime yükselteceğim, seni küfredenlerden arındıracağım, sana uyanları kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim.**

**Tefsir**

Bu ayet Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) hayatıyla ilgili ayetlerin bir devamıdır. İslam müfessirleri arasında Nisa suresi 157. ayete istinaden meşhur olan görüş şudur ki Hz. Mesih (Allah’ın selamı üzerine olsun) asla öldürülmemiştir. Allah onu göklere yükseltmiştir. Buradaki söz konusu ayette bu anlamı ifade etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Hani Allah demişti ki: “Ey İsa! Ben seni tümüyle alacağım, seni kendime yükselteceğim.”**

Daha sonra devamla şöyle buyurmaktadır: **“seni küfredenlerden arındıracağım.”**

Burada söz konusu edilen temizlik ya imansız ve kötü insanların pençesinden kurtuluş veya dininin zafere ulaşması akabinde kalleşçe hazırlanan komplolar ve atılan uygunsuz iftiralar anlamındadır.

Ayet devamla şöyle buyurmaktadır: “**sana uyanları kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacağım.”**

Bu ayette mucizevi ayetlerden biridir ve Kur’anın gaybi haberlerinden sayılmaktadır. Zira bu ayet, Hz. Mesih’in takipçilerinin sürekli Hz. Mesih’in muhalifi olan Yahudilerden üstün olacağını haber vermektedir.

Ayetin sonunda ise şöyle buyurulmaktadır: **“Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim.”**

Yani zaferler ile ilgili söylenenler bu dünya ile ilgilidir. Ama son muhakeme ve amellerin neticesini alma konusu ahirette gerçekleşecektir.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (56)

**56.”Küfredenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır.”**

**Tefsir**

Bu ve sonraki ayet ise Hz. Mesih’e (Allah’ın selamı üzerine olsun) hitap ederek şöyle buyurmaktadır: insanlar Allah’a dönüp muhakeme olunca saflar birbirinden ayrılacaktır. Dolayısıyla Hakkı tanıdıkları halde inkar edip küfre düşenler dünya[[16]](#footnote-16) ve ahirette[[17]](#footnote-17) şiddetli bir cezaya çaptırılacak ve yardımcıları da olmayacaktır.

**“Küfredenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır.”**

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57)

57. Allah iman edip salih amel işleyenlerin ecirlerini ise eksiksiz verecektir. . Allah zalimleri sevmez.

## Tefsir

Daha sonra ikinci gruba işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “**Allah iman edip salih amel işleyenlerin ecirlerini ise eksiksiz verecektir. .”** Hemen ardından önemle şu gerçeğe vurgu yapmaktadır:

**Allah zalimleri sevmez.”**

O halde zalimleri sevmeyen Allah, kulları hakkında asla zulmetmez ve onların ecirlerine tümüyle verir.

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58)

58. Sana bu okuduğumuz; ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.

**Tefsir**

Hz. Mesih’in hayat hikayesinden sonra bu ayette İslam Peygamberine (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hitap edilmekte ve şöyle denmektedir: “**Sana bu okuduğumuz; ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.”** Bunlar senin hakkaniyetinin nişaneleridir. Her türlü batıl ve hurafeden uzaktır.

Ama ne yazık ki daha sonradan gelenler bu büyük peygamberin hayatını çeşitli yalan efsaneler, hurafeler ve bidatlarla kirletmişlerdir.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59)

**59. Allah katında İsa’nın durumu kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir.**

## Tefsir

Hıristiyanlardan bir grup Medine’ye gelerek Peygamber’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) huzuruna vardılar, bu grup, Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ile yaptığı konuşmada Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) babasız doğuşunun uluhiyetine delalet ettiğini iddia ettiler. Bunun üzerine ayet inerek onlara şöyle cevap verdi: Eğer babasız doğuş, ilah veya ilahın oğlu olmanın delili ise Hz. Adem’in yaratılışı bundan daha önemlidir. Çünkü onun ne annesi vardı ve ne de babası. O halde sizler neden Adem’i bir ilah veya ilahın oğlu olarak kabul etmiyorsunuz?

## Mesajlar

**1 -** Muhalifleri kabul ettikleri yol ile hakka davet etmeliyiz. (Onlar Adem’in, anne ve babası olmadığı halde Allah’ın yaratığı olduğunu kabul ediyorlardı.”

**2 -** Tarihi konuşturmak, geçmiş tecrübeleri ve pratik örnekleri aktarmak davetin en iyi metotlarıdır.

3 - Allah’ın kudreti sınırlı değildir.

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ (60)

**60. (İsa hakkında sana bu indirdiklerimiz) Rabbinden bir gerçektir. O halde şüphelenenlerden olma.**

**Tefsir**

Ayette geçen “mümterin” kelimesi “mirye” kökünden olup “şek ve şüphe” anlamındadır. Bu ayet Bakara suresi 147. ayette de aynen yer almıştır. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere hak ve sabit söz, gerçek ve kalıcı kelam; Hak ve daimi olan Allah tarafından ortaya konmalıdır. Zira heva ve hevesler fırtınasına kapılan ve içgüdülerine yenik düşen insandan, kalıcı ve doğru bir kanun/düzenleme beklemek yersizdir.

**Mesajlar**

**1 -** Allah’ın yolu, Allah’ın kelamı ve Allah’ın kanunu dışında bir hakkaniyet ve devamlılık söz konusu değildir.”**Rabbinden bir gerçektir”**

**2 -** Muhaliflerin sayısı, çabası, serveti, debdebesi ve propagandaları sakın seni etkilemesin.

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)

61. Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: “Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi ve nefsinizi çağıralım, sonra lânetleşelim de, Allah'ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim.”

Tefsir

Bu ayet-i şerife “nebtehil” (çağıralım) kelimesi sebebiyle “mübahale” (karşılıklı çağırma) ayeti diye meşhur olmuştur. Mübahale şahsi arzularını bir kenara bırakmak, Allah’ın dergahına yalvarıp yakarmak, teveccüh etmek ve batıl ehli için lanet ve helaket dilemektir.

Şii ve Sünni tefsirlerde ve bazı hadis ve tarih kitaplarında şöyle yer almıştır: Hicri 10. yılda bir grup Müslüman Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) tarafından Yemen’e bağlı Necran bölgesinde İslam’ı tebliği ile görevlendirildi. Necran Hıristiyanları ise kendileri adına bir heyeti İslam Peygamberi ile görüşüp konuşmak için Medine’ye gönderdi. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ile aralarında geçen bütün konuşmalara rağmen onlar bahane peşinde koştular ve şüphe içinde olduklarını beyan ettiler. Bunun üzerine söz konusu ayet inerek şöyle buyurdu: Senin ile cedelleşip tartışanlar ve hakkı kabul etmekten kaçınanlara şöyle de: Geliniz çocuklarımızı davet edelim, siz de kendi çocuklarınızı davet edin, biz kadınlarımızı davet edelim, siz de kendi kadınlarınızı. Biz nefislerimizi (nefis ve canlarımız mesabesinde olan kimseleri) davet edelim siz de kendi nefislerinizi davet ediniz. Sonra karşılıklı mübahale edelim ve Allah’ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. Yani böylece her kim yalan söylüyorsa bu beddua onu tutmuş olacaktır. Böylece o kimselerin batıl olduğu da ortaya çıkar ve bu vesileyle tartışma ve cedelleşme sona erer.

Necran temsilciler heyeti Resul-i Ekrem’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) mübahale önerisini duyunca birbirine baktılar ve şaşkınlığa düştüler. Ne yapacaklarını bilemediklerini için de kendisinden bu konuda düşünmek ve meşveret etmek üzere süre istediler. Ardından Hz. Peygamber’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) huzurundan ayrılarak birbiriyle meşveret ettiler.

Hıristiyanların büyüğü onlara şöyle dedi: bu teklifi kabul ediniz, ama eğer Peygamberin büyük bir kalabalıkla, ortalığı velveleye vererek mübahale etmeye geldiğini görürseniz sakın endişeye kapılmayın ve hiç bir şey olmadığını biliniz. Ama çok az sayıda kimselerle mübahale etmeye geldiğini görürseniz hemen vazgeçiniz ve onunla anlaşmaya çalışın.

Mübahale günü geldiğinde İslam Peygamberinin iki çocuk, bir genç ve bir kadınla geldiğini gördüler. O iki çocuk Hasan ve Hüseyin, o genç Ali bin Ebi Talib ve o kadın da Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) kızı Fatımat’uz Zehra idi.

Hıristiyanların din adamı şöyle dedi: Ben karşımda öyle yüzler görüyorum ki eğer Allah’tan bir dağın kökten sökülmesini dilerse şüphesiz dağ kökünden sökülür. Eğer bu insanlar beddua edecek olursa yeryüzünde bir tek Hıristiyan kalmaz.

Böylece mübahale etmekten vazgeçtiler ve Peygamber’le (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) barış antlaşması imzaladılar. Müslümanlara her biri kırk dirhem değerinde iki bin elbise vermeyi kararlaştırdılar. [[18]](#footnote-18)

Bu olay Şii tefsir kitaplarının yanı sıra muteber Ehl-i Sünnet kaynaklarında da açıkça yer almıştır. [[19]](#footnote-19)

Bazı rivayetler esasınca mübahale olayı 24 veya 25 Zilhicce tarihinde olmuştur. Mübahale olayı ise Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) zamanında Medine’nin dışında kalan, bugün ise Medine’nin içinde yer alan bir bölgede gerçekleşmiştir. Nitekim söz konusu bölgede Mescid’ul İcabe (icabet camisi) adı altında bir cami yapılmıştır. Bu caminin Mescid’un Nebiyy ve Peygamber’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) kabrine uzaklığı yaklaşık 2 kilometredir. (Allahım bizlere onun ziyaretini ve şefaatini nasip eyle. )

Elbette söylemek gerekir ki Mübahale olayı o zamana özgü bir olay değildir. Bazı rivayetlerde de yer aldığı üzere başkalarının da mübahale etme hakları vardır. Nur’us Sakaleyn tefsirinde (c. 1, s. 351) bu konuda İmam Sadık’tan bir rivayet nakledilmiştir. İmam sadık (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu rivayette bu konuda bir takım bilgiler vermiştir. Usul-i Kafi’de (c. 2, Mübahale babında) beş hadis yer almıştır. Bu rivayetlerde de şöyle yer almıştır: “Sizler de üç gün kendinizi islah ederek ve oruç tutarak düşmanlarınızla mübahale edebilirsiniz.” Bu mübahalede sağ elinizdeki yüzüğü muhatabınızın parmağına takmalı, iki şafak arasında özel bir dua okumalısınız.”

Burada akla şu soru gelebilir: “Neden Kur’an “Kadınlarımız” buyurduğu halde bu olayda sadece Hz. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) çağrılmıştır. ?” Cevap olarak demek gerekir ki Kur’an’da bir çok yerde Allah-u Teala bir kişiyi çoğul olarak almıştır. Örneğin, Al-i İmran suresi 181. ayette şöyle buyurulmaktadır: “Şüphesiz Allah fakirdir.” diyenler.” Görüldüğü gibi sadece bir kişi Allah’ın fakir olduğunu söylediği halde burada çoğul olarak zikredilmiştir. Ayrıca Kur’an Nahl Suresi 120. ayette şöyle buyurmaktadır: “İbrahim gerçekten bir ümmetti”

Mesajlar

1 - Ali bin Ebi Talib (Allah’ın selamı üzerine olsun) Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) canıdır.”nefislerimizi”

2 - Mantık, delil ve mucizelere rağmen hakka teslim olmayan kimseleri yok olmakla tehdit etmek gerekir.

3 - Gerçek müminin silahı duadır.

4 - Eğer siz direnirseniz düşman batıl olduğu için geri çekilir.

5 - Allah ve Resulü (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu olay sebebiyle bizlere Ehl-i Beyt’in; kendi dostları, Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hedef ve hakka davette ortakları, arkadaşları, tehlikeye göğüs geren fedakar erleri ve hareketinin devam ettiricisi olduğunu anlatmak istemiştir.

إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62)

**62. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

Daha önce Hz. Mesih’in hayatını anlatıldıktan sonra bu ayette önemle tekit ederek şöyle buyurulmaktadır:

**“Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır.”**

Ne onun ilah olduğunu söyleyenler doğru söylemektedirler ve ne de haşa onun gayr-i meşru bir çocuk olduğu iftirasını atanlar... Ey Peygamber hak senin getirdiğin ve söylediğindir. O Allah’ın kulu ve elçisidir. Bir mucize eseri babasız ve tertemiz bir anneden doğmuştur.

Ardından yeniden önemle vurgu yapılarak şöyle buyurmaktadır: “**Allah'tan başka ilah yoktur.”** Bir çocuğun babasız doğuşu Allah’ın kudreti karşısında hiç bir önem arz etmez. Zira: “**Doğrusu Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”**

Evet işte böyle bir Allah gerçekten tapılmaya ve ibadet edilmeye layıktır; başkası değil.

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63)

**63. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilir.**

Tefsir

Bu ayette de bu gerçekleri kabul etmeyen kimseler tehdit edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:

**“Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilir.”**

Zira onlar bütün bu apaçık delil ve şahitlere rağmen yine de hakkı aramamakta, bozgunculuk etmektedirler.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

**64. De ki: “Ey Kitab ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O’na bir şeyi eş koşmamak, Allah'a bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin.” Eğer yüz çevirirlerse: “Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun” deyin.**

**Tefsir**

# Vahdete Çağrı

Önceki ayetlerde tüm özellikleriyle İslam’a davet söz konusuydu. Ama bu ayette İslam ve kitap ehli arasındaki ortak noktalara davet yer almaktadır. Ayet, Peygambere (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hitaben şöyle buyurmaktadır: **De ki: “Ey Kitab ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O’na bir şeyi eş koşmamak, Allah'a bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin.”**

Ayet bu tür bir istidlal ile bizlere şunu öğretmektedir: Eğer bazıları tüm mukaddes hedeflerde sizinle iş birliğine yanaşmıyorlarsa, en azından önemli ortak hedeflerde iş birliği yapmaya çalışın ve onları ortak mukaddes hedeflerinizin yücelmesi noktasında tutma gayreti içinde olun.

Daha sonra ayetin devamında şöyle buyurmaktadır:

**“Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun” deyin.**

O halde sizin haktan uzaklaşmanız bizim ruhumuzda en küçük bir etki yaratmamaktadır. Biz olduğu gibi hak yolumuzda, yani İslam yolunda yürümeye devam edeceğiz. Biz sadece Allah’a tapıyoruz. Sadece o’nun kanunlarını resmen kabul ediyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, Allah yerine insana tapma sapıklığına düşmeyeceğiz.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (65)

**65. Ey Kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz?**

**Tefsir**

Yahudi ve Hıristiyanların her ikisi de İbrahim’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) kendilerinden olduğunu söylüyordu. Bu konuda o kadar heyecanlı ve iddialı tartışmalar yapıyorlardı ki Kur’an ikisini de ret ederek şöyle buyurmaktadır: **“İbrahim, Yahûdi de, Hıristiyan da değildi.”**

Bu ayet onların boş iddialarını ret ederek şöyle buyurmaktadır: Tevrat ve İncil’den önce yaşamış olan İbrahim’in bu kitaptan birine uyduğunu nasıl iddia edebilirsiniz. Henüz inmemiş bir kitabın takipçisi var olabilir mi? En azından sözlerinizin tarihi gerçeklerle örtüşmesi gerekmez mi?

هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (66)

**66. Siz hadi bilginiz olan şey üzerinde tartışanlarsınız. Ama bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.**

## Tefsir

Bu ayet Kitap Ehli’ne bir uyarı ve hatırlatma konumundadır. Ey kitap ehli neden bildiğiniz konularda bile bahane peşinde koşturuyor ve gereksiz sorular soruyorsunuz? Örneğin sizler Hz. İsa’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) doğal hayatını; yiyecek, giyecek ve barınma hususundaki maddi ihtiyaçlarını bizzat müşahede ettiniz. Yine de onun hakkında tartışıyorsunuz. İçinizden bazısı onu yalancı, diğer bazısı ise Allah’ın oğlu olarak kabul etmektedir. Hakeza nişanelerini Tevrat ve İncil’de müşahede ettiniz ve kendisini çok yakından tanıdığınız Hz. Muhammed (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hakkında da tartışıyor, gereksiz şeyler soruyorsunuz. [[20]](#footnote-20)

Sizler bildiğiniz konularda bile tartışıyor ve ortak bir noktaya varamıyorsanız; o halde hiç bilmediğiniz konulara neden bulaşıyorsunuz? Örneğin Hz. İbrahim’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) hangi din veya çizgide olduğunu neden tartışıyorsunuz?

Allah her şeyi bilir, siz bilemezsiniz, o halde ehli olan Peygamber’e (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ve Kur’an’a müracaat ediniz.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)

67. İbrahim, Yahûdi de, Hıristiyan da değildi; ama doğruya yönelen ve Allah’a teslim olan biriydi; müşriklerden değildi.

**Tefsir**

Ayette geçen “hanef” kelimesi “hakka yöneliş” anlamındadır. Bunun zıddı ise “cenef” kelimesidir ki “batıla yöneliş” anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla “hanif” hak yolda olan kimse demektir. Tahrif ve tahnit edilen kavramlardan biri de işbu “hanif” kelimesidir. Putperestler ve müşrikler bile kendilerinin hanif olduklarını iddia ediyorlardı.

Bu ayette “müslimen” kelimesi “hanifen”kelimesi ile yan yana yer almış ve bu vesileyle hem İbrahim’in ve hem de bu mukaddes kavramın şirk pisliğinden temiz olduğu ima edilmiştir.

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)

**68. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah iman edenlerin dostudur.**

**Tefsir**

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere iman bağı, etnik ve akrabalık bağlarından da yüce ve kalıcıdır. Çizgi, fikir ve hedef açısından aynı konumda olan kimseler, zahirde yakın ve akraba oldukları halde fikri ve itikadi açıdan birbirinden uzak olan kimselerden birbirine daha yakın ve bağlı bir konumdadırlar.

Nitekim hadiste de yer aldığı üzere İmam Sadık (Allah’ın selamı üzerine olsun) Amr b. Yezid’in oğluna şöyle buyurmuştur: “Allah’a and olsun ki sen Al-i Muhammed’densin. (Yani Hz. Muhammed’in ailesindensin)” İmam Sadık (Allah’ın selamı üzerine olsun) ardından da yukarıdaki ayeti (Ali İmran/68) tilavet buyurmuştur.

Aynı şekilde Resul-i Ekrem (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) de Selman-i Farisi hakkında şöyle buyurmuştur: “Selman biz Ehl-i Beyt’tendir.”

## Mesajlar ve Nükteler

1 - İnsanlar ile önder arasındaki asıl ilişkiler mektebi ve itikadi ilişkilerdir; etnik, bölgesel, dilsel ve ekolojik ilişkiler değildir.

2 - Peygamberlere yakınlık ölçüsü onlara itaattir.

3 - İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ve Müslümanlar Hz. İbrahim ile aynı çizgi, amaç ve hedef peşindedirler.

4 - Mecme’ul Beyan tefsirinde yer alan bir rivayette şöyle buyurulmuştur: *“Şüphesiz ki Muhammed’in dostu her ne kadar akrabalık açısından uzak da olsa Allah’a itaat eden kimsedir. Muhammed’in düşmanı da her ne kadar akrabalık açısından yakın da olsa Allah’a isyan eden kimsedir.”[[21]](#footnote-21)*

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69)

**69. Kitab ehlinden bir takımı sizi sapıtmak isterler; oysa kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar.**

Tefsir

“Taife” kelimesi “tavaf” kökünden olup yırtıcı hayvanların veya soyguncuların şerrinden emanda kalmak için yaz ve kış toplu olarak göç eden topluluk anlamındadır. [[22]](#footnote-22)

Bu ve sonraki ayette kültürel saldırıların ve ideolojik komploların çehresini müşahede etmekteyiz. Bu ayet ideolojik kinleri gözler önüne sergilemektedir. Sonraki ayet ise küfür ve inatçılığı açığa vurmaktadır. 71. ayette düşmanın bilinçli bir şekilde hakkı gizlemesi ve yok etmeye çalışması söz konusu edilmektedir. 72. ayette ise kültürel taktikler ele alınmıştır ki bunların tümü karanlık bir batından/ruhtan kaynaklanan kültürel saldırıları, inkarı, hakikati gizleme metotlarını, mukaddes değerleri sorgulamayı ve halkın ruhunu zayıflatıp toplumda sarsıntı yaratmaya çalışmayı bir bütün olarak gözler önüne sermektedir.

Mesajlar ve Nükteler

1 - Düşmanı ve isteklerini tanımak düşmanın muhtemel zararlarından emanda kalmanın bir gereğidir.

2 - Başkalarını saptırmaya çalışanlar şüphesiz hile, nifak, kin, iftira ve komplo kurma günahına düşmektedirler.”Oysa kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar.”

3 - İslam düşmanlarının hedeflerinden biri de Müslümanlar arasında ahlaki ve fikri sapıklıkların yaygınlaşmasını sağlamak için projeler geliştirmektir. “isterler”

4 - İnsan verdiği hükümlerde insaflı olması gerektiğini unutmamalıdır.”Kitab ehlinden bir takımı”

5 - Fikri ve kültürel saldırılar en önemli tehlike konumundadır ve toplumu ciddi bir şekilde uyarmak gerekir.

6 - Muhaliflerin münafıkça açıklamalarına güvenmeyiniz. Onlar kalben sizlerin sapıklığa düşmenizi isterler.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (70)

70. Ey Kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerine niçin küfrediyorsunuz?

Tefsir

Bu ayet, belki de kitap ehlinin Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ile ilgili okudukları müjdelere işaret etmektedir. Öyle ki Kitap ehli onu kendi öz çocukları gibi tanıyorlar, ama, toplumsal konumlarını ve maddi menfaatlerini koruyabilmek için bütün o ilahi nişaneleri görmezlikten geliyorlardı.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (71)

**71. Ey Kitab ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?**

**Tefsir**

Bir çok tahrif ediciler; İslam bilimci, doğu bilimci, oryantalist, tarihçi ve seyyah adı altında bir çok kitaplar, mekanlar, zamanlar ve insanlar üzerinde tasarrufta bulunmuşlar ve bir çok ansiklopedilerde araştırmacı sıfatıyla Müslümanların zihinlerini karıştırmışlardır. Öyle ki bu kitapları okuyan bir insan asla İslam’a inanma düşüncesine bile kapılmaz.

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)

**72. Kitab ehlinden bir takımı şöyle dedi: “İman edenlere indirilene günün başında iman edin, sonunda küfredin ki, belki dönerler**

**Tefsir**

Bu mübarek ayetin nüzulü hakkında şöyle yer almıştır: Yahudi alimlerinden on iki kişi Müslümanların kalbinde şüphe ve sarsıntı yaratabilmek için sabahleyin Hz. Muhammed’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) huzuruna gelip iman ettiklerini açıklamayı, ama akşam olunca İslam’dan döndüklerini ilan etmeyi kararlaştırdılar. Soran kimselere de şöyle cevap vereceklerdi: “Biz Muhammed’i gördük ama, Tevrat ve İncil’de yer alan bilgilerle örtüşmemektedir.”

Onlar bu ustaca planlarıyla sıradan Müslümanlar üzerinde etkili olmak istiyorlardı. Onlar, “Eğer İslam güzel bir din olsaydı, önceki dinlerin onayladığı bir inanç olsaydı asla ilim ve kitap ehli olanlar ondan el çekmezlerdi.” demeye getiriyorlardı. Onlar bu işleriyle Müslümanların kalbinde şüphe uyandırmak istiyorlardı. Aynı zamanda diğer Yahudilerin de Müslüman olmasını önlemiş olacaklardı. Allah-u Teala bu ayeti nazil buyurarak onların gizli komplolarını ifşa etmiş oldu.

**Mesajlar ve Nükteler**

**1 -** Bazı kimseler İslam adı altında İslami hareketin içine sızıp davayı arkadan hançerleyebilir. Bu yüzden çok uyanık olmak gerekir.

**2 -** Müslümanlar saf ve kolay inanır kimseler olmamalıdır.

**3 -** İman açısından öyle bir dereceye ulaşmak gerekir ki bazı kimselerin dinden dönüşü kalplerde hiç bir etki yaratmasın.

**4 -** Dış siyasette kurulan veya kesilen ilişkilerin çoğu içeride veya dışarıda istenilen ortamı yaratmak içindir.

**5 -** Allah-u Teala hassas aşamalarda düşmanların sırlarını ve komplolarını ifşa etmektedir.

وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73)

**73.”Ve dininize uyanlardan başkasına inanmayın.” De ki: “Hidayet Allah'ın hidayetidir.” Ve yine (şöyle dediler: ) “size verilenin benzerinin başkasına da verildiğine veya Rabbinizin katında size karşı delil ve hüccet getireceklerine de (inanmayın.”) De ki: “Doğrusu bol nimet Allah'ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah('ın fazlı) her şeyi kaplar, O her şeyi bilir.”**

**Mesajlar**

**1 -** İslam düşmanları kurdukları komplolarda sürekli taraftarlarına gizliliği esas almalarını tavsiye etmekte ve kendilerinden başkasına güvenilmemesi gerektiğini söylemektedirler.

**2 -** Allah’ın lütuf ve ihsanları hiç bir özel grubun tekelinde değildir.

3 - Her türlü bağnazlık yasaklanmıştır.

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)

**74.”Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük/bol nimet sahibidir.”**

**Tefsir**

Allah’ın hiç bir kavme Yahudiler kadar lütfetmediği ve iltifatta bulunmadığı düşüncesi boş bir hayaldir. Allah risaleti için kimi seçeceğini herkesten daha iyi bilmektedir. Hak Teala kulları arasında en layık bireyleri seçmekte ve kendi özel ihsanına erdirmektedir. Allah’ın hem ihsanı geniştir ve hem de hikmeti seçicidir.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)

**75. Kitab ehli arasında kantarla emanet bıraksan onu sana ödeyen ve bir dinar emanet etsen tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen vardır. Bu, onların: “kitapsızlara karşı üzerimize bir yol (günah) yoktur” demelerindendir. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylemektedirler.**

**Tefsir**

Ahlaki değerlerin devamlılığı ve kalıcılığı vardır. Bu yüzden emanet her zaman için iyi, ihanet ise her zaman için ve herkes hususunda kötüdür. Günahtan daha büyüğü günahı mazur göstermeye çalışmaktır. Onlar insanların malını haksız yere yiyorlar ve Allah’ın bundan razı olduğunu iddia ediyorlardı.”**Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylemektedirler.”**

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)

**76. Hayır, öyle değil; ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan (bilsin ki), Allah sakınanları şüphesiz sever.**

**Tefsir**

Yanlış düşünceler karşısında mutlaka tavır takınmanız gerekir.”**hayır”**

Ayrıca ahdine vefa göstermek ve takvalı olmak sevilmenin yegane ölçüsüdür; Kitap ehli olmak veya slogan atmak değil.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

**77. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların, ahirette bir payları yoktur. Allah onlarla kıyamet günü konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azab onlar içindir.**

**Tefsir**

Elbette ahdini bozanlar Allah-u Teala’nın beş tür kahrının tehdidi altındadırlar.

**1 -** Ahirette nasipsizlik

**2 -** Allah ile konuşmaktan mahrumiyet.

**3 -** Allah’ın lütuf nazarından mahrumiyet.

**4 -** Günahlardan temizlenmekten mahrumiyet.

**5 -** Elem verici azaba düçar olmak.

Şii ve Sünni kitaplarında da yer aldığı üzere Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurmuştur: *“Emanete riayet etmeyenlerin imanı yoktur. Ahdine vefa göstermeyenlerin de dini yoktur.”[[23]](#footnote-23)*

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)

**78. Onlardan bir takımı, Kitapta olmadığı halde Kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. O, Allah katından olmadığı halde: “Allah katındandır” derler, bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.**

## Nüzul Sebebi

Bu ayet de bir grup Yahudi alimleri hakkında nazil olmuştur. Bu alimler İslam Peygamberi’nin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) sıfatları hakkında Tevrat’ta yer alan bilgilerin tam aksine bir şeyler yazıyor ve bunu Allah’a isnat ediyorlar ve dilleriyle Tevrat’taki gerçekleri tahrif ediyorlardı.

## Tefsir

Bu ayette yine kitap ehli alimlerinden bazılarının yaptığı kötülüklerden bir başkası dile getirilmektedir. Bu konuda Kur’an şöyle buyuruyor: “**Onlardan bir takımı, Kitapta olmadığı halde Kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler.”**

Onlar, bununla da yetinmiyor ve bu sözlerin yalan yere Allah’ın sözleri olduğunu iddia ediyorlardı.

**“O, Allah katından olmadığı halde: “Allah katındandır” derler.”**

Daha sonra Kur’an-ı Kerim onların bu konuda yanlışlık yapmadığını önemle vurgulamakta ve bu işi bile bile yaptıklarını dile getirmektedir:

**“Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.”**

Ayrıca bu ve önceki ayetlerden bir millet ve ümmet için sapık alimlerin ne kadar tehlikeli olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79)

**79. Allah'ın kendisine Kitab’ı, hükmü, peygamberliği verdiği insana: “Allah'ı bırakıp bana kulluk edin” demek yaraşmaz. Aksine (şöyle demelidir: ) “öğretmekte ve okutmakta olduğunuz Kitap uyarınca Rabbani (başkalarını eğitmekten sorumlu halis kullar) olunuz.”**

**Nüzul Sebebi**

Bu ve sonraki ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle rivayet edilmiştir: Birisi İslam Peygamberinin yanına gelerek şöyle dedi: “Biz sana da başkaları gibi selam vermekteyiz. Oysa bize göre bu saygı yeterli değildir. Bu yüzden izin verin de sizin için bir takım üstünlüklere inandığımızı sergileyip secdeye kapanalım!

Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurdu: *“Allah’tan gayrisi için secde etmek caiz değildir. Peygamberinize bir insan olarak saygı gösterin ama hakkını tanıyın ve ona itaat edin.”*

**Tefsir**

Bu ayet kitap ehlinden bir grubun sapık fikirlerini ret edip düzeltmektedir. Özellikle de Hıristiyanları uyararak, Hz. Mesih’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) asla ilahlık iddiasında bulunmadığını hatırlatmaktadır. Hatta İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hakkında da bu tür iddialarda bulunanlara açık bir cevap vererek şöyle buyurmaktadır: “**Allah'ın kendisine Kitab’ı, hükmü, peygamberliği verdiği insana: “Allah'ı bırakıp bana kulluk edin” demek yaraşmaz.”**

Ne İslam Peygamberi ve ne de başka bir peygamber böyle bir söz söyleyemez. Peygamberlere yapılan bu tür isnatlar hep yalandır ve cahil insanların uydurmalarından ibarettir. Peygamberlerin öğretilerinde böyle şeyler yer almamıştır.

Daha sonra ise şöyle buyurmaktadır: “**Aksine (şöyle demelidir: ) “öğretmekte ve okutmakta olduğunuz Kitap uyarınca Rabbani (başkalarını eğitmekten sorumlu halis kullar) olunuz.”**

Evet, Allah’ın elçileri asla kulluk makamından ileri geçmez ve hatta herkesten daha çok Allah karşısında tevazu gösterir ve boyun bükerler. Buradan da anlaşıldığı üzere Peygamberlerin hedefi sadece ve sadece insan yetiştirmek değildi. Peygamberlerin en büyük hedefi Rabbani alimler, toplumsal ıslahatçılar ve bilgin insanlar yetiştirmekti. Böylece toplum, bunların ilim ve imanlarıyla aydınlansın istiyorlardı.

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (80)

**80. Allah size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size küfretmeyi mi emredecek?**

**Tefsir**

Bu ayet önceki ayette yer alan konuyu tamamlamakta ve şöyle buyurmaktadır: Peygamberler, insanları kendilerine ibadete davet etmedikleri gibi meleklere ve diğer peygamberlere ibadete de davet etmemişlerdir.”**Allah size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmez.”**

Bu cümle aynı zamanda melekleri Allah’ın kızları olarak düşünen, onların da bir tür Rab olduğuna inanan ve buna rağmen Hz. İbrahim’in takipçisi olduklarını iddia eden Arap müşriklerine de cevap mahiyetini taşımaktadır.

Öte yandan kendilerini Hz. Yahya’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) taraftarları diye lanse eden, ama adeta melekleri tapılacak bir makama yücelten Sabiilere de cevap mahiyetindedir.

Aynı şekilde Hz. Uzeyir veya Hz. Mesih’i Allah’ın oğlu olarak tanıtan Yahudi ve Hıristiyanlara da cevap teşkil etmektedir. Ayetin sonunda ise bu gerçek daha büyük bir vurgu ile şöyle ifade edilmektedir:

**“Siz Müslüman olduktan sonra, size küfretmeyi mi emredecek?”**

Yani bir peygamber hayatı boyunca nasıl olur da insanları imana ve tevhide davet ettiği halde onlara bu defa şirk yolunu gösterebilir!?

Bu ayet üstü kapalı olarak Peygamberlerin masum olduğuna ve Allah’ın emirlerinden asla sapmayacağına da işaret etmektedir.

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (81)

**81. Ve hani Allah (önceki) peygamberlerden, “Size Kitab ve hikmet verdikten sonra sizde olanı tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edip, yardım edeceksiniz.” Diye söz almış ve “ikrar edip bu ahdimi yüklendiniz mi?” Demişti.”İkrar ettik” demişlerdi de Allah, “şahit olun, Ben de sizinle berâber şahitlerdenim” demişti.**

**Tefsir**

## Mukaddes Sözleşme

Geçmiş Peygamberlerin kitaplarında İslam Peygamberi ile ilgili apaçık nişanelerin var olduğunu ifade eden önceki ayetlerin ardından burada konu ile ilgili tümel bir gerçeğe daha işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. **Ve hani Allah (önceki) peygamberlerden, “Size Kitab ve hikmet verdikten sonra sizde olanı tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edip, yardım edeceksiniz.” diye söz almıştı.”**

Kur’an ayetlerinde defalarca ilahi peygamberlerin hedef birliğine işaret edilmiştir ve bu ayet söz konusu ayetlerden sadece biridir.

Hak Teala daha da bir önemle vurgulamak için ardından şöyle buyurmaktadır: **“ikrar edip bu ahdimi yüklendiniz mi?” demişti.” “İkrar ettik” demişlerdi de Allah, “şahit olun, Ben de sizinle berâber şahitlerdenim” demişti.**

فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82)

**82. Bunun ardından yüz çeviren var ya, işte onlar fâsık olanlardır.**

**Tefsir**

Bu ayette Kur’an-ı Kerim ahdini bozanları şiddetle kınamakta, tehdit etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**Bunun ardından yüz çeviren var ya, işte onlar fâsık olanlardır.”**

Allah İslam peygamberinin geleceği müjdesini kendi kitaplarında gördüğü halde iman etmeyen bu inatçı bağnazları asla hidayete erdirmez. Nitekim bu gerçek Tevbe suresi 80. ayette de şöyle yer almıştır: **“(Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile ister dileme; onlar için yetiş kez af dilesen de Allah onları asla af etmeyecek. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu asla hidayete erdirmez.”**

Görüldüğü gibi Allah’ın hidayetinden mahrum olanlar sonunda şiddetli bir ilahi azaba ve cehennem ateşine düçar olacaklardır.

أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)

**83. Allah’ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O’na teslim olmuştur, O’na döneceklerdir.**

**Tefsir**

Göklerde ve yeryüzünde varolan bütün varlıkların tümü Allah’ın emrine teslim olmuşlardır. Eğer normal durumlarda bu kulluğunu gizleseler de ciddi bir tehlike hissettiklerinde hemen kalpleriyle Allah’a yönelirler. Elbette bazı kimseler normal durumlarda bile isteyerek Allah’a teslim olurlar. Ama tehlikeli durumlarda tüm varlıklar mecburi bir şekilde Allah’a teveccüh etmektedir. Alemdeki tüm zerreler, bütün atomlar ve bedendeki hücreler Allah’ın kendilerine hakim kıldığı kanunlara tabi ve teslimdirler. Allah her an bu kanunları değiştirebilme gücüne de sahiptir.

## Mesajlar

**1 -** Bütün varlık alemi Allah’a teslim olmuştur. O halde neden biz de teslim olmayalım!? Eğer bütün varlıklar O’nu yüce biliyor ve boyun eğiyorlarsa o halde biz neden teslim olmayalım!?

**2 -** Sonunda hepimiz O’na döneceğiz, o halde neden ilk başta O’na teveccüh etmeyelim.

قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)

**84. De ki: “Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail’e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Mûsa, İsa ve peygamberlere verilene iman ettik, onları birbirinden ayırt etmeyiz, biz O’na teslim olanlarız”**

**Tefsir**

Bu ayette, Bakara suresi 136. ayette de yer aldığı üzere Allah-u Teala sonraki peygamberlere iman etme, onları tanıtma ve yardımcı olma konusunda önceki peygamberlerinden de söz ve ahit almıştır.

Sonraki peygamber de buna karşılık önceki Peygamberlerin ve semavi kitapların tümüne iman etmiştir.

Ayette geçen “esbat” (torunlar) kelimesinden maksat ise içlerinde Peygamberler bulunan Ben-i İsrail kabileleridir.

**Nükteler**

**1 -** Başkalarının yaptığı hizmetleri görmezlikten gelmeyin.

**2 -** Bütün Peygamberlerin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) tek bir hedefi vardır.

**3 -** Din ve ilahi hidayet her zaman insan hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Peygamberler çeşitli sınıfların öğretmenleri gibidir ve bir zincirleme olarak insanları hidayet ve irşada erdirmek ile görevlidirler.

**4 -** Bazı Peygamberlerin diğer bazılarından üstün oluşu asla bizim onlara tam iman edişimize engel olmamalıdır.”**Onları birbirinden ayırt etmeyiz, biz O’na teslim olanlarız”**

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

**85. Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.**

**Tefsir**

Önceki ayetlerde İslam mektebi ve önderinin betimlemesi yapılmıştı. Genel hatları ise şunlardı:

1 - Bütün önceki Peygamberlerden sonraki peygamberlere iman edeceklerine dair söz alınmıştır.

2 - Bütün varlık alemi Allah’a teslim olmuştur ve ilahi din dışında bir dini kabul etmek mümkün değildir.

3 - İslam mensupları bütün semavi kitaplara ve peygamberlere iman etmişlerdir. İşte bu İslam mektebinin ve temel inançlarının genel bir portresidir. Dolayısıyla bu ayette açıkça İslam dininden başka bir dini kabul edenlerin dininin kabul görmeyeceği beyan edilmiştir.

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86)

**86. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şahadet ettikten ve kendilerine belgeler geldikten sonra küfreden bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez.**

## Nüzul sebebi

Ensardan biri haksız yere kan döktü. Cezalandırılmak korkusundan mürtet olarak Mekke’ye kaçtı. Aynı zamanda Müslüman olan 11 taraftarı da mürtet oldu. Bu şahıs Mekke’ye girdikten sonra pişman oldu. Birisini Medine’deki akrabalarının yanına göndererek, Peygamberden (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) kendisi için bir dönüş ve kurtuluş yolunun bulunu bulunmadığını sormalarını istedi.

Bunun üzerine söz konusu ayet inerek belirli şartlar altında tövbesinin kabul edileceğini bildirdi.

## Tefsir

Önceki ayetlerde İslam dininin Allah nezdinde kabul gören yegane din olduğu beyan edilmişti. Bu ayette ise İslam’ı kabul ettikten sonra dönüş yapıp mürtet olan kimseler söz konusu edilmektedir.

Burada şöyle buyurulmaktadır: Allah, Resulünün hak olduğuna dair tanıklık ve iman ettikten ve kendilerine apaçık nişaneler geldikten sonra küfre düşen bir topluluğu nasıl hidayete erdirsin? Allah asla zalimler topluluğunu hidayete eriştirmez.”**Küfreden bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir?”**

Allah-u Teala neden onlara hidayet etmemektedir? Bunun delili ve sebebi açıktır: Onlar İslam Peygamberini apaçık delillerle tanımışlar ve risaletini tasdik etmişlerdir. İslam’dan döndükleri için gerçekte zalim ve günahkar olmuşlardır. dolayısıyla bilerek zulme bulaşan kimseler ilahi hidayete layık değillerdir. Böyle bir kimse kendi varlığında hidayet için gerekli şartları tümüyle yok etmiştir.

أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87)خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (89)

**87. İşte bunların cezası, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin lânetine uğramalarıdır.**

**88. Orada temellidirler; onlardan azab hafifletilmez; onlara mühlet de verilmez.**

**89. Ancak bunun ardından tövbe edip düzelenler müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.**

**Tefsir**

Bu ayetlerde böylesi kimselere tövbe kapısı açılmış ve kendilerine tövbe için izin verilmiştir. Zira Kur’an’ın hedefi neticede hidayet, terbiye ve ıslah etmektir. Evet son ayette tevbe için gerekli şartlar hakkında şöyle denilmektedir: “**Ancak bunun ardından tövbe edip düzelenler müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.”**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ (90)

**90. İnandıktan sonra küfredip, küfürlerini arttıranlar var ya, onların tövbeleri kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır.**

## Nüzul Sebebi

Bazılarının dediğine göre bu ayet İslam Peygamberinin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bi’setinden önce kendisine iman eden, ama bi’setinden sonra küfre saplanan Kitap ehli hakkında nazil olmuştur.

## Tefsir

# Faydasız Tövbe

Önceki ayetlerde düştükleri sapıklıktan pişman olan ve gerçekten de içten tövbe eden kimseler söz konusu edilmişti. Bu yüzden de tövbeleri kabul edilmişti. Ama bu ayet tövbesi kabul edilmeyen kimselerden söz etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**İnandıktan sonra küfredip, küfürlerini arttıranlar var ya, onların tövbeleri kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır.”**

Onların tövbesi zahiri ve göstermelik bir tövbedir. Zira onlar hak taraftarlarının zafere erdiğini görünce mecburi olarak pişman olduklarını dile getiriyor ve tövbe ettiklerini söylüyorlar. Hiç şüphesiz böyle bir tövbe Allah nezdinde kabul edilir bir tövbe değildir.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (91)

**91. Doğrusu küfredip, kafir olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye vermiş olsa bile, kabul edilmeyecektir. İşte elem verici azab onlaradır, onların hiç yardımcıları da yoktur.**

**Tefsir**

Bu ayette faydasız tövbeden söz edilen önceki ayetin ardından faydasız kefaret ele alınmakta ve şöyle buyurulmaktadır: “**Doğrusu küfredip, kafir olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye vermiş olsa bile, kabul edilmeyecektir.”** Şüphesiz ki küfür insanın tüm güzel amellerini boşa çıkarır. Eğer yeryüzü dolusu altın dahi Allah yolunda infak edecek olsalar asla kendilerinden kabul edilmez. Kıyamette de böyle bir imkanları olsa ve bunu Allah’ı razı etmek için vermek isteseler yine de kendilerinden kabul edilmez.

Ayetin sonunda başka bir nükteye işret etmekte ve şöyle buyurulmaktadır: **“İşte elem verici azab onlaradır, onların hiç yardımcıları da yoktur.”** Yani kendilerine fidye ve infakın hiç bir faydası dokunmayacağı gibi, şefaatçilerin şefaatinden de mahrum kalacaklardır. Zira şefaatin olmazsa olmaz birtakım şartları vardır ve bu şartların en önemlisi de Allah’a imandır. Aslında şefaat sadece Allah’ın izin verdiği taktirde geçerlidir. Şefaat edenler kıyamette asla layık olmayan kimselere şefaat etmeyecektir. Şefaatin gerekliliği liyakattir. Zira Allah’ın izni sadece layık olan insanlar için geçerlidir.

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

**92. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.**

**Tefsir**

Bu ayette imanın bir nişanesine daha işaret edilmekte ve şöyle denmektedir: “**Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.”**

Ayette yer alan “birr” kelimesinin çok geniş bir anlamı vardır. İman ve temiz amelleri de kapsayan tüm iyilikler hakkında kullanılmaktadır. Bakara suresinin 177. ayetinden de anlaşıldığı üzere Allah’a iman, ceza gününe iman, Peygamberlere iman, muhtaç kimselere yardım, namaz, oruç, ahdine vefa göstermek ve zor olaylarda direnip sebat göstermek de “birr” kavramının kolları sayılmıştır.

O halde gerçek iyilik sahiplerinin makamına erişebilmenin bir çok şartları vardır. Bu şartlardan biri de insanın sevdiği şeyleri Allah yolunda infak etmesidir. Bu tür bir infak iman ve şahsiyet ölçümünün yegane ölçüsüdür.

Ayetin sonunda ise infak eden kimselerin dikkatini çekmek için şöyle buyurulmaktadır: “**Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”**

**Müminlerin infakından bir kaç örnek**

1 - Ebu Talha Ensari Medine’de en çok hurma ağaçlarına sahip biriydi. Malları arasında en çok sevdiği şey bağıydı. Bu bağı Mescid-i Nebi’nin tam karşısında yer alıyordu. Bu bağın oldukça berrak, saf ve içimlik bir suyu vardı. Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) arada bir o bağa giriyor ve o çeşmeden kana kana su içiyordu. Bu bağ o kadar güzel, değerli ve büyük bir gelire sahipti ki insanlar yeri geldikçe hep ondan söz ediyordu.

Ayet nazil olup, “**Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.”** diye buyurunca bu söz konusu bağın sahibi Ebu Talha Ensari, Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) huzuruna vararak şöyle dedi: “Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de bu bağdır ve bu bağı Allah yolunda infak etmek istiyorum.”

Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurdu: *“Bu dediğin çok iyi bir alışveriştir! Aferin sana! Ama bana göre bu bağı akrabalarından fakir olan kimselere ver.”*

Ebu Talha Ensari de Peygamber’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu teklifini kabul etti ve bu bağı fakir olan akrabaları arasında bölüştürdü. [[24]](#footnote-24)

2 - Fatımat’uz Zehra’yı düğün gecesi eşinin evine götürürlerken fakirin birisi kendisinden eski bir gömlek istedi. Hz. Fatıma (Allah’ın selamı üzerine olsun) da “**Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.”** Ayetini hatırlayarak o yeni gelinlik gömleğini kendisine infakta bulundu. [[25]](#footnote-25)

3 - Ebu Zer’e bazı kimseler misafir gelmişti. Ebu Zer onlara şöyle dedi: “Ben müsait olmadığımdan; siz develerimden birini kesiniz, yemek hazırlayıp yiyiniz.”

Misafirler zayıf bir deveyi seçince Ebu Zer rahatsız oldu ve, “Neden daha etine dolgun bir deveyi seçmediniz.” diye sordu. Onlar, “onu senin gelecekteki ihtiyaçların için bıraktık.” deyince, Ebu Zer şöyle dedi: “Benim ihtiyaç günüm kabre konulduğum gündür.”

4 - Abdullah bin Cafer bir bağa girdi. Orada çalışan zenci bir köleyi gördü. Köleye yemek getirilince duvarın üstünden atlayan bir köpek tam karşısında durup kendisinden yemek istedi. Köle ona bir lokma yemek verdi, ama köpek yine bakarak gözleriyle yemek istiyordu. Köle yemeğini lokma lokma bitinceye kadar o köpeğe verdi. Köleye, “sen ne yiyeceksin?” diye sordular. Köle, “benim bugün artık bir payım yok.” diye cevap verdi. Bunun üzerine, “o halde neden bu işi yaptın?” diye sorduklarında da, “bu köpek bu mahallenin köpeği değildi, uzak bir yoldan geldiği anlaşılıyordu ve çok da acıkmıştı, bunun için kendisine acıdım” dedi. Abdullah bu kölenin yüceliğine ve düşüncesine hayran kaldı, o bağı ve köleyi satın aldı, ardından köleyi azad ederek o bağı da kendisine ihsan etti.”[[26]](#footnote-26)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (93)

**93. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in (Yakub’un) kendilerine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki: (deve eti ve sütünün haram olduğu hususunda) “Doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirip okuyun.”**

**Tefsir**

Tefsir kitaplarında da yer aldığı üzere İsrail oğulları İslam Peygamberine (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle bir itirazda bulunuyorlardı. Eğer Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) dini öğretileri Hz. İbrahim, Musa ve İsa gibi geçmiş Peygamberlerin dini öğretileriyle örtüşüyorsa o halde neden kendisi de deve eti ve sütünü haram kılmamaktadır?”

Bu ayet onlara cevap mahiyetinde nazil oldu ve aslında bütün yiyeceklerin İsrail oğulları için helal olduğunu ve dolayısıyla bizzat kendilerinin bazı yiyecekleri kendilerine haram kıldığını beyan etti. Bazı tefsir kitaplarında da nakledildiği üzere bu yiyeceklerin haram kılınış delili ise şu idi: “Hz. Yakub (Allah’ın selamı üzerine olsun) deve eti ve sütünden istifade edince rahatsız oluyordu. Bu yiyecekler kendisine dokunuyordu. Dolayısıyla da bu yiyecekleri yemekten kaçınıyordu. İsrail oğulları ise daha sonraları bu çekinmenin şer’i ve ebedi bir haram olduğu zannına kapıldılar. [[27]](#footnote-27)

Ayette geçen “taam” kelimesi insana tat veren her şey anlamındadır. Aynı şekilde ayette geçen “hillen” kelimesi de “ikd” kelimesinin karşıtı olup özgürlük ve kurtuluş anlamındadır. Dolayısıyla “helal taam” (helal lokma) sadece caiz olan yiyecekler için kullanılmaktadır.

فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94)

**94. Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnat ederse, işte onlar zalimlerdir.**

**Tefsir**

Bu ayet şöyle demektedir: “Onlar Tevrat’ı getirmeye hazır olmadılar ve Allah’a iftira ettikleri apaçık bir şekilde ortaya çıktı; o halde bilsinler ki bundan sonra Allah’a yalan yere iftira edenler zalimlerdir. Zira bunlar bilerek ve kasten böyle bir işe baş vurmaktadırlar. “**Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnat ederse.”**

قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)

**95. De ki: “Allah doğru söyledi, doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun; O, müşriklerden değildi.”**

**Tefsir**

Bu ayet bizzat Peygamber-i Ekrem’e (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) hitap ederek şöyle buyurmaktadır: “Allah şüphesiz doğruyu söylemektedir. Onlar İbrahim’in pak ve temiz dinine mensup değillerdir. O halde İbrahim’in dinine uyunuz; İbrahim şüphesiz hakka meyleden birisi idi. Asla müşriklerden olmamıştır.”**Allah doğru söyledi.”**

Ey müşrikler! Şimdi benim davetimde sadık ve doğru sözlü olduğumu görüyorsunuz. O halde İbrahim’in temiz dininin devamı olan bu dinime uyun. İbrahim asla müşriklerden olmadı. Müşriklerin kendilerini İbrahim’in takipçileri olarak lanse etmeleri çok anlamsızdır. Putperestler nerede, put kıranlar nerede!

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96)

**96. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, alemler için bereketli ve bir hidayet kaynağı olan Kabe'dir. [[28]](#footnote-28)**

## Tefsir

İsrail oğullarının Müslümanlara yaptığı itirazlardan biri de neden Milattan 1005 yıl önce Hz. Süleyman (Allah’ın selamı üzerine olsun) tarafından yaptırılan Beyt’ul Mukaddes’i bir kenara bırakıp Ka’be’yi kıble olarak seçtikleri idi. Bu ayet Ka’be’nin daha ilk günden kurulduğunu, yeryüzünde kurulan ilk ev olduğunu ve tarihinin her şeyden önceye dayandığını gözler önüne sererek onlara cevap vermektedir.

Ayrıca el-Mizan Tefsir’inde (c. 3, s. 582) yer aldığı üzere “dehv’el arz”[[29]](#footnote-29) rivayetleri oldukça çoktur ve buna aykırı olan hiç bir ilmi delil de söz konusu değildir. Ayrıca Kur’an ile de çelişmemektedir.

Hz. Ali (Allah’ın selamı üzerine olsun) Nehc’ül Belağa 192. Hutbe’de şöyle buyurmaktadır: *“Allah-u Teala Adem’den son kişiye kadar bütün insanları Ka’be’nin bu taşlarıyla imtihan etmektedir.”* Bu cümleden de anlaşıldığı üzere Ka’be Hz. Adem’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) zamanından beri var olmuştur ve tarihi her şeyden önceye dayanmaktadır. Kur’an ve Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) rivayetlerinde Ka’be çok çeşitli tabirler ile anılmıştır. Burada onlardan bazısına işaret etmek istiyoruz:

1 - Ka’be ilk evdir. **“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev”** [[30]](#footnote-30)

2 - Ka’be insanların kıyam ve direniş merkezidir. **“insanların kıyamı için”** [[31]](#footnote-31)

3 - Ka’be özgür ve kurtarılmış bir evdir. **“Özgür evi (Ka’be’yi) tavaf etsinler [[32]](#footnote-32)**

4 - Ka’be insanların toplandığı yer ve emanda olduğu evdir. “**Hani Kabe'yi, insanlar için dönüş/toplanma ve güven yeri kılmıştık”** [[33]](#footnote-33)

5 - Ka’be İslam’ın nişanesidir.”*Allah Ka’beyi İslam’ın nişanesi kılmıştır.”[[34]](#footnote-34)*

## Mesajlar ve Nükteler

1 - Ka’be bütün insanların hidayet sembolüdür. Çünkü o herkesin kıblesidir. Bütün insanlar için indirilen ve gönderilen Kur’an ve İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) gibidir.”A**lemler için bereketli ve bir hidayet kaynağı olan Kabe...”**

2 - Eğer Allah dilerse Ka’be’nin taşları bile mübarek ve insanlar için hidayet kaynağı haline gelir. Artık ona bakmak ibadet sayılır. İbrahim ve İsmail de ona hizmetçi kılınır.

3 - Kur’an, Peygamber ve Ka’be özgür olup Allah’a mahsustur. Ne Kur’an bir kimsenin uydurduğu bir şeydir “**Ruh’ul Emin onu senin kalbine indirmiştir.”**, ne Peygamber kimsenin minneti altındadır ve ne de Ka’be her hangi birinin özel mülküdür.

4 - Ka’be yeryüzünün ilk noktasıdır.

5 - Kabe Allah’ın ilk evidir. Ka’be insanların ibadet ve duası için bina edilmiştir.

6 - Ka’be’nin hayır ve bereketi sadece müminlere has değildir. Bütün insanlar içindir. “**İnsanlar için...kılınmıştır.”**

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

**97. Onda (Kabe’de) apaçık deliller vardır, İbrahim'in makamı vardır; kim oraya girerse, güvenlik içinde olur; oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki; doğrusu Allah âlemlerden müstağnidir.**

**Tefsir**

Ka’be ve Mekke ilahi kudret ve nişanelerin sergilendiği bir yerdir. Tarihi bir çok hatıralar ve olaylarla doludur. Bunlara teveccüh etmek insanlar için bir ders ve ibret konumundadır. Ka’be’nin yapımında İbrahim (Allah’ın selamı üzerine olsun) ustalık, İsmail (Allah’ın selamı üzerine olsun) ise işçilik yapmıştır. Ka’be’yi viran etmek isteyen Ebrehe’nin fil ordusu Allah’ın kudretiyle Ebabil kuşları tarafından yok edilmiştir. Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) doğumunda Ka’be duvarları annesi için yarılmış, içinde bir çocuk (Hz. Ali) doğmuş ve bu çocuk çok geçmeden Ka’be’nin içindeki bütün putları elleriyle kırmıştır. Siyah Habeş kölesi Bilal, Mekke aristokratlarının gözleri önünde Ka’be’nin üzerine çıkarak ezan okumuştur ve ileride Allah’ın son hücceti (Hz. Mehdi) de Ka’be duvarına yaslanarak insanların kurtuluş feryadını yükseltecek ve “Gerçek yüce Allah’ın kelimesidir.” diyerek bütün alemi İslam’a davet edecektir.

Gerçekten de Mekke Allah’ın güvenlik şehridir. Oraya giren herkes güvenlik içindedir. Katil birisi dahi Mescid’ul Haram’a girecek olursa onu yakalamak caiz değildir. Sadece kendiliğinden çıkması için sıkıntıya düşürmek, zor durumda bırakmak mümkündür.

Ka’be’nin hemen yanında İbrahim makamı vardır. Rivayetlerin de açıkça belirttiği üzere İbrahim’in makamı İbrahim’in Ka’be’yi bina ederken ve duvarlarını yükseltirken, ayaklarının altına aldığı taştır. Hz. İbrahim’in (Allah’ın selamı üzerine olsun) ayak izleri üzerinde kalmıştır. Bu taş ve o ayak izlerinin Hz. İsa’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) ve Hz. Musa’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) beri; bütün o saldırılar, seller ve benzeri tahriplere rağmen günümüze kadar baki kalması da ilahi kudretin nişanelerinden biridir.

Allah-u Teala insanları bu evi hac maksadıyla ziyaret etmeye davet etmektedir. Hac, hareket ile iç içe olan kast ve niyet anlamındadır.”Muhacce” ise insanı maksadına ulaştıran düz ve doğru yol anlamındadır. Ama İslam’da hac Allah’ın evini kast etmek ve bu konuda gerekli olan bir takım amelleri yerine getirmekten ibarettir. Evet Ka’be ilahi kudret ve nişanelerin tecelli yurdudur. Allah’ın davetine Lebbeyk demek için bu kayalık, susuz ve bitkisiz topraklara akın eden tevhit aşıklarının gövde gösterisi yaptıkları kutsal mekandır.

## Mesajlar ve Nükteler

1 - Allah’ın evinde apaçık nişaneler vardır. (Kutsiyet ve maneviyat nişanesi, manevi cezbeler nişanesi, Hz. Adem’den, son Peygambere bütün ilahi elçilerin hatırası, bütün peygamberlerin tavaf ettiği mekan ve bütün namaz kılanların kıblesi olan mekan)

2 - İslam’ın üstün özelliklerinden biri de yeryüzünün bir parçasını güvenlik yeri kılması ve tarih boyunca tüm mazlumların feryat edeceği bir platform tayin etmesidir.

3 - Teklif ve görev herkesin (mali, bedensel ve güvenlik açısından) gücü oranındadır.”**oraya yol bulabilen insana...”** Yol bulabilme ve imkan sahibi olma da haccın şartıdır.

4 - Haccı inkar etmek ve tümden terk etmek küfürdür. “**Kim küfrederse”** Men la Yahzuruh’ul Fakih c. 4, s. 368’de şöyle yer almıştır: “İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Hz. Ali’ye (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: *“Gücü olduğu halde haccı terk eden kimse kafirdir. Bugün yarın derken (hacca gitmeden) ölen kimse ise Yahudi veya Hıristiyan olarak dünyadan göçmüştür.”*

5 - Hacca gitmek Hz. İbrahim’in davetine lebbeyk demek ve icabet etmektir. Çünkü o Allah’ın emri üzere feryat etmiştir.”**İnsanlara ilan et”** Allah’ın evini ziyaret edenlerin ilk işi elbisesini değiştirerek ihram giyerek lebbeyk demesidir. (Yani “Allahım ben geldim” demesidir.)

6 - İlahi emirleri yerine getirmenin faydası insanın bizzat kendisine dönmektedir. Yoksa Allah’ın zaten hiç kimseye ihtiyacı yoktur.”**Allah âlemlerden müstağnidir.”**

7 - Bu ayet imkanı olan kimselere haccı farz kılan yegane ayettir. Yani mal ve beden açısında imkan sahibi olanların hac farizasını yerine getirmeleri farzdır. Haccın geriye kalan diğer hükümlerini ise fakihler hac menasiklerinde beyan etmişlerdir.

8 - Gücü yeten kimselerin daha çok sorumluluğu vardır. (damı geniş olanın karı da çok olur)[[35]](#footnote-35)

9 - Allah-u Teala davet etmektedir; minnet etmemektedir. “**Kabe'yi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır . Kim küfrederse bilsin ki; doğrusu Allah âlemlerden müstağnidir.”**

10 - Farzlarda insanın boynunda bir tür sorumluluktur. “**Kabe'yi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”**

11 - Allah mutlak gani ve zengindir. “**Doğrusu Allah âlemlerden müstağnidir.”**

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98)

98. De ki: “Ey Kitab ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerine küfrediyorsunuz?”

## Tefsir

Kınayıcı ama edepli bir tonla sorulan soru en iyi tebliğ türüdür. Ayrıca eğer Allah’ı göz önünde bulundurur, Allah’ın amellerinize şahit olduğunu bilecek olursanız küfürden el çekersiniz.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)

99. De ki: “Ey Kitab ehli! Siz doğru olduğuna şahitken, niçin iman edenleri Allah'ın yolunu eğri göstermeğe yeltenerek ondan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değildir.”

## Tefsir

Önceki ayette onların neden küfrettiği sorgulanmıştı. “**niçin Allah'ın ayetlerine küfrediyorsunuz?”** Bu ayette ise geçmiş davranışları kınanmakla birlikte şu soru sorulmaktadır: Sizler iman etmiyor ve ilahi ayetlere küfrediyorsanız o halde neden ve hangi delille Allah yolunda yürümek isteyen diğer insanlara engel oluyorsunuz. Biliniz ki Allah yaptıklarınız asla gafil değildir.

## Mesajlar ve Nükteler

**1 -** Sizin düşmanlarınız sürekli olarak sapmanız için çaba sarf etmektedir.”**Niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeğe yeltenerek ondan çevirmeye kalkışıyorsunuz?...”**

**2 -** Sizin düşmanlarınız hakkaniyetinizi bilmekte ve buna bizzat şahit bulunmaktadırlar. “**siz doğru olduğuna şahitken...”**

Düşmanlarınız bilsin ki Allah-u Teala onların amellerinden mutlaka haberdardır ve sürekli olarak onları gözetlemektedir. “Allah işlediklerinizden gafil değildir.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)

100. Ey iman edenler! Kitab verilenlerin bir takımına uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kâfir olmaya sevk ederler.

## Tefsir

Çeşitli tefsirlerde[[36]](#footnote-36) şöyle yer almıştır: Şas bin Kays adında bir Yahudi, Medine Müslümanlarının özellikle de Evs ve Hazreç kabilesinin sefa ve samimiyetini görünce çok rahatsız oldu ve kendi kendisine şöyle dedi: Bu iki kabile bir zamanlar bir biriyle savaşıyordu. Ama şimdi Hz. Muhammed (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) sayesinde yan yana barış ve sefa içinde yaşamaktadırlar. Eğer bu önderlik devam ederse Yahudilik tehlikeye düşecektir.

Bu şahıs desiseler sonucu bir grubu kandırdı ve bir genci o Müslümanlara Biğas (iki Müslüman kabile arasında savaşın olduğu yer) savaşını hatırlatmakla görevlendirdi. Bu gencin tahrikleri sonucu iki kabile arasında neredeyse şiddetli bir savaş meydana gelecekti. Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) huzur veren sözleriyle onları uyardı ve onları bu komplodan haberdar kıldı. Böylece her iki taraf da silahını bırakarak birbirini kucakladılar ve yaptıklarından dolayı ağladılar. Bu yaptıklarına büyük bir pişmanlık duydular. Müfessirlerin dediğine göre bu olayda bu ve önceki iki ayet nazil olarak kitap ehlini kınadı ve Müslümanları uyardı.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (101)

**101. Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken nasıl küfredersiniz? Kim Allah'ın Kitab’ına sarılırsa şüphesiz doğru yola hidayet olur.**

## Tefsir

Sapma ve küfrün en büyük sebebi ya yolu kaybetmek veya önderi yitirmektir. Ama kitap, sünnet, kanunlar ve ilahi önderler olduktan sonra artık sapmanın ne anlamı vardır? Allah’a tevekkül etmek, O’na dayanmak, O’ndan yardım dilemek bütün vesveselerden ve sapıklıklardan korunmanın yegane yoludur.

## Mesajlar

**1 -** Allah’a sarılmanın yolu herkes için açıktır. “**Kim Allah'ın Kitab’ına sarılırsa” [[37]](#footnote-37)**

**2 -** Küfür ve sapıklığı önlemek için kanunlar tek başına yeterli değildir. Bir önder de gereklidir. “**Aranızda da peygamberi bulunurken. ”**

**3 -** Allah’tan başka herhangi birine veya makama yönelmek sapıklıktır.

**4 -** Hareketten daha önemli olan şey doğru yolu bulmak ve o yolda ilerlemektir. “**şüphesiz doğru yola hidayet olur.”**

**5 -** Allah’a sarılmanın kesin bir sonucu vardır. “**hidayet olur”**

**6 -** Allah’a sarılmak bilinçli bir seçimle iç içe bulunan ciddi bir harekettir. Bu da Allah’ın veli kullarıyla birlikte yürümek ve onların yolunu takip etmektir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (102)

**102. Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak Müslüman olarak can verin.**

## Tefsir

İman, ilim, takva ve benzer tüm kemallerin çeşitli aşamaları vardır. İlk aşamadan bir üst aşamaya ve mutlak/salt aşamaya kadar sayısız aşaması vardır. Örneğin Kur’an’da şöyle okumaktayız: **“Allahım ilmimi arttır”**[[38]](#footnote-38)Hakeza Mekarim’ul Ahlak duasında da şöyle okumaktayız: *“Allahım imanımı en kamil iman derecesine ulaştır.”[[39]](#footnote-39)* Kuran-i Kerim’de de şöyle okumaktayız*: “***Allah’tan hakkıyla** (en üst derecesiyle) **sakının.”** İmam Sadık (Allah’ın selamı üzerine olsun) da bu konuda şöyle buyurmaktadır: *“Allah’tan hakkıyla korkmak, O’na itaat etmektir.”*

## Mesajlar

1 - Kemal açısından her gün bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekir.

2 - Sadece iman etmek yeterli değildir. İman üzere kalmak şarttır. Bu esas üzere bir işi başlatmak çok önemli değildir, işin sonu önemlidir.”S**izler ancak Müslüman olarak can verin.”**

**3 -** İslam sadece nasıl yaşanılması gerektiğini değil hatta nasıl ölünmesi gerektiğini de öğretmektedir.

4 - Takva güzel akıbetin sırrı ve sembolüdür.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)

103. Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın: Hani düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, hidayete erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

Tefsir

# Birlik ve beraberliğe davet

Bu ayette nihai konu olan her türlü ayrılıkla mücadele ve birlik meselesi söz konusu edilmiştir. Ayet şöyle buyurmaktadır:

**“Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın.”**

“Hablullah” (Allah’ın ipi) hakkında müfessirler çeşitli ihtimaller zikretmişlerdir. İslami rivayetlerde de çok çeşitli tabirler göze çarpmaktadır. Ama bunların hiç biri birbiriyle ihtilaf halinde değildir. Zira Allah’ın ipi tabirinden maksat Allah ile irtibatı sağlayan her türlü araçtır. Bu araç ister birlik ve beraberlik olsun, ister Kur’an olsun, isterse Ehl-i Beyt, fark etmez.

Daha sonra Kur’an büyük bir nimet olan birlik ve beraberliğe işaret ederek Müslümanları korkunç geçmişlerini düşünmeye ve dağınık hallerini şimdiki birliktelikleri ve beraberlikleriyle mukayese etmeye davet etmekte ve şöyle buyurmaktadır:

**“Allah'ın size olan nimetini anın: Hani düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.”**

Burada Allah-u Teala Müminlerin kalbini uzlaştırmayı kendisine isnat ederek şöyle buyurmaktadır: **“... kalplerinizin arasını uzlaştırdı.”** Kur’an bu tabirle İslam’ın sosyal bir mucizesine işaret etmiştir. Zira eğer Araplar arasındaki eskiden varolan düşmanlığı dikkatlice inceleyecek olursak en küçük bir olayın onlar arasında büyük kanlı olaylara neden olduğunu ve böylesine dağınık bir milleti sıradan bir yolla bir araya toplamanın, cahil bir milleti kardeş ve tek yumruk millet haline getirmenin mümkün olmadığını kolayca anlayabiliriz.

Arapların kinli kabileleri arasında birlik ve kardeşliğin önemi Müslüman olmayan bilginler ve tarihçilerin dikkatinden de kaçmamıştır. Hepsi de büyük bir şaşkınlıkla bundan bahsetmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim daha sonra şöyle buyurmaktadır: “**Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı.”**

Ama Allah-u Teala sizi kurtardı, düşmek üzere olduğunuz uçurum kenarından kardeşlik ve muhabbetten ibaret olan güvenlik noktasına erdirdi.

Yukarıdaki ayette yer alan “nar” (ateş) tabiri cahiliye döneminde her an en küçük bir bahaneyle Araplar arasında alevlenen çatışmalardan ve savaşlardan kinayedir.

Son olarak da ayet daha fazla vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır: **“Allah, hidayete erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.”**

O halde nihai hedef sizlerin hidayet ve kurtuluşudur. Dolayısıyla da sizlere bu söylenenlere büyük önem vermeniz gerekir.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

104. Sizden; iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve kötülükten men eden bir cemaat olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır.

Tefsir

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ile ilgili ayetin birlik ve beraberliği emreden iki ayet arasında yer alması, belki de birlik ve beraberlikten mahrum toplumlarda iyiliği davet gücü olmadığına veya bu davetlerin asla etkili olmayacağına işarettir. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak iki şekilde gerçekleşmektedir.

1: Genel bir görev olarak... Herkes gücü oranında iyiliği emretmeli ve kötülükten sakındırmalıdır.

2: Özel bir görev olarak... Örgütlenmiş ve teşkilatlanmış bir kurum bütün gücüyle toplumda iyiliği emretmeli ve kötülükten sakındırmalıdır. Tıpkı herhangi bir şoförün hata yaptığında diğer şoförler tarafından sinyal veya klakson ile uyarıldığı ve sonuçta da trafik polisinin kesin müdahalesi ile karşı karşıya kaldığı gibi, kötü işler yapan kimseler de uyarılmalı, kötülükten alı konmalıdır.

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak hususunda bir çok rivayetler mevcuttur. Ama burada sadece Hz. Ali’den (Allah’ın selamı üzerine olsun) nakledilen şu rivayetle yetiniyoruz. *“Eğer iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak olmazsa tüm hayırlar biter, kötülükler hakim hale gelir; artık insanları çağırsanız da size asla icabet edilmez.”[[40]](#footnote-40)*

Mesajlar

1 - İslami bir toplumda devletin onayladığı bir grup denetimci ve kontrolcü kimseler toplumun durumunu, hareketlerini ve davranış şekillerini kontrol altında tutmalıdır.

2 - Toplumda iyiliğe davet, iyiliği emretmekten önce gelmelidir.

3 - Bir toplumu islah etmek ve her türlü kötülükten alıkoymak sadece belli bir güç ve idareci olduğu taktirde geçerlidir.

4 - “Toplumun islahı ve gelişimi için özenle çalışanlar, gerçek kurtuluşa erenlerdir.”Kurtuluşa erenler onlardır.” İnzivaya çekilen tembellerin ve toplumda lakayt davranan kimselerin bu kurtuluştan nasipleri yoktur.

5 - İyiliğe davet, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak toplum içinde sürekli olmalıdır; geçici bir şekilde yapılmamalıdır.”Davet ederler..., emrederler..., nehyederler...”

6 - Kurtuluş sadece insanın kendisinin kurtuluşunda değildir; başkalarının kurtuluşu ve gelişimi de bu kurtuluşun şartlarından sayılmaktadır.

7 - Hayra davet edenler İslami çok iyi bilmeli, halkı çok iyi tanımalı ve davetin metotlarını çok iyi anlamış olmalıdır. Bu yüzden, “sizden... Bir cemaat olsun.” diye buyurulmuştur; hepiniz değil.

8 - İyiliği emretmek kötülükten sakındırmaktan önce gelir. (Eğer iyiliğin yolu açılırsa, kötülük için bir ortam kalmaz.)

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

105. Kendilerine belgeler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. Büyük azab onlaradır.

## Tefsir

Geçmiş insanların ihtilaflarının acı tarihinden ibret almalıyız. “... **ayrılığa düşenler gibi olmayın”** Ayrıca tüm ihtilafların halledilemeyeceğini de bilmemiz gerekir. Bir çok ihtilafların asıl sebebi heva ve hevestir. “**Kendilerine belgeler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler”**

İhtilaf ve tefrika sadece dünyada gücünüzü yok etmekle kalamaz ahirette de sizleri büyük bir azaba uğratır. “**Büyük azab onlaradır.”**

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)

106. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün (büyük azab onlaradır. ) Yüzleri kararanlara: “inanmanızdan sonra küfreder misiniz? Küfretmenizden dolayı tadın azabı” denecektir.

## Tefsir

Belki de kıyametteki yüzlerin ağarması veya kararması gerçekte insanın ruh ve haletlerinin tecessümüdür.

Dünyada Allah’ın velayetini kabul edenleri Allah karanlıklardan nura götürmektedir ve o gün ağarmış yüzlerle ortaya çıkacaklardır. Ama tağutun velayetini kabul edenleri tağut nurdan, heva ve heves, tefrika, şirk ve cehalet karanlığına sevk etmektedir. Onlar kıyamet günü de karanlıklar ve kararmış yüzlerle haşr olacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de on altı defa imandan sonra küfür, iki defa İslam’dan sonra küfür, üç defa Allah’ a ibadetten sonra buzağıya tapma, 27 defa ilim geldikten sonra inkar meselesi söz konusu edilmiştir. Bütün bunlar da büyük bir tehlikenin varlığına dikkat çekmekte ve hepimizi büyük bir ciddiyetle uyarmaktadır.

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (108)

**107. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Onlar orada temellidirler.**

**108. İşte bunlar, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.**

## Tefsir

Allah’ın ayetlerini tilavet etmek hiç bir abartma olmaksızın hakikatin bizzat kendisidir. Bir ümmet için var olan ameller, tepkiler, davranışlar, mükafatlar, hareketler ve cezalar ebedi bir sünnet üzeredir. Allah-u Teala kullarına güçlerinin yetmediği bir şeyi yüklememektedir ve Allah’ın sünnet ve kanunları bazı ümmetler hakkında asla değişmemektedir.

## Mesajlar

1 - Allah-u Teala hiç kimseye hiç bir şekilde zulmetmez, hiç kimse için zülüm edilsin de istemez.

2 - Yüzlerin ağarması veya kararması insanların inançlarının, inkarlarının ve amellerinin bir neticesidir.

3 - Bir eksikliği olan, hak yoldan hedefine ulaşamayan ve kötülükten, çirkinlikten ve zulümden gafil olan kimseler zulmeder. Bütün bunların hiç birisi Allah hususunda asla geçerli değildir. Belki de sonraki ayet bu gerçeğe işaret etmektedir. Öyle ya, göklerde ve yerde olan her şey O’nundur ve her şey sonunda O’na dönecektir. O halde neden zulmetsin?

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (109)

109. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır.

## Tefsir

Bu ayet Allah’tan asla zulmün ortaya çıkmayacağının en açık delilidir. Zira her şeyin sahibi olan ve neticede her şeyin kendisine döndüğü Allah kullarına asla zulmetmez. Bu da hiç bir gereksinimi yoktur.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110)

110. Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, kötülükten alıkoyan, Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz. Kitab ehli iman etmiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde İman edenler olmakla berâber, çoğu yoldan çıkmıştır.

Tefsir

Yine fesatla savaşmak ve hakka davet etmek!

Bu ayette yeniden iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ve Allah’a iman konusu ele alınmıştır. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, kötülükten alıkoyan, Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz.”

İlginçtir Müslümanların en iyi ümmet oluşunun delili, onların iyiliği emrettikleri, kötülükten sakındırdıklar ve Allah’a iman ettikleri olduğu ifade edilmiştir. Bundan da anlaşıldığı üzere bir toplumu islah etmek sadece ve sadece Allah’a iman, hakka davet ve kötülüklerle savaşmak ile mümkündür. Ayrıca bu iki görevi yerine getirmek insanların geniş çapta iman etmesini sağlayacak bütün ferdi ve toplumsal kanunların yürürlüğe girmesini temin edecektir. Bir hükmün yürürlüğe girmesini garantilemek, bizzat o kanunun kendisinden daha önceliklidir.

Daha sonra böylesine aydın bir dinin ve böylesine büyük kanunların faydalarını hiç kimse inkar edemez. O halde Yahudiler ve Hıristiyanlar iman edecek olurlarsa bu kendilerinin yararınadır. Ama ne yazık ki onlardan sadece küçük bir azınlık cahili bağnazlıklarını bir kenara bırakarak İslam’a kucak açmıştır. Onların geriye kalan çoğunluğu emrine isyan etmişlerdir. “Kitab ehli iman etmiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde İman edenler olmakla berâber, çoğu yoldan çıkmıştır.”

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ (111)

111. Onlar incitmekten başka size bir zarar veremezler. Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez.

Tefsir

Bu ayet Müslümanlar için bir teselli, müjde ve öngörü konumundadır. Sizler iman, birlik ve iyiliği emretme sayesinde adeta sigortalanmış sayılırsınız. Sakın düşmanların tehditlerinden korkmayın. Zafer sizindir ve düşmanlarınız zelil ve aşağılıktır.

Mesajlar

1 - İslam mektebi ve Müslümanlar iman sayesinde sigortalanmış durumdadır.”Size bir zarar veremezler.”

2 - Düşmanlarınız sadece hedeflerinin çok az bir bölümüne ulaşabilirler.”incitmekten başka”

3 - İmanı olmayan kimselerin direniş gücü de olamaz.”Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar.”

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (112)

112. Nerede bulunsalar Allah'ın ve (iman eden) insanların ipine (sarılanlar) müstesna, onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah'tan bir gazaba uğradılar, onlara miskinlik damgası vuruldu. Bu, Allah'ın ayetlerine küfretmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır.

## Tefsir

Allah’a küfretmenin ve Peygamberlerin öldürmenin neticesi bu dünyada zelil ve aşağılık bir hale düşmek, ahirette ise Allah’ın kahır ve gazabına uğramaktır. Günah ve tecavüz küfür ve peygamberleri öldürmek gibi büyük günahlar için ortam hazırlamaktadır. “**Bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır.”**

Burada dikkat edilmesi gereken ilginç bir nükte de küfür ve tecavüzde ısrar ve devam etmenin bizzat küfür ve tecavüzden daha kötü olduğudur.

Yahudiler sürekli zelil olmuşlardır. Gerçi bazen propaganda, ekonomi ve siyasetin iplerini ellerine geçirmektedirler; ama keramet, izzet, sevilme ve güvenlik açısından sürekli en kötü bir konumda olmuşlardır. Daha çok sürekli zulmeden, korku yaratan ve büyük maddi güçler elde eden, ama asla toplumda insanlar nezdinde yüce bir makama erişemeyen silahlı çetelere benzemektedirler.

## Mesajlar

**1 -** İzzetin sembolü iki şeydir. İçinden Allah’ın kudretine iman etmek ve dışından ümmet ve milletlerle iyi ilişkiler kurmak. “**Allah'ın ve (iman eden) insanların ipine (sarılanlar) müstesna.”** Bunlardan her biri tek başına eksik kalmaktadır. Yani iman ettikleri halde halktan uzak yaşayanlar hiç bir ilerleme kaydedemezler. Öte yandan bütün insanlarla ilişki içinde olsalar bile içinden iman etmedikleri taktirde yine de zarar görürler.

2 - “Habl” (ip) kelimesinin tekrar edilmesinin nüktesi belki de bu iki ipin aynı olmamasıdır.

3 - Rivayetlerde de okuduğumu üzere Yahudiler Peygamberleri kılıçlarıyla öldürmediler; onların sırlarını ifşa ettiklerinde zalimler de peygamberleri yakalayıp şehit ettiler. (bu da onları öldürme mesabesindedir. )

لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)

113. Kitab ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup (ibadete) duranlar vardır.

## Tefsir

# İslam’da hakkı arama ruhu

Önceki ayetlerde Yahudilerin şiddetle kınanmasının ardından, layık insanların haklarına saygı, adalete riayet ve hepsine aynı gözle bakılamayacağı gerçeğini ilan etmek için Kur’an bu ayette şöyle buyurmaktadır: “**Kitab ehlinin hepsi bir değildir.”**

Onların diğer bir sıfatı da şudur: **“Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup (ibadete) duranlar vardır.”**

Ayetin sonunda da onların huzu ve tevazuları hatırlatılarak şöyle buyurulmaktadır: “**geceleri secdeye kapanırlar.”**

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)

**114. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve iyiliklerde yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.**

**Tefsir**

Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmaktadır: “**Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır.”**

İyiliği emreder ve toplumu kötülükten sakındırırlar.”**iyiliği emreder, kötülükten men eder.”**

İyi işlerde adeta birbiriyle yarışa girişirler.”**ve iyiliklerde yarışırlar.”**

Neticede de onlar Allah’ın salih kullarıdır.”**İşte onlar salihlerdendir.”**

وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)

**115. Ne iyilik yaparlarsa, inkar edilmezler. Allah takva sahiplerini bilir.**

**Tefsir**

İlahi dünya görüşünde hiç bir şey zayi olmamaktadır. “**inkar edilmezler.”** Bir başka yerde Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmuştur: **“Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder.”** Bu kabulün temel şartı ise iman ve takvadır. Burada da Allah-u Teala kimlerin amelleri kabul edilen takva sahipleri olduğunu çok iyi bildiğini ifade etmektedir.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116)

**116. Küfreden kimselerin malları ve çocukları, Allah'tan yana, onlara bir fayda vermeyecektir. İşte onlar ateş ehlidir, onlar orada temellidirler.**

# Tefsir

Kur’an defalarca evlat, aile, eş, özür dileme, dost ve benzeri hiç bir şeyin Allah’ın kahrı ve gazabı karşısında zerre kadar etkin olmadığını dile getirmiştir.

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَـكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)

**117. Bu dünya hayatında infak ettiklerinin durumu, kendilerine zulmeden kimselerin ekinlerine isabetle kavurup mahveden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulüm ettiler.**

# Tefsir

**“Sirrun”** kelimesi yakıcı sıcak veya soğuk anlamındadır. Bu ayette göze çarpan ince nüktelerden biri de şudur: İlahi dünya görüşünde sadece inanç ve hedef önem ifade etmektedir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim kafirlerin batıl yolda harcadıkları paralardan endişeye kapılmamak gerektiğini hatırlatmakta ve onların tüm çabalarının yakıcı bir soğukla yok olan bir ekine benzediğini ifade etmektedir. (İslam’ın başlangıcından günümüze kadar İslam ve Müslümanlar aleyhine her türlü komplo, iftira, saldırı, savaş, propaganda ve benzeri düzenlere baş vurulduğu halde bu ilahi din gün gittikçe daha da bir güçlenmiş, palazlanmıştır. ) Dolayısıyla Allah’ın gazabına uğrayan bütün kavimlere Allah zülüm etmiş değildir, bu onların kendi yaptıklarının bir neticesidir. “**Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulüm ettiler”**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118)

**118. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır, kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık.**

# Tefsir

# Yabancıları sırdaş edinmeyin

Bu ayet Müslümanların kafirlerle ilişkilerini düzenleyen ayetlerin hemen ardından çok önemli ve hassas konulardan birine işaret etmekte ve çok ince bir benzetmeyle müminleri uyararak şöyle demektedir: “**Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler.”**

Asla geçmişteki dostluk ve arkadaşlığınız, onlar ile din ve hayat tarzı hakkındaki taşıdığınız farklılık sebebiyle zahmet ve zarara uğramanızı istemelerine engel olmaz. Onlar her zaman sizlerin zahmet ve eziyet içinde olmanızı ister. “**size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar.”** Böylece Allah-u Teala düşmanların batınını tanıma yollarını tanıtmakta, bizlere onların gizli sırlarını haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır. “**Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür.”**

Daha sonra ise şöyle demektedir: **“Eğer akıl ediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık.”**

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)

119.”İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve Kitapların bütününe iman eden kimselersiniz. Size rastladıkları zaman: “iman ettik” derler, yalnız kaldıklarında da, size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden çatlayın.” Allah kalplerde olanı bilir.”

**Tefsir**

Bu ayette şöyle buyurulmaktadır: Siz Müslümanlar onları akrabalık, komşuluk veya başka sebeplerden dolayı seviyorsunuz. Oysa onların sizi sevmediğinden gaflet içindesiniz. Sizler Allah katından nazil olan tüm semavi kitaplara iman ettiniz. Ama onlar asla sizin semavi kitabınıza iman etmezler. “**İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve Kitapların bütününe iman eden kimselersiniz.”**

Kur’an daha sonra onların gerçek yüzünü tanıtarak şöyle demektedir: **“Size rastladıkları zaman: “iman ettik” derler, yalnız kaldıklarında da, size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar.”**

**De ki (ey peygamber): “Öfkenizden çatlayın.”**

Bu hüzün kıyamet gününe kadar sizinle birlikte olacaktır. Bu öfkenizle öleceksiniz. Sizler onların içinde olanları bilmezsiniz. Sadece Allah bilir. **“Allah kalplerde olanı bilir.”**

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)

120. “Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve takva sahibi olursanız onların hilesi size hiç bir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır.”

## Tefsir

Bu ayette onların kin ve düşmanlıklarının bir takım nişaneleri açıklanmıştır.”**Size bir iyilik gelse, onların fenasına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler.”**

Eğer onların kin ve düşmanlıkları karşısında direnir ve takva sahibi olursanız onlar hain komplolarıyla size hiç bir zarar veremezler. Zira Allah onların tüm yaptıklarını inceden inceye bilmektedir. “**Sabreder ve takva sahibi olursanız onların hilesi size hiç bir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır.”**

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121)

121.”Hani sen İman edenleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere, erkenden ailenden ayrılmıştın. Allah işitir ve bilir.”

Bundan sonraki ayetler çok önemli bir hadise, yani Uhud savaşı hakkında nazil olmuş ayetlerdir.

Başlangıçta Peygamber’in Uhud dağlarının eteklerinde karargah seçmek için Medine’den çıkışına işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Hani sen İman edenleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere, erkenden ailenden ayrılmıştın. Allah işitir ve bilir.”**

## Mesajlar ve Nükteler

1 - Askeri üs seçimi ve stratejik savunma bölgelerinin tayini herkesin işi değildir. “**Erkenden ayrılmıştın.”** Bizzat peygamber askeri karargahın yerini tayin etmiştir.

2 - Askeri operasyonların doğal ekolojik ve teknik programlanması daha işe başlamadan ve sakin bir ortamda gerçekleşmelidir. “**Erkenden ailenden ayrılmıştın.”**

3 - Savaş esnasında insan ailesinden fedakarlık etmelidir. “**Erkenden ailenden ayrılmıştın.”**

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122)

122.”Sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuş idi; oysa Allah onların dostu idi. İman edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.”

## Tefsir

Evs Kabilesinden Beni Seleme adlı Müslüman boy ile Hazrec kabilesinden Beni Harise adlı Müslüman boy kendi aralarında savaşa katılmaktan çekinme kararına vardılar. Bu iki grubun bu konuda gevşeklik göstermesinin sebebi olarak şunlar gösterilmiştir:

1 - Düşmanın çok olduğunu görünce korkuya kapıldılar.

2 - Neden meşveret makamında kendi görüşlerine teveccüh edilmediğini ve Uhud dağlarının etekleri yerine şehirde mevzilendiğini sorguladılar.

3 - Peygamberin neden antlaşmalı Yahudilere kendilerine yardım etmeleri için izin vermediğine ve benzeri şeylere itiraz ettiler.

Ama Allah-u Teala kendi lütfüyle bu iki grubun günah tuzağına düşmesini engelledi, savaştan kaçınmalarına mani oldu ve onları kendi velayeti altında korumaya aldı.

## Mesajlar

1 - Eğer insan Allah’ın velayeti altında olmazsa şüphesiz gevşer.

2 - Allah-u Teala müminleri kendi haline bırakmaz. Hassas durumlarda onların yardımına koşar, elinden tutar.

3 - Allah-u Teala bizim aldığımız kararlardan haberdardır ve Peygamberini insanların düşüncelerinden haberdar kılmaktadır. “**bozulmaya yüz tutmuş idi.”**

4 - Savaş cephelerine gidenlerin hepsi aynı değildir.

5 - Gevşemenin yegane ilacı Allah’a tevekküldür. Bu şifalı ilaç ise sadece müminlerin elindedir.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123)

123. Andolsun ki, siz düşkün bir durumda iken, Bedir'de, Allah size yardım etmişti; Allah'tan sakının ki şükredebilesiniz.

**Tefsir**

Yenilgiye uğramış Müslümanların moralini güçlendirmek için buhranlı bir dönemde nazil olmuş olan bu ayetler de ilk önce Bedir savaşındaki Müslümanların göz alıcı zaferini hatırlatmakta ve onları bu hatırlatmayla gelecekleri hususunda ümitlendirmektedir. Bu amaçla şöyle buyurmaktadır: **“Andolsun ki, siz düşkün bir durumda iken, Bedir'de, Allah size yardım etmişti.”**

Sizler o savaşta 313 kişi idiniz ve çok az bir teçhizata sahiptiniz. Müşrikler ise 1000’den fazla kişi olup bir çok savaş teçhizatına sahipti. O halde Allah’tan korkun, peygamberin emrine muhalefetten sakının. Böylece Allah’ın verdiği nimetlere şükür etmiş olasınız.”**Allah'tan sakının ki şükredebilesiniz.”**

**Mesajlar**

1 - Gaybi yardımları özellikle de savaş meydanları asla unutmayın.

2 - Allah’ın gaybi yardımlarına şükür etmenin yolu ise ondan kötü istifade etmemek, gurura kapılmamak ve ilahi takvaya riayet etmektir.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ (124)

“124. Hani iman edenlere: “Rabbinizin size indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?” Diyordun.”

**Tefsir**

1 - Melekler Allah’ın emriyle müminlere hizmet etmektedir.

2 - Bir mücahit için Allah’ın lütfüne ümit bağlamak olmak zaruridir.

3 - Önderin görevlerinden biri de halkı ümitlendirmek ve onların dikkatini gaybi yardımlara çekmektir.

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125)

**125. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız, onlar hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.**

## Tefsir

Önceki ayette müminlere yardıma koşan üç bin melekten söz edilmişti. Bu ayette de beş bin melekten söz edilmektedir. Bu da askeri şartlar, ihtiyaçlar veya mücahitlerin ruhsal şartları ve takvası ile yakından ilgilidir.

## Nükteler

1 - Takva ve direniş meleklerin ve gaybi yardımların iniş sebebidir. “**Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız...”**

2 - Allah’ın sünnetleri insan ve zamanın değişimi ile asla değişmez. “**Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız...”**

3 - Takva ile birlikte bulunan direniş değer ifade eder; aksi taktirde bu direniş inatçılık ve dik başlılıktır. “**Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız...”**

4 - Düşmandan gafil olmayın, zira düşmanın saldırısı ani ve yıkıcıdır.

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126)

**126. Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yardım, ancak güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.**

**Tefsir**

1 - Cephelerdeki mücahitlerin ihtiyaçlarından biri de huzur ve müjdedir.

2 - Bütün maddi, pratik, ruhsal ve gaybi ön hazırlıklar Allah’ın iradesi olmaksızın hiç bir şeyi halledemez. “**Yardım, ancak güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.”**

3 - Allah’ın izzet ve kudreti hikmetiyle birliktedir. Dolayısıyla bazı özel sebeplerden dolayı Müslümanlar da yenilgiye uğrayabilir. Evet ilahi yardımlar O’nun hikmetine bağlıdır.

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ (127)

**127. (Bu ilahi yardım) Küfredenlerin kökünü kesmek veya ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak içindi.**

**Tefsir**

et-Tahkik kitabının dediği üzere de”taraf” kelimesi bir şeyin sonu, nihayeti anlamındadır; köşesi değil. Dolayısıyla ayet şöyle buyurmaktadır: “Gaybi yardım yardımlarımız, küfredenlerin kökünü kesmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak içindi.” Lügat ve tefsir kitaplarında da yer aldığı esasınca ümitsizlik iki kısımdır: Baştan beri ümitsiz olan kimseye “yeise” (ümitsizliğe düşmüş) derler. Ama ümitli olduktan sonra ümitsizliğe düşecek olursa “haib” denmektedir. [[41]](#footnote-41)

**Mesajlar**

1 - Küfür ve kafir kökten kazınmalı veya hor, hakir ve ümitsiz kılınmalıdır. Sakın düşmanının köküne darbe indirmeyen zayıf, geçici, sinsi ve acizane tutumlarla kendi kendinizi avutmayın.

2 - Birlik, kudret, kudret ve müdüriyetiniz düşmanı her an ümitsizliğe düşürecek nitelikte olmalıdır.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)

**128. Allah'ın, onların tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi hususunda senin bir ilişiğin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir.**

**Tefsir**

Bir önder tam bir sadakat ve doğruluğa sahip olunca işte böyle davranır. Hatta kendisinden sorumluluğu kaldıran ayetleri bile tam bir sadakat ve cesaretle insanlara bildirir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Senin bir ilişiğin yoktur; ”** Şii ve Sünni tefsirlerde yer aldığı üzere Uhud savaşında Peygamberin dişi kırılıp kan akınca şöyle buyurdu: “Bu halk nasıl kurtuluşa erecek?” Bunun üzerinesöz konusu ayet inerek şöyle buyurdu: Sen insanların kurtuluşundan sorumlu değilsin. Zira onlar ileride kurutuluşa erebilir veya kendi hallerine bırakılıp cezaya çaptırılabilirler. Senin bu konuda bir sorumluluğun yoktur.

**Mesajlar**

**1 -** Hak cephesinden kaçanlar veya Müslümanlara en büyük darbeyi vuranlar için bile tövbe yolu kapalı değildir.

**2 -** Alelacele hüküm vermeyiniz.

**3 -** Affetmek veya cezalandırmak sadece Allah’a mahsustur. (Şefaat makamı ise Allah’ın veli kullarına ihsan ettiği bir hediyedir. Bu da sadece Allah’ın izniyle gerçekleşmektedir. Peygamberlerin Allah-u Teala karşısında hiç bir bağımsızlıkları yoktur.

**4 -** İnsanların azap görmesi bizzat yapmış oldukları zulüm sebebiyledir.

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129)

**129. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.**

**Tefsir**

Bu ayet-i kerime de bağışlama veya affetme işinin Allah’ın elinde olduğunu bildiren önceki ayete önemle vurgu yapmaktadır. Zira bütün bir varlık aleminin yaratılış ve hakimiyeti Allah’ın elindedir. İlginçtir, ayette Allah’ın affettiği veya gazaba uğrattığı kimselerde belirtilmemiştir ki insanlar gurur veya ümitsizliğe kapılmasın ve sürekli olarak korku ve ümit içinde yaşasın. Zira bilindiği gibi affetmek veya azaba uğratmak işi Allah’ın hakimiyeti ile ilgilidir ve insanın kendinde veya toplumda oluşturduğu ortam ile yakından ilişkilidir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

**130. Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa erişesiniz.**

**Tefsir**

Bu ayet sonraki sekiz ayet ile birlikte Uhud savaşı ile ilgili ayetler arasında yer almıştır. Bu düzen ise, belki de ahlaki ve ekonomik konuların bir savunma sisteminde çok etkin olduğunu göstermek içindir. Bir toplumun bireyleri ihlas, fedakarlık, hayır işlerinde yarışan, tövbe ve öndere itaat ehli olursa mutlaka savaşta da başarılı olacaktır. Ama paraya tapan, cimri, isyankar ve günahlarda ısrar eden kimseler olursa bu durumda da şüphesiz yenilgiye uğrayacaktır.

Ayrıca bilmek gerekir ki faizin haram olduğunu bildiren ayetler birkaç aşamada ve tedrici olarak nazil olmuştur. Faizin haram kılınışının ilk adımında sadece Yahudilerin faiz yemesi kınanmıştır. “**Bundan sakındırıldıkları halde faiz alışları...”** Bu ayet birkaç kat faiz almak ile ilgilidir. Ama tedrici olarak İslam bir dirhem faizi bile haram kılmış ve bu işin Allah ile savaşmak konumunda olduğunu ifade etmiştir.

**Mesajlar**

**1 -** Faizin bizzat kendisi haram kılınmadan önce çok çirkin ve belirgin olan bir örneği haram kılınmıştır.” **Faizi kat kat alarak yemeyin”**

**2 -** İktisadi işlerde takvaya riayet etmek oldukça gereklidir. Doğru dürüst bir ekonomi, takvanın en açık göstergesidir. “**Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa erişesiniz.”**

**3 -** Kurtuluş mal veya faiz yemekle elde edilemez. Aksine takva ile kurtuluşa ermek mümkündür. “**Allah'tan sakının ki kurtuluşa erişesiniz.”**

**4 -** Faiz yiyen kimse takvasızdır ve takvasız kimse asla kurtuluşa eremez. Faiz yiyen kimse (bir yandan ayrılık, kin, mahrum insanlara baskı ve sosyal patlamalara sebep olan sınıfsal çatışmaların şiddetlenmesi ve bir yandan da kendilerinin ayyaşlığı, hırsı ve tembelliği sebebiyle) ne dünyada ve ne de (Allah’ın gazabına uğradıkları sebebiyle) ahirette asla kurtuluşa eremez.

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131)

**131. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının.**

**Tefsir**

Bu ayette yeniden takva ve sakınma hususuna önemle vurgu yapılmıştır. “**Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının.”**

**“Kafirler”** tabirinden de anlaşıldığı üzere aslından faiz yeme olayı iman ruhuyla asla uyuşmamaktadır. Faiz yiyenlerin de kafirleri bekleyen ateşten bir nasipleri vardır.

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)

**132. Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygambere itaat edin.**

**Tefsir**

Uhud savaşında Müslümanların yenilgiye uğramasının sebepleri Resul-i Ekrem’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) emrine itaat etmemeleri idi. Zira Resul-i Ekrem (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Uhud dağları arasındaki geçidi asla terk etmemelerini emrettiği halde muhafızlar hırs ve savaş ganimetlerini ele geçirme arzusuna kapılarak Peygamberin bu açık emrine muhalefet ederek bölgeyi terk etmiş ve düşmanda korumasız kalan bu bölgeden Müslümanlara büyük bir darbe indirmişti.

**Mesajlar**

**1 -** Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) emrine (ister devlet işleriyle ve isterse de ibadetle ilgili ameller hakkında olsun) itaat etmek farzdır.

**2 -** Allah ve Resulünün (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) emrine itaat ederek faizden el çeken ve halka acıyan kimse mutlaka (önceki ayetlere teveccühen) Allah’ın rahmetine mazhar olacaktır.

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)

**133. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun.**

**Tefsir**

# Saadet yolunda Yarış!

Kötüleri cezalandırmakla tehdit eden; iyileri ise teşvik eden önceki ayetlerin ardından bu ayet, iyilerin çaba ve gayretini nihai hedefi ilahi bağışlanma ve cennetin ebedi nimetleri olan manevi bir yarışa benzeterek şöyle buyurmaktadır: **“Rabbinizin mağfiretine koşuşun.”**

Her türlü manevi makama ulaşmak Allah’ın affı ve günahlardan temizlenme olmadıkça mümkün olmadığı hasebiyle bu manevi yarışın ilk hedefi mağfiret, ikinci hedefi ise cennet taktir edilmiştir. “**Eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun.”** Ayetin sonunda ise önemle şu ifade yer almıştır. “**... takva sahipleri için hazırlanmış”**

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

**134. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah ihsan sahiplerini sever.**

**Tefsir**

# Takva Sahiplerinin Siması!

Önceki ayette takva sahiplerine cennet vaat edildiği için bu ayet takva sahiplerini tanıtmakta ve takva sahipleri için yüce ve insani beş sıfat zikretmektedir:

1 - Takva sahipleri rahatlık ve genişlik içinde de olsa veya perişan ve mutluluk halinde de olsa infakta bulunurlar. “**Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler.”**

İlginçtir, burada takva sahiplerinin ilk seçkin özelliği olarak infak zikredilmiştir. Zira bu ayetler, önceki ayetlerde faiz yiyenler ve insanları sömürenler hakkında zikredilen sıfatların karşıtı olarak beyan edilmiştir. Ayrıca bollukta ve darlıkta infak edip mal ve servetinden fedakarlık etmek de takva makamının en açık bir nişanesidir.

2 - Öfkelerini yenerler

3- İnsanların kusurlarını affederler.

Öfkesini yenmek elbette güzeldir. Ama tek başına yeterli değildir. Zira insanın kalbinden kin ve düşmanlığı ortadan kaldırması kesin değildir. Bu durumda düşmanlığı ortadan kaldırmak için, öfkesini yenmek ve afv/bağış birlikte olmalıdır.

**4 - “Allah ihsan sahiplerini sever.”** Burada bağışlamanın en yüce merhalesine işaret edilmiştir. Zira insan kötülükler karşısında iyilikte bulunarak karşı tarafın kalbindeki düşmanlığın köklerini kurutarak kendisi hususunda kalbini yumuşatmaktadır.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)

**135. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.**

**Tefsir**

## Takva sahipleri

Takva sahipleri çirkin bir iş yaptıklarında veya kendilerine zulüm ettiklerinde hemen Allah’ı hatırlayanlar ve günahlarından dolayı Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir. Gerçekten de Allah’tan başka günahları bağışlayacak olan kimdir? Takva sahipleri bilerek ısrarla günah işlemezler. Günah işlere bulaşmazlar. Takva sahipleri çirkin bir iş işlediklerinde “**Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler.”**

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere insan Allah’ı hatırladığı müddetçe asla günah işlemez. Takva sahipleri bu yüzden asla uzun bir süre unutkanlık ve gaflet hatasına düşmezler ve çok geçmeden hemen Allah’ı hatırlarlar. Ardından hemen geçmişini telafi etme endişesine düşerler. “**Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır?”**

Ayetin sonunda ise daha fazla vurguda bulunmak için şu ifade yer almıştır: “**Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.”**

أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)

**136. Onların hareketlerinin karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlerdir. (salih) Amel edenlerin ne güzel ecri vardır!**

**Tefsir**

Birbiri ardınca üç ayette “takva sahipleri, ihsan sahipleri ve amel edenler” ifadesinin yer alması da takvanın bir inziva, uzlet ve ruhi nitelik haleti olmadığını göstermektedir. Aksine takva, amel ve iyilik ile birlikte sürekli sahnede yer almaktır.

**Mesajlar**

**1 -** İnsan günahtan temizlenmediği müddetçe cennete girme liyakatini elde edemez.

**2 -** Sadece arzularla ilahi lütuflara ermek mümkün değildir. Aksine ilahi lütuf; iş ve ameli de gerektirir. “**(salih) Amel edenlerin ne güzel ecri vardır!”**

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ (137)

**137. Sizden önce (milletler hakkında) ne sünnetler gelip geçti. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın.**

**Tefsir**

Önceki kavimlerde yer alan sünnetlerden (adet ve geleneklerden) bazısı şunlardır.

a -) Hakkı kabul etme ve kurtuluşa erme

b -) Yalanlama ve helak olma

c -) Allah’ın imtihanına tabi tutulma

d -) Gaybi yardımlar

e -) Zalimlere fırsat ve mühlet vermek

f -) İlahi şahsiyetlerin mukavemeti ve hedeflere ulaşmak

g -) Kafirlerin komplosu ve Allah tarafından bu komplolarının etkisiz hale getirilmesi

**Mesajlar**

1 - Geçmiştekilerin tarihi gelecektekilerin yolunun ışığıdır. (insanların tarihi, fikir ve kültür açısından birbiriyle ilintilidir. Dünkü olaylar bugün; bugünkü olaylar yarın ve gelecek nesiller üzerinde etkilidir. )

2 - Amaçlı bir gezi ve zalimlerin kalıntılarını yakından görerek düşünmek insanlar için en iyi okul, öğretmen ve pedagog olabilir.

3 - Siz de diğer ümmetlerden farklı değilsiniz. (Herkesin izzet veya zillete düşme sebepleri aynıdır. )

4 - Bireylerin gelişimi, kemale erişimi ve yaşlılığı olduğu gibi toplumların da gelişimi, kemale erişimi, gerileyişi ve çöküşü vardır.

5 - Tarihi araştırmacılarda cilve ve görüntüler önemli değildir. Önemli olan işin sonudur.

هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (138)

138. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, muttakiler için yol gösterme ve bir öğüttür.

## Mesajlar

1 - Kur’an tüm insanlara hitap etmekle beraber; Kur’an’dan öğüt ve ibret alanlar sadece takva sahipleri ve sakınanlardır.

2 - İlahi ayetlerden istifade etme ve algılama noktasında insanın ruh yapısının büyük bir rolü ve etkisi vardır.

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (139)

139. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer gerçekten müminler iseniz, mutlaka en üstün olan sizlersiniz.

## Tefsir

Öndere itaatsizlik sebebiyle İslam güçlerinin darbe yediği Uhud savaşından sonra Müslümanlar büyük bir moral çöküşüne içine girdiler. Bu ayet inerek Müslümanlara Uhud savaşındaki yenilgi sebebiyle kendilerini kaybetmemelerini, imanlarını güçlendirmelerini ve kendilerinin mutlaka üstün olduklarını haber verdi. Allah-u Teala Musa’ya (Allah’ın selamı üzerine olsun) da şöyle buyurmuştu: **“Şüphesiz ki sen üstünsün.”** Ama diğer insanlara ise **“Eğer iman etmişseniz siz üstünsünüz.”** diye buyurmuştur.

## Mesajlar

1 - Geçici yenilgiler, nihai ve son yenilginin göstergesi değildir. (Ayetin nüzul sebebine teveccühen)

2 - Eğer iman ruhunuzu kaybetmiş olmasaydınız ve Resulullah’ın emrini görmezlikten gelmeseydiniz asla yenilgiye uğramazdınız. (Ayetin nüzul sebebine teveccühen. )

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140)

140. Eğer siz bir yara almışsanız, (size düşman olan) o topluluk da benzeri bir yara almıştı. Böylece biz, Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için, bu günleri bazen lehe, bazen da aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah, zulmedenleri sevmez.

Tefsir

Bu ayet Müslümanlara teselli vermekle birlikte; Müslümanlara bir gerçeği de beyan etmektedir. O gerçek de şu ki; eğer siz hak, ilahi hedef ve aydınlık bir gelecek için can açısından bir takım zararlara uğradıysanız, bizzat düşmanlarınız da kayıp vermiş ve yaralanmışlardır. Siz bugün Uhud’da zafere erişemediyseniz, düşmanlarınız da dün Bedir’de yenilgiye uğramışlardı. Dolayısıyla imtihanlarda sabırlı ve dayanıklı olmalısınız.

Mesajlar

1 - Siz Müslümanlar sabır ve direniş hususunda kafirlerden geri kalmamalısınız.

2 - Tatlı ve acı olaylar ebedi değildir. “O günleri biz, insanlar arasında döndürür dururuz.”

3 – Savaş ve hayatın iniş ve çıkışlarında, iman sahipleri ile iman iddiasında bulunanlar birbirinden ayırt edilir.

4 - Allah-u Teala acı Uhud olayında rehbere itaatsizliğin nasıl yenilgiye neden olduğu hususunda bizzat sizlerden şahitler edindi.

5 - Kafirlerin geçici zaferi, Allah’ın onlara muhabbetinin bir nişanesi değildir. “Allah zalimleri asla sevmez.”

وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141)

141. Bir de Allah, böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, küfredenleri ise yok etmek ister.

## Tefsir

“Temhis” kelimesi, her türlü ayıplardan temizlenmek anlamındadır. “Mehk” kelimesi ise tedrici azalma manasını ifade etmektedir.

Adeta Allah-u Teala Uhud yenilgisinde Müslümanların zayıf noktalarını onlara göstermek istemiştir. Böylece onlar da eksikliklerini giderme ve düzeltme düşüncesine kapılacak, sonraki hareketlerde gerekli hazırlıkları görmüş olacaklardı. Zira bazen yapıcı ve uyarıcı yenilgiler, uyutucu zaferlerden daha iyi ve güzeldir.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)

142. Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

## Tefsir

Bu ayette iman edenlerin cihad, sabır ve direnişine işaret edilmektedir. Zira cennet yolu; sabır ve cihattan geçer. Kur’an şöyle buyuruyor: **“Sabrettiğinize karşılık selam olsun sizlere. Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir.! (derler).”** [[42]](#footnote-42)

Bu ifade de bir güzellik ve incelik göze çarpmaktadır. Ayet, “Hac, oruç, humus veya zekat sebebiyle selam olsun sizlere” dememektedir. Zira her amel ve davranışın sabır ve direnişe ihtiyacı vardır.

## Mesajlar

1 - İman tek başına yeterli değildir. Telaş ve amel etmek de gereklidir. (Evet cennetin bile bir bedeli vardır. Kimseye cennet sebepsiz verilmez. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. )

2 - Cennetin anahtarı ise sabır ve cihattır. (Sevinç ve hüzünlerde, günah ve itaatlerde; bilahare büyük ve küçük cihat hususunda sabır ve direniş göstermek gerekir.)

3 - Cihad ile birlikte sabır ve direniş de gereklidir. Zira savaşın başlangıcında, devamında yöneticileri hususunda savaştan sonraki olaylarda, kısacası her şeyde sabır ve tahammül gereklidir.

4 - Batıl hayaller ve yersiz beklentilerden el çekiniz. **“Yoksa siz sandınız mı”**

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (143)

143. And olsun ki, ölümle (cihatla) karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz; ( ama şimdi) ölümü görünce (tedirgin gözlerle) bakıyorsunuz.

## Tefsir

Bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle denmiştir: Bedir savaşından sonra Müslümanlar galip gelip bir grup şahadete erişince bazı kimseler; “Keşke biz de Allah yolunda şahadete erişseydik.” dediler. Ama ertesi yıl Uhud savaşında bunlar savaş meydanlarından kaçtılar. Bu ayet de iş bu kimseleri eleştirmektedir.

**Mesajlar**

1 - Arzularınıza aldanmayın. Her slogana ve slogancılara sakın güvenmeyin.

2 - İnsanlar tecrübe ve amel meydanlarında denenmektedir. Nitekim Kerbela şehitleri ziyaretnamesinde de şöyle okumaktayız. *“Keşke biz de sizinle birlikte olsaydık da şahadete erişseydik.”*

Sahi biz de amel açısından ne durumda olduğumuzu hiç düşündük mü?

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ (144)

**144. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiç bir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.**

**Tefsir**

Çeşitli ve Şii ve Sünni bir çok tefsirlerde şöyle yer almıştır: Uhud savaşında kafirlerin attığı taş Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) dişine isabet edince kan aktı ve “Muhammed öldürüldü” diye bir ses yükseldi. Bazıları da Mus’ab’ın şehit olduğunu görünce, Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şehit edildiğini sandılar.

Bu söylenti kafirlerin sevinmesine ve ruhi açıdan moral bulmasına neden oldu. Bazı imanı zayıf Müslümanlar savaş meydanlarından kaçtılar. Hatta bazıları kafirlerin reisi Ebu Süfyan'dan eman dileme düşüncesine kapıldılar. Bunların yanı sıra bazı iman sahibi Müslümanlar ise yüksek bir sesle feryat ederek şöyle diyorlardı: "Eğer Muhammed yok ise Muhammed'in ve Muhammed'in Rabbinin yolu bakidir, gelin kaçmayın.”

**Mesajlar**

1 - İslam camiası öylesine bir uyum ve oluşum içinde olmalıdır ki önder gitse bile dava zarar görmemelidir.

2 - İslam Peygamberi (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) de ilahi sünnete ve ölüm ve hayat gibi doğal bir takım kanun ve şartlara bağlıdır.

3 - Önceki Peygamberler öldü diye takipçileri de dinden dönmüşlerdi. **“Bundan önce de Peygamberler gelip geçmişti.”**

4 - Söylenti çıkarmak düşmanın kullandığı en büyük silahlardan biridir. (Ayetin nüzul sebebine teveccühen)

5 - İnsanların iman veya küfre düşmelerinin Allah'a hiç bir fayda veya zararı yoktur. (Küfür veya irtidat etmenizin zararı sadece kendinize döner.”**Allah'a zarar vermez.”**

6 - Hak yolunda sebat ve direniş göstermek, sevabı Allah'a ait olan pratik şükrün en iyi türüdür.”**Allah şükredenlere mükafat verecektir.”**

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)

**145. Hiç bir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez; o, belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükâfatını vereceğiz.**

**Tefsir**

Daha öncede söylediğimiz gibi bu savaşta Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şahadete eriştiği söylentisi bir çok Müslüman'ın dehşete kapılmasına neden oldu. Öyle ki savaş meydanlarından kaçtılar ve hatta bazıları İslam’dan dönmeyi bile düşündüler. Allah-u Teala bu ayette yeniden söz konusu grubu uyararak şöyle buyurmaktadır: **“Ölüm Allah'ın elinde ve o'nun izniyledir. Allah herkes için asla geçemeyeceği bir ecel taktir etmiştir.” Hiç bir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır.”**

O halde eğer Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu meydanda şahadet şerbetini içecek olursa bu sadece ilahi bir sünnetin tahakkuk ettiği anlamındadır. Öte yandan savaş meydanlarından kaçmak insanın ecelinin gelip çatmasına engel olamaz. Hakeza savaş meydanlarına koşmak da insanın ecelini yaklaştırmaz.

Ayetin sonunda ise insanın çaba ve gayretinin asla sonuçsuz kalmayacağı önemle vurgulanmıştır: **"Her kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz; her kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandırırız.”** o halde dünya ve ahirete erişmek belli bir çaba ve gayreti gerektiriyorsa o halde insan neden kendi varlık sermayesini yüce ve kalıcı bir yol olan ikinci yolda (uhrevi idealler uğrunda) kullanmasın. **“Biz şükredenleri mükafatlandırırız.”**

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)

**146. Nice peygamberlerin yanında pek çok rabbani kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah, sabredenleri sever.**

**Tefsir**

## İlk Mücahitler

Uhud savaşından sonra mücahitlerin ve geçmiş peygamberlerin takipçilerinin cesaret, fedakarlık ve direnişlerini anmak bir yandan Müslümanları cesaret, direniş ve fedakarlık hususunda teşvik etmekte ve bir yandan da Uhud meydanlarından kaçan kimseleri kınamaktadır. **“Nice peygamberler vardı ki beraberinde bir çok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.”**

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147)

**147. Dedikleri ancak şu idi: “Rabbimiz! Günahlarımızı, işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et.”**

**Tefsir**

Yanlışlıkları, gevşeklikleri veya sürçmeleri sebebiyle düşman karşısında bir takım olumsuzluklar içine düşenler, meydanı düşmana terk edip kaçmak, düşmana teslim olmak veya küfre geri dönüp irtidat etme düşüncesine kapılmak yerine Allah’ın dergahına yönelir ve sadece şöyle derler: **"Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım et.”**

فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)

**148. Bu yüzden Allah onlara dünya sevabını ve ahiret güzelliğini verdi. Allah ihsan sahiplerini sever.**

**Tefsir**

Onlar bu tür düşünce tarzı ve davranışlarıyla çok yakın bir zamanda Allah'tan mükafatlarını alacaklardır. Allah da düşmana karşı galib gelmek ve fetihten ibaret olan bu dünyadaki mükafatlarını ve hem de uhrevi mükafatlarını onlara mutlaka verecektir. **“Allah da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliğini verdi.”**

Ayetin sonunda ise bu kimseler iyilik sahibi kimseler olarak adlandırılmış ve şöyle buyurulmuştur: **"Allah iyi davrananları sever.”**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ (149)

**149. Ey iman edenler! Küfredenlere itaat ederseniz, sizi geriye döndürürler de kayba uğrarsınız.**

**Tefsir**

# Sürekli Yapılan Uyarılar

Uhud savaşından sonra İslam düşmanları bir dizi zehirleyici propagandalarla insanları İslam'a karşı kötümser kılmaya çalışıyordu. Bu yüzden işbu ayet Müslümanları uyarmakta ve onları kafirlere uymaktan sakındırarak şöyle buyurmaktadır: **"Ey iman edenler eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.”**

İslam’ı küfür, saadeti şekavet ve hakikati batılla değiştirmekten daha büyük zarar ne olabilir?

بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)

**150. Halbuki mevlanız Allah'tır. O, yardımcıların en iyisidir.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah'ın mevlamız olduğu ve bizler için yardımcıların en hayırlısı olduğu önemle vurgulanmaktadır: **“Oysa sizin mevlanız Allah'tır ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.”**

Allah asla yenilgiye uğramayan, hiç bir güçlünün kendisiyle boy ölçüşemediği bir ilahtır. Oysa diğer yardımcılar hem yenilgiye uğramakta ve hem de yok olmaktadır.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151)

**151. Hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü, küfredenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Zalimlerin durağı ne kötüdür!**

**Tefsir**

Bu ayette de Müslümanların Uhud savaşından sonraki mucizemsi kurtuluşuna işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: **"Kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız.”** Nitekim Uhud savaşından sonra da kafirlerin kalplerine korku salmıştık ve siz bunu gözlerinizle görmüştünüz.

Sonraki cümlede ise kafirlerin kalbine korku salmasının nedenini beyan ederek şöyle buyurmaktadır: **“Allah'ın hakkında hiç bir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle...”**

Ayetin sonunda ise kafirlerin kötü akıbetine işaret ederek şöyle buyurulmaktadır: **"Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.”**

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152)

**152. And olsun ki, Allah, size verdiği sözde durdu. Hani o’nun izniyle kâfirleri kırıp biçiyordunuz, ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz; sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu; derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. And olsun ki O, sizi bağışladı. Allah'ın iman edenlere nimeti boldur.**

**Tefsir**

# Zafer Sonrası Yenilgi

Daha önce de dediğimiz gibi Uhud savaşında Müslümanlar savaşın başlangıcında büyük bir cesaret ve birlik içinde savaştılar, çok geçmeden de zafere eriştirler. Ama bulundukları yeri terk ederek itaatsizlik gösterip ganimet toplamakla meşgul olan bir grubun ihmali, olayın tümüyle değişmesine ve İslam ordusunun büyük bir yenilgiye uğramasına neden oldu. Müslümanlar büyük kayıplar ve ağır zararlar verdikten sonra Medine’ye dönünce birbirine, “Allah bizlere zafer ve fetih müjdesi vermemiş miydi? O halde neden bu savaşta yenilgiye uğradık?” diye sordular.

Bundan sonra artık Kur’an onlara cevap vererek onların yenilgi nedenlerini açıklamakta ve şöyle buyurmaktadır: “**And olsun ki, Allah, size verdiği sözde durdu. Hani o’nun izniyle kâfirleri kırıp biçiyordunuz, ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz.”**

Yani eğer siz zafer müjdesinin kayıtsız şartsız olduğunu sandıysanız bu büyük bir yanlışlıktır. Tüm zafer müjdeleri, Allah’ın emirlerine itaat ile kayıtlıdır. Allah’a teslimiyet koşuluna bağlıdır.

Kur’an daha sonra şöyle buyurmaktadır: **“...Ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz.”**

Daha sonra da şöyle buyurmaktadır: **“sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu.”**

İşte burada her şey tersine döndü: **“derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı.”**

Ama bütün bunlara rağmen Allah günahlarınızı bağışladı. **“And olsun ki O, sizi bağışladı. Allah'ın iman edenlere nimeti boldur.”**

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)

**153. Hani Peygamber arkanızdan sizi çağırırken, kimseye bakmadan (kaçarak dağa) çıkıyordunuz; kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah, işlediklerinizden haberdardır.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah-u Teala Müslümanlara Uhut savaşının son sahnesini gözler önüne sermekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Hani Peygamber arkanızdan sizi çağırırken, kimseye bakmadan (kaçarak dağa) çıkıyordunuz.”**

Oysa Peygamber onlara şöyle sesleniyordu: “Ey Allah’ın kulları! Bana geri dönün, bana doğru gelin ben Allah’ın elçisiyim.”

Ama sizlerden hiç kimse bu sözlere dikkat etmedi, bu yüzden Allah da sizleri **“kederden kedere uğrattı.”**

Elbette sizlere akın eden bu gam ve keder seli kaybettiğiniz savaş ganimetlerine ve zafer yolunda aldığınız yaralara üzülmemeniz içindi. **“Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah, işlediklerinizden haberdardır.”**

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)

**154. Kederden sonra, bir takımınızı (kaçtıklarına pişman olanları) saracak şekilde huzur ve emniyet veren hafif bir uyku indirdi; bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında, cahiliye zanlarına kapıldılar.”Bu işte bizim bir şeyimiz var mı?” diyorlardı. De ki: “İşlerin hepsi Allah'ındır.” Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar.”Bu işte bir şeyimiz (karar ve görüşümüz) olsaydı, burada öldürülmezdik” diyorlar. De ki: “Evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler, yine de devrilecekleri yere varırlardı.” Bu, Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir.**

**Tefsir**

Uhut savaşından sonraki gece çok acı ve ıstıraplı bir geceydi. Müslümanlar Kureyş’in galip ordusunun yeniden Medine’ye döneceklerini tahmin ediyorlardı. Bu arada Uhud’da kaçtıkları için pişman olan gerçek mücahitler tövbe ederek Allah’ın lütfuna güven elde etmiş ve Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) vaatlerine iman etmişlerdi. Söz konusu ayette işte bu macera dolu geceyi beyan ederek şöyle buyurmaktadır: **“Kederden sonra, bir takımınızı (kaçtıklarına pişman olanları) saracak şekilde huzur ve emniyet veren hafif bir uyku indirdi.”**

Bu huzur ve emniyet bir grubu saran hafif bir uykuydu; ama başka bir grup sadece kendi canlarını düşünüyor ve kendi kurtuluşları için çabalıyordu, bu yüzden de tümüyle huzur ve güvenlerini kaybetmişlerdi. **“Bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi.”**

Daha sonra Allah-u Teala o gece uyumayan imanı zayıf kimselerin ve münafıkların düşünce tarzını ifşa ederek şöyle buyurmaktadır: **“Haksız yere Allah hakkında, cahiliye zanlarına kapıldılar.”**

Onlar kendi kendilerine ve etraflarındaki kimselere şöyle diyorlardı: **“Bu işte bizim bir şeyimiz var mı?”**

Yani bu iş çok uzak ve mümkün olmayan bir ihtimaldir. Kur’an ise onlara cevap olarak şöyle buyurmaktadır: **“De ki: “İşlerin hepsi Allah'ındır.”**

Yani zafer Alalh’ın elindedir. Dolayısıyla Allah ister ve sizi buna layık görürse mutlaka zafer size nasip olur. **“Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar.”**

Onlar Uhut’taki yenilgilerini İslamın gerçek bir din olmayışına bağlamışlardı. Bu yüzden de kendi aralarında şöyle diyorlardı: **“Bu işte bir şeyimiz olsaydı, burada öldürülmezdik.”**

Yani eğer biz hak olsaydık ve zaferden bir payımız olsaydı burada bu kadar kayıp vermez ve yenilgiye uğramazdık.

Allah-u Teala onlara cevap olarak iki önemli konuya işaret etmektedir: **“De ki: “Evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler, yine de devrilecekleri yere varırlardı.”**

Ayrıca bundan da öte, **“Bu, Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir.”**

Son olarak da Allah - u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah gönüllerde olanı bilir.”**

Bu yüzden Allah sadece insanların yaptıklarına bakmaz, onların kalplerini de denemek ve böylece onların kalbinden her türlü şirk, nifak, şek ve şüphe kötülüğünü temizlemeyi ister.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)

**155. İki topluluğun karşılaştığı gün içinden yüz çevirenlerin, bazı yaptıklarından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti. Allah, and olsun ki onları affetti. Allah bağışlayandır. Hilim sahibidir.**

**Tefsir**

Bu ayet Uhut savaşından kaçan Müslümanlar hakkındadır. Tefsir kitaplarında da yer aldığı üzere Uhut savaşında muhacirlerden beş kişi ve ensardan da sekiz kişi olmak üzere toplam on üç kişi dışında herkes kaçmıştı. Bu on üç kişinin kimler olduğu hususunda sadece Hz. Ali hakkında ihtilaf yoktur. Hz. Ali dışındaki diğer on iki kişinin kimler olduğu hususunda ise ihtilaf vardır.

Ayrıca Uhut savaşında Müslümanlar şu dört gruba ayrıldı.

1 - Şehitler

2 - Sabredenler

3 - Sonradan affedilen savaş firarileri

4 - Münafıklar

## Mesajlar

1 - Günahlar şeytani vesveseler için ortam hazırlamaktadır. **“Bazı yaptıklarından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti.”**

2 - Savaştan kaçmanın sebeplerinden biri de şüphesiz ki günahtır. (Günah, takva perdesini yırtarak insanın direniş gücünü çökertmektedir. Böylece şeytanın hakimiyeti için ortam hazırlamaktadır. )

3 - İnsanın amel ve davranışları ruhunu da derinden etkilemektedir. **“Bazı yaptıklarından ötürü”**

4 - Mücahitler savaş başlamadan önce tövbe ve istiğfarda bulunmalı ve kendilerini ıslah etmelidirler.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)

**156. Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında: “Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi” diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu kalplerine bir hasret olsun diye bıraktı. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür.**

**Tefsir**

İnsanı soğutan tebliğ ve telkinler karşısında direnmek ve söylentilerin yayılmasına engel olmak gerekir.

Ayrıca şunu da çok iyi bilmek gerekir ki hayat ve ölüm Allah’ın taktirine bağlıdır. Savaş ve yolculuk ile ilgisi yoktur. Düşman acıma, üzüntü ve hasret örtüsü altında beyinleri zehirlemekte ve akılları karıştırmaktadır. **“Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi.”**

O halde Allah şüphesiz bilen ve haberdar olandır. Dolayısıyla durumunuza, fikirlerinize ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekir.

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (157)

**157. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır.**

**Tefsir**

İlahi dünya görüşü ve semavi bakış açısında Allah yolunda şehit olmak bütün dünyadan ve elde edilen bütün şeylerden daha hayırlıdır.

Mağfiret ve rahmetin ebedi ve kalıcı sonucu vardır. Oysa mal ve servetin etkileri geçicidir. Dolayısıyla önemli olan Allah yolunda olmaktır; şehit olmak veya doğal haliyle ölmek önemli bir farklılık arz etmez.

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ (158)

**158. And olsun ki ölseniz de, öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız.**

**Tefsir**

Sadece bir tek yol vardır ve o da Allah’a doğru giden yoldur. O halde neden o yöne gidişte en iyi gitme tarzını gönül rızayeti içinde kabul etmeyelim?

Dolayısıyla ölüm de, şahadet de Allah’a dönüşü ifade ediyorsa o halde bu endişe de neyin nesi?

İmam Hüseyin (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu anlama işaret ederek şöyle buyurmuştur: *“Eğer bedenler ölüm için hazırlanmış ise o halde Allah yolunda kılıçla öldürülmek ölümlerin en iyisidir.”[[43]](#footnote-43)*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

**159. Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah'a güven, doğrusu Allah tevekkül edenleri sever.**

**Tefsir**

Gerçi ayetin muhtevası tümel bir takım emirleri içermektedir; ama ayet Uhut savaşı hakkında nazil olmuştur. Zira Uhut savaşından kaçan ve yenilgiye uğrayan Müslümanlar üzüntü, pişmanlık ve hüzün ateşinde yanıyorlardı. Bu Müslümanlar olayın hemen ardından Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) etrafına toplanarak özür dilediler. Allah-u Teala da bu ayet vesilesiyle onlar için genel af ilan etti.

## Mesajlar

1 - Yumuşama ilahi bir hediyedir. **“Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın.”** Dolayısıyla yumuşaklığı olmayanlar bu ilahi hediyeden mahrum kimselerdir.

2 - Taş kalpli ve sıkı tutan kimseler insanları idare edemezler.

3 - Doğru bir yöneticilik ve önderlik için büyük bir çekicilik ve esneklik gerekir.

4 - Savaşta yenilenleri ve utanan günahkarları kendine çekmeye çalış. **“Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış.”**

5 - Meşveret ve danışma sebebiyle kabiliyetler tomurcuklanır, dostlar düşmanlardan ayırt edilir. En iyi görüş tercih edilir. Muhabbet ve ilgi doğar, başkaları için de bu davranış bir örnek olur.[[44]](#footnote-44)

6 - Sana yaptıkları zulümleri affet. Allah hakkında işledikleri günahlar için ise onlara bağışlanma dile. Siyasi ve toplumsal olaylarda onlarla meşveret et ve böylece onları da her zaman sahnede tutmaya çalış.

7 - Fikir ve meşveretin yanı sıra Allah’a tevekkülü de sakın unutma.

8 - Meşveret ve tevekkül Allah’ın sevdiği bir şeydir. Sonuca ulaşsın veya ulaşmasın hiç fark etmez. **“Doğrusu Allah tevekkül edenleri sever.”**

9 - Müdüriyet ve yöneticilik de bu ayette olduğu gibi bazen yumuşaklık gerekir. **“Onları affet”** Bazen de kabalık ve şiddet gerekir. **“Onlara karşı sert davran.”[[45]](#footnote-45)**

إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)

**160. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, o’ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.**

**Tefsir**

Önceki ayette tevekkül tavsiye edilmişti. Bu ayette ise Allah’a tevekkülün sebebi beyan edilmektedir. Zira izzet ve zillet sadece Allah’ın elindedir. Nitekim bir rivayet de de şöyle yer almıştır: “Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Cebrail’e, “Allah’a tevekkül nedir?” diye sordu. Cebrail şöyle buyurdu: “Yaratıkların fayda veya zarar, bağış veya esirgeme hususunda hiç bir etkinliğinin olmadığını bilmen ve Allah’tan gayri herkesten ümidini kesmendir. Eğer insan bu makama ulaşırsa Allah’tan gayri hiç kimse için çalışmaz, Allah’tan gayri hiç kimseden korkmaz ve Allah’tan başka hiç kimseye ümit bağlamaz. Tevekkülün hakikati budur.”[[46]](#footnote-46)

## Mesajlar

1 - Düşmana galip gelmek veya mağlup olmak Allah’ın iradesiyle gerçekleşmektedir.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (161)

**161. Hiç bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz; kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle gelir, sonra haksızlık yapılmaksızın herkese kazanmış olduğu ödenir.**

**Tefsir**

Bu ayet belki de ganimet toplamak için Uhud’un güvenlik bölgesini terk eden kimseler hakkındadır. Onlar ganimetten mahrum kalmamak için Peygamberin (S) uyarılarını görmezlikten gelmişlerdi. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun), *“Sizin hakkınız mahfuzdur. Allah Resulü, payınızı unutmayacaktır.”* buyurduğu halde yerlerini terk etmişler ve ganimet toplamaya koşmuşlardı.

## Mesajlar

1 - Peygamberler emin insanlardır. Emin ve terbiye etmek isteyen kimselerin önce bizzat emin olmaları gerekir. (Ne yazık ki ilahi olmayan önderler arasında emin olan insanlar çok azdır. )

2 - Bütün ashap yeterli bir imana sahip değildi. Bazıları hatta Peygamberin hıyanet edebileceğini dahi düşünüyorlardı.

3 - Hiç kimse halkın kötü zannından güvende değildir.

4 - Bu dünyada insanların malını almak ve kıyamette bu malı geri getirmek de bir tür cezalandırmadır. Kıyamet günü Peygamberler, şehitler ve tüm insanlar karşısında insanın hıyanet ettiği mal ile gelmesi ne kadar acıdır. **“Kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle gelir.”** Ayette geçen “galle” kelimesi; sahtekarlık, dolandırıcılık, gasp ve hıyanet gibi hususları da içermektedir. [[47]](#footnote-47)

5 - Kıyameti hatırlama da insanı hıyanetten alıkoyar.

6 - Allah adildir. (Allah hem her şeyin karşılığını eksiksiz verir ve hem de zerre miktarınca da olsa aşırı davranmaz. ) “**Zulüm edilmeksizin”**

7 - Temiz insanların ve ilahi velilerin hürmetini koruyunuz. **“Hiç bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz.”**

8 - Bir taraftan iman zayıflığı ve bir taraftan da dünya sevgisi insanı peygamberlere bile kötü zanda bulunmaya zorlar.

9 – Kıyamet; iyilerin iyiliklerini getirdikleri bir sahnedir. **“iyilik ile gelir”** Hainler ise ihanet ettikleri şeyler ile gelir. **“Kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle gelir”**

10 - Hıyanet etmek nübüvvet makamıyla asla uyuşmaz. **“Yaraşmaz”**

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162)

**162. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir; O ne kötü varılacak yerdir!**

**Tefsir**

Şii ve Sünni tefsirlerde bu ayetin nüzul sebebi hakkında şu bilgiler yer almıştır: “Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Uhud’a doğru gitme emrini verince münafıklar, “Biz savaş çıkacağını zannetmiyoruz.” bahanesiyle Medine’de kaldılar. İmanı zayıf olan bazı Müslümanlar da onlara uyarak savaşa katılmadılar. Bu ayet işbu gurubun gerçek yüzünü betimlemektedir. Önce ayetin sonunda Allah’ın savaş cephesinden kaçıp pişman olanları bağışladığı gerçeği yer almıştır. Ama bu ayetin nüzul sebebine teveccühen Allah’ın bahaneci münafıkları ve rahatına düşkünleri bağışlamadığı anlaşılmaktadır.

## Mesajlar

1 - İslami bir toplumda mücahitler ile yerinde oturanlar eşit tutulmamalıdır. (ayetin nüzul sebebine teveccühen)

2 - Gerçek mücahitlerin hedefi Allah’ın rızasını elde etmektir. **“Allah'ın rızasına uyan kimse”**

3 - Savaş ve cepheden yüz çevirmek Allah’ın gazabına dönmektir. **“Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir?”**

هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163)

**163. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah, işlediklerini görmektedir.**

**Tefsir**

Kur’an ayetlerinde insanların bir takım derecelere sahip olduğu açık bir şekilde yer almıştır: “Örneğin: **“Onlar için Rableri indinde dereceler vardır.”[[48]](#footnote-48)**

Hakeza **“onlara yüce dereceler vardır.”[[49]](#footnote-49)** Ama bu ayette bizzat insanların kendileri “dereceler” diye ifade edilmiştir. Nitekim insan işin başında belli bir ölçü esasınca hareket etmektedir. Ama sonradan bizzat insanın kendisi ölçü olmaktadır. Veya önce zikr edici olduğu halde sonradan bizzat zikre dönüşmektedir. Öyle ki onu hatırlamakla da kalpler huzura erişmektedir. Önce hakkın ekseni etrafında döndüğü halde sonradan bizzat hakkın ekseni olmaktadır.

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (164)

**164. And olsun ki Allah, iman edenleri; ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle minnettar kılmıştır. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler.**

**Tefsir**

“Minnet” kelimesi “menne” kökünden türemiş olup tartı için kullanılan taş anlamındadır. Dolayısıyla her ağır ve değerli nimete “minnet” denmektedir. Ama küçük nimetleri büyük ve ağır nimet gibi göstermek de doğru değildir. Dolayısıyla büyük nimetleri bağışlamak güzeldir. Ama küçük nimetleri büyük göstermek de doğru değildir.

## Mesajlar

1 - Peygamberlerin gönderilişi semavi hediyelerin ve ilahi nimetlerin en büyüğüdür. **“kendilerinden bir peygamber göndermekle minnettar kılmıştır.”**

2 - Peygamberler de insanların bizzat kendisinden karar kılmıştır. [[50]](#footnote-50)

3 - Tezkiye ve batini temizlik, eğitimden önce gelir. (Tezkiye ve eğitim bütün ilahi peygamberlerin baş programı olmuştur. )

4 - Gerçi bi’set ve peygamberlerin gönderilişi bütün insanlar için takdir edilmiştir. Ama bu nimete şükür edenler ve bu hidayetin nurundan istifade edenler sadece müminlerdir. **“kendilerinden bir peygamber göndermekle (müminleri) minnettar kılmıştır.”**

5 - Rüşt ve insanın kendini yetiştirmesi peygamberlerin mektebi ve ilahi ayetler ışığında olmalıdır. **“Ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber”** (Bu ilahi ayetler ve Peygamberlerin öğretilerine dayanmayan her türlü riyazet ve ruhbanlık bir tür sapıklıktır. )

6 - Peygamberlerin gönderilişinin en iyi nimet olduğunu anlamak için bi’setten önceki döneme dikkatle müracaat etmek gerekir. [[51]](#footnote-51) **“Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler.”**

7 - Oldukça karanlık ve sapık ortamlarda dahi bir şeyler yapabilmek mümkündür. **“Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıkta idiler.”**

8 - Peygamberlerin mektebinde ruhi eğitim, öğretim ve bu ikisinin yanında bakış açısı da çok önemli bir yer tutmaktadır. **“ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten”**

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)

**165. Başkalarını iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca mı: “Bu nereden?” Dersiniz? De ki: “O, kendi tarafınızdandır.” Doğrusu Allah her şeye kadirdir.**

**Tefsir**

Müslümanlar Uhud savaşında 70 kayıp verip yenilgiye uğrayınca, “biz neden yenildik” diye soruyorlardı. Allah-u Teala bunlara cevap olarak şöyle buyurmaktadır: “Sizler geçen yıl Bedir savaşında düşmana bundan iki kat fazla zarar verdiniz, onlardan 70 kişiyi öldürdünüz ve yetmiş kişiyi de esir aldınız. Ayrıca bu yıl tattığınz yenilgi; tefrika, isyan ve gevşekliğiniz sebebiyle bizzat kendinizden kaynaklanmıştır.

## Mesajlar

1 - Hüküm verirken acıları ve tatlıları birlikte göz önünde bulundurmak gerekir. (Siz sadece Uhut’taki yenilgiyi değil, Bedir’deki zaferinizi de göz önünde bulundurun.

2 - Yenilgi sebeplerini araştırırken önce deruni, ruhi ve fikri sebepleri araştırmak gerekir. Diğer sebeplere ise daha sonra bakılmalıdır.

3 - Allah her şeye kadirdir. Ama biz gerekli şartları ve faydalanma liyakatini elde etmeliyiz.

4 - Sadece Müslüman olmanın zafer için yeterli olduğunu sanmayın. Dolayısıyla her yenilgide “Bu da nereden başımıza geldi.” diye itiraz etmeyin. İmanın yanı sıra askeri kanunları ve ilahi sünnetleri de göz önünde bulundurmak gerekir.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)

**166. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen, Allah'ın izniyledir. Bu, iman edenleri belirtmesi içindir.**

## Tefsir

Allah-u Teala her iş için bir sebep takdir etmiştir. Zafer ve yenilginin de bir şifresi vardır. Uhut’taki yenilginiz nedensellik kanununa bağlıdır. Zira savaşta gevşediniz, uyumsuzluk içine girdiniz ve ganimet elde etmek için büyük arzulara kapıldınız. Allah’ın bu kanunu ve sünneti bütün savaşlarda geçerlidir.

## Mesajlar

1 - Zafer ve yenilgiler Allah’ın iradesi esasınca gerçekleşmektedir. Allah’ın izin ve iradesi dahi sünnetlerin bizzat kendisidir. **“Allah’ın izniyle”**

2 - Acı ve tatlı olaylar birer imtihan meydanları ve insanları tanıma ölçüleridir. **“Bu, iman edenleri belirtmesi içindir.”**

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167)

**167. (Uhud yenilgisi) münafıklık edenleri de belirtmek içindi Münafıklık edenlere: “Gelin, Allah yolunda savaşın, veya hiç olmazsa savunmada bulunun” dendiği zaman: “Eğer savaşmayı bilseydik, ardınızdan gelirdik” dediler. O gün, onlar imandan çok küfre yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah gizlediklerini onlardan iyi bilir.**

**Tefsir**

Bu ayette başka bir olaya işaret ederek şöyle buyurulmaktadır: **“(Uhud yenilgisi) münafıklık edenleri de belirtmek içindi.”**

O halde Kur’an savaş öncesinde münafıklar ve bazı Müslümanlar arasında konuşulanları şu şekilde beyan etmektedir: Bazı Müslümanlar (ki İbn-i Abbas’ın nakl ettiğine göre Abdullah b. Amr b. Huzzam b. Herram idi) Abdullah b. Ebi Selul’un taraftarları ile birlikte İslam ordusundan ayrılıp Medine’ye dönme kararı aldıklarını görünce onlara şöyle dedi: “Gelin ya Allah için ve Allah yolunda savaşın, yada en azından vatanınızı tehdit eden bu tehlikeyi def edin. “**Münafıklık edenlere: “Gelin, Allah yolunda savaşın, veya hiç olmazsa savunmada bulunun” dendiği zaman”**

Ama onlar boş bir bahane ileri sürerek şöyle dediler: **“Eğer savaşmayı bilseydik, ardınızdan gelirdik”** . Elbette bunlar sadece sıradan bir bahane idi; zira hem savaşın olacağı kesindi ve hem de Müslümanlar ilk etapta zafere erişmişlerdi. Uğradıkları yenilgi ise onların kendi yanlışlıklarından ve hatalarından kaynaklanmıştı. Bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “**O gün, onlar imandan çok küfre yakın idiler.”**

Yukarıdaki cümleden de anlaşıldığı üzere küfür ve iman, insanın inanç ve davranış biçimi ile sıkı ilişkisi bulunan bir takım mertebe ve derecelere sahiptir. “**Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar.”**

Onlar Medine’de kalıp savaşmak hususundaki inatları, düşmanın saldırılarının korkmaları veya İslam'a olan ilgisizlikleri sebebiyle savaş meydanlarına katılmaktan çekindiler. “**Allah gizlediklerini onlardan iyi bilir.”** Allah-u Teala hem bu dünyada yüzlerindeki perdeleri kaldırarak onlara yüzlerini göstermiş ve hem de ahirette onların hesabını mutlaka görecektir.

الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (168)

**168. Onlar oturup, kardeşleri için: “Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi” dediler. De ki: “Eğer doğru sözlü iseniz, ölümü kendinizden savın.”**

**Tefsir**

# Münafıkların Temelsiz Sözleri

Münafıklar bizzat uhut savaşına katılmaktan kaçınmakla beraber mücahitler Uhud’dan döndükten sonra da onları kınamaktan geri kalmamışlardı. Kur’an bu ayette münafıkların işbu temelsiz sözlerine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: **“Onlar oturup, kardeşleri için: “Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi” dediler. De ki: “Eğer doğru sözlü iseniz, ölümü kendinizden savın.”**

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)

**169. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler, rızıklanırlar.**

**Tefsir**

## Ebedi Diriler

Bu ve sonraki ayetler Uhud savaşından sonra nazil olmuştur. Ama anlam ve içeriği şüphesiz ki geneldir ve Bedir’deki 14 şehidi de kapsamaktadır. Kur’an şehitlerin yüce makamını anarak şöyle buyurmaktadır: **“Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler, rızıklanırlar.”**

Burada peygambere hitap edilmiştir ve diğer insanların da bunu kendilerine ders alması sağlanmıştır. “**bilakis Rableri katında diridirler, rızıklanırlar.”**

Ayette geçen hayat ve yaşamdan maksat berzah alemindeki hayattır. Ruhların öldükten sonra da yaşadıkları bir alemi vardır. Elbette bu alem sadece şehitlere özgü değildir. Ama şehitler burada manevi hayatın büyük nimetlerinden istifade ettikleri için adeta berzahtaki diğer ruhların yaşamı şehitlerin yaşamı karşısında hiç bir değer ifade etmemektedir ve bu sebeple de sadece şehitlerin hayatı söz konusu edilmiştir.

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (170)

**170. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylere sevinirler ve arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.**

**Tefsir**

Bu ayette şehitlerin berzah alemindeki yaşamının sayısız bereketlerine ve üstünlüklerine işaret edilerek şöyle buyurulmuştur: “**Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylere sevinirler.”**

Şehitlerin sevinçlerinin bir diğer sebebi ise mücahit kardeşleridir. Nitekim bizzat Kur’an da şöyle buyurmaktadır: “**ve arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.”**

Zira onlar mücahitlerin o alemdeki yüce makamlarını görüyor ve onlar için kıyamet gününün dehşetli olayları hususunda hiç bir korku ve üzüntünün olmadığını biliyorlar.

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)

**171. Onlar Allah'tan olan nimet ve bol bağışa sevinirler ve şüphesiz Allah müminlerin ecrini asla zayi etmez.**

**Tefsir**

Bu ayet gerçekte şehitlerin öldükten sonra elde ettikleri müjdeleri açıklamakta ve önemle vurgulamaktadır. “**Onlar Allah'tan olan nimet ve bol bağışa sevinirler”** Zira onlar Allah’ın sadece nimetlerini değil, fazlını da elde etmişlerdir. Allah’ın fazlı nimetlerin artışı ve tekrarıdır.

Ayrıca onlar Allah’ın müminlerin ecrini asla zayi etmediğini de görmektedirler. Allah hem şehitlerin ve hem de şahadete ulaşamayan gerçek mücahitlerin emrini asla Allah eksiltmez. “**şüphesiz Allah müminlerin ecrini asla zayi etmez.”**

الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (172)

**172. Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlara, hele de onlardan ihsan ve takva sahibi olanlara büyük ecir vardır.**

## Tefsir

# Hemra’ul - Esed Gazvesi

Daha önce de söylediğimiz gibi Uhud savaşından sonra Ebu Süfyan’ın galip ordusu zafer sarhoşluğu içinde süratle Mekke'ye doğru yola koyuldu. Revha adlı yere ulaşınca yaptıkları işten pişman olup Medine’ye geri dönmeyi ve geriye kalan tüm Müslümanları yok etmeyi kararlaştırdılar. Peygamber bu haberi alınca hemen Müslümanlara savaş için hazırlıklı olmalarını emretti. Müslümanların büyük bir azimle savaş hazırlığı içine girdiğini duyan Ebu Süfyan ordusu korkuya kapıldı!

Bu esnada başka bir olay daha düşman ordusunun moralini bozdu. Ma’bed’ul Kuzai adlı bir müşrik Peygamber ve ashabının durumunu görünce dehşete kapıldı ve Peygamber’e (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle dedi: “Sizin bu durumunuzu görmek bizler için çok acıdır.” Bu sözü söyledikten sonra hemen oradan ayrıldı ve Revha adlı yerde Ebu Süfyan ordusuna ulaştı. Ebu Süfyan ona İslam Peygamberi’nin durumunu sordu. O da cevap olarak şöyle dedi: “Muhammed’in büyük bir orduyla sizleri takip için yola koyulduğunu gördüm.”

Ebu Süfyan ve ordusu bunun üzerine geri çekilme kararı aldılar. Oradan geçmekte olan Abd’ul Kays taifesinden olan bir gruptan, Peygamber’e, “Ebu Süfyan ve Kureyş putperestleri büyük bir orduyla peygamberlerin ashabını yok etmek için Medine’ye doğru hareket ettiği” haberini ulaştırmasını istediler. Peygamber ve Müslümanlar bu haberi alınca şöyle dediler: “**Allah bize yeter ve O ne iyi vekildir.”**

Ama her ne kadar bekledilerse de düşman ordusundan bir haber çıkmadı. Dolayısıyla üç gün bekledikten sonra Medine’ye geri döndüler. Bu ve sonraki ayetler işbu maceraya işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlara, hele de onlardan ihsan ve takva sahibi olanlara büyük ecir vardır.”**

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)

**173. İnsanlar onlara: “ Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun” dediler. Bu, onların imanını artırdı da: “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” dediler.**

**Tefsir**

Düşmanın propaganda araçları ve bazı saf ve korkak düşünceli kimseler devrimci mücahitlere düşmanın çok güçlü olduğu, hiç kimsenin onlara karşı koyamayacağı ve dolayısıyla onlar ile savaşmanın doğru olmadığı hususunda telkin ve nasihat ediyorlardı. Ama gerçek Müslümanlar hiç bir korkuya kapılmadan, tam bir huzur ve güven içinde ayette ifade edilen cevabı vermişler ve düşmandan kaçmamışlardı.

## Mesajlar

1 - İçi boş davul seslerinden ve düşmanın propaganda oyunlarından korkmamak gerekir.

2 - Savaş cephelerinde düşmanın sızan ajanlarına dikkat etmek gerekir.

3 - Tüm tehditler karşısında en güçlü manivela Allah’a iman ve tevekküldür. “**Allah bize yeter ve O büyük ve O ne güzel vekildir.”**

4 - Müminler bir bela ile karşılaştıklarında Allah ile olan bağlarını daha da bir güçlendirir ve daha büyük bir güvenle Allah’a tevekkül ederler. “**Bu, onların imanını artırdı”**

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)

**174. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan, Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler; Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük, bol nimet sahibidir.**

**Tefsir**

Uhud savaşında yaralanan Müslümanlar Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) emri üzere yeniden İslam’ı savunmak için seferber olup Hemra’ul Esed bölgesine kadar düşmanı takip ettiğini duyan düşman ordusu Müslümanların bu hazırlık ve azminden büyük korkuya kapıldı. Böylece yeniden saldırı fikrinden vazgeçerek Mekke’ye geri döndü. Bu ayet işte bu yaralı ve ihlas dolu mücahitleri övmek için nazil olmuştur.

## Mesajlar

1 - Bir çok insan tehlikelere koştuğu halde sağlam dönmüşlerdir. Bir çok korkaklar ise tehlike korkusuyla yaklaştıkları halde yine de belanın kucağına düşmüşlerdir.

2 - İlahi insanlar için önemli olan Allah’ın rızasıdır; şahadet, selamet, yaralanma ve refah değil. Bunların hiç birisi ilahi insanlar için bir değer ifade etmez. “**Allah'ın rızasına uydular.”**

3 - Allah’ın büyük fazlı sadece savaş cephelerine katılan kimseler için geçerlidir. Hasret ise savaştan kaçanlar ve cihad meydanlarını terk edenlerindir. “**Allah büyük, bol nimet sahibidir.”**

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (175)

**175. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, iman etmişseniz onlardan korkmayın, benden korkun.**

**Tefsir**

Gerçek müminler Allah’tan başka hiç kimseden korkmazlar. İman, cesaretten bağımsız değildir. Mücahitler sadece Allah’tan korkmalı ve takva sahibi olmalıdırlar. “**Benden korkun”**

Korkutma ve tehdit meselesi süper güçlerin sürekli izlediği bir siyasettir. “**korkutur”**

وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176)

**176. Küfürde yarışanlar seni üzmesin; şüphesiz onlar Allah' a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor; onlara büyük azab vardır.**

**Tefsir**

Uhud savaşında yenilgiye uğrayanlar, adeta birbirlerine, “biz şu anda yenilgiye uğradık, kafirler ise zafer sarhoşluğu içinde Mekke’ye döndü. O halde haliniz ne olacak?” diye sorunca bu ayet onlara şöyle cevap vermiştir. Üzülmeyin! Bu ilahi bir süredir. Küfre verilen mühlet süreleri dolunca artık ahirette hiç bir nasipleri olmayacaktır.

## Mesajlar

1 - Kendi huzur ve esenliğinizi korumaya çalışın. Kafirlerin İslam’ı ortadan kaldırma çabaları hiç bir sonuç vermeyecektir. “**Küfürde yarışanlar seni üzmesin”**

2 - Küfür meydanındaki alel acele ve sadece duyulan alaka yüzünden sergilenen hareketler insanı tövbe kabiliyetinden ve ilahi rahmete erişmekten alı koyar. “**Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor.”**

3 - İnsanların küfrü Allah’ın kudretine hiç bir zarar veremez. “**şüphesiz onlar Allah' a bir zarar veremezler.”**

4 - Kafirlere mühlet vermek Allah’ın sünnetindendir; haşa Allah’ın bilgisizliğinden veya onlar karşısındaki güçsüzlüğünden değil. “**Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor”**

5 - Hem Allah’ın kahrı büyüktür ve hem de fazlı ve keremi! (Önceki iki ayette Resulullah’ın emri üzere ikinci defa savaşa giden yaralı mücahitler, Allah’ın büyük fazlı ile müjdelenmiş ve azılı kafirlere ise büyük azap vadedilmişti.)

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)

**177. Şüphesiz ki imanı verip küfrü alanlar Allah’a hiç bir zarar veremezler. Onlar için elim bir azap vardır.**

**Tefsir**

Kur’an-ı Kerim’de alışveriş ve kar-zarar meselesi defalarca tekrar edilmiştir. Kur’an bir pazar, insanlar satıcı, inanç ve düşünceler birer meta, alıcı ise bazen Allah ve bazen de Allah’tan gayrisi kabul edilmektedir. Bu pazarda satışlar itibari/yapıntılıdır. Ama müşteri seçimi insanın kendisine bağlıdır. Yani bizler sahip olduğumuz kudret, amel ve inançlarımızı başı boş bırakıp görmezlikten gelemeyiz. Ama bizler inançlarımızı ve davranışlarımızı faydalı veya zararlı bir konumda karar kılabiliriz. Kur’an’da Allah ile alışverişte bulunan bir grup insan övülmüş ve bunlara ödül olarak cennet ve rızvan verildiği ifade edilmiştir. Diğer bir grup ise sapıklıkları ve kötü tercihleri sebebiyle kınanmış ve hiç bir kar elde etmedikleri beyan edilmiştir. “**onların ticareti kazançlı olmamış”** Bu kimseler büyük bir hüsrana uğramıştır. “**Şüphesiz insan hüsrandadır.”** Büyük bir hüsran ile rezil rüsva olacak, büyük ziyana uğrayacaklardır. “**Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.”[[52]](#footnote-52)** Hakeza şöyle buyurulmuştur: **“Bu apaçık bir hüsrandır”[[53]](#footnote-53)**

Yukarıdaki ayetlerin benzeri bazı ayetlerde imanlarını küfür ile değiştirenler şiddetle aşağılanmış ve yanı sıra müminlere de onların irtidadının Allah’a ve Allah’ın yoluna hiç bir zarar vermeyeceği hususunda güven verilmiştir.

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (178)

**178. Küfredenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azab onlaradır.**

**Tefsir**

Kur’an-ı Kerim, **“sanmayın, sanmasınlar”** kavramlarını defalarca kafirler, münafıklar ve imanı zayıf kimseler hakkında kullanmıştır. Zira bu insanlar doğru dürüst bir yorum, bakış açısı, kamil bir inanç ve nurlu bir basiretten mahrum bulunmaktadır. Onlar yaratılışı boş bir şey sanmakta, cesareti yokluk addetmekte, dünyayı kalıcı bilmekte, izzeti kafirlerin etrafında gezerek aramakta, uzun ömrü hayır ve bereket sebebi kabul etmektedirler. Kur’an-ı Kerim çok çeşitli ayetlerde bütün bu inançların yanlışlığını gözler önüne sermiştir.

Bazen küfür ehli; bir takım imkanlara sahip olmayı, zahiri galibiyetleri ve refahı kendi liyakatlerinin bir göstergesi olduğunu sanmaktadır. Oysa Allah-u Teala onlara hak karşısındaki katılıkları ve içine düştükleri küfür ve fesat sebebiyle, sapıklıklarında boğulsunlar diye mühlet vermektedir.

Tarihte de yer aldığı üzere Yezit, İmam Hüseyin’i (Allah’ın selamı üzerine olsun) şahadete ulaştırınca tüm ailesini Hz. Zeyneb (Allah’ın selamı üzerine olsun) ile birlikte Şam’a esir olarak gönderdi. Yezid burada büyük bir gururla Hz. Zeyneb’e, “Allah’ın bizimle olduğunu gördün mü?” deyince Hz. Zeyneb-i Kübra (Allah’ın selamı üzerine olsun) ona işbu ayeti okudu ve şöyle buyurdu: “Ben seni aşağılık, soysuz ve her türlü aşağılanmaya layık bir insan olarak görüyorum. Sen elinden geleni yap, ama Allah’a and olsun ki Allah’ın nurunu asla söndüremeyeceksin, bunu böylece bil.”

Evet bu tür ayyaş ve aşağılık insanlar için aşağılayıcı bir azap hazırlanmıştır, bu hayali ve dünyevi izzet onları ahirette büyük bir zillet ve horluğa düşürecektir. [[54]](#footnote-54)

Bu esas üzere günahkarlar iki kısımdır: Bir grup günahkarlar ıslah edilebilir türden kimselerdir. Allah bu tür insanları bir takım öğütler, acı veya tatlı olaylar ile uyarmakta ve kendisine gelmesini sağlamaktadır. Diğer bir grup ise hidayet edilir türden kimseler değildir. Allah bu tür kimseleri de kendi haline bırakmaktadır. Böylece bu insanların fesat yetenekleri tümüyle ortaya çıkmakta ve azaba müstahak olmaktadırlar. Bu yüzden İmam Bakır (Allah’ın selamı üzerine olsun) bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur: *“Kafirler için ölüm aslında bir nimettir, zira kaldıkça daha fazla günah işerler.”[[55]](#footnote-55)*

## Mesajlar

1 - Mühlet ve fırsatlar sevgi göstergesi değildir. (Bir takım zahiri debdebelere ve şatafatlı hayata aldanmayın. )

2 - Nimetler hak yolda rüşt ve hayır içinde bulunduğu müddetçe faydalıdır.

3 - Uzun ömür önemli değildir, ömürden faydalanmak önemlidir.”**kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.”** Hakeza İmam Seccad (Allah’ın selamı üzerine olsun) da Mekarim’ul - Ahlak duasında Allah’a şöyle arz etmektedir: *“Allah’ım eğer ömrüm şeytanın otlağı olacaksa onu kısa kıl.”[[56]](#footnote-56)*

4 - Hemen alelacele hüküm vermeyiniz; işin sonunu ve ahireti de göz önünde bulundurun.

5 - Zalimlerin refah ve hakimiyeti onların hak yolda olduğunu ve Allah’ın rızasını elde ettiklerinin göstergesi değildir. Dolayısıyla bu sebeple onlar karşısında susmamız da gerekmez.

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)

**179. Allah iman edenleri sizin durumunuzda bırakacak değildir, sonunda temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir; fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin; inanır ve takvalı olursanız size büyük ecir vardır.**

## Tefsir

Bu ayet bu surede uhut savaşı hakkında nazil olan ayetlerin sonuncusudur. Bu ayet bu alemin büyük bir imtihan yeri olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla sadece iman iddiasında bulunmak yeterli değildir. İnsan “iman ettim” deyince kendi başına bırakılacak ve toplumda normal bir hayat sürdürecek değildir. Yenilgiler ve zaferler insanın gerçek yüzünü tanımak için birer araç konumundadır. Nitekim Uhut savaşındaki bu yenilgi de münafıkların daha yakından tanınmasına vesile oldu. Allah-u Teala insanı gaypten haberdar kılmamaktadır. Zira gayb ilmi vesilesiyle iyi ve kötü tanınacak olursa ümit ışığı söner, toplumsal bağlar kopar ve hayat büyük bir kargaşalığa maruz kalır. Normal bir hayat sürdürmek için bizim gayb sırlarından haberdar olmamamız, iyi ve kötüyü imtihanlar neticesinde tedrici bir şekilde tanımamız gerekir.

**Mesajlar**

1 - Allah kafirleri kendi haline bırakır. “**Günahları artsın diye.”** Allah müminleri ise kendi haline terk etmez. “**Allah müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. )**

2 - Pisleri temizlerden ayırt etmek Allah’ın bir sünnetidir.

3 - Hayat normal bir şekilde yaşanmalıdır. Gayb vesilesiyle birtakım sırlardan haberdar olmak insanın hayatını felce uğratır. “**Bununla beraber Allah size gaybi de bildirecek değildir.”**

4 - Hayat her ne kadar normal yaşanması gerekse de Allah bir takım kimselere gayb ilmini ihsan etmektedir. “**Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder.”**

5 - Allah kendi nezdinden risalet sahibi kıldığı kimselere gayb ilmini bildirir. “**Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder.”**

6 - Bütün peygamberlerin dereceleri aynı değildir. “**Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder.”**

7 - Gayb ilmi Allah’a mahsustur. Allah’ın seçtiği bazı peygamberler ise sadece gaybten haberdar olma derecesinde, (tüm boyutlarıyla değil) nasiplenmişlerdir. “**size gaybi bildirecek.”**

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)

**180. Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır.**

**Tefsir**

# Ağır Esaret boyunduruğu

Bu ayet cimri kimselerin kıyametteki durumunu haber vermektedir. Zira onlar sadece servet toplamak ve korumakla uğraşmaktadırlar. Allah yolunda Allah’ın kullarına infak etmekten sakınırlar.

Gerçi ayette zekat ve diğer farz olan mali haklardan söz edilmemiştir. Ama Ehl-i Beyt rivayetlerinde ve müfessirler nezdinde bu ayetin zekat vermeyen kimseler hakkında olduğu kabul edilmiştir.

Ayet ilk önce şöyle buyurmaktadır: **“Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.”**

Daha sonra devamla şöyle buyurmaktadır: **“Bilakis bu onların kötülüğünedir.”**

Ardından ise bu cimri insanların kıyametteki durumu şöyle beyan edilmektedir. “**Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”**

Bu cümleden de anlaşıldığı üzere farz olan hakları verilmemiş, toplumun istifade etmediği, sadece ferdi hevesler yolunda harcanan, hatta bazen cinnet ölçüsünce harcanmış, hiç bir sebep olmaksızın biriktirilmiş olan mallar da insanın diğer çirkin amelleri gibi kıyamet gününde “amellerin tecessümü” kaidesi esasınca tecessüm edecektir. İnsan için şiddetli bir azap haline gelecektir.

Ayet-i kerime daha sonra çok önemli bir nükteye işaret ederek şöyle demektedir: “ Bu mallar Allah ve kulları yolunda infak edilsin veya edilmesin sonunda mutlaka sahiplerinden ayrılacaktır. Zira Allah yerlerin ve göklerin yegane gerçek sahibidir. “**Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.”**

O halde insanın bu mallardan ayrılmadan önce manevi bereketlerinden istifade etmesi kendisi için çok daha iyidir.

Son olarak da Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah işlediklerinizden haberdardır.”**

O halde Allah cimrilik de etseniz ve insanlara yardım yolunda da kullansanız tüm yaptıklarınızı bilir ve insana kendi yaptıklarına uygun bir şekilde karşılık verir.

لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ (181)

**181. And olsun ki Allah: “Allah fakir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız, “Yakıcı azabı tadın” diyeceğiz.**

## Nüzul Sebebi

Bu ve sonraki ayet Yahudileri kınama çerçevesinde nazil olmuştur. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) Kinka’ Yahudilerine bir mektup yazarak onları namaza, zekat vermeye ve Allah’a ödünç vermeye (bu cümle, insanların duygularını harekete geçirmek için Allah yolunda infak etmek anlamında kullanılmıştır. ) vermeye davet etti.

Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) elçisi Yahudilerin eğitim gördükleri Beyt’ül Medaris adındaki merkez üssüne varınca mektubu büyük Yahudi bilgini Fehas’a teslim etti. Bu Yahudi bilgini mektubu okuduktan sonra alaylı bir ifade ile şöyle dedi: “Eğer sözleriniz doğru ise o halde “Allah fakirdir ve biz zenginiz” demek gerekir. Zira fakir olmasaydı bizden borç istemezdi.

Ayrıca Muhammed Allah’ın sizleri faizden sakındırdığına inanmaktadır. Oysa bizzat kendisi infaklar karşısında sizlere kat kat faiz (sevap) verileceğini iddia etmektedir.”

Ama sonradan Fehas adlı Yahudi bilgini böyle bir söz söylemediğini iddia etti. Bunun üzerine bu iki ayet nazil oldu.

## Tefsir

Bu ayetin başında şöyle buyurulmaktadır: **“And olsun ki Allah: “Allah fakir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitmiştir.”** O halde onların inkarı yersizdir. Daha sonra şöyle buyurmaktadır: Onları sadece duymakla yetinmiyoruz, ayrıca da hepsini, hatta Peygamberleri katlettiklerini de yazacağız. “**Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız.”**

Onların amellerinin kaydedilmesi kıyamet gününde yaptıklarını açıkça karşılarında görmeleri içindir. “**Yakıcı azabı tadın” diyeceğiz.”**

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ (182)

**182. Bu, yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.**

**Tefsir**

Bu ayette ise şöyle buyurulmaktadır: **“Bu, yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.”**

Aslında insan eğer siz cinayetkarlar yaptıklarınızın cezasını görmez ve iyilerin arasında yer alırsanız bu büyük bir zulümdür. Eğer Allah sizlere böyle davranmazsa o zaman haşa “zellam” (çok zulmedici) olur.

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (183)

**183.”Doğrusu, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiç bir peygambere inanmamak üzere Allah bizden ahit aldı” diyenlere sen de ki: “Benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz?”**

**Tefsir**

Bazı kimseler İslam’ı kabul etme hususunda bir takım sıradan bahaneler ileri sürüyor ve şöyle diyorlardı: **“Doğrusu, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiç bir peygambere inanmamak üzere Allah bizden ahit aldı”** Bunun üzerine işbu ayet nazil oldu ve bahane peşinde koşan inatçı kimselere şöyle denmesi istendi: Eğer doğru diyorsanız, neden benden önceki peygamberler çeşitli mucizelerin yanı sıra bu mucizeyi de gerçekleştirdiği halde kendisine asla iman etmediniz. “**De ki: “Benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz?”**

**Mesajlar**

1 - Her milletin tarihi geçmişi ve ruh yapısı iddia ettikleri şeylerin en canlı şahididir.”**Benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi.”**

2 - Hakkı kabule yanaşmamayı ve haktan kaçışı dini bahanelerle mazur göstermeye çalışmayın. “**Şüphesiz Allah... emretti.”**

3 - Tarih boyunca muhalif kimselerin bahane uydurmaları arasında bir benzerlik olmuştur. “**dediğiniz (mucizeler) ile...”**

4 - İnsan azgınlık ruhuna sahip olunca hem Allah’a iftira eder **“Allah... emretti.”** Ve hem de hiç bir peygambere teslim olmaz. “**hiç bir peygambere inanmamamızı...”** Aynı zamanda tüm mucizelerin de kendi istek ve arzularınca gerçekleşmesini arzular.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)

**184. Seni yalancı saydılarsa, senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah-u Teala sevgili elçisine teselli vermekte ve şöyle buyurmaktadır: **“(resulüm) eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama; gerçekten senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edildi.”** Oysa bu peygamberler de apaçık nişaneler ve mucizelerle gelmişlerdi. “**Apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi.”**

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)

**185. Her insan ölümü tadacaktır. Kıyamet günü, ecirleriniz size mutlaka ödenecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık kurtulmuştur. Dünya hayatı, zaten, sadece aldatıcı bir metadan ibarettir.**

**Tefsir**

# Ölüm genel bir kanundur!

Bu ayet ilk etapta tüm varlık aleminde hakim ve geçerli olan bir kanuna işaret etmekte ve şöyle demektedir: **“Her canlı ölümü tadacaktır.”**

Gerçi tüm insanlar fani oldukları gerçeğini kabul etmek istemez, unutmaya çalışırlar. Ama ölüm öyle bir gerçektir ki bizler her ne kadar unutmaya kalkışsak bile o asla bizleri unutmaz.

Ardından ayet şöyle buyuruyor: “Bu alemdeki hayatın hemen akabinde amellerin ceza ve mükafatının verileceği dönem başlayacaktır. “**ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir.”**

Hemen şunu ilave etmektedir: Cehennem ateşinin etkisinden kurtulup cennete giren kimseler, kurtuluşa ermiş ve gerçekte kendi arzu ve isteklerine kavuşmuş olacaklardır. “**Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir.”**

Adeta cehennem tüm gücü ve kudretiyle insanı kendine doğru çekmektedir. Gerçekten de insanı cehenneme sürükleyen etkenlerin çok güçlü bir cazibesi ve çekiciliği vardır. Geçici heveslerin, meşru olmayan cinsel lezzetlerin, mevki ve makamların, helal olmayan servetlerin insan için bir çekiciliği ve albeniliği yok mudur?

Sonraki cümlede geçmiş konuyu bütünleyerek şöyle buyurulmaktadır: **“Bu dünya hayatı ise aldatma metasından başka bir şey değildir.”**

Önemli olan madde aleminin ve amaç haline dönüşmemesidir. Yoksa insani tekamül yolunda olduktan sonra madde aleminden ve lezzetlerinden istifade etmek kınanmadığı gibi, lazım ve zaruri bir iş de sayılmaktadır.

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (186)

**186. And olsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız; hiç şüphesiz, sizden önce Kitap verilenlerden ve müşriklerden çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve takvalı olursanız bilin ki, bu önemli ve sağlam işlerdendir.**

**Tefsir**

Müslümanlar Medine’ye hicret edince müşrikler onların mallarına el koymaya başladı. Yakaladıkları kimselere de korkunç işkenceler ediyorlardı. Bu arada Medine’deki Yahudiler de Müslümanlara dil uzatıyor, hatta büyük bir küstahlıkla Müslüman kız ve kadınlar hakkında kötü laflar ediyorlardı. Bu grubun başında ise Ka’b Bin Eşref adında bir Yahudi bulunuyordu. Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu şahsın öldürülmesini emretti ve ardından Ka’b bin Eşref öldürüldü. Bu ayet Müslümanlara teselli vererek onlardan sabır ve takva üzere karar almalarını ve bu yolun güvenli bir yol olduğunu hatırlatmaktadır.

## Mesajlar

1 - İmtihan edilmeniz ciddi bir olaydır. Buna hazırlıklı olmalısınız. “**İşiteceksiniz”**

2 - Düşmanların eziyetlerine uğramak, kınanmak ve aşağılanmak da sizler için birer imtihan aracıdır. “**işiteceksiniz... bir çok üzücü sözler.”**

3 - İnsanın en çok imtihan edildiği mal ve candır. “**mallarınız ve canlarınız.”**

وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)

**187. Allah, Kitap verilenlerden, “Onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz” diye ahit almıştı. Onlar ise, onu arkalarına atıp az bir değere değiştiler. Alış verişleri ne kötüdür!**

**Tefsir**

Eğer bugün yeryüzünde milyonlarda Hıristiyan, Yahudi ve Mecusi varsa bütün bunlar, alimlerinin sessiz kalmasından dolayıdır. Etyeb’ul Beyan tefsirinin dediğine göre İncil ve Tevrat’ta altmıştan fazla yerde İslam ve Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) geleceği müjde verilmiştir. Ama maalesef Ehl-i Kitap bilginleri bütün bunları bırakmış, görmezlikten gelmişlerdir. Hakikatleri gizlemenin günahı o kadar büyüktür ki Allah hiç bir günah için zikretmediği büyük cezayı, bu günah için zikretmiştir. “**İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.”[[57]](#footnote-57)**

**Mesajlar**

1 - İnsanların şirk, küfür, cehalet ve fesat içinde kalmasını sağlayan her türlü gerçekleri gizlemek büyük bir günahtır. Bu gerçekleri gizleyen kimse insanların günahına ortak olmaktadır.

2 - Öldürücü sessizliklerin sebebi her hangi bir mal veya makama ulaşmak, mevkisini korumaya çalışmaktır. “**Onu az bir dünyalığa değiştiler.”**

3 - Bilginler insanlar karşısında sorumludurlar. “**Açıklayacaksınız.”**

4 - Hakikatleri açıklamak insanlara hiç bir şeyin gizli kalmamasını sağlamalıdır. “**Açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz.”**

5 - İnsanların saadet ve kurtuluşu için ilim tek başına yeterli değildir; züht, takva, mal ve makama itinasızlık da gerekir.

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188)

**188. Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma; elem verici azab onlaradır.**

**Tefsir**

Toplumda her zaman bulunan bir grup münafık kimseler sürekli kendilerine de müminlere davranıldığı gibi davranılmasını isterler. Bunlar kendilerine cesur denilmesini isteyen korkaklar veya alim kabul edilmesini isteyen cahiller gibidir. Oysa gerçekte bunlar asla saadete ulaşamayacak olan aldatıcı kimselerdir.

Genelde insanlar üç kısımdır:

1 - Bir grup çalıştıkları halde bunu Allah’tan başka hiç kimsenin bilmesini istemezler. “**Gizli ve açık”** Hakeza **“sizden hiç bir karşılık ve teşekkür istemiyorum.”**

2 - Bir grup insan ise başkaları tarafından övülmek için çalışırlar. “**İnsanlara gösteriş için.”**

3 - Bir grup insan ise hiç çalışmadığı halde başkalarından övgü beklerler. Söz konusu ayet de işte bu gruba işaret etmektedir. “**yapmadıkları şeylerle övünmek isteyenler.”**

وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)

**189. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir.**

**Tefsir**

Bu ayet Müminleri müjdelemekte ve kafirleri açık bir dille tehdit etmektedir. Ayet şöyle buyuruyor: **“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.”**

Yani müminler ilerlemek için sapık yollardan istifade etmek zorunda değillerdir. Onlar Allah’ın kudreti sayesinde meşru ve doğru yolları kullanarak hedeflerine ulaşabilir, ilerleme kaydedebilirler.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (190)

**190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır.**

**Tefsir**

Fahr-u Razi, Kurtubi ve Meraği’nin tefsir kitaplarında şöyle yer almıştır: Aişe’ye, “Peygamber ile yaşadığınız en iyi hatıranız hangisidir?” diye sorulunca şöyle cevap verdi: “Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bütün işleri ilginçti. Ama hepsinden önemlisi şudur ki Resulullah bir gece benim evimde istirahat ediyordu, henüz dinlenmeden ayağa kalktı, elbisesini giydi, abdest aldı ve namaza durdu. Elbisesinin ön tarafı ıslanıncaya kadar ağladı, daha sonra camiye gitti ve orada da yerler ıslanıncaya kadar ağladı. Sabah Bilal gelince neden bu kadar ağladığını sordu. Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle buyurdu: “Dün gece bana bir takım ayetler nazil oldu. (Al-i İmran 190 ila 194. ayetler. )”

Ardından şöyle buyurdu: “Bu ayeti okuyup da düşünmeyenlere eyvahlar olsun.”

Fahr-u Razi’nin tefsirinde ise Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu yer almıştır: *“Resulullah gece namazını kılmadan önce bu ayetleri okurdu.”[[58]](#footnote-58)*

Başka bir hadiste ise Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu ayetleri okumamızı tavsiye etmiştir.

Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) ashabından olan Nuf-i Bekkali’den şöyle nakledilmiştir: “Bir gece Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) huzurundaydım. İmam (Allah’ın selamı üzerine olsun) yatağımdan kalktı ve bu ayetleri okudu. Daha sonra bana, “yatıyor musun, uyanık mısın?” diye sordu.”uyanığım” dediğimde ise şöyle buyurdu: Yeryüzünün pisliklerine bulaşmayan kimselere ne mutlu!”[[59]](#footnote-59)

## Mesajlar

1 - Evren, belli bir hedef üzere yaratılmıştır.

2 - Varlık bilim Allah’ı tanımanın bir ön hazırlığıdır.

3 - Akıllı insanın gözünde ağaç yaprakları Allah’ı tanıma defterinin birer sayfası gibi durmaktadır.

4 - En akıllı kimse ilahi ayetleri en iyi derk eden kimsedir. “**Ayetler vardır.”**

5 - Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde ve varlık alemindeki zamanlama olayı akıl sahipleri için bir tesadüf olamaz.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)

**191. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru” derler.**

**Tefsir**

Her durumda Allah’ı hatırlama insanın akıl sahibi olduğunun bir göstergesidir. “**Onlar; ayakta, dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar.”**

Akıl sahipleri zikir ve fikir ehli kimselerdir. “**Allah’ı anarlar... düşünürler.”**

Fikir ve düşünce esasına dayalı iman bir değer ifade eder. “**Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler.”**

Bizler bilmeliyiz ki ilahi hedeflerden uzaklaştıkça cehenneme doğru yaklaşmaktayız ve dolayısıyla bu kötü yoldan geriye dönmek zorundayız. Alemlerin yaratılışı hedefsiz ve sebepsiz değildir. Her ne kadar alemin sırlarını derk edemesek de her şeyin bir sebebi ve hedefi vardır. “**Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tespih ederiz, bizi cehennem azabından koru.”**

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (192)

**192.”Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur.”**

**Tefsir**

Elbette ki cehennem ateşi de çok önemlidir. Ama horluk ve rüsvalık cismani azaptan çok daha önemli ve acı vericidir. “**Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsva etmişsindir.”**

Ayrıca bilindiği gibi zalimler kıyamet günü şefaatten mahrum kalacaklardır. “**Zalimlerin hiç bir yardımcıları yoktur.”**

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (193)

**193.”Rabbimiz! Doğrusu biz “Rabbinize iman edin.” Diye imana çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyelerle berâber al.”**

**Tefsir**

Ayette geçen “zunub” kelimesinden maksat belki de büyük günahlardır. “Seyyie” kelimesinden maksat ise küçük günahlardır. Nitekim şu ayette de “seyyie” kelimesi büyük günahlar karşısında yer almıştır. “**Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.”[[60]](#footnote-60)**

Elbette ayette geçen “kebair” kelimesinden maksat günahın etkileri de olabilir.

Bu dünyada **“duyduk”** diyen akıl sahipleri karşısında bu davete itinasızlık sergileyen kimseler de vardır. Bu kimseler kıyamet günü büyük bir hasret içinde şöyle derler: “Keşke biz de Allah’ın sözünü dinleseydik ve emirlerine itaat etseydik.”

## Mesajlar

1 - Akıl sahipleri hakkı kabul etmeye hazırdırlar. Onlar fıtratlarının seslerini dinlemenin yanı sıra peygamberlerin sesine, alimlerin davetine ve şehitlerin feryadına da kulak verirler.

2 - İstiğfar aklın bir göstergesidir.

3 - İyilerle ölmek de ilahi bir hediyedir.

4 - Uzak görüşlü akıl sahipleri iyilerle ölmeyi arzu eder ve akıbetlerinin hayırlı olmasını arzularlar.

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)

**194. “Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.”**

Tefsir

Bu birkaç ayette Allah-u Teala akıl sahiplerinin hareket tarzını şöyle betimlemektedir: “Allah’ı anma, hikmete ulaşma, Peygamberlere teslim olma, istiğfar, iyi bir halet üzere ölmek, ilahi lütuflara erişme arzusunda bulunmak, horluk ve rüsvalıktan kurtuluş...” Önceki ayetlerde akıl sahiplerinin Allah’a ve kıyamete olan inançları söz konusu edilmişti. Bu ayette ise Peygamberlere iman konusu ele alnımıştır. “Bize Peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini.”

Mesajlar

1 - Akıl sahiplerinin son arzusu ilahi lütuflara erişmek, cehennem ve kıyamette rüsva olmaktan kurtuluştur.

2 - Akıl sahipleri bütün peygamberlere ve ilahi vaatlere iman eder.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)

195. Rableri dualarını kabul etti: “Birbirinizden meydana gelen sizlerden, erkek olsun, kadın olsun, iş yapanını işini boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Andolsun ki, Allah katından bir nimet olarak, onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın güzeli Allah katındadır.”

Tefsir

Bu ayet önceki ayetlerin peşice akıl ve zeka sahipleri ile amellerinin neticesi hakkında nazil olmuştur. Ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle nakledilmiştir: Peygamberin (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) eşlerinden biri olan Ümmü Seleme Resulullah’a (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şöyle arz etti: “Kur’an da erkeklerin cihat, hicret ve fedakarlığından çokça söz edilmiştir. Kadınların bundan bir nasibi yok mudur?” İşte bunun üzerine ayet inerek bu soruya şöyle cevap verdi: “Erkek olsun, kadın olsun içinizden çalışan hiç bir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım.”

Bilindiği gibi bazı bilgisiz kimseler cehaletleri sebebiyle maalesef İslam dininin erkeklerin dini (kadınların değil) olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüş gerçeklerden çok uzak bir görüştür. Zira yaratılışta hepimiz birbirimize bağlıyız.” Hep birbirinizdensiniz.” Sonraki ayette bir sonuç çıkarılarak şöyle buyurulmaktadır: “Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim.”

Daha sonra ise şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki, Allah katından bir nimet olarak, onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım.”

Bu Allah’ın onlara fedakarlıkları karşısında verdiği bir mükafattır. Elbette mükafatların en iyisi şüphesiz Allah katındadır.”Mükafatın güzeli Allah katındadır.”

Elbette ilahi mükafatları bu dünyada insanlar için tümüyle anlatabilmek mümkün değildir. Dolayısıyla ilahi mükafatların her türlü mükafattan yüce olduğunu anlamak yeterlidir.

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ (196)

**196. Küfredenlerin diyar diyar gezip (refah içinde) dolaşması sakın seni aldatmasın.**

**Tefsir**

Mekke müşrikleri ve Medine Yahudileri ticari yolculuklar sebebiyle büyük bir refah içinde yaşıyorlardı; ama Müslümanlar Medine’ye hicret edip Mekke’deki mal ve varlıklarını terk ettikleri ve Medine’de de iktisadi bir ambargo altında bulundukları için çok büyük bir darlık içinde yaşıyorlardı. İşte bu ayet Müslümanlara teselli vermektedir.

**Mesajlar**

1 - Düşmanların siyasi, iktisadi ve askeri heyetler göndermesi, gizli oturumlar düzenlemesi ve çok boyutlu görüşmeler yapması sizi aldatmasın.

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197)

**197. (Bunlar) Az bir faydalanmadır, sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır!. .**

**Tefsir**

Hz. Ali’den (Allah’ın selamı üzerine olsun) nakledilen bir rivayette şöyle yer almıştır: *“Sonrası ateş olan hiç bir lezzette hayır yoktur.”[[61]](#footnote-61)*

Kısa ve geçici lezzetler ve ebedi azap kafirler için; geçici zorluklar ve ebedi huzur ise müminler içindir.

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ (198)

**198. Fakat Rablerinden sakınanlara, Allah katından ilk ikram olarak içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler ise, iyiler için daha hayırlıdır.**

**Tefsir**

Ayette geçen “nüzul” kelimesi misafire ilk etapta ikram edilen şerbet ve meyve gibi bir şey anlamındadır. Adeta bu tabirler şöyle denmek istenmiştir: kafirlerin ticari gelgitleri, sizleri takva ve iman ölçüsünden çıkarmasın. Zira cennet bahçeleri sizlere ikram edilen şeylerin ilkidir, tümü değil.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199)

**199. Kitab ehlinden Allah'a huşu duyarak; Allah’a, hem size ve hem de kendilerine indirilene iman edip, Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmeyenler vardır. İşte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk olandır.**

**Tefsir**

Bazı müfessirler bu ayetin kitap ehlinden İslam’a yönelen bazı kimseler hakkında nazil olduğuna inanmaktadırlar. Bu kimseler, Necran ehlinden kırk kişi, Habeşistan’dan otuz iki kişi ve Rum’dan da sekiz kişi olmak üzere toplam seksen kişi idi. [[62]](#footnote-62)

Bazı tefsir kitaplarında ise bu ayetin H. 9. yıl, Recep ayında vefat eden Neccaşi hakkında nazil olduğu yer almıştır. Resulullah bu vefat olayını işitince halka şöyle buyurdu: “Kardeşlerinizden biri Hicaz dışında vefat etmiştir. Hazırlanın da yaptıkları hizmetlere karşılık olarak cenaze namazını kılalım.”

Ashap bu şahsın kim olduğunu sorunca da Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) “Neccaşi!” diye buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlar Peygamber ile birlikte Baki mezarlığına giderek Neccaşi’nin cenaze namazını kıldılar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)

**200. Ey iman edenler! Sabredin, (düşmanlarınıza karşı) sebat gösterin, hudutlarınızı koruyun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erişebilesiniz.**

**Tefsir**

Bu ayet olaylar karşısında direniş ve sabrın çeşitlerini nitelendirmektedir. İlk aşamada şahsi tatsızlıklar ve hevesler karşısında sabrediştir. “**sabredin.”** İkinci aşamada kafirlerin baskıları karşısında daha fazla direniş gösterin. “**sebat gösterin”**

Üçüncü aşamada ise dış düşmanların saldırıları karşısında coğrafik sınırları koruyun. İlmi tartışmalar yoluyla itikadi ve fikri sınırları savunun. Hakeza vesveseler karşısında da kalp sınırlarını koruyun. “**Hazırlıklı ve uyanık bulunun.”**

“Ribat” kelimesi bir şeyi bir yere bağlamak anlamını ifade eder. Kervansaraya da, kervanların konakladığı; ticaret malları, at ve develerin orada tutuldukları sebebiyle “ribat” denmektedir.

Hakeza sağlam ve Allah’ın lütfüne bağlı kalplere de “ribat” denmektedir. İrtibat, merbut (ilgili, bağlı) ve ribat kelimeleri de bir tek kökten türemiştir. Rivayetlerde ise “Rabitu” kelimesi “namazı gözetleme” anlamını ifade etmektedir. Zira Müslümanlar namazda elde ettikleri güçlü bağla; kalp ve canlarını sağlamlaştırmakta, manevi durumlarını güçlendirmektedir.

# Nisa Suresi

## Surenin Kimliği

Bu sure 177 ayet olup Medine’de nazil olmuştur. Bu surenin içeriği ise; iman ve adalete davet, önceki ümmetlerden ibret almak, Allah’ın düşmanlarıyla dostluk bağlarını kesmek, yetimleri korumak, evlilik, miras, ilahi önderlere itaat, hicret, Allah yolunca cihat gibi konuları içermektedir. İlk 35 ayeti ailevi meseleler ile ilgili olduğundan dolayı da “nisa” (kadınlar) diye adlandırılmıştır.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.

## Tefsir

# Ayrımcılıklarla Savaş

Bu surenin ilk ayeti tüm insan bireylerine hitap etmektedir. İnsanları takvaya ve sakınmaya davet etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Ey insanlar... Rabbinizden sakının.”**

Daha sonra insanın amellerini gözetleyen Allah’ı tanıtmak için insanların toplumsal birliğinin kökleri olan bir sıfatına işaret etmektedir: **“Sizleri bir tek nefisten yaratan.”**

**“Bir tek nefis”** ifadesi ise Kur’an’ın insanların babası Adem diye tanıttığı ilk insana işarettir. Kur’an ayetlerindeki “Ademoğulları” ifadesi de bu gerçeğe işaret etmektedir. Daha sonraki cümlede ise şöyle buyurmaktadır: **“Ondan da eşini yaratan.”**

Bunun anlamı, eşinin de kendi cinsinden yaratılmış olmasıdır; Adem’in bedeninin organlarından yaratılmış olması değil. İmam Bakır’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) nakledilen bir rivayette Havva’nın, Adem’in kaburga kemiklerinden birinden yaratılmış olduğu şiddetle yalanlanmış, Havva’nın da Adem’in yaratıldığı toprağın kalıntısından yaratıldığı ifade edilmiştir.

Bir sonraki cümlede ise şöyle buyurmuştur: **“İkisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan...”**

Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere Adem oğullarının neslinin çoğalması da Adem ve eşi vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Başka bir varlığın hiç bir etkisi olmamıştır.

Ardından sağlam bir toplumun yaratılmasından takvanın taşıdığı önem sebebiyle de ayetin hemen sonunda insanlar yeniden takvaya davet edilmiş ve şöyle buyurmuştur: **“Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan sakının.”**

Ardından şöyle devam etmektedir: **“Akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.”**

Bu kanunun burada zikredilmesinin sebebi, Kur’an’ın sıla-i rahime (akraba bağlarına) verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Son olarak da şöyle buyurmaktadır: **“Şüphesiz Allah sizin üzerinde gözetleyicidir.”**

Allah sizlerin tüm amel ve niyetlerinizi görmektedir ve ayrıca da sizleri olaylar karşısında korumaktadır.

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

2. Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, onların mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin, çünkü bu büyük bir suçtur.

Nüzul Sebebi

Giftanoğulları kabilesinden bir şahsın vefat eden çok zengin bir kardeşi vardı. O şahıs, kardeşinin yetim çocuklarını korumak adına tüm mallarına el koydu. Kardeşinin çocukları büyüyünce de hakkını vermekten imtina etti. Bu olayı Resulullah’a (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ilettiklerinde de bu ayet nazil oldu. Malları gasp eden şahıs bu ayeti işitince tövbe etti ve mallarını sahibine geri vererek şöyle dedi: “Büyük günaha bulaşmaktan Allah’a sığınırım”

Tefsir

# Yetimlerin Mallarına Hıyanet Etmek Yasak!

Her toplumda çeşitli sebeplerden dolayı babalar dünyadan göçmekte ve geriye küçük çocukları kalmaktadır.

Bu ayette yetimlerin malları hususunda üç önemli emir verilmiştir:

1-ilk etapta şöyle emredilmektedir: **“Yetimlere mallarını verin.”**

Yani bu mallarda sadece emin ve gözetleyici olarak tasarrufta bulunabilirsiniz. Bu malların sahibi olmazsınız.

2 - İkinci emir ise malların temizini pis olanla değiştirmekten sakındırmak ile ilgilidir.

Bazen yetimlerin bakıcısı malların değiştirmenin yetimlerin lehine olduğu veya hiç bir farkının olmadığı bahanesiyle veya kaldığı taktirde zayi olacağı iddiasıyla yetimlerin güzel ve iyi mallarını alıyor, kötü ve kalitesiz mallarını yerine koyuyorlardı.

Kur’an şöyle diyor: **“Temizi pis olanla değiştirmeyin.”**

3 - Yetimlerin mallarını kendi mallarınızla yemeyin. “**Onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin.”**

Yani yetimlerin malını kendi mallarınızla karıştırmayın. Böylece sonunda hepsine el koymayın. Yetimlerin haklarını çiğneyerek kendi kötü mallarınızı onların iyi mallarıyla karıştırmayın.

Ayetin sonunda bu konunun ehemmiyetini ispat etmek ve önemle vurgulamak için şöyle buyurulmaktadır: **“Çünkü bu büyük bir günahtır.”**

**Nüzul Sebebi**

İslam’dan önceki dönemde Hicaz halkı arasında yaygın bir adet olduğu üzere yetim kızları koruma adı altında evlerine götürüyor, sonra da onlarla evlenerek mallarına el koyuyorlardı. Her şey ellerinde olduğu için kendilerine çok az bir mehir taktir ediyorlardı, aralarında çıkan en küçük bir rahatsızlıkta da onları çok kolay bir şekilde boşuyorlardı.

Bunun üzerine ayet nazil olarak yetim kızlarla evlenmek isteyenlerin adalete tümüyle riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)

3. Eğer, yetimlere haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer ve dörder evlenebilirsiniz; şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane alın veya sahip olduğunuz ile yetinin. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur.

## Tefsir

Bu ayet yetimlerin bir başka hakkına işaret ederek şöyle buyurulmaktadır: **“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz taktirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın.”**

Böylece başkalarına zulümden korunmuş olursunuz. Ardından şöyle buyurmaktadır: “Elbette bu adaletle riayet ettiğiniz taktirde geçerlidir. “**Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın.”**

Böylece başkalarına zulümden korunmuş olursunuz.

Ardından şöyle buyurmaktadır: **“Yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin.”** Zira cariyelerin şartları çok daha kolaydır. Gerçi onların da haklarına tümüyle riayet etmeniz gerekir. **“Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır.”**

Eşler arasındaki adalet hususunda erkeğin riayet etmek zorunda olduğu ölçü, olayın ameli ve pratik boyutlarıyla ilgilidir. Zira kalpteki sevgi insanın gücü dışındadır.

**Mesajlar ve Nükteler**

1 - İslam mahrum insanların, özellikle yetimlerin, bilhassa da yetim kızların iffet, evlilik hayatı ve kendilerinden kötü istifade edilmesi noktasında en büyük koruyucusudur. “**Yetimlerin haklarına riayet.”**

2 - Yetimlerle evlenmekten vaz geçmek için adaletsizlik hususunda yakin etmek gerekmez. Adaletsizlik konusunda bir ihtimal ve korku bile onlarla evlenmeyi terk etmek için yeterlidir. “**Korkarsanız. .”**

3 - Eş seçimlerinde kalbi temayül önemlidir. “**beğendiğiniz”**

4 - İslam erkeklerin çok evliliğini genel olarak kabul etmektedir. [[63]](#footnote-63)

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4)

4. Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin.

**Tefsir**

“Nihle” kelimesi Ragib-i İsfahani'nin dediği üzere balarısı anlamına gelen “nehl” kökünden türemiştir. Bal arısı insanlara hiç bir karşılık beklemeksizin bal verdiği için, karşılıksız verilen hediyeye de “nihle” denmektedir.

Bir hadis-i şerifte de şöyle yer almıştır: “En iyi mallarınızı şu üç şey için harcayasınız:

1 - Mehir

2 - Hac

3 - Kefen

Eğer en iyi malınızı mehir için harcarsanız çocuklarınız da sahip olur.” [[64]](#footnote-64)

**Mesajlar**

1 - Kadına hakkı olan mehrini vermek gerekir. “**Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin.”**

2 - Mehir kadının fiyatı değildir. Aksine sadakat, alaka ve dostluğun göstergesidir. “**mehirlerini”**

3 - Mehir, kadının değeri değildir. Aksine kadına verilen bir hediyedir. “**Gönül rızası ile”** Ayrıca bilindiği gibi kadın için taktir edilen ekonomik destek ayrılma anında ve zararlarını karşılamak içindir.

4 - Kadının mehiri üzerinde malikiyet hakkı vardır. “**Mehirlerini”** O halde kızın babasının veya akrabalarının mehrini alma hakkı yoktur.

5 - Kadın mehrini alma veya bağışlama hususunda özgürdür. “**Gönül hoşnutluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarsa...”**

6 - Güzel ve temiz mal, sahibinin gönül rızayetiyle bağışladığı maldır. “**Gönül hoşnutluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarsa onu da afiyetle yiyin.”**

7 - Zahiri hoşnutluk yeterli değildir. Kalbi rizayet de gerekir. “**Gönül hoşnutluğu ile.”**

Dolayısıyla mecburi ve zorlamaya dayalı bağışların hiç bir itibari yoktur.

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (5)

5. Allah'ın geçiminize dayanak kılmış olduğu mallarınızı, sefihlere vermeyin, kendilerini o mallarla rızıklandırın, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

Tefsir

Rivayetlerde şarap içen ve güvenirliliğini yitiren kimselere de sefih denmektedir. Dolayısıyla bilindiği gibi insan özel ve kamu mallarını bu tür sefih insanlara teslim etmemek gerekir.

Rivayetlerde fasık insanlara da sefih denmektedir. Bu tür insanlara mal teslim edilmemesi gerektiğinin sebebi ise malın bir toplumun kıvamı ve dayanağı olmasıdır. Dolayısıyla fasık insanlara her türlü mal, makam, sorumluluk ve toplumu ilgilendiren gizli sırları teslim etmek çok yanlış bir tutumdur.

Mesajlar

1 - Beyinsiz kimseler, şarap içenler ve laubali insanlar ekonomiye ve kamu malarına hakim kılınmamalıdır. “vermeyin.”

2 - Beyinsiz insanlar kendi malını bile teslim etmek mallarınıza ekonomik bir darbe indirecektir. “malları” yerine “mallarınız” denmiştir.

3 - Tutum ve davranış biçimlerinde toplumun ekonomik menfaatlerini ve fikri yetişimini göz önünde bulundurun. “mallarınızı aklı ermezlere (sefihlere) vermeyin. )”

4 - Beyinsiz bir insan mallarda tasarruf hakkına sahip değildir.

5 - Bir sistemin mali ve iktisadi sorumluları reşit ve tecrübe sahibi kimseler olmalıdır. “sefihlere vermeyin.”

6 - Ekonomik anlaşmalar imzalayan kimseler fasık ve günahkar olmamalıdır. “Beyinsizlere vermeyin.”

7 - Mal ayakta durma ve dayanma aracıdır. Eğer bir ülkede mallar ayakta durma ve dayanma aracı değilse o ekonomik sistem bozuktur. Yöneticileri beyinsizdir. Her ne kadar ekonomi doktorası yapmış olsalar bile, reşit değillerdir.

8 - Mal bir sistemin hayat kıvamı, ekonomik dayanağı ve manivelasıdır. “Allah’ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı...”

9 - Sermaye atıl ve durgun olmamalı, yetim ve beyinsizlerin malları, yatırım ve teşebbüs için kullanılmalıdır. Böylece bu insanların geçimi anamaldan değil, kãrından temin edilmelidir.

10 - Mahrumların şahsiyet ve ruhi boyutlarına teveccüh edilmelidir. “onlara güzel söz söyleyin.”

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (6)

6. Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin; büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan (zahmet hakkını almak hususunda) iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.

Tefsir

Allah-u Teala bu ayette de yetimlerin malları ve geleceği hakkında başka bir emir vermiştir: “Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin.”

“Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin.”

Sonra yetim bakıcılarına şunu tavsiye etmektedir: “büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin.”

Ayrıca da, eğer yetimlerin bakıcıları zengin ise yetimlerin mallarından istifade etmemelidirler ve eğer fakir iseler sadece (onların mallarını korumakta çektiği zahmetler için) adalet ve insafa uyarak kendi zahmet haklarını onların mallarından alabilirler. “Zengin olan (zahmet hakkını almak hususunda) iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin.”

Son olarak yetim bakıcıları hakkında şöyle buyurmaktadır: “Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun.”

Ayetin sonunda da şöyle buyurmaktadır: “Bilin ki gerçek hesap sorucu Allah’tır ve her şeyden önemlisi, sizin hesabınızın O’nun yanında açık olmasıdır ve eğer siz bir hıyanet ederseniz ve şahitlerin haberi olmazsa hesaba görücü olan O’dur. “Hesap sormak için Allah yeter.”

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

7. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir.

Nüzul Sebebi ve Tefsir

Peygamberin (S) ashabından biri vefat etti. Karısı ve çocukları olduğu bir halde, kuzenleri malını kendi aralarında bölüştürdüler; karısı ve çocukları için geriye bir şey bırakmadılar. Çünkü cahiliye görüşüne göre mirası savaşma gücüne sahip olan kimseler alırdı. Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) o sahabenin eşinin şikayeti ve ayetin nüzulünden sonra, kuzenlerini çağırdı ve malları gerçek varislerine döndürmelerini emretti.

Mesajlar:

1 - İslam’da da kadınların miras alma hakları vardır ve din kadınların hakkının savunucusudur. “kadınlara da hisse vardır.”

2 - Savaşma gücüne göre mirası bölüşmek yasaktır.

3 - Mirasın adil bir şekilde bölüştürülmesi önemlidir, miktarı değil. “Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir.”

4 - Miras payı değişmez. “belirli bir hissedir.”

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (8)

8. Taksimde, yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa, ondan onlara da verin, güzel sözler söyleyin.

Tefsir

# Ahlaki bir hüküm!!

Bu ayetin miras bölüşmesinden sonra nazil olduğu açıkça ortadadır. Çünkü bu ayette şöyle buyurulmaktadır: “Taksimde, yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa, ondan onlara da verin”

“Yetama” ve “mesakin” her ne kadar tümel zikr edilmişse de onlardan maksat akrabadan olan miskin ve yetimlerdir.

Ayetin sonunda ise şöyle emredilmektedir: “güzel sözler söyleyin”

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا (9)

9. Arkalarında zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, bundan endişe edecek olanlar Allah’tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

Tefsir

Rivayetlerde de yer aldığına göre yetim malı yemenin insanın üzerinde hem dünyevi ve hem de uhrevi hasarları vardır. Dünyevi olanı insanın evlatlarının üzerinde bıraktığı eserlerdir. (Bu ayette zikredildiği gibi.) Uhrevi olanı ise cehennem azabıdır. (Gelecek ayette zikr edilmiştir. )[[65]](#footnote-65)

Ayetin maksadı infaktan sakındırma ve adil olmayan vasiyetler için de olabilir. Yani sakın küçük ve zayıf çocuklarınız olduğu halde bütün mallarınızı vakf veya infak edip ölümünden sonra, evlatlarınızı fakirlik ve çaresizlik içinde bırakmaya kalkmayın. [[66]](#footnote-66)

Ayet özürlü çocukları olanlara, onların geleceklerini temin etmeyi düşünmeleri noktasında bir tavsiye de olabilir. [[67]](#footnote-67)

Mesajlar:

1 - Başkalarının dertlerini anlamak için kendini onların yerine koymalısın. Yetimlere, kendi yetimlerimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmamız gerekir.

2 - Kim bir ateş yakarsa dumanı kendi gözüne girer. (Ateş düştüğü yeri yakar) Bu günlerde yetimlere zulüm etmek sünnet haline gelmiştir ve gelecekte bizim yetimlerimize de aynı şekilde zulüm edilecektir.

3 - Tebliğlerde duygu ve fıtri isteklerden de istifade etmek gerekir.

4 - Yetimlerin, yiyecek ve giyeceğin yanı sıra muhabbet, sevgi ve irşada da ihtiyaçları vardır.

5 - Yetimler hakkında hıyanet, onları büyütmede ihmalkarlık ve konuşmalarda huşunet yasaklanmıştır. .

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

10. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar alevlenmiş ateşe atılacaklardır.

Tefsir

Tefsir’ul Mizan’da bu ayet amellerin kıyamet gününde tecessüm edeceğini inancına delil kabul edilmiştir. Zira bu ayette açıkça belirtildiği üzere yetim malı yemek kıyamette ateş şeklinde tecessüm edecektir.

Zulüm ve zorbalıkla yetim malı yemek haramdır. Yoksa sıradan gelip gitmelerin yetim malına bir zararı yoktur ve insan yetim malına karşı kötü bir niyet içinde değilse hiç bir problem teşkil etmez. **“Onlar kardeşlerinizdir. Allah bozguncuları, ıslah edicilerden ayırt eder, bilir.”**

**Mesajlar**

1 - Zahirde insan yetim malını yemektedir, ama bunun batini yüzü ise kıyamette ateş yemek şeklinde tecessüm edecektir.

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)

11. Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır; Eğer bir ise yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babadan her birine altıda biri; çocuğu yoksa ve anası babası ona varis olursa anasına üçte bir düşer. Ölenin kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir. (Bütün bunlar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.

Tefsir

Miras hükümleri diğer dinlerde de açık bir dille beyan edilmiştir. (Bu cümleden olarak Tevrat, Sayılar seferi, 27. Bab, 8 ila 11. ayetler) Hakeza İncil’de de Hz. Mesih’in şöyle dediği yer almıştır: *“Ben Tevrat’ın hükümlerini değiştirmek için gelmedim.”*

Cahiliye Arapları kadın ve çocukları mirastan mahrum bırakıyorlardı.

İslam’da ise varisi olmayanların mirası İslam hakimine ve liderine intikal eder.

Miras payları

Bu ayette ilk sınıf varislerin (evlat, anne ve babanın) miras hakları beyan edilmiştir.

İlk cümlede şöyle buyurmaktadır: “Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder.”

Bu ifade bizzat kızların da mirastan yararlanabilecekleri gerçeğini açıkça gözler önüne sermekte, kızları mirastan tümüyle mahrum kılan cahiliye adet ve geleneklerine karşı bir savaş mahiyetini taşımaktadır.

Daha sonra şöyle buyurmaktadır: “Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır.”

Ardından şöyle buyurmaktadır: “Eğer bir ise yarısı onundur.

Ama birinci sınıf varislerden sayılan ve evlatlar konumunda bulunan anne ve babanın mirası hakkında ise üç halet vardır:

Birinci halet: “Ölenin çocuğu varsa ana babadan her birine altıda biri.”

İkinci halet: “çocuğu yoksa ve anası babası ona varis olursa anasına üçte bir düşer.”

Üçüncü halet: “Ölenin kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir.” Kalan beş pay ise babaya aittir.

Gerçekte kardeşler miras almadıkları gibi annenin fazla miktarda miras almasına da engel olmaktadır. Bu yüzden de onlara “hacib” (engelleyici) denmektedir.

Daha sonra Kur’an şöyle buyurmaktadır: “(Bütün bunlar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır.”

O halde eğer bir vasiyet etmişse veya bir takım borçları varsa ilk önce o esas üzere amel etmek gerekir.

Elbette insan sadece malının üçte birini vasiyet edebilir. Bu miktardan fazla vasiyet etmek, varisler izin vermediği taktirde doğru değildir.

Sonraki cümlede ise şöyle buyurulmaktadır: “Babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz.”

Ayetin sonunda ise şöyle buyurulmaktadır: “Bunlar Allah tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.”

Bu cümle de önceki konuları önemle teyit etmektedir. Böylece insanları miras payları konusunda ileri geri konuşmasına engel olmakta, konuşmasını yasaklamaktadır.

# Neden erkeğin miras payı kadının iki katıdır?

İslami kaynaklara müracaat edildiğinde bu sorunun İslam’ın ilk yıllarında da insanların zihninde belirdiği açıkça görülmektedir. Bu yüzden İslam önderlerine bu konu defaatle sorulmuştur. Nitekim İmam Ali bin Musa Rıza’nın (Allah’ın selamı üzerine olsun) konu ile ilgili şöyle buyurduğu nakledilmiştir: *“Kadınların miras payının erkeklerin miras payının yarısı kadar olmasının sebebi, kadınların evlenirken erkeklerden mehir almasıdır. Dolayısıyla erkek kadına bir miktar mehir vermek zorundadır. Ayrıca kadınların hayatının temin etmek de erkeklerin görevidir. Oysa kadın erkeğin ve kendisinin geçimi hususunda hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.”*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

12. Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer; bundan çoksalar üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, hilim sahibidir. .

**Tefsir**

# Eşlerin bir birinden miras alma payı

Bu ayette kadın ve erkeğin birbirinden miras alma durumu beyan edilmiştir.

Ayet şöyle buyurmaktadır: “Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir.”

Devamında ise şöyle buyurmaktadır: “Çocukları varsa, bıraktıklarının ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir.”

Elbette bu bölüştürme de eşinin borçlarını verdikten ve onun mali vasiyetlerini yerine getirdikten sonradır. “Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır.”

Bu bölüştürme de borçlar verildikten ve yapılan vasiyetler yerine getirildikten sonradır. “Çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır.”

Daha sonra kız ve erkek kardeşlerin miras payını beyan ederek şöyle buyurmaktadır: “Eğer bir erkek veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer.”

Ayette geçen “kelale” kelimesi üçüncü bir şahıstan miras alan anne tarafından kardeş olanlara denmektedir. Bu da ölen şahıstan, anne tarafından bir kardeşi (sadece anneleri bir) olduğu taktirdedir. “Bundan çoksalar üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar.”

Elbette bu da yapılan vasiyet yerine getirildikten ve borçlar ödendikten sonradır.

Ayetin sonunda ise şu konu önemle vurgulanmıştır. “Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, hilim sahibidir.”

Yani bu vasiyet saygın kabul edilmesi gereken ilahi bir vasiyettir. Zira Allah şüphesiz sizin menfaat ve maslahatlarınızı çok iyi bilmektedir ve sizler için bu hükümleri uygun görmüştür. Allah vasiyet edenlerin de niyetinden haberdardır. Bununla birlikte Allah hilim sahibidir. Allah emirlerine aykırı davranan kimseleri hemen cezalandırmaz.

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

13. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah'a ve Peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler, büyük kurtuluş budur.

**Tefsir**

Önceki ayette miras kanunları hakkında bir takım hükümler beyan edilmişti. Bu ayet ise söz konusu hükümleri ilahi hudutlar olarak adlandırmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Bunlar Allah'ın hudutlarıdır.”

Ardından şöyle buyurulmaktadır: “Allah'a ve Peygamberine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler.”

Ayetin sonunda ise bu kimselerin büyük kurtuluşa erdiği beyan edilmektedir. “Büyük kurtuluş budur.”

وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)

14. Kim Allah'a ve Peygamberine baş kaldırır ve hudutlarını aşarsa, onu temelli kalacağı ateşe sokar. Alçaltıcı azâb onadır.

Tefsir

Bu ayet önceki ayette beyan edilen kimselerin karşısında yer alan gruba işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah'a ve Peygamberine baş kaldırır ve hudutlarını aşarsa, onu temelli kalacağı ateşe sokar.”

Ayetin sonunda ise bu kimselerin akıbetine işaret edilmektedir. “Alçaltıcı azâb onadır.”

Önceki ayette ilahi cezanın cismani boyutları söz konusu edilmişti. Bu cümlede ise alçaltıcı boyutu beyan edilmiş ve ruhani yönlerine işaret edilmiştir.

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)

15. Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek aranızdan dört şahit getirin, şahadet ederlerse, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun.

Tefsir

Bu ayet, fuhuş bataklığına saplanan evli kadınların cezasına işaret etmektedir. Ayet ilk önce şöyle buyurmaktadır: “Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek aranızdan dört şahit getirin.”

Ayet saha sonra şöyle buyurmaktadır: “Şahadet ederlerse, ölünceye kadar evlerde tutun.”

O halde evli kadınların iffetsizlik etmesinin cezası işbu ayette müebbet hapis olarak beyan edilmiştir.

Ama hemen ardından şöyle buyurmaktadır: “veya Allah onlara bir yol açana kadar”

Yukarıdaki bu tabirden de anlaşıldığı üzere bu hüküm geçici bir hükümdür. Daha sonra recmetme hükmü Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) tarafından beyan edilmiştir. Bu konunun detayları ise ahkam ve fıkıh kitaplarında beyan edilmiştir. İsteyen, bu kitaplara müracaat edebilir.

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16)

16. İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tövbe edip düzeltirlerse onları bırakın, Doğrusu Allah tövbeleri daima kabul ve merhamet eder.

Tefsir

Bu ayette evli olmayan kadının zina ve iffete aykırı davranışlarının hükümlerini beyan edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: “İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin.”

Ayette zikr olunmuş olan cezalandırma, tümel bir cezalandırmadır. Zinanın cezasını her iki taraf için de 100 kırbaç olarak tayin eden Nur suresinin 2. ayeti, gerçekte bu ayetin tefsir ve açıklaması konumundadır.

Ayetin sonunda ise bu günahkarların tövbe, af ve bağışlanma konusuna işaret edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: “tövbe edip düzeltirlerse onları bırakın, Doğrusu Allah tövbeleri daima kabul ve merhamet eder.”

Bu hükümden de istifade edildiği gibi tövbe eden kimseleri geçmiş günahlarından dolayı asla kınamamak gerekir.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17)

17. Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.

Tefsir

Önceki ayette iffete aykırı davranan kimselerin tövbe sayesinde ortadan kalkması beyan edilmiştir. Bu ayette ise bunun bir takım şartları beyan edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: “Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır.”

Yukarıdaki ayette yer alan “cehalet” kelimesinden maksat iç güdülerin tuğyanı, isyankar şehvet duygularının hakimiyeti ve insanın akıl ve iman üzerindeki tasallutudur. Bu durumda gerçi insanın günah hakkındaki bilgisi ortadan kalkmamaktadır. Ama buna rağmen isyankar içgüdülerin etkisinde kalkmaktadır ve pratikte kendisini etkisiz hale getirmektedir. İlmin etkisi ortadan kalkınca insan pratikte cahil ve bilgisiz duruma düşmektedir. Sonraki cümlede ise Kur’an tövbenin diğer şartlarından birine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır.”

Yani çok geçmeden hemen günahlarından pişman olur ve Allah’a dönerler. Zira gerçek tövbe insanın ruh ve canından günahın bütün etkilerinin silinmesini sağlayan tövbedir.

Bu ayet tövbenin şartlarını beyan ettikten sonra şöyle buyurmaktadır: “Allah işte onların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.”

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)

18. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman; “şimdi tövbe ettim” diyenler ile kâfir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azab hazırlamışızdır.

Tefsir

Bu ayette ise tövbeleri kabul edilmeyen kimselere işaret edilerek şöyle buyurulmuştur: “Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman; “şimdi tövbe ettim” diyenlerin tövbesi makbul değildir.”

Tövbesi kabul edilmeyen ikinci grup ise küfür hali üzere dünyadan gidenlerdir. Söz konusu ayette onlar hakkında ise şöyle buyurulmaktadır: “Kâfir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir.”

Hakikatte ayet şöyle buyurmaktadır: “İman selamet ve sıhhat üzere olduğu halde günahlarından tövbe eden ama ölüm halinde iman üzere gitmeyenlerin geçmiş tövbeleri de etkisizdir.

Ayetin sonunda ise şöyle buyurulmaktadır: “İşte onlara elem verici azab hazırlamışızdır.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

19. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. Apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sabredin, hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir.

Nüzul Sebebi

İmam Bakır’dan (Allah’ın selamı üzerine olsun) nakl edildiği üzere bu ayet eşlerini, kendilerine bir eş gibi davranmadıkları halde sadece öldükleri takdirde mallarına el koymak için tutan ve onları büyük bir belirsizlik içinde öylece bekleten kimseler hakkında nazil olmuştur. [[68]](#footnote-68)

Tefsir

Bu ayet belki de sadece malların miras bırakılabileceğine, ölmüş insanın eşinin hiç kimseye miras yoluyla geçmeyeceğine işarettir. Ölmüş insanın eşi kendi iradesiyle eşi öldükten sonra kendisine bir eş seçme hakkına sahiptir.

Mesajlar ve Nükteler:

1 - İslam kadın haklarının koruyucudur. “Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir.”

2 - Kadının malikiyet hakkı vardır.” “kadınlara mirasçı olmaya”

3 - Hayat muhabbet esası üzerine olmalıdır, mallara el koyma değil. “kadınlara zorla mirasçı olmaya”

4 - Mehiri zorla geri almak haramdır. “Apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın.”

5 - Kadınlar ile iyi geçinmek lazım. “Onlarla güzellikle geçinin.”

6 - Hayırların bir çoğu hoş olmayan şeylerin arasındadır. O halde her zaman için ümidvar olmak lazım. “hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir.”

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20)

20. Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız?

Tefsir

Cahiliye zamanında erkekler yeni bir eş edinmek istediklerinde, ilk eşlerine. iftirada bulunarak onları baskı altında tutuyor, boşamak için de mehirlerini bağışlamaya zorluyorlardı. Sonra da o kendisine bağışlanmış mehir ile başka bir eş ediniyorlardı. İşte bu ayet söz konusu cahiliye adetini kınamaktadır.

Mesajlar:

1 - Yeniden evlenmek İslam açısından yasak değildir. “Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz”

2 - Boşanma erkeğin elindedir. “bir eşi almak isterseniz”

3 - İslam kadın haklarının savunucusudur ve ikinci bir evliliği eski eşin hakkı zayi olduğu taktirde yasak ilan etmiştir.

4 - Kadın malikiyet hakkına sahiptir ve onun bütün mal ve hakları kendisine eksiksiz olarak verilmelidir. “ondan bir şey almayın”

5 - Zulmün en kötü çeşitlerinden biri de insanlara iftira atıp yüz suyunu dökerek zorla bir kişinin malını almaktır.”İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız?”

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)

21. Siz birbirinize katılmış ve onlar sizden sağlam teminat almışken onu nasıl geri alırsınız!

Tefsir

Bu ayet tebliğ ve kötülüklerden sakındırmada insani duygulardan da istifade edilmesini öğütlemektedir. Yani sizler eşlerinizle yıllarca ilişki kurmuşken yıllarca mutlu hayat yaşamış iken neden şimdi zorla mehrini almaya çalışıyorsunuz? bu yüzden hayatın zorluklarında önceki yaşanmış tatlılıkları mutlaka hatırlamak gerekir. “Siz birbirinize katılmış ve onlar sizden sağlam teminat almışken onu nasıl geri alırsınız!” Evlilik olayı çok sağlam bir anlaşmadır. Dolayısıyla bu sağlam anlaşmayı ve teminatı bozmak caiz değildir.

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)

22. Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin, geçmişte olanlar artık geçmiştir, çünkü bu bir fuhuş ve iğrenç bir şeydi, ne kötü yoldu!

Tefsir

Cahiliye adetlerinden biri de; şahıslardan biri dünyadan göçünce çocukları üvey anneleriyle evlenme hakkına sahip olmasıydı. Ebu Kays adında bir sahabi dünyadan göçünce çocuğu üvey annesine evlenme teklif etti. Kadın ona şöyle dedi: “Resulullah’tan (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bu konuyu sormam gerekir.” Kadın Peygambere (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) gidip bu durumu sorunca söz konusu ayet nazil oldu ve üvey anne ile evlenmek tümüyle yasaklandı.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)

23. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, hâlâlarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur. Öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Doğrusu Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.

Tefsir

Bu ayette insana mahrem olan ve evlenilmesi haram olan kadınlar zikredilmiştir. Mahremlik ve evliliğin haram oluşu üç yoldan gerçekleşmektedir:

1 - Doğum (Soy ilişkisi)

2 - Evlilik (sebep ilişkisi)

3 - Süt emzirme (emzirme ilişkisi)

Elbette bu ayet nazil olmadan önce mahremlerle yapılan evlilikler bağışlanmıştır. Ayrıca mahremlerle evliliğin haram oluşu önceki dinlerde de mevcuttu. [[69]](#footnote-69)

Mesajlar

1 - Her şeyin (yiyecekler, içecekler, alışverişler, evlilikler... ) helal veya haram oluşu sadece Allah’ın elindedir. “Size haram kılındı.”

2 - Kadınlarınızın önceki eşinden olan kızlarına (üvey kızlarınıza) kendi kızlarınız gözüyle bakın ve onları iyi terbiye etmeye çalışın. Çünkü onlar sizin terbiye ettiklerinizdir ve sizler onların babası sayılırsınız. “Kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız size haram kılındı.”

3 - Soyunuzdan olan çocuklarınızın eşleri de sizlere haram kılınmıştır; üvey çocuklarınızın eşleri değil. “Öz oğullarınızın eşleri size haram kılındı.”

4 - İki kız kardeş ile evlenmek genelde onları büyük bir kıskançlığa, şahsi ve cinsel rekabete sevk eder. İlişkilerini düşmanlık sınırına vardırır. Dolayısıyla bu ilgili yasaklama da şayet bu yüzdendir. “İki kız kardeşi bir arada almak da size haram kılındı.”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

24. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna, bunlar, Allah'ın üzerine farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnut olduğunuz hususta size bir sorumluluk yoktur. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Tefsir

Kafir kadınlar için esaret boşanma mesabesindedir. Nitekim eşi küfürde kalmaya devam eden kadının imanı da onu direkt olarak eşinden ayırır.

Her din ve milletten olan evli kadınla evlenmek de İslam açısından haramdır. Ama esaret boşanma sebebi sayılır ve esir kadın esir düştükten sonra da bir adet görme süresince ve eğer hamile ise doğuruncaya kadar iddetini korumalıdır. İddet müddetince onunla her türlü cinsel ilişki kurmak haramdır. Elbette esir kadınlarla yapılan bu tür sürekli veya geçici evlilikler onları kafirlere geri döndürmekten veya başıboş salıvermekten daha iyidir.

Ehl-i Beyt imamlarının (Allah’ın selamı üzerine olsun) ve çoğu Ehl-i Sünnet tefsirlerinin açıkça beyan ettiği üzere “Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnut olduğunuz hususta size bir sorumluluk yoktur.” ayeti geçici evlilik yani muta hakkında nazil olmuştur.

İçindekiler

[Al-İ İmran Suresi 3](#_Toc513720234)

[Tefsir 4](#_Toc513720236)

[Mesajlar 6](#_Toc513720238)

[Tefsir 10](#_Toc513720240)

[Kur’an’da Muhkem Ve Müteşabih 10](#_Toc513720241)

[Tefsir 13](#_Toc513720242)

[Hatalardan Kurtuluş 13](#_Toc513720243)

[Tefsir 16](#_Toc513720245)

[Mesajlar 16](#_Toc513720246)

[Tefsir 17](#_Toc513720247)

[Mesajlar 18](#_Toc513720248)

[Tefsir 21](#_Toc513720249)

[Mesajlar Ve Nükteler 55](#_Toc513720251)

[Tefsir 56](#_Toc513720252)

[Mesajlar Ve Nükteler 56](#_Toc513720253)

[Tefsir 70](#_Toc513720256)

[Mesajlar 71](#_Toc513720257)

[Vahdete Çağrı 78](#_Toc513720258)

[Tefsir 80](#_Toc513720259)

[Mesajlar Ve Nükteler 82](#_Toc513720260)

[Nüzul Sebebi 90](#_Toc513720261)

[Tefsir 91](#_Toc513720262)

[Mukaddes Sözleşme 95](#_Toc513720263)

[Mesajlar 97](#_Toc513720264)

[Nüzul Sebebi 100](#_Toc513720265)

[Tefsir 100](#_Toc513720266)

[Nüzul Sebebi 102](#_Toc513720267)

[Tefsir 102](#_Toc513720268)

[Faydasız Tövbe 102](#_Toc513720269)

[Tefsir 120](#_Toc513720274)

[Mesajlar 120](#_Toc513720275)

[Birlik Ve Beraberliğe Davet 121](#_Toc513720276)

[Tefsir 127](#_Toc513720279)

[Mesajlar 127](#_Toc513720280)

[Tefsir 132](#_Toc513720283)

[İslam’da Hakkı Arama Ruhu 132](#_Toc513720284)

[Tefsir 136](#_Toc513720287)

[Yabancıları Sırdaş Edinmeyin 136](#_Toc513720288)

[Tefsir 138](#_Toc513720289)

[Mesajlar Ve Nükteler 139](#_Toc513720290)

[Tefsir 140](#_Toc513720291)

[Mesajlar 140](#_Toc513720292)

[Tefsir 142](#_Toc513720293)

[Nükteler 143](#_Toc513720294)

[Saadet Yolunda Yarış! 150](#_Toc513720295)

[Takva Sahiplerinin Siması! 151](#_Toc513720296)

[Takva Sahipleri 152](#_Toc513720297)

[Mesajlar 155](#_Toc513720298)

[Tefsir 155](#_Toc513720299)

[Mesajlar 156](#_Toc513720300)

[Tefsir 158](#_Toc513720302)

[Mesajlar 159](#_Toc513720303)

[Tefsir 159](#_Toc513720304)

[İlk Mücahitler 163](#_Toc513720305)

[Sürekli Yapılan Uyarılar 165](#_Toc513720306)

[Zafer Sonrası Yenilgi 167](#_Toc513720307)

[Mesajlar 186](#_Toc513720313)

[Tefsir 186](#_Toc513720314)

[Mesajlar 187](#_Toc513720315)

[Münafıkların Temelsiz Sözleri 189](#_Toc513720316)

[Ebedi Diriler 190](#_Toc513720317)

[Tefsir 192](#_Toc513720318)

[Hemra’ul - Esed Gazvesi 192](#_Toc513720319)

[Mesajlar 200](#_Toc513720323)

[Tefsir 202](#_Toc513720324)

[Ağır Esaret Boyunduruğu 203](#_Toc513720325)

[Nüzul Sebebi 205](#_Toc513720326)

[Tefsir 206](#_Toc513720327)

[Ölüm Genel Bir Kanundur! 209](#_Toc513720328)

[Mesajlar 211](#_Toc513720329)

[Ayrımcılıklarla Savaş 228](#_Toc513720332)

[Yetimlerin Mallarına Hıyanet Etmek Yasak! 230](#_Toc513720333)

[Ahlaki Bir Hüküm!! 240](#_Toc513720334)

[Neden Erkeğin Miras Payı Kadının İki Katıdır? 245](#_Toc513720335)

[Eşlerin Bir Birinden Miras Alma Payı 247](#_Toc513720336)

1. Şeyh Abbas Kummi [↑](#footnote-ref-1)
2. Cevami’ul Cami’ s. 381 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammed suresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-3)
4. Mecme’ul Beyan, c. 2, s. 419 [↑](#footnote-ref-4)
5. a. g. e [↑](#footnote-ref-5)
6. Bihar’ul Envar, c. 101, s. 109, 17. hadis [↑](#footnote-ref-6)
7. Bihar’ul Envar, c. 94, s. 97, 13. hadis [↑](#footnote-ref-7)
8. Kur’an Allah’tan başkasından izzet dilenenleri şiddetle kınamakta ve şöyle buyurmaktadır: **“Onların yanında izzet mi arıyorlar?”** (Nisa Suresi 139. Ayet) [↑](#footnote-ref-8)
9. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 277; Etyeb’ul Beyan c. 3, s. 178; Tefsir-i Safi; Mecme’ul Beyan c. 2, s. 433 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bihar’ul Envar, c. 14, s. 203 [↑](#footnote-ref-10)
11. Tefsir - i Keşşaf c. 1, s. 427 [↑](#footnote-ref-11)
12. Meryem Suresi 13. Ayet. [↑](#footnote-ref-12)
13. Etyeb’ul Beyan, c. 3, s. 189 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bergozide - i Numune, s. 28 [↑](#footnote-ref-14)
15. Nitekim En’am suresi 146. ayette Hak Teala şöyle buyurmaktadır: **“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarına yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık.”** Belki de Hz. İsa’nın gelişiyle helal kılınan haramlar, bu hususlara işaret etmektedir. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dünyadaki azaptan maksat onların zelil oluşu, öldürülüşü, esir düşüşü, cizye verişi ve aşağılanmalarına sebep olan her türlü şeydir. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahiret azabından maksat ise cehennem azabıdır. (Mecme’ul Beyan, Farsça tercümesi, c. 4, s. 96 ve Mecme’ul Beyan, Arapça aslı, c. 2, s. 450 - 451 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mecme’ul Beyan, [↑](#footnote-ref-18)
19. El - Mizan Tefsirinin sahibi (c. 3, s. 257’de) şöyle yazmıştır: Mübahale olayını ashaptan 51 kişi aynı şekilde rivayet etmiştir. Fahr-u Razı, Alusi, Meraği, Kitab’ul Kamil-i İbn - i Esir, (c. 2, s. 293), Müstedrek-i Hakim, (c. 3, s. 150), Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i, (c. 1, s. 115) ve hakeza Ruh’ul Beyan, el-Menar, İbn - i Kesir ve diğer bir çok Şii ve Sünni kaynak kitapları bu olayı detaylıca rivayet etmişlerdir ki Resulullah (Allah’ın selamı ona ve Ehl - i Beyt’ine olsun), Ali bin Ebi Talib, Fatımat’uz Zehra, Hasan ve Hüseyin (Allah’ın selamı üzerine olsun) duası müstecab olan kimselerdi. Bu tarihi senet Ehl - i Beyt’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) azameti için büyük bir senettir. İhkak’ul Hak kitabında da (c. 3, s. 46) Ehl - i Sünnet alimlerinden altmış kişinin adı kaydedilmiştir ki hepsi de bu ayetin Peygamber-i Ekrem (Allah’ın selamı ona ve Ehl - i Beyt’ine olsun) ve Ehl - i Beyt’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) azametini gösterdiğini itiraf etmişlerdir. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mecme’ul Beyan, Kurtubi ve benzeri tefsirler. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mecme’ul Beyan c. 2 s. 458 [↑](#footnote-ref-21)
22. Tefsir’ul Mizan söz konusu ayetin tefsirinde. [↑](#footnote-ref-22)
23. Tefsir - i Meraği, c. 3, s. 192 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sahih-i Buhari, c. 2, s. 81 ile Fahr-u Razi, Mecme’ul Beyan ve Numune tefsirleri [↑](#footnote-ref-24)
25. Tefsir-i Mecme’ul Beyan [↑](#footnote-ref-25)
26. Tefsri’ul Menar, s. 3, s. 376; İhya’ul Ulum’dan naklen [↑](#footnote-ref-26)
27. Tefsir-i Nümune’de yer aldığına göre bu yiyecekler Hz. Ya’kub’un siyatik sinirlerinin uyarılmasına sebep oluyordu ve ardından büyük bir ayak ağrısına maruz kalıyordu. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ayette geçen “Bekke” kelimesi insanların toplandığı ve izdiham yarattığı yer anlamındadır. [↑](#footnote-ref-28)
29. Dehv’el Arz ise yeryüzünün belli bir noktadan (Ka’be’den) başlayıp döşendiği anlamındadır. [↑](#footnote-ref-29)
30. Al - i İmran Suresi, 96. ayet [↑](#footnote-ref-30)
31. Maide Suresi, 97. ayet [↑](#footnote-ref-31)
32. Hac Suresi, 29. ayet [↑](#footnote-ref-32)
33. Bakara Suresi, 125. ayet [↑](#footnote-ref-33)
34. Nehc’ül Belağa [↑](#footnote-ref-34)
35. parası çok olanın derdi de çok olur gibi bir deyimdir. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mecme’ul Beyan, Ruh’ul Beyan, Ruh’ul Meani, Fahr-u Razi, Kurtubi, Meraği ve Numune tefsirlerinde yer almıştır. [↑](#footnote-ref-36)
37. Camia-i Kebire ziyaretinde İmam Hadi’den (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah’ın evliya kullarına sarılmak ve tevessül etmekte, gerçekte Allah’a sarılmaktır. Nitekim önceki ayette de yer aldığı üzere kafirlere itaat küfrün, ilahi önderlere itaat ise imanın göstergesi sayılmıştır. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ta-Ha suresi 114. ayet [↑](#footnote-ref-38)
39. Sahife-i Seccadiye, Mekarim’ul Ahlak duasından [↑](#footnote-ref-39)
40. Nehc’ul Belağa, Hz. Ali’nin vasiyetnamesi, 47. Mektup. Bu tercüme Şehit Muhammed Bakır Sadr’a aittir. Bazıları ise şöyle tercüme etmiştir: “Dua edersiniz de size icabet edilmez.” (müt. ) [↑](#footnote-ref-40)
41. Etyeb’ul Beyan ve et-Tahkik fi Kelimat’il Kur’an [↑](#footnote-ref-41)
42. Ra’d suresi, 24. ayet [↑](#footnote-ref-42)
43. Bihar’ul Envar, c. 2, s. 374 [↑](#footnote-ref-43)
44. “Şur” kelimesi aslında arının çiçekten nektar emmesine denmektedir: Meşverette de insan en iyi görüşleri elde etmektedir. Nitekim Mevlana da bu konuda şöyle diyor:

    *“Bu akıllar kandiller gibi nurludur.*

    *Yirmi kandil bir kandilden daha nurludur.”* [↑](#footnote-ref-44)
45. Tahrim Suresi, 9. ayet [↑](#footnote-ref-45)
46. Bihar’ul - Envar, c. 71, s. 138 [↑](#footnote-ref-46)
47. Zekat toplamak ile görevli olan şahıs Resulullah’ın (Allah’ın selamı ona ve Ehl - i Beyt’ine olsun) huzuruna vararak şöyle dedi: “Topladığım şu kadar mal zekattır ve size aittir. Şu miktar ise insanların bana verdiği hediyelerdir.” Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl - i Beyt’ine olsun) minbere çıkarak şöyle buyurdu: “Eğer bu şahıs evinde oturacak olsaydı kimse ona hediye verir miydi?! Allah’a andolsun ki o şahıs kıyamette bu haram mallar ile haşr olacaktır.” [↑](#footnote-ref-47)
48. Enfal Suresi, 4. ayet [↑](#footnote-ref-48)
49. Ta - Ha suresi, 75. ayet [↑](#footnote-ref-49)
50. Peygamberlerin insanlar arasında seçilişinin bir çok faydası vardır. Örneğin:

    a - ) İnsanlar bu peygamberlerin geçmişini de bildikleri için ona güvenirler.

    b - ) Allah’ın emirlerini ve isteklerini yerine getirmede insanlara öncü ve örnek olurlar.

    c - ) İnsanların sevinç ve hüzünlerine ortak olurlar.

    d - ) İnsanların ulaşabilecekleri bir makamda bulunurlar. [↑](#footnote-ref-50)
51. Lisan’ul - Arab kitabında şu meşhur atasözü yer almıştır: “Her şey zıddıyla tanınır.” Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) sözlerinden de anlaşıldığı üzere (Nehc’ül - Belağa, 26. hutbe) cahiliye döneminde insanların ne doğru dürüst bir kültürü ve ne de sağlıklı bir ortamı vardı. Hz. Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) kardeşi Ca’fer - i Tayyar Habeşistan’a hicret ettiğinde Neccaşi karşısında cahiliye dönemini şöyle betimlemişti: “Biz putlara tapıyor, ölü eti yiyor her türlü kötülükten çekinmiyor, akrabalık ilişkilerimizi kesiyor, komşularımıza kötü davranıyor, güçlülerimiz zayıfları eziyordu.” [↑](#footnote-ref-51)
52. Hud suresi, 22. ayet [↑](#footnote-ref-52)
53. Zümer suresi, 15. ayet [↑](#footnote-ref-53)
54. Bihar’ul - Envar, c. 45, s. 33 [↑](#footnote-ref-54)
55. Tefsir-u Nur’us Sakaleyn, c. 1, s. 413 [↑](#footnote-ref-55)
56. Bihar’ul - Envar, c. 72, s. 61, 30. hadis [↑](#footnote-ref-56)
57. Bakara suresi, 159. ayet [↑](#footnote-ref-57)
58. Tefsir’ul Kebir, c. 9, s. 134 [↑](#footnote-ref-58)
59. Bihar’ul Envar, c. 69, s. 276 [↑](#footnote-ref-59)
60. Nisa Suresi 31. ayet [↑](#footnote-ref-60)
61. Bihar’ul Envar, c. 41, s. 104 [↑](#footnote-ref-61)
62. Tefsir - u Fahr-u Razi ve Mecme’ul Beyan, c. 2, s. 561 [↑](#footnote-ref-62)
63. Bunun hikmeti hususunda şöyle demek mümkündür:

    a) Erkeklerin savaş ve hadiselerde ölümü daha fazladır. Bu taktirde kadınlar da dul kalmaktadır.

    b) Kadınlar her ay bir müddet özürlüdür ve cinsel ilişkide bulunamamaktadır.

    c) Genelde gençler dullarla evlenmek istemezler.

    d) Eşi olmayan dul kadınlar genelde yeterli bir takvaya ve kendini kontrol etme gücüne sahip değildir. Neticede ya ilk eşin hoşnutluğu için dulların hakları görmezlikten gelinecek ya da belli bir program dahilinde bu mesele halledilecek, yani erkek bir takım şartlar dahilinde ikinci defa evlenip, böylece de her iki tarafın problemi ortadan kalkmış olacaktır. [↑](#footnote-ref-63)
64. Etyeb’ul Beyan, ilgili ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-64)
65. Tefsir - i Nur’us - Sakaleyn, c. 1, s. 370 [↑](#footnote-ref-65)
66. Tefsir - i Mecme’ul - Beyan, bu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-66)
67. Tefsir - i Fahr’ur - Razi, ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-67)
68. Mecme’ul - Beyan, c. 3, s. 24 [↑](#footnote-ref-68)
69. Tevrat, Levililer Seferi, 18. bab, 23 ila 26. ayetler [↑](#footnote-ref-69)