Nur’ul Kur’an Tefsiri

**4. 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 4. 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

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)

**25. Sizden, hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. Birbirinizdensiniz, aynı soydansınız. Onlarla, zinadan kaçınmaları, iffetli olmaları ve gizli dost tutmamış olmaları halinde, velilerinin izniyle evlenin ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa, onlara, hür kadınlara edilen azabın yarısı edilir. (Cariye ile evlenmedeki) Bu (izin) içinizden, günaha girme korkusu olanlaradır. Sabretmeniz (cariyelerle evlenmemeniz) sizin için daha hayırlıdır. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.**

**Tefsir**

Evlilikle ilgili konuların ardından bu ayet cariyelerle evlenmenin şartlarını beyan etmekte ve ilk önce şöyle buyurmaktadır: “Sizden, hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsın.”

Ardından ise şöyle buyurmaktadır: Sizler onların imanını teşhis etmek için onların açıklamalarının zahirine göre davranmakla görevlisiniz. Ama onların batın ve deruni sırlarına gelince “Allah sizin imanınızı çok iyi bilir.”

Bazıları cariyelerle evlenmeyi hoş görmedikleri için Kur’an şöyle buyurmuştur: Sizler hepiniz bir anne ve babadan dünyaya geldiniz: “Birbirinizdensiniz, aynı soydansınız.” O halde cariyelerle evlenmekten çekinmememiz gerekir.

Daha sonra bu evliliğin şartlarından birine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: **“velilerinin izniyle evlenin”**

Dolayısıyla velilerinin izni olmaksızın evlenmek doğru değildir.

Daha sonraki cümlede ise şöyle buyurmuştur: **“ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin.”**

Bu cümleden de anlaşıldığı üzere onlar için uygun ve layık bir mehir tayin etmek ve bu mehiri bizzat kendilerine vermek gerekir. Hakeza bu cümleden de anlaşıldığı üzere kölelerde meşru yoldan elde ettikleri mallara malik olabilirler (Dolayısıyla kölelerin mülkiyet sahibi olamayacağı görüşü doğru değildir. Müt.)

Cariyelerle evlenmenin şartlarından biri de şudur: **“Onlarla, zinadan kaçınmaları”**

**“iffetli olmaları ve gizli dost tutmamış olmaları halinde”**

Sonraki cümlede ise cariyelerle evlenme hakkındaki hükümler ve cariyelerin haklarıyla uyumlu açıklamaların ardından iffet yolundan saptıkları taktirde cezaları da söz konusu edilmiştir. Dolayısıyla eğer iffete aykırı bir davranışta bulunacak olurlarsa onlar hakkında özgür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Yani sadece elli kırbaç vurulur: **“Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa, onlara, hür kadınlara edilen azabın yarısı edilir.”**

Ardından şöyle buyurmuştur: **“(Cariye ile evlenmedeki) Bu (izin) içinizden, günaha girme korkusu olanlaradır.”** Dolayısıyla da bu kimseler dışındakiler için cariyelerle evlenmek caiz değildir.

Daha sonra ise şöyle buyurmuştur: Bazı toplumsal ve ahlaki maslahatlar ve menfaatler esasınca böyle bir evlilikten sakınmak ve sabretmek (elbette buna güç yetirebildiği ve emanınız altında günaha bulaşmadıkları taktirde) sizin için daha hayırlıdır. **“Sabretmeniz (cariyelerle evlenmemeniz) sizin için daha hayırlıdır.”** Ayetin sonunda ise şöyle buyurmuştur: **“Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.”**

يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)

**26. Allah size açıklamak ve sizden öncekilerin (iyi) yollarına hidayet etmek ve tövbenizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hikmet sahibidir.**

**Tefsir:**

Bu sınırlandırmaların sebebi nedir? Önceki ayette beyan edilen evlilik hakkındaki farklı hükümlerin hemen ardından insanın aklına şu soru takılabilir: Bütün bu kanuni sınırlandırma ve kayıtların sebebi nedir? Bu ve sonraki ayette bu soruya cevap verilmektedir: **“Allah (bu emirlerle) size (mutluluk ve saadet yollarını) açıklamak ister.”**

Ayrıca sizler bu konuda yalnız değilsiniz. **“Allah sizden öncekilerin yollarına sizi hidayet etmek ister.”**

Ayrıca da: **“tevbenizi kabul etmek ister.”** Günahlarınız ve sapıklıklarınız sebebiyle kesilen nimetlerini de yeniden nimetlerini sizlere geri döndürür. Elbette bu sizin cahiliye ve islamdan önce içinde bulunduğunu sapık yollardan döndüğünüz taktirde mümkündür.

Ayetin sonunda ise şöyle buyurulmaktadır: **“Allah bilendir ve hikmet sahibidir.”**

Allah verdiği hükümlerinin sırlarını bilmektedir ve onları sizler için kendi hikmeti esasınca teşri etmiştir.

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا (27)

**27. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa girmenizi isterler.**

**Tefsir:**

İlk bakışta cinsel özgürlükler bir tür lezzet ve mutluluktur. Lakin cinsel özgürlüklerin bireysel ve toplumsal etkilerine bakıldığı zaman en büyük çöküş ve sapma nedeni olduğu görülür. Zira kayıtsız şartsız lezzet ve mutluluk peşinde koşmak bedeni eritir, fikir ve düşünceleri meşgul eder, mal ve varlığı yok eder ve insandaki güven ve itminanı ortadan kaldırır. Ayrıcada insandaki aile kurma içgüdüsünü yok eder. Toplumda meşru olmayan çocuklar meydana getirir. Sayısız cinsel ve ruhsal hastalıklar oluşturur ve tek kelimeyle cinsel özgürlükler insan için en büyük sayısız esaretlere neden olur.

# Mesajlar:

1- Evlilikte söz konusu olan sınır ve kayıtlar Allah’ın insana olan lütuf ve merhametinin bir sembolüdür. **“Allah tevbenizi kabul etmek ister.”**

2- Kayıtsız şartsız heva ve hevesinin peşinde koşan kimseler. Sizin şehvetlere boğulmanızdan başka bir şey istemezler. Onlar sizlerin bu yolla kendilerine arkadaş olmanızı ister. **“Sizin büyük bir sapıklığa girmenizi isterler.”**

3- Heva ve hevesine dalmış kimselerin yolunda yürümeyiniz ve onları taklit etmeyiniz. Zira onlar sizin düşmanlarınızdır. **“şehvetlerine uyanlar”**

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (28)

**28. Allah sizden yükü hafifletmek ister. (Zira şüphesiz) İnsan zayıf yaratılmıştır.**

**Tefsir:**

Bu son üç ayette Alalh’ın insana birbiri ardınca inen lütuf ve ihsanları beyan edilmiştir. Allah sizler için bir takım hükümler beyan etmekte, doğru yolu göstermekte lütuf ve merhametini size geri çevirmekte ve sizlere her şeyi kolaylaştırmaktadır.

Bütün bunlar insanın içgüdüler fırtınası karşısında zayıf olduğu; kudret sabır ve çekinmesinin az olduğu hasebiyledir.

# Mesaj

1- İslam kolay bir dindir ve islamda çıkmaz yol diye bir şey yoktur. **“Allah sizden yükü hafifletmek ister.”** Bu dinin esası yükü hafifletmek, kudreti olmak ve mümkün olmak üzeredir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

**29. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rıza ile yapılan ticaret dışında batıl ile (haram ve haksızlıkla) aranızda yemeyin, nefsinizi (ve birbirinizi) öldürmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet edicidir.**

**Tefsir**

Öldürmekten sakınmanın **“Nefisinizi (ve birbirinizi) öldürmeyin.”** Malları batıl ile yemekten sakındırmanın **“yemeyiniz”** yer almasının sebebi belki de sağlam olmayan iktisadi bir sistemin toplumda bir çok cinayetlerin ve katliamların vücuda gelmesine ortam sağladığı hasebiyledir.

# Mesajlar

1- Bireysel mülkiyet hakkı saygındır, başkalarının mallarında tasarufta bulunmak, doğru bir ticaret ve rızayet esası dışında caiz değildir, haramdır. **“yemeyin… karşılıklı riza ile yapılan ticaret dışında”**

2- Toplum ve millet tek bir ruh ve ortak bir kadere sahiptir. **“mallarınızı aranızda…”**

3- Hak üzere olmayan her türlü tasarruf yasaktır. Gasp, hırsızlık, mirastan mahrum bırakmak, kumar, aldatma, sahtekarlık, fesat ve günah araçlarını alıp satmak yasaktır. **“mallarınızı kendi aranızda batıl ile yemeyin.”** Çünkü bütün bunların hepsi batılın örnekleri konumundadır.

4- Alışverişler karşılıklı rizayet esasına dayalı olmalıdır mecburi ve isteksizlik üzere değil. **“karşılıklı riza ile yapılan.”**

5- İnsanın can ve ruhu saygındır. İntihar ve başkalarını öldürmek haramdır. **“Nefsinizi (ve birbirinizi) öldürmeyin.”**

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)

**30. Kim düşmanlık ve haksızlıkla bunu yaparsa (ve insanların can ve malına el uzatırsa), onu ateşe sokacağız. Bu, Allah’a kolaydır.**

**Tefsir:**

Ayette geçen “udvan” ve “zülüm” kavramlarının farkı belki de “udvanın” başkalarına tecavüz ama zulmün ise insanın kendisine zulmetmesini kapsamasıdır.

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا (31)

**31. Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kötülüklerinizi örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.**

**Tefsir:**

Bu ayetten istifade edildiği üzere günahlar iki çeşittir: Büyük ve küçük günahlar. Kehf suresi 49. ayette ise kıyamette suçlu kimselerin amel defterlerini gördüğünde şöyle dediğini okumaktayız: **“Size yasak edilen büyük günahlardan”**

Büyük günah rivayette de yer aldığı üzere Allah’ın hakkında yapan kimseye ateş vaat ettiği günahtır.

Büyük günahların sayısı çeşitli ve farklı olarak ele alınmıştır.

Büyük alimlerden bazısı Kur’an ve hadislere dayanarak büyük günahların yirmi iki tane olduğunu beyan etmişlerdir. Elbette büyük günahlar arasında da derece farklılıkları vardır. Bu yüzden büyük günahların bazısına “ekberu’l kebair” (Büyük günahların en büyüğü) denmiştir.

# Mesaj

1- Fikri ve ameli temelleri sağlam olan kimselerin cüzi ve küçük hatalarını görmezlikten görmek gerekir.

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

**32. Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere, kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah her şeyi bilir.**

**Nuzul Sebebi:**

Bu ayetin nuzul sebebi hakkında şöyle rivayet edilmiştir: Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* eşlerinden biri olan Ümmü Seleme Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle arzetmiştir: *“Neden erkekler cihada gidiyor da kadınlar cihad edemiyor. Neden bizim için onların mirasının yarısı taktir edilmiştir. Keşke biz erkek olsaydık ve onlar gibi cihada gitseydik ve toplumsal bir konuma sahip olsaydık.”* Ayet nazil olarak bu ve benzeri sorulara cevap vermiştir.

**Tefsir:**

Kadın ve erkeğin miras payının farklılığı, bazı Müslümanların kafasında soru işaretleri oluşturmuştu. Onlar oysa onlar bu farklılığın hayatın tüm masraf ve giderlerinin erkeklerin uhdesinde olduğunu gerçeğine dikkat etmemişlerdir. Zira kadınlara bundan muaf tutulmuştur. Ayrıca onların masraf ve giderleri de erkeklerin sorumluluğu altındadır. Önceden de işaret edildiği gibi kadınların miras payı pratik anlamda erkeklerin iki katı sayılmaktadır. Bu yüzden ayeti şerife şöyle buyurmuştur: **“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin.”**

Zira bu farklılıkların her birinin birtakım sırları vardır ve bu sırlar gerçekte kendilerine gizli ve örtülü kalmıştır.

Elbette burada yanlışlığa düşmemek gerekir. Zira ayet doğal ve gerçek farklılıklara işaret etmektedir: sömürgecilik, istismar ve sınıf esası üzere oluşan yapay farklılıklara işaret etmemektedir.

Nitekim bu yüzden hemen ardından Kur’an şöyle buyurmuştur: **“Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.”** Konumları ister doğal olsun (tıpkı kadın ve erkek cinslerinin birbiriyle olan farklılığı gibi) veya bu farklılıklar özgür iradeye dayalı çaba ve gayretler esasınca olsun fark etmez.

Kur’an daha sonra şöyle buyurmuştur: Bu tür farklılıkları arzu etmek yerine Allah’ın fazlını, lütfünü ve keremini temenni edin ki Allah da sizlere farklı nimetler, konumlar ve iyi mükafatlar nasip buyurdun. **“Allah’tan bol nimet isteyin”** Öyle ki sonunda da mutlu ve saadete ermiş kimselerden olunuz.

Kur’an daha sonra şöyle buyurmuştur: **“Doğrusu Allah her şeyi bilir”** Allah toplumsal sistem için doğal veya hukuksal açıdan hangi farklılıkların gerekli olduğunu daha iyi bilir. Hakeza Allah insanların deruni ve Batıni sırlarından haberdardır. Kimlerin kendi içinde uygun olmayan şeyleri arzu ettiğini ve kimlerin de olumlu ve yapıcı şeyleri düşündüğünü çok iyi bilir.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

**33. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şahittir.**

**Tefsir:**

Ayette geçen **“kendileriyle yeminleştiğiniz kimseler”** İslam’dan önce iki kişi arasında düzenlenen ve İslam’ın da az bir değişiklikle kabul buyurduğu sözleşmelerdir. Buna fıkıh kitaplarında “zamin-i cerire” denmektedir. Bu sözleşmelerin metni şu şekilde idi: İki kişi hayatta birbirleriyle yardımlaşacakları ve birbirinin cezalarını ödemede yardımcı olacakları hususunda sözleşiyor ve birbirinden miras alacaklarını kararlaştırıyorlardı. Bugün sigorta denilen olaya benzemektedir: Yani eğer birine zarar gelecek olursa sözleştiği kimse onun diyetini ödemekteydi. İslam bu sözleşmeyi kabullenmiş ama birbirinden miras almayı sadece varisinin olmadığı durumlarda kabul etmiştir.

# Mesajlar

1- Akrabaların miras payının ölçüsünü tayin etmek Allah’ın emri iledir. **“Her birine varisler kıldık”**

2- İnsan bir takım şartla altında kendi malikiyet hakkını başkalarına devredebilir. **“Yeminleştiğiniz kimselere”**

3- Ahit ve sözleşmeye vefalı kalmak farzlardan biridir. **“Hisselerini veriniz”**

4- Borçlu kimseler alacakları kimsenin peşice gitmelidir. **“hisselerini verin.”**

5- İnsanın sorumlulukları ölümünden sonra da saygın kabul edilmiştir.

6- Allah gözetleyici ve şahittir: **“Doğrusu Allah her şeye şahittir.”**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

**34. Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin, mallarından infak etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Saliha kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah’ın korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zaman da koruyanlardır. Baş kaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet (şer’i ölçüyü aşmamak şartıyla) dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.**

**Tefsir:**

# Aile Sisteminde Yöneticilik

Aile toplumsal küçük bir birimdir. Dolayısıyla da büyük toplum gibi bir önder ve yöneticiye muhtaç konumdadır. Zira kadın ve erkeğin ortak bir şekilde üstleneceği toplu bir yöneticilik ve önderliğin bir anlamı yoktur ve neticede kadın veya erketen birisi ailenin reisi, diğeri ise yardımcısı olarak onun nezareti altında bulunmalıdır. Kur’an burada açık bir şekilde yöneticilik makamının erkeklere ait olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: **“Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler”** Elbette bu ifadeden maksat baskı, zulüm ve haksızlık değildir. Aksine maksat sorumluluk ve meşveret esasına dayalı düzenli bir birimin önderliğidir.

İki bölüme ayrılan sonraki cümlenin birinci bölümünde şöyle buyurmuştur: “Bu yöneticilik toplumsal düzen açısından Allah’ın bazısını bazısına üstün kılması esasına dayalıdır: **“Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü.”**

İkinci bölümde ise şöyle buyurmuştur: “Bu yöneticilik erkeğin kadın ve ailesi hakkında üstlenmiş olduğu mali sorumluluklar esasına dayalıdır. **“Erkeklerin mallarından infak etmelerinden dolayı”**

Daha sonra da kadınların aile içinde üstlendiği sorumluluk açısından iki kısma ayrıldığını beyan etmektedir: Birinci kısım kadınlar gönülden boyun eğen, Allah’ın korunmasını emrettiği sırlarını ve haklarını kendileri için taktir ettiği haklar karşısında koruyan Salih kadınlardır: **“Saliha kadınlar gönülden boyun eğenler, ve Allah’ın korunmasını emrettiğini kocasının bulunmadığı zamanda da koruyanlardır.”**

Yani ne mali, ne namus ne kocasının şahsiyetini koruma ve ne de gıyabında ile sırlarını tutma noktasında asla hıyanete bulaşmazlar. Kendi görev ve sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirirler.

İkinci grup kadınlar ise görevlerini yerine getirmeyen ve üzerlerinde uyumsuzluk işaretleri görülen kadınlardır. Erkeklerin bu tür kadınlar karşısında aşama aşama yerine getirmesi gereken bir takım hakları vardır. Kur’an birinci aşama hakkında şöyle buyurmuştur: **“Baş kaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin”**

İkinci aşamada ise şöyle buyurmaktadır: Verdiğiniz bu öğüt fayda etmediği taktirde ise onları yataklarınızda onlardan uzak durun: **“Yataklarında onları yalnız bırakın.”**

Üçüncü aşamada ise sorumluluk ve görevlerini aştığı ve kanunları çiğneme noktasında inatçılık gösterdiği durumlarda ise ne öğüt verme ve ne de yataklarında yalnız bırakma etkili olmadığı taktirde hiçbir itinasızlık fayda vermediği ve şiddete başvurma dışında bir yolun kalmadığı durumda ise onlara vurunuz: **“(şer’i ölçüyü aşmamak şartıyla) dövün.”** Şüphesiz eğer adı geçen aşamalardan biri etkili olur ve kadın görevini yerine getirirse erkek bahane peşinde koşturmaz ve kadına eziyet etme hakkına sahip değildir. İşte bu yüzden ayetin devamında şöyle buyurmuştur: **“Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın.”**

Ayetin sonunda ise yeniden erkekleri uyararak ailedeki yöneticilik makamından kötü istifade etmeleri ve bütün güçlerin üstünde bulunan Allah’ın kudretini düşünmeleri emredilmektedir: **“Doğrusu Allah yücedir ve büyüktür.”**

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

**35. Karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin; bunlar düzeltmek isterlerse, Allah onların aralarını buldurur. Doğrusu Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır.**

**Tefsir:**

# Aile içinde Kurulan Barış Mahkemesi

Bu ayet kadın ve erkek arasında ortaya çıkan ihtilafa işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin.”** Ardında ise Kur’an şöyle buyurmaktadır: **“Bunlar düzeltmek isterlerse, Allah onların aralarını buldurur.”** Tayin edilen bu hakemlere iyi niyet içinde bulunmaları gerektiğini hatırlatmak için de ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır: **“Doğrusu Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır.”**

Yukarıda ayette işaret edilen aile içinde kurulu barış mahkemesi İslam’ın ortaya koyduğu şaheserlerden biridir. Bu mahkeme diğer mahkemelerin sahip olmadığı bir takım üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlüklerden bazısı şunlardır:

1- Aile muhitinde sadece kuru kanunlar ve ruhsuz ölçüler çerçevesinde yürümek mümkün değildir. Bu yüzden de bu mahkemedeki hakimlerin kadın ve erkeğin akrabalarından olması gerektiğini emretmiştir. Zira sadece bu akrabadan seçilen hakimler onların arasını düzeltmek noktasında duygu ve merhamet üzere harekete geçebilirler.

2- Normal bir yargı mahkemesinde davalı taraflar kendilerini savunmak için sahip oldukları her türlü sırrı açıklamak zorundadır. Dolayısıyla kadın ve erkek yabancı kimseler karşısında sırlarını açığa vuracak olurlarsa birbirlerinin duygularını rencide eder ve eğer zorla birbirinin evine geri dönecek olurlarsa bu durumda da artık birbirlerine karşı samimiyet ve sevgi gösteremezler.

3- Sıradan mahkemelerdeki hakimler ihtilaflar karşısında genellikle lakayt ve ilgisizdirler. Oysa aile içinde kuruşlan barış mahkemesinde hakem olarak seçilen iki kişi kadın ve erkek arasında samimiyet ve barış hakim olsun diye elinden gelen çabayı gösterir ve tabiri yerindeyse hiçbir şeyi esirgemezler.

4- Bütün bunlardan da öte böyle bir mahkeme sıradan mahkemelerin sorunlarını aşırı masraflarını ve şaşkınlıklarını da kendi içinde barındırmaz.

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36)

**36. Allah’a ibadet edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip daima öğünenleri elbette sevmez.**

**Tefsir:**

Bu ayette Allah ve kullarının hakları ile insanlar arasındaki bir dizi adap ve muaşeretten söz edilmiştir ve genel anlamda şu önemli hususlar beyan edilmiştir:

1- İlk önce insanları Allah’a kulluk ve ibadete, İslami programların temel taşı olan şirkten kaçmaya davet etmektedir. Zira hiç şüphesiz tevhit ve Allah’ın birliğine davet ruhu temizlemekte, niyeti halis kılmakta ve her türlü faydalı programı yerine getirmede irade ve karar alma gücünü sağlamlaştırmaktadır. Bu ayet bir dizi islami hakları beyan ettiği için de her şeyden önce Allah’ın insanlar üzerindeki haklarına işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Allah’a ibadet edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın.”**

Kur’an daha sonra şöyle buyurmuştur: **“Ana babaya iyilik edin.”**

Anne ve baba hakkı Kur’an-ı Kerim’de üzerinde önemle durulan çok önemli konulardan biridir ve Kur’an’da hiçbir konu bu kadar önemle vurgulanmamıştır. Kur’an-ı Kerimde dört yerde tevhitten hemen sonra yer almıştır.

3- Hakeza yakınlara iyilik ediniz: **“Yakınlara iyilik edin.”**

Bu konuda Kur’an da önemle vurgulanmış konulardan biridir. Bazen “sıla-i rahim” ve bazen de **“akrabalara iyilik”** adıyla zikredilmiştir.

4- Kur’an daha sonra yetimlerin hakkına işaret etmiş ve imanlı kimselere yetimler hakkında iyilikte bulunmayı tavsiye etmiştir. **“Yetimlere”** zira her toplumda her zaman için bir takım tatsız olaylar sebebiyle yetimler oluşmaktadır ve bu yetimlerin toplumda unutulması sadece onların durumunu değil, toplumsal durumu da tehlikeye atmaktadır.

5- Kur’an daha sonra fakir kimselerin haklarını hatırlatmakta bulunmaktadır: **“Düşkünlere”** zira her toplumda bir takım malül, iş yapamaz ve benzeri kimseler mevcuttur. Bu insanların unutulması ce bir köşeye de itilmesi de bütün insani ilkelere aykırı bir durumdur.

6- Kur’an daha sonra yakın komşulara iyilikte bulunmayı tavsiye etmektedir: **“yakın komşuya.”**

7- Kur’an daha sonra uzak komşuya da iyilikte bulunmayı tavsiye etmiştir: “**Uzak komşuya.”**

İslamda komşuluk haklarına çok büyük önem verilmiştir. Nitekim Müminlerin Emiri Ali *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* meşhur vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki biz komşuların birbirinden miras alabileceğini zannettik.”

Başka bir hadiste ise Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* üç defa şöyle buyurmuştur: “Allah’a yemin olsun ki iman etmemiştir.” Birisi, “kim iman etmemiştir?” diye sorunca da Peygamber (s..a.a) şöyle buyurmuştur: “Komşusunun rahatsızlığından güvende olmadığı kimse.”[[1]](#footnote-1)

8- Kur’an daha sonra insanlarla dostluk ve arkadaşlık eden kimseler hakkında tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuştur: **“Yanınızdaki arkadaşa da iyilik edin.”** Elbette ayette geçen “sahibi bilcenb” kelimesi yakın arkadaş anlamındadır. Böylece ayet insanın kendisiyle irtibatta bulunduğu kimse hakkında güzel muaşerette bulunmasını öngeren genel ve kapsamlı bir emirdir ve aynı zamanda gerçek dostları meslektaşları, yoldaşları, müracaat edenleri, öğrencileri, müşavirleri ve hizmetçileri de kapsamaktadır.

9- Haklarından tavsiyede bulunulan diğer bir grup ise de yolculukta ve gurbet diyarında muhtaç duruma düşen kimselerdir. Bu kimseler kendi vatanlarında zengin de olsa yolculukta muhtaç duruma düşmüşlerdir. Kur’an bunlar hakkında şöyle buyurmuştur: **“Yolda kalmışa ilik edin.”**

10- Son aşamada ise kölelere iyilik etme hakkında tavsiyede bulunmakta ve şöyle buyurmaktadır: **“elinizin altına bulunan kimselere iyilik edin.”**

Gerçekte bu ayet Allah’ın hakkı ile başlamış ve kölelerin hakkı ile sona ermiştir. Dolayısıyla da köleler hakkında tavsiyede bulunan tek ayet bu değildir. Aksine çeşitli ayetlerde de bu konuda açıklamalarda bulunulmuştur.

Ayetin sonunda ise insanı uyararak şöyle buyurmaktadır: **“Doğrusu Allah kendini beğenip daima övünenleri elbete sevmez.”**

Bu esas üzere her kim Allah’ın emrinden sapar akrabanın, anne babanın, yetimlerin, düşkünlerin, yolda kalmışların ve dostların haklarına riayetten geri kalırsa Allah’ın sevdiği ve lutüfta bulunduğu bir kimse değildir. Her kim de Allah’ın lütüf ve ihsanına mahzar olmazsa her türlü hayır ve saadetten mahrum kalmıştır.

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37)

**37. Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah’ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kâfirlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.**

**Tefsir:**

# İlahi Olan veya Riyaya Dayanan İnfaklar

Bu ayette gerçekte önceki ayetlerin ardından mütekebbir ve bencil kimselere işaret etmektedir: **“Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar.”**

Ayrıca da bunlar, **“Allah’ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler.”**

Bu kimselerin akibetini Kur’an şöyle beyan etmektedir: **“Kafirlere aşağılık bir azap hazırlamışızdır.”**

Belki de **“kafirlere”** tabirinden maksat cimriliğin genellikle küfürden kaynaklandığı hasebiyledir. Zira cimri kimseler gerçekte Allah’ın iyilik sahiplerine bağışta bulunduğu sonsuz nimetlere tam bir şekilde iman etmemişlerdir. Kur’anın **“Aşağılık azap”** demesinin sebebi de tekebbür ve kendini üstün görmenin sebebi de tekebbürün ve kendini üstün görmenin cezasını bu yoldan görmelerini saplamak içindir.

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا (38)

**38. (Kendini beğenip daima öğünenler) Mallarını insanlara gösteriş için infak eder, Allah’a ve ahiret gününe inanmazlar. Şeytanın arkadaş olduğu kimsenin ne fena arkadaşı vardır!**

**Tefsir:**

Şeytan bazen uzaktan insana bir takım şeyler ilka ve vesvese etmektedir bazen de yakından! Müminler ise şeytanın vesveselerinden ve ilkalarından kaçmamaktadır ama bazen şeytan bazı kimselerin yakın dostu ve arkadaşı olur. (Şeytanın arkadaşı olmak) öyle ki Zuhruf suresi 36. ayette şöyle okumaktayız: **“Rahman olan Allah’ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz.”**

# Mesajlar

1- Hem infakta bulunmayı terk etmek kötüdür ve hem de riya ile yapılan nifak kötüdür. Önceki ayette cimrilik kınanmıştır burada ise riya ile yapılan bağışlar kınanmıştır.

2- Riya ve gösterişin sebebi Allah’a ve kıyamete gerçek bir şekilde iman etmemektir. Riyakar kimse insanlara dayanır. Dolayısıyla da uhrevi mükafatı yoktur.

3- İnfaktan maksat sadece aç kimseleri doyurmak değildir. Çünkü bu hedef riyakarlıkla da temin edilebilir. dolayısıyla da asıl maksat infak eden kimsenin manevi gelişimidir.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا (39)

**39. Bunlar Allah’a, ahiret gününe iman etmiş, Allah’ın verdiği rızıklardan infak etmiş olsalardı ne olurdu sanki? Oysa Allah onları bilir.**

**Tefsir:**

Bu ayette bu grubun durumu hakkında üzüntü izharında bulunulmakta ve şöyle buyurulmaktadır: Eğer onlar bu sapıklıktan geri dönüp Allah’a, diriliş gününe inanmış ve kendilerine verdiği nimetleri halis bir niyet ve temiz bir düşünceyle Allah’ın kullarına vermiş ve bu yolla dünya ve ahiret mutluluklarını elde etmiş olsalardı ne olurdu? **“Bunlar Allah’a ahiret gününe iman etmiş, Allah’ın verdiği rızıklardan infak etmiş olsalardı ne olurdu sanki?”**

Oysa Allah onların niyetlerini ve amellerini çok iyi bilir ve bu bilgisi esasınca onları cezalandırır: **“Oysa Allah onları bilir.”**

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40)

**40. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve katından büyük ecir verir.**

**Tefsir:**

Bu ayet önceki ayette beyan edilen cimri ve imandan yoksun kimselere şöyle buyurmaktadır: **“Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz.”**

Ayette geçen “zerre” kelimesi aslında zorla görülen küçük karınca anlamındadır ama zamanla küçük olan her şeye de zerre denilmiştir. Bugün cisimlerin en küçük parçası olan atomlar da zerre olarak adlandırılmaktadır. Ayete geçen “miskal” kelimesi de ağırlık anlamındadır. Dolayısıyla da “miskale zerretin” kelimesi oldukça küçük bir cismin ağırlığı anlamındadır.

Kur’an daha sonra şöyle buyurmaktadır: “Allah sadece zulum etmemekle kalmamakta aksine o yapılan her türlü iyiliği de kat kat artırır ve katından kendisine büyük mükafatlar verir: **“İyilik olsa onu kat kat artırır ve katından büyük ecir verir.”**

# Allah Neden Zulmetmez?

Zira genellikle zulmün kökü ya cehalettir, ya korkudur, ya ihtiyaçtır, ya tamahtır… Allah ise “ganiyy” (ihtiyaçsız) bilgin ve münezzehtir. Dolayısıyla da asla zulmetmez. Ayrıca Allah bizzat adaleti ve iyiliği emretmiştir. Dolayısıyla nasıl zulmedebilir? Ama Allah’ın mükafatı ise kat kattır. (On kat veya yediyüz kat veya daha çoktur.)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا (41)

**41. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?**

**Tefsir:**

Bu ayetin içeriği de Allah Resulünün ümmetine şahit olduğunu beyan etmektedir ve bu konu Kur’anın değişik yerlerinde de yer almıştır: (Bakara suresi, 143. ayet; Nahl suresi, 89. ayet; Hac suresi 78. ayet)

İbn-i Mes’ud bu ayeti Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* okuyunca Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gözlerinden yaşlar boşaldı. (Tefsir-i Fahr-u Razi, Tefsir-i Meraği, Sahih-i Buhari, Tirmizi ve Nesai’den naklen.)

Gerçi Allah hiçbir şahide ihtiyaç duymamaktadır ama insan öyle bir yapıya sahiptir ki şahitlerin huzurunu (şahitliğini) hissettikçe bu kendi terbiye ve takvası için daha da etkili olmaktadır.

Kur’an ayetlerinin de naklettiği üzere Kıyamet günü şahitler oldukça çoktur. Bu şahitler cümlesinden biri Allah, **“Doğrusu Allah her şeye şahittir.”[[2]](#footnote-2)**

#  Peygamberler

 Peygamberler, **“Her ümmete bir şahit getirdiğimiz”[[3]](#footnote-3)**

Masum İmamlar, **“Böylece sizin insanlara ve Resulün de size şahit olması için sizi vasat/orta bir ümmet kıldık.”[[4]](#footnote-4)**

Melekler, **“Her can, kendisiyle berâber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.”[[5]](#footnote-5)**

 Yeryüzü, **“İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.”[[6]](#footnote-6)**

Zaman[[7]](#footnote-7)

Bedenin organları! **“Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün.”[[8]](#footnote-8)**

Bilmemiz gerekir ki kıyamet günü şahitlerin tanıklık edeceği bir gündür: **“Şahitlerin şahitlik edecekleri günde.”[[9]](#footnote-9)**

# Mesajlar

1- Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* dünyada insanlar için bir örnek ve ahirette de insanlar üzerine bir şahittir.

2- İlahi sünnetler her Peygamberin kendi ümmetine şahit olması esasına dayalıdır. Peygamberin taşıdığı sıfatları taşıyan kimseler de (masum imamlarda) insanlara şahit olmalıdır. Nitekim İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* şöyle buyurmuştur: “Her asırda Ehl-i Beyt’ten bir imam insanlara şahittir. Allah resulü de bize şahittir: ”[[10]](#footnote-10)

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا (42)

**42. O gün, küfredip peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah’tan bir söz gizleyemezler.**

**Tefsir**

Günahkar kafirler bu şahitler ortaya konmadan önce günah ve fesatlarını inkar eder ve kaçış yolu bulmaya çalışarak şöyle derler: **“Rabbimiz Allah’a and olsun ki bizler şirk koşanlardan değildik.”[[11]](#footnote-11)**

Ama şahitler hakikati söyleyince artık hiçbir şeyi gizlemek mümkün olmayacaktır. O zaman da şöyle diyeceklerdir: **“Yerle bir olmayı ne kadar isterler!”**

# Mesajlar:

1- Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hükümet ile ilgili emirlerine isyan etmek Allah’a küfür mesabesindedir. **“O gün küfredip Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* baş kaldırmış olanlar.”**

2- Kıyamet günü hasret ve arzu günüdür. **“Yerle bir olmayı ne kadar isterler.”** [[12]](#footnote-12)

3- Kıyamet günü hiçbir söz konu gizli kalmayacaktır. **“Allah’tan bir söz gizleyemezler.”**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)

**43. Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünüpken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve bağışlar.**

**Tefsir**

# Birkaç Fıkhi Hüküm

Bu ayetten birkaç islami hüküm istifade edilmektedir:

1- Sarhoşluk halinde namaz kılmanın batıl oluşu… Nitekim ayet-i kerime şöyle buyurmuştur: **“Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın.”**

Elbette bunun felsefesi de çok açıktır. Zira namaz kulun Allah ile konuşması ve kendisine yalvarıp yakarmasıdır. Dolayısıyla da büyük bir dikkat içinde yapılmalıdır. Sarhoş kimseler ise bu aşamadan uzak ve bu gerçeğe yabancı durumdadırlar.

2- Cenabet halinde namaz kılmanın batıl oluşu… Nitekim Kur’an şöyle buyurmuştur: **“Cünup iken namaza yaklaşmayın.”**

Daha sonra bu hüküm için bir istisna durumunu ortaya koyarak şöyle buyurmaktadır: **“Yolcu olan müstesna”** Eğer yolculuk esnasında su bulamazsanız, bu durumda ayetin sonunda yer aldığı üzere teyemmüm şartıyla namaz kılmak caizdir.

3- Guslettikten sonra mescitten geçmek veya mescitte namaz kılmak caizdir. Nitekim bu gerçek de, **“Gusledene kadar…”** cümlesiyle beyan edilmiştir.

4-Teyemmüm sadece özür sahibi kimseler için geçerlidir… Hakikatte teyemmüm hükmünün yasama yollarının tümünü kapsayan sonraki cümlede ilk önce suyun bedene zararlı olduğu hususuna işaret edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: **“Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız.”**

**“Ve bu durumda su bulamazsanız”**

**“Tertemiz bir toprağa teyemmüm edin.”**

Daha sonraki cümlede iste teyemmüm şekli beyan edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: **“Yüzlerinize ve ellerinize sürün.”**

Ayetin sonunda ise söz konusu emrin sizler için bir tür kolaylaştırma ve hafifletme olduğu gerçeğine işaret edilmiştir. **“Allah affeder ve bağışlar.”**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ (44)

**44. Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun?**

**Tefsir**

Bu ayette Allah-u Teala şaşkınlık ifade eden bir tabirle kendi peygamberine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle hitap etmektedir: **“Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun?”**

Böylece hem kendisinin ve hem de başkalarının hidayet vesilesi olan şey sapma ve saptırma vesilesi olmuştur. Zira onlar asla gerçeğin peşinde olmamış her şeye nifak, haset ve maddeciliğin siyah gözlüğü ile bakmışlardır.

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا (45)

**45. Allah, düşmanlarınızı çok iyi bilir. Allah size dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Gerçi bunlar dost kılığına bürünmüşlerdir, ama sizlerin gerçek düşmanlarınızdırlar: **“Allah düşmanlarınız çok iyi bilir.”**

Sizin hidayet ve saadetinize muhalif olan kimseden daha büyük düşman kimdir? Bunlar bazen hayır dileyen bir dille, bazen kötüleme yoluyla ve her zaman belli bir şekilde kendi uğursuz hedeflerini gerçekleştirme peşinde koşmaktadırlar.

Ama sizler asla onların düşmanlığından dehşete kapılmayın. Sizler yalnız değilsiniz. **“Allah size dost olrak da yeter, yardımcı olarak da yeter.”**

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46)

**46. Yahûdilerden bir kısmı, (ilahi) sözleri yerlerinden değiştirirler ve (“işittik ve itaat ettik” diyeceklerine Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* karşı terbiyesizce) dillerini eğerek bükerek ve dini yererek “işittik ve karşı geldik, dinle, dinlemez olası ve bize riayet et” derler. Eğer onlar “işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet” demiş olsalardı, onlar için daha iyi, daha doğru olurdu. İşte Allah küfürleri yüzünden onlara lânet etmiştir. Onların ancak pek azı iman eder.**

**Tefsir**

“İşittik ve isyan ettik” tabiri Farsça’da alaylı bir eda ile “demesi senden isyanı bizden” demeye benzemektedir.

“Raina” (Bizi gözet) kelimesini Müslümanlar Resulullah için ifade ediyorlardı. Maksatları ise **“Bizlere dikkat et ve teveccüh et”** idi. Ama Yahudiler bu kelimeyi tahrif ederk çirkin bir anlam kastettiler. Zira “raina” kelimesi “rea” kökünden türemiş olursa gözet ve teveccüh etmek anlamını ifade etmektedir. Ama eğer “reunet” kökünden türemiş sayılırsa nun harfi şeddeli olarak (rainna) okunur ve “bizleri ahmak kıl” anlamındadır. Yahudiler dillerini eğip bükerek, harf ve kelimelerin yerini değiştirerek islamı alaya alıyor ve Müslümanları horluyorlardı.

Önceki ayette hem saptırma amaçları, hem de küfür ve irtidat hareketleri ele alınmıştı. Bu inat ve hidayet nurunu kaybettikleri sebebiyle de ilah lanete maruz kalmışlardır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً (47)

**47. Ey Kitab verilenler! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut cumartesi ashabını (Yahûdileri) lânetlediğimiz gibi lânetlemeden önce, elinizdeki Kitab’ı tasdik ederek indirdiğimiz Kur’an’a iman edin; Allah’ın emri daima yerine gelmiştir.**

**Tefsir**

Yüzlerin silinip dümdüz edilerek arkalarına çevirilmesinden maksat kalp yüzünün, salim fıtratın ve aklın saadet yolundan sapması da olabilir. Zira onlar ilahi ayetler karşısında inatçılık ederek bir adım ileriye doğru yol alacaklarına bir adım gerilemekte ve neticede insanın akli ve insani çehresi dejenere olmaktadır. Ya da maksat yüzlerinin zahirde silinip dümdüz edilerek arkalarına çevrilmesi veya kıyamette şekillerinin değişmesidir. Cumartesi ashabından maksat cumartesi günü balık avlamanın haram oluşuna dair ilahi emre isyan eden, şer’i bir hile ile bu emri çiğneyen, ilahi gazaba düçar olan ve yüzleri maymun haline döndürülen kimselerdir.

**Mesajlar:**

1-Bütün Peygamberlerin programlarının temel ilkeleri birbiriyle uyum içindedir. Davet ve tebliğ metodu hususunda da başkalarının inançlarına ve hak ortaklığına saygı göstermek gerekir. **“Elinizdeki kitabı tasdik ederek”**

2-İslam diğer dinlerin takipçilerini de Allah’ın dinine davet etmektedir. **“Ey kitap verilenler, iman edin.”**

3-İlmi çehreler ve toplumda bilinç sahibi kimseler daha çok sorumludur ve de Allah’ın dininin muhatabı konumundadır. **“Ey kitap verilenler, iman edin.”**

4-İnatçı kimseler karşısında tehdit manivelasından istifade etmek gerekir. **“Bir takım yüzleri silip dümdüz edip arkalarına çevirmeden”**

5-Yapılan tehdidin etkili olması için bu tehdidin reel ve pratik örneklerini hatırlatmak gerekir. **“Cumartesi ashabını lanetlediğimiz gibi”**

6-Tarihteki bütün inatçılara oranla ilahi kahır ve gazap bir sünnettir. **“Cumartesi ashabını (Yahudileri) lanetlediğimiz gibi”**

7-Allah’ın emri kesindir. **“Allah’ın emri daima yerine gelmiştir.”**

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)

**48. Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.**

**Tefsir**

Şirk meselesi Kur’an-ı Kerim’de ikiyüzden fazla defa söz konusu edilmiş ve Allah’tan gayrisine teveccüh (putperestlik, riyakarlık, ilahi olmayan yönelimler, maddecilik…) şiddetle kınanmıştır. Bu surenin yüz onaltıncı ayetinde aynı şekilde tekrar edilmiştir ve bu tekrar insan için hidayet sebebidir. Şirk, hak yoldan çıkış, Allah’tan kopmak ve başkasına katılmak anlamını ifade ettiği için asla bağışlanmamaktadır. Çünkü müşriğin bizzat kendisi suçludur.

Eğer müşrik de koştuğu şirkinden el çeker ve gerçek bir şekilde Allah’a teveccüh ederse Allah da onu bağışlar. Nitekim Zümer suresi, 54. ayette şöyle yer almıştır: **“Allah bütün günahları bağışlar. O halde Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz ve Allah’ın dergahına tövbe ediniz.”** Hz. Ali’den *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* nakledilen bir rivayette de yer aldığına göre bu zikredilen ayet Kur’an ayetlerinin en ümit verici ayetleridir. (Tefsir-i Safi)

Hiç kimse Allah’ın hikmete dayalı teveccühünün kime olacağını asla bilemez. Dolayısıyla da günah hususunda hiçbir gurur ve küstahlık etmek imkanı söz konusu değildir.

Başlıca bağışlanma sebepleri şu beş şeydir:

1-Tövbe

2-İyilik etmek

3-Büyük günahlardan sakınmak

4-Şefaat

5-İlahi bağış (ki bu ayette söz konusu edilmiştir)

# Mesajlar:

1-Şirk en çok nefret edilen bir günahtır ve ilahi bağışlama engel teşkil etmektedir.

2-Günahları bağışlamak, Allah’ın hikmete dayalı iradesi ile ilgilidir.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49)

**49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl payı kadar haksızlık yapmaz.**

**Tefsir**

Kendini övmek, kendini ayıpsız görmek ve seçkin kabul etmek diğer ayetlerde de şiddetle kınanmıştır. Nitekim Necm suresi 32. ayette şöyle yer almıştır: **“Kendinizi temize çıkarmayın. Şüphesiz Allah kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilir.”** Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* ise Hemmam hutbesinde muttakilerin nişanelerinden birinin de övüldükleri taktirde korkmaları olduğunu zikretmiştir. O halde gurur kendini büyük görmek ve başkalarını aşağılamaktan kaynaklanan kendini övmek hasleti İslam’da yasaklanmıştır. Ama Allah’ı övmek ve Allah’ı ibadet etmek ise büyük bir değerdir. Ayrıca bilmek gerekir ki ilahi cezalar da insanın beğenilmeyen amelinin neticesidir, Allah’ın insana yaptığı haşa zulmünden değil. **“Kendilerine kıl payı kadar haksızlık yapmaz”**

انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

**50. Allah’a nasıl yalan yere iftira ettiklerine bir bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.**

**Tefsir**

Yahudilerin kendilerini üstün görmesi (kendilerini üstün bir ırk, Allah’ın çocukları ve sevgilileri kabul ediyorlardı) Allah’a yapılan en büyük iftiradır. Çünkü Allah hiç kimseyi evlat edinmemiştir. Bütün yaratıklar onun nezdinde eşittir. Üstünlük ve farklılık sadece iman ve takva iledir.

İftira olayında yalan olmasının yanı sıra, töhmet, eziyet, zulüm ve muhatabın haysiyetini yok etme gibi büyük günahlar da vardır.

Allah’a iftira insanın orucunu da bozmaktadır. İmam Bakır *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* nitekim şöyle buyurmuştur: “Yalan şarap içmekten daha kötüdür.” Ama iftira ise şüphesiz yalandan da daha kötüdür.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً (51)

**51. Kendilerine Kitab verilmiş olanları görmedin mi?! Puta ve tağuta iman ediyor ve kafirler için “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar” diyorlar.**

**Tefsir**

O halde Uhud savaşında Yahudilerden bir kısmı Mekke’ye gittiler ve orada Müslümanların aleyhine müşriklerle antlaşma yaptılar. Kafirlere itminan ve teselli vermek için de onların putları karşısında secdeye kapandılar ve onlara, “sizin putperestliğiniz Müslümanların imanından daha iyidir” diye izhar ettiler.

Ayette geçen ve put, sihirbaz ve kahin anlamına gelen “cibt” kelimesi bir defa, tağut kelimesi ise sekiz defa kullanılmıştır. Belki de “cibt” ve “tağut” kelimesinden maksat Yahudilerin karşısında secdeye kapıldıkları iki puttur ve belki de cibt kelimesinden maksat put ve tağut kelimesinden maksat ise putperestler ve putperestliği savunanlardır.

# Mesajlar:

1- Düşmanlar İslam ile savaşmak için kendi inançlarından bile el çekmektedirler. (Yahudilerin putlara secdesi, sadece müşrikleri hoşnut etmek ve Müslümanların aleyhine uyum içine girmek içindi)

2- İnatçılık ruhu insanın hüküm verme çizgisini bile değiştirmekte ve hakkı gizlemesine neden olmaktadır. “Bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadırlar, diyorlar”

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52)

**52. İşte, Allah’ın lânetledikleri onlardır. Allah’ın lânetlediği kişiye asla yardımcı bulamayacaksın.**

**Tefsir:**

İslam düşmanlarının hak aleyhine yaptıkları uğursuz anlaşmalar asla bir sonuca ulaşamaz. (Nitekim kafirler, müşrikler ve Yahudilerin İslam aleyhine sergilediği komplolar ve ittifaklar, onların Mekke’ye gidişi, put karşısında secdeye kapanışı, verdiği haksız hükümler ve İslam aleyhine yaptığı sözleşmeler, Allah’ın iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmemiştir. **“Allah’ın lanetlediği kişiyi asla yardımcı bulamayacaksın”**

Herkim Allah’ın lanetlediği ve nefret ettiği bir kimse olursa sürekli olarak yenilgiye uğrayacaktır. **“Allah’ın lanetlediği kişiyi asla yardımcı bulamayacaksın”**

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53)

**53.Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? O zaman insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.**

**Tefsir**

Önceki iki ayetin tefsirinde de söylendiği gibi Yahudiler Mekke putperestlerin ilgisini kazanmak için Kureyş putperestliğinin Müslümanların tevhit dininden daha iyi olduğuna tanıklık etmişler ve hatta onların putları karşısında secdeye kapanmışlardır. Bu ve sonraki ayette ise onların verdiği bu hükmün iki delil esasınca batıl olduğu hatırlatılmıştır:

1- Acaba onların böyle bir hüküm vermeye temel teşkil eden hükümranlıktan bir payları var mıdır?

2- Eğer böyle bir nasipleri olacak olsaydı onlar insanlara en küçük hakkı bile tanımazlar, her şeyi kendi tekeline geçirirlerdi. **“Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? O zaman insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.”**

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا (54)

**54. Yoksa Allah’ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar? Oysa İbrahim ailesine Kitab ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.**

**Tefsir**

Önceki ayette Yahudilerin cimriliğine işaret edilmişti. Burada ise onların haset ve çekememezlik sıfatına işaret edilmiştir. Şüphesiz haset cimrilikten daha kötüdür. Çünkü cimri insan sadece başkasına mal bağışlamaz. Ama haset başkalarının lütuf ve bağışından rahatsızlığı ifade eder. Yahudiler insanlara (yani Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Ehl-i Beytine *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* karşı Allah’ın kendilerine bağışladığı şeyler sebebiyle haset etmekte ve verdikleri bu temelsiz hükümlerle kendi haset ateşlerinin alevlerine su serpmeye çalışmaktadırlar. **“Yoksa Allah’ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar.”**

Kur’an daha sonra şöyle buyurmaktadır: “Onlar neden böyle bir makamın İslam Peygamberine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Haşimoğulları hanedanına bağışlanmasına şaşırmakta ve endişeye kapılarak haset etmektedirler. Oysa ki biz İbrahim ailesine de (ki Yahudiler onun hanedanıdır) kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık taktir ettik: **“Oysa İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik. Onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.”**

Oysa ne yazık ki siz Salih olmayan insanlar bu değerli maddi ve manevi sermayeyi, kötülükleriniz ve cahilce hükümleriniz sebebiyle kaybettiniz.

İmam Sadık’tan *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* nakledilen bir rivayette de bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurduğunu okumaktayız: “Burada haset edilen kimselerden maksat bizleriz.”

Haset sıfatının maddi ve manevi, bireysel ve toplumsal zararları oldukça fazladır. Nitekim bu konu İslam önderlerinin rivayetlerinde açıkça ifade edilmiştir. Örneğin İmam Sadık’ın *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* bir hadiste şöyle buyurduğunu okumaktayız: “Haset ve kötümserlik, kalbin karanlığından, körlüğünden ve Allah’ın insanlara verdiği nimetleri inkardan kaynaklanmaktadır ve bu ikisi (kalp körlüğü ve Allah’ın bağışına itiraz) insanın helak olmasına sebep olan küfrün iki kanadı mesabesindedir.

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55)

**55. Onlardan ona iman edenler ve yüz çevirenler vardı. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter.**

**Tefsir**

Bu ayet Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* için bir sakinleştirme ve Müslümanlar için bir tesellidir. Onlar asla insanların iman etmemesinden, yorgun düşmemeli ve ümitsizliğe kapılmamalıdır. Çünkü tarih boyunca bu hep böyle olmuş ve bütün Peygamberler bir grubun iman etmemesi ve diretmesiyle karşı karşıya kalmıştır.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)

**56. Doğrusu, ayetlerimizi küfredenleri ateşe sokacağız; derilerinin her yanışında, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

Onlar her an inatçılık ettiği için yeni bir cilt ile ceza görmeleri gerekir. İmamların asrında din karşıtlarından biri olan İbn-i Ebi’l-Evca, İmam Sadık’a *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* şöyle sordu: “Yeni cildin (derinin) günahı nedir?” İmam Sadık şöyle buyurdu: “Yeni cilt birinci cildin yanıklarından oluşmaktadır. Tıpkı kırılıp darmadağın olan ve yeniden balçık ve kiremit haline getirilen kerpiç gibidir. (Tefsir-i Safi, c. 1, s. 426)

**Mesajlar:**

1-İlahi azap süreklidir. **“Başka deriler ile değiştireceğiz”**

2-İlahi azap süreklilik sebebiyle kafirler için sıradan bir iş haline gelmez. **“Azabı tatmaları için”**

3-Yeni deri şiddetli azabı tatmak içindir. (Çünkü yanma olayında, en büyük acı ve yanma deri ile ilgilidir ve eğer ateş kemiğe ulaşacak olursa, artık acı azalır.)

4-Ahiret ve diriliş cismanidir. (Çünkü deri ve derinin değişimi ile azap görülmektedir.)

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَلِيلاً (57)

**57. iman edip salih amel işleyenleri içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları (kalıcı) gölge salan gölgeliklere yerleştireceğiz.**

**Tefsir**

Bu ayette iman eden, Salih amelde bulunan kimselere çok yakında altlarından ırmaklar akan, cennet bahçelerinde yaşayacakları vaad edilmektedir. Bu hayat ebedi ve sürekli bir hayat olacaktır. Ayrıca orada kendilerine ruh ve bedenlerinin sükunete erme sebebi olan tertemiz eşler verilecektir. Bu kadınlar, adet kanlarından ve bütün pisliklerden tertemizdir. Onlar bu dünyadaki geçici gölgelerin aksine sürekli ve kalıcı ağaçların gölgesinde yaşayacaktır. Hiçbir zaman yakıcı sıcak ve soğuk rüzgarları görmeyecektir.

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

**58. Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür.**

**Nüzul Sebebi**

Bu ayet Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* tam bir zafer içinde Mekke’ye girdiği bir anda nazil olmuştur. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Kabe’nin anahtarlarından biri olan Osman b. Talha’yı yanına çağırdı ve ondan Ka’be’nin anahtarlarını aldı. Zira Peygamber, *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Allah’ın evi Kabe’yi putlardan temizlemek istiyordu. Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* amcası olan Abbas bu amacın gerçekleşmesinden sonra, Peygamberden *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* anahtarı Osman b. Talha’ya vererek Araplar arasında yüce ve seçkin bir makam olan Allah’ın evinin anahtarlığı makamını ona vermesini istedi. Ama Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu isteğin aksine Allah’ın evi Ka’be’yi putların pisliğinden temizledikten sonra evin kapısını kapadı ve söz konusu ayeti tilavet buyurduğu bir sırada anahtarı Osman b. Talha’ya teslim etti.

**Tefsir**

# İslam’da Emanet ve Adalet

Kendisinden genel bir hükmün istifade edildiği bu ayet, açık bir şekilde şöyle buyurmaktadır: **“Hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi emreder”**

Ayetin ikinci kısmında ise bir başka önemli ilkeye işaret edilmektedir ve bu meselede hükümet ve devlet işlerinde adalet ilkesidir. Ayet açıkça şöyle buyurmaktadır: **“Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”**

Daha sonra bu iki önemli emrine vurgu yapmak için şöyle buyurmaktadır: **“Allah size ne güzel öğüt veriyor.”**

Yeniden önemle vurgu yaparak şöyle buyurmuştur: **“Şüphesiz Allah işitir ve görür”**

Açıkça bilindiği gibi, emanetin çok geniş bir anlamı vardır. Bütün maddi ve manevi sermayeyi kapsamaktadır. Her Müslüman bu ayette de apaçık bildirildiği üzere hiç kimseye oranla hiçbir emanet hususunda hıyanet içinde olamaz. Malını emanet eden kimse Müslüman olsun veya olmasın hiç fark etmez. Bu gerçekte İslam’da insan hakları bildirgesinin maddelerinden biridir.

Toplumdaki alimler bile hakları gizlememekle görevli emanetdarlardır. İnsan oğlu da ilahi emanetdarlardır. Onların eğitim ve öğretim hususunda da hiçbir ihmalkarlık göstermemek gerekir. Bundan da öte insanın bizzat varlığı ve Allah’ın kendisine verdiği bütün güçler insanın korumak hususunda çaba göstermekle yükümlü olduğu ilahi bir emanettir. İmam Sadık’tan emanetin önemi hakkında nakledilen bir rivayette de yer aldığı üzere dostlarından birine şöyle buyurmuştur: “Eğer Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* katili bile bana bir emanet bırakacak olursa veya benden bir nasihat dileyecek olursa veya benimle meşveret edecek olursa ve ben bu konuda hazırlıklı olduğumu bildirecek olursam, kesinlikle emaneti eda ederim. Çeşitli rivayetlerde de yer aldığı üzere emanetten maksadın toplumsal önderlik olduğu beyan edilmiş ve bunun da Ehl-i Beyt *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* olduğu söylenmiştir. Bu ayetle amel etmenin en açık örneğidir.[[13]](#footnote-13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)

**59. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz ve Allah’a ve ahiret gününe iman etmişseniz onu Allah’a ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* götürün. Bu, hayırlı ve netice itibarıyla en güzeldir.**

**Tefsir**

Bu ve sonraki birkaç ayet İslam’ın en önemli meselelerinden birinden, yani önderlik ve rehberlik makamından söz etmektedir. Farklı dinsel ve toplumsal alanlarda Müslümanların gerçek önderlik makamını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

İlk önce iman sahibi kimselere şunu emretmektedir: **“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin”**

Şüphesiz açıkça bilindiği gibi iman sahibi kimseye göre, bütün itaatler Allah’a itaat ile sonuçlanmalıdır ve her türlü önderlik Allah’ın temiz zatından kaynaklanmalı ve onun emri esasınca olmalıdır. Zira varlık aleminin tekvini (yaratışsal) malik ve hakimi sadece Allah’tır. Dolayısıyla da her türlü hakimiyet ve malikiyet hakkı onun emri esasınca olmalıdır. Daha sonraki aşamada ise şöyle buyurmaktadır: **“Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat edin”** Zira bu Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* masumdur ve asla heva ve hevesi üzerinden konuşmaz. Bu Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Allah’ın insanlar arasındaki temsilcisidir ve onun sözü Allah’ın sözüdür. Bu makam ve mevkiyi Allah kendisine bağışta bulunmuştur.

İkinci merhalede ise şöyle buyurmaktadır: **“Sizden emir sahibi olanlara itaat edin.”**

Bu emir sahipleri, İslam toplumunun bağrından çıkmış, insanların din ve dünyasının koruyucularıdır.

Daha sonra ise şöyle buyurmaktadır: **“Eğer bir şeyde çekişirseniz ve Allah’a ve ahiret gününe iman etmişseniz, onu Allah’a ve Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* götürün. Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.”**

# Emir sahipleri kimlerdir?

Bütün Şii müfessirler bu konuda ulu’l-Emr’den maksadın masum imamlar olduğunu söylemektedir. İslam toplumunun maddi ve manevi önderliği hayatın tüm anlarında Allah ve Peygamber’i *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* tarafından bu imamlara verilmiştir. Onlardan gayrisini kapsamamaktadır. Bunu Burhan tefsiri, s. 381-386, 2. baskı, 1. cilt’de yer alan otuz ikiden fazla rivayet ile teyit etmektedir.

Elbette onlar vasıtasıyla bir makama tayin edilen ve İslam toplumunda bir sorumluluk üstlenen kimselere de belli şartlar altında itaat etmek gerekir. Onlara sadece emir sahipleri oldukları için, itaat etmek, söz konusu değildir. Aksine bunlar da gerçek emir sahiplerinin temsilcileri olduğu hasebiyle itaate uygun görülmüşlerdir.

**Mesajlar:**

1- Allah Resulü ve emir sahiplerine sebepsiz sualsiz itaat onların ismet makamının göstergesidir. O halde emir sahipleri için beyan edilen her örnek masum olmadığı taktirde reddedilmiştir.

2- **“İtaat ediniz”** emrinin iki defa tekrar edilmesi de emir türünün sembolü konumundadır. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bazen ilahi hükümleri beyan ediyor, bazen hükümet ve devlet makamında emir veriyor, bazen de hükümet ile ilgili emir veriyordu. Dolayısıyla risalet ve hükümet makamı Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sahip olduğu iki önemli makamdır.[[14]](#footnote-14)

3-Allah ve Resulünün yanı sıra, emir sahiplerinin adının da mutlak itaat ile birlikte zikredilmesi, İslami sistem ve hükümetin sorumlusunun üstün bir kudsiyet ve dokunulmazlığa sahip olması gerektiğini göstermektedir. Nitekim bir çok rivayetlerde emir sahiplerinden maksadın, Ehl-i Beyt imamları olduğu açıkça beyan edilmiştir. Nitekim buna tefsirin içinde de işaret edilmişti.

4-İnsanlar İslam düzenini kabullenmeli, ilahi önderlerini, söz ve amelleriyle desteklemektedir. **“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin.”**

5-İtaatte aşama zinciri mutlaka korunmalıdır: **“Allah, resul, emir sahipleri”**

6-Zıtlarla mukayese etmek de tanıma yollarından biridir. Kur’an fesat, şirk, sapıklık, cahiliye ve zorbalık ehli kimseler hakkında, “Onlara itaat etme” ve “Uyma” emirlerini vermektedir. Dolayısıyla da, **“itaat ediniz”** emrinin neticesi itaatleri yasaklanmamış kimseler olmalıdır.

7-Tağuta itaat haramdır.

8-Eğer bütün gruplar Kur’an ve sünneti kaynak ve merci olarak kabul ederlerse, ihtilaflar kendiliğinden halledilir ve Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik bağları kurulur.

9-Kamil din ihtilafları ortadan kaldırma hususunda bir yol ve çareye sebep olmalıdır. **“Onu Allah’a ve Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* götürün”**

10-İlahi hükümlere, Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve ilahi önderlere muhalefet eden kimse imanında şek etmelidir. **“İman etmişseniz”**

11-Uzak görüşlülük ve uzun süreli maslahatlara riayet etmek de bir değer ölçüsüdür. **“Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.”**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا (60)

**60. Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağutların önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa, onları tanımakla emrolunmuşlardı. Şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak ister.**

**Tefsir**

Müslüman gözüken bir münafık ile bir Yahudi arasında anlaşmazlık ortaya çıktı ve her ikisi de bir hakem tayin etmeyi kararlaştırdılar. Yahudi kimse emanete riayeti ve adaleti sebebiyle Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hakem olarak kabul etti. Ama münafık şöyle dedi: “Ben hakemlik için (Yahudi büyüklerinden biri olan) Ka’b b. Eşref’in hakemliğine razıyım.” Zira o vereceği bir takım hediyelerle Ka’b b. Eşref’in ilgisini çekeceğini çok iyi biliyordu. Ayet işte bu davranışı kınamaktadır.

İmam Sadık’ın *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* ifadesiyle tağut, hak üzere hüküm etmeyen, Allah’ın emirleri karşısında emir veren ve kendisine itaat edilen kimsedir.”[[15]](#footnote-15)

Önceki ayette ihtilafları halletmenin kaynağının Allah ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* olduğu bildirilmişti. Bu ayette ise anlaşmazlıkları halletmek için tağuta müracaat eden kimseler kınanmaktadır. O ayette Salih olan merci, bu ayette ise Salih olmayan merci tanıtılmıştır ve gerçek müminler tağuta müracaat etmeyi irade dahi etmezler. Zira hiç şüphesiz tağut ile uzlaşmak bile haramdır. **“Oysa onları tanımamakla emrolunmuşlardı.”**

İç ihtilaf ve anlaşmazlıkları halletmek hususunda yabancıların görüşüne başvurmak yasaklanmıştır. “Tağutların önünde muhakeme olunmalarını isterler.”[[16]](#footnote-16)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (61)

**61. Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gelin” dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.**

**Tefsir**

Münafıkların tağuta müracaat etmesi ve yabancılardan hüküm vermesini dilemesi sıradan bir olay değildir. Aksine münafıkların uyguladığı bir metottur. Onlar semavi öndere muhalefet eder ve hak yolundan saparlar.

**Mesajlar**

1- Münafıklar, Allah, Allah’ın kanununa ve Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* emrine tabi olmazlar. Ama aynı zamanda biz onları davet etmekle yükümlüyüz. **“Gelin” dendiği zaman”**

2- Münafıklar insanların Allah’a önceden iman etmelerine oranla bir olmaları hususunda hassasiyet taşımamaktadır. Onlar daha çok insanların önderin etrafından toplanmasından rahatsızlık duyarlar. “Münafıkları senden bir sütun uzaklaştırdıklarını”

3- Münafıkların kınanmış komploları insanları Peygamberden *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ayırmak idi.

Ayrıca bir başka yerde şöyle okumaktayız: **“Elbette onlar seni yalanlamıyorlar, aksine zalimler Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar”** (En’am suresi, 33. ayet)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62)

**62. Başlarına kendi işlediklerinden ötürü bir musibet çattığında sana gelip: Biz, “iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik” diye de nasıl Allah’a yemin ederler?**

**Tefsir**

Onların ihtilaflarını tağuta götürmesi hususundaki yorumu, asıl maksadın barıştırmak olmasyıdı. Zira eğer Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gittiğinizde onun bir tarafın lehine verdiği hükmün ister istemez, diğerinin Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* küsmesine neden olacağını ve ortalığı velveleye vereceğini ve bunun Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* makamıyla uyuşmayacağını, bu yüzden de Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yüz suyunu, konumunu ve sevimliğini korumak için ihtilafların peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* götürülmemesi gerektiğini ifade etmeleridir.

**Mesajlar:**

1- Münafık ve çok yüzlü Müslümanlar, sorunlar karşısında ve bir tehlike hissettiğinde hemen ilahi rehberlerin yanına gelirler. **“Sana gelip”**

2- Münafıklar kendi aksi görüşlerini bile yoruma tabi tutarlar. “Biz, “iyilik etmek ve uzaklaştırmaktan başka bir şey istemedik”

3- Münafıklar Allah adına yemin etmeyi, kendi hedefleri için bir örtü kılmaktadırlar. **“Allah’a yemin ederler.”**

4- Münafıkların işlerinden hayır dileyen bir yüz edinmek “iyilik etmek” ve barış severlik sloganını kullanmak ve uzlaşma metnini uzlaştırmaya çalışmaktır. **“uzlaştırmak…”**

أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا (63)

**63. İşte bunların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver, kendilerine tesirli sözler söyle.**

**Tefsir**

Münafıkların gösterdikleri çaba boşunadır. Çünkü Allah hem içlerinden ve niyetlerinden haberdardır ve hem de yerinde onları ifşa etmektedir. **“İşte bunların kalplerinde olanı Allah bilir.”**

Hakeza münafıkların özür dilemesi içtenlikle değildir. Aksi taktirde onlardan yüz çevrilmesi için emir verilmezdi. **“İşte bunların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlardan yüz çevir.”**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (64)

**64. Biz her Peygamber’i *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ancak, Allah’ın izniyle, itaat olunması için gönderdik. Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi.**

**Tefsir**

Kur’an önceki ayetlerde zalim hükümdarlara müracaat edilmesini kınamaktaydı. Bu ayette ise yeniden buna önemle vurgu yapmaktadır: **“Biz her Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Allah’ın izniyle itaat olunması için gönderdik.”**

Zira onlar hem Resul ve Allah’ın elçisi ve hem de ilahi hükümetin başkanı idiler. O halde insanlar hem Allah’ın hükümlerini beyan açısından ve hem de bu hükümlerin icra edilme şekli açısından onlara itaat etmek ve sadece iman iddiasıyla yetinmemek zorundadır.

Daha sonra ayetin devamında günahkarlara, tağuta müracaat edenlere ve herhangi bir şekilde günaha bulaşan kimselere tövbe ve dönüş kapısının açık olduğu belirtilmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Onlar, kendilerine yazık ettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileseler ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de onlara mağfiret dileseydi, Allah’ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi.”**

Burada Allah ve Peygamberinin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* emirlerine itaatin faydasının bizzat kendisine döndüğüne, buna muhalefet bir tür insanın kendisine zulüm anlamını taşıdığına işaret edilmektedir. Zira muhalefet edildiği taktirde maddi hayat altüst olmakta ve manevi açıdan da insanın geriye dönmesine neden olmaktadır.

Bu ayetten ayrıca Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* veya imama sarılmayı şirk sayan kimselerin cevabı da açıkça anlaşılmaktadır. Zira bu ayet açık bir şekilde Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yanına gelmenin, onun Allah nezdinde şefaatçi ve aracı kılmanın ve Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* günahkarlar için mağfiret dilemesinin etkili olduğunu, tövbenin açık nedeni sayıldığını ve ilahi rahmet makamında bulunduğunu beyan etmektedir.

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (65)

**65. Hayır; Rabbine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar.**

**Tefsir**

Muhacirlerden biri olan Zübeyr b. Avam ile Ensar’dan birisi arasında bir hurmalığı sulama hususunda ihtilaf çıktı. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bağın üst tarafının Zübeyr’e ait olması hasebiyle ilk önce onun sulamasının gerektiğini hükmetti. Ensar’dan olan şahıs, Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu hükmünden rahatsız oldu ve şöyle dedi: “Zübeyr senin amcanın oğlu olduğu için onun lehine hüküm verdin.” Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* rengi sarardı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İlginç olan da şuydu ki o şahıs Allah Resulünü hakem olarak kabul etmiş, ama hükmüne itaatten sakınmıştır.

İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* şöyle buyurmuştur: “Herkim namaz, hac, zekat ehli olur da Allah Resulü’nün *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* işlerine yaptıklarına oranla kötü zan içinde bulunursa, hakikatte mümin değildir.” İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* daha sonra bu ayeti tilavet buyurdu.[[17]](#footnote-17)

Velhasıl gerçek imanın nişaneleri üç şeydir:

1- Tağutun yerine Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hakemliğine müracaat etmek. **“Seni hakem tayin edip”**

2- Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hükmüne kötü zan içinde olmamak. **“Senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe”**

3-Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* emirlerini içtenlikle kabul etmek ve teslim olmak. **“Tamamen kabul etmedikçe.”**

Ayrıca yargı ve hüküm de risalet ve velayet ile ilgilidir. Nas karşısında içtihad etmek yasaklanmıştır. Zira bu gerçek iman edilmediğinin nişanesidir. (Nüzul sebebine teveccühen)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66)

**66. Şayet onlara “Kendinizi öldürün” yahut “Memleketinizden çıkın” diye emretmiş olsaydık, pek azından başkaları bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı, onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu.**

**Tefsir**

Burada Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bilinçli hakemliği karşısında rahatsızlık duyan kimseler hakkındaki konuyu tamamlamak için önceki ümmetlerin dayanılmaz tekliflerinden bazısına işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “Biz onlar için ağır ve dayanılmaz teklifler taktir etmedik. Eğer önceki bazı kavimler gibi (örneğin, putperestlik ve buzağıya tapma sebepleriyle Yahudilere bu büyük günahın kefaresi olarak birbirlerini öldürmesi ve ilgi duydukları vatanlarından çıkarılması emredilmişti) bunlara da böylesine ağır bir emir ve sözler ifade etseydik, onlar bu emirler karşısında nasıl dayanırlardı. Oysa bunlar henüz bir hurmalığı sulama ve Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu konudaki hükmüne bile teslim olmamış durumdadırlar. Onlar diğer ağır imtihanlardan nasıl geçebilirler? Şüphesiz eğer onlara birbirlerini öldürmelerini veya birbirlerini vatan ve evlerinden çıkarmalarını emretseydik, onlardan sadece çok azı bunu yerine getirirlerdi. “Eğer onlara, **“kendilerinizi öldürün”** yahut, **“memleketinizden çıkın”** diye emretmiş olsaydık, pek azından başkaları bunu yapmazlardı.”

İlahi hüküm ve emirler, öğüt olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu da verilen hükümlerin faydasının hüküm sahibi olan Allah’a değil, aksine bizzat insanın kendisine dönmektedir.

Ardından ilginç bir ifadeyle şöyle buyurmaktadır: **“Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı, onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu.”**

وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـا أَجْراً عَظِيمًا (67)

**67. O zaman onlara kendi katımızdan büyük bir ecir verirdik**

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (68)

**68. Ve onları dosdoğru yola eriştirirdik.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah’ın emri karşısında itaatin ve teslimiyetin üçüncü faydası beyan edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: **“O zaman onlara kendi katımızdan büyük bir ecir verirdik.”**

Son olarak da bu teslimiyetin dördüncü neticesine işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Ve onları dosdoğru yola eriştirirdik.”**

Bu hidayetten maksat, Allah tarafından ikinci bir hidayet ve bu tür layık kimselere bir mükafat ünvanıyla verilen yeni bir ilahi lütuftur.

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا (69)

**69. Kim Allah’a ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği peygamberler, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle berâberdirler. Onlar iyi arkadaştırlar!**

**Nüzul Sebebi**

Bu ve sonraki ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle nakledilmiştir: “Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ashabından olan Sevvan adındaki kimse, Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* karşı şiddetli bir ilgi ve alaka duyuyordu. Bir gün perişan bir halde Peygamber’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzuruna vardı. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* onun rahatsızlık nedenini sordu. O da cevap olarak şöyle dedi: “Ben bugün kendi kendime düşündüm de yarın kıyamet günü eğer cennet ehlinden olacak olursam, şüphesiz senin makamında olmayacağım ve eğer cennet ehlinden olmazsam, bu durumda da teklifimin ne olduğu açıktır. Bu esas üzere senin huzurunda olmayacağım. Dolayısıyla nasıl üzülmeyeyim.”

Bu iki ayet nazil oldu ve Allah’a itaat eden kimselerin cennette Peygamberler ve Allah’ın seçkin kullarıyla birlikte olacağı belirlendi. Ardından Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun ki, müslümanın imanı beni kendisinden, babasından, annesinden ve bütün akrabalarından daha çok sevmedikçe ve sözlerim karşısında teslim olmadıkça kemale ermez.”

**Tefsir**

# Cennet Arkadaşları

Önceki ayetler Allah’ın emrine itaat edenlerin üstünlüğünü dile getirmişti. Bu ayet ise bunu kemale erdirerek şöyle buyurmaktadır: **“Kim Allah’a ve Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği peygamberler, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle berâberdirler.”**

Hamd suresinde bu nimete mahzar olan kimselerin sürekli doğru yolda yürüdükleri, en küçük sapıklığa düşmedikleri beyan edilmişti.

Daha sonra bu cümlenin açıklaması olarak dört gruba işaret edilmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Peygamberler, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyiler.”**

1-Peygamberler ve doğru yola davet ve insanların önderliği ve hidayeti için ilk adımları atan Allah’ın seçkin elçileridir.

2-Dosdoğru olanlar ise, sözünde doğru olanlar ve hem de amel ve yaptıklarıyla sözlerinin doğruluğunu ispat edenlerdir. Bu da göstermektedir ki onlar sadece iman iddiasında bulunmamakta, gerçekten de Allah’ın emirlerine iman ettiklerini göstermektedirler. Rivayetlerde de doğru sözlülerin en iyi örneklerinin masum imamlar, Sıddıka ve tahire Hz. Fatıma olarak tanıtılmıştır.

3-Şehitler ve ilahi temiz inanç ve hidayet yolunda öldürülenler veya kıyamet günü insanların amellerine tanıklık edecek olan seçkinler

4-Salihler, layık kimseler, olumlu, yapıcı ve faydalı işler yaparak ve Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* emirlerine uyarak bu seçkin makama ulaşmışlardır.

Son olarak da şöyle buyurmaktadır: “Onlar iyi arkadaştırlar.”

Bu yukarıdaki ayetten de iyi arkadaş ve dost konusunun çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki hatta ahiret aleminde cennet nimetlerini tamamlamak için bu nimet itaat eden kimselere sunulmaktadır.

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا (70)

**70. Bu nimet, Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا (71)

**71. Ey iman edenler! Hazırlıklı olun (silahlarınızı alın) ve bölük bölük veya hep birden savaşa gidin.**

**Tefsir**

Önceki ayette Allah’a ve masum bir öndere itaat ile Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hakimiyeti söz konusu edilmişti. Bu ayette ise İslam ümmeti ve hak önderlik için güçlü, akıllı ve savaşa hazırlıklı olmanın zarureti söz konusu edilmiştir.

Ayette geçen “Hizr” kelimesi, uyanık olmak, hazırlıklı bulunmak ve savunma aracı anlamındadır. Ayette geçen “subat” kelimesi de “sebbe” kelimesinin çoğulu olup, dağınık gruplar ve düşmanı şaşırtıp fikri odaklaşmasını ortadan kaldıran partizan güçleri anlamındadır.

**Mesajlar:**

1-Müslümanlar sürekli hazırlıklı ve uyanık olmalıdır. İç ve dış düşmanın, sayısından, silah türünden, ruh haletinden ve iş birliğinden haberdar olmalı, onlarla uyumlu bir şekilde proje geliştirip uygulamaya geçmelidir.

2-Müslümanlar askeri eğitimden geçmelidir. “Silahlarınızı alın (hazırlıklı olun)”

3-Müslümanlar bütünüyle seferber olmalıdır. **“Bölük bölük savaşa gidin”**

4-Müslümanlar düşmana karşı koymanın çeşitli taktiklerinden istifade etmelidir. “Bölük bölük veya hep birden savaşa gidin”

5-Müslümanlar kendi ülkelerinin sınırlarını korumakla görevlidir. Bu ayet doğrultusunda hareket etmek, izzetin sembolüdür. Bu ilkeden gaflet etmek ise Müslümanlar için çöküş ve yenilgi sebebidir.

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (72)

**72. Şüphesiz aranızda pek ağır davrananlar vardır; size bir musibet gelirse: “Allah bana iyilikte bulundu, çünkü onlarla berâber bulunmadım” der.**

**Tefsir**

Önceki ayette söz konusu edilen genel cihat ve düşman karşısında hazırlıklı olma emrinin hemen ardından bu ayette bir grup münafığın haline işaret ederek şöyle buyurmaktadır: **“Şüphesiz aranızda pek ağır davrananlar vardır”** ama Müslümanlar savaştan dönerken veya kendilerine savaş haberleri ulaşınca kendilerine nasip olan yenilgi veya şehadet sebebiyle bunlar sevinerek şöyle diyorlar: **“Allah bize lütfetti de onlar ile birlikte olmadık ve böylesine korkunç sahnelere şahit olmadık: “Size bir musibet gelirse: “Allah bana iyilikte bulundu, çünkü onlarla berâber bulunmadım” der.”**

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73)

**73. Allah’tan size bir nimet erişse, And olsun ki, sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi: “Keşke onlarla berâber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım” der.**

**Tefsir**

Gerçek müminlerin zafere eriştiğini ve bir takım ganimetler elde ettiğini duyunca müminler ile kendi aralarında hiçbri ilişki bulunmayan yabancılar gibi büzülerek ve hasret duyarak şöyle derler. **“Allah’tan size bir nimet erişse, And olsun ki, sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi: “Keşke onlarla berâber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım” der.”**

Açıkça görüldüğü gibi Allah yolunda şehit olmayı bir bela sayan ve şahadete ulaşmamayı ilahi bir nimet olarak değerlendiren kimselerin gözünde zafer ve büyük kurtuluş da sadece maddi zaferden ve savaş ganimetlerinden başka bir şey değildir.

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)

**74. O halde, dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir ecir vereceğiz.**

**Tefsir**

# Müslümanları Cihat İçin Hazırlamak

Bu ve sonraki birkaç ayette iman sahibi kimseler etkili ve heyecanlı bir mantıkla Allah yolunda cihada davet edilmişlerdir. Ayetin başlangıcında şöyle buyurulmaktadır: **“O halde dünya hayatı yerine ahireti alanlar Allah yolunda savaşsınlar”**

Daha sonra bu ayetin devamında şöyle buyurmaktadır: **“Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir ecir vereceğiz.”**

Şüphesiz bu ruha sahip olan askerlerin kamusunda yenilgi diye bir şey yoktur. Her iki durumda da kendisini galip sayarlar. İslam ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zamanında ve sonraki dönemlerde islamın hızla gelişen hakimiyeti hususunda tartışmada bulunan bilginler bile bu mantığı Müslümanların ilerlemesinin en etkili bir sebebi olarak kabul etmişlerdir.

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (75)

**75. Size ne oluyor da: “Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder katından bize bir yardımcı lütfet” diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?**

**Tefsir**

# İnsanı Duygulardan Yardım Almak

Önceki ayette müminler cihada davet edilmiş ve Allah’a ve ahiret gününe iman ile kar ve zarar deliline dayanılmıştı. Ama bu ayette insanı duyguları harekete geçme esasınca cihada davet edilmiş ve şöyle buyurmuştur: **“Size ne oluyor da zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıorsunuz?”**

Daha sonra müminlerin insanı duygularını harekete geçirip alevlendirmek için şöyle buyurmaktadır: **“Rabbimiz! Bizi alkı zalim olan bu şehirden çıkar.”**

Hakeza bu mustazaflar Allah’tan şunu dilemektedirler: **“Katından bize bir sahip çıkan gönder” Hemen ardından şöyle buyurmaktadır: “Katından bize bir yardımcı lütfet”**

Gerçekte yukarıdaki ayet, Allah’ın onların duasını kabul buyurduğuna ve bu büyük insani risaleti sizlerin uhdesine bıraktığına işarettir. Dolayısıyla sizler Allah tarafından onları kurtarmak üzere tayin edilen bir sahip çıkan ve yardımcısınız.

Hiç şüphesiz rivayetler esasınca da İmamlar *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* şöyle buyurmuşlardır: “Bizler hükümetimiz için kıyam etmeniz gereken mustazaflardır”[[18]](#footnote-18)

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

**76. iman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler ise şeytan yolunda harb ederler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.**

**Tefsir**

Bu ayet mücahitleri de cesaretlendirmek, düşmanla savaşa rağbet ettirmek ve mücahitlerin saflarını ve hedeflerini açık bir şekilde ortaya koymak için şöyle buyurmaktadır: **“İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler ise şeytan yolunda harbederler.”**

Yani her haliyle hayat bir mücadele ve savaştan uzak ve boş değildir. Sadece bir grubu hak yolunda diğer bir grubu batıl ve şeytan yolunda savaşmaktadırlar.

Hemen ardından şöyle buyurmaktadır: **“Şeytanın dostlarıyla savaşın.”**

Tağut ve tuğyan eden zalim güçler her ne kadar görünürde büyük ve güçlü de görünseler içten zelil ve güçsüz bir durumdadırlar. Dolayısıyla onların donanmış ve süslü zahirinden dehşete kapılmayın, zira onların içi boştur. **“Esasen şeytanın hilesi zayıftır.”**

Çünkü bu güç bitmeyen ilahi bir güce dayalı değildir. Aksine şeytani güçlere dayanmaktadır: **“Esasen şeytanın hilesi zayıftır.”**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77)

**77. Kendilerine: “Elinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekât verin” denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında, içlerinden bir takımı hemen, insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar erteleyemez miydin? derler. De ki: “Dünya geçimliği azdır, ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır, size zerre kadar zulmedilmez.”**

**Nüzul Sebebi**

İbn-i Abbas’tan nakledildiği üzere Müslümanlardan bir grubu henüz Mekke’de iken ve müşriklerin şidetli bir eziyeti ve baskısı altındayken Allah resulünün *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzuruna vardılar ve şöyle dediler: “Biz İslam’dan önce izzetli ve saygın kimselerdik, ama o izzet ve saygınlığımızı bugün kaybetmiş bulunmaktayız. Sürekli olarak düşmanın eziyetine maruz kalmaktayız. Eğer izin verirsen kaybettiğimiz izzet ve saygınlığı elde etmek için düşmana karşı cihat edelim.” O gün İslam peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurdu: “Biz henüz savaş ile emrolunmadık.” Ama daha sonra cihat emri nazil olunca o heyecanlı ve ateşli kimselerden bazısı cihad meydanına katılmak hususunda müsamahakarlık gösterince bu ayet nazil oldu ve Müslümanları cesaretlendirmek ve bu müsamahakar kimseleri kınamak için birtakım gerçekleri beyan etti.

**Tefsir**

# Sözüne bağlı kimseler

Kur’an burada şöyle buyurmaktadır: **“Kendilerine: “Elinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekât verin” denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında, içlerinden bir takımı hemen, insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar”**

Onlar itiraz ederken açık bir şekilde şöyle diyorlardı: **“Allahım! Neden cihat emrini bu kadar çabuk verdin. Bu emri bir müddet ertelemen aslında daha iyi olurdu! Veya en azından bu risaleti gelecek nesillere havale etseydin.” “Ve “Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar erteleyemez miydin? derler.”**

Kur’an bu tür kimselere şöyle cevap vermektedir: **“İnsanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar.”** Yani onlar güçlü olan Allah’tan korkmak yerine zayıf ve güçsüz kimselerden korkmakta, hatta bu tür kimselerden korkuları Allah’tan korkularından daha çoktur.

Ayrıca da bu tür kimselere şöyle demek gerekir: Farzedelim cihadı terk ederek birkaç gün daha fazla yaşarsınız. Bilahare bu hayat sona erecektir ve hiçbir değer taşımamaktadır. Ama ebedi cihad takva sahibi kimseler için en yüce cihattır. Özellikle de kendi mükafatını tam bir şekilde elde edeceklerdir. Onlar hakkında en küçük bir zulüm edilmeyecektir. “De ki: **“Dünya geçimliği azdır, ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır, size zerre kadar zulmedilmez.”**

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78)

**78. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Onlara bir iyilik gelirse: “Bu Allah’tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa “Bu, senin tarafındandır” derler. De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bunlara ne oluyor ki, hiç bir sözü anlamağa yanaşmıyorlar?**

**Tefsir**

Bu ayet cihada teşvik ve diğer bir cephede ölümden korkmamak anlamındadır. Bu aynı zamanda konuları inceleme, doğru bir şekilde algılama, acılar ve yenilgileri Allah’ın üzerine atan münafıkların kötü yorumlarına bir cevap mahiyetindedir. Ayrıca önderi kötülemek de münafıkların metotlarından biridir. Kendinden sorumlulukları bir kenara iterek sürçemleri tevil etmeye çalışmamalı ve kendi günahlarımızı başkalarının boynuna atmamalıyız.

Ayrıca bilmek gerekir ki zafer ve yenilgi, ölüm ve hayat, acılar ve tatlılar hep Allah’ın hikmete dayalı taktirleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

**“Hepsi Allah’tandır.”**

Nerede olursak olalım ölümün kesin ve kaçınılmaz olduğuna teveccühen neden ölümden kaçalım?

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا (79)

**79. Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gönderdik, şahit olarak Allah yeter.**

**Tefsir**

İlahi dünya görüşünde her şey Allah’ın yaratığıdır. **“Allah her şeyin yaratıcısıdır.”[[19]](#footnote-19)**

Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. **“Her şeyin yaratılışını güzel kılmıştır.”[[20]](#footnote-20)**

Allah ile ilgili olan her şey güzellikten ayrı olmayan bir yaratılıştır. Tatsızlıklar ve sıkıntılar ise evvela Allah’ın yaratığı olmayan o kemallerden yoksunluğun ifadesidir. Ayrıca ilahi hayırlardan mahrumiyet sebebi olan şeyler ise birey veya toplumun davranışlarıdır. Velhasıl insanın kemalleri Alah’tan noksanlıkları ise bizzat kendisindendir.

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

**80. Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, biz seni onlara koruyucu göndermedik.**

**Tefsir**

Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sünneti de tıpkı ilahi vahiy gibidir. Bu ayette peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* insanlar karşısındaki konumu, insanların iyilikleri ve kötülükleri beyan edilmiştir. Ayet önce şöyle buyurmaktadır: “Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat eden Allah’a itaat etmiş olur” o halde Allah’a itaat peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaatten ayrı olamaz. Zira peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hiçbir zaman Allah’ın isteklerine aykırı bir adım atmaz.

Ayet daha sonra şöyle buyurmaktadır: Eğer onlar isyan eder senin emirlerine muhalefete kalkışırsa senin onların davranışı karşısında hiçbir sorumluluğun yoktur. Onları zorla kötülüklerden yükümlü değilsin. Senin görevin sadece risaletini tebliği etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, sapık ve cahil kimseleri hidayete eriştirmektir. **“Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara koruyucu göndermedik.”**

Ayrıca bilmek gerekir ki bu ayet de peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sünnetinin hüccet olduğunun ve hadislerinin kabul edilmesinin gerektiğinin delili olan Kur’an ayetlerinden apaçık bir ayettir. Ayrıca Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sekaleyn hadisi esasınca açıkça kendi Ehl-i Beyt’ini de *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* senet ve hüccet olarak kabul ettiğini gördüğümüzde bundan da Ehl-i Beyt’in emirlerinde itaatin de Allah’ın emirlerine itaatten ayrı olmadığını anlamaktayız.

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً (81)

**81. “Peki” derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden bir takımı, geceleyin senin dediklerinden başka bir şey kurarlar. Allah gece tasarladıklarını yazıyor, onlara aldırış etme. Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter.**

**Tefsir**

Bu ayette münafıklardan veya imanı zayıf olan kimselerden bir gurubun durumuna işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: Onlar Müslümanların saflarında ve peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yanında karar kılınca kendi menfaatlerini korumak ve kendinden zararı def etmek için diğer kimselerle aynı şeyleri dile getirir peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* itaat izharında bulunurlar ve “peki” derler.

Ama insanlra Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzurundan ayrılınca o münafıklar ve imanı zayıf olan kimseler söylemiş olduğu sözleri ve ahitlerini unuturlar gece oturumunda peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sözlerinin aksine kararlar alırlar. Allah onları bu toplantılarda dile getirdikleri şeyleri yazmaktadır. “fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden bir takımı, geceleyin senin dediklerinden başka bir şey kurarlar. Allah gece tasarladıklarını yazıyor, onlara aldırış etme.”

Ama Allah peygamberine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle emretmektedir: **“Onlara aldırış etme. Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter.”**

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا (82)

**82. Kur’an’ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah’tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.**

**Tefsir**

Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* atılan iftiralardan biri de Kur’an-ı kendisine başkasının verdiği iftirasıydı. Nitekim şöyle diyorlardı: **“Ona bir insan öğretmektedir.”[[21]](#footnote-21)**

Bu ayet işte bu kimselere cevap mahiyetindedir.

Kur’an hususunda yeterince düşünmemek kalplerin mühürlenmesiyle eşit konumdadır. Nitekim başka bir ayette şöyle buyurulmuştur: **“Onlar Kur’anı düşünmezler mi, yoksa kalpleri mühürlü müdür?”**[[22]](#footnote-22)

Normalde sıradan yazı ve konuşmalarda zaman geçtikçe bir takım değişiklikler, gelişmeler ve çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Ama Kur’an nazil olduğu yirmi üç yıl boyunca savaş ve barış- kuvvet ve zaaf durumlarında ve zamanın bütün iniş çıkışlarında hem de hayatında ders okumamış bir kimsenin dilinde hiçbir ihtilaf, çelişki ve dalgalanmalar olmaksızın farklı şartlarda beyan edilmiştir. Bu da Kur’anın Allah’ın kelamı olduğunun, beşerin öğrettikleriyle ilgisinin olmadığının en büyük delilidir.

O halde Kur’an Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kalıcı bir mucizesidir ve risaletinin en büyük delili konumundadır.

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُالشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83)

**83. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar; halbuki o haberi Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* veya kendilerinden emir sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Allah’ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna, şeytana uyardınız.**

**Tefsir**

Gizli sırları ve söylenti çıkarmak sürekli Müslümanlara zarar vermiştir. Gizli sırları yaymak ve söylenti çıkarmak sürekli Müslümanlara zarar vermiştir. Gizli sırları yaymak genellikle şu sebeplerden kaynaklanmıştır: Saflık intikam, darbe vurmak, başkalarına alet olmak, maddi tamahlar gösteriş, ilim izharında bulunmak… İslam sahip olduğu kapsamlılık esasınca bu konuyu ele almış ve bu ayette askeri sırların ifşa edilmesini kınamış ve önderlere iletilmeden önce ifşa edilen yenilgi ve zafer haberlerinin yersiz gururdan veya hayali düşmandan yersiz dehşete kapılmaktan kaynaklandığını ifade etmektedir. Eğer ilahi inayetler ve uyarılar olmasaydı Müslümanlar bu şeytani yolda sırları ifşa etme yanlışlığında karar kılarlardı.

O halde söylentileri yaymak münafıkların kullandığı silahlardan biridir. Cephe haberlerini ve askeri sırlar bir merkeze iletilmeli, bu haberlerin değerlendirilmesi ve teşhisi yapıldıktan sonra maslahat ölçüsünce yayılmalıdır.

Bu yüzden askeri sırları yaymak ve ilahi önderlere müracaat etmemek şeytana uymak olarak kabul edilmiştir.elbette askeri ve siyasi meseleleri kontrol etmek, güvenlik haberlerini ve toplumsal sırları hidayet etmek içtihat ve istinbat sahibi bir müdürlüğün nezareti altında olmalıdır ve bu da önderliğin görevlerinden biridir. Dolayısıyla da velayet ve fegahat makamları arasında çok yakın ve kopmaz bir ilişki bulunmaktadır.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً (84)

**84. Allah yolunda savaş; sen ancak kendinden sorumlusun, iman edenleri teşvik et; umulur ki Allah, küfredenlerin belasını (gücünü) önler. Allah’ın kahrı da, ibret alınacak cezası da pek şiddetlidir.**

**Tefsir**

Uhud savaşında kafirlerin galibiyetinden sonra Ebu Süfyan gurur içinde şöyle demişti: Yeniden Müslümanlarla küçük Bedir mevsiminde (Zilkade ayında Bedir topraklarında düzenlenen pazarın kurulduğu) yerde karşı karşıya geleceğiz.” Bu zaman geldiğinde de Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* insanları cihada davet etti. Yetmiş kişi hazırlandı ama hiçbir çatışma meydana gelmedi ve Müslümanlar salim bir şekilde Medine’ye geri döndüler.[[23]](#footnote-23)

O halde tehlike anında önder başkalarından öne geçmelidir. Eğer Müslümanlar mustaz’afların feryatlarına karşı lakayt davranırlarsa önder tek başına hareket etmelidir.

Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* tek başına kaldığı taktirde bile düşmanla savaşmasının emredilmesi de örnek bir emir konumundadır.

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا (85)

**85. Kim iyi bir işte aracılık ederse, ona onun sevabından bir pay vardır; kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona o kötülükten bir hisse vardır. Allah, her şeyin karşılığını verir.**

**Tefsir**

Ayette geçen “museyyit” kelimesi başkasının yiyeceğini veren, onun canını koruyan anlamındadır ve genel olarak da koruyucu ve hesap görücü anlamını ifade etmektedir.

Önceki ayette herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğu bildirilmişti. Ama bu ayette ceza ve mükafattan nasiplenme noktasında iyi işte aracılık ve davetin rolü beyane dilmiştir. O halde öğüt, barıştırmak, eğitmek savaş cephelerine gitmeye teşvik ve iyi bir işte aracılık etmenin örnekleridir. Gıybet dedikoduculuk işbozanlık, iftira, fitne, cepheden korkutmak vesvese ve komplolar da kötü işe aracılığın birer örneğidir.

 Aracılık edilen hususlarda Allah’ı göz önünde bulundurmak lazım. **“Allah her şeyin karşılığını verir.”[[24]](#footnote-24)**

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)

**86. Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.**

**Tefsir**

Ayette geçen “tahiyyat” kelimesinden maksat selam vermek veya ister söz ve ister amelle her türlü selamlaşma anlamındadır. Zira muhatabının hayatını, esenliğini ve sevincini dilemektedir dolayısıyla da hediyeye en iyi şekilde karşılık vermek gerekir. Selamı işitmek veya selamı vermekle de olsa iyi bir karşılıkta bulunmak icap eder.

İslam’ın pedogojik sisteminde selam sadece küçüğün büyüğe verdiği bir şey değildir. Allah, peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve melekler de selam etmektedir:

Allah’ın Selamı: **“Âlemlerde, Nuh’a selam olsun”[[25]](#footnote-25)**

Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Selamı: **“Ayetlerimize iman edenler sana gelince, “size selam olsun” de.”[[26]](#footnote-26)**

Bir cariye İmam Hasan’a *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* bir deste gül verdi. İmam da *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* onu özgür bıraktı ve insanların sorması üzerine de bu ayeti okudu.

İslam’da ister tanıtık olsun ister yabancı herkese selam vermeye teşvik edilmiştir ve gerçek cimrinin selam vermede cimrilik eden kimse olduğu beyan edilmiştir. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gördüğü herkese hatta çocuklara bile selam veriyordu. Ayetin sonunda ise verilen selamların ve cevapların niteliğinin, üstünlüğünün veya eşitliğinin hangi aşamada olursa olsun Allah’a örtülü ve gizli kalmadığını insanlara bildirmek için şöyle buyurmaktadır: **“Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”**

اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا (87)

**87. Allah’tan başka ilah yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?**

**Tefsir**

Tevhit ve ahiret birbiriyle çok yakından ilişkilidir. **“Allah’tan başka ilah yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır.”**

Kıyamet herkesin hesap vermek için toplandığı gündür. O halde Allah’ın rızayetini elde etme yolunda çalışmalı sadece ona ibadet etmeliyiz.

Ahiret hakkındaki bunca delil esasınca (örneğin Allah’ın adaleti) hikmeti, tabiattaki diriliş nişaneleri, kışın ve yazın ölümünden sonra diriliş, uyku, uyanma, bedenin hücrelerinin yenilenmesi… artık kıyamet hususunda hiçbir şek ve şüpheye kalmamaktadır. **“Şüphe olmayan kıyamet günü.”**

Ayetin sonunda bu konuya yeniden vurgu yapmak için şöyle buyurmaktadır: **“Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?”**

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88)

**88. Ey Müslümanlar! Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye? Allah onları, yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Allah’ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah’ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın.**

**Müzul Sebebi**

Bir grup müfessirin İbn-i Abbas’tan naklettiğine göre Mekke halkından bir grubu zahiren Müslüman olduğunu söylemiş ama gerçekte münafıklarınsaflarında yer almışlardı. Bu yüzden de Medine’ye hicret etmeye yanaşmıyorlardı. Ama sonunda da Mekke’den çıkmak zorunda kaldılar. Belki de sahip oldukları özel konum sebebiyle casusluk amacıyla hicret ettiler.

Müslümanlar olaydan haberdar oldular ama bunlara karşı nasıl davranılması hususunda ihtilaf ortaya çıktı. Bir gurubu münafıkların tard ve reddedilmesini savunuyordu. Zira gerçekte bunlar İslam düşmanların dayanakları idiler. Ama bazı sade ve yüzeysel düşünen kimseler de bu konuya muhalefet ettiler ve şöyle dediler: Ne kadar ilginç! Biz nasıl tevhide ve peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nübüvvetine inanan kimselerle savaşabiliriz.” Bu yüzden bu ayet nazil oldu ve ikinci grubu bu yanlışlık karşısında kınadı ve daha sonra da onlara yol gösterdi.

**Tefsir**

Nuzül sebebine teveccühen bu ve sonraki ayetlerin daha önceki münafıklar hakkındaki ayetle ilgisi apaçık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Ayet ilk önce şöyle buyurmaktadır: **“Ey Müslümanlar! Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye?”**

Ayet daha sonra şöyle buyurmaktadır: Bu münafıklar gurubu bu çirkin ve utanç verici amelleri sebebiyle Allah’ın verdiği başarı ve himayesinden mahrum kalmışlar ve neticede Allah onların düşüncelerini ayakları üzerinde duran bir kimse yerine başı üzere duran bir kimse gibi alaşağı etmiştir. **“Allah onları, yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir.”**

Ayetin sonunda ise bu münafıklar grubuna destek veren sade düşünceli kimselere hitaben şöyle buyurulmuştur: **“Allah’ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah’ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın.”**

Zira bu asla yok olmayan ilahi bir sünnettir. İnsanın yaptıkları asla kendisinden ayrılmaz. Dolayısıyla da düşünceleri kirli, kalpleri nifak dolu ve amelleri İslam düşmanlarını destekleyen kimselerin bu hidayete mahzar olduğunu nasıl beklemeniz mümkündür? Bu yersiz ve delisiz bir beklentidir.

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (89)

**89. Onlar kendileri küfrettikleri gibi, keşke siz de küfretseniz de eşit olsanız isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.**

**Tefsir**

Önceki ayetin hemen ardından birtakım sade Müslümanların savunduğu ve aracılık etmek istediği ve Kur’anın İslamdan uzak olduğunu bildirdiği münafıklar hakkında bu ayette şöyle buyurulmaktadır: Onlar kendileri küfrettikleri gibi, keşke siz de küfretseniz de eşit olsanız isterler.

O halde onlar sıradan kafirlerden daha kötüdürler. Zira sıradan kafirler başkalarının inançlarını yağmalayan çapulcular değillerdir. Ama bunlar başkalarının inançlarını yağmalayan çapulculardır ve başkalarının inançlarını bozmak için sürekli bir çalışma içindedirler. Onlar böyle oldukları için de asla siz Müslümanlar onlar arasından hiçbir kimseyi dost edinmeyin: **“Onlardan dost edinmeyin.”**

Ardından ise şöyle buyurmaktadır: kendi işlerini yeniden gözden geçirir, nifak ve tahripten el çekerlerse o zaman başka! Elbette bunun nişanesi de küfrün ve nifakın merkezinden İslam’ın merkezine Allah yolunda hicret etmeleridir. **“Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin.”**

Ama onlar hicret etmeye hazır olmazlarsa biliniz ki küfür ve nifaklarından el çekmemişlerdir zahiren Müslüman olduklarını da söylemeleri de casusluk ve tahrip amacını taşımaktadır. Bu taktirde onları nerede bulursanız esir edinin veya gerekliği olduğu yerde öldürün. **“Eğer yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün.”**

Bu ayetin sonunda ise yeniden Müslümanlara onlardan hiç kimseyi dost edinmemeleri gerektiğini önemle vurgulanmaktadır: **“Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.”**

Kökten devrimci bir yolda ilerleyen hayat dolu bir toplumun bu dost görünümlü düşmanlardan ve tehlikeli ajanlardan kurtuluşunun şiddetten başka bir yolu yoktur.

إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90)

**90. Ancak, sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir topluluğa sığınanlar yahut sizinle savaştan veya kendi milletleriyle savaşmaktan bıkarak size başvuranlar müstesnadır. Allah dileseydi onları üzerinize musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış teklif ederlerse Allah onlara dokunmanıza izin vermez.**

**Tefsir**

Barış zamanlarında hatta kafirlerle yapılan askeri anlaşmalara ve uluslar arası sözleşmelere saygı gösterin. **“Ancak, sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir topluluğa…”**

Savaşlarda da tarafsız olduğunu ilan kimselere asla karışmayın: **“Yahut sizinle savaştan veya kendi milletleriyle savaşmaktan bıkarak size başvuranlar müstesnadır.”**

O halde barışlı amaçlara ateşkes isteklerine saygı gösterin çünkü İslam’da esas olan barıştır, savaşın istisnai bir yönü vardır. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış teklif ederlerse Allah onlara dokunmanıza izin vermez.

Gurura kapılmamak için de ilahi kudrete teveccüh etmeniz ve duygularınızın ölçülü olması gerekir. Allah dileseydi onları üzerinize musallat kılardı

Müslümanlar o kadar güçlü olmalıdır ki düşmanları onlara saldırmayı aklından bile geçirmemelidir. Bu yüzden barış teklifinde bulunmak da yeterli değildir. Güven için savaşı terk etmek ve selam vermeyi yaygınlaştırmak gerekir. **“Sizinle savaşmaz size barış teklif ederlerse…”**

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَـئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (91)

**91. Diğerlerinin de sizden ve kendi milletlerinden güvende olmayı istediklerini göreceksiniz. Ne var ki fitneciliğe her çağırıldıklarında ona dalarlar; eğer sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve sizden el çekmezlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhlerine size apaçık ferman verdik.**

**Tefsir**

Bir gurup Mekkeli kendi canlarını korumak için Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yanına gelerek münafıkça İslam izharında bulundular. Bunlar Mekke’ye geri döndüğü zaman ise kafirlerin işkencesine maruz kalmamak için putperestliğe geri dönüyorlardı. Bu metotla her iki grubun menfaatlerinden istifade ediyor ve tehlikelerinden güvende oluyorlardır. Elbette onlar daha çok küfre meyilli idiler.

O halde Müslümanlar her türlü düşmanlarını tanımalı ve onlara karşı uygun bir tavır içinde bulunmalıdır ve onların açıklamalarına asla güvenmemelidir.

İslam hükümeti eziyet eden münafıkları, komplocuları ezmek ve toplumu temizlemek için eli açıktır ve onlar üzerinde velayeti vardır. **“İşte onların aleyhlerine size apaçık ferman verdik.”**

 Ama şiddetli ve ezici bir karşı koymak sadece İslam sistemini ortadan kaldırmaya çalışan münafıklara özgüdür.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)

**92. Bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ona diyet ödemesi gerekir. Eğer o mümin, size düşman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bulamayana, Allah tarafından tövbesinin kabulü için, ard arda iki ay oruç tutmak gerekir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

**Nuzül Sebebi**

Haris bin Yezid adında Mekke putperestlerinden biri Ebu Cehil’in yardımıyla Ayyaş bin Ebi Rabia adlı bir Müslüman’a sadece İslam’a yöneldiği sebebiyle uzun bir müddet işkence ediyordu. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra Ayyaş’ta Medine’ye hicret etti. Bir gün tesadüfen Medine’nin etrafındaki mahallerin birinde kendisine işkence eden Haris bin Yezid’le karşılaştı ve bu fırsattan istifade ederek onu öldürdü ve böylece bir düşmanı daha ortadan kaldırdığını sanıyordu. Oysa; Haris Tevbe etmiş, Müslüman olmuş ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* doğru gidiyordu. Olay Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* iletildi, bu ayet nazil oldu ve böylece hata ile gerçekleşen öldürmenin hükmü beyan edildi.

# Hata İle Öldürmenin Hükümleri

Önceki ayetlerde münafıkları ve tehlikeli iç düşmanları ortadan kaldırmak için Müslümanlara tam bir yetki ve özgürlük verilmişti. dolayısıyla bu kanundan kötü istifade edilmesini ve düşman olduğu kimseleri münafık damgasıyla ortadan kaldırmaya çalışmasını önlemek için bu ve sonraki ayette de hata veya kasten adam öldürmenin hükümleri beyan edilmiştir. Bu ayette ilk önce şöyle buyurulmaktadır: Bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir.

Ardından da hata ile insan öldürmenin suçu ve kefareti üç aşamada beyan edilmiştir:

Birinci şekli şudur ki yanlışlıkla öldürülen suçsuz kimse Müslüman bir aileye aittir. Bu durumda katil olan kimse iki şey yapmalıdır. Birincisi Müslüman bir köle azat etmeli, öldürülen kimsenin ailesine kan parasını ödemelidir. Nitekim ayeti şerife şöyle buyurmaktadır: Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ona diyet ödemesi gerekir.

Daha sonra ise şöyle buyurmaktadır: **“Öldürenin ailesi bağışlamadıkça”**

İkinci şekli ise öldürülen mümin kimsenin Müslümanlara düşmanlığı olan bir aileye mensup oluşudur. Bu durumda da hata ile yapılan öldürmenin ve kefaletin şekli Müslüman bir köle azat etmektir. Eğer o mümin, size düşman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azat etmek gerekir.

Dolayısıyla Müslümanlar için bir tehlike oluşturacak olan kimselerin mali açıdan güçlendirilmesinin (ve kendilerine diyet verilmesinin) zarureti yoktur. Ayrıca İslam bu mümin ferdin İslam’a düşman olan ailesiyle tüm ilişkilerini koparmıştır. O halde bu zararı telafi etmenin yeri de yoktur.

Hata ile öldürmenin üçüncü şekli ise öldürülen kimsenin Müslümanlarla sözleşme yapan kafirlerden biri olmasıdır. Bu durumda da sözleşmeye saygı göstermek için Müslüman bir köle azat etmenin yanı sıra ailesine diyetin ödenmesi gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir.

Zahiren burada öldürülen kimse de mümin bir kimsedir.

Ayetin sonunda ise köle azat etmeye gücü yetmeyen, mali gücü olmayan veya azat edecek köle bulamayan kimse hakkında ise şöyle buyurmaktadır: **“Bulamayana, Allah tarafından tövbesinin kabulü için, ard arda iki ay oruç tutmak gerekir.”**

Ayetin sonunda ise şöyle buyurmaktadır: **“Allah tarafından tevbesinin kabulü için… Allah bilendir hikmet sahibidir.”**

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

**93. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazâb etmiş, lânetlemiş ve büyük azab hazırlamıştır.**

**Tefsir**

Uhud savaşının buhranlı şartlarında bir Müslüman cahiliye dönemindeki şahsi düşmanlığı sebebiyle başka bir Müslüman’ı öldürdü. Yüce peygamber’de *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* vahiy yoluyla bundan haberdar oldu. Uhud’dan dönerken Kuba denilen yerde mümini öldüren kimsenin böylece kısas edilmesini, o Müslüman’ın öldürülmesini emretti ve onun pişman olmasına asla önem vermedi. (Meğazli, c. 1, s. 304, Peygamberi ve Cihad adlı kitaptan naklen, s. 307)

İslam Müslüman’ın canını korumak ve bireylerin can güvenliğini sağlamak için buna büyük önem vermiş ve katil için ebedi bir azap taktir etmiştir. Böylece cinayetleri ve ağır suçları önlemeye çalışmıştır. Öldürme hakkında kullandığı, **“Mümin birini öldürme”** tabirini başka hiçbir günah hakkında ifade etmemiştir.

**Mesajlar**

İslam düzeninde hiç bir makam haksız yere başkalarını öldürmeye veya idam etmeye yetki sahibi değildir. Bu yüzden İslam’da kasten adam öldüren kimse için dört ceza ve dünyevi cezadan ibaret olan kısasın yanı sıra uhrevi cezada zikrederek şöyle buyurmuştur: **“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde temelli kalacağı cehennemdir.”**

Allah da ona gazap edecektir: **“Allah ona gazâb etmiş.”**

Allah onu kendi rahmetinden uzak kılacaktır. **“Lanetlemiş.”**

Allah onun için büyük bir azap hazırlamıştır: **“Ve büyük bir azap hazırlamıştır.”**

 Kasten adam öldürmek en büyük cinayet, en tehlikeli suç olduğu için alı konmadığı taktirde sağlam bir toplumun en önemli şartlarından biri olan güvenlik ve emniyet meselesi ortadan tümüyle kalkacaktır.

Kur’an boş yere birini öldürmenin yeryüzündeki bütün insanları öldürmek anlamına geldiğini beyan etmektedir. Katil olmadıkça veya yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışmadıkça bir insanı öldürmek aslında bütün insanlığı öldürmek gibidir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)

**94. Ey iman edenler! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi iyice anlayın. Size, Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: “sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında bir çok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Allah size iyilikte bulundu, (o halde) iyice araştırıp anlayın, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.**

**Nuzül Sebebi**

Nakledildiği üzere Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Hayber savaşından döndükten sonra Üsame bin Zeyd’i Müslümanlarla bir grupla birlikte Fedek köylerinde yaşayan Yahudilere doğru gönderdi ve onlardan Yahudileri İslam’a veya zimmet şartlarını kabule davet etmelerini istedi.

Merdaz adlı bir Yahudi ise İslam ordusunun gelişinden haberdar olunca Müslümanları karşılamaya koştu. Aynı zamanda Allah’ın birliğine ve peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nübüvvetine de inanan biriydi.

Üsame bin Zeyd bu Yahudi’nin can korkusundan ve malını korumak için Müslüman olduğunu aslında ise Müslüman olmadığını sanarak ona saldırdı ve onu öldürdü.

Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bundan haberdar olunca çok üzüldü ve şöyle buyurdu: Sen bir Müslüman’ı öldürdün.” Üsame çok rahatsız oldu ve o kimsenin can korkusundan Müslüman olduğunu dile getirdiğini bildirdi. Üsame’ye göre o malını korumak için sözde Müslüman olmuştu. Ama Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ona şöyle buyurdu: “Sen insanların içinden haberdar değilsin. Sen ne biliyorsun belki o gerçekten Müslüman idi.” Bu durumda ayet nazil oldu.

**Tefsir**

Bu bir ayette de itham edilmesi mümkün olan suçsuz kimselerin malını korumak için ihtiyat emirleri verilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: **“Ey iman edenler! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi iyice anlayın. Size, Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: “sen mümin değilsin” demeyin.”**

Ayet daha sonra ise şöyle buyurmaktadır: **“Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek.”**

Hemen ardından ise şöyle buyurmaktadır: **“Allah katında bir çok ganimetler vardır.”**

Ardından şöyle buyurmaktadır: **“Evvelce siz de öyleydiniz.”** (Ama o durumdan kurtuldunuz o halde bu nimete şükrederek işlerinizi araştırmanız gerekir. **“Allah size iyilikte bulundu, (o halde) iyice araştırıp anlayın.”**

Hemen ardından ise şöyle buyurmaktadır: **“Allah işlediklerinizden şüphesiz ki haberdardır.”**

Cihad yaratılış aleminde genel bir kanundur. Yeryüzündeki bütün bitkiler ve hayvanlar cihad ve savunma vesilesiyle yolunun üzerindeki tüm engelleri kaldırmakta ve böylece istenilen kemallere ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Elbette dikkat edilmesi gerekir ki cihat savunma, saldırı, ilmi, iktisadi, kültürel ve siyasi çarpışmaları da kapsamaktadır.

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95)

**95. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vad etmiştir; ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.**

**Tefsir**

Daha önceki ayetlerde cihattan söz edilmişti. Bu ayet ise mücahitler ile mücahit olmayanları kıyas etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz.”**

Daha sonra da mücahitlerin üstün olduğunu bir kez daha açıkça ifade ettikten sonra şöyle buyurmaktadır: “**Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı.”**

Ama mücahitlerin karşısında yer alan grup kendilerine cihadın farz olmadığı veya hastalık, zayıflık ve diğer sebepler yüzünden savaş meydanlarına katılmayan kimseler olduklarından onların temiz niyeti imanı ve diğer iyi işleri görmzlikten gelinmesin diye onlrada iyilik vaat edilmiş ve her iki gruba (mücahitlere ve mücahit olmayanlara) iyilik vaat edilmiştir. **“Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vad etmiştir.”**

Ama islamda cihadın önemi bundan çok daha büyük olduğu için yeniden mücahitler dile getirilmiş ve önemle vurgu yapılarak şöyle buyurulmuştur: **“Ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.”**

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (96)

**96. Kendinden dereceler bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.**

**Tefsir**

Bu büyük ecir bu ayette şöyle tefsir edilmiştir: **“Kendinden dereceler bağışlama ve rahmet vermiştir.”**

Ayetin sonundan ise şöyle buyurulmaktadır: Eğer bu arada bir takım kimseler görevlerini yerine getirirken hata eder ve yaptıklarından pişman olursa Allah da onlara bağışlanmayı vaat etmiştir. **“Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”**

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (97)

**97. Kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman onlara: “Ne yaptınız bakalım?” deyince, “Biz yeryüzünde mustaz’af kimselerdik” diyecekler, melekler de, “Allah’ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!” cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir!**

**Tefsir**

Bedir savaşından sonra Mekke kafirleri şehir halkını Müslümanlarla savaşa davet etti ve herklesin savaşa katılması gerektiğini tehdit ederek bildirdi. Bu emre uymayanların da evlerinin yıkılıp mallarına el konulacağı bildirildi. Mekke’de yaşayan ve henüz hicret etmeyen bazı Müslümanlar da can korkusundan kafirlerle birlikte Müslümanlarla savaşa cephesine geldiler ve Bedir savaşında öldürüldüler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve küfür ve şirk diyarında kalıp hicret etmeyi terk edenlerin kendilerine zulmettiğini bildirerek kınadı ve suçlu kabul etti. O halde küfür diyarından hicret etmek farzdır. Kalmak ve kafirlere alet olmak haramdır. Eğer buna güçleri yetmiyorsa en azından bulundukları yerleri değiştirmeli ve aksi taktirde ise oradan hicret etmeye çalışmalıdırlar ki böylece kınanmadan kurtulmuş olsunlar. Bu konuda günahını tevil etmekte imkansızdır. **“Biz yeryüzünde mustaz’af kimselerdik”**

Bilmemiz gerekir ki önemli olan hedef ve inançtır, hayatını ve evi korumak değil. Önemli olan Allah’a ibadet etmektir vatana değil.

Ayrıca rivayetlerde de yer aldığı üzere gerçek mustazaf sorumluluk yolunu ve hak ile batılın farkını bilmeyen kimselerdir. (Tefsir-i Safi ve Nur’us Sakaleyn, c. 1, s. 541)

إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98)

**98. Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadırlar.**

**Tefsir**

Hakkı tanıyan, hareket ve muhiti değiştirme gücü bulunan kimseler gerçekten mustazaf değildir ve onlar için hicreti terk etme hususunda hiçbir özür geçerli değildir.

Küfrü defetme hususunda hiçbir çaresi olmayan ve hakka teslim olmaya yol bulamyan kimseler mustazaftır ve bu kimslerin teklif kaldırılmıştır. (Tefsir-i Safi, İmam Bakır’dan *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* naklen)

Ayrıca hiç şüphesiz gerçek özürler kabul görecektir, uydurma özürler ve çıkarılan bahaneler değil.

فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)

**99. İşte Allah’ın bunları affetmesi umulur. Allah Affedendir, bağışlayandır.**

**Tefsir**

Bu ayette ise şöyle buyurulmaktadır: Bunlar Allah’ın bağış ve mağfiretine mahzar olabilir ve şüphesiz Allah sürekli bağışlayıcı ve yarlıgayıcıdır: “**İşte Allah’ın bunları affetmesi umulur. Allah Affedendir, bağışlayandır.”**

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (100)

**100. Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur. Evinden, Allah’a ve Peygamber’ine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah’a düşer. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.**

**Tefsir**

# Hicret İslam’ın Yapıcı Bir Emridir

Hicret görevini yerine getirmede kusur eden ve bu yolda her türlü zillete ve çaresizliğe boyun eğen kimseler hakkında söz edildikten sonra bu ayette tam bir metanetle hicretin önemi iki bölüm halinde ele alınmıştır: Önce bu dünya hayatında hicretin hayattaki bereketlerine ve etkilerine işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur: Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur.

Daha sonra ise hicretin manevi ve uhrevi boyutuna işaret ederek şöyle buyurmaktadır: **“Evinden, Allah’a ve Peygamber’ine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah’a düşer. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.”**

O halde muhacirler her iki durumda da galibiyet ve üstünlüğe nail olmaktadır. Ayrıca ilginç olanı da şu ki hicret sadece kendini korumak için değil, İslam dinini korumak için de Müslümanların tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiş, bütün siyasi tebliği ve toplumsal olayların temeli olmuştur. Dolayısıyla da her asır, zaman ve mekanda şartlar ortaya çıktığı zaman Müslümanlar hicret etmekle görevlidirler.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (101)

**101. Yolculuk ettiğinizde, kâfirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Zira kâfirler, size apaçık düşmandırlar.**

**Tefsir**

Cihat ve hicret etmek hakkında söz edildikten sonra da Kur’an yolculuk namazını açıklamaya geçmektedir: “Zerbun fil’arz” ifadesi yolculuktan kinayedir. Çünkü yolcu kimse yolculuk esnasında adeta ayaklarıyla yeri dövmektedir.

Kur’anda bazen “vücub” ifadesi yerine, “sakıncası yoktur” ifadesi kullanılmıştır ve bu ayette de bunun örneklerinden biridir.

Yolcu namazı sadece korku ile ilgili hususlarda söz konusu değildir ama genellikle yolculuklarda korku ve endişe olduğu için veya namazın kısaltılması önce korku hususunda geçerli olduğu ve daha sonra da yolculuğu kapsadığı için ayette “korkarsanız” ifadesi yer almıştır.

**Mesajlar**

1- Namazın asla tatili yoktur ama namaz kısaltılabilir.

2- Gerçekleri görmek ve elastikiyetli olmak ilahi kanunlarda temel bir ilkedir.

3- Namaz halinde bile düşmandan gafil olmamak gerekir. Siyaset, diyanet, ibadet ve fetanet (uyanıklık) birbirinden ayrı değildir. Bir el namazın tekbirine ve bir el de silaha uzanmış olmalıdır.

4- Küfür ve iman birbirle çelişki halindedir. “Zira kâfirler, size apaçık düşmandırlar.

5- Bütün kafirler sizlerle düşmanlık hususunda adeta tek bir güç halindedirler bu yüzden de ayeti şerife çoğul olan “A’la” kelimesi yerine tekil olan “aduvv” kelimesini kullanmıştır.

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (102)

**102. Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle berâber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar; secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler; kılmayan öbür kısım gelsin, seninle berâber kılsınlar, tedbirli olsunlar, silahlarını alsınlar. Kâfirler, size ansızın bir baskın vermek için, silah ve eşyanızdan ayrılmış bulunmanızı dilerler. Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanıza engel yoktur, fakat tedbirli olun. Allah kâfirlere şüphesiz ağır bir azâb hazırlamıştır.**

**Tefsir**

Hicri 6. yılda Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bir gurupla birlikte Mekke’ye doğru harekete geçti ve Hudeybiye denilen yerde Halid bin Velid ve onunla birlikte bulunan iki yüz kişilik bir gücüyle karşılaştı. Onlar peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Mekke’ye girmesini engellemek için mevzilenmişlerdi. Bilal’ın ezan okunmasından ve cemaat namazı kılınmasından hemen sonra Halid bin Velid fırsattan istifade edip herkesin ikindi vakti namazını cemaatle kıldığı bir sırada aniden saldırıya geçmek istedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve Peygamber-i *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu komplodan haberdar kıldı. Halid bu vahiy mucizesini gördükten sonra Müslüman oldu.[[27]](#footnote-27)

Bu namazda birinci grup birinci rekatı kıldıktan sonra kalkıp namazlarını tamamladılar ve cemaat imamı diğer grup ikinci rekata erişinceye kadar sabretti ve silahla cemaat namazına katıldılar.

O halde namaz hiç bir şart altında tatil olmamaktadır ve savaşçı kimse bile namazı terk edemez. Bir eli silahta, diğer eli maneviyata uzanmış olmalıdır.

Cemaat namazının önemini göstermesi açısından cephede düşman karşısında hatta bir rekat namaz dahi kılınması yeterlidir.

Bilmemiz gerekir ki iki görev (cihad ve namaz) ortaya çıktığında birini diğerine feda etmemek gerekir.

Ayrıca uyanık olmak icap eder hatta namaz bile Müslümanı düşman tehlikesinden gafil kılmamlı ve hiçbir halet içinde savaşçı mücahit güvenlik ve emniyet araçlarından uzak kalmamalıdır. Hatta eğer silahı yoksa zırha (Çelik yelek+) bürünmelidir. Zira muhtemelen düşman bir saldırıya geçtiği taktirde de yardım ulaşıncaya kadar kendisini koruyabilmelidir. “Silahınızı alın.”

Ama eğer ortaya bir sorun çıkar ve zaruretler gereği silah ve savunma araçlarını namaz esnasında birlikte bulundurmak zor olursa ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır: **“Yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanıza engel yoktur.”**

Siz bu emirleri yerine getirin ve emin olun ki zafer sizinle beraberdir. **“Allah kafirlere şüphesiz ağır bir azap hazırlamıştır.”**

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)

**103. Namazı kıldıktan başka, Allah’ı ayakta iken, otururken, yan yatarken de anın. Emniyete kavuştuğunuzda, namazı (gereğince) kılın. Namaz şüphesiz, iman edenlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.**

**Tefsir**

# Farz Namazının Önemi

Önceki ayette korku namazının emredilmesinin ve savaş halinde bile namaz kılınmasının gereğinin hatırlatılmasından sonra bu ayette de şöyle buyurmaktadır. Namaz kıldıktan başka **“Allah’ı ayakta iken otururken ve yan yatarken bile anın.”**

Ayakta, otururken ve yan yatarken Allah’ı zikretmekten maksat belki de askerlerin, savaşçı mücahitlerin, bazen dururken, bazen otururken ve bazen de yanları üzere yatarken ok gibi farklı bir takım savaş aletlerini kullandığı farklı savaş haletlerini kullandığı ifade etmektedir.

Başka bir görüşe göre ise maksat tüm hallerde; ayakta dururken, otururken, yatarken, sihhat halindeyken ve hatta düşman karşısındayken bile Allah’ı anmaktır.[[28]](#footnote-28)

Yukarıdaki ayet gerçekte çok önemli islami bir emre işaret etmektedir. Belli zamanlarda namaz kılmanın anlamı da insanın diğer hallerde Allah’ı zikretmekten gafil olması anlamında değildir.

Daha sonra Kur’an şöyle buyurmaktadır: **“Emniyete kavuştuğunuzda, namazı (gereğince) kılın.”**

Ayetin sonunda ise bütün bu tavsiyelerden ve dikkatten maksat maksadın hikmetin sırrı ortaya çıkmaktadır ve bu da namazın bütün asırlarda ve bütün nesiller için kesin ilahi farzlardan biri olduğu içindir zira imandan ayrı değildir. Ayrıca rivayetlerde “mevkut” kelimesi belli vakitlerde sabit ve vacip anlamında yorumlanmıştır.

**“Namaz şüphesiz iman edenlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”**

وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)

**104. Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar; oysa siz Allah’tan onların beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz. Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.**

**Tefsir**

**Nuzül Sebebi**

İbn-i Abbas’tan nakledildiği üzere Uhud savaşının acı olaylarından hemen sonra İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Uhud dağına gitti, Ebu Süfyan’da Uhud dağında bulunuyordu. Zafere erişmiş bir edayla şöyle feryat etti: Ey Muhammed! Bir gün galip olduk ve bir gün…” yani bu zafer Bedir’deki tattığımız yenilgiye karşılıktır. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de Müslümanlara şöyle buyurdu: “Hemen ona cevap veriniz.” Bunun üzerine de Müslümanlar hep birlikte şöyle dediler: “Asla bizim durumumuz sizin durumunuz gibi değildir. Bizim şehitlerimiz cennette, sizin ölüleriniz ise cehennemdedir.”

Ebu Süfyan şöyle seslendi: “Bizim Uzza’mız vardır ve sizin Uzza’nız yoktur.” Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurdu: “Sizler de onlara sloganına karşılık şöyle deyiniz: Allah bizim mevlamızdır ve sizin de mevlanız yoktur.”

Bizim yöneticimiz ve dayanağımız Allah’tır ve sizin yöneticiniz ve dayanağınız yoktur. Kendisini bu islami ve hayat verici sloganlar karşısında aciz gören Ebu süfyan Uzza putundan el çekti ve Hubel putuna sarılarak şöyle feryat etti: “En yüce Hubel! En yüce Hubel!”

Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu cahili sloganlara da daha güçlü ve sağlam sloganlarla karşılık verilmesini ve şöyle denilmesini emretti: “Allah en yüce ve en azametlidir.

Ebu Süfyan bu çeşitli sloganlarından bir fayda görmeyince şöyle feryat etti: “Bizim buluşacağımız yer küçük Bedir topraklarıdır.” Müslümanlar savaş meydanlarından geri döndüler. Uhud savaşının acı olaylarından büyük bir rahatsızlık içinde bulunuyorlardı. Bu esnada ayet indi ve onları uyardı ve müşrikleri takip etmede kusur etmemelerini emretti ve onlara bu acı olaydan rahatsız olmamalarını öğütledi.

Bu nuzül sebebinin de bize öğrettiği esasınca Müslümanlar düşmanların hiçbir taktiğini göz önünden uzak tutmamalı, düşmanın mantığı karşısında daha güçlü mantıklar ortaya koymalı, düşmanın silahları karşısında daha üstün silahlar sergilemelidir. Aksi taktirde durum düşmanın lehine değişecektir.

O halde asrımızda olduğu gibi her asırda da acı verici olaylar karşısında üzülmek ve Müslümanları her taraftan kuşatan korkunç olaylar karşısında paniğe kapılmak yerine daha da güçlü bir şekilde işe koyulmalı, Sağlam olmayan kitaplar ve basın karşısında sağlam kitaplar ve basın oluşturulmalıdır.

Düşmanların donanmış reklam araçları karşısında günün en gelişmiş araçlarından istifade etmek gerekir. Çeşitli toplumsal, ekonomik ve siyasi ekollerin ortaya koyduğu doktrinler ve projeler karşısında İslamın kapsamlı projesini günün modası olarak herkesin görüşüne sunmak gerekir.

Sadece bu yolla istifade edilerek insan varlığını koruyabilir ve dünyada öncü bir kuvvet haline gelebilir.

**Tefsir**

Cihat ve hicretle ilgili ayetlerin hemen ardından bu ayet Müslümanlardaki fedakarlık ruhunu diriltmek için şöyle buyurmaktadır: **“Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin.”**

Bu ayette azılı düşman karşısında saldırı ruhunu korumak gerektiğine işaret etmektedir. Zira düşman ruhunu ezmede fevkalade ruhsal etkiler söz konusudur.

Daha sonra bu hüküm için daha açık ve canlı istidlal beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Neden sizler gevşiyorsunuz.” Eğer siz acı çekiyorsanız ondan **“oysa siz Allah’tan onların beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz.”**

Ayetin sonunda ise yeniden önemle vurgu yapılarak şöyle buyurulmaktadır: **“Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.”**

Unutmayınız ki bütün bu rahatsızlıklar, sıkıntılar, çabalar ve dolayısıyla gevşeklikler ve müsamahakarlıklarınız Allah’ın ilminden gizli değildir. Allah bilendir, hikmet sahibi olandır.

O halde netice onların tümünü kapsamaktadır. O halde tümünün neticesini göreceksiniz.

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا (105)

**105. Doğrusu, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitab’ı sana hak olarak indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.**

**Tefsir**

Muteber tefsirlerde de yer aldığına göre savaşların birinde Müslümanlrdan biri bir zırh çaldı. Rezil rüsva olmak üzereyken zırhı bir Yahudi’nin eline attı ve bir grubu seferber ederek Yahudinin hırsızlık yaptığını Müslümanın değil demesini sağladı. Bu meseleyi peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yanına getirdiler ve bu ayet nazil oldu. **“Doğrusu, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitab’ı sana hak olarak indirdik.”**

Bu ayette Allah ilk önce önemle peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* tavsiyede bulunmakta ve bu semavi kitabın gönderiliş hedefinin toplumda insanlar arasında adalet ve hakkın ilkelerinin icra edilmesi olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **Doğrusu, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitab’ı sana hak olarak indirdik.**

Ardından peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır: **“Hakkı gözet hainlerden taraf olma.”**

Söylendiğine göre bu ayette asıl hitap bizzat Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kendisinedir, maksat Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bizzat kendisi değildir. Bizzat peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* icma iledir, bütün günahlardan ve çirkinliklerden münezzehtir.

O halde Kur’an ayetleri hak üzeredir. Dolayısıyla o halde verilen hükümler de hak üzere olmalıdır, bağlılıklar üzere değil. İslam’da adalet üzere davranmak Müslüman olmayan kimseler hakkında bile zaruri kabul edilmiştir (nüzul sebebine teveccühen).

وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (106)

**106. Allah’tan mağfiret dile. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.**

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107)

**107. Kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşmaya kalkma. Allah, hainlikte direnen suçluyu sevmez.**

**Tefsir**

İslam’ın önderleri hainleri tanımalı ve onların uygulamayı düşündüğü tüm komploları yakından takip etmelidir ki bunun karşısında uygun bir tavır ve tutum içine girebilsin.

Ayrıca insanlara zulüm ve hıyanet insanın bizzat kendisine zulümdür. Zira hıyanet toplumu kirletir ve bu kirlilik insanın kendisine de bulaşır. Bu yüzden hainliği savunmak da haramdır. Hıyanete razı olmak ve suça ortaklık da haramdır.

Elbette bilmek gerekir ki cüz’i, cahilce ve saflıktan dolayı yapılan cüz’i hıyanetler fesat ve komplo ehlinin çıkardığı hıyanetten ayrıdır (ayette geçen “yahtanun”, “hevan” ve “ism” kelimeleri sürekli sürekli yapılan hıyanetlere delalet etmektedir). Bu yüzden bu ayette de şöyle buyurulmaktadır: **“Allah, hainlikte direnen suçluyu sevmez.”**

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)

**108. Allah’ın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle berâber olan Allah’tan gizlemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini kuşatmaktadır (bilmektedir).**

**Tefsir**

Allah-u Teala bu ayette hainleri kınamakta ve şöyle buyurmaktadır: **“Allah’ın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle berâber olan Allah’tan gizlemiyorlar.”**

Hemen ardından ise ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır: **“Kendileriyle berâber olan Allah’tan gizlemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini kuşatmaktadır (bilmektedir).”**

هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109)

**109. İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz ama, kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak? Veya onların vekaletini kim üzerine alacaktır?**

**Tefsir**

Bu üç ayette üç gruba tam üç uyarı yer almıştır. Hakim olan kimseye, “hakkı aşmamaya dikkat et” **“Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye.”**

Haine ise şöyle demektedir: **“Kendileriyle beraber olan Allah’tan.”**

Hainleri savunan kimseler hakkında ise, “Kıyamette sizin yaptığınız işlerin hiç bir faydası olmayacaktır.” “**kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak?”**

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (110)

**110. Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı mağfiret ve merhamet sahibi olarak bulur.**

**Tefsir**

“Su’” kelimesi Arapça’da başkalarına zarar vermek anlamına da gelmiştir. O halde bu ayet hem insanlara zulmetmek ve hem de insanın kendi kendisine zulmetmesini söz konusu etmektedir.

Önceki ayette hem hainler ve hem de hainleri savunan kimseler kınanmıştı. Burada ise ondan kurtuluş yolunu beyan etmekte ve şöyle buyurmakdatır: **“Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı mağfiret ve merhamet sahibi olarak bulur.”**

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111)

**111. Kim günah işlerse bunu ancak kendi aleyhine yapmış olur. Allah bilendir, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

İlahi kanun sırlarını çiğnemenin günahı kalbin sefasını, ruhun takvasını ve adaleti ortadan kaldırmaktadır ve bu da en büyük zarardır. Varlık düzeninde ve ilahi sünnetlerde insanlra zulmetmenin neticesi er veya geç bizzat kendimizden geri tepecektir.

Ayetin sonunda ise şöyle buyurmaktadır: **“Allah bilendir, hikmet sahibidir. Yani herkesi hak ettiği ölçüde cezalandırır. “Allah bilendir, hikmet sahibidir.”**

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112)

**112. Kim yanılır veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.**

**Tefsir**

Bu ayette ise suçsuz insanlara suç iftirasında bulunma günahının önemine ve büyüklüğüne işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: **“Kim yanılır veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.”**

# İftira Cinayeti

Suçsuz insanlara iftirada bulunmak islamın şiddetle kınadığı en çirkin işlerden biridir.

Nitekim İslam peygamberin’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Her kim iman sahibi kimselere iftirada bulunur veya kendisinde olmayan bir hayrı dile getirirse Allah kıyamet günü onu söylemiş olduğu sorumluluktan çıkıncaya kadar ateşten bir tepe üzerinde tutar.”

Hakikatte bu çirkin ve namertçe işin bir muhitte yaygınlaşması mevcut düzenin bozulmasına, toplumsal adaletin yıkılmasına, hakkın batıla karışmasına, suçsuz insanların müptela olmasına, günahsız kimselerin beraat etmesine ve hepsinden önelisi genel güvenliğin ortadan kalkmasına sebep olur.

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)

**113. Eğer sana Allah’ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmağa çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar, sana da bir zarar vermezler. Allah sana Kitab ve hikmet indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah’ın sana olan nimeti büyüktür.**

**Tefsir**

Bu ayet birkaç ayet önce (105. ayet) işaret edilen Ben-i Ebirek olayını işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Eğer sana Allah’ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmağa çalışırdı.”**

Onlar suçsuz bir kimseye iftirada bulunarak sonra Peygamber-i *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu olaya karıştırarak hem Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* toplumsal ve manevi şahsiyetini lekelemek, bir Müslüman hakkındaki kötü niyetlerini hayata geçirmek istiyorlardı ama Allah Peygamberini *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* koruyucudur ve bu yüzden de onların komplolarını etkisiz hale getirdi.

Kur’an daha sonra şöyle buyurmaktadır: **“Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar, sana da bir zarar vermezler.”**

Kur’an bu ayette sonunda Peygamberin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* her türlü hatadan korunma sebebini beyan ederek şöyle buyurmaktadır: Allah sana Kitab ve hikmet indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir.

Ayet-i şerife son olarak şöyle buyurmaktadır: **“Allah’ın sana olan nimeti büyüktür.”**

Yukarıdaki ifadede ismet meselesinin temel delillerinden biri icmalen ifade edilmiştir. O da şudur ki Allah, Peygamberine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* birtakım ilim ve bilgiler öğretmiştir ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu ilim ve bilgi ışığında her türlü hata ve yanlışlıktan korunmaktadır. Zira ilim ve bilgi özellikle de gayp ilmi ve sırları netice olarak ismet sahibi olmaya ve aydınlığa sebep olmaktadır.

لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)

**114. Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları, Allah’ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz.**

**Tefsir**

Önceki ayetlerde münafıkların ve münafıklara benzer kimsleerin şeytanca ve gizlice yaptıkları gece oturumlarına işaret edilmişti. Bu ayette ise gizlicve fısıldaşma olarak bundan daha detaylı bir şekilde bahsedilmektedir. Ayette geçen “necva” kelimesi sadece kulağa fısıldama anlamına değildir. Her türlü gizli oturumları da kapsamaktadır.

Nitekim ayet şöyle buyurmaktadır: **“onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur.”**

Daha sonra her türlü fısıldaşmanın ve kulağa gizlice konuşmanın veya gizli toplantı düzenlemenin yasak ve kınanmış olduğu yanılgısına kapılmayı önlemek için ayetin hemen altına birkaç istisna zikrederek şöyle buyurmaktadır: **“Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna.”** Elbette bu fısıldaşmalar riyakarlık ve gösteriş için olmamalıdır sadece Allah’ın rızasını kazanmak için olmalıdır. Allah da böyle kimselere büyük bir mükafat vaad etmektedir. Nitekim ayet şöyle buyurmaktadır: **“Bunları Allah’ın rızası için kazanmak için yapana büyük bir ecir vereceğiz.”**

Genellikle kulağa fısıldamak ve gizli oturumlar düzenlemek Kur’anda şeytani bir amel olarak tanıtılmıştır. Nitekim mücadele suresi onuncu ayette şöyle buyurulmaktadır. **“Şüphesiz necva (kulağa fısıldama) veya gizli toplantı düzenlemek şeytandandır.”**

Esasen necva (fısıldaşma) bir topluluğun önünde yapıldığı taktirde insanların kötü zanda bulunmasına neden olmaktadır. Hatta bazen dostlar arasında kötümserliğe neden olmaktadır. Bu yüzden de zaruretin gerektiği yerler dışında bu tarzdan istifade etmemek gerekir. Sözkonu hükmün Kur’andaki felsefesi de budur.

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)

**115. Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra, Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ayrılıp, iman edenlerin yolundan başkasına uyan kimseyi, döndüğü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!**

**Tefsir**

“Meşakke” kelimesi insanın kendisini bir tarafta, Resul-ü Ekremi de başka bir tarafta karar kılması, bozgunculuk etmesi ve bilerek düşmanca muhalefette bulunmasıdır. O halde insan için hak ve hakikat ortaya çıktıktan sonra artık Allah resulü *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* teslim ve itaat içinde olmak farzdır ve muhalefet göstermek ise haramdır. **“Peygamberden ayrılıp”**

Ayrıca Allah hiç kimseyi kendisine hüccet tamamlamadıkça cehenneme sokmaz. **“Doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra”**

Allah resulüne ve İslam ümmetine muhalefet etmenin neticesi Allah’tan başkasının velayetinin altına girmek ve cehenneme düşmektir. **“Peygamberden ayrılıp iman edenlerin yolundan başkasına uyan kimseyi”**

Yani eğer mümin halkın dininden başkasına uyarlarsa onu her durumda sığınağı ve dayanağı kabul ettiği putlara havale ederiz. Ve sapıklığı seçtiği, hidayet yolunu geride bıraktığı için de onu baş aşağı cehenneme atarız. Böylece de yaptıklarının cezasını görür. **“onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!”**

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (116)

**116. Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur.**

**Tefsir**

Derin bir ruhsal hastalık olan şirkin kökleri kesilmedikçe ahlak ve Salih amelin hiçbir faydası yoktur. Tevbe etmek şirkin ilacıdır ve mümin kimse şirk döngüsünden hızla uzaklaşmalı, böylece ilahi af ve rahmete mahzar olmalıdır. İlahi mağfiretin yolları bağışlama, hayırlı iş, büyük günahlardan sakınma ve Tevbe etmektir.

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117)

**117. Onlar Allah’ı bırakıp sadece bir takım dişilerden (tanrıçalardan) istiyorlar. Ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.**

**Tefsir**

Önceki ayet müşriklerin sapıklık ve delalet içinde olduklarını beyan etmişti, bu ayette ise bunun sebebi ele alınmaktadır.

Mekke müşrikleri kendi zanlarınca meleklere tapıyor onları Allah’ın kızları olarak adlandırıyordu ve bu çok yanlış ve sapık bir düşünceydi. **“Ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.”**

لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118)

**118. Allah onu (şeytanı) lanetlemiş, o da, “elbette senin kullarından belli bir pay edineceğim.” demiştir.**

**Tefsir**

Şeytanın tüm şekavet ve endişe kökleri lanete uğramış olmasıdır. **“Allah onu (şeytanı) lanetlemiş.”**

Şeytan insanın çok eski bir düşmanıdır. Bu yüzden insanı saptırmak için elinden geleni yapmaktadır. Şeytanın tuzağuna düşmemek için uyanık olunuz. **“Belli bir pay edineceğim.”**

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119)

**119. “Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onlara boş kuruntular kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını, Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim” dedi. Kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse şüphesiz açıktan açığa hüsrana uğramıştır.**

**Tefsir**

Şeytan şu birkaç programı uygulayacağı hususunda yemin içmiştir:

1- **Elbette senin kullarından belli bir pay edineceğim”** demiştir.

Şeytan Allah’ın bütün kullarını saptırma gücüne sahip olmadığını bilmekte ve sadece heva ve hevesine düşkün, imanı zayıf ve iradesiz kimselerin karşısında teslim olacağını bilmektedir.

2- “**Onları mutlaka saptıracağım.”**

3- Uzun ve renkli arzularla onları meşgul edeceğim. “**muhakkak onlara boş kuruntular kurduracağım”.**

4- Onları hurafe işlere çağıracağım. Dört ayakları hayvanların kulaklarını delmelerini emredeceğim. **“Develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim.”** Bu da cahiliye dönemindeki çirkin bir uygulamaya işaret etmektedir. Cahiliye döneminde putperestler arasında hayvanların kulaklarını yarıyorlar veya tümüyle kesiyorlardı. Allah resulü *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu tür bineklere binmeyi yasaklamış ve ondan asla istifade etmiyordu.

5-Onlara ilahi temiz yaratıklarını bozmamalarını emretmektedir. **“Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim”** Bu cümle Allah’ın insanın ilk yaratılışını tevhit üzere yarattığına her türlü zayıflık, övülmüş huy ve huyları ikrar etmiş bulunmaktadır ama şeytani vesveseler ve insanın heva ve hevesleri bu doğru yoldan sapmakta ve delalete sürüklenmektedir sonunda da ayet genel bir ilkeyi beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse şüphesiz açıktan açığa hüsrana uğramıştır.”**

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (120)

**120. Şeytan onlara vad ediyor, onları kuruntulara düşürüyor, ancak aldatmak için vaatte bulunuyor.**

**Tefsir**

Allah tarafından günahlarının bağışlanacağına dair ayet (Al-i İmran 135. ayet) nazil olduğu zaman iblis feryat ederek ashabını topladı ve onlara şöyle dedi: “İnsanın Tevbe etmesiyle bütün zahmetlerimiz boşa çıkacaktır.” Onların her birisi bir şey söyledi ve şeytanlardan birisi ise şöyle dedi: Onlar Tevbe etmeyi kararlaştırdığında onları arzularına ve vaatlerine müptela kılarız. Böylece tevbeyi erteler. İbliste bu görüşe razı oldu.[[29]](#footnote-29)

أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121)

**121. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan, kaçacak yer de bulamayacaklardır.**

**Tefsir**

Bir grup kimse için cehennem ebedi ve kalıcı bir yurttur.

**“İşte onların varacağı yer cehennemdir”**

Bütün tatsızlıklardan kaçmak mümkün olsa da ahiret azabından asla kaçmak mümkün değildir. Ayrıca ahirette asla geri dönüş imkanı da yoktur o halde henüz dünyadan göçmeden kötülüklerden geri dönünüz. **“Oradan kaçaçak yer de bulamayacaklardır”**

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً (122)

**122. iman edip yararlı işler yapanları, Allah’ın gerçek bir sözü olarak, içinde temelli ve ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?**

**Tefsir**

Önceki ayetlerde şunu okuduk: “Şeytanı kendisine veli olarak seçen kimseler apaçık bir hüsran içindedirler. Şeytan onlara yalancı şeyler vaat etmekte ve aldatıcı arzularla oyalamaktadır. Şeytanın verdiği vaatler birer aldatmaca ve hiledir. Onlar karşısında bu ayet iman sahibi kimselerin akibetini beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“İman edip yararlı işler yapanları, Allah’ın gerçek bir sözü olarak, içinde temelli ve ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız.”**

Bu nimetler tıpkı bu dünyadaki nimetler gibi geçici ve fani değildir. Aksine müminler sürekli olarak bu nimetlerin çine kalacaklardır. **“Temelli ve ebedi kalacakları”**

Bu vaat şeytanın yalancı vaatleri gibi dğeildir. Aksine gerçek ve aallah tarafından berilen vaatlerdir. **“Allah’tan gerçek bir sözü olarak.”**

Şüphesiz hiç kimse söz ve vaat açısından Allah’tan daha doğru sözlü değildir. **“Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır.”**

Zira sözünde durmamak ya acizlik sebeiyledidr, ya cehalet ya da ihtiyaç! Bütün bunların hepsi de Allah’ın mukaddes dergahından uzaktır.

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (123)

**123. Bu (ilahi vaat), sizin kuruntularınıza ve Kitab ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür, kendisine Allah’tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur.**

**Tefsir**

Müslümanlar Allah Resulünün son peygamber oluşu ve kendilerinin de en iyi ümmet oluşu ile övünüyorlardı. Kitap ehli ise kendi geçmişleriyle övünüyor ve şöyle diyorlardı: **“Biz sadece sayılı günler azap göreceğiz.”** Bu ayet her iki grubun inancını düzeltmek için nazil oldu ve ölçünün amel olduğunu bildirdi. Dolayısıyla temelsiz hayal ve arzulardan sakınınız ki bunların hiçbir fonksiyonu yoktur. **“Bu (ilahi vaat), sizin kuruntularınıza ve Kitab ehlinin kuruntularına göre değildir.”**

İslam da gerçek ve reel olgular esasına dayalıdır; şahıslrın hayalleri ve ve arzuları üzerine değil. **“Bu (ilahi vaat), sizin kuruntularınıza ve Kitab ehlinin kuruntularına göre değildir.”**

Hangi meslekten ve her kimden olursa olsun batıl mutlaka yok olacaktır. Velhasıl Allah adildir ve dolayısıyla da mükafat ve cezası amel esasınca dayalıdır. **“Yararlı işler yapanları.”**

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)

**124. Erkek veya kadın, mümin olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez.**

**Tefsir**

Ayette geçen “nakir” kelimesi gagalamak anlamındadır ve hurma çekirdeğine adeta gagalandığı için nakir denmiştir. Önceki ayette **“kim fenalık yaparsa”** diye buyurulmuştur. Burada ise **“kim yararlıişler işlerse”** diye buyurulmuştur. Dolayısıyla ceza ve mükafatın her ikisi de amellere bağlıdır.

O halde cennete giriş sebebi iman ve ameldir; önceki ayette iddia edilen ırk, iddialar ve arzular değil.

Bütün ırklar, renkler, milletler ve sınıflar Allah’ın lütfundan yararlanma hususunda eşit haklara sahiptir. **“kim yararlı işler işlerse.”**

İyi işler yapan müminin mükafatı cenenttir. İyi işler her ne kadar az olsa da bir değer taşımaktadır. **“kendilerine zerre kadar zulmedilmez.”**

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً (125)

**125. İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim edip, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim’i dost edinmişti.**

**Tefsir**

Önceki ayette iman ve amelin etkisinden bahsedilmişti ve herhangi bir mezhep ve dine mensubiyetin tek başına bir etki ifade etmediği beyan edilmişti. Aynı zamanda bu ayette önceki konu hususunda herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye İslam dininin diğer bütün dinlerden üstün olduğu beyan edilmiş ve şöyle ifade edilmiştir: **“İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim edip, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir?”**

 Bu ayette en iyi dinin üç ölçüsü beyan edilmiştir:

İlk önce Allah’ın karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olmak, **“kendisini Allah’a teslim edip”**, iyilik etmek **“iyilik yaparak”**, ve diğeri ise İbrahim’in tertemiz dinine uymaktır. **“İbrahim’in dinine uyan.”**

Burada söz edilen iyilikten maksat kalp, dil ve amel ile yapılan her türlü iyiliktir.

Ayetin sonunda ise İbrahim’in dinine dayanmanın ve yönelmenin delili beyan edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: **“Allah İbrahim’i dost edinmişti”**

Rivayetler esasınca da Halilullah İbrahim’in makamı uzun secdeler, fakirleri doyurma, gece namazı, dilenciyi boş geri çevirmemek ve misafir perverliği sebebine dayanıyordu.[[30]](#footnote-30)

وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (126)

**126. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. Allah her şeyi kuşatır.**

**Tefsir**

Bu ayette Allah’ın mutlak malikiyetine ve her şeyi ihata edişine işaret edilmekte ve buyurulmaktadır: **“Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. Allah her şeyi kuşatır.”**

Ayrıca burada ayrıca Allah’ın İbrahim’i kendisine ihtiyaçtan dolayı dost edinmediğine işaret edilmiştir. Zira Allah herkesten ve her şeyden müstağnidir. Aksine İbrahim’i taşıdığı prensipler, özelikler, yüce ve seçkin sıfatlar sebebiyle dost edinmişti.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)

**127. Kadınlar hakkında senden fetva isterler, De ki: “Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor: “Bu fetva, kendilerine yazılan şeyi vermediğiniz ve kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlara ve bir de zavallı çocuklara ve yetimlere doğrulukla bakmanız hususunda Kitap’ta size okunandır.” Ne iyilik yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir.**

**Tefsir**

Kadın haklarını savunmak ve kadını kurtarmak için sürekli semavi önderden emir almak gerekir. **“Senden fetva isterler”**

Kadınları, çocukları ve yetimleri bir arada savunmak, tarih boyunca bunlara zulmedildiğinin en açık göstergesidir. Kadınların haklarını savunmak Allah’ın değişmez fetvasıdır.

Allah Resulünün *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* verdiği cevaplar da ilahi cevaplardır. **“De ki: Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor.”**

Yetimlere karşı adilce davranmak, hayırlı işlerin en iyi örneğidir: **“Ne iyilik yaparsanız.”**

İslam toplumu, adaleti icra etmek için yetimler arasında kıyam etmelidir. **“Doğrulukla bakmanız hususunda.”**

Biliniz ki sizin toplumdaki mahrum kimselere yaptığınız hizmetler ve onları savunmanız asla unutulmayacaktır. **“Allah onu şüphesiz bilir.”**

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

**128. Eğer kadın, kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve haksızlıktan yakınırsanız bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.**

**Tefsir**

Rafi’ bin Hudeyc’in biri yaşlı bir genç iki eşi vardı. Yaşlı eşini aralarındaki ihtilaf sebebiyle boşadı ve iddeti henüz daha bitmeden ona şöyle dedi: “Eğer genç eşimi senden öncelikli tuttuğum taktirde sabretmeye hazır isen seninle barışmak istiyorum. Aksi taktirde iddet müddeti bittikten sonra senden ayrılacağım” kadın barışı kabul etti ve bunun üzerine bu ayet nazil oldu.

Ayette geçen “nüşuz” kelimesi “neşere” kökünden türemiş olup yüksek yer anlamındadır ve de tuğyanı ifade etmektedir.

34. ayette ise **“Baş kaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara”** kadının “nüşuzun”dan (serkeşliğinden) bahsedilmişti. **“Serkeşliliğinden korkarsanız”** Burada ise Nuşüz ve serkeşlikten bahsedilmektedir.

Kadında “şuh” olması güzel elbise giymemesi ve süslenmeyi terk etmesi anlamındadır. Erkekte şuh ise mehir ve nafakasını vermemek ve kadına ilgi göstermemek anlamındadır. Velhasıl ailevi meselelerde birinci aşama başkalarının müdahalesi olmaksızın kendi aralarını düzeltmesidir. Bu yapılmadığı taktirde başkaları müdahalede bulunabilir. **“aralarında anlaşmaya çalışmalarında”**

Daha üstün bir maslahata ulaşmak için bir haktan vazgeçmenin ve aile ortamını esenliğe kavuşturmanın hiçbir sakıncası yoktur. **“kendilerine bir günah yoktur.”**

Bir çok ailelerde sarsıntı geçirmenin sebebi dar görüşlülük, cimrilik ve insanın çepe çevre saran hırstır. **“Nefisler kıskançlığa meyyaldir.”**

İnsanın şehvet dolu isteklerinden vazgeçmesi ve iki kişi arasında adalete riayet etmesi takva ve iyilikte bulunmanın örneklerindendir. Zira kendi hakkında vazgeçmek veya eşine takva ve ihsan üzere davranmak tümüyle Allah tarafından görülen ve bilinen şeylerdir. **“Allah işledikleriniz şeylerden şüphesiz ki haberdardır.”**

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129)

**129. Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamazsınız, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. İşleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder.**

**Tefsir**

Semavi kanunların fıtratla hiçbir çelişkisi yoktur. İnsan genç ve güzel eşine yaşlı olan eşinden daha fazla ilgi duyar, bu yüzden sadece ona davranış hususunda adalet emredilmiştir, kalbi ilgi duyma noktasında değil. **“Arasında eşitlik yapamazsınız.”**

Kalbi adalet mümkün olmadığından amelde adalet gerçekleşmelidir.

İslam insana gücünün yetmediği bir teklif sunmamıştır. Aynı şekilde insan sevgi hususunda adaletli davranma gücüne de sahip değildir. Ama insan davranış hususunda adaletli olabilir.

Kadını hükümsüz bırakmak haramdır. **“diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız.”**

Barış ve takva ile hem geçmiş zaaflar, bağışlanır ve hem de o gün yapılan bilinçsizce gafletler!

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)

**130. Ayrılırlarsa, Allah her birini nimetinin genişliğiyle yoksulluktan kurtarır, Allah her şeyi kaplayandır, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

Daha sonra bu ayette şu hakikate işaret edilmektedir: “Eğer bir arada yaşamak her iki taraf için de dayanılmaz bir hale gelmiş ve hayat ufukları kararmışsa ve aralarını düzeltme hususunda hiçbir imkan yoksa onlar böyle bir evliliği sürdürmeye mecbur değillerdir ve ömrünün sonuna kadar ve öyle bir aile hayatı içinde hapsolma durumunda değillerdir. Onlar birbirinden ayrılabilirler bu durumda cesur bir şekilde karar almalı ve geleceklerinden endişe etmemelidirler.[[31]](#footnote-31) Zira bu durumda birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah-u Teala her ikisini de rahmeti ve ihsanıyla müstağni kılacaktır. Onları daha iyi eşler ve daha güzel bir hayat beklemektedir. **“Ayrılırlarsa, Allah her birini nimetinin genişliğiyle yoksulluktan kurtarır.”**

وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131)

**131. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. And olsun ki, sizden önce Kitab verilenlere ve size, Allah’tan sakınmanızı tavsiye ettik. Küfrederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah sınırsız zengindir ve övgüye layıktır.**

**Tefsir**

Bu ayette iki defa ve sonraki ayette ise bir defa **“Göklerde olanlarda Allah’ındır”** cümlesi yer almıştır. Bu da bu konunun itikadi rolü sebebiyledir. Böylece Allah’ı insanı müstağni kılmada sözünde durma noktasınra kadir ve güçlü olarak tanısın. İster evlilikte ister boşanmada ve isterse de diğer işlerde Allah’ın her şeye gücü yettiğini bilsin.

Velhasıl ilahi malikiyet ve kudret Allah’ın verdiği sözlerini icra etme garantisidir. **“Göklerde olanlarda Allah’ındır.”** Allah zengindir ve dolayısıyla da gök ve yerlerin malikiyetine sahip olmakla da bizim ibadet ve imanımıza hiçbir ihtiyacı yoktur. **“Allah sınırsız zengindir ve övgüye layıktır.”**

Hakeza hikmet, kudret ve malikiyet sahibi bir kimse aynı zmanda kanun koyma ve taksirde bulunma hakkına da sahiptir.

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً (132)

**132. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.**

**Tefsir**

Bu ayette üçüncü defa olarak şu cümle önemle vurgulanmaktadır: **“Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.”**

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133)

**133. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, buna kadirdir.**

**Tefsir**

Ayet daha sonra şöyle buyurmaktadır: “Allah’ınsizi oprtadan kaldırmasına, sizden daha hazırlıklı, daha kararlı, Allah’a itat yolunda daha ciddi bir topluluğu yerinize geçirmesine hiçbir şey engel olamaz. Şüphesiz Allah’ınbunu yapmaya gücü yeter. “**Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, buna kadirdir.”**

Bu ayet nazil olunca Allah Resulü (s.a.a) mübarek eliyle Selman’nın sırtına dokundu ve şöyle buyurdu: “Bu topluluk İranlılardır( Acem Farslardır).”[[32]](#footnote-32)

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134)

**134. Dünya sevabını kim isterse, bilsin ki, dünyanın ve ahiretin sevabı Allah’ın katındadır. Allah işitir ve görür.**

**Tefsir**

Allah’tan dünya ve ahireti isteyebilen ve her iki yurdun nimetlerinden istifade edebilen kimseler eğer sadece dünya ile iktifa ederler ve cihat ve hayır işlerinde maddi hedefler koştururlarsa büyük bir yanlışlıkiçindedirler.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

**135. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Heveslere uymayın ki (neticede haktan) saparsınız. Eğer (haktan) sapar veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.**

**Tefsir**

# Toplumsal Adalet

Önceki ayetlerde yetimler ve eşler hakkında adaletin uygulanması hususundaki emirlerle uyumlu olarak bu ayette de hiçbir istisna olmaksızın bütün işlerde adalete riayete tmek gerektiği temel bir kaide olarak ortaya konmakta ve şöyle buyurmaktadır: **“Ey iman edenler! Allah için şahit olarak adaleti gözetin.”**

Daha sonra şahadet konusununönemine vurgu yaparakşöyle buyurmaktadır: **“Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin.”** Bu cümleden de anlaşıldığı üzere insanın yakınları da adalet ilkelerine riayet ederek birbirinin lehine veya aleyhine tanıklıkta bulunabilirler.

Hemen ardından adalet ileksinden sapma sebeplerinden birine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: Ne zenginlerin malı için hak üzere tanıklıktan el çekmeli ve ne de fakirlerin fakirliğini göz önünde bulundurarak duygusal hareket edilmelidir. Zira yapılan tanıklığın aleyhine olduğu kimse zengin veya fakir ise şüphesiz Allah onların durumunu herkesten daha iyi bilir. Ne güç sahipleri Allah’ın savunması karşısında hak üzere tanıklık edenlere bir zara verebilir ve ne de fakirler adaletin icra edilmesine engel olabilir. **“Allah ister zengin olsun, ister fakir Allah onlara daha yakındır.”**

Yeniden konuya vurgu yapmakiçin şöyle buyurmaktadır: Heva ve heveslere uymayın, şüphesiz heva ve hevesler adaletiuygulama hususunda birer engeldir. **“Heveslere uymayınki (neticede) haktan saparsınız.”**

Bu cümleden de açıkbir şekilde anlaşıldığı üere zulüm ve haksızlıkların kaaynağı nefsaniheva ve heveslerdir.eğer bir topluluk heva ve hevesine uymazsa şüphesiz o toplulukta zulüm ve haksızlıkta olmayacaktır. Yeniden adalet ileksinin uygulanmasının önemine vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır: “Eğer haklının hakka ulaşmasına engel olur, hakkı tahrif eder veyaa haak apaçıkbir şekilde ortaya çıktıktan sonra ondanyüzçevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. **“Eğer (haktan) sapar veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.”**

Bu ayette islamın her ne şekil ve kalıpta olursa olsun toplumsal adalet meselesine gösterdiği fevkelade ilgiyi ortaya koymaktadır. Bu birkaç cümelde yapılan bunca vurgular İslam’ın toplumsal ve insani meselelere karşı ne kadar duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette ne yazık ki Müslümanlarınhayati ile islamın bu yüce ilkeleri arasında yerde göğe kadar fark vardır. Ve zaten Müslümanların geri kalış sebeplerindenbiri de budur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (136)

**136. Ey iman edenler! Allah’a, Peygamber’ine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, Peygamber’ine *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği Kitab’a inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.**

**Tefsir**

Ayetin anlamı şöyle olabilir: Ey iman edenler bir adımdaha ileri gidin veya sürekil olarak payidar kalın.

Mümin her gün kendisini imanın yüce bir mertebesine ulaştırmalıdır. Çünküiman birtakım derecelere sahiptir. **“iman edenler..iman edenler.”[[33]](#footnote-33)**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137)

**137. Doğrusu iman edip sonra küfredenleri, sonra iman edip tekrar küfredenleri, sonra da küfürleri artmış olanları Allah bağışlamaz; onları doğru yola eriştirmez.**

**Tefsir**

Bu ayetin bir benzeri daha önce de zikredilmişti. Böyle kimselerin tevbesi kabul edilmez ve gerçek sapıklık içine düşmüşlerdir. Nitekim Al-i İmransursi 90. ayette de imandan küfre sapan ve sonra da küfürlerini artıran kimselerin trevbelerinin asla kabuledilmediği ve gerçek sağıkların onlar olduğu beyan edilmiştir.

Her gün bir renge bürünmek ya hakkı ve gerçek dini araştırmamaktan veya müminlerin inancında sarsıntı yaratmak için komplo hazırlamaktan kaynaklanmaktadır. Al-i İmran suresi 72. ayette bu komplo ortaya konmuş ve onların sabah iman ettikleri ve günün sonunda ise küfre saplandıkları böylece de müslümanların inancında sarsıntı meydana getirmeye çalıştıkları beyan edilmiştir. Bu ayetin en açık örneği ise Şebs İbn-i Rub’idir[[34]](#footnote-34) bu şahsın sarsıntı ve tezelzülü şöyle betimlenebilir: Önce Müslüman oldu, sonra Peygamberin vefatındansonra kafir olup dinden döndüğ, sonra tevbe etti ve Hz.Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* arkadaşlarından oldu,sonunda da Haricilerin komutanı oldu. Yeniden tevbe etti ve İmam Hasan *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* ve İmam Hüseyin’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* aarkadaşı oldu. İmam Hüseyin’e *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* davet mektubu yazdı. Sonra Kufe’de Müslim bin Akil’e vefasızlık gösterdi. Kerbela’da Yezid’in ordusunun komutanı oldu.imam Hüseyin’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* öldrülüşüne şükrün ifadesi olsundiye Kufe’de bir mescid yaptırdı.

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138)

**138. Münafıklara, kendilerine elem verici bir azâb olduğunu müjdele.**

**Tefsir**

Şiddetli azabın olduğu yerde “beşaret” (müjde) tabirini kullanmak ya onların boş ve temelsiz düşünceleriyle alay etmek içindir veya aslında yüz anlamında olan “büşr” kökünden türediği için beşaret daha geniş bir anlam ifade etmektedir ve inanın yüzün etkileyen ve insanı hüzün veya sevince boğan her türlü haberi kapsamaktadır.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا (139)

**139. Onlar, iman edenleri bırakıp da kâfirleri dost edinirler; onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Doğrusu kudret bütünüyle Allah’ındır.**

**Tefsir**

Bu ayette münafıklar şöyle nitelendirilmişlerdir: **“Onlar, iman edenleri bırakıp da kâfirleri dost edinirler”**

Hemen ardındanise şöylr buyurmaktadır: Onların bu şeyi tercihten maksatları nedir? Onlar gerçekten bu dostluk vesilesiyle kendileri için bir kudret mi elde etmek istiyorlar? **“Ondan sonra onların tarafından bir şeref ve kudret mi arıyorlar?”**

Hemen ardından ise şöyle buyurmaktadır: **“Doğrusu kudret bütünüyle Allah’ındır.”**

Zira izzet sürekli ilim ve kudretten kaynaklanmaktadır. İlim ve kudretleri bir hiç olan kimselerin ise elinden hiçbir şey gelemez ve dolayısıyla da izzetin kaynağı asla olamazlar.

Bu ayet bütün Müslümanları uyarmakta ve iktisadi, kültürel ve tüm alanlarda izzet ve kudreti İslam düşmanlraıyla dostlukta aramamalarını öğütlemektedir.zira onlar menfaatleri gerektirdiği taktirde hemenen samimi iş birlikçilerini bile terkederler ve kendi işlerine koyulurlar. Adeta onları hiç tanımıyorlarmış gibi davranırlar. Yakın tarihimiz de bu gerçeğin bir çok tanıklıklarıyla doludur. Bu esas üzere dış tebliğat alanında izzet ve kudretimizi kafirlere bağlılıkta aramamalıyız. Şabaniyye münacatında Müminleirn Emiri Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)*’ın dilinden şöyle okumaktayız: *“Allahım! Benim fazlalık veya eksikliğim başkasının elinde değil sadece senin elindedir.”*

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)

**140. O, size Kitab’ı “Allah’ın ayetlerinin küfredildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.**

**Tefsir**

1-Bu ayetin bir benzeri En’am suresi 68. ayettir ve Allah Resulüne *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hitaben şöyle buyurmaktadır: “Eğer ayetlerimiz hususunda ayetlerimizin alaya alındığını işittiğinde onlardanyüz çevir ki onlar da konuyu değiştirip başka konulara dalsınlar. “**Ayetlerimizi çekişmeye dalanları görünce, başka bir bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle berâber oturma.”** [[35]](#footnote-35)

O ayette Peygambere hitap edilmitir. Burada ise insanların geneline hitap edilmiştir.

**Mesajlar**

1- İnsan başkalarının sözleri karşısında lakayt olmamalıdır. “**Onlarla bir arada oturmayın.”** Günah toplantılarında sessiz kalmak günahtır.

2- Ya bozuk çevreyi değiştirin veya o çevreden dışarı çıkın. **“Onlarla bir arada oturmayın.”**

3- Sadece günahişelememek yeterlidğeildir. Günah ortamını ortadan kaldırmak gerekir. Sadece doğru olmak yeterlidğeildir. Başkalarını sapıklığına engel olmak gerekir.

4- Söz ve düşünce özgürlüğü, tahammül, müsamaha, güzelahlaklı olmak, idareci olmak, haya ve halkçılık… bahanesiyle günah karşısında sessiz kalmamk gererkir.

5- Başkalarının günah işelemsine razı olan kimse günaha ortaktır. **Yoksa siz de onlar gibi olursunuz.**

6- Kafirlerin alayları ve boş sözleri karşısında sessiz kalmak da bir tür nifaktır.

7- Ahirette ki birliktelik de dünyadakibirlikteliklerin karşılığıdır. **“Doğrusu Allah münafıkları ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.”**

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141)

**141. Sizi gözleyenler, Allah’tan size bir zafer gelirse, “Sizinle berâber değil miydik?” derler; eğer kâfirlere bir pay çıkarsa, onlara, “size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı?” derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verir. Allah küfredenlere, iman edenler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.**

**Tefsir**

# Münafıkların Sıfatları

Bu ayet ve diğer ayetler münafıkların bir takım sıfatlarını ve dağınık fikirlerini ortay akoymakta ve şöyle buyurmaktadır: münafıklar sürekli olarak ortaya çıkan olaylardan kendi lehine istifade etmek isteyen kimselerdir. Eğer size bir galibiyet nasip olursa hemen müminlerden gözükürler ve şöyle derler: “Biz de sizinle birlikte dğeil miydik? bizim değerli yardımlarımızın da sizin zaferinizde bir katkısı yok muydu? O halde biz de bütün bu başarılarda, maddivemanevisonuçlarda sizinle ortağız.” **“Sizi gözleyenler, Allah’tan size bir zafer gelirse, “Sizinle berâber değil miydik?” derler”**

Ama eğer bu zafer islam düşmanlarına nasip olursa bu defa da hemen onlara yakınlaşır ve onlardan hoşnut olduklarını ilan ederek şöyle derler: “Sizin Müslümanlarla savaşmaya ve onlar karşısında teslim olmamaya teçvikeden bizlerdir.o halde biz de bu galibiyette bir pay sahibiyiz!” **“Eğer kâfirlere bir pay çıkarsa, onlara, “size üstünlük sağlayarak sizi müminlerden korumadık mı?” derler.”**

 Bu grup kendine has fırsatçı düşünceleriyle bazen kafile dostu ve bazen de eşkiyanın ortağı olurlar ve tüm hayatlarını bu iki tür oyunla geçirirler.

Ama Kur’an-ı Kerim onların akibetini kısa bir cümleyle beyane tmekte ve şöyle buyurmaktadır: Sonunda bir gün gelecek perdeler ortadan kalkacak yüzünün maskeleri düşecektir. Evet kıyamette Allah onlar arasında hükmedecektir. **“Allah kıyamet günü aranızda hüküm verir.”**

Geröek müminlerin onlardna korkmaması için de ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır: **“Alah küferedenlere iman edenler aleyhinde asla fırst vermeyecektir.”**

Yani kafirler sadece mantık açısından değil, askeri siyasi, kültürel, iktisadi ve özetle tüm açıdan imaneden kimselerden üstün olamayacaktır.

Eğer kafirlerin çeşitli alanlarda müslümanlara galip geldiğini gözlerimizle görüyorsak bu bir çok müslümanın gerçek mümin olmadığındandır. Onlra arasında ne gerçek islami bir kardeşlik vardır ne ilim ve ne de bilinç. Oysa İslam bu ilim ve bilinci insanın doğduğu günden öldüğü ana kakadar gerekli kabul etmiştir. Müslümanlar Kur’anın ve islamın istediği şekilde bir hayat yaşamadığı için günümüzdeki duruma düşmüşlerdir.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142)

**142. Doğrusu münafıklar Allah’ı aldatmağa çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az hatıra getirirler.**

**Tefsir**

Münafıkların Allah’ı aldatmaya çalışmasından maksat belki de iman izharında bulunmaları ve ilahi hükümleri alaya almalarıdır. İmam Rıza’nın *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* da buyurduğu gibi Allah onların aldatmasına karşılık vermektedir ve bu ilahi cezaya aldatma denilmiştir.[[36]](#footnote-36) **“Doğrusu münafıklar Allah’ı aldatmağa çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir.”**

Ayrıca onlar Allah’tan uzak düşmüşlerdir. Allah ile raz-u niyazda bulunmaktan lezzet almazlar ve bu sebeple de namaza kalktıkları zaman büyük bir bitkinlik ve halsizlik içinde olurlar. **“Onlar namaza tembel tembel kalkarlar.”**

Onlar Allah’a ve Allah’ın büyük vaadlerine iman etmedikleri çin de herhangi bir ibadete ve iyi bir işte bulundukları taktirde bunu sadece bir makam mevki için yaparlar, Allah için değil. **“İnsanlara gösteriş yaparlar.”**

Onlar zikretmekte Allah’ı anmaktadır ama bu onların kalp samimiyetinden, bilincinden ve şuurundan değildir. Eğer Allah’ı anarlarsa çok az anarlar. **“Allah’ı pek az hatıra getirirler.”**

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143)

**143. Ne onlarla, ne de bunlarla, ikisi arasında bocalayıp durmaktalar. Allah’ın saptırdığı kimseye yol bulamazsın.**

**Tefsir**

Ayette geçen müzebzibin kelimesi havada aslı olan bir şeyin hareketi anlamındadır.[[37]](#footnote-37)

O halde münafıkların bir geleceği yoktur onlar havaya asılı bir eşya gibi rüzgarın hareketiyle dönerler başkasına bağımlıdırlar ve hiçbir hedefleri olmaksızın şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar.

Onların huzuru da yoktu, onlar sürekli eni bir konumdadırlar acele ve düşünmeden karar alırlar ve sonuç olarak münafıklar sapık ve Allah’ın kahrına uğramışlardır. **“Allah’ın saptırdığı kimseye yol bulamazsın.”**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (144)

**144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz?**

**Tefsir**

Müminler kafirlerin velayetini kabul etmek hakkında sahip değillelerdir ama münafıkların kafirlerle çok yakın ilişkileri vardır. Kur’an kafirleri münafıkların şeytanları **“Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında”** ve münafıkların kardeşleri olarak tanıtmaktadır: **“münafıklr nifak ehli olanlar kafir olan kardeşlerine.. derler”**

Kur’an’ın Nisa suresi, 139 ila 141. ayetlerindeki tabiirleri de münafıkların kafirlerle olan ilişki türünü apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

**Mesajlar**

1- “Tevelli” ve “teberri” (Allah’ın dostlarını sevmek ve Alalh’ın düşmanlarından uzak olmak) dinin bir parçasıdır.

2- Neticesi Müslümanların aleyhine olan her türlü kaynaşma, dostlukve anlaşmadan kaçınmak gerekir.

3- Dış siyasette ve siyasi ve iktisadi ilişkilerde, seçim azletme ve tayinlerde kafirlerin müslümanlara hükmetmesine sebep olan her teşebbüs haramdır ve kınanmıştır.

4- Zilelti kabul eden Msülümanın Allah karşısıdna vereceği bir cevabı yoktur. **“Allah’ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istiyorsunuz.”**

5- Kafirlerin velayetini kabul etmek imanla uyuşmaz.

Bir tek kalp iki dostluğu barındırmaz. **“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin.”**

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)

**145. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın.**

**Tefsir**

Bu ayette bazı gafil müslümanların dostluki çilkisi kurduğu münafıkların halini açıklamak için şöyle buyurulmaktadır: “Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar ve onlar için hiçbir yardımcı yoktur. **“Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın.”**

Bu ayetten de apaçık bir şekilde anlaşıldığı üzere İslama göre nifak küfrünen en kötü türüdür ve münafıklar Allah’a en uzak düşen kimselerdir, bu yüzden de onların yeri cehennem tabakalarının en altıdır.

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146)

**146. Ancak tövbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah’ın Kitab’ına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır. Onlar iman edenlerle berâberdirler. Allah müminlere büyük ecir verecektir.**

**Tefsir**

Tevbe kapısı en aşağı kimseler için dahi açıktır. Tevbe insanı en düşük mertebeden cennetin en yüksek mertebesine ulaştırır. **“Ancak tevbe edenler.”**

İnsan özgürdür ve bilinçli bir iradeyle kendi yolunu değiştirebilir. **“Tevbe denler”**

Tevbe sadece bir pişmanlık izharında bulunmaktan ibaret değildir. Aksine kapsamlı bir yeniden yapılanmayı ifade etmektedir. **“nefislerini islah edenler..sarılanlar… candan gönül verenler.”**

Münafıklardan tevbe denler ise aynı düşünceleri paylaştığı kimselerden ayrılmakla yalnızlık ve gurbet duygusuna kapılmamalıdır. Çünkü buna karşılık daha iyi dostlar bulacaktır. **“Onlar iman edenlerle beraberdir.”**

Düşünce ve inançlarda sapıklığa sürüklenmek yasaklanmıştır. **“Dinlerini Allah için candan başlananlar.”**

Müminlere gerçekten tevbe edenleri güzel bir şekilde karşılaması ve onları kendilerinden kabul etmesi yakışır. **“Onlar iman edenlerle beraberdirler.”**

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147)

**147. Şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azâb etsin? Allah şükrün karşılığını veren ve bilendir**

**Tefsir**

Eğer siz iman ve salih amel sahibi olur ilahi nimetlerden kötü istifade etmez ve Allah’ın nimetlerine şükrederseniz hiç şüphesiz herhangi bir cezaya çaptırılmazsınız. **“Şükreder ve inanırsanız Allahsize niçin azap etsin?”**

Bu konuyu önemle vurgulamak için daha sonra şöyle buyurmaktdır: De ki Allah hem amellerinizden hem niyetlerinizden haberdardır ve hem de iyi amelleriniz karşılığında size mükafat verendir. **“Allah şükrün karşılığını veren ve bilendir.”**

Yukardaki ayette şükretme konusu imandan önce zikredilmiştir ve bu da insanın ilahi nimetleri ve bağışları tanıması içindir ve insan şüphesiz şükür makamına erişmedikçe onu als tanıyamaz. Buna dikkat etmek gerekir.

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)

**148. Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, kötülüğü sözle bile açıklamasını sevmez. Allah işitir ve bilir.**

**Tefsir**

Bu ve sonraki ayette islamin bazı ahlaki ilkelerine işaret edilmiş ve ilk etapta şöyle buyurulmuştur: **“Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, kötülüğü sözle bile açıklamasını sevmez.”**

Zira Allah ayıpları örtendir, insanoğlunun haya perdesini yırtmasını, halkın ayıplarını ortaya çökarılamasını ve yüzsuyunun dökülmesini asla sevmemektedir. Daha sonra bu tür kötülemelerin ve ifşa etmelerin caiz olduğu bir takım istisnai durumlara işaret edilmiş ve şöyle buyurmuştur: **“Zulme uğrayan kimseden başkasının”**

Böyle kimseler zalimin zulmünün karşısında kendisini savunmak için şikayette bulunma hakkına sahiptirler. Onların zulümlerini açığa çıkarmak ve onları kötülemek ve gıybet etme hakkına sahiptirler.

Onlar hakkını almadıkça ve zulmü defetmedikçe asla yerlerine oturmazlar. Ayetin sonunda Kur’an’ın metodu olduğu üzere bazı kimseler bu istisnadan kötü istifade etmesin ve mazlum olduğu bahanesiyle hiç bir boyutu olmaksızın insanların ayıplarını ifşa etmesin diye şöyle buyurmaktadır. “**Allah işitir ve bilir.”**

إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149)

**149. Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedendir, güçlü olandır.**

**Tefsir**

Güçlü olduğunuz ve bağışlamanın pedegojik etkisinin bulunduğu her yerde affedici olunuz. Sükutun zillet olduğu ve zalimi güçlendirici konumda bulunduğu yerlerde ise feryat ediniz.

O halde intikam ve kısas bir haktır. Affetmek ve bağışlamak bir fazilet, kudreti olduğu zaman bağışlamak ise bir değerdir. **“Bilin ki Allah da affedendir, güçlü olandır”** Nitekim Ali *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* da şöyle buyurmuştur: “Düşmanı bağışlamak, ona galip gelmenin şükrüdür.”[[38]](#footnote-38)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (150)

**150. Allah’ı ve peygamberlerini küfreden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen “Bir kısmına inanır bir kısmını küfrederiz” diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu.**

أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (151)

**151. İşte onlar gerçekten kâfir olanlardır. Kâfirlere ağır bir azâb hazırlamışızdır.**

**Tefsir**

Yahudiler ve Hıristiyanlar cahilce bağnazlıkları, heva ve hevesleri ve delilsiz dar görüşleri sebebiyle bazı Peygamberleri kabul etmiş, bazısını ise inkar etmişlerdir.

Bilmek gerekir ki nübuvvet cereyanı ilahi ve sürekli bir sünnettir ve tıpkı bir zincir gibi bir birine bağlıdır. Bu cereyana bir bütün olarak inanmak gerekir.[[39]](#footnote-39)

O halde Allah ve Resulü tek bir cephe halindedir ve aralarında hiçbir ayrılık söz konusu değildir. Allah ve Resullerini inkar etmek, Allah’a iman ederek bütün Peygamberleri inkar etmek veya Allah’a iman ederek bazı Peygamberleri inkaretmek yasaklanmıştır. Hak ve doğru olan yol Allah’a ve bütün Peygamberlerine iman etmektir.

Peygamberler karşısında yeni bir yol çıkarmak küfürdür. **“İkisi arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte onlar gerçekten kafir olanlardır.”**

وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (152)

**152. Allah’a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiç birini ayırmayanlara, işte onlara Allah ecirlerini verecektir. O, bağışlar ve merhamet eder.**

**Tefsir**

Bu ayette de müminlerin durumuna ve akibetlerine işaret edilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: **“Allah’a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiç birini ayırmayanlara, işte onlara Allah ecirlerini verecektir.”**

Ayetin sonunda ise şu konuya işaret etmektedir ki eğer müminlerden bir grup geçmişte böylesine bağnazlıklara, ayrılıklara ve diğer günahlara bulaşmışlarsa imanlarını halis kıldığı ve Allah’a döndükleri taktirde Allah da onları bağışlar. Allah sürekli bağışlayıcı ve merhametli olandır. **“O bağışlar ve merhamet eder.”**

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا (153)

**153. Kitab ehli, senin kendilerine gökten bir Kitab indirmeni isterler. Mûsa’dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve “Bize Allah’ı apaçık göster” demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı. Apaçık belgeler kendilerine geldikten sonra da, buzağıyı ilah olarak benimsediler, fakat bunları affettik ve Mûsa’ya apaçık bir hüccet verdik,**

**Tefsir**

Yahudiler Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Kur’an’ın da tıpkı Tevrat gibi bir defada nazil olmasını istiyorlardı. Elbette bu sadece bir bahane idi. Allah da bu konuda şöyle buyurmaktadır: **“Sana Kitab’ı kağıtta yazılı olarak indirmiş olsak da, elleriyle ona dokunsalar, küfredenler yine de, “bu apaçık bir büyüdür” derlerdi.”[[40]](#footnote-40)**

İsrailoğulları şüphesiz hakkın peşinde değillerdi. Aksi taktirde neden onca mucizelere rağmen buzağıya tapmışlardı. Allah’a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiç birini ayırmayanlara, işte onlara Allah ecirlerini verecektir. Allah’a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiç birini ayırmayanlara, işte onlara Allah ecirlerini verecektir. **“Apaçık beldeler kendilerine geldikten sonra da buzağıyı ilah olarak benimsediler.”**

Dolayısıyla da ayetin hemen ardından şöyle buyurmaktadır: Kafirlerin iman etmemesinden rahatsız olmayın. Çünkü onlar bütün Peygamberler karşısında inatçı idiler. **“Musa’dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi”** (Başkalarının derdini bilmek kendi derdimize de derman bulmaktır. Ayrıca dikkat etmek gerekir ki hakkı inkar etmek ve sapıklığa sürüklenmek, bu dünyada ilahi gazaba neden olmaktadır: **“Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı”** Ama Peygamberler sürekli olarak Allah’ın koruması ve himayesi altındadır. **“Musa’ya apaçık bir hüccet verdik”**

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (154)

**154. Söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara, “kapıdan secde ederek girin” dedik, “Cumartesileri aşırı gitmeyin” dedik, onlardan sağlam bir söz aldık.**

**Tefsir**

İsrailoğulları ve yahudiler, gaflet uykusundan uyanmadılar, yersiz gurur bineğinden aşağı inmediler. Bu yüzden de biz onların başında Tur dağını harekete geçirdik, o durumda kendilerinden söz aldık ve onlara günahlarından tövbe olarak Beyt’ül-Mukaddes kapısından huzu ve huşu içinde girmelerini istedik ve onlara Cumartesi günü iş güçten el çekmelerini, saldırganlık yolunu tutturmamalarını önemle vurguladık. (ve ayrıca onlardan avlamanın haram olduğu o günde denizin balıklarından da istifade etmemelerini istedik) Bütün bunlar karşısında onlardan sağlam da bir söz aldık: **“Söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara, “kapıdan secde ederek girin” dedik, “Cumartesileri aşırı gitmeyin” dedik, onlardan sağlam bir söz aldık.”**

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155)

**155. Sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın ayetlerini küfretmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri, “Kalplerimiz perdelidir” demelerinden ötürü Allah, evet, küfürlerine karşılık onların kalplerini mühürledi, onun için bunların ancak pek azı inanır.**

**Tefsir**

Bu ayette Kur’an İsrailoğullarının diğer bir takım sapıklıklarına, düzenbazlığına ve Allah’ın Peygamberlerine karşı gösterdikleri düşmanlıklarına işaret etmektedir.

Ayet ilk önce onların sözünde durmamalarına bir grubun küfre düşmelerine ve Peygamberleri öldürmelerine işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır: Onları sözünü tutmadıkları için rahmetimizden uzaklaştırdık veya temiz nimetlerden bazısını onlara haram kıldık. **“Sözleşmelerini bozmaları”**

Onlar da sözünde durmamalarının hemen ardından Allah’ın ayetlerini de inkar ettiler ve muhalefet yoluna koyuldular. **“Allah’ın ayetlerini küfretmeleri”**

Onlar bununla da kanaat etmediler, aksine başka bir hıyanete de bulaştılar. Yani onlar hak yolunun hidayetçilerini ve kılavuzlarını, yani gerçek Peygamberleri öldürmeye koyuldular ve hiçbir gerekçeleri olmadığı halde Peygamberleri ortadan kaldırdılar. **“Peygamberleri haksız yere öldürmeleri”**

Burada Kur’an şunu eklemektedir: “Onların kalbi tümüyle mühürlenmiştir, hiçbir şey onları etkilememektedir. Ama bunun sebebi kendi küfür ve imansızlıklarıdır. Bu delil esasınca bu inatçılıktan münezzeh olan kimseler dışındakiler iman etmezler. Ayet şöyle buyurmaktadır: “Evet Allah onların küfürleri sebebiyle kalplerini mühürlemiştir. Hak yolu kat eden ve inatçılıktan el çeken az bir grup dışındakiler iman etmez.”

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156)

**156. Bu, bir de küfürlerinden, Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarından**

**Tefsir**

Meryem’e iftirada bulunmak, Meryem suresi, 27. ayette de söz konusu edilmiştir.

Meryem’e zina isnat etmek sadece bir günahtan ibaret değildir. Aksine Hz. İsa’ya da zinazade olduğunu söylemek, dolayısıyla da hidayet ve önderliğe layık olmadığı iddia etmek mesabesindedir ve bu iftira günahı İsa’yı *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* inkar etmelerinin delilidir. Bu yüzden iftira küfür düzeyinde değerlendirilmiştir. Büyük iftiranın büyük günahı vardır. Ayrıca bozuk bir toplumda bazen en temiz insanlar bile en çirkin isnatlarda bulunmaktadırlar.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)

**157. Ve, “Meryem oğlu İsa Mesih’i, Allah’ın elçisi öldürdük” demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler.**

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158)

**158. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

İsrailoğulları Peygamberleri öldürmek ile övünüyorlar ve Allah’ın Resulü olan Mesih, İsa b. Meryem’i öldürdüklerini söylüyorlardı. **“Meryem oğlu İsa Mesih’i, Allah’ın elçisini, öldürdük.”** Onlar Mesih’in Allah’ın elçisini olduğunu söylemeleri de belki alay esasına dayalıydı. Zira onlar bu iddiaları hususunda bile yalancı idiler. Onlar asla Mesih’i öldürmemişlerdi ve dar ağacına da asmamışlardı. Aksine ona benzeyen birini yanlışlıkla çarmığa gerdiler. **“Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü.”**

Kur’an daha sonra şöyle buyurmaktadır: **“Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir.”**

Daha sonra konuya yeniden vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır: **“Kesin olarak onu öldürmediler”** Allah onu kendi katına yükseltti. Allah şüphesiz güç ve hikmet sahibidir. **“Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”**

Görüldüğü gibi Kur’an özellikle Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* çarmıha gerilmediğini vurgulamaktadır. Bu yüzden ümmetin günahlarına feda olduğu inancını şiddetle kınamaktadır. Böylece Hıristiyanlar kurtuluşun çarmıha gerilmekte değil, amelde olduğunu göreceklerdir. Yakinen bildiğimiz gibi Hz. İsa’nın hem doğumu ve hem de bu dünyadan göçüşü sıradanbir olay değildi. İsa yükseldi ve gelecek için bir stok haline geldi.

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)

**159. Kitab ehlinden, ölmeden önce, İsa’ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.**

**Tefsir**

Bu ayetin tefisrinde iki ihtimal vardır ve her ikisi de beli bir açıdan düşünülmesi mümkündür:

1- Ayet şöyle buyurmaktadır: **“Kitap ehlinden ölmeden önce İsa’ya inanmaayacak yoktur.”**

Bu insanın ölüm döşeğine yattığı, kendisiyle alem arasıdnaki irtibatın zayıfladığı ve sonraki alemle ilişkisinin güçlendiibir zamandır. O zaman gözlerinin önünden perdeler bir bir kalkar. İnsan bir çok hakikatleri görür. Bu esnada hakikat gözü Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* makamını müşahade eder, onun karşsında teslim olur, onu inkar edenler kendisine iman eder. Onu ilah olarak kabul edenler yanlış yaptığını anlar, bu imanlarının kendisine hiçbir menfaati olmayacaktır. O halde şimdiden iman etmelidirler ki imanlarının kendisine bir faydası olsun.

2- Veya maksat kitap ehlinin Hz. Mesih’e *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* ölmeden önce tümünün iman etmsidir. Yahudiler de onu Peygamber olarak kabule der. Hırsitiyanlar onun ilah olduğu inancından el çekerler. Bu da İslamni rivayetlerde yer aldığı esasınca Hz. Mehdi’nin *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* zuhuru esnasında Hz.Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* gökten indiği ve arkasında namaza durduğu bir andır. Yahudi ve Hıristiyanlar da onu görünce kendisine ve Mehdi’ye *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* iman ederler. Elbete açıkça bilindiği gibi Mesih *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* daha öncekidin üzere gönderildiğinden mevcut dine, yani Mehdi’nin *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* icra ettiği İslam dinine uymakla yükümlüdür. Bu konuda ki rivayetler esasınca da Hz. Mehdi’nin *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* hükümeti zamanında büyük bir güvenlik ortamı sağlanacak kurt ve kuzu, aslan ve inek ve diğer hayvanlar bir otlakta otlayacaklardır. Can, mal ve namuz güvenliği alemi kaplayacak artık hiç bir zulüm ve haksızlık olmayacaktır. Adalet ve hak bütün bir varlık alemini kuşatacaktır.

Nitekim ayetin sonunda da şöyle buyurmaktadır: **“Kıyamet günü onların aleyhine şahitlik olur.”**

Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* onların aleyhine tanklık etmesinden maksat: Risaleti tebliğ ettiğini, asla onlar kendi uluhiyyetine davet etmediğini, aksine Allah’ın rububiyet makamına davet ettiğini ifade etmesidir.[[41]](#footnote-41)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا (160)

**160. Yahûdilerin haksızlıklarından, kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık ve çoklarını Allah yolundan menetmelerinden (kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık).**

**Tefsir**

Kendilerine haram kılınan temiz şeylerden maksat belki de En’am suresi 146. ayette ifade edilen şeydir. **“Yahûdilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç, iç yağlarını da haram kıldık. Aşırı gitmelerinden ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru sözlüyüzdür.”** Bu haram mevcut Tevrat’ta da yer almıştır.[[42]](#footnote-42)

**Mesajlar**

**1-**Zulüm nimetlerden mahrumiyete ortam hazırlar. İktisadi mahrumiyetler ve maddi sıkıntılar bazen ilahi azap ve kahrın bir göstergesidir. **“Haksızlıklarından”**

Allah’ın yolunu herhangi bir yolla kapamak, (tahrip, gizleme, bid’at, fesat, sapıklık…) mahrumiyetler sebebidir. **“Çoklarını Allah yolundan men etmelerinden.”**

Gerçi asıl cezalar kıyamettedir. Ama dünyevi cezalar da birer uyarıdır. Günahkarlar için ceza, salih insanlar için ise imtihandır.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

**161. Yasak edilmişken faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ötürü (kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık). Onlardan küfredenlere, elem verici azâb hazırladık.**

**Tefsir**

Faizin haram olduğu Tevrat’ta yer almıştır.[[43]](#footnote-43)

Faiz gerçi zahirde bir gelir kaynağı ve mutluluk sebidr. Ama bir çok mahrumiyetlere ve azaplara sebep olmaktadır.

Bütün semavi dinler insanların maddi ve manevi ilişkileri, gelir ve harcama niteliği hakkında bir ifade ve hassasiyete sahiptir.

Zulüm faiz ve haram yeme insanı küfür uçurumuna yuvarlamadıkça geri dönüş kolaydır. Aksi taktirde günahlar küüfre ortam sağlar ve kafirler azap içindedir.

لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162)

**162. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen Kitaba ve senden önce indirilen Kitab’a iman eden müminlere, namaz kılanlara, zekât verenlere, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere, elbette büyük ecir vereceğiz.**

**Tefsir**

Bu ayette önemli gerçeklere işaret edilmiştir. Ve Kur’an bu gerçeklere defalarca vurgu yapmıştır. Bu gerçekler Kur’naın Yahudileri kınamasının asla ırkçı ve grupsal ölçüler boyutunun olmamasıdır.

İslam hiçbir ırkı bir ırk olduğu hasebiyle kınamamaktadır. Aksine Kur’anın kınamaları ve saldırıları sadece kötü ve sapık kimseleredir. Bu yüzden de bu ayette Yahudilerden iffetli ve iman sahibi olan kimseler istisna edilmiştir, övülmüştür ve kendilerine büyük bir mükafat vadedilmiş ve şöyle buyurulmuştur: **“Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen Kitaba ve senden önce indirilen Kitab’a iman eden müminlere, namaz kılanlara, zekât verenlere, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere, elbette büyük ecir vereceğiz.”**

Bu yüzden Yahudi büyüklerinden bir grubunun İslam Peygamberinin (s..a) zuhuru zamanında ve hakkaniyetinin delillerini gördüklerinde ona teslim olduğunu, can ve kalpleriyle onu savunduğunu ve dolayısıyla da İslam peygamberinin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve diğer müslümanlarının saygısını kazandığını görmekteyiz.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)

**163. Nuh’a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud’a da Zebur verdik.**

**Tefsir**

Kur’an-i Kerim’de Peygamberlerden yirmi beş kişinin adı zikredilmiştir. Bu ayette ise on bir Peygamberin adı gemektedir. Diğerlerinin adı ise şunlardır: Adem, İdris, Hud, Salih, Lut, Yusuf, Şuayb, Zülkifl, Musa, İlyas, Yesa’, Zekeriyya, Yahya ve Uzeyr.

Bir hadiste de yer aldığı üzere Peyamberlere vahyolan herşey Muhammed’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de vahyolmuştur.[[44]](#footnote-44)

“Esbat” kelimesi ise Yakub’un çocuklarından olan Peygamberlerin adıdır.

“Zebur” lügat açısından kitap anlamındadır. Ama Terminolojik olarak Hz. Davud’un *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* kitabına denmektedir. “Mezamir-i Davud” Ahd-i Kadim’in (Tevrat’ın) kitaplarındandır ve 150 bölümden oluşmaktan olup, her bir bölümü mezmur olarak adlandırılmatadır.

Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* makamının yüceliği sebebiyle bu ayette Peygambere vahiy diğer Peygamberlere vahiyden daha önce zikredilmiştir.

**Mesajlar**:

1- Vahiy ve risalet insanlık tarihinde kopmak bilmeyen bir cereyan ve sünnettir.

2- Vahiyde hem hedef, hem metod, hem muhteva bütünlüğü, hem de kaynağı birdir ve o da Allah’tan ibarettir. **“Vahyettiğimiz”**

3- Tarih boyunca ilahi vahiy defalarca peygamberlere nazil olduğu halde neden muhalifler Peygamberin nübuvvetini kabul etmemekte ve onunla diğer Peygamberlerin arasını ayırmaktadırlar. O halde bunlar kesinlikle sapıktırlar.

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)

**164. Peygamberlerden bir kısmını daha önce sana anlatmış, bir kısmını da anlatmamıştık ve Allah, Mûsa’ya gerçekten hitab etmişti.**

**Tefsir**

Hud ve Şuara sureleri Peygamberlerin kıssasının beyanında tam bir kapsamlılık arzetmektedir. Dolayısıyla Peygamberlerin tarihini yakından tanımak oldukça faydalı ve ders verici bir gerçektir. Allah da buna önemle vurguda bulunmuştur. **“Peygamberlerden bir kısmını daha önce sana anlatmıştık”**

Peygamberlerin tarihi Kur’an’da yer aldığından çok daha fazladır ve insanın ömrü bütün tarihi dinlemeye yetmektedir ve ne de bütün tarihi duymaya ihtiyaç vardır. Aksine ibret ve ders miktarınca tarihten istifade etmek gerekir.

Bu da Kur’an’ın hidayet ve terbiye kitabı olduğunu, hikaye kitabı olmadığını göstermektedir. **“bir kısmını da anlatmamıştık”**

Ayrıca vahyi algılama metotları da farklıdır. (Kalbe ilka, meleğin nazil olması veya perde arkasından) bütün peygamberler Allah’ın sözünün yollarıdır. Ama bu arada sadece Hz. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* –Kelimullah’ın- adı beyan edilmiştir.[[45]](#footnote-45)

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)

**165. Müjdeleyici ve sakındırıcı peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

Bu ayet Peygamberlerin sözlerini ve davetlerini, iş metotlarını ve bi’set hedeflerini ortaya koymaktadır. Peygamberlerin iş metodu ve görevleri müjdeleme ve uyarma diye iki merkeze dayalıdır.

Peygamberlerin bi’set felsefesi, Allah tarafından insanlara hüccetin tamam olmasıdır ve böylece artık insanlar, “bizim bir önderimiz yoktur ve bilmiyorduk” demesinler.

Hatırlatmak gerekir ki Peygamberler, şahsi sıfatları, hayat geçmişi, toplumsal, siyasi, ailevi ve bedensel konumu sebebiyle, özelliklede mucize sahibi olma, apaçık beyanı bulunma ve gaybi imdadlardan yararlanma açısından hiç kimsenin bahane ileri süremeyeceği bir aşamada olmalıdır. Allah izzet ve hikmet sahibi olduğu için de hiç kimsenin onun üzerinde hücceti tamamlama hakkı yoktur. **“Sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.”**

لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا (166)

**166. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder, onu bilerek indirmiştir, melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.**

**Tefsir**

Kur’anın yüce marifetlerinin cehalet, şirk ve düşmanlık dolu bir bölgede hayatı boyunca ders okumamış bir şahsın dilinden beyane dilmiş olması inanların değişmesi ayrılıktan birliğe, cimrilikten fedakarlığa, şirkten tevhide, cehaletten ilme, çöküşten manevi zirveye ve İslam ümmetinin teşkiline ulaşması da Allah’ın peygambere olan bir lütfünün ve dinine olan ilgisinin en canlı tanığıdır.

Bu yüzden peygamberlerin asıl dayanağı Allah’ın himaye ve korumasıdır. **“Allah sana indirdiğine şahitlik eder.”**

Ayrıca vahyin kaynağı Allah’ın sonsuz ilmidir. **“Onu bilerek indirmiştir.”**

Bu yüzden de ilmin ilerlemesiyle Kur’an öğretilerinden yepyeni bir sır perdesi açılmaktadır.

Ayrıca bilmek gerekir ki eğer yeryüzünün bir bölgesinde inatçı günahkarla bahane peşinde tutarlarsa buna karşılık varlık aleminde bütün bilinçli ve temizmelekler senin lehine tanıklıkta bulunurlar. **“Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.”**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا (167)

**167. Küfredenlere, Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmışlardır.**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168)

**168. Küfredenleri ve zalimleri Allah şüphesiz bağışlamaz, onları başka bir yola da eriştirmez.**

إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (169)

**169. Ancak orada temelli kalmak üzere cehennem yoluna (iletecektir). Bu, Allah’a kolaydır.**

**Tefsir**

Ayette geçen “delalen beiden” kelimesi kafirlerin kat kat artan sapıklığını göstermektedir. Küfür bir sapıklıktır. Başkalarının iman etmesine engel olmak ise aayrı bir sapıklıkdır. Küfür bir saplantıdır ve kendisini hak üzere bilmekise daha üstün bir sapkınlıktır. Küfür insanın kendine zulmetmesidir başkalarına engel olmak ise tarihe ve gelecek nesillere zulümdür.

167. ayette yer alan zulüm kelimesinden maksat belki de başkalarının hidayetine engel olmaktır. Zira fikirsel, kültürel ve inançsal zulümden daha üstün bir zulüm düşünülebilir mi?

En acı azaplar, en kötü tabirler kafirler için beyan edilmiştir. Zira onlar her türlü propaganda araçlarıyla, iftiralarla ve tehditlerle hakkın sesinin hakkı arayan kimselere ulaşmasına engel olmaktadırlar. (Bağışlanmamak, hidayetten mahrum kalmak, cehennem ehli olmak ve cehennemde ebedi kalmak.) bütün bunlar onlarınyaptıkları çirkin işler sebebiyledir.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170)

**170. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçekle geldi, iman edin, bu sizin hayrınızadır. Küfrederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah bilendir. hikmet sahibidir.**

**Tefsir**

Şüphesiz islamın daveti evrenseldir. “**Ey insanlar!”**

Peygamberlerin davetinin yayılmasının sebebi ve kullandıkları tek silah onların hak oluşlardır; tehdit ve tamahlandırmaları değil. **“Size gerçekle geldi.”**

Kitap ehli olanlar hatta müşrikler bile bir peygamber beklentisi içindeydiler ve zihni bir hazırlık ortamı içinde bulunuyorlardı. Ama şimdi aynı peygamber geldiği için artık ona iman etmeleri gerekir. Ayrıca bilmelidirler ki bu iman bizzat halkın kendi lehinedir. Dolayısıyla da iman etti diye islama minnet etmeye kalkışmak doğru değildir. Aksine Allah sizlere minnet etmiş ve sizleri hidayete erdirmiştir. “**Bu sizin hayrınızadır.”**

Ne insanlarınküüfrü Allah’a bir zarar verebilir ve ne de imanetmeleri Allah’a bir fayda ulaştırır. **“Küfrederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır.”**

Allah insanların mutluluğunu peygamberlerin yolunda bilmektedir ve hikmeti de peygamberleri göndermeyi gerektirmiştir. **“Allah bilendir ve hikmet sahibidir.”**

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً (171)

**171. Ey Kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın Peygamber’i, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “üçtür” demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek ilahtır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.**

**Tefsir**

# Teslis hayali bir şeydir

Bu ve sonraki ayette Ehl-i Kitap ve kafirler hakkında kafirle ile ilgili olarak Hristiyan toplumun en önemli sapıklıklarınınbirine yani teslis yani üç tanrı inancına işaret edilmiş, kısa ve delile dayalı bir cümle ile onları bu büyük sapıklığa düşmekten sakındırmıştır.

Ayet ilk önce onları uyararak şöyle buyurmaktadır: **“Ey kitap ehli!** **Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin.”**

Önderler hakkında aşırı gitme meselesi semavi dinlerde sapmanın en önemli kaynağı sayılmaktadır. Bu yüzden İslam dini aşırı gidenler hakkında çoksıkı davranmış akaid ve fıkıh kitaplarında aşırı gidenler kafirlerin en kötüsü olarak tanıtılmıştır.

Ardından her biri teslis inancını ve Mesih’in uluhiyeti inancını boşa çıkran bir delil hükmündeki birkaç nükteye işaret etmektedir:

1-İsa saadece Meryem’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* oğludur. **“Meyem oğlu İisaa Mesih *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)*”**

Bu ifade Mesih’in de diğer insan bireyleri gibi anne karnında karar kıldığını, cenin dönemini geçirdiğini, diğerinsan bireyleri gibi doğruduğunu, süt emdiğini, anne kucağında büyüdüğünü, yani beşeri tüm sıfatlara sahip olduğunu göstermektedir. O halde nasılolur da böylesine doğal kanunlara ve madde alemindeki değişikliklere maruz kalan bir varlık ezeli ve ebedi bir ilah olabilir.

2- İsa *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* Allah’ın eliçisidir. **“Allah’ın peygamberi”** Bu konumun da uluhiyet ile bir uyumu yoktur.

3- İsa *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* Allah’ın Meryem’e ilka edilen bir kelimesidir. **“Meryem’e ulaştırdığı kelimesi”**

Bu tabirler saadece Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* bir yaratık olduğuna işaret etmektedir. Nitekim kelimeler bizim yaratığımız olduğu gibi yaratılış alemindeki varlıklar da Allah’ın yaratıklarıdır.

4- İsa *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* Allah tarafından yaratılan bir kuldur. **“kendinden bir ruhtur.”** Bu tabir de Adem’in *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* yaratılışı ve bir anlamda bütün beşer bireylerinin yaratılışı hakkında Kur’nada yer almıştır ve Allah’ın yaratmış olduğu ruhun azametine işaret etmektedir. Allah’ın bu ruhu genellikle insanlarda ve özellikle de peygamberlerde ve Mesih’de *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* karar kılmıştır.

Ardından Kur’an bu açıklamanın ardından şöyle buyurmaktadır: **“Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “üç tür” demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır.”**

Yeniden önemle vurgu yaparak şöyle buyurmaktadır: **“Allah ancak bir tek ilahtır.”**

Yani sizlerde teslise inandığınız halde Allah!ın bir olduğunu kabul etmektesiniz. Zira eğer Allah’ın bir çocuğu olsaydı onun bir benzeri de olurdu. Bu durumda da birliğinin anlamı kalmamaktadır. O halde nasıl olur da Allah’ın bir çocuğu olmuş olabilir. Oysa ki o eş ve çocuğa ihtiyaç aybından, cismaniyet kusurundan ve etkilerinden münezzehtir. **“Çocuğu olmaktan münezzehtir.”**

Aayrıca o yerde ve gökte olan herşeyin sahibidir. Her şey onun ryatığıdır. O her şeyin yaratıcıdır, Mehis’te *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* onun yaratıklarından biridir. **“Göklerde olanlarda ve yerde olanlarda O’nundur.”**

O halde nasıl olur da biz Mesih için bir istisnayı bir durum düşünülebilir. Acaba yaratık olan bir kul kendimalikinin ve yaratıcısının evladı olabirlimi?

Allah onların yaratıcısı ve maliki olmaktan da öte işlerinin iradecisi, rızıklarının koruyucusu ve yöneticileridir de. Onların tedbir ve yöneticiliği için Allah yeter. **“Vekil olarakAllah yeter.”**

Genelde ezeli ve ebedi olan ve ezelden ve ebede kadar bütün varlıklraın yöneticiliğini üstlenmen bir ilahın çocuğa ne ihtiyacı olabilir? O bizim gibi değildir ki kendi ölümünden sonrası için bir çocuk düşünsün.

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا (172)

**172. Mesih de, gözde melekler de Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktır.**

**Tefsir**

İsa *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* kendisini Allah’ın kulu olarak kabul etmektedir. O halde sizler neden onu Allah’ın kulu olrak adlandırıyorsunuz. Kıraldan daha çok kıralcı olmayınız. Bizzat ibadet ehli olan kimse ilah olamaz. İmam Rıza *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* da bu konuyla ilgili olarak Hristiyanların önderi olan Caselik’e şöyle buyurmuştur: “Hz. İsa’nın *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* her şeyi iyiydi amamibade tehli değildi.” Caselik rahatsız olarak şöyle dedi: “O aksine en çok ibaet eden kimseydi.” Bunun üzerine İmam *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* şöyle sordu:”Çyleyse o kime ibadet ediyordu.” Caselik bunun üzerine susmak zorunda kaldı.[[46]](#footnote-46)

Çünkü Caselik İmam’ın bu sözdeki maksadını anladı ve kendisine, ibadet eden bir kimsenin ilah olamayacağını anlatmak istediğini idrak etmiş oldu.

Allah’a yakınlaştırılmış melekler ve özellikle de Ruh’ul Kudüs da Allah’a ibadet etmektedir. Sizler neden Ruh’ul Kudüs’ü de üç ilahtan biri olarak kabul ediyorsunuz? **“Gözde melekler de Allah’a kulluk etmekten çekinmezler.”**

İbadeti terketmenin kaynağı tekebbürdür. Eğer ruh kibre kapılırsa her türlü hataya neden olur. **“Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa”**

Eğer İsa Mesih *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* ve Allah’a yakınlaştırılmış melekler Allah’a ibadet ediyorlarsa o halde biz neden Allah’a ibadet etmeyelim?

Velhasıl her şeyin dönüşü Allah’adır. O halde kıyametten korkunuz ve tekebbüre kapılmayınız.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلُيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (173)

**173. iman edenleri ve salih amel işleyenlere, ecirlerini ödeyecek, onlara olan bol nimetini daha da artıracaktır. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.**

**Tefsir**

Kurtuluş yolu iman ve salih ameldir.

İman amelden öncedir ve her ikisi de birlikte olmalıdır. Amel imanısz ve iman da amelsiz olursa sizler asla saadete kavuşamaz ve cennet ehli olamazsınız.

Eğer ilahi bir ahlaka sahip olmak istiyorsanız işçinin ücretini tam olarak ödeyiniz ve hatta fazladan bir şey veriniz. **“Ecirlerini ödeyecek ve onlara olan bu nimetini daha da artıracaktır.”**

İmanve salih amel olmaksızın Peygamberlerden hiçbir şefaat beklentisi içinde olmayınız. **“Onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.”**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (174)

**174. Ey insanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kur’an indirdik.**

**Tefsir**

Rivayetlerde de yer aldığı üzere ayette geçen burhandan maksat Allah Resulüdür *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*. Apaçık bir nurdan maksat ise Kur’andır.[[47]](#footnote-47)

Gerçekten de Allah Resulü *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kendi dininin apaçık bir bürhanıdır. Zira ders okumamış bir kimsenin getirdiği kitap ve öğretileri her ne kadar zaman geçse de ve ilim ilerlese de dininin hakkaniyeti ve öğretilerinin derinliği daha bir aydınlığa kavuşmakta ve gözler önüne serilmektedir.

**Mesajlar**

1- İslam bütün insanlara ve nesillere ve asırlara hitap etmektedir. İslamın mesajı evrenseldir. **“Ey insanalr”**

2- Kur’an, istidlal, hidayet ve nur kitabaıdır.

3-Nur ve burhanı göndermek Allah’ın rububiyetinin göstergedisir. **“Rabbinizden”**

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (175)

**175. Allah kendisine iman edenleri ve Kitab’ına sarılanları rahmetine ve bol nimetine kavuşturacak, onları kendisine götüren doğru yola eriştirecektir.**

**Tefsir**

Allah’a sarılmaktan maksat belki de Allah’ın veli kullarına ve ialhi önderlere sarılmaktır. Zira onlar dağınıklığı ve dağılmayı ve perişanlığı önlerler. Nitekim Camia ziyaaretinde şöyle okumaktayız. “**Size sarılan şüphesiz Allah’a sarılmıştır.”**

Önceki iki ayette de iman ve slaih amel, ilahi lütfe erme vesilesi olarak beyan edilmişti; bu ayette de iman ve Allah’a sarılmak ilahi lüütfe erme sebebiolarak gösterilmiştir. Bu da iman ve Allah’a sarılamanın bizzat iman ve salih amel olduğunun nişanesidir. Her ikisi de Kur’an da yanyana yeralmıştır.o hald edoğru yol ve hidayet insanı Allah’a yaklaştıran gerçek yoldur. **“Onları kendisine getiren doğru yola eriştirecektir.”**

Şuanda bilmek gerekir ki rivayetlerde de yer aldığıüzere doğru yol Müminlerin Emiri Ali (aç.s) veEhl-i Beyt *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* olarak tefsir edilmitir.[[48]](#footnote-48)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

**176. Senden fetva isterler, de ki: “Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor: “Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşe kalır. Fakat kız kardeşinin çocuğu yoksa kendisi, ona tamamen varis olur. Eğer iki kız kardeş kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse, erkeğe, iki dişinin hissesi kadar vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor.” Allah her şeyi bilir.**

# Nuzül Sebebi

Cabir bin Abdullah Ensari şöyle demiştir: “Ben çok ağır hasta idim. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* beni ziyarete geldi, orada abdest aldı, abdest suyundan bir miktarını üzerime serpti ve ben ölüm düşüncesinde olduğumdan Peygambere şöyle arzettim: “Benim varislerim sadece kız kardeşlerimdir. Onların mirası nasıldır?” bunun üzerine feraiz ayeti diye adlandırılan bu ayet nazil oldu ve onların mirasını açıklığa kavuşturdu.

Bazılarının inancına göre ise Peygambere *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* İslam’ın hükümleri hakkında nazil olan en sonayettir.

**Tefsir**

Bu ayet erkek ve kız kardeşlerin miras paylarını beyan etmektedir. Bu surenin on ikinci ayetinin tefsirinde de beyanettiğimiz gibi erkek ve kız kardeşlerin mirası hakkında kKur’anda iki ayet nazil olmuştur. Birincisi bu surenin on ikinci ayetidir ve bu ayet anne veya babadan olma öz kardeşlerin mirasını sözkonusu etmiş ve şöyle buyurmuştur: “**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 eşlerinizindir; 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 uğratıl maksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, hilim sahibidir.”**

Hemen ardından da bir kaç hükme işaret etmektedir:

1- Bir insan dünyadan göçer de çocuğu olmaz da bir kızkardeşi bulunursa o mirasın yarısı onundur. **“Şayet çocuğu olmayıp bir kızkardeşi bulunan kimse ölürse bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır.**

2- Eğer bir kadın dünyadan göçer ve çocuğu olmaz da anne veya babasından olma öz erkek kardeşi olursa bütün mirası o erkek kardeşine kalır. **“Fakat kızkardeşinin çocuğu yoksa kendisi ona tamamen varis olur.”**

3- Eğer dünyadan göçer ve iki kardeşi geride kalırsa mirasın üçte ikisi onlara kalır. **“Eğer ikikızkardeş kalmışsa bıraktığının üçte ikisi onlaradır.”**

4- Eğer ölen kimsenin varisleri erkek ve kız kardeşleri olursa yani iki kişiden fazla olurlarda bütün miras onlar arasında bölüştürülür. Elbette erkek kardeşin payı kız kardeşin payının iki katıdır. **“Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşler ise erkeğe iki kişininhissesi kadar vadır.”**

Ayetin sonunda ise şöyle buyurmaktadır: Allah sizlere bu gerçekleri sizlere beyan etmektedir ki sapıklığa düşmeyesiniz ve saadet yolunu elde edesiniz.” (hiç şüphesiz Allah’ın gösterdiği yol, doğru ve gerçek yoldur.) Zira Alalh her şeyibilendir. **“Doğru yolsan saparsanız diye Allah size açıklıyor. Şüphesiz Allah her şeyi bilir.”**

Ayrıca görüldüğü gibi Nisa suresi aile meselesi ile başladı ve yine aile meselesi ile ilgili ayetiyle sona erdi.

Nisa Suresinin sonu

**İçindekiler**

[Mesajlar: 5](#_Toc13295261)

[Mesaj 6](#_Toc13295262)

[Mesajlar 6](#_Toc13295263)

[Mesaj 8](#_Toc13295264)

[Mesajlar 11](#_Toc13295265)

[Aile Sisteminde Yöneticilik 12](#_Toc13295266)

[Aile içinde Kurulan Barış Mahkemesi 15](#_Toc13295267)

[İlahi Olan veya Riyaya Dayanan İnfaklar 20](#_Toc13295268)

[Mesajlar 21](#_Toc13295269)

[Allah Neden Zulmetmez? 23](#_Toc13295270)

[Peygamberler 24](#_Toc13295271)

[Mesajlar 25](#_Toc13295272)

[Mesajlar: 26](#_Toc13295273)

[Birkaç Fıkhi Hüküm 27](#_Toc13295274)

[Mesajlar: 34](#_Toc13295275)

[Mesajlar: 36](#_Toc13295276)

[İslam’da Emanet ve Adalet 42](#_Toc13295277)

[Emir sahipleri kimlerdir? 45](#_Toc13295278)

[Cennet Arkadaşları 58](#_Toc13295279)

[Müslümanları Cihat İçin Hazırlamak 62](#_Toc13295280)

[İnsanı Duygulardan Yardım Almak 63](#_Toc13295281)

[Sözüne bağlı kimseler 66](#_Toc13295282)

[Hata İle Öldürmenin Hükümleri 85](#_Toc13295283)

[Hicret İslam’ın Yapıcı Bir Emridir 95](#_Toc13295284)

[Farz Namazının Önemi 100](#_Toc13295285)

[İftira Cinayeti 109](#_Toc13295286)

[Toplumsal Adalet 130](#_Toc13295287)

[Münafıkların Sıfatları 138](#_Toc13295288)

[Teslis hayali bir şeydir 166](#_Toc13295289)

[Nuzül Sebebi 173](#_Toc13295290)

1. Emali-i Seduk, s. 4208; Tefsir’ul Emsal, c. 3, s. 204; Bihar’ul Envar, c.. 74, s. 152 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hac suresi, 17. ayet [↑](#footnote-ref-2)
3. Nisa suresi, 41. ayet [↑](#footnote-ref-3)
4. Bakara suresi, 143. ayet [↑](#footnote-ref-4)
5. Kaf suresi, 31. ayet [↑](#footnote-ref-5)
6. Zilzal suresi, 4.ayet [↑](#footnote-ref-6)
7. Hadiste “her gün” insana şöyle hitap edilmektedir: “Ben yeni bir günüm, senin için bir şahidim ve kıyamet gününe de şahitlik ederim” diye geçmektedir. (Nur’us Sakaleyn, c. 5, s. 113)+ [↑](#footnote-ref-7)
8. Nur suresi, 24. ayet [↑](#footnote-ref-8)
9. Gafir suresi, 51. ayet [↑](#footnote-ref-9)
10. Nur’us Sakaleyn, c. 1, s. 399 [↑](#footnote-ref-10)
11. Een’am suresi, 23.ayet [↑](#footnote-ref-11)
12. Kur’an ayetlerinde günahkarların hasret dolu arzuları şu ifadelerle yer almıştır: “Keşke yerle bir olsaydık, keşke yerde yok olsaydık, keşke falan kimseyle dost olmasaydık, keşke dünyaya düşünce ve fikir ehli olsaydık, keşke o ölümle yok olsaydık…” [↑](#footnote-ref-12)
13. Tefsir-i Burhan, c. 1, İkinci baskı, bu manada on beş hadis beyan edilmiştir ve Tefsir-i Safi, c. 1, s. 24’de dört rivayet beyan edilmiştir. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hem Peygamber’e hitaben, “Sana da, insanlara gönderileni açıklayasın diye Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet) ve hem de şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye” (Nisa suresi, 105. ayet) Burada da beyan ve hükümet makamları söz konusu edilmiştir. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 387 [↑](#footnote-ref-15)
16. Aile ihtilaflarında da önceki birkaç ayette kadın ve erkeğin ailesinden birer hakim söz konusu edilmişti: “Bir hakem erkeğin ailesinden ve bir hakem de kadının ailesinden” [↑](#footnote-ref-16)
17. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 389 [↑](#footnote-ref-17)
18. Tefsir-i Safi, c. 1, s. 371 ve Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 394 [↑](#footnote-ref-18)
19. Zümer suresi, 63. ayet [↑](#footnote-ref-19)
20. Secde suresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-20)
21. Nahl suresi, 106. ayet [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammed suresi, 24. ayet [↑](#footnote-ref-22)
23. Ayette geçen “tenkil”, nukul kökünden türemiş olup, korkunda dolayı çekinmek anlamındadır. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bir hadiste şöyle yer almıştır: “Başkaları hakkında dua etmek, iyiliği emretmek, iyi işe kılavuzluk, hatta işaret etmek bile iyi bir işte aracılık etmenin örneğidir. (Tefsir-i Safi) [↑](#footnote-ref-24)
25. Saffat suresi, 79. ayet [↑](#footnote-ref-25)
26. En’am suresi, 54. ayet [↑](#footnote-ref-26)
27. Mecme’ul Beyan, el-Mizan ve Tibayan tefsirleri vb. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mehzen’ul İrfan, s. 150; Burhan, Ali bin İbrahim’den naklen [↑](#footnote-ref-28)
29. Tefsir-i Safi, c. 1, s. 464 [↑](#footnote-ref-29)
30. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 417 [↑](#footnote-ref-30)
31. Rivayetlerde de yer aldığına göre Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* bir eşinin sırasıyken başka bir eşinin evinde abdest bile almıyordu. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hastalık günlerinde ve ölüm döşeğinde bulunduğu günlerde bile hasta yatağını adalet esasınca eşlerinin odasına taşıyordu. Muaz bin Cebel’in iki eşi vardı ve her ikisi de veba hastalığı sebebiyle vefat etti. Adaletsizlikten sakınmak için de bunları def etmek için bile kura çekti.(tefsir-i Numüne, Tibyan tefsirinden naklen) [↑](#footnote-ref-31)
32. Tefsir-i Mecmeul Beyan, c. 9, sç 108, mezkur ayetin tefsirinde ve Tefsir’ul Durr’ul Mensur, c. 6, s. 67 [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammed suresi, 17. ayet [↑](#footnote-ref-33)
34. Kitab-ı Müslim bin Akil, Ayetullah Kemerei, s. 178; Kamus-u Rical-i Tusteri ve Mu’cem-i Ricali’l Hadis, Ayetullah Hui [↑](#footnote-ref-34)
35. En’am suresi, 68. ayet [↑](#footnote-ref-35)
36. Nur’us Sakaleyn, c. 1, s. 565 [↑](#footnote-ref-36)
37. Sisah-u Lügat [↑](#footnote-ref-37)
38. Nehc’ül-Belağa, Hikmeti sözler, No: 10 [↑](#footnote-ref-38)
39. İmamet hakkında da bütün imamlara inanmak gerekir. Bazısını kabul etmek ve bazısını inkar etmek veya bazısında tavakkuf etmek (durmak) hepsini inkar etmek makamındadır. [↑](#footnote-ref-39)
40. En’am suresi, 7. ayet [↑](#footnote-ref-40)
41. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 426; Tefsir-i Safi, c. 1, s. 480; Tefsir-i Mecme’ul Beyan, bu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-41)
42. Laveliler yolculuğu, 11. Bölüm [↑](#footnote-ref-42)
43. Tesniye yolculuğu, 23. bölüm, 19 ve 20. cümle [↑](#footnote-ref-43)
44. Nur’us-Sakaleyn, c. 1, s. 572 [↑](#footnote-ref-44)
45. Belki de Musa *(Allah’ın selamı üzerlerine olsun)* Firavun ile mücadelesi için veya İsrailoğullarının inatçılığı sebebiyle Allah ile daha çok irtibatta olmasını gerektirdiği için Kelimullah diye adlandırılmıştır. [↑](#footnote-ref-45)
46. Menakib-i İbn-i Şehraşub, c. 4, s. 352 [↑](#footnote-ref-46)
47. Tefsir-i Safi, c. 1, s. 475 ve Tefsir-iBurhan, c. 1, s. 429 [↑](#footnote-ref-47)
48. Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 429 ve Tefsir-i Safi, c. 1, s. 486 [↑](#footnote-ref-48)