Kitabın Özgün Adı:

Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)

(İmam Rıza (a.s)’dan Nakledilen Rivayetler Çeşmesi)

Çeviri ve tatbik: Heyet

Baskı: Kasım, 2001

Tüm Hakları Mahfuzdur

**İsteme Adresi:**

Ferec Yayınları

**Zufuhrstr 20**

**90443 Nürnberg/Almanya**

**Tel: 0911-266690**

**Fax: 0911-265724**

**İMAM RIZA’dan HADİS PINARLARI**

Şeyh Seduk Muhammed b. Ali İbn-i Babeveyh

**(H. 305-381)**

**İsteme Adresi:**

Ferec Yayınları

**Zufuhrstr 20**

**90443 Nürnberg/Almanya**

**Tel: 0911-266690**

**Fax: 0911-265724**

# Muhakkık’ın Önsözü

Allah’ın Adıyla

Değerli okuyucular, elinizde bulunan kitap, Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s)[[1]](#footnote-1) kitabının Türkçe tercümesidir.

Bu değerli hadis kitabı Şia-i İmamiyye’nin birinci kaynak kitaplarından sayılmaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere de bu kitapta sadece İmam Ali b. Musa er-Rıza (a.s)’dan nakledilen hadisler bir araya getirilmiştir.

Bazı Biyografistlerin “Şia’nın yüzsuyu” diye adlandırdığı Şeyh Saduk-i Kummi diye meşhur olan değerli muhaddis Muhammed b. Ali b. Babeveyh Kummi H.K. 4. Asrın ikinci yarısında bu kitabı kaleme almıştır.

Burada kitabın tercüme, tahkik ve baskısı hakkında bir şeyler demeden önce kısa da olsa bu büyük muhaddisin hayatıyla tanışmamız daha iyi olur düşüncesindeyiz.

Şeyh Saduk’un Ailesi

Şeyh Saduk Şia aleminin köklü, ilmi hanedanlarından biri olan İbn-i Babeveyh hanedanına mensuptur. Bu hanedandan büyük şahsiyetler ortaya çıkmıştır. Örneğin:

1-Şeyh Seduk’un babası olan ve Saduk-i Evvel diye bilinen Ali İbn-i Babeveyh Kummi, Kum şehrinin büyük alimlerinden olup ikiyüze yakın değerli ilmi eserler ortaya koymuş ve 294’den fazla senetlerde rivayet edilmiştir[[2]](#footnote-2). O Kum, Bağdat ve Kufe’de 35’den fazla büyük alimlerin nezdinde ilim tahsil etmiştir ki bu şahsiyetlerden bazısı bizzat İmam Hadi (a.s) ve İmam Hasan-i Askeri (a.s)’ın öğrencilerindendi.

2-Hüseyin b. Ali b. Babeveyh, Şeyh Saduk’un kardeşi

3-Hüseyin b. Hasan, Şeyh Seduk’un kız kardeşinin çocuğu

4-Hasan b. Hüseyin, Şems’ul-İslam Haska diye de bilinir ve Şeyh Tusi’nin öğrencisidir.

5-Şeyh Munteheb’ud-Din Razi, Şems’ul-İslam Haska’nın torunudur.

**Doğumu ve Tahsili**

Muhammed b. Babeveyh Kummi-Şeyh Saduk- H.K. 305 yılından sonra İmam-i Zaman (a.f.)’İn bereketli dua neticesinde dünyaya gelmiştir.[[3]](#footnote-3)

Şeyh Saduk ilk önce Kum alimleri ve muhaddislerinin nezdinde hadis ve fıkıh ilminin temel eğitimini aldı. Daha sonra yaptığı bir çok yolculuklarda şii ve sünni bir çok fakih ve muhaddislerden ilim elde etti.

Kum’da babası Ahmet b. Ali b. İbrahim Kummi Muhammed b. Hasan b. Hüseyin b. İdris ve diğerlerinden ilim öğrendi. Gençlik yıllarında, diğer islam ülkelerindeki büyük alimlerin ilminden de istifade etmek için bir çok yolculuklara çıktı.

**Yolculukları**

Şeyh Saduk’un içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde yapmış olduğu yolculukları da gerçekten de çok ilginçtir. Şeyh Saduk Kum’dan; Meşhed, Belh, Buhara, Merv, bu yol üzerindeki şehirler, Bağdat, Kufe, Mekke, Medine, Hamedan, Serkand, Serkaz’a kadar bir çok beldeleri gezmiştir.

H.K. 347 yılında Rey şehrinde İbn-i Cerrade’den; H.K. 352 yılında Nişabur’da Ebu Ali Hüseyin Beyhaki’den ve aynı yıl Merv şehrinde Mervrudi’den ve Ebu Yusuf Rafi’den hadis öğrenmiştir.

354 yılında Kufe’de Sekuni-i Kufi ve Ebu Zer Bezzaz’dan; Mekke ve Medine arasındaki fid kasabasında da İbn-i Cafer Beyhaki’den ilim öğrenmiştir. 355 yılında Hamedan’da bulunmuş ve 367 yılında da yeniden Meşhed’e gidip Ebul Berakat’a hadis imla etmiştir/ders vermiştir. Aynı yıl Maveraunnehir ve Belh şehirlerine de yolculuk etmiştir. Ogünlerde İlak’ta Ebu Abdillah Nimet’in isteği üzere “Men-la Yehzuruh’ul- Fakih” kitabını telif etmiştir. Şeyh Saduk’un eserleri, kendine sorulan sorular ve verdiği cevaplardan da anlaşıldığı üzere Mısır, Vasıt, Bağdat, Hamedan, Nişabur, Medayin, Basra, Kufe ve Kazvin’de bir çok kimse ilminden istifade etmiştir.

**Hadis Öğretimi ve Tartışmaları**

Şeyh Saduk’un eğitim ve ilmi tartışmaları hususunda da ilginç konular göze çarpmaktadır.

Şeyh Saduk Meşhed’de Salı ve Cuma günleri hadis dersi veriyordu. Burada imla ettiği (ders verdiği) hadisler “Emali” veya “Mecalis” adıyla basılmıştır. Bu dersler H.K.22. Recep Cuma 367 yılında başlamış H.K. 19.Şaban 368’de de sona ermiştir.

Şeyh Saduk “İmamet”, “İmamın Gaybeti” ve “Hz. Mehdi (a.f)’in ömrü” hakkında da farklı mezheplerin mütekellimleriyle bir çok tartışmalar gerçekleştirmiştir ki; merhum Şuşteri bu ilmi tartışmaları “Mecalis’ul Müminin” adlı kitapta bir araya getirmiştir. Bu tartışmaların en önemlisi Rey Şehrinde ve Al-i Buye sultanlarından Ruknud’devle’nin huzurunda gerçekleşmiştir.

Şeyh Saduk bu ilmi tartışmaların birinde kendisine, “Neden İmamiye taifesi hiçbir eksiltme ve artış olmaksızın sadece on iki İmam’ın imametine inanmaktadır?” diye sorulunca şöyle cevap vermiştir:

“İmamet de ilahi farizelerinden biridir. Her farize ise belli bir sayı ile sınırlandırılmıştır. Örneğin gece gündüz olmak üzere sadece on yedi rekaat namaz farz kılınmıştır... Bu esas üzere imamların sayısı da on iki ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla namaz rekaatlarının neden az veya çok olmadığı sorulamayacağı gibi Peygamber (s.a.a)’in halifelerinin neden on iki kişi olduğu hususu da sorulamaz. Hakeza Allah-u Teala Kur’an’ı Kerim’de namazın reakatlarının sayısını belirtmediği gibi, imamların sayısını da belirtmemiştir. Sadece ulul’emre (emir sahiplerine) itaati emretmiştir. Peygamber Ekrem (s.a.a) imamların sayısını beyan etmiştir.

**Başkalarının gözünde Şeyh Saduk**

Ali b. Babeveyh Saduk -Baba- ve Muhammed b. Babeveyh Saduk -Oğul- her ikisi de “İbn-i Babeveyh ve Saduk” diye ün salmışlardır. Fıkıh ve hadis kitaplarında ise “Sedukeyn” diye tanınmaktadırlar.

Ama hem “İbn-i Babeveyh” ve hem de “Saduk” lakapları mutlak ve kayıtsız kullanıldığı takdirde Muhammed b. Babeveyh’in –oğlunun- lakabıdır.

Velhasıl büyük ilmi şahsiyetler de Merhum Şeyh Saduk’u çok övmüşlerdir.

Bir vasıta ile Şeyh Saduk’un öğrencisi olan Şeyh Tusi[[4]](#footnote-4) Rical adlı kitabında şöyle yazmaktadır: “Şeyh Saduk çok değerli ve büyük bir şahsiyetti. Çok sayıda hadisleri ezberlemişti. 300’e yakın ilmi eser kaleme almıştır.

İbn-i İdris “Serair” adlı kitabında onu “hadis uzmanı, eleştirmen, rical alimi, büyük hadis hafızı” gibi kelimeler ile övmektedir.

İbn-i Şehraşub onu “Kumlu savaşçı”, Neccaşi ve Allame Hilli onu “Şianın yüzsuyu” ve Allame Behr’ul-Ulum onu “Şeriatın sütunu, Sadık ve Muhaddislerin reisi” diye adlandırmışlardır.

**Şeyh Saduk’un Rey’de İkameti**

Merhum Şeyh Saduk şöhretinin en üst noktasında olduğu H.K. 347 yılında Rük’ud-Devle Deylemi’nin -Al-i Buye sultanlarından biri- daveti üzere hükümetinin başkenti yani “Rey şehri”ne hicret etti ve o zamandan ta vefatına kadar asıl sükunet mahalli “Rey şehri” oldu.

**Vefat**

Şeyh Saduk yetmiş küsür yıl iftihar dolu yaşamı, uzun ve mükerrer seferleri ve üçyüz cilde yakın değerli kitapları yazdıktan sonra H.K. 381 yılında, Rey şehrinde dünyaya gözünü yumdu ve kabri hala “Rey” şehrinde “İbn-i Babeveyh” adı ile meşhurdur.

**Şeyh Seduk’un Telifatı (eserleri)**

Önceki sayfalarda işaret edildiği gibi, Merhum Şeyh Saduk 300 cilde yakın kitap yazmıştır, Merhum Neccaşi Rical kıtabında onun 189 kitabının adını kayd etmiştir.

Bu cümleden onun telifatı şunlardır:

1-Men la Yehzuruh’ul-Fakih[[5]](#footnote-5)

2-Kemal’ud-Din ve Temam’un-Ni’met

3-Emali[[6]](#footnote-6)

4-Sıfat’uş-Şia

5-el-Hisal

6-İlel’uş-Şerayi

7-Tevhid

8-Uyun-u Ahbar

9-Mean’il-Ahbar

10-Velayet-i Ali (a.s)

11-Marifet

12-Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s) (Elinizdeki kitap)

**Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s) kitabı**

Uyun kitabı Merhum Şeyh Saduk’un 69 Bab halinde kaleme aldığı iki Cildlik hadis kitabıdır. Birinci cildi 30 bab olup 348 hadisten oluşmaktadır. İkinci cildi ise 39 Bab olup 604 hadisten oluşmaktadır.

**Birkaç Hatırlatma**

1-Şeyh Saduk’un bu kitabı yazmaktan maksadı sadece İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen hadis ve rivayetleri bir araya getirmek idi. Dolayısıyla sadece sahih rivayetleri bir araya toplamak istememiştir. Maksadı sadece ilgili hadisleri nakletmek olmuştur. Muteber hadis olup olmadığına fazla dikkat etmemiştir. Siz değerli okuyucular kitabı okurken bizzat Şeyh Saduk’un kendisinin zayıf kabul ettiği rivayetleri de naklettiğini göreceksiniz. Ayrıca kitabın muhakkıkı da gerekli yerlerde bu gibi hususlara işaret etmiştir.

2-Hadis ravileri daha çok Peygamber (s.a.a) ve tahir imamlar (a.s)’ın hadislerini olduğu gibi nakletmeye çalışmışlardır. Şüphesiz ki bir çok hadis ilk günkü sıhhat ve doğruluğu ile bizlere ulaşmamıştır. Dolayısıyla bir takım uydurma hadislerde mevcuttur ve kitaplarda yer almıştır. Hakeza ravilerin unutkanlığı, beyan tarzı, yazı üslubu, yanlış duyma, yanlış okuma ve nüsha almadaki yanlışlıklar gibi sebeplerden dolayı bazı hadisler tümüyle sahih bir şekilde bizlere ulaşmamıştır.

Ama herkes kendi isteği ve düşünceleri esasınca, varolan hadisler eleştirme ve reddetme hakkına da sahip değildir. Bu önemli görev hadis uzmanlarının ve İslam bilginlerinin işidir. Bu önemli görevi büyük fakihler ve alimler üstlenmeli ve konuyla ilgili görüş belirtmelidirler.

3-Kur’an’ı Kerim de muhklem ve müteşabih, mutlak ve mukayyet; genel ve özel... Ayetlere sahip olduğu gibi hadisler de aynı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla hemen hüküm vermemek gerekir ve rivayetlere bakışta ilmi olmayan metotlardan istifade etmemek icab eder. Bu kitapta yer alan bir hadiste de yer aldığı üzere müteşabih hadisleri muhkem hadislere götürmeli ve mümkün olduğu kadar bu hadislerin arasını bulmaya çalışmalıyız.[[7]](#footnote-7)

**Tercüme işinin aşamaları**

1997 yılında Türkiyeli talebeler ve alimler tarafından tesis edilen El Mehdi (a.f) Hüseyniyesi’nin müdüriyeti, dini ve kültürel görevleri ışığında Şia’nın kaynak kitaplarını tercüme edip bastırma kararını almıştır. Bu işe de elinizdeki kitapla başlamanın uygun olacağına inanmışlardır.

Kitap tercüme dildikten sonra da güvenilir olması açısından tercümelerin hadislerin metniyle tatbik edilmesi sürecine girildi. Tatbik aşamasından sonra da edit için editöre verildi. Bu işle birlikte kitabın tahkik işi başlatıldı, daha sonra dizgiye verildi. Elhamdulillah sonunda elinizdeki mevcut hale getirildi.

Ayrıca hatırlatmak gerekir ki bu kitabın tercümesi Gaffari Bey’in tashih ettiği nüsha esasınca yapılmıştır ve kitabın tahkikinde de Gaffari Bey’in açıklamalarından istifade edilmiştir.

Ayrıca kitabın tahkik ve tehzibinin yanısıra, kitapta tekrar edilmiş hususlar, ihtiyaç duyulmamış bölümler veya özel bir zamana özgü olan kısımlar da tercüme edilmemiştir. Elbette yerinde bunun sebepleri de beyan edilmiştir.

Muhterem Arkadaşlar!...

Kitabın tahkiki ve işleminin takibi hususunda emeği geçen biri olarak, bu kitabın mevcut hale gelişinde katkısı bulunan bacı ve kardeşlerimize de teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Özellikle de Güneş Bey’e ve mütercimleri Kadri Çelik, Arif, Yusuf, Beheşti, Talib ve Azadi Bey’e de teşekkür ederiz. Birinci cildin tercümesinin, hadislerin metni ile tatbik edilmesi işini Hüccet’ül-İslam Şeyh Fahruddin, kitabın edit işini de Ali İrfan Bey, dizgisini ise Resuli Bey ve Mücteba Çelik kardeşimiz yapmıştır.

Davamızın nihayeti Hamd’ın alemlerin rabbi Allah’a mahsus oluşudur.

**Kum-Seyyid Ali Hüseyni (Buhti)**

**5 Ağustos 2000**

# Müellifin Önsözü

Hamd Allah’a mahsustur. O tek ve kahredicidir, güçlü ve kudret sahibidir, merhamet eden, bağışlayan, yeri ve göğü yaratandır, karanlık ve nuru icat edendir, zaman ve dehri takdir edendir, sebep ve işleri tedbir edendir, kabirdekileri (ölüleri) diriltendir, açık ve saklı olandan haberdardır, geçmiş ve geleceği bilendir, lütuf ve ihsan o’nundur, güç ve kudret o’na mahsustur.

Her durumda Allah’a hamd ediyorum, en iyi ameller için o’ndan kılavuzluk istiyorum, azgınlık ve sapıklıktan o’na sığınıyorum, nimetlerin artmasını hakkedecek ve vaadlerin gerçekleşmesini tamamlayacak bir şükürle o’na şükrediyorum; helak ve azaptan insanları kurtaracak amelleri yapmaya muvaffak olmak için o’ndan yardım diliyorum.

Allah’tan başka bir ilahın olmadığına şehadet ediyorum; O öyle bir Allah’tır ki, evveldir, başlangıçlıkla tavsif edilmez, ahirdir, nihayetle vasfedilmez.[[8]](#footnote-8) Öyle bir ilah ki, daimi ve ebedidir, saklı ve gizli olan her şeyi bilendir.

Yine şehadet ediyorum ki, Muhammed (s.a.a), o’nun değerli kulu ve emin elçisidir, Allah’a kulluk etmekle maruftur, şefaat için seçilmiştir. Allah-u Teala eğrilikleri doğrultmak, hüccetleri nasbetmek (göstermek) ve müminlere rahmet, kâfirlere hüccet olması için O’nu göndererek müşriklerin istememesine rağmen Allah’ın dinini aşikâr ve hakim kılması için meleklerle te’yit etmiştir. Allah’ın salat ve selamı o’na ve pak Ehl-i Beyt’ine olsun.

Yine şehadet ediyorum ki, Ali bin Ebu Talib müminlerin emiri, müslümanların mevlası (önderi) ve alemlerin Rabb’inin elçisinin halifesidir. Yine şehadet ediyorum ki, onun evlatlarından olan İmamlar, kıyamete kadar Allah’ın hüccetleri ve Peygamberlerin ilminin varisleridirler. Allah’ın salatı, selamı, rahmeti ve bereketi onların hepsinin üzerine olsun.

**Bu kitabın müsannifi** Ebu Cafer Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Musa bin Babaveyh el-Kummi el-Fakih (r.a) şöyle diyor:

“Sahip Ebu’l Kasım İsmail bin Abbad’ın [[9]](#footnote-9)- Allah ömrünü uzatsın, devletini, nimetini ve egemenliğini daimi kılsın- kasidelerinden iki kaside elime geçti; bu kasideler İmam Rıza (a.s)’a selam etmekle ilgili idi. O Ehl-i Beyt’i sevdiğinden, onların velayetine sarıldığından, onların itaatlarının farz olduğuna inandığından, imametlerini kabul ettiğinden, onların soyuna ikram ve hürmet ettiğinden, onların şialarına ihsanda bulunduğundan, bana yaptığı lütuf ve iyiliği karşısında kusurlarımı telafi etmek ve onun yanında mukarreb olmaktan dolayı, onun yanında Ehl-i Beyt’in ilminden daha değerli ve sevimli bir şey olmadığını bildiğimden ötürü bu kitabı onun kütüphanesi için telif ettim. Umulur ki, özrümü kabul eder, kusurumdan geçer ve onun hakkındaki ümit ve arzumu gerçekleştirir. Allah (c.c) onun elini adaletle açsın, sözünü hak ile yüceltsin, kudretini hayır üzere sürekli kılsın ve zorlukları onun kerem ve bahşişiyle kolaylaştırsın.

Bu kitaba iki kasideyi zikretmekle başladım. Çünkü bu iki kaside, bu kitabın hazırlanmasına sebep olmuştur. Tevfik Allah’ın yardımı iledir.

Sayın Sahip İsmail bin Abbad (r.z), İmam Rıza (a.s)’a salat ve selam hediye ederken şöyle diyor:

\* Ey kutsal ve tertemiz mekân olan Tus şehrine giden!

\* Benim selamımı Hz. Rıza (a.s)’a ilet ve toprağa verilenlerin en hayırlısı olan en değerli kabrin başına in.

\* Yemin olsun Allah’a öyle bir yemin ki, Ehl-i Beyt’in velayetinde gark olan bir kimse bu yemini etmiştir.

\* Eğer arzularımı gerçekleştirmek kendi elimde olsaydı, (Hz. Rıza’nın) evinin yanı başı olan Tus’da konaklardım.

\* Ve hızlı giden develer gibi koşardım...

\* Öyle bir Meşhed’e (İmam’ın ziyaretine) ki, ışıkla kuşatılmış, nur ve yücelikle defnedilmiştir.

\* Ey efendim ve efendimin oğlu! Günlerimin yüzü, rahatsız ve asık suratlı olduktan sonra güldü.

\* O zaman ki, Nasibilerin bayrakları yıkılmış oldu.

\* Sizin velayetiniz hakkında, hakkı açıkça beyan ettim, hak ise sürekli mübarektir.

\* Ey Peygamber’in oğlu! O Peygamber ki, Allah Teala o’nun vasıtasıyla kibirli zalimlerin belini kırdı.

\* Ey Peygamber’in vasisinin oğlu! O vasi ki, üstünlükte güçlü kahramanlardan öne geçmiştir.

\* Ve ey kusursuz iftiharı sahiplenen ve yüceliği karışıksız ve şüphesiz olarak kuşanan!

\* Nasibilerin oğulları Yahudi gibidirler; bazen Yahudilikleri Mecusiyetle de karışıyor.

\* Nice necisler, müslümanların kabristanında defnedilmiştir; onların Hıristiyanların mezarlığına atılmaları daha iyi olurdu.

\* Onların alimleri ile tartıştığımda onlar, bir bakarsın ki, öküz ve manda oluyorlar (mandıksızca konuşuyorlar).

\* Onların alınlarına iyice baktığında, şeytanın hissesini (eserini) onda görmüş olursun!

\* Bunlar, makamınızın yücelmesine sebep olan ezan sesini, kilisenin çan sesinden ayırt edemiyorlar!

\* Siz (Ehl-i Beyt), yakînin sağlam ipisiniz; ömür boyu ona sarılacağım, o ip (insanı rahatlatan ve) üzüntüyü gideren bir iptir.

\* Nice fırkalar (gruplar) sizin hakkınızdaki sözlerimden dolayı beni tekfir ettiler, (ama) ben onların reislerini çekiçle (veya balyozla) hor ve hakir ettim!

\* Delil ve hüccet ile onları zelil kıldım, o uyumsuzlar benim karşımdan kaçıverdiler!

\* İbn-i Abbad, siz Ehl-i Beyt’e sığınmıştır; öyleyse bundan dolayı aslan yatağında aslandan korkmaz.

\* Ey efendilerim! Allah katında, Allah onu (kendisini kastediyor) Firdevs cennetine bırakması için onun şefaatçisi olun.

\* Sizin hakkınızda nice övgüler söylemiştir; ki sanki onlar tavusun teleğidir.

\* Bu methiyeleri (övgüleri), nice okuyanlar der ki; (İbn-i Abbad) incileri kâğıtlara serpmiştir.

\* Bu şiirleri söyleyen, Süleyman’ın Belkıs’ın tahtına malik (sahip) olduğu gibi kendi şiir defterine maliktir (onunla iftihar etmektedir).

\* Allah Teala onu dileğine kavuştursun, tâ ki İmam’ı Tus’da ziyaret etmiş olabilsin.”

**İmam Rıza (a.s)’a selam ihda ettiği diğer bir kasidesinde de şöyle diyor:**

\* Ey kalkıp aceleyle hareket eden ziyaretçi!

\* Adeta şimşek gibi geçip gidiyorsun.

\* Benim halis selamımı Tus’daki mevlam Hz. Rıza’ya ilet.

\* Seçkin Peygamber’in torunu ve beğenilmiş Vasi’nin oğluna.

\* O kimseye ki, sabit bir izzete sahiptir; izzet ve azameti yücedir.

\* Velayetini kendisine farz bilen muhlisten taraf o’na de ki;

\* Göğsümde kalbimi yakıp eriten bir ateş var.

\* Bu ateş, dostların kalbini inciten Nasibilerin eliyle tutuşturulmuştur!

\* Onlardan yüz çeviriyor, haklarında açıkça söz söylüyor ve tevriye etmiyorum!

\* Onlarla muhalefet ediyor ve Rafizi [[10]](#footnote-10) olmuştur derlerse de aldırış etmiyorum!

\* Rafiziliğim size (Ehl-i Beyt’e) karşı muhalefet ve buğzeden kimse için ne de güzeldir.

\* Eğer edebilseydim, kor ateşin üzerinde olsam dahi onu ziyaret ederdim!

\* Fakat (ne yazık ki), vuku bulan bazı meselelere düçar olmuşum!

\* Bu yüzden, ziyaret yerine methiye yazdım.

\* Bu şiirler emanettir, İmam Rıza’nın razı olması için ona okunacaktır.

\* İbn-i Abbad bu methiyesiyle bâtıl olmayan (kabul olacak) bir şefaat arzu ediyor.”

Abdullah bin Fazl el-Haşimî, İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim bizim hakkımızda bir beyt şiir söylerse, Allah Teala cennette onun için bir ev yapar.”

Yine İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Kim bizim hakkımızda bir beyt şiir söylerse, Ruh-ul Kudus ile te’yit edilir.”

Hasan bin Cehm de şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)’nın şöyle buyurduğunu duydum:

“Kim bizim hakkımızda methedici bir şiir söylerse Allah Teala cennette, dünyanın yedi katından daha büyük olan bir şehir onun için yapar; her mukarreb melek ve her mürsel Peygamber onu o şehirde ziyaret ederler.”

Öyleyse Allah Teala, sayın Sahib bin Abbad’a bütün değerli sözleri, iyi amelleri, güzel ahlakı, uygun sîreti (tavrı) ve adaletli tavrından dolayı büyük mükâfat versin ve şu şiirlerinden: “İbn-i Abbad, bela ve zorlukları ondan uzaklaştıran kimseye sığınmıştır”, (İbn-i Abbad, size (Ehl-i Beyt’e) sığınmıştır; bu işiyle korktuğu her şeyden güvende kalacaktır) dolayı, kendilerine sığındığı kimselerin hakkı hürmetine onu arzularına kavuştursun, bela ve sevilmeyecek şeyleri ondan uzaklaştırsın, onu dilediği her hayra kavuştursun, isimleri yüzüğü kaşında olan kimseleri onun şefaatçisi kılsın. Yüzüğünün kaşındaki yazı şöyle idi:

“Şefi-u İsmail’e fi’l ahire, Muhammed’un ve’l itret’ut tahire.”

Yani: “İsmail’in ahiretteki şefaatçisi Hz. Muhammed (s.a.a) ve o’nun pak Ehl-i Beyt’idirler.”

Allah Teala onun devletini kendi lütfu ve ihsanı ile uzun, sebatlı, nizamlı, sona kadar sürekli, kutlu ve bâki kılsın.”

(Merhum Şeyh Saduk, burada kitabın 69 bâbının isimlerini zikrediyor, ama biz, o babların isimlerini kitabın fihristi bölümünde zikredeceğimizden dolayı onları burada zikretmeyi gerek görmedik.

# 1. BÖLÜM

# HZ. ALİ BİN MUSA’YA RIZA LAKABININ VERİLMESİNİN SEBEBİ

Bu kitabın yazarı, Rey şehrinde oturan Ebu Cafer bin Ali bin Hüseyin bin Musa bin Babaveyh-i Kummi –Allah ona ittaat için yardım etsin ve onu razı olduğu şeylere muvaffak kılsın− derki:

**1-** Ahmed bin Muhammed bin Ebi Nasr-ı Bezenti’den şöyle dediği naklolunmuştur: İmam Cevad’a arz ettim ki; sizin muhaliflerinizden bazıları Memun’un babanızı kendi veliahdı olarak beğenip seçtiği için ona Rıza adını verdiğini sanıyorlar. Hz. İmam Cevad buyurdular; And olsun Allah’a ki yalan söylüyorlar, doğru demiyorlar. Allah Tebareke ve Teala, ona Rıza adını verdi. Çünkü o göklerde Allah için, yeryüzünde Hz. Peygamber ve ondan sonraki İmamlar için razı olmuş biri idi. Bezenti der ki; Arz ettim, peki diğer babaların Allah, Hz. Peygamber ve İmamlar (a.s) için razı olmuş kimseler değiller miydi? Buyurdular: Elbette. Dedim: Peki neden onların içerisinde sadece babanız Rıza olarak adlandırıldı? Buyurdular: Çünkü dostları ve taraftarları ondan razı oldukları gibi, düşmanları ve muhalifleri de ondan razı idiler. Bu durum babalarından hiç biri için tahakkuk etmedi. Bunun içindir ki, onların arasında sadece babama “Rıza” adı verildi.

**2-** Süleyman bin Hafs el-Mervezi’den rivayet olunmuştur ki, Hz. İmam Kâzım (a.s), oğlu Ali’ye Rıza derdi. Örneğin: “Oğlum Rıza’yı çağırın”, “Oğlum Rıza’ya dedim”, “Oğlum Rıza bana dedi” şeklinde buyururlardı. İmam Rıza’ya seslendiklerinde ise “Ya Ebe’l Hasan” diye hitap ederlerdi.

# 2. BÖLÜM

# İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA

**1-** Muhammed bin Yahya es-Suli derki: Ebu’l Hasan er-Rıza (a.s), Ali bin Musa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib’in kendisidir. Annesi “Tuktem” adındaki ümmi Veled idi.[[11]](#footnote-11) Bu ad, İmam Kâzım’ın cariyesi olduktan sonra kendisine verildi.

**2-** Beyhaki, Suli’den o da Avn bin Muhammed-i Kindî’den, o da Ebu’l Hasan Ali bin Meysem’den (Kindi onun hakkında; İmamların tarihi konusunda ondan daha bilgilisini görmedim, diyor.) naklediyor: Acemin en büyük şeref sahiplerinden olan Hz. İmam Kâzım’ın annesi Hamide-i Müseffa Tuktem adında muvellede[[12]](#footnote-12) bir cariye aldı. Tuktem akıl, din ve hatununa (Hz. Hamide’ye) saygısı bakımından kadınların en seçkinlerinden idi. Edebinden dolayı Hamide onu aldığı günden beri onun karşısında oturmamıştı. Bundan dolayı idi ki, Hamide-i Müseffa oğlu Hz. İmam Musa-ı Kâzım’a “Oğlum! Tuktem’den daha üstün birini görmedim. Şüphesiz eğer ondan bir nesil dünyaya gelirse Allah (c.c) o nesli pak kılar. Onu sana hediye ediyorum, ona iyi davran.

Tuktem Hz. İmam Rıza’yı dünyaya getirdiğinde İmam Kâzım (a.s) ona “Tahire” adını verdi.

Ali bin Meysem şöyle devam ediyor: Hz. İmam Rıza çok süt emerdi, dolgun bir çocuktu. Bu yüzden “Bir süt annesi bulmakta bana yardım edin” buyurdu. Sütün azalmış mıdır? diye sorduklarında şöyle dediler: Vallahi yalan söylemiyorum, sütüm azalmadı ama, fakat kıldığım bazı namaz ve bazı zikirlerim var ki, bu çocuğu doğurduğumdan bu yana onların hepsini yerine getirmeye vakit bulamıyorum.

Hakim Ebu Ali, Suli’nin dilinden (naklen) şöyle der: Hz. İmam Rıza’nın annesinin adının Tuktem olduğuna dair delil olarak bir şairin İmam (a.s)’ı methettiği şu şiiri örnek verebiliriz:

\* Bilin ki insanların en üstünü, nefs, baba, ecdad, kavim ve aşiret açısından saygıdeğer Ali’dir.

\* Tuktem onu doğurdu ki, ilim ve hilimde sekizinci imam olsun ve ilahi hücceti halka tamamlasın.

Suli derki; Bazıları bu şiiri babamın amcası İbrahim bin Abbas’a nisbet vermişlerdir. Ama böyle bir şey bana naklolunmamıştır. Bana naklolunmayan ve kimseden işitmediğim bir şeyi ne kabul ederim, ne de reddederim. Ama babamın amcası İbrahim bin Abbas’a ait olduğundan hiç şüphe etmediğim şiir şudur:

\* Alimin ameli, ehli için adil bir şahit olarak yeterlidir.

\* Görüyorum ki, onların dikkate şayân yeni bir malları (servetleri) vardır, ama bu yeni malın eski mal ile hiçbir benzerliği yoktur.[[13]](#footnote-13)

\* (Ey Ehl-i Beyt’in ailesi!) Kendi malınızla size minnet ediyorlar, mallarınızdan ancak yüzde birini size veriyorlar.

\* Düşmanlarınızı öven, Allah’a hamd-ü sena etmemiştir.

\* Sen, (her ikiniz de Abdülmuttalib’in sekizinci evladı olmanıza rağmen) Memun’dan üstünsün; babalarının onun babalarından üstün oldukları gibi...

Suli derki: Bu beyitleri babamın el yazısıyla ona ait bir defterin arkasında gördüm. Babam bu şiirler hakkında şöyle demiştir: “Kardeşim bu şiirleri bana okudu ve amcamızın, Ali yani İmam Rıza hakkında o şiirleri yazdığını söyledi.”

O defterin de, okunması özlenilecek şu mahiyette bir dipnot göze çarpıyordu: “Kasimihi fi’l ku’ded”ten kasıt, Memun’dur. Çünkü Abdülmuttalib, İmam Rıza ve Memun’un sekizinci babaları oluyor.[[14]](#footnote-14)

Tuktem şiirlerde çok göze çarpan Arap kadınlarının isimlerindendir. Örneğin:

Tafel hıyalani fehaca sekama

Hıyalu tukna ve hıyalu Tuktema

Suli derki: Babamın amcası İbrahim bin Abbas, İmam Rıza hakkında övücü çok şiirler yazmıştı ki, çekinmeden onları okurdu. Ama daha sonra, onları gizlemek zorunda kaldı. Bir müddet sonra onları tekrar oradan buradan toplamaya çalıştı. Hz. İmam Rıza’nın annesinin adının “Sekenen Nevbiyye”, “Erva”, “Necme” ve “Ümmü’l Benin” olduğunu söyleyenler olmuştur.

**3-** Ali bin Meysem babasından şöyle naklediyor: İmam Kâzım (a.s)’ın annesi Hamide, İmam Rıza (a.s)’ın annesi Necme’yi aldığında şöyle söylüyordu. Gece rüyamda Hz. Resulullah’ı gördüm, bana; “Hamide! Necme’yi oğlun Musa’ya bağışla. Zira ondan yeryüzünün en hayırlı insanı dünyaya gelecek.” Ben de onu oğlum Musa’ya bağışladım.

Necme İmam Rıza (a.s)’ı dünyaya getirdiği zaman İmam Kâzım (a.s) ona “Tahire” adını verdi. Necme, Erva, Seken, Semane, ve Tuktem ona verilen diğer isimlerdir.

Ali bin Meysem sözlerinin devamında şöyle dedi: Babamdan; annem şöyle diyordu diye dediğini duydum: “Hamide Necme’yi satın aldığında o bakireydi.”

**4-** Hişam Ahmer, İmam Kâzım (a.s)’ın kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: "Acaba Mağrip ehlinden buraya gelen birisini tanıyor musun?"

Arzettim ki: “Hayır”

Buyurdular: Kızıl tenli birisi gelmiş, gel birlikte onun yanına gidelim. "Bineğe binerek birlikte onun yanına gittik. O mağrip ehlinden birisiydi, yanında da bir çok sayıda köle vardı. İmam (a.s) ona: “Kölelerini bize göster” diye buyurdular. Adam dokuz tane cariye (kadın köle) İmam’a gösterdi. İmam (a.s) onların her birini gördükçe buna ihtiyacım yok, diyordu. Daha sonra diğerlerini göster, buyurunca adam: Bunlardan başkası yok, diye cevap verdi. İmam (a.s): “Var, göster” buyurdular. Adam yemin ederek: Sadece hasta bir cariye var, dedi. İmam (a.s); “Onu göstermenin ne sakıncası vardır?” Buyurdu. Ama adam onu göstermekten sakındı. Daha sonra İmam (a.s) geriye döndü ve ertesi gün beni o adamın peşine göndererek şöyle buyurdular: Ona de ki, onun hakkında son düşündüğün fiyat ne kadardır? Şu kadardır derse, de ki: Kabul ediyorum, onu aldım.

Hişam diyor ki: Adamın yanına gittim ve o, filan miktardan aşağı olmaz deyince, ben de kabul ediyorum, al bu para senin dedim. O da; bu cariye de senin malın, ama söyle bakalım dün seninle gelen o şahıs kimdi? Dedi. Ben de Beni Haşim’dendir, dedim. Adam; Beni Haşim’in hangi boyundandır? Deyince, onların büyüklerindendir, dedim. Adam: Biraz daha açıklama yap, dedi. Ben daha fazla bilmiyorum dedim. Adam öyleyse ben bu hizmetçi hakkında sana anlatayım, dedi: Ben bu cariyeyi Mağrib’in en uzak şehirlerinin birinden aldım ve Ehl-i Kitaptan olan bir kadın beni görünce şöyle dedi: Bu cariyenin senin yanında ne işi var? Ben: Kendim için satın aldım, dedim. Kadın: Bu cariyenin senin gibi birisinin yanında kalması doğru değildir, o yeryüzündeki en hayırlı adamın yanında yaşamalıdır, kısa bir müddet sonra onun evinde öyle bir çocuk dünyaya getirecektir ki, doğu ve batı alemi onun karşısında boyun eğmek zorunda kalacak.

Hişam diyor ki: Onu satın aldıktan sonra İmam Kâzım (a.s)’ın yanına getirdim ve kısa bir müddet sonra Ali b. Musa er-Rıza (a.s)’ı dünyaya getirdi.

Bu hadisi aynı şekilde Muhammed b. Ali Macivleveyh, amcası Muhammed b. Kasım’dan o da Muhammed b. Ali el-Kûfi’den, o da Muhammed b. Halid’den, o da Hişam-i Ahmer’den benim için nakletti.

# 3. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUM TARİHİ

**1-** Attab bin Useyd, bir grup Medine ehlinden şöyle duyduğunu rivayet etmiştir: İmam Rıza (a.s) 153. Hicri, Rebi-ul Evvel ayının onbirinde, Medine'de İmam Sadık (a.s)'ın vefatından beş yıl sonra bir Perşembe günü dünyaya geldi. Tus’un Nevkan ilçesinin Senabat köyünde vefat etti. Humeyt b. Kahtabet’ut-Tai’nin evinde bulunan ve Harun’un da gömülü olduğu kubbenin altında kıble tarafına doğru gömüldü. İmam Rıza (a.s) Hicretin 203. Yılı Ramazan ayının yirmibirinde (veya yirmisinde), Cuma günü vefat etti. İmam (a.s), kırkdokuz yıl, altı ay ömür sürdü. Bu müddetin yirmi dokuz yıl, iki ayını değerli babası Musa b. Cafer ile birlikte geçirdi ve babasından sonra kendi İmamet döneminde ise yirmi yıl dört ay yaşam sürdüler.

İmam Rıza (a.s) yirmi dokuz yaşından iki ay almıştı ki, İmamet makamına ulaştı. Onun imamet dönemi, Harun Reşid’in hilafet dönemine rastlamaktadır. Harun’dan sonra Zübeyde’nin oğlu Muhammed Emin, üç yıl yirmibeş gün hükümdarlık etti.

Daha sonra Emin devre dışı bırakılarak amcası İbrahim b. Şekle ondört günlüğüne iş başına getirildi. Daha sonra Emin hapisten çıkarıldı ve yeniden onun adına halktan biat alındı. Bu defasında bir yıl altı ay yirmiüç gün padişahlık etti. Emin’den sonra Abdullah Memun başa geçerek yirmi yıl yirmiüç gün padişahlık etti. Bu müddet zarfında İmam Rıza (a.s)’ı ölümle tehdit ederek kendi rızası olmadığı halde onu veliaht yapıp bu iş için halktan biat aldı. Memun bu iş için defalarca hazrete ısrarda bulundu ama İmam (a.s), bu teklifi kabul etmekten çekindi. Fakat kendisini ölüm tehlikesiyle karşı karşıya görünce şu duayı okudu:

“Allah’ım! Sen beni, kendi elimle kendimi ölüme atmaktan nehy etmişsin. O, beni mecbur etmiştir. Eğer onun veliahtlığını kabul etmezsem ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağım. Yusuf ve Danyal’ın mecbur olarak zamanlarındaki tağutların hükümetine girmek zorunda kaldıkları gibi, ben de bu işi kabullenmeye mecbur edildim. Allah’ım! Benim için senin ahdinden başka ahit ve senin tarafından verilen velayetten başka da velayet yoktur. Allah’ım! Beni dinini ayakta tutmaya ve Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.a)’in sünnetini ihya etmeye muvaffak kıl. Şüphesiz benim mevlam ve yardımcım sensin. Sen ne güzel mevla ve ne de güzel yardımcısın!”

Daha sonra İmam (a.s) hüzünlü ve ağlar bir halde veliahtlığı kabul etti. Kabul ederken de kimseyi görevden almayacağını ve kimseyi göreve atamayacağını, hiçbir adet ve geleneği değiştirmeyeceğini, sadece uzaktan nezaret edeceğini şart koştu.

Bunun üzerine Memun hem yakınlarından, hem de halktan İmam Rıza (a.s) adına biat topladı.

İmam Rıza (a.s)’ın fazilet, üstünlük ve güzel tedbirli işleri açığa çıkınca Memun kıskanarak İmam’a karşı kalbinde kin beslemeye başladı. Nihayet bu duruma tahammül edemeyip hileye başvurarak zehirle İmam’ı şehit etti.

**2-** Temin bin Abdullah el-Kureşi'den şöyle rivayet edilmiştir: Ali bin Meysem'in babası, annesinden naklediyor: "Hz. Rıza (a.s)'ın annesi Necme'den işittim; şöyle diyordu: Oğlum Ali'ye hamile kaldığım zaman onun ağırlığını hissetmiyordum. Uykudayken karnımdan tesbih (süphanallah), tehlil (la ilahe illallah) ve temcid zikirleri duyuyordum. Bu ses beni korkutuyordu. Uyandığımda ise bir şey işitmiyordum. Onu doğurduğum zaman, iki elini yere koydu, başını göğe doğru kaldırdı, dudaklarını da hareket ettiriyordu; sanki bir şeyler söylüyordu. Babası Musa bin Cafer (a.s) yanına geldi ve bana "Necme! Rabbinin bu bağışı sana kutlu olsun" diye buyurdu. Sonra onu beyaz bir bezde İmam Kâzım'a verdim. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Sonra Fırat suyu istedi, ondan damağına sürdü, sonra onu bana geri verdi ve: Al onu. O, yeryüzündeki "Bakiyyetullah"tır (Allah'ın bâki bıraktığı hüccettir), buyurdu."

# 4. BÖLÜM

# İMAM MUSA BİN CAFER (A.S)'IN OĞLU ALİ BİN MUSA ER-RIZA (A.S)'IN İMAMETİ VE VESAYETİ HAKKINDAKİ NASSI VE AÇIK BEYANI

**1-** Muhammed bin İsmail bin Fazl el-Haşimi'den şöyle rivayet edilmiştir: "Ebu'l Hasan Musa bin Cafer (a.s)'ın huzuruna çıktım, şiddetli bir şekilde hastaydı. Ona; Allah'ın bize göstermesini istemediğim şey (ölüm), gerçekleşirse o zaman kime başvuralım (Sizden sonra İmam kimdir)? Dedim. Şöyle cevap verdi: "Oğlum Ali'ye; zira onun mektubu benim mektubumdur. O benim vasim ve benden sonraki halifemdir (Benim yerime geçecek olandır)."

**Başka Bir Nass:**

**2-** Ali bin Yaktîn'den şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Musa Kâzım (a.s)'ın huzurunda idim. Oğlu Ali de yanındaydı. İmam şöyle buyurdu: Ey Ali! Bu oğlum çocuklarımın efendisidir ve ben kendi künyemi ona verdim. (Ali bin Yaktîn diyor ki;) Hişam (Bu sözü benden işittiğinde) eliyle alnına vurdu ve dedi: "İnna lillah", Allah'a andolsun ki, bu sözle sana kendisinin ölüm haberini vermiştir."

Başka Bir Nass:

**3-** Hüseyin bin Nuaym es-Sahhafi'den şöyle rivayet edilmiştir: "Ben, Hişam bin Hakem ve Ali bin Yaktîn Bağdat'taydık. Ali bin Yaktîn dedi ki; ben, salih kul Musa bin Cafer (a.s)'ın huzurundaydım, oğlu Rıza (a.s) onun yanına geldiğinde şöyle buyurdu: "Ey Ali! Bu benim çocuklarımın efendisidir ve ben kendi künyemi ona verdim."

O sırada Hişam eliyle alnına vurdu ve dedi: "Yazıklar olsun sana! Ne dedin?" Sonra Ali bin Yaktîn dedi ki; "Allah'a and olsun ki, o bu sözüyle sana, kendisinden sonra imametin onda (Hz. Rıza'da) olduğunu haber vermiştir."

Başka Bir Nass:

**4-** Ali bin Yaktiîn'den şöyle rivayet edilmiştir: Musa bin Cafer (a.s) −ondan bir şey sormadan− bana şöyle buyurdu: "Bu, çocuklarımın en fakihi, en alimidir." Ve eliyle Rıza (a.s)'ı göstererek; "Kendi künyemi ona verdim" buyurdular.

**Başka Bir Nass:**

**5-** Mensur bin Yunus Buzurc'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Bir gün Musa bin Cafer (a.s)'ın huzuruna gittim, bana şöyle buyurdu: "Mensur! Bugün ne yaptığımı biliyor musun?" Hayır, dedim. Buyurdu ki; "Oğlum Ali'yi vasi ve kendimden sonraki halife yaptım. Onun yanına git, bu münasebetten dolayı onu tebrik et ve ona bunu benim sana emrettiğimi söyle."

Mensur, sözünün devamında şöyle dedi: "Ben onun huzuruna çıktım. Onu tebrik ettim ve bunu bana babasının emrettiğini söyledim."

(Şeyh Saduk diyor ki;) Mensur sonradan Hz. Rıza (a.s)'ın imametini inkâr etti ve (İmam Kâzım (a.s)'a ait olan) onun elindeki mallara el koydu ve sattı.

**Bir Başka Nass:**

**6-** Dâvud bin Kesir'den şöyle rivayet edilmiştir: "Ebu Abdullah'a (İmam Cafer-i Sadık) dedim ki; Canım sana feda olsun! Eğer sana bir şey olursa kime baş vuralım? Buyurdular ki; "Oğlum Musa'ya."

Sonra o olay gerçekleşti. Allah'a andolsun ki ben, Musa bin Cafer'in imameti hakkında bir an bile şüphe etmedim. Sonra yaklaşık otuz yıl geçti. İmam Musa Kâzım (a.s)'ın huzuruna gittim. Ona: Canım sana feda olsun! Eğer size bir şey olursa kime müracaat edelim? Dediğimde; "Oğlum Ali'ye" buyurdular. Sonra o olay da gerçekleşti. Allah'a andolsun ki, Ali Rıza (a.s) hakkında bir an olsun şüphe etmedim."

Başka Bir Nass:

**7-** Dâvud-u Rakkî'den şöyle rivayet edilmiştir: "İmam Musa Kâzım (a.s)'a dedim ki; Canım sana feda olsun! Ben yaşlanmışım, senden sonra kimin imam olacağını bana söyle. İmam Kâzım (a.s), Hz. Rıza (a.s)'ı işaret ederek; "Benden sonra sizin sahibiniz budur" buyurdular.

**Başka Bir Nass:**

**8-** Dâvud-u Rakkî'den şöyle rivayet edilmiştir: "Ebu İbrahim'e, yani İmam Musa Kâzım (a.s)'a şöyle dedim: Babam sana feda olsun! Ben artık yaşlanmışım, seninle bir daha buluşamayacağımdan korkuyorum. Senden sonra kimin imam olacağını bana bildir. Buyurdular ki: "Oğlum Ali'dir."

**Bir Başka Nass:**

**9-** Yezid bin Selit-i Zeydi diyor: Ben ve yol arkadaşlarım Mekke yolunda İmam Sadık (a.s) ile karşılaştık. İmam (a.s)'a: "Anam babam size feda! Siz ve ecdadınız tertemiz imamlarsınız, ölümden kimse kaçıp kurtulamaz, o halde bana (kendinizden sonraki imam hakkında) bir şey söyle de kendimden sonrakilere (evlat ve akrabalarıma) onu söyleyeyim" diye arzettim. İmam cevaben bana şöyle buyurdular: "Evet, bunlar benim evlatlarımdır; o ise (oğlu Hz. İmam Rıza (a.s)'a işaretle) hepsinden üstündür. O ilim, hüküm, hikmet, anlayış ve cömertlik sahibidir; halkın dini meseleler hakkında ihtilafa düştükleri meseleleri (çok iyi) bilmektedir; onda güzel ahlak, iyi komşuluk huyu vardır; o, Allah'ın (c.c) kapılarından bir kapıdır ve onda bunların hepsinden daha üstün olan başka bir özellik de vardır!"

Babam İmam (a.s)'a; "Anam babam size feda olsun! O özellik nedir? diye sordu. İmam (a.s) buyurdular ki; "Allah Azze ve Celle, bu ümmetin yardımcısını, feryada koşanını, alemini (nişanesini), nurunu, anlayış, hüküm ve hikmet sahibini, en iyi mevludu (doğan çocuğu), en iyi genci ondan vücuda getirecektir. Allah Teala onun vasıtasıyla kan dökmeyi önleyecek, insanların arasını ıslah edecek, onları barıştıracak; dağınıklığı, kargaşa ve kopukluğu düzeltecek, çıplağı örtecek, açı doyuracak, korkana güven verecek, yağmuru yağdıracak, kullar onun vesilesiyle emre boyun eğecekler; o, gençlerin ve olgunlaşmış kişilerin en hayırlısı, en üstünüdür, ergenlik çağına ermeden aşireti, onunla (onun imameti ile) müjdelenecektir. Onun konuşması hüküm ve hikmettir, susması ise ilim ve bilinç üzeredir; halkın ihtilafa düştüğü meseleleri onlara açıklayacaktır."

Yezid bin Selit şöyle ekliyor: "Babam ona; Anam babam sana kurban olsun! Acaba ondan sonra onun bir evladı olacak mı? diye sordu. İmam (a.s): Evet, diye buyurdu ve sonra sustu.

Yezid daha sonra şöyle diyor: "Bir müddet sonra Ebul Hasan (yani, İmam Musa bin Cafer −a.s−) ile görüştüm. Kendilerine arzettim: Anam babam sana feda olsun! (Sonraki imam hakkında) babanızın bana haber verdiği gibi, sizin de bana haber vermenizi istiyorum. İmam (a.s), cevaben buyurdular ki: Babam öyle bir zamanda yaşıyordu ki, bizim zamanımız öyle değil.

Yezid diyor: İmam'a dedim ki: Sizden bu kadarına razı olan kimseye Allah lanet etsin!"[[15]](#footnote-15)

Yezid sözünün devamında şöyle diyor: İmam benim bu sözüme gülüp şöyle buyurdular: Ey Eba Umare! Bil ki, ben evimden çıktım, zahirde (görünüşte) bütün oğullarıma vasiyet ettim, onları oğlum Ali ile ortak kıldım, ama gizlide sadece Ali'ye vasiyette bulundum (onu kendime vasi yaptım). Rüyamda Resulullah (s.a.a)'ı gördüm, Emir'ul Müminin Ali (a.s) da onunla birlikte idi; Resulullah (s.a.a)'in yanında bir yüzük, bir kılıç, bir âsa, bir kitap ve bir de sarık vardı. Kendisine: Bunlar nedir? diye sordum. Buyurdular ki: Sarık Allah'ın saltanatının, kılıç izzetinin, kitap nurunun, âsa gücünün, yüzük de bütün bunları kapsıyor. Sonra Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: İmamet, oğlun "Ali"ye yetişecektir.

Yezid daha sonra şöyle ekliyor: İmam (a.s) bana buyurdular ki: Ey Yezid! Bu konu senin yanında emanettir, öyleyse onu akıl sahibi, sadakatli ve Allah'ın, kalbini iman üzere ısındırdığı insanlar dışında kimseye söyleme ve Allah-u Teala'nın nimetlerine karşı nankörlük etme. Eğer senden tanıklık isterlerse tanıklık et. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Allah sizlere, emanetleri ehline ulaştırmayı emrediyor."[[16]](#footnote-16) Yine Allah-u Teala buyuruyor ki: "Kendisinde olan bir şehadeti (ve tanıklığı) Allah'tan gizleyenden daha zalim kimdir.?"[[17]](#footnote-17)

Dedim ki; Allah'a and olsun ki, kesinlikle böyle bir işi yapmayacağım. Sonra, Ebu'l Hasan (İmam Kâzım) −(a.s)− sözlerini şöyle sürdürdü: Daha sonra Resulullah (s.a.a) onun vasıflarını bana açıkladı ve şöyle buyurdular: "Oğlun Ali öyle biridir ki, Allah'ın nuruyla bakar, Allah'ın bildirmesiyle duyar, hikmetle konuşur, doğru davranır; hata yapmaz, alimdir, cahil değildir, hüküm (hikmet) ve ilimle doludur. Onunla birlikte olacağın süre ne kadar da azdır; o kadar azdır ki, yok gibi sayılır! Öyleyse seferden dönüşünde işlerini düzenle, kendine boş vakit ayarla; çünkü sen, onlardan ayrılıp başka şeylerle birlikte olacaksın. O halde evlatlarını topla ve Allah'ı onlara tanık kıl; (şüphesiz) Allah, tanıklık için yeterlidir."

Sonra, İmam Kâzım (a.s) şöyle buyurdular: Ey Yezid! Ben bu yıl vefat edeceğim. Ali bin Ebu Talib ve Ali bin Hüseyin'in adaşı olan oğlum "Ali"ye birincisinin (Hz. Ali'nin) anlayışı, ilmi, zaferi ve heybeti verilmiştir. O, Hârun'dan ancak dört yıl geçtikten sonra konuşabilir (bu müddetten önce konuşmaya hakkı yoktur), dört yıl geçtikten sonra, istediğin her şey hakkında ondan soru sor; Allah'ın izniyle cevabını verecektir."

**Bir Başka Nass:**

**10-** Abbas Nehhas'il Esedî şöyle diyor: "Hz. Rıza (a.s)'a; Bu zamanın imamı siz misiniz? diye sorduğumda İmam (a.s): Evet, Allah'a and olsun ki, ben bütün insan ve cinlerin imamıyım, buyurdular."

**Bir Başka Nass:**

**11-** Süleyman bin Hafs el-Nervezi diyor: "İmam Ebu'l Hasan Musa bin Cafer (a.s)'ın yanına gittim ve kendisinden sonraki imam ve Allah'ın hücceti hakkında soru sormak istiyordum. İmam (a.s), ben hiçbir şey sormadan bana bakıp şöyle buyurdular: Süleyman! "Ali" benim oğlum ve vasimdir. Benden sonra Allah'ın insanlara olan hüccetidir. O, benim evlatlarımın en üstün olanıdır. Eğer benden sonra yaşayacak olursan, halifemi (yerime geçeni) tanımak isteyen şiaların ve velayet ehli kimselerin nezdinde onun (Ali bin Musa'nın) imamlığına tanıklık et!"

**12-** Ali bin Ubeydullah el-Haşimi şöyle diyor: "Şia ve dostlarımızdan yaklaşık altmış kişi Resulullah (s.a.a)'in kabri yanındaydık, İmam Kâzım (a.s), oğlu Ali'nin elinden tuttuğu bir halde bize doğru gelerek şöyle buyurdu: Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bizler: Siz efendimiz ve büyüğümüzsünüz, dedik. İmam (a.s): Öyleyse benim isim ve nesebimi söyleyiniz, buyurdu. Biz İmam'ın cevabında şöyle arz ettik: Siz, Musa bin Cafer bin Muhammed'siniz. İmam: Benim yanımdaki kimdir? Buyurdular. Bizler ise; Ali bin Musa bin Cafer (a.s)'dır, dedik. O zaman İmam (a.s) şöyle buyurdular: Öyleyse şahit olunuz ki o, hayatımda vekilim ve ölümümden sonra da vasimdir."

**13-** Abdullah bin Merhum şöyle diyor: "Barra'dan Medine'ye doğru hareket ettim. Yolda Basra'ya götürülmek üzere olan İmam Kâzım (a.s) ile karşılaştım.[[18]](#footnote-18) İmam (a.s), birilerini yanıma göndererek beni çağırttılar ve birkaç kitap vererek bunları Medine'ye ulaştırmamı emrettiler. "Size feda olayım, bunları kime vereyim?" diye sorduğumda şöyle buyurdular: "Oğlum Ali'ye ver. O benim vasim, işlerimin sorumlusu ve evlatlarımın en üstünüdür."

**14-** Abdullah bin Haris −ki annesi Cafer-i Tayyar'ın neslindendir− şöyle diyor: "İmam Kâzım (a.s) bizleri toparlayarak şöyle buyurdu: Acaba sizi niçin çağırdığımı biliyor musunuz? Bizler: Hayır, dedik. İmam (a.s): Şahit olunuz ki, bu oğlum Ali, benim vasim, işlerimin sorumlusu ve benden sonra halifemdir. Benden talebi olan ve kendisine vade verdiğim herkes bu oğluma müracaat ederek onu ondan istesinler. Benimle görüşmek zorunda olan kimseler de ancak onun mektup ve yazısı ile benimle görüşsünler, diye buyurdular. (Yani; bütün işlerinizde oğlum Rıza'ya müracaat ediniz, eğer zaruri olarak benimle görüşülecek bir iş olursa yine, önce oğlum Rıza (a.s)'ın yanına gidiniz, onun vermiş olduğu yazılı izinle benim görüşüme geliniz.)"

**15-** Haydar bin Eyüp şöyle diyor: Muhammed bin Yezid-i Haşimî şöyle dedi: Şimdi Şialar Ali bin Musa (a.s)'ı kendilerine imam olarak seçecekler. Ben: Nasıl? diye sordum. Şöyle dedi: İmam Kâzım (a.s), onu (İmam Rıza'yı) yanına çağırarak vasiyette bulundu (onu kendine vasi tayin etti)."

**16-** Yine Haydar bin Eyüp'ten şöyle dediği naklediliyor: Medine şehrinde "Kuba" denilen yerde toplanmıştık; Muhammed bin Zeyd bin Ali de o mahallede oturuyordu. Muhammed, her zamanki vaktinden yanımıza geç gelince ona; Allah bize sana feda olmayı nasib etsin, neden bu kadar geciktin? diye sorduğumuzda cevaben şöyle dedi: İmam Kâzım (a.s) bugün, Ali ve Fatıma (s.a) evlatlarından benimle beraber on yedi kişiyi toplayarak hayatında ve ölümünden sonra oğlu Ali'nin onun vasisi ve vekili olduğuna, sözlerini, ister yararına olsun, ister zararına, tamamıyla kabul ettiğine dair bizleri şahit tuttu. Daha sonra Muhammed bin Zeyd şöyle dedi: Ey Haydar! Allah'a and olsun ki, bugün imameti onun için karar kıldı ve Şialar ondan (İmam Kâzım (a.s)'dan) sonra Rıza (a.s)'a uyacaklardır.

Haydar diyor ki: Bu sözü ondan duyunca şöyle dedim: Bu nasıl söz? Allah onu yaşatacaktır! Muhammed ise cevaben şöyle dedi: Ey Haydar! Ona vasiyet etmesi, imametliği ona bırakması demektir.

Ali bin Hakem diyor ki: Haydar, İmam Rıza (a.s)'ın imamlığında şüphe ettiği bir halde dünyadan göçtü."

**17-** Abdurrahman bin Haccac şöyle diyor: "Ebu'l Hasan Musa bin Cafer (a.s), oğlu Ali'ye vasiyet etti (onu kendine vasi kıldı) ve onun için bir yazı yazarak Medine büyüklerinden altmış kişiyi şahit tuttular."

**18-** Hüseyin bin Beşir şöyle diyor: "Resulullah (s.a.a), Gadir-i Hum günü Hz. Ali'yi yüksek bir yere çıkararak kendi vasisi kıldığı gibi, İmam Kâzım (a.s) da oğlu Ali (a.s)'ı ayağa kaldırıp şöyle buyurdular: "Ey Medine (veya ey mescit) halkı! Bilin ki bu (Ali), benden sonraki vasimdir."

**19-** Hasan bin Ali el-Hazzaz şöyle diyor: "Ali bin Ebi Hamza ile birlikte Mekke'ye doğru hareket ettik. Ali kendisiyle birlikte mal ve eşya götürüyordu. Ona: Bunlar nedir, diye sordum. O, "Bunlar salih kulun (İmam Kâzım (a.s)'ın) mallarıdır. Bunları oğlu Ali (a.s)'a ulaştırmamı emretmiştir. Çünkü onu kendi vasisi kılmıştır."

(Kitabın yazarı Şeyh Saduk) şöyle diyor: "Ali bin Ebu Hamza, İmam Kâzım (a.s)'ın vefatından sonra bu meseleyi inkâr ederek malları İmam Rıza (a.s)'a ulaştırmadı."

**20-** Seleme bin Muhriz şöyle diyor: "İmam Sadık (a.s)'a arz ettim: İcliyye fırkasından olan biri bana şöyle dedi: Bu yaşlı adamın (Hz. Sadık'ın) kaç yıl daha yaşaması ümit edilir? Bir iki yıl sonra dünyadan gidecek ve artık ümit bağlayacağınız bir kimse de kalmayacak! İmam Sadık (a.s), bu söze karşı şöyle buyurdu: "Ona neden şöyle söylemedin: Musa bin Cafer henüz gençtir, ona helal olan bir cariye aldık, Allah'ın izniyle (çok geçmeden) fakih bir evlada sahip olacağını göreceksin."

**21-** İsmail bin Hattab şöyle rivayet ediyor: "İmam Ebu'l Hasan (Musa bin Cafer), sürekli oğlu Ali (a.s)'ı övüyordu. Onun fazilet ve iyiliğini zikrediyordu; ondan başka kimseyi böyle övmezdi. Sanki bu tavrıyla etraftakilerin ona (Hz. Rıza'ya) ilgi duymalarını sağlamak istiyordu."

**22-** Cafer bin Halef diyor ki: "İmam Ebu'l Hasan Musa bin Cafer (a.s)'dan işittim, şöyle buyuruyordu: "Evlat görmedikçe ölmeyen kimseye ne mutlu! (Hz. Rıza'yı işaret ederek) Allah-u Teala da benden sonra bâki kalacak bu çocuğumu bana gösterdi."

**23-** Hüseyin bin Muhtar diyor: "İmam Kâzım (a.s) hapisteyken bazı mektupları bize yetişti. Onlarda şöyle yazılmıştı: "İmamet makamım büyük oğluma yetişmektedir (yani; benden sonra imam olacak odur)."

**24-** Yine, Hüseyin bin Muhtar'dan şöyle rivayet ediliyor: "İmam Kâzım (a.s) Basra'dan geçtiğinde elimize mektupları ulaştı. Mektubun kenarında şöyle yazıyordu: "Ahdim (sahip olduğum imamet makamı) büyük oğluma yetişir."

**25-** Ziyad bin Mervan el-Kandi şöyle diyor: "İmam Kâzım (a.s)'ın huzuruna vardım; yanında oğlu Ali (a.s) da vardı. İmam Kâzım (a.s) bana şöyle buyurdu: "Ey Ziyad! Bunun (Ali'nin) yazısı benim yazımdır, sözü benim sözümdür, elçisi (gönderdiği kimse) benim elçimdir, ne söylerse söz onun sözüdür."

Bu kitabın yazarı (Şeyh Saduk) şöyle diyor: Ziyad bin Mervan el-Kandi'nin kendisi bu hadisi naklettiği halde İmam Kâzım (a.s)'ın şehadetinden sonra onu (Ali (a.s)'ı) inkâr etti ve Vakifîlerden oldu. İmam Kâzım (a.s)'ın onun yanındaki mallarını sahiplenerek İmam Rıza (a.s)'a iade etmedi.

**26-** Nasr bin Kâbus şöyle diyor: "Musa bin Cafer (a.s)'a arz ettim ki: Babanızdan; sizden sonra imam kimdir, diye sorduğumda bize senin imam olduğunu haber verdi. Onun vefatından sonra halk sağa sola gitti (sapıttı), fakat ben ve arkadaşlarım senin imametini kabul ettik. O halde kendinizden sonra kimin imam olacağını bana buyurun. İmam (a.s): Oğlum Ali'dir, buyurdular. "

**27-** Yine, Nasr bin Kâbus'tan şöyle naklediliyor: "İmam Kâzım (a.s) bana şöyle buyurdu: "Oğlum Ali çocuklarımın en büyüğüdür, hepsinden daha çok sözümü dinleyip emrime itaat edendir. Benimle beraber "Cefr" ve "Camia" kitaplarına bakıyor. Peygamber veya Peygamber'in vasisinden başka hiç kimse bu iki kitaba bakamaz."

**28-** Mufazzal bin Ömer şöyle söylüyor: "Hz. İmam Kâzım (a.s)'ın huzuruna vardığımda oğlu Ali (a.s) kucağında idi. Onu öpüp dilini emiyordu. Omzuna alıp sonra bağrına basarak şöyle buyuruyorlardı: "Babam, annem sana feda olsun! Kokun ne de güzeldir, tabiatın ne de temizdir, faziletin ne kadar da aşikârdır!" İmam (a.s)'a size feda olayım; bu çocuğa karşı kalbimde, sizden başka hiç kimseye duymadığım büyük bir sevgi oluştu, dedim. İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu: "Mufazzal! Onun bana olan nispeti, benim babama olan nispetim gibidir (yani; o da benim gibi imamdır).***"(Allah'ın seçkin kulları), bazısı bazılarının neslindendir. Allah işitip bilendir."***(Âl-i İmran/34)

İmam (a.s)'a: O, sizden sonra imam mıdır, diye sorduğumda İmam (a.s): "Evet, kim ona itaat ederse hidayet olur ve kim ona itaatsizlik ederse kâfir olur."

**29-** Muhammed bin Sînan şöyle diyor: "İmam Kâzım (a.s) Irak'a götürülmeden bir yıl önce huzuruna vardım; oğlu Ali de önünde idi. Bana hitaben; ey Muhammed! diye buyurdu. Ben de: Lebbeyk! (Buyurun, hizmetinize hazırım) dedim. İmam (a.s): "Bu yıl bir olay olacaktır, ondan dolayı sabırsızlık yapma" diye buyurdu. Sonra başını aşağı eğip eliyle yere vurdu. Daha sonra başını kaldırarak şöyle buyurdu: *"Allah zalimleri saptıracaktır, Allah dilediğini yapar."* (İbrahim/ 27)

Arz ettim: Size feda olayım! Olay nedir? Buyurdu ki: "Kim (benden sonra) bu oğluma hakkı hususunda zulmeder ve onun imametini inkâr ederse aynen Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s)'a hakkı hususunda zulmeden ve Hz. Muhammed (s.a.a)'den sonra onun imametini inkâr eden kimse gibi olur."

Ravi diyor ki: İmam'ın bu sözler söylemesiyle kendi ölümünden ve oğlunun imametliğinden haber verdiğini anladım. Bundan dolayı şöyle dedim: Allah'a and olsun ki, eğer Allah-u Teala bana uzun ömür verirse onun hakkını vereceğim, imametini ikrar edeceğim.

Şehadet ederim ki o, sizden sonra Allah'ın, halkın üzerine hücceti ve onları Allah'ın dinine davet edendir.

İmam (a.s), bu sözlerime karşı şöyle buyurdu: "Ey Muhammed! Allah sana uzun ömür verecektir, sen halkı onun ve ondan sonraki imamın imametine davet edeceksin."

"Canım size feda olsun! Ondan sonraki imam kimdir?" diye sorduğumda; "Onun oğlu", buyurdular. Bunun üzerine arz ettim: Razı ve teslim oldum. İmam (a.s) buyurdu ki: Evet (doğru söylüyorsun), seni Emir el-Müminin Ali (a.s)'ın kitabında böyle buldum. Sen, bizim Şialarımız arasında zifiri karanlık bir gecede parlayan şimşekten daha aşikârsın.

Sonra şöyle buyurdular: "Ey Muhammed! Mufazzal benim üns ve rahatlığım (samimi dostum) idi, sen de o iki imama (İmam Rıza ve İmam Cevad) üns ve rahatlık sebebi olacaksın. Ateşe sana dokunması, haramdır.

# 5. BÖLÜM

# HZ. MUSA BİN CAFER (A.S)'IN VASİYETİNİN NÜSHASI

**1-** Abdullah bin Muhammed el-Haccac diyor ki: "İbrahim bin Abdullah el-Caferi bir grup akrabasından şöyle naklediyor: İmam Musa bin Cafer (a.s), Cafer bin Salih el-Caferi, Muaviye el-Caferi (hepsi Ebu Talbib soyundandır), Yahya bin Hüseyin bin Zeyd (İmam Seccad (a.s)'ın torunlarındandır), Sâd bin İmran-i Ensari, Muhammed bin Haris-i Ensari, Yezid bin Selid-i Ensari ve Muhammed bin Cafer-i Esleme'yi (İmam Kâzım (a.s)'ın ashabındandırlar) kendi vasiyetine tanık kıldı. İmam Musa bin Cafer (a.s), aynı grubu bir takım hak inançlarına da şahit tuttu. Mezkur inançlar şunlardan ibaret idi: "Ben şehadet ediyorum ki, Allah'tan başka bir ilah yoktur, o tektir ve ortağı yoktur, Muhammed onun kulu ve elçisidir, kıyamet gelecektir; onun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz, Allah-u Teala kabirlerdekileri diriltecektir, ölümden sonra dirilmek haktır, hesap ve kısas haktır, (kıyamette) Allah'ın önünde dikilme haktır, Hz. Muhammed'in getirdikleri haktır, haktır, haktır, Cebrail (a.s)'ın indirdikleri de haktır. Bu saydıklarıma inanarak yaşıyorum, aynı inançlarla öleceğim ve aynı inançlarla da dirileceğim inşallah."

İmam (a.s), adı geçen şahısları bu vasiyetin kendisine ait ve kendi hattıyla yazılmış olduğuna dair şahit tuttu. Daha sonra şöyle devam etti: "Bu vasiyetten önce ceddim Emir-ul Müminin Ali (a.s)'ın, Hasan ve Hüseyin'in, Ali bin Hüseyin'in, Muhammed bin Ali'nin ve Cafer bin Muhammed'in nasihatlerini harfiyen yazdım. Şimdi ise bu vasiyetle oğlum Ali'yi ve onunla beraber diğer çocuklarımı eğer Allah isterse, vasi karar kılıyorum. Oğlum Ali diğer kardeşlerini olgun bulup onların benim vasim olarak kalmalarına izin verme yetkisine sahip olduğu gibi diğerlerinden razı olmadığı takdirde, onları vasiyetin dışında bırakma yetkisine de sahiptir ve diğerleri onun karşısında böyle bir yetkiye sahip değildirler.

Vakıflar, mallar ve çocuklarıma Ali'yi, İbrahim'i, Abbas'ı, Ahmed'i (İmam Kâzım (a.s)'ın diğer çocukları) ve Ümmü Ahmed'i (İmam Kâzım (a.s)'ın hanımı) vasi kılıyorum. Hanımlarımla ilgili meselelerde sadece "Ali" vasimdir. Babam ve aileme ait olan vakıfların üçte birini aynı kendi malıymış gibi nerede maslahat görürse orada kullansın. Ailem konusunda yaptığım vasiyetlere isterse uyabilir, istemezse de uymama hakkına sahiptir. Malları isterse satabilir, isterse hediye verebilir, bağışlayabilir veya bunların dışında uygun gördüğü bir yere sadaka verebilir. Bu vasiyette o (İmam Rıza), mallarım, hanımlarım ve çocuklarım hususunda benim gibidir. Vasiyetim dışında isimlerini zikrettiğim kardeşlerini eğer kendisi uygun görürse onlar hakkındaki vasiyetimi icra edebilir, uygun görmezse onları vasilikten çıkarma yetkisine sahiptir. Hiç kimse ona itiraz hakkına sahip değildir. Eğer adı geçen çocuklarımdan birisi kız kardeşini evlendirmek isterse, onun izni olmadan böyle bir hakka sahip değildir. Kim bu vasiyetimde zikrettiğim yetkiler hakkında onu (İmam Rıza) bir kenara iter veya ona mani olursa bu ameliyle Allah ve resulünden uzaklaşmış, Allah ve resulü de ondan uzaklaşmıştır; Allah'ın, bütün lanet edenlerin, mukarrep meleklerin, nebilerin, elçilerin ve müminlerin laneti o şahsın üzerine olsun! Hiçbir sultan ve aynı şekilde çocuklarımın hiçbirisi onun (İmam Rıza'nın) yanında olan mallarımı ondan alma yetkisine sahip değildirler. Benim onun yanında mallarım vardır ve o, mevcut malların miktarını her ne kadar söylerse benim kabulümdür, ister az söylesin, ister çok, fark etmez. Diğer evlatlarımın ismini burada zikretmemin sebebi, onların ve küçük çocuklarımın yücelmeleri, (ihtiramla anılmaları ve tanınmaları) içindir.

Ümmü veled[[19]](#footnote-19) olan hanımlarımdan hangisi evde kalmaya devam ederse, onun (İmam Rıza'nın) kabul etmesi şartıyla, ben hayattayken sahip oldukları bütün haklara sahip olacaklardır. Ama benden sonra evlenirlerse artık hayatımdaki kendileri için belirlenmiş hakkı almaya dönemezler. Elbette Ali (İmam Rıza), maslahat bilirse onları bu hukuktan yararlandırmaya devam edebilir. Kızlarım da onlarla aynı hükümdedirler. Kızlarımı onlara anne tarafından kardeş olanlar, evlendiremezler (bu yetkiye sahip değillerdir). Kızlarımın da onun (İmam Rıza'nın) görüş ve izni olmaksızın evlenme hususunda bir iş yapmaya hakları yoktur. Eğer kızlarımın evliliğine onlara anne tarafından kardeş olanlar, Ali'nin izni olmadan karışırlarsa, bu amelleriyle Allah ve resulüne karşı muhalefet ve itaatsizlik etmişlerdir. O (İmam Rıza) kendi kavminin evlilik meselelerinde daha bilgilidir. Eğer isterse evlendirir ve istemezse de evlendirmez. Ben bu vasiyetnamenin evvelinde zikrettiğim şeylerin benzerini onlara (anne tarafından kızlarıma kardeş olanlara) vasiyet ettim ve Allah'ı, onlara şahit tutuyorum.

Kimsenin benim vasiyetimi açma veya onu açıklamaya hakkı yoktur. Bu vasiyet, aynı size beyan ettiğim gibidir. Kim kötülük yaparsa kendi zararına yapmıştır, kim de iyilik yaparsa kendi yararına yapmıştır. Rabbim kullara zulmeden değildir.

Hiç kimse ister sultan isterse bir başkası olsun, altını mühürlemiş olduğum bu vasiyeti açma hakkına sahip değildir. Kim bu işi yaparsa Allah'ın lanet ve gazabı onun üzerine olsun. Allah'tan sonra melekler, müslüman ve müminler grubu benim yardımcımdır."

Daha sonra İmam Musa bin Cafer (a.s) ve şahitler onu (vasiyeti) mühürlediler.

Abdullah bin Muhammed el-Caferi diyor ki: Abbas bin Musa (İmam Rıza (a.s)'ın kardeşi), İbn-i İmran adlı kadıya şöyle dedi: Bu mektubun içinde bizim için bırakılmış hazine var ve o (İmam Rıza) hepsini kendisi sahiplenmek istiyor, bize hiçbir şey vermek istemiyor. Babam her şeyi ona vermiş, bizi ise muhtaç bırakmıştır. Bu esnada (İmam Kâzım (a.s)'ın vasiyetine şahit olanlardan) İbrahim bin Muhammed el-Caferi onun üzerine sıçrayıp ona kötü sözler söyledi. Şahitlerden bir diğeri olan amcası İshak bin Cafer de ona aynı şekilde davrandı. Bunun üzerine Abbas, kadıya: Allah seni salih kılsın, mührü aç da mektubun içeriğini oku, dedi. Kadı: Mührü açarak babanın lanetine uğramak istemiyorum, dedi.

Abbas: Kendim onu açacağım.

Kadı: Sen bilirsin.

Abbas, mührü açarak mektubu okudu ve İmam Kâzım (a.s)'ın onların hepsini vasiyetten çıkardığını, sadece Ali (a.s)'ı bâki bıraktığını ve onları, −ister istesinler ve isterse istemesinler− Ali'nin velayeti altına geçirdiğini böylece görmüş oldular ve onların hepsi yetimler gibi İmam Rıza'nın himayesi altına girmiş oldular. İmam Kâzım (a.s), onların hepsini sadaka vb. Şeylerin sınırından uzaklaştırmıştı.

Daha sonra İmam Rıza (a.s), kardeşi Abbas'a dönerek şöyle buyurdu: "Ey kardeşim! Zarar ve borçlarınızın sizi bu işe zorladığını biliyorum. İmam daha sonra Sâd'a: Ey Sâd! Git bak, ne kadar borçları varsa onlardan taraf onu öde ve borç senetlerini geriye al, ayrıca borçların ödendiğine dair bir de belge al. Allah'a and olsun ki, yeryüzünde yürüdüğüm sürece size yardım ve iyilik etmeyi terk etmeyeceğim. Öyleyse istediğinizi söyleyin."

Abbas: Bize verdiklerin senin yanında olan mallarımızdan arta kalandır. Yoksa bizim senin yanındaki mallarımız bundan çok daha fazladır.

İmam: İstediğinizi söyleyin. Benim onurum sizin onurunuzdur. Allah'ım! Bunları ve işlerini ıslah et, şeytanı bizden ve onlardan uzaklaştır. Onlara sana kul olmada ve yine sana itaat etmede yardımcı ol. Allah tüm söylediklerimize şahittir."

Abbas: "Söylediklerini ne kadar da güzel anlıyorum (ama cevap veremiyorum!) Artık küreğin için benim yanımda bir çamur (tamah edebileceğin hiçbir şey) kalmamıştır." Daha sonra herkes dağıldı."

**2-**Abdurrahman bin Haccac diyor ki: "İmam Kâzım (a.s), Emir'ül Müminin Hz. Ali'nin vasiyetnamesini ve babasının vakfettiği yerlerin belgelerini bana gönderdi. Bu vesileyle kendi vakıflarını ve babasının vakıflarını beyan ettiler. (Mezkur yazının metni:)

"Bismillahirrahmanirrahim. Musa bin Cafer'in vakıfları: Filan mekandaki ölçüleri belli olan yerin tamamı, ondaki hurma ağaçları, üzerinde bina olmayan kısımları, onda mevcut olan su, kenar ve köşeleri, hukuk ve sulanması, yüksek ve yüzeysel yerlerindeki mevcut bütün haklar, ormanı, istirahat edebilecek yerleri, düz alanı, su yolu, verimli ve verimsiz kısımları, bütün bunları Musa bin Cafer ister kız, ister erkek olan (birinci dereceden) çocuklarına vakfediyor. Bu yerden elde edilen gelirler, oranın onarılması ve korunması için yapılan masraflar ve köyün fakirlerine dağıtılmak üzere ayrılmış otuz hurma ağacının gelirleri çıkarıldıktan sonra, oranın sorumlusunca Musa bin Cafer'in çocukları arasında dağıtılır. Bu dağıtımda erkeklere kızların iki katı hak verilmelidir. Musa bin Cafer'in kızlarından birisi evlenirse, kocasını (ölüm veya boşanma nedeniyle) kaybetmediği sürece bu haktan yararlanamaz. Kocasını kaybetmesi durumunda aynı evlenmemiş kızlar gibi o da pay almaya devam eder. Musa bin Cafer'in çocuklarından birisi ölürse onun hakkı kendi çocuklarına miras olarak kalır. Kız çocukları bir, erkek çocukları iki pay alır. Eğer ölenin çocuğu yok ise onun payı diğerlerininkine eklenir. Kızlardan dünyaya gelen torunlarımın bu malda hakları yoktur. Elbette eğer babası benim çocuklarımdan olursa durum değişir. Benim neslimden her hangi birisi sağ olduğu müddetçe başka birisi bu mülkte hak sahibi olamaz. Eğer çocuklarımın hepsi ölür de hiçbirisi sağ kalmazsa bu mal baba ve anne tarafından bana kardeş ve bacı olanlara aittir. Onlar sağ olduğu müddetçe bu yer başkasına geçmez. Eğer onların da hepsi ölürse bu mülk, aynı kendi çocuklarıma şart ettiğim gibi, babamın kız ve erkek çocuklarına, onlardan bir çocuk kaldıkça miras olarak kalır. Eğer onlardan da hiç kimse kalmazsa varislerin en iyisi olan Allah-u Teala varis olana dek (kıyamet gününe kadar) bu mal, akrabalık bağına göre, bana en yakın olanlara miras kalır. Musa bin Cafer bu mülkü, sağ salim olduğu bir halde, hiçbir şek ve şüpheye yer vermeyecek bir şekilde ve bir daha da (kıyamet gününe kadar) geri dönmeme şartıyla Allah'ın rızası ve ahiret nimetleri için vakfetmiştir. Ahirete ve Allah-u Teala'ya imanı olan hiçbir müminin, Allah-u Teala'nın yeryüzüne ve yeryüzündeki insanlara varis olana dek, bu yeri satması, alması, hibe etmesi, birine bağışlaması veya onun için belirlediğim şartları değiştirmesi, caiz değildir.

Bu vakfın sorumlusu Ali (İmam Rıza) ve İbrahim'dir. Eğer onlardan birisi ölürse Kâsım onun yerine geçecektir. Sonra tekrar onlardan birisi ölürse İsmail onun yerine geçecektir. Eğer bu ikisinden biri de ölürse, Abbas onun yerine geçecektir. Eğer o ikisinden birisi ölürse, diğerlerinden daha büyük olan kardeş onun yerine geçecektir. Eğer benim neslimden sadece bir kişi kalırsa bu vakfın sorumluluğu onun üzerinedir."

İmam Rıza (a.s) buyurdu ki: "Babam İsmail'e, Abbas'tan küçük olmasına rağmen öncelik tanıdı."

**3-**İmam Sadık (a.s)'ın çocukları olan İshak ve Ali'den şöyle nakledilmiştir: "Hz. Musa bin Cafer'in tutuklandığı sene, biz Mekke'de Abdurrahman bin Eslem'in yanına gittik ve yanımızda da Musa bin Cafer'in kendi yazısıyla ona ait bir mektup vardı. İmam (a.s), bu mektuba ihtiyaç duyduğu şeyleri yazmışlardı. Ona: İmam bu yolla adı geçen şeylerin yapılması için destur vermiştir; hangisi gerçekleşirse onu oğlu Ali'ye ver; çünkü o, İmam'ın halifesi ve işlerinin sorumlusudur, dedik.

Daha sonra İshak ve Ali şöyle devam ettiler: Bu sohbet, hacıların Mina'dan Mekke'ye hareket etmelerinden bir gün sonra ve İmam Kâzım (a.s)'ın tutuklanmasından takriben elli gün sonra gerçekleşti. İmam Sadık (a.s)'ın oğulları olan İshak ve Ali, Ali bin Musa (a.s)'ın kendi babasının vasi ve halifesi olduğuna dair, Hüseyin bin Ahmed el-Minkârî, İsmail bin Ömer, Hassan bin Muaviye ve Hüseyin bin Muhammed-i Sahib'ul Hatm'i kendi şahitliklerine tuttular. Onlardan iki kişi de zikredildiği şekilde şahitlik ettiler ve diğer iki kişi de onun (İmam Rıza'nın) Musa bin Cafer (a.s)'ın vekili olduğunu söylediler. Netice itibariyle hepsinin şehadeti Hafs bin Gıyas adlı hakimin nezdinde kabul edildi."

**4-**Bekir bin Salih diyor ki: "İmam Kâzım (a.s)'ın oğlu İbrahim'e babası hakkında ne söylediğini sordum. O yaşıyor, dedi. Ben; "Kardeşin Ebu'l Hasan (İmam Rıza) hakkında ne diyorsun?" Dedim. O; "Ebu'l Hasan doğru sözlü ve güvenilir birisidir" dedi. Ben; "O babanın öldüğüne inanıyor" dedim. Cevaben; "O ne dediğini daha iyi bilir" dedi. Ben sözümü tekrarlayınca o yine aynı cevabı verdi.

Ben; "Acaba baban birisini kendisine vasi tayin etti mi?" Dediğimde "Evet" dedi. Kimi vasi tayin etti, dediğimde ise "Bizden beş kişiyi belirledi ve Ali'yi bize öncelikli kıldı" diye cevap verdi."

# 6. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'IN İMAMETİ İLE İLGİLİ NASLAR

*(Bu bab'da toplam 37 hadis bu konu hakkında nakl olup bazı hadisler tekrar edilmiştir. Bu sebepten dolayı bazı hadislerin zikr edilmesini gerek görmedik.)*

**1-** Ebu Nezre şöyle nakletmiştir: [[20]](#footnote-20) "İmam Muhammed Bâkır'ın vefat zamanı geldiğinde, ihtizar sırasında vasiyetini söylemek için oğlu Hz. İmam Sadık'ı çağırdı. İmam Bâkır'ın kardeşi Zeyd bin Ali, İmam Muhammed Bâkır'a şöyle dedi: Zannımca İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin hakkında yaptığı işin benzerini sen de benim hakkımda yapsaydın kötü bir şey yapmış olmazdın.[[21]](#footnote-21) İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle cevap verdi: Ya Ebe'l Hasan! İlahi emanet ve ahitler, insanlar birbirlerine benzetilerek ve mukayese edilerek onlara verilmiyor; o'nun emirlerinin benzetmekle bir ilişkisi yoktur. Bu ilahi hüccetler (imamlar), doğmadan önce belirlenmiş bir meseledir.

Sonra Cabir bin Abdullah'ı çağırtarak, kendi gözleriyle görmüş olduğu o sahifeden bahsetmesini emretti. Cabir; baş üstüne, deyip şöyle söyledi: Bir gün, Hz. İmam Hüseyin'in doğumunu tebrik etmek için Hz. Fatıma (s.a)'ın yanına gittim. Ellerinde beyaz inciden bir sahife vardı. "Ey kadınların efendisi! Yanınızda görmekte olduğum bu sahife nedir?" diye sorduğumda şöyle buyurdular: "Onda evlatlarımdan olan imamların isimleri yazılmıştır." "Onu verin ben de bakayım" dediğimde cevaben şöyle buyurdular: "Ey Cabir! Eğer yasaklanmamış olsaydı onu muhakkak sana verirdim. Ne var ki, ona Peygamber, Peygamber'in vasisi ve Peygamber'in Ehl-i Beyt'inden başkasının dokunması yasaktır. Ancak dokunmadan üstten bakabilirsin."

Cabir diyor ki; Sahifede şöyle yazılıydı: "Ebu'l Kâsım Muhammed bin Abdullah el-Mustafa, annesi Amine'dir; Ebu'l Hasan Ali bin Ebu Talib el-Murtaza, annesi Esed bin Haşim bin Abdumenaf'ın kızı Fatıma'dır; Ebu Muhammed Hasan bin Ali el-Ber (iyiliksever), Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali el-Taki, anneleri Muhammed'in kızı Fatıma'dır; Ebu Muhammed Ali bin Hüseyin el- Adl, annesi Yezdgird kızı Şehribânu'dur; Ebu Cafer Muhammed bin Ali el-Bâkır, annesi Hasan bin Ali bin Ebu Talib'in kızı Ümmü Abdullah'tır; Ebu Abdullah Cafer bin Muhammed es-Sadık, annesi Kâsım bin Muhammed bin Ebu Bekir'in kızı Ümmü Ferve'dir; Ebu İbrahim Musa bin Cafer, annesi Hamidet'ül Müseffa isminde bir cariyedir; Ebu'l Hasan Ali bin Musa er-Rıza, annesi Necme adında bir cariyedir; Ebu Cafer Muhammed bin Ali ez-Zeki, annesi Hizran adında bir cariyedir; Ebu'l Hasan Ali bin Muhammed el-Emin, annesi Sûsen adında bir cariyedir; Ebu Muhammed Hasan bin Ali er-Refik, annesi Sümane isimli bir cariyedir ve kendisine Ümmü'l Hasan künyesi verilmiştir; Ebu'l Kâsım Muhammed bin Hasan, o kıyam edecek olan hüccettir ve annesi de Nergis adında bir cariyedir; Allah'ın selamı onlarının tümünün üzerine olsun.

Kitabın yazarı (Şeyh Saduk) şöyle diyor: “Bu hadiste Hz. Kaim (Mehdi) aleyhisselamın adı zikrolunmuştur. Bana göre o hazretin adını söylemek caiz değildir.” [[22]](#footnote-22)

*(2. Ve 6. Hadisler de aynı konuyu içermektedir.)*

**7-** Yine başka bir kanaldan nakledilen rivayete göre, Hasan bin Mahbub, Ebu Cârud'dan; o da İmam Bâkır (a.s)'dan rivayet eder ki: "Cabir dedi: Hz. Fatıma (s.a)'nın huzurlarına gittim. Yanında vasilerin (halifelerin) isimleri yazılı olan bir levha gördüm. Onları saydım, on iki tane idi. Sonuncuları "Kaim" idi; onlardan üç tanesinin isimleri "Muhammed", dört tanesinin isimleri ise "Ali" idi. Allah'ın selamı onların üzerine olsun!"

**8-** Süleym bin Kays el-Hilali'den şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah'tan şöyle dediğini işittim: Ben, İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), Abdullah bin Abbas, Ömer bin Ebi Seleme ve Usame bin Zeyd, Muaviye'nin yanındaydık.

Sonra aralarında geçen konuşmayı naklederek şöyle dedi: "Muaviye'ye dedim ki: Ben (Abdullah), Resulullah'tan şöyle dediğini işittim: "Benim müminlere olan velayetim, onların kendilerine olan velayetinden daha üstündür; benden sonra kardeşim Ali bin Ebu Talib müminler üzerinde velayet sahibidir, onun da müminlere olan velayeti müminlerin kendilerine olan velayetinden daha üstündür; o şehit edildikten sonra oğlum Hasan'ın müminlere olan velayeti müminlerin kendilerine olan velayetinden daha üstündür, o şehit edildikten sonra, oğlum Hüseyin'in müminler üzerindeki velayeti müminlerin kendilerine olan velayetinden daha üstündür; o şehit edildikten sonra oğlum Ali bin Hüseyin'in müminler üzerindeki velayeti müminlerin kendilerine olan velayetinden daha üstündür. Ey Abdullah! Sen onu göreceksin. Sonra oğlum Muhammed Bâkır bin Ali'nin müminler üzerindeki velayeti müminlerin kendilerine olan velayetinden daha üstündür. Ey Hüseyin! Sen onu göreceksin." Böylece on iki tane isim saydı ki, dokuz tanesi İmam Hüseyin (a.s)'ın evlatlarından idi."

Abdullah diyor ki: Sonra İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), Abdullah bin Abbas, Ömer bin Ebu Seleme ve Usame bin Zeyd'in bu sözüme tanıklık etmelerini istedim, onlar da Muaviye'nin yanında doğru söylediğime dair şahitlik ettiler."

Süleyman bin Kays diyor ki: "Ben de Selman, Ebuzer, Mikdad ve Usame'den bu sözleri Hz. Resulullah'tan işittiklerini duydum.

**9-** Kays bin Abd'dan şöyle dediği naklolunmuştur: "Abdullah bin Mesud'un da aralarında bulunduğu birkaç kişiyle oturuyorduk. Bedevi Araplarından biri çıkagelip "Abdullah bin Mesut hanginizsiniz?" Dedi. Abdullah: Abdullah bin Mesud benim, dedi. Arap adam: Peygamberiniz kendisinden sonra kaç halife geleceğini söyledi mi? diye sordu. Abdullah bin Mesud: Evet, dedi; on iki tane, Beni İsrail Nukebası sayısı kadar.[[23]](#footnote-23)"

**10-** Mesruk bin Ecda diyor ki: "Abdullah bin Mesud'un yanındaydık. Kur'an'larımızı ona gösteriyorduk. O sırada bir genç ona sordu ki: Peygamberiniz kendisinden sonra kaç halife geleceğini size haber verdi mi? Abdullah: "Sen bir genç olmana rağmen bunu benden soruyorsun, senden önce benden kimse böyle bir şey sormamıştı. Evet, peygamberimiz bize kendisinden sonra on iki halife geleceğini haber verdi; onlar, Beni İsrail'in Nukebası sayısıncadır."

**Açıklama:** Abdullah bin Mesud, Hz. Resulullah'ın ashabından idi. O, çok Kur'an okuyan, Kur'an kârîsi ve öğretmeni olarak meşhur idi. Ömer, onu hilafeti sırasında Kur'an öğretmesi için Kûfe'ye gönderdi.

**11-** Attab bin Muhammed, aşağıdaki hadisi üç yoldan Şâbi'den nakletmiştir (Elbette burada naklettiğimiz, muterref yoluyla Şâbi'den rivayet olunandır):

Şâbi, amcası Kays bin Abd'dan şöyle rivayet eder: "Mescitte oturmuştuk, Abdullah bin Mesud da bizimleydi. Bedevi Araplarından biri yanımıza gelerek şöyle dedi: Abdullah sizin aranızda mıdır? Abdullah; Evet, ben Abdullah'ım, niçin sordunuz? Dedi. Göçebe Arap: Ya Abdullah! Peygamberiniz kaç tane halife geleceğini size haber verdi mi? Abdullah: Irak'a geldiğimden beri hiç kimsenin bana sormadığı bir soruyu sordun. Evet, Beni İsrail Nukebası sayısınca on iki kişi halife olacaktır."

Ebu Urabe, hadisin bu kısmını şöyle nakletmiştir: "Evet, bunlar Beni İsrail Nukebası sayısınca olacaktır"

Cerir Eş'as'tan, o da Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah'tan şöyle nakletmektedir: Resulullah şöyle buyurdular: "Benden sonra halifelerim, Beni İsrail Nukebası sayısınca on iki kişidir."

**12-** Cabir bin Semure diyor ki: "Babamla beraber Hz. Resulullah'ın yanındaydık. O hazret: Benden sonra on iki emir gelecektir, buyurdu. Sonra sessizce bir şey söyledi. Ben babama; Resulullah sessizce ne buyurdu? diye sordum. Babam: "Hepsi Kureyş'tendir" buyurdular, dedi."

**13-** Yine, Cebir bin Semure'nin şöyle dediği naklolunmuştur: "Hz. Resulullah'ın huzuruna gittim, o hazretin şöyle buyurduğunu duydum: "Bu iş, on iki halife hükümet etmedikçe (gelmedikçe) son bulmayacaktır." Sonra yavaşça bir şey dediler. Babamdan o hazretin ne buyurduğunu sordum. Babam: "Hepsi Kureyş'tendir" sözünü buyurduklarını söyledi.

**14-** Yine Cabir bin Semure diyor ki: "Hz. Resulullah'ın şöyle buyurduklarını duydum: "Benden sonra on iki halife gelecektir, hepsi de Kureyş'tendir." Eve döndüklerinde kimsenin yanında bulunmadığı bir sırada yanına giderek "Ondan sonra ne olacak?" diye sorduğumda "Kargaşalık olacak" buyurdular."

*(15 ve 16. Hadisler de aynı konuyu içermektedir.)*

**17-** Selman-ı Farisî diyor ki: "Hz. Resulullah'ın huzurlarına gittim. İmam Hüseyin (a.s) o hazretin dizlerinin üstündeydi. Resulullah onun ağzından ve gözlerinden öpüyordu ve şöyle diyordu: "Sen efendisin ve efendinin oğlusun. Sen imamsın ve imamın oğlusun, sen hüccetsin ve hüccetin oğlusun, sen soyundan gelecek dokuz hüccetin babasısın ve onların dokuzuncusu onların Kaim'i (kıyam edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi)'dir."

**18-** Emir-ul Müminin Hz. Ali (a.s) diyor ki: "Hz. Resulullah şöyle buyurdular: Müjdeler olsun, müjdeler olsun, müjdeler olsun! Benim ümmetimin durumu yağmura benzer; öncesi mi hayırlıdır, sonrası mı belli olmaz. Yine ümmetimin durumu bir yıl bir grubun, diğer yıl da başka bir grubun faydalandığı bir bağa benzer; umulur ki son grup, bağış açısından daha geniş, kudret ve varlık açısından daha derin ve toplanmış meyve açısından daha güzel olur.

Benim ve benden sonra mutlu ve akıl sahipleri on iki kişinin başında geldiği ve sonunda İsa bin Meryem'in geleceği bir ümmet helak olur mu hiç? Ama bu arada, kargaşa ve fitnenin doğuracağı bir nesil helak olacaktır; onlar benden değildir, ben de onlardan değilim."

*(19. Hadis İmam Ali (a)'nin bir Yahudiye vermiş olduğu, cevaplardır.)*

**20-** Temim bin Bohlul diyor ki: "Abdullah bin Ebu'l Huzeyl'den imametin kimin hakkı olduğunu ve imamın nişanelerini sordum. O, şöyle cevap verdi: Bu meseleye (imamet meselesine) kılavuzluk eden, müminlere hüccet olan, müslümanların işlerinin sorumluluğunu üstlenmeye kalkan, Kur'an ile konuşan ve dinin hükümlerini bilen kimse Resulullah'ın kardeşi, onun ümmet arasındaki halifesi ve onun halka olan vasisidir; onun peygambere olan nispeti Hârun'un Musa'ya olan nispeti gibidir. Onun itaati şu ayet gereğince farzdır: *"Ey iman edenler; Allah'a, resulüne ve sizden olan Ulul Emr'e itaat edin."* (Nisa/ 59) Allah-u Teala onun vasfında şöyle buyurmuştur: *"Sizin veliniz ancak Allah, resulü ve iman edip namaz kılan ve rüku halinde zekât verenlerdir."* (Maide/ 55)

İmam, halkın kendisine çağrıldığı ve Gadir-i Hum günü Hz. Peygamberin Allah'ın emriyle onu halife atadığı kimsedir. Hz. Peygamber o gün şöyle buyurdular: "Ben size kendinizden daha evla (velayet sahibi) değil miyim?" Evet öyledir, dediklerinde buyurdular ki: "Öyleyse ben kimin mevlası isem bu Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım onu seveni sev ve onunla düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et ve onu yalnız bırakanı yalnız bırak (yardımını ondan esirge) ve ona destek olana destek ol."

O, müminlerin emiri, muttakilerin imamı, nur yüzlülerin önderi, vasilerin en üstünü ve Resulullah'tan sonra varlıkların en hayırlısı olan Ali bin Ebu Talib'dir. Ondan sonra resulullahın iki torunu ve kadınların en üstününün çocukları olan Hasan ve Hüseyin'dir. Sonra Ali bin Hüseyin, sonra Muhammed bin Ali, sonra Cafer bin Muhammed, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin Ali ve son olarak Muhammed bin Hasan (a.s)'dır ki, günümüze dek birbiri ardınca gelmişlerdir. Bunlar imamet ve vasilik makamları ile tanınan peygamberin itreti (soyu ve Ehl-i Beyt'i)'dir. Her asır ve zamanda, her vakit ve saatte yeryüzü onlardan hiçbiri olmaksızın hüccetsiz kalmamıştır. Onlar sağlam kulp (Urvet'ul Vuska), hidayet imamları ve Allah, yeryüzü ve gökyüzündekilere varis olana dek (dünyanın sonuna kadar) insanlara olan hüccetlerdir. Onlarla muhalefet eden herkes sapık, saptırıcı, hak ve hidayeti terk eden kimsedir. Onlardır Kur'an'ın açıklayıcıları ve resulullahın yerine konuşanlar. Kim ölür de onları (imam olarak) tanımazsa cahiliye ölümüyle ölmüştür. Bunların dini; her türlü kötülükten uzak durmak, iffetli olmak, doğru konuşmak, maslahata göre hareket etmek, yorulmaksızın Allah için çalışıp çabalamak; emaneti, ister iyi olsun ister kötü, sahibine geri vermek, uzun secdeler yapmak, geceleri ibadetle geçirmek, haramlardan kaçınmak, sabırla Ferec'i (kurtuluşu) beklemek, çevrelerindekilerle güzel arkadaşlık ve güzel komşuluk yapmaktır."

Sonra Temim bin Bohlul dedi ki: Bu hadisin aynısını Ebu Muaviye a'meş'ten ve o da İmam Sadık (a.s)'dan, imamet hakkında bana nakletti.

**21-** Ebu Hamza-i Sümali, Hz. İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Allah, Hz. Muhammed'i insanlara ve cinlere (peygamber olarak) gönderdi. Ondan sonra on iki vasi (halife) tayin etti. Onlardan bazıları geldi geçti, bazıları ise henüz gelmemiştir. Her vasiye ilahi bir sünnet takdir edilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.a)'den sonra olan vasiler, İsa (a.s)'ın vasileriyle aynı takdiri paylaşmışlardır. Sünneti üzeredirler. Onlar on iki kişi idi, Emir-ül Müminin Hz. Ali (a.s) da, Hz. İsa (a.s)'a taktir olunan sünnet üzereydi."

**22-** Zurare bin a'yen diyor ki: İmam Muhammed Bâkır (a.s)'ın şöyle dediğini işittim: "Biz on iki imamız. Hasan ve Hüseyin de onlardandır. Diğer imamlar ise Hüseyin (a.s)'ın evlatlarındandır."

**23-** Semaat bin Mihran diyor ki: "Ben, Ebu Basir ve Muhammed bin İmran (İmam Bâkır (a.s)'ın hizmetçisi) bir evdeydik. Muhammed bin İmran dedi ki: İmam Sadık (a.s)'ın "Biz on iki muhaddesiz" dediğini[[24]](#footnote-24) dediğini işittim. Ebu Basir dedi: Allah için söyle, bunu İmam Sadık (a.s)'dan kendin mi işittin? Allah'a bir veya iki defa yemin etmesini istedi. O da kendi kulaklarıyla işittiğine dair yemin etti. Ebu Basir bunun üzerine: Fakat ben bunu İmam Bâkır (a.s)'dan işittim, dedi."

**24-** Zurare bin a'yan diyor ki: İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu işittim: "Biz imamlar Hz. Resulullah'tan sonra on iki kişiyiz. Hepimiz Muhammed'in âl'indeniz ve Ali bin Ebu Talib (a.s) da bunlardan biridir."

**25-** İmam Sadık (a.s) İmam Bâkır (a.s)'dan, o da İmam Seccad (a.s)'dan, o da İmam Hüseyin (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Emir'el Müminin Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in "Ben sizin aranızda paha biçilmez iki değerli emanet bırakıyorum; bunlardan biri Allah'ın kitabı, diğeri ise itretimdir" sözündeki itretten (Ehl-i Beyt'ten) kasıt kimler olduğunu sorduklarında şöyle buyurdular: "İtretten kasıt; ben, Hasan, Hüseyin ve dokuzuncusu Mehdi ve Kâim olan Hüseyin'in dokuz evladıdır. Kevser havuzunun başında Resulullah'a kavuşuncaya dek onlar Allah'ın kitabından, Allah'ın kitabı da onlardan ayrılmaz."[[25]](#footnote-25)

**26-** Ali bin Fazl el-Bağdadi diyor ki: Ebu'l Abbas-i Sa'leb'in arkadaşı Ebu Ömer'den şöyle sordular: Hz. Resulullah buyurmuşlardır ki: "Ben size aranızda iki ağır emanet bırakıyorum." Acaba neden bunlar iki ağır emanet olarak adlandırılmışlardır? Ebu Ömer dedi ki: "Çünkü o iki emanete sarılmak çok ağır ve zordur."

*(27, 28, 29. Hadislerde on iki Ehl-i Beyt (a.s) imamlarının ismi zikrolunmaktadır.)*

**30-** Abdullah bin Abbas diyor ki: Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu duydum: "Ben, Ali, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin'in evlatlarından dokuz kişi, mutahhar (tertemiz) ve mâsumuz."

**31-** Metindeki senetle Abdullah bin Abbas'tan Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurmuş olduğu nakledilmiştir: "Ben peygamberlerin efendisiyim, Ali bin Ebu Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonraki vasilerim de on iki kişidir; onların ilki Ali bin Ebu Talib, sonuncusu ise «Kâim»'dir."

**32-** İmam Sadık (a.s), babaları vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Allah (c.c), Ehl-i Beyt'imden on iki kişiye benim ilim, idrak ve hikmetimi bağışlamıştır. Onları benim tînetimden (çamurumdan) yaratmıştır. Benden sonra onları inkâr edenlere ve benimle onlar arasında akrabalık bağını görmezlikten gelenlere yazıklar olsun! Onlara ne olmuş? Allah benim şefaatimi onlara ulaştırmasın!"

**33-** Zeyd bin Ali, babası İmam Seccad (a.s)'dan, o da babası İmam Hüseyin (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Evveli ben, Ali ve evlatlarımdan on bir kişi olan −ki hepimiz akıl sahibi kimseleriz− ve sonuncusu da Meryem oğlu Mesih olan bir ümmet nasıl helak olur! Fakat bu arada benden olmayan ve benim de onlardan olmadığım kimseler helak olacaklardır."

**34-** İmam Seccad (a.s) babası İmam Hüseyin'den, o da babası Hz. Ali'den, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: "Benden sonraki imamlar on iki kişidir; ey Ali onlardan ilki sensin, sonuncuları da Allah Tebarek ve Teala, yeryüzünün doğu ve batısını onun eliyle fethedecek olan Kâim'dir."

**35-** İmam Cevad (a.s)'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: "Bir gün Emir'ül Müminin Ali (a.s), oğlu Hasan (a.s) ve Selman-ı Fârisî (r.a) ile beraber, Selman-i Fârisî'nin eline yaslanmış olduğu bir halde Mescid'ül Harâm'a geldi. O sırada kılık kıyafeti güzel olan bir adam gelerek Emir'ül Müminin Ali (a.s)'a selam verdi. İmam (a.s) da onun selamını aldı ve o adam da oturdu. Daha sonra şöyle dedi: Ey Emir'ül Müminin! Size üç soru soracağım; eğer bu soruları cevaplarsanız anlarım ki, bu halk sizin hakkınızda öyle bir iş yapmış ki, kesinlikle dünyada ve ahirette güvende olmayacaklardır. Ama eğer bu soruları cevaplayamazsanız anlarım ki, siz ve onlar eşitsiniz (sizin başkalarıyla bir farkınız yoktur).

Emir'ül Müminin Ali (a.s) ona: Ne istersen sor, buyurdular. Adam, şöyle bir soru sordu: İnsan uyuyunca ruhunun nereye gittiğini, nasıl bir sözü hatırladığını, nasıl onu unuttuğunu ve insanın evladının nasıl amcalarına ve dayılarına benzediğini bana bildir. Emir'ül Müminin Ali (a.s), İmam Hasan (a.s)'a dönerek: Sen onun cevabını ver, buyurdular.

İmam Hasan (a.s) buyurdu: İnsan uyuduğunda ruhunun nereye gittiğini sorduğun soruya gelince; cevabı şudur: İnsan uyuduğu sürece ruhu rüzgâra muallaktır, rüzgâr da havaya muallaktır. Eğer Allah-u Teala ruhun sahibine dönmesine izin verirse, o ruh rüzgârı (kendine doğru) çeker, rüzgâr da havayı çeker; derken, ruh dönüp sahibinin bedenine yerleşir. Ama eğer Allah-u Azze ve Celle ruhun sahibine döndürülmesine izin vermezse hava rüzgârı, rüzgâr da ruhu çeker; böylece ruh, kıyamet günü haşroluncaya dek sahibine geri gönderilmez. Hatırlama ve unutma hakkındaki soruna gelince; cevabı şudur: İnsanın kalbi bir hokkadır. Hokkanın üzerinde ise bir örtü vardır. Eğer insan Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine kâmil bir salavat gönderirse o örtü kalkar ve kalp aydınlanır ve insan unuttuğu şeyi hatırlamış olur. Ama eğer insan, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat getirmez veya eksik getirirse o örtü o hokkanın üzerine kapanır; derken, kalbi karartır ve insan hatırlamış olduğunu unutur.

Doğan çocuğun amcalarına veya dayılarına benzediği konusuna gelince; cevabı şudur ki: Erkek rahat bir kalp, dinlenen bir damar ve müztarip olmayan bir bedenle hanımına yaklaşır, onunla cima ederse, nutfe rahmine yerleşir ve çocuk anne ve babasına benzer. Ama eğer erkek, rahat olmayan bir kalp, dinlenmeyen bir damar ve ıstıraplı bir bedenle hanımına yaklaşır, onunla cima ederse, o zaman nutfe ıstıraplı bir halle bazı damarlara yerleşir. Eğer amcalarla ilgili damarlardan birine yerleşmiş olursa çocuk amcalarına benzer; yok eğer dayılarla ilgili damarlardan birine yerleşmiş olursa, o zaman çocuk dayılarına benzer.

Sonra adam dedi ki: Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, buna önceden de şehadet ederdim; şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.a) Allah'ın elçisidir, buna önceden de şehadet ederdim; şehadet ederim ki, sen (Hz. Ali'ye işaret etti) Allah resulünün vasisi ve halifesisin, buna önceden de şehadet ederdim; şehadet ederim ki, sen (Hz. İmam Hasan'a işaret etti), onun vasisi ve halifesisin, buna önceden de şehadet ederdim; şehadet ederim ki, Hüseyin bin Ali (a.s), sizden sonra babanızın vasisidir ve onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Ali bin Hüseyin, Hüseyin'in emriyle ondan sonra onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Muhammed bin Ali, Ali bin Hüseyin'in emriyle ondan sonra onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Cafer bin Muhammed, Muhammed bin Ali'nin emriyle onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Musa bin Cafer, Cafer bin Muhammed'in emriyle onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Ali bin Musa, Musa bin Cafer'in emriyle onun yerine oturacaktır; şehadet ederim ki, Muhammed bin Ali, Ali bin Musa'nın emriyle onun yerine geçecektir; şehadet ederim ki, Ali bin Muhammed, Muhammed bin Ali'nin emriyle onun yerine geçecektir; şehadet ederim ki, Hasan bin Ali, Ali bin Muhammed'in emriyle onun yerine geçecektir; şehadet ederim ki, Hasan'ın evlatlarından bir kişi, zuhur edip yeryüzünü, önceden zulümle dolduğu gibi adaletle dolduruncaya kadar onun künyesini veya ismini dile getirmek caiz değildir, Hasan bin Ali'nin emriyle onun yerine geçecek olan vasisidir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey müminlerin emiri! Adam, daha sonra kalkıp gitti.

Emir'ül Müminin Ali (a.s), İmam Hasan'a: Ya Eba Muhammed (İmam Hasan'ın künyesidir)! Onu takip et ve nereye gitmek istediğini öğren, buyurdular. Hz. Hasan (a.s) onun hemen arkasından dışarı çıktı. Onu göremeyince şöyle dedi: "O adam ayağını mescitten dışarı atar atmaz gözlerden kaybolunca Emir'ül Müminin Ali (a.s)'ın yanına döndüm ve olayı ona anlattım. İmam (a.s): Ya Eba Muhammed! Onu tanıdın mı? diye sordu. Cevaben; Allah, onun resulü ve Emir'ül Müminin daha iyi bilir, dedim. İmam (a.s); O, Hızır (a.s) idi, buyurdular."

**36-** Abdurrahman bin Selid, İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Bizden on iki kişi mehdidir (ilahi hidayete ermiştir); onların birincisi Emir'ül Müminin Ali bin Ebu Talib (a.s)'dır, sonuncusu ise, evlatlarımdan dokuzuncusudur; o hak üzere kıyam edecek, Allah-u Teala onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltecek ve onunla hak dini müşrikler istemese de diğer dinlere üstün kılacaktır. Onun bir gaybeti olacak; o gaybet döneminde bir grup mürtet olacak ve diğer bir grup ise, dinleri üzere sabit kalacaktır ve onlara; "Eğer doğru söylüyorsanız nerede bu ilahi vaat?" Denilecektir. Bilin ki, o imamın gaybeti döneminde eziyet ve yalanlamalara sabreden kimse, Allah resulü (s.a.a)'in önünde kılıçla cihat eden bir mücahit konumundadır.

**37-** Ebu Basir diyor ki; İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bizden on iki kişi mehdidir; bunların altısı kıyam etmiş ve altısı da bâki kalmıştır (gelecektir); Allah (c.c) altıncıları hakkında sevdiğini yapacaktır."

Şeyh Saduk (r.a) diyor: Bu konuda bana rivayet edilen hadisleri, "Kemâl'ud Din ve Tamam'un Nime fi İsbat'il Gaybe ve Keşf'il Hayre" kitabında getirdim. Allah, daha iyi bilendir.

# 7. BÖLÜM

# İMAM MUSA BİN CAFER’İN HARUN REŞİT VE MUSA GİBİ MEHDİ[[26]](#footnote-26)

# DEVRİNDEKİ BAZI OLAYLAR

**1-** Ali bin Muhammed bin Süleyman en-Nevfilî, Salih bin Ali bin Atiyye’den şöyle naklediyor: “Mûsa bin Cafer (a.s)’ın Bağdat’a götürülmesinin sebebi şundan ibaret idi: Hârun Reşit, oğlu Muhammed bir Zübeyde’yi (Emin’i) yerine geçirmeye karar verdi. Hârun’un ondört oğlu vardı. Onlar arasından üçünü seçti. Zübeyde’nin oğlu Muhammed Emin’i kendi veliahdı yaptı. Abdullah Memun’u onun halefi, Kâsım el-Mutemen’i de Memun’un halefi yaptı. Hârun bu konuyu aleni olarak herkesin vâkıf olacağı şekilde halka duyurmaya karar verdi. Bu amaçla 179 yılında hac seferine çıktı. Bütün şehirlere mektup göndererek fakihleri, alimleri, Kur’an kârilerini, ordu komutanlarını hac günlerinde Mekke’de hazır olmalarını istedi, kendisi de Medine yolunu tuttu.”

Ali bin Muhammed en-Nefvelî şöyle devam etti: “Babam bana şöyle nakletti: Yahya bin Halid’in (Hârun’un veziri), Hârun Reşit’in yanında Mûsa bin Cafer (a.s) aleyhinde sözler sarfetmesinin sebebi şuydu: Hârun, oğlu Muhammed Emin bin Zübeyde’yi okuması için Cafer bin Muhammed bin Eşas’ın yanına göndermişti. Yahya ise bundan rahatsızdı. Kendi kendine şöyle diyordu: “Hârun’un ölümünden sonra hilafet Muhammed’e ulaşacak. Doğal olarak Cafer bin Muhammed bin Eşas ve oğulları işin başına geçecek, benim ve oğullarımın da kudret dönemi sona erecektir.” Bundan dolayı çare aramaya koyuldu. Yahya, Cafer’in Şia olduğunu biliyordu. Bu yüzden kendisini ona Şia olarak tanıttı, o da buna çok sevindi. Bundan dolayı bütün sırlarını ve Mûsa bin Cafer hakkındaki inancını ona açıp söyledi. Yahya, Cafer’in inanç ve itikadından tamamen haberdar olunca Hârun’un yanında onu kötüledi. Ama Hârun, Yahya’nın ve babasının hilafeti desteklemedeki geçmişini göz önüne alıyor, onun hakkında acele etmiyor, söylenenleri de önemsemiyordu. Diğer taraftan Yahya, Cafer’in aleyhinde var gücüyle çalışıyordu. Bir gün Cafer, Hârun Reşit’in yanına gitti. Hârun ona ikramda bulundu. Cafer ve babasının saygınlığı ve meziyetleri hususunda sohbet ettiler. Hârun, o gün Cafer’e yirmibin dinar verilmesini emretti. Yahya durumu böyle görünce Cafer hakkında bir şey söylemekten sakındı ve akşama kadar bir şey söylemedi.

Sonra Hârun’a şöyle dedi: Ey müminlerin emiri! Daha önce sana Cafer ve mezhebi hakkında bazı şeyler söyledim. Ama sen, onları tekzip ediyor, dahası onu savunuyordun. Fakat şimdi olayı bir kerecikte halledecek bir şey ortadadır!

Hârun: Nedir o?

Yahya: Cafer kendisine ulaşan her malın humusunu (beşte birini) Mûsa bin Cafer’e gönderiyor. Senin verilmesini emrettiğin yirmibin dinarda da böyle yaptığından şüphem yoktur.

Hârun: Evet, bu, meseleyi halledebilir ve her şeyi açık bir şekilde ortaya çıkarabilir.

Hârun, o gece adamlarından birini Cafer’in evine gönderdi. Cafer de Yahya’nın kendisini Hârun’un yanında kötülediğinden haberdar olmuştu. Bundan dolayı dostlukları bozulmuş, düşman olmuşlardı.

Hârun’un gönderdiği kişi Cafer’in yanına geldiğinde Cafer, Hârun’un Yahya’nın sözlerine inanmış ve kendisini öldürmek için çağırmış olduğunu zannederek korktu. Bundan dolayı bedenine biraz su döktü. Misk ve kâfur istedi. Onunla kendini hünût[[27]](#footnote-27) etti. Elbisesinin üstüne borde denilen ve kefen için de kullanılan abâya benzer bir elbise giyindi. Sonra Hârun’un yanına gitti. Hârun’un gözü ona iliştiğinde kâfurun kokusunu hissedip elbisesinin üzerine de borde giydiğini görünce; “Cafer! Durum nedir?” diye sordu.

Cafer: Ey müminlerin emiri! Senin yanında benim kötülendiğimi biliyorum. Gönderdiğin kişinin gecenin bu saatinde benim evime geldiğini görünce, bu sözlerin size tesir ettiğini, öldürtmek için beni çağırdığınızı zannettim.

Hârun: Kesinlikle hayır! Ama bana, senin eline ulaşan her paranın beşte birini Mûsa bin Cafer’e gönderdiğinin ve yirmibin dinarda da böyle yaptığının haberi geldi. Bu yüzden, bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istedim.

Cafer: Allah-u Ekber! Ey müminlerin emiri! Hizmetçilerinden birini gönder, o parayı aynı şekilde mühürlenmiş halde getirsin.

Hârun hizmetçilerinden birine dönerek: Cafer’in yüzüğünü al, evine git ve paraları bana getir.

Cafer de paranın kendisinde olduğu cariyenin adını hizmetçiye söyledi. Cariye para keselerini mühürlendiği şekilde hizmetçiye verdi. Hizmetçi de paraları alarak Hârun’a götürdü.

Cafer: İşte benim aleyhimde konuşanın yalan söylediğini ispatlayan ilk delil budur.

Hârun: Doğru söylüyorsun ey Cafer! Evine geri dön, güvendesin artık. Bundan böyle senin hakkında hiç kimsenin sözüne inanmayacağım.

Ravi şöyle devam etti: Ne var ki Yahya, sürekli Cafer’i Hârun’un gözünden düşürmek için uğraşıyordu.

Nevfelî diyor ki; Ali bin Hasan bin Ali bin Ömer bin Ali üstatlarının birinden şöyle nakletti: Hârun’un bu haccından bir önceki hac seferinde Ali bin İsmail bin Cafer bin Muhammed (İmam Kâzım (a.s)’ın kardeşinin oğlu) beni gördü ve şöyle dedi: Neden kendini böyle kenara çekmişsin? Neden vezirin işlerine itina etmiyor ve elinden gelebilecek şeyleri onun için yapmıyorsun? Vezir birisini bana gönderdi, ben de onun yanına gittim. İhtiyaçlarımı ondan talep ettim.

(Ravi diyor ki;) Bunun sebebi şuydu ki; Yahya bin Halid, Yahya bin Ebu Meryem’e dedi ki: Acaba bana, yaşamını genişletmek için Ebu Talip ailesinden dünyaya düşkün olan birini tanıtabilir misin? O da cevaben: Evet, böyle birisini sana tanıtırım; o, Ali bin İsmail bin Cafer’dir, dedi. Bunun üzerine Yahya da adam göndererek onu çağırttı. Sonra ona hitaben: Amcanın ve Şialarının durumundan ve ona gönderilen mallardan bana haber ver, dedi.

Ali bin İsmail: Bunlardan haberim var, dedi ve sonra amcasının aleyhinde konuşmaya başladı. Sözlerinden bir kısmı şöyleydi: Onun servetinin çokluğuna bir örnek, otuzbin dinara satın aldığı Yesire adındaki yerdir. Burayı satın almak için paraları getirdiğinde satıcı bu sikkeleri istemediğini, başka sikkeler istediğini söyledi. İmam Kâzım (a.s) da emir verdi, sikkeleri hazineye döktüler ve satıcının istediği vasıflardaki otuzbin sikkeyi getirdiler.

Nevfelî diyor: Babam dedi ki; Mûsa bin Cafer (a.s), Ali bin İsmail’i kendi memurlarından yapmıştı ve ona güveniyordu. Hatta bazı Şialarına yazdığı mektupları bile Ali bin İsmail’in hattıyla idi. Fakat yavaş yavaş ondan uzaklaştı. Hârun Reşit Irak’a geri döneceği zaman İmam Mûsa Kâzım’ın kardeşi oğlu Ali’nin de onunla beraber Irak’a gitmek istediği haberi hazrete ulaştı. Bunun üzerine İmam Mûsa onu çağırtarak “Neden sultanla gitmek istiyorsun?” diye sordu.

Ali: Çünkü borçluyum.

İmam Kâzım (a.s.): Ben senin borcunu öderim.

Ali: Ailemin durumu ve rızkı ne olacak?

İmam Kâzım (a.s): Onu da ben karşılarım.

Ne var ki Ali bin İsmail, İmam Kâzım (a.s)’ın sözünü dinlemedi. Bunun üzerine İmam (a.s), kardeşi Muhammed bin İsmail ile üçyüz dinar ve dörtbin dirhem göndererek şöyle buyurdu: “Bunları yol azığı olarak teçhizatlarının içerisine bırak ve benim çocuklarımı yetim bırakma!”

**2-** Ali bin Cafer’den şöyle nakledilmiştir: Muhammed bin İsmail bin Cafer (İmam Kâzım’ın yeğeni) benim yanıma geldi ve dedi ki; (İmam Kâzım’ın kardeşi) Muhammed bin Cafer, Hârun’un huzuruna çıktı. Onu halife diyerek selamladı. Sonra da ona şöyle dedi: Yeryüzünde iki halife olacağını zannetmiyordum. Oysa gördüm ki, kardeşim Mûsa bin Cafer’i de halife diyerek selamlıyorlar.

Mûsa bin Cafer (a.s)’ın aleyhinde olanlardan biri de Zeydî mezhebinden olan Yâkup bin Dâvud idi.

**3-** İbrahim bin Ebul Bilad dedi ki; Yâkup bin Dâvud bana, kendisinin imamların imametine inanmadığını söylüyordu. İbrahim şöyle devam etti: Mûsa bin Cafer (a.s)’ın tutuklandığı gecenin ertesi sabahı, Medine’de Yâkup bin Dâvud’un yanı gittim. Yakup şöyle dedi: Biraz önce vezirin (Yahya bin Halid’in) yanındaydım. Bana dedi ki; “Resulullah’ın kabrinin yanı başında Hârun Resulullah’a hitaben şöyle diyordu: Annem ve babam sana feda olsun ey Allah’ın resulü! Aldığım karardan dolayı senden özür diliyorum. Ben Mûsa bin Cafer’i tutuklayıp zindana atmak istiyorum. Zira ümmetinin arasında onların kanının döküleceği bir savaş çıkaracağından korkuyorum.”

Yâkup (ya da Yahya) şöyle devam etti: “Yarın onu tutuklayacağını zannediyorum.”

Ravi diyor: O geceni sabahında Hârun, Fazl bin Rebî’i Mûsa bin Cafer (a.s)’a göndererek tutuklanmasını ve hapsedilmesini istedi. (Fazl, İmam’ın yanına vardığında) İmam (a.s) Resulullah’ın makamında namaz kılıyordu.

**4-** Abdullah bin Salih, Fazl bin Rebî’in yakınlarından birinden Fazl’a şöyle dediğini naklediyor: Bir gece cariyelerimden biriyle beraber yataktaydım. Gece yarısı kapının sesini işittim. Bu ses beni korkuttu. Cariye, bunu rüzgârdan dolayı olduğunu söyledi. Biraz geçmeden bulunduğum odanın kapısı açıldı. Mesrur’ul Kebir (Hârun’un kölesi) içeriye girdi. Bana selam bile vermeden “Emir seni istiyor” dedi. Bundan sonra kendimden ümidi kestim. Kendi kendime “Bu, izinsiz ve selam vermeden içeri giren Mesrur’dur; mutlaka Hârun beni öldürecek” dedim. O sırada cünup idim. Gusül almak için ondan vakit istemeye bile cesaret edemedim. Cariye, benim şaşkınlığımı ve acizliğimi görünce bana; “Allah’a tevekkül et ve kalk” dedi. Derken kalktım, elbisemi giyindim ve onunla beraber evden çıktım. Bir süre sonra Hârun’un evine ulaştık. Müminlerin emiri (Hârun), yatağındaydı. Selam verdim, selamımı aldı. Kendimi yere attım. Hârun; “Korktun mu?” Dedi. “Evet, ey müminlerin emiri!” Dedim. Beni bir müddet kendi halime bıraktı. Rahatladım. Sonra bana şöyle dedi: “Zindana git; Mûsa bin Cafer’i serbest bırak. Ona otuzbin dirhem ver, beş tane ver ve beş tane de merkep ihtiyarına bırak. Sen de bizimle kalmakta veya istediğin şehre gitmekte serbestsin!”

Ey müminlerin emiri! Mûsa bin Cafer’i serbest bırakmamı mı istiyorsun? diye sordum. Evet, dedi. Üç kere sorumu tekrarladım. Sonunda “Evet, onu serbest bırakmak istiyorum, yoksa ahdimi bozmamı mı istiyorsun?” Dedi. “Ne ahdi?” diye sordum. “Bu yataktaydım, dedi. Aniden kendisinden daha büyük birini görmediğim, iri cüsseli bir zenci üzerime atıldı, göğsümde oturup boğazımı sıkarak “Mûsa bin Cafer’i zalimce hapsettin değil mi?” Dedi. Ben de cevaben “Onu serbest bırakacağım, ona bağışta bulunacağım, hediye vereceğim” dedim. Sonra da zenci, benden söz aldı ve göğsümün üzerinden kalktı. Neredeyse canım çıkacaktı.”

Hârun’un yanından ayrıldım. Mûsa bin Cafer (a.s)’ın yanına gittim. Zindanda namaz halindeydi. Namazının selamını verinceye kadar oturdum. Sonra müminlerin emiri Hârun’un selamını ona ilettim. Emrettiği şeyleri de ona ulaştırdım ve dedim:

- Hârun’un hediyeleri hazırdır.

- Bundan başka bir memuriyetin de varsa yerine getir.

- Hayır, ceddin Resulullah’a yemin olsun ki, başka bir memuriyetim yoktur.

- Halkın hakkının üzerlerinde olduğu haletlere, merkeplere ve mallara ihtiyacım yoktur.

- Allah aşkına bunları reddetme; Hârun’un sinirlenmesine sebep olabilir!

- Onlarla ne istiyorsan onu yap!

Sonra elini tutarak zindandan çıkardım. Bir müddet sonra:

- Ey Resulullah’ın oğlu, dedim. Bu adamdan size ulaşan ikramların sebebi nedir? Benim, senin üzerinde hakkım var; çünkü, özgürlüğünün müjdesini ben verdim. Allah bunu, benim elimle gerçekleştirdi. (O halde bu olayın sebebini bana anlat!)

- Çarşamba gecesi rüyamda Resulullah (s.a.a)’i gördüm. Bana “Ey Mûsa, zalimce mi hapsedildin?” diye sordu. Ben de “Evet, ey Allah’ın resulü! Mazlum (zulmedilmiş) olarak hapsedildim” dedim. Resulullah bana üç kez sordu ve sonra şöyle buyurdu: “Bilmiyorum, belki de bu, sizin için bir imtihandır ve bir zamana kadar yararlanma (zevk)’dır.” (Enbiya/111) Yarın (Çarşamba), Perşembe ve Cuma günü oruç tut. İftar olunca oniki rekât namaz kıl. Her rekâtta bir kez Hamd (Fâtiha Sûresi), 12 kez “Kul huvellahu ahad” (İhlas Sûresi) oku. Dört rekâtı tamamladıktan sonra secdeye git ve şöyle de: “Ey elinden kimsenin kaçmaya gücü olmayan kimse! Ey her sesi işiten! Ey ölümden sonra kemikleri yeniden dirilten! İsm-i Azim ve Âzam’ın hakkı için, kulun ve elçin Muhammed’e ve onun pak ehline salavat gönder ve beni içinde bulunduğum halden kurtar!” Ben de öyle yaptım ve neticesi gördüğün gibi oldu.

**5-** Ebu Muhammed Abdullah bin Fazl, babası Fazl bin Rabî’den şöyle naklediyor: Bir zamanlar Hârun Reşit’in teşrifatçısı idim. Hârun bir gün kızgın bir halde elinde kılıcı döndürdüğü halde bana yönelerek şöyle dedi:

- Ey Fazl! Hemen şimdi, amca oğlumu buraya getirmezsen Resulullah ile olan akrabalığıma yemin olsun ki boynunu vururum!

- Kimi buraya getireyim?

- Şu Hicazlıyı.

- Hangi Hicazlıyı?

- Mûsa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talip’i!

Fazl diyor ki; Mûsa bin Cafer’i onun huzuruna getirmek konusunda Allah’tan korktum. Ama işin sonucunu düşününce Hârun’a “bunu yaparım” dedim.

Hârun dedi: İki tane kırbaççı, iki keskin kılıç ve iki de cellat getir.

Fazl şöyle devam ediyor: İstediği şeyleri yerine getirdim. Ebu İbrahim Mûsa bin Cafer (a.s)’ın evine doğru hareket ettim. Bir harabeye ulaştım. Orada hurma ağacı dalından yapılmış bir kulübe vardı. Zenci bir gencin ayakta durmakta olduğunu gördüm. Ona “Efendinden içeri girmem için izin iste, Allah sana rahmet etsin” dedim. Cevaben: “İçeri gir, onun teşrifatçısı ve kapıcısı yoktur” dedi.

İçeri girdim. Başka bir zenci elinde makas, çok secde etmesinden dolayı Mûsa bin Cafer’in alnında ve burnunun üstünde oluşan nasırları kesiyordu.

Dedim ki; Allah’ın selamı üzerine olsun, ey Allah resulünün oğlu! Hârun Reşit seni çağırdı.

İmam: Hârun’un benimle ne işi var? Hayatının zevkleri onu benden gafil etmiyor mu? diye sordu. Daha sonra yerinden hızla kalkarak şöyle dedi: Eğer Resulullah (s.a.a)’in olan “Sultana takiye için itaat etmek vaciptir” şeklindeki hadisini duymamış olsaydım asla gelmezdim!

Bunun üzerine İmam’a dedim ki; Ey Ebu İbrahim! Allah sana merhamet etsin, Hârun’un cezası için hazırlan!

İmam (a.s) bu sözüme karşılık şöyle buyurdular: Dünya ve ahiretin maliki benimle beraber değil mi? İnşallah o (Hârun), bugün bana hiçbir kötülük yapamaz.

Fazl bin Rebî diyor ki: Gördüm ki, İmam (a.s) elini üç kez başının üzerinde ona işaret ederek döndürdü.

Nihayet Hârun’un yanına ulaştık. Hârun, genç yavrusunu kaybetmiş bir anne gibi, şaşkın bir şekilde ayakta idi. Beni görünce:

- Ey Fazl, dedi.

- Lebbeyk!

- Amca oğlumu getirdin mi?

- Evet.

- Onu rahatsız etmedin değil mi?

- Hayır.

- Ona, kendisine kızgın olduğumu söylemedin değil mi? Nefsim, beni istemediğim bir işe zorlamıştı. Ona içeri gelmesini söyle.

Mûsa bin Cafer (a.s) içeri girer girmez, Hârun yanına yaklaştı ve onu kucakladı. Sonra şöyle dedi: Amca oğlum, kardeşim, nimetimin varisi, hoş geldin!

Sonra onu yastığın üzerinde oturttu ve dedi ki: Benim ziyaretime gelmemenin sebebi nedir?

İmam cevaben; Saltanatının genişliği ve dünyaya olan sevgin, diye buyurdu.

Sonra Hârun esans kutusunu istedi. Getirdiklerinde kendi elleriyle ona bu esanstan sürdü. Uğurlarken de birkaç halet ve iki kese de altın verdi ve askerlerine, (İmam’a ihtiram için) hazretin önünden hareket edilmesini emretti.

İmam Mûsa bin Cafer (a.s): “Allah’a and olsun ki, bunlarla Ebu Talip oğullarının gençlerini (nesillerinin kesilmemesi için) evlendirmenin salah olduğunu görmeseydim, asla kabul etmezdim” dedi ve “Elhamdu lillahi rabbil alemin” (Alemlerin rabbi Allah’a hamd olsun) diyerek evine döndü.

Daha sonra Fazl, Hârun’a dönerek: Ey müminlerin emiri! Önce onu cezalandırmak istiyordun, ama sonra ona halet verdin ve ikramda bulundun, dedi.

Hârun: Sen gittikten sonra, evimin etrafını bir grup adamların sardığını gördüm. Her birinin elinde mızrak vardı. Mızrakları evin duvarlarının dibine saplamışlardı ve şöyle diyorlardı: “Eğer Resulullah (s.a.a)’ın oğluna eziyet ederse bu evi yerin dibine sokacağız, ama eğer ona iyilik ederse bu işten vazgeçeceğiz!"

Fazl diyor ki; Mûsa bin Cafer’in arkasından gittim ve ona: “Ne söyledin de Hârun’un karşısında güvende kaldın, diye sordum.

İmam buyurdu ki: Ceddim Ali bin Ebu Talip’in duasını okudum; o hazret bu duayı okuduğunda karşılaştığı her orduyu hezimete uğratırdı; karşılaştığı her savaşçıya galip gelirdi. O dua, belaya karşı güvende kalma duasıdır.

Okuduğu duanın hangi dua olduğunu sorduğumda şöyle buyurdu: “Allahumme bike usaviru ve bike uhavilu ve bike uhaviru, ve bike esulu ve bike entesiru. Ve bike emutu ve bike ehya, eselemtu nefsi ileyke ve fevveztu emri ileyke vela hevle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, allahumme inneke halekteni ve rezekteni ve seterteni ve anil ibadi bilutfi ma hevvelteni eğteyteni, ve iza heveytü rededteni ve iza aşertu kevvemteni, ve iza meriztu şefeyteni ve iza deavtü ecebteni, ya seyyidi irzı anni feked erzeyteni."

Tercümesi:

“Allah’ım! Senin yardımınla saldırıyorum, senin vesilenle teşebbüs ediyorum, senin verdiğin güçle konuşuyorum, senin yardımınla hücum ediyorum, senin desteğinle zafere ulaşıyorum, senin kudretinle ölüyorum, senin yardımınla yaşıyorum. Kendimi sana teslim ettim. İşlerimin tedbirini sana bıraktım. Yüce ve azim Allah’ın gücü olmaksızın hiçbir güç ve kudret vârolmaz. Allah’ım! Şüphesiz beni sen yarattın, bana rızık verdin, beni örttün, bana verdiğin nimetin ve lütfünle beni kullarından müstağni kıldın, düştüğümde kaldırdın, sürçtüğümde doğrulttun, hastalığımda iyileştirdin, dua ettiğimde kabul ettin. Ey efendim! Benden razı ol, şüphesiz beni kendinden razı ettin.”

**6-** Osman bin İsa, bazı arkadaşlarından şöyle naklediyor: Ebu Yûsuf (Abbasî sarayının kadısı), Mûsa bin Cafer (a.s)’ın huzurunda Mehdi’ye (Mensur Divaniki’nin oğlu ve Hârun Reşit’in babasına) şöyle dedi: İzin veriyor musun; ondan (İmam Kâzım’dan) bazı sorular sorayım da cevap veremesin?

Mehdi; Evet, dedi.

Ebu Yûsuf, bu kez de İmam’a dönerek: Sorayım mı, dedi.

İmam (a.s): Evet.

Ebu Yûsuf: Muhrim (Hacda ihrama bürünmüş kimse)’in gölgelenmesi hakkında ne diyorsun? (Gölgelenmesi caiz midir?)

İmam (a.s): Caiz değildir.

Ebu Yûsuf: Çadır kurarak içinde oturmasının hükmü nedir?

İmam (a.s): Sakıncası yoktur.

Ebu Yûsuf: Bu ikisinin farkı nedir?

İmam (a.s): Hayız gören kadının namazını kaza etmesi gerekli midir?

Ebu Yûsuf: Hayır.

İmam (a.s): Orucu kaza etmesi gerekli midir?

Ebu Yûsuf: Evet.

İmam (a.s): Neden?

Ebu Yûsuf: Allah’ın hükmü böyledir.

İmam (a.s): Senin sorduğun soru hakkında da Allah’ın hükmü böyledir!

Mehdi, Ebu Yûsuf’a: “Bir şey yaptığını göremiyorum!”Dedi.

Ebu Yûsuf da cevaben: Mahvedici bir taşla beni vurdu! (Bu cevabıyla beni mahkum etti) dedi.

**7-** Ali bin Yaktin diyor ki; Mûsa bin Cafer (a.s)’a ehli beytinden bir kısmının da bulunduğu bir mecliste iken, Mûsa bin Mehdi (Hârun’un kardeşi)’nin kendisi hakkında aldığı kararın haberi ulaştı.

İmam ehli beytine; “Sizin bu konu üzere görüşünüz nedir?” diye sordu. Onlar; “Bize göre maslahat, kendini ondan gizlemendir; zira, bu adamın şerrinden güvende olunmaz” dediler.

Ebul Hasan (İmam Kâzım) tebessüm etti ve şu şiiri okudu (Tercümesi şöyledir):

“Sehiyne kendi efendisine galip olacağını zannediyor. Çünkü her zaman galip olan, mutlaka bir gün mağlup olacaktır.”

Ravi diyor ki: Sonra İmam (a.s) ellerini göğe kaldırdı ve şu duayı okudu: “Allah’ım! Nice düşmanlar bıçaklarının ağzını ve kılıçlarının ucunu bana karşı bilemiş ve keskinleştirmiştir; öldürücü zehirlerini benim için karıştırmıştır; bir an olsun gözetici gözü benden gafil olmamıştır! Benim musibet ve felaketler karşısında zaafımı ve aczimi gördüğünde benim kudretimle değil, kendi kudretinle onu benden uzaklaştırdın; dünyadaki arzusundan ümitsiz olduğu ve ahiret için ümidinden uzaklaştığı bir halde benim için onu, kendi kazdığı kuyuya attın. Bunlardan dolayı sana layık olduğun kadar hamd ediyorum. Allah’ım! Onu izzet ve kudretinle cezalandır! Kudretinle kılıcının keskinliğini bana oranla körelt. Onu kendi işleriyle meşgul et ve düşmanı karşısında aciz kıl. Ona karşı bana yardım et! Benim için ondan intikam al ki, içimdeki hışmım yatışsın ve ona kin beslememi önlesin (başka nüshaya göre; “ondaki hakkımı alayım”). Allah’ım! Duamı icabete eriştir; şikâyetimin değişmesini sağla; artık şikâyetim olmasın. Zalimlere verdiğin vaadi onlara göster; sıkıntıda olanların dualarını kabul etmek hakkında verdiğin vaadi ise bana göster. Şüphesiz sen, büyük fazl ve değerli nimet sahibisin.”

Ravi diyor ki: Sonra orada bulunanlar dağıldılar. Mûsa bin Mehdi’nin ölümüne kadar bir daha toplanmadılar. Mûsa bin Mehdi’nin ölümünden sonra, onun ölümünü bildiren bir mektubu okumak için hepsi Mûsa bin Cafer (a.s)’ın huzurunda toplandılar. Orada İmam’ın ehli beytinden biri şu şiiri okudu (Tercümesi şöyledir):

“Nice dualar vardır ki; gece vakti göğe yükselirler ve hiç kimse onların önünü alamaz.

Bir yere gider ki; hiçbir kervan orada hareket etmemiştir ve orası engellerle doludur.

Bu dua, gece perdesinin arkasından; bazılarının uykuda, bazılarının konuştuğu bir zamanda hareket eder.

Bu dualar, göğe ulaşmadan ve kimse göğün kapılarını açmadan o kapılar açılır.

Çünkü kafile oraya ulaşınca Allah Teala elçilerini oranın ehline geri çevirmez; Allah görendir, işitendir.

Ben Allah’a ümitliyim; öyle ki, hüsnü zan ile sanki Allah’ın ne yapacağını görüyorum.”

**8-** Ebu Ahmed Hani bin Muhammed el-Abdî babasından şöyle naklediyor: Mûsa bin Cafer (a.s), Hârun Reşit’in yanına gitti. Hârun dedi ki; “Ey Resulullah’ın oğlu! Dört tabiat hakkında bana bilgi ver.

İmam (a.s): Rüzgâr şifa verici bir padişahtır. Kan, kötü bir köledir; bazen sahibini bile öldürmektedir. Balgam, güçlü bir düşmandır; nereden kapatırsan kapat, başka bir yerden kendine yol açar. Safra ise, yer gibidir; sallandığında üzerindekini de sallar.

Hârun: Ey Resulullah’ın oğlu! Allah ve resulünün hazinelerinden insanlara bağış yapıyorsun!

*(9. Hadis tekrar olduğu için yazmadık).*

**10-** Ali bin Muhammed bin Süleyman en-Nevfelî’den rivayet edilmiştir: Babamdan şöyle işittim: Hârun, Mûsa bin Cafer (a.s)’ı tutukladığı zaman o Resulullah (s.a.a)’in kabrinin başucunda namaz kılıyordu. Gelip namazını bozdular. Onu ağlar ve “Yâ Resulallah! Başıma geleni sana şikâyet ediyorum” dediği halde götürdüler. Halk da her taraftan, ağlayarak ve feryat ederek ona doğru koşuyorlardı. Onu Hârun’un yanına getirdiklerinde Hârun İmam (a.s)'a sövüp hakaret etti. Gece olunca iki ayrı (tahtırevan) hazırlanmasını emretti. Tahtırevanlar hazırlandığında Mûsa bin Cafer (a.s)’ı ondan birine gizli olarak naklettiler. Sonra hazreti, Hassan Şerevî’ye teslim etti. Onu Basra’ya götürmesini ve Basra emiri İsa bin Cafer bin Ebu Cafer’e teslim etmesini emretti. Diğer taraftan başka bir tahtırevanı gündüz ve açık bir şekilde bir grup ile birlikte olayı halktan gizli tutmak için Kûfe’ye gönderdi. Hassan da Terviye (Zihicce ayının sekizinci) gününden bir gün önce Basra’ya gitti. Gündüz açık bir şekilde hazreti, İsa bin Ebu Cafer’e teslim etti. Böylece olay, açıklığa kavuştu ve her yerde haberi yayıldı. İsa, İmam (a.s)'ı meclisinin oturduğu odalarının birine hapsetti ve kapıyı kilitledi. Bayram onu öylesine meşgul etti ki, hazreti tamamen unuttu. Sadece iki şey için kapıyı ona açıyorlardı: Taharet ve yemek için.

Nevfelî şöyle devam etti: Babam dedi ki: Feyz bin Ebu Salih ki önceden Hıristiyan idi, sonraları zahirde Müslüman oldu; ama, gerçekte kâfir idi. Aynı zamanda, İsa bin Ebu Cafer’in katili ve benim de özel arkadaşlarımdan idi. (Bir gün) bana şöyle dedi: Ey Ebu Abdullah! Bu salih insan, bugünlerde bu evde bulunduğu müddet içerisinde çeşitli çirkin işlere şahit oldu. Hiç şüphem yok ki, böyle bir duruma düşeceğini aklının ucundan bile geçirmezdi.

Babam devam etti: O gün Ali bin Yakup bin Avn bin Abbas bin Rebîa, İsa’nın zindancısı Ahmed bin Useyd’in kendisine verdiği bir mektupta beni İsa’nın yanında kötülemişti. Bu şahıs, yani Ali bin Yakup Haşimoğullarının büyüklerindendi. Yaş olarak da diğerlerinden büyüktü. Yaşlı olmasına rağmen şarap içiyordu. Ahmed bin Useyd’i evine davet ediyor ve onun için içki meclisi düzenliyor, kadın ve erkek şarkıcılar getirtiyordu. Bununla Ahmed bin Useyd’in kendisini hakim (İsa)’in yanında iyilikle yâd etmesini umuyordu. Mektubun konularından birisi şöyleydi: “Sen Muhammed bin Süleyman’ı ikramda ve saygıda bizden öncelikli tutuyorsun. Ona misk hediye ediyorsun. Oysa bizim içimizde ondan daha yaşlısı vardır. Ayrıca o, sizin yanınızda hapsedilmiş olan Mûsa bin Cafer’e itaatin vacip olduğuna inanmaktadır.”

Babam (Muhammed bin Süleyman) şöyle devam etti: Çok sıcak bir gün, öğle vakti evde uyuyordum. Kapı çalındı. “Kim o” dedim. Köle, “Ka’neb bin Yahya kapıda ve sizinle şimdi mutlaka görüşmek istiyor” dedi. “Bırakın gelsin” dedim. Ka’neb içeri girdi. Feyz’den naklen mektup olayını bana açıkladı ve şöyle dedi: “Feyz bu olayı anlattıktan sonra ona demiş ki, Ebu Abdullah (Nevfelî)’a bunları anlatma. Çünkü gereksiz yere onun üzülmesine sebep olursun. Zira o şahsın mektubu, emire tesir etmedi. Ben emire sordum: “Acaba bu konuda şüphen mi var? Nevfelî’yi senin huzuruna getirtip bunların yalan olduğuna dair yemin etmesi için çağırtayım mı?” Emir “Onu çağırttırma, zira onun üzülmesine sebep olursun. Onun amcası oğlu ona hasedinden dolayı bu sözleri söylemiş” dedi. Ben yine emire dedim ki; “Sen kendin biliyorsun ve Nevfelî ile olduğu gibi kimseye yakın sohbetin olmazdı. Acaba şimdiye kadar seni bir kimse aleyhine kışkırttı mı?” “Hayır, asla” dedi. Ben, “Eğer onun mezhebi diğerlerinin mezhebinin muhalifi olsaydı mutlaka seni kendi mezhebine çekmeye çalışırdı” dedim. Emir, “Evet, elbette; ben kendim, onu daha iyi tanıyorum” dedi.

Babam devam etti: Merkebimin hazırlanmasını emrettim. Aynı gün, öğle vakti Ka’neb ile birlikte Feyz’in yanına gittim. Girme izni istedim. Biriyle bana haber gönderdi; “Canım sana feda olsun! Şu anda ben öyle bir durumdayım ki, bu durumda sizin burada bulunmanız şanınıza saygısızlıktır.” O vakitte şarap meclisindeydi. Ben de ona şöyle bir mesaj gönderdim: “Allah’a and olsun ki, hemen şimdi seninle görüşmeliyim.” Sonra ince bir gömlek ve kırmızı renkli bir izar (peştamal) ile meclisinden çıktı ve yanıma geldi. Ka’neb’in bana naklettiği olayı ona anlattım. Feyz Ka’neb’e dönerek: “Hayır görmeyesin! Sana bu konuyu Ebu Abdullah’a (Nevfelî’ye) anlatma, onu rahatsız edersin, demedim mi? Sonra bana “Sakıncası yoktur, emirin bundan dolayı kalbinde bir şey yoktur” dedi.

Babam dedi: Bu olaydan birkaç gün sonra Mûsa bin Cafer (a.s) gizlice Bağdat’a götürülerek zindana atıldı. Sonra hazreti serbest bıraktılar. Sonra onu Sindi bin Şahik’e teslim ettiler. Sindi, hazrete çok kötü davrandı. Sonra Hârun Reşit, Sindi’ye zehirli hurma göndererek bu hurmalardan hazrete zorla yedirmesini emretti. Sindi de bu emri aynen uyguladı. Sonunda hazret vefat etti. Allah’ın selamı ona olsun.

(Bu Bölümün devamında dört hadis daha zikr edilmiş olduğundan -11'den 14'de kadar- tekrarını gerek görmedik.)

# 8. BÖLÜM

# MUSA BİN CAFER (A.S)'IN VEFATINI DOĞRULAYAN RİVAYELER

*(Sekizinci Bölüm 10. Hadisi kapsamakta ve İmam Musa Kazım (a.s)’ın hayatta olmayıp vefat ettiğine delalet ediyor.*

Merhum Şeyh Saduk (r.a) bu hadisleri “vakfiye” Mezhebinin reddi için yazmıştır. Vakfiye Mezhebi İmam Musa Kazım (a.s)’ın yaşadığına ve imametin imam Rıza (a.s)’a ulaşmadığına inanıyorlardı. Günümüzde bu mezhepten eser kalmamıştır. Bu sebepten dolayı bu baptaki hadisleri zikr etmeye gerek duymadık.)

# 9. BÖLÜM

# HARUN REŞİD'İN, İMAM MUSA BİN CAFER (A.S)'I ZEHİRLE ŞEHİT ETMESİNDEN SONRAKİ GÜNLERDE RESULULLAH'IN EVLATLARINDAN ÖLDÜRDÜĞÜ KİMSELER DIŞINDA BİR GECE İÇİNDE TOPLU KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OLAY

**1-** Yaşlı birisi olan Ubeydullah el-Bezzaz en-Nîşaburî şöyle diyor: "Humeyd bin Kahtaba et-Tâi et-Tûsi ile aramızda bir muamele vardı. Bundan dolayı bazen yanına giderdim. Benim gelme haberim ona ulaştığında beni hemen yanına çağırttı. Benim üzerimde yolculuk elbisesi vardı, henüz değiştirmemiştim. Ramazan ayında öğle namazı vaktinde yanına gitmiştim. Onu içerisinde su akan bir evde gördüm. Selam verip oturduğumda leğen ile ibrik getirdiler. O ellerini yıkadı, sonra bana da ellerimi yıkamamı söyledi. Sofra açıldı, ben de Ramazan ayında oruçlu olduğumu unutmuştum. Hatırladığımda elimi sofradan çektim. Humeyd; neden yemiyorsun, diye sorduğunda şöyle cevap verdim: Ey emir! Bu ay Ramazan ayıdır. Ben hasta değilim ve yemek yemem için de herhangi bir sebep yoktur. Herhalde sizin için bir özür vardır ki yemek yiyorsunuz.

Bu sözüme karşılık şöyle dedi: Benim için yemek yememe sebep olabilecek herhangi bir özür yoktur. Üstelik sağlığım da yerindedir. Sonra gözlerinden yaşlar aktı ve ağladı. Yemek yedikten sonra "Sizi ağlatan nedir?" diye sordum. Cevabında şöyle dedi: Harun Reşid Tus'da olduğu zaman, gecenin bir vakti, birisini göndererek "Emirelmüminine icabet et!" Diyerek beni çağırdı. Oraya vardığımda yanında yanan bir mum ve kınından çıkmış yeşil bir kılıç gördüm. Karşısında ise kölesi (ayakta) bekliyordu. Ben de onun karşısına geçtiğimde başını bana doğru kaldırarak şöyle dedi: Emirelmüminine karşı itaatin nasıldır? Ben cevabında: Malım ve canımla (hizmetindeyim), dedim. Başını aşağı eğdi ve sonra eve dönmem için izin verdi. Eve vardığım zaman (kısa bir süre sonra) görevlisi tekrar yanıma gelip "Emirelmüminine icabet et!" Dedi. Ben kendi kendime şöyle dedim: Herhalde o beni öldürmeye niyetlenmiş, beni görünce de utanmıştı. Tekrar yanına gittim. Başını bana doğru kaldırarak şöyle söyledi: Emirelmüminine olan itaatin nasıldır? (Bu kez) cevabında; malım, canım, ailem ve çocuklarımla (itaat ederim) dediğimde güldü, sonra tekrar dönmem için izin verdi.

Eve döndüm. Kısa bir süre geçmeden yine görevlisi gelip aynı şekilde (Emirelmüminine icabet et!) diye beni çağırdı. Ben tekrar Harun'un yanına gittim. O yine aynı halindeydi. Başını bana doğru kaldırıp tekrar seslendi: Emirelmüminine olan itaatin nasıldır? Ben bu defasında şöyle dedim: Canım, malım, ailem, çocuklarım ve dinimle (itaat ederim). Harun gülerek bana şöyle dedi: (O zaman) al bu kılıcı ve hizmetçinin sana emrettiği şeyleri yerine getir!

Hizmetçi kılıcı alıp bana vererek kapısı kilitli bir eve götürdü. Kapıyı açtığı zaman o evin ortasında bir kuyu, (etrafında ise) üç tane kilitli oda vardı. O kapılardan birisini açtığında, içerisinde saçları uzamış kâküllü yirmi tane zincirlerle bağlanmış yaşlı, genç (erkek) gördüm

Hizmetçi bana: Emirelmüminin bunları öldürmeni emrediyor, dedi. Bunların hepsi Fatıma ve Ali (a.s)'ın soyundan olan "seyit" evlatları idi. Onları bir bir çıkarıp bana getiriyor, ben de boyunlarını vuruyordum. Sonuna kadar hepsinin boynunu vurdum. Köle ise bu ceset ve kafaların hepsini (evin ortasında olan) o kuyuya attı. Daha sonra başka bir odanın kapısını açtı. Orada da Fatıma ve Ali (a.s)'ın soyundan olan zincirlerle bağlanmış yirmi tane seyit vardı. (Köle) bana: Emirelmüminin bunları da öldürmeni istiyor, dedi. Onları yine tek tek getirdi, ben de sonuna kadar hepsinin boyunlarını vurdum. (Köle) üçüncü odanın da kapısını açtı. Orada da aynı şekilde, Fatıma ve Ali (a.s)'ın evlatlarından zincirlere çekilmiş yirmi tane erkek vardı. Hizmetçi bana: Emirelmüminin bunları da öldürmeni emrediyor, dedi. (Köle) onları da tek tek getiriyor, ben de boyunlarını vuruyordum. O daha sonra cesetleri kuyuya atıyordu. Bu şekilde ondokuz tanesini öldürmüştüm, onlardan yalnızca yaşlı, uzun saçlı birisi kalmıştı. Bana şöyle dedi: Ey uğursuz adam! Allah seni kahretsin! Kıyamet günü ceddim Resulullah'ın yanına getirildiğinde nasıl bir mazeretin olacaktır? Oysa sen, Ali ve Fatıma (a.s)'ın evlatlarından olan altmış kişiyi öldürdün. (O zaman bunları duyduğumda) ellerim ve vücudum titremeye başladı. (Bunun üzerine) hizmetçi bana sinirli bir şekilde bakarak beni bu durumdan men etti.

Ben o yaşlı adamı da öldürdüm. (Köle) onu da kuyuya attı. Şimdi benim (geçmişte) böyle bir günahım vardır. Resulullah'ın evlatlarından altmışını öldürdüm, artık oruç ve namazımın bana ne faydası olabilir? Ben cehennemde ebedi olarak kalacağımdan şüphe etmiyorum."

Kitabın yazarı Şeyh Saduk (r.a) şöyle söylüyor: Mensur Devanikî'den de Peygamber (s.a.a)'in evlatları hakkında bu çeşit davranışları yazılmıştır.

**2-** Hakim Ebu Ahmed, el-Enmatî en-Nîşaburî'ye müttesil bir senetle şöyle diyor: "Mensur, Bağdat'ta bina yaptığı zaman seyitleri çok şiddetli bir şekilde arıyordu. Onlardan yakalayabildiğini, içi boş olan direklerin içine bırakıp tuğla ve alçıyla da kapatarak ördürüyordu.

Bir gün, seyitlerden güzel çehreli bir genci yakaladı. Saçları siyah olan bu genç, İmam Hasan bin Ali bin Ebi Talib (a.s)'ın soyundandı. Onu binayı yapan ustaya teslim edip direklerin içerisine bırakarak öldürmesini emretti. Güvendiği birisini de bu işi kontrol etmek için görevlendirdi.

Usta, genci içi boş olan direğin içerisine bıraktığında vicdanı sızlayıp merhamete geldi. O yüzden direkten havanın girebilmesi için, bir delik bıraktı. Gence de şöyle dedi: Sana bir şey olmayacaktır, sabret. Karanlık çöktüğünde ben seni buradan kurtaracağım. Karanlık çöktüğü zaman, usta gelerek seyidi direğin içerisinden çıkarıp şöyle dedi: Kendini sakla, ben ve benimle çalışan işçilerin kanının akıtılmaması için Allah'tan kork (bizi tehlikeye sokma)! Seni bu karanlıkta direğin içerisinden çıkardım, çünkü seni bu şekilde bıraksaydım ceddin Resulullah (s.a.a)'in kıyamet gününde Allah'ın huzurunda benim düşmanım olacağından korktum!

O gencin saçlarından, inşaat malzemesi ile mümkün olduğu kadarıyla keserek şöyle dedi: Kendini gizle, canını kurtar ve annenin de yanına dönme!

Genç (ona hitaben) şöyle dedi: Öyleyse anneme kurtulduğumu ve canımı kurtarmak için de kaçtığımı haber ver. Böylelikle biraz rahatlar ve ağlaması da azalır. Anneme, onların yanlarına dönmemin mümkün olmayacağını da söyle.

Genç oradan uzaklaştı ve nereye gittiği de bilinmedi. Usta şöyle devam ediyor: Genç, annesinin bulunduğu semti alametleriyle birlikte bana tarif etti; ben o yere gittiğimde arı sesine benzeyen bir ağlama duydum, o gencin annesinin olduğunu anladım. Yanına gidip oğlunun haberini söyleyip saçlarını vererek geri döndüm.

# 10. BÖLÜM

# VAKIFİLERİN VAKIFİ OLMALARININ SEBEBİ

**1-** Rebiy bin Abdurrahman şöyle diyor: "Allah'a and olsun ki, Musa bin Cafer (a.s) çok zeki ve alametlerden anlayan birisi idi. Kendisinden sonra kimlerin "Vakıfî" olacağını ve sonraki imamların imametini kimlerin kabul etmeyeceklerini çok iyi biliyordu. Onlara olan öfkesini yenip (onlar) hakkında bildiklerini dışarıya vurmuyordu. İşte bu yüzden ona "Kâzım" (öfkesini yenen) denilirdi."

**2-** Yûnus bin Abdurrahman şöyle diyor: Musa bin Cafer (a.s) dünyadan göçtüğü zaman, her bir vekilinin yanında çok sayıda malı vardı. İşte bu, "Vakıfî" olup (sonraki imamın imametini kabul etmemelerine), İmam'ın da ölümünü inkâr etmelerine sebep oldu.

Ziyad bin Mervan-i Kandî'nin yanında yetmiş bin dinar ve Ali bin Hamza'nın yanında da otuz bin dinar vardı.

Yûnus şöyle devam ediyor: Ben durumu bu şekilde gördüğümde hak (gerçek) benim için aşikâr oldu ve İmam Rıza (a.s)'ın da imametini anlamış oldum. Bu yüzden konuşup halkı İmam Rıza'ya davet etmeye başladım. O iki şahıs (Ziyad ile Ali bin Ebi Hamza) bir adamı yanıma göndererek bana şöyle dediler: Halkı neden ona (İmam Rıza'ya) davet ediyorsun? Eğer mal istiyorsan, biz seni müstağni kılarız! On bin dinar da bana garandi verdiler ve bu işlerden elimi çekmemi istediler. Ama ben umursamadım, onların cevabında şöyle dedim: İki imamımızdan şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: "Bid'atlar ortaya çıktığı zaman alim ilmini ortaya koymalıdır, bunu yapmazsa iman nuru ondan alınır."

Ben her durumda, Allah uğrunda cihadı terk edecek birisi değilim. (Sonunda) o ikisi, bana düşman olup kin beslediler."

**3-** Muhammed bin Cumhur, Ahmed bin Hammad'dan şöyle naklediyor: Osman bin İsa er-Revasî İmam Musa bin Cafer (a.s)'ın vekillerinden birisi idi. Mısır'da yanında pek çok sayıda mal ve altı tane de cariye vardı. (Ravi şöyle devam ediyor): İmam Rıza (a.s) mal ve cariyeleri vermesi için haber gönderdi. O İmam Rıza (a.s)'a şöyle mektup yazdı: "Baban henüz ölmemiştir." İmam Rıza (a.s) da onun mektubuna cevap olarak şöyle yazdı: "Babam ölmüştür, (bırakmış olduğu) mirası ise paylaştık ve onun öldüğünü doğrulayan haberler de vardır." İmam (a.s), bu konuda ona deliller de getirdi.

Ravi diyor ki; Osman bin İsa cevap olarak "Baban ölse dahi senin için bu malda bir hak yoktur; çünkü bu malları sana vermek konusunda bir şey buyurmamıştır. Üstelik, ben cariyeleri özgür bırakıp onlarla da evlendim" dedi.

Bu kitabın yazarı (Şeyh Saduk), şöyle diyor: Musa bin Cafer (a.s), mal toplayacak birisi değildi; yalnız bu mal, Harun Reşid zamanında toplanarak çoğaldı ve hazret de bu toplanan malı dağıtmaya kadir değildi. Yalnız sır saklamada güvenilir olan az bir kesime gönderebiliyordu. İşte bu mal, bundan dolayı toplandı.

Kendisi aleyhinde, Harun Reşid'e söz taşıyanların sözlerini gerçekleştirmemek istiyordu. Dalkavukluk yapanlar şöyle diyorlardı: Musa bin Cafer (a.s) için birçok mallar götürülüyor, imametin (yöneticilik makamının) kendine ait olduğu inancındadır, halkı halifenin aleyhinde kıyam etmeye kışkırtıyor!

Eğer böyle olmasaydı, İmam (a.s) toplanan o malları elbette fakirlere dağıtacaktı. Üstelik o mallar fakirlerin hakkı değildi, belki hazrete ikram ve iyilik maksadıyla dostlarından taraf ona gönderilen bir takım mallar idi.

# 11. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’DAN TEVHİD İLE İLGİLİ NAKLEDİLEN HADİSLER

**1-** İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisi Yasir, İmam Rıza (a.s)’dan şu sözleri işittiğini naklediyor: “Kim Allah’ı onun yaratıklarından birine benzetirse müşriktir ve kim Allah’ın nehyettiği bir şeyi Allah’a nisbet verirse (Mesela; Allah’a zulüm nisbeti verirse) kâfirdir.”

**2-** İbrahim bin Ebu Mahmud diyor ki; İmam Rıza (a.s) “Nice yüzler o gün parlayacak, rablerine bakacaklar” (Kıyamet/22-23) ayetlerini şöyle tefsir ettiler: “Yani, yüzler parlayacak ve rablerinin onlara sevap vermesini bekleyecekler.”

**3-** Abdusselam bin Salih el-Herevî diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a; “Ey Resulullah’ın oğlu! Hadis ehlinin naklettiği “Müminler cennetteki makamlarından Allah’ı ziyaret edecekler” hadisi hakkındaki görüşünüz nedir?” diye sordum. Hazret şöyle buyurdular: “Ey Ebu Salt! Allah Teala, Hz. Muhammed (s.a.a)’i melekler ve peygamberler de dahil olmak üzere bütün yaratıklarına üstün kılmıştır. Ona yapılan itaati kendi itaati kılmış, ona uymayı kendine uymak bilmiş ve onu ziyaret etmeyi dünya ve ahirette kendi ziyareti saymıştır. Bu iddianın delili Allah Teala’nın “Kim resule itaat ederse Allah’a itaat etmiştir” (Nisa/80) sözüyle “Doğrusu sana biat edenler Allah’a biat etmiştir ve Allah’ın eli sizin ellerinizin üstündedir” (Feth/10) sözüdür. Ayrıca Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: “Kim beni sağken veya ölümümden sonra ziyaret ederse Allah’ı ziyaret etmiştir.” Peygamber efendimizin cennetteki makamı herkesin makamından daha üstündür. Kim cennette kendi bulunduğu makamdan Peygamber (s.a.a)’i ziyaret ederse Allah’ı ziyaret etmiş gibidir.”

Ebu Salt diyor ki; Daha sonra İmam (a.s)’dan şu soruyu sordum: Ey Allah resulünün oğlu! “Lâ ilahe illallah demenin sevabı Allah’ın yüzüne bakmaktır” diye nakledilen hadisin manası nedir?

İmam Rıza (a.s): Ey Ebu Salt! Kim Allah’ın kendi mahlukları gibi yüzü olduğuna inanırsa kâfirdir. Allah’ın yüzü, onun peygamber ve evliyalarıdır. Halk onların sayesinde Allah’a, dine ve Allah’ı tanımaya yönelir. Allah Teala buyuruyor ki: “Her şey fânidir. Yalnızca rabbinin veçhi (yüzü) bâkidir.” (Rahman/26-27) Ve yine buyuruyor: “Onun veçhinden (yüzünden) başka her şey helak olucudur.” (Kasas/88) Görüldüğü gibi, Allah'ın nebi; Peygamber ve hüccetlerine makamları ve dereceleri dahilinde bakmaları, kıyamet gününde müminler için büyük bir sevaptır. Resul-u Ekrem buyuruyor ki: “Kim benim Ehl-i Beyt ve itretime kin güderse kıyamet gününde ne o beni görecektir, ne de ben onu.” Yine buyurmuştur ki: “Sizin aranızda bazı şahıslar vardır ki benden ayrıldıktan sonra bir daha beni göremeyecekler.” Ey Ebu Salt! Allah Teala’nın mekânı yoktur. Gözle görülmez ve akıllar da İlahi zatının derinliğini derk edemezler.

Ebu Salt: Ey Resulullah’ın oğlu! Acaba cennet ve cehennem şu anda yaratılmış mıdır?

İmam (a.s): Evet, Allah resulü Mirac'a götürüldüğü zaman cennete girdiler ve cehennemi de gördüler.

Ebu Salt: Bir grup, cennet ve cehennemin takdir edildiği fakat, yaratılmadığı inancındalar.

İmam (a.s): Ne onlar bizdendir, ne de biz onlardanız. Kim cennet ve cehennemin yaratılmışlığını inkâr ederse Peygamber (s.a.a)’i ve bizi yalanlamıştır. O şahıs, bizim velayetimiz üzere değildir ve ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Allah Teala buyuruyor ki; “İşte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem!.. Onlar bununla kaynar su arasında dolaşırlar....”[[28]](#footnote-28)

**4-** Reyyan bin Salt diyor ki: İmam Rıza (a.s) değerli babalarından naklediyor ki, Emir’ül Müminin Ali (a.s), Peygamber (s.a.a)’den şöyle rivayet etti: “Allah Teala buyurmuştur ki; “Kim benim kelamımı kendi reyine göre tefsir ederse bana iman etmemiştir; kim beni mahluklarıma benzetirse beni tanımamıştır ve kim dinimde kıyasa başvurursa benim dinim üzere değildir.”

**5-** Ahmed bin Muhammed bin Halid bazı ravilerimizden şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s) bir gün ailesinden birinin kabrinin yanından geçerken elini kabrin üzerine koyarak şöyle arz etti: “Allah’ım! Senin kudretin aşikârdır, hiçbir zaman zayıflamamıştır. Yaratıklar seni tanımamış ve (bu halde) seni övmeye kalkışmışlardır. Oysa bu şekilde seni vasfetmeleri rububiyet inancına aykırıdır. Allah’ım! Ben seni mahluklarına benzeterek tanımaya çalışanlardan uzağım.

Senin hiç bir eşin ve benzerin yoktur. Onlar (bu mandık ve tanıyışla) hiçbir zaman seni idrak edemeyeceklerdir. Eğer seni yarattığınla tanımak isteseler, onlara vermiş olduğun zahiri nimetlerin seni tanımalarıyla ilgili onlar için yeterli delillerdir. Ey rabbim! Onlar seni tanımaya yönelmede aşırıya gittiler; seni yarattığınla aynı gördüler ve bu yüzden seni tanıyamadılar. Senin yerine, senin bazı ayet ve nişanelerini kendilerine rab edindiler; böylece seni böyle vasıflandırdılar. Ey rabbim! Oysa sen, müşebbihlerin seni vasıflandırdıkları şeylerden çok daha yücesin.”

**6-** Muhammed bin Ebu Nasr (Ebu Cafer Bezentî) diyor ki: Mâveraun Nehri’nden olan bir grup, İmam Rıza (a.s)’ın yanına gelerek şöyle arz ettiler: “Bizler üç meseleyi sormak için senin huzuruna geldik. Eğer bu üç meseleye cevap verirsen senin gerçekten alim olduğunu anlarız.”

İmam (a.s): Sorun!

Onlar: Allah nerededir, ne şekildedir ve neye dayanmaktadır?

İmam (a.s): Allah Teala’nın kendisi bir şekli olmaksızın şekle şekil vermiştir; bir mekânı olmaksızın mekânı mekân yapmıştır. Onun dayanağı ise kendi kudreti üzeredir.

Onlar: Şehadet ediyoruz ki sen, alimsin.

Kitabın yazarı Şeyh Saduk (r.a), İmam Rıza (a.s)’ın “Allah’ın dayanağı kudreti üzeredir” sözünü şöyle tefsir ediyor: Yani, Allah’ın dayanağı onun künhü üzeredir. Çünkü kudret, Allah’ın zati sıfatlarındandır.

**7-** Muhammed bin Arefe diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a şöyle sordum: Allah Teala eşyayı kudret ile mi yarattı, yoksa kudret kullanmadan mı yarattı?

İmam (a.s): Allah’ın eşyayı (künhünün dışındaki bir) kudret ile yarattığını söylemek doğru değildir. Çünkü Allah, eşyayı kudretle yarattı, dediğin zaman sanki kudreti Allah’ın dışında bilmişsin ve onu eşyanın yaratılışı için Allah’a bir aletmiş gibi tasavvur etmiş oluyorsun ki, bu düşünce tarzı şirktir. Eğer Allah’ın eşyayı kudret olmaksızın (veya kudretin dışındaki bir güçle) yarattı, dersen bu sözün manası; Allah’ın eşyayı onların üzerindeki bir güç ve iktidarla yaratması demektir. Fakat (şunu bil ki) Allah Teala ne zayıf, ne aciz ve ne de başka bir şeye muhtaçtır. Allah Teala, zatı gereği kadirdir, zatının dışındaki bir kudretle değil.

**8-** Hüseyin bin Beşşar diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a şöyle sordum: Acaba Allah Teala varolmayan bir şeyin varolursa nasıl olacağını biliyor mu?

İmam (a.s): Allah Teala her şeye varolmadan önce alimdir. Allah Teala şöyle buyuruyor: “Doğrusu biz sizin yapmakta olduklarınızı yazıyorduk.” (Câsiye/29) Yine cehennem ehli hakkında buyuruyor ki: “Eğer geri çevrilselerdi, mutlaka yasak edildikleri fenalığa yine dönerlerdi. Şüphesiz onlar, yalancıdırlar.” (Enam/28) Ayette de görüldüğü gibi, Allah biliyordu ki, eğer onlar dünya hayatına döndürülseler yine nehyedildikleri şeyleri yapmaya koyulacaklardı.

Allah Teala meleklerin; “Sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Halbuki biz seni hamd ile tespih ve noksan sıfatlardan tenzih edip duruyoruz” sözüne karşılık şu cevabı verdi: “Şüphesiz ben sizin bilmediğinizi biliyorum.” (Bakara/30) Demek ki Allah Teala, eşyayı yaratmadan önce daima onları biliyordu. Allah Teala pak ve münezzehtir. Eşyayı nasıl istemişse öyle yaratmıştır ve yaratmadan önce de onlara alim idi. İşte bizim rabbimiz alim, gören ve işitendir.

**9-** Fazl bin Şazan diyor ki: İmam Rıza (a.s)’ın duasında şöyle dediğini duydum: “Allah her şeyden münezzehtir; kudretiyle varlıkları yarattı; yarattıklarını hikmetiyle sağlamlaştırdı; ilmiyle her şeyi kendi yerinde karar kıldı. Allah her şeyden münezzehtir; gözle yapılan hıyanetleri ve kalplerde saklı olanı bilmektedir. Onun gibisi yoktur O, işiten ve görendir.”

**10-** Hüseyin bin Halid diyor ki: İmam Rıza (a.s)’ın şöyle söylediğini duydum: “Allah Teala her zaman alim, kadir, canlı, kadim (önceliksiz), işiten ve görendir.”

Ben: “Ey Peygamberin oğlu! Bir grup, Allah’ın devamlı ilimle alim, kudretle kadir, hayatla canlı, kıdemlikle (öncesizlikle) kadim, bir işitmekle işiten ve bir görmekle gören olduğunu söylüyorlar.”

İmam (a.s): Kim bunları söyler ve bu söylediklerine de inanırsa gerçekte Allah ile birlikte başka ilahları var olduğuna inanmıştır ve böyle bir şahıs da bizim dostlarımızdan sayılmaz.

Allah Teala kendi zatı gereği her zaman alim, kadir, canlı, kadim (önceliksiz), işiten ve görendir. Allah Teala’nın şânı, müşriklerin ve teşbih ehlinin söylediklerinden çok daha yücedir.”

**11-** Saffan bin Yahya diyor ki: “İmam Rıza (a.s)’a “Allah’ın iradesiyle mahlukların arasındaki fark nedir” diye sordum.

İmam (a.s): Mahluklar bir şeyi yapacakları zaman önce düşünürler ve daha sonra kendilerine göre en doğru olanı yapmaya karar verirler. Ama, Allah Teala’nın iradesi icat etmekten başka bir şey değildir. Çünkü o, düşünme ve daha sonra karar alma sıfatlarından münezzehtir. Bu sıfatlar mahluklara aittir. Allah’ın iradesi fiilinden başka bir şey değildir. O, bir şeyin olmasını isterse ol der ve o da oluverir. Bu iş için ne bir kelimeye, ne konuşmaya ve ne de düşünüp karar almaya muhtaçtır. Allah Teala nitelendirilemeyeceği gibi, onun işleri de nitelendirilemez.

Allah Teala’nın ne şekildeliği söz konusu olamayacağı gibi onun irade ve fiillerinde ne şekilde ve nasıllığı söz konusu olamaz.”

**12-** Hüseyin bin Halid diyor ki: “İmam Rıza (a.s)’a arz ettim ki: Halk Peygamber efendimizden “Allah Adem (a.s)’ı kendi şeklinde yarattı” buyurduğunu naklediyor.

İmam (a.s): Allah onları öldürsün! Hadisin birinci kısmını atmışlar. Hadisin aslı şöyledir: Bir gün Peygamber efendimiz, birbirine küfreden iki kişinin yanından geçiyordu. Onlardan biri diğerine “Allah senin yüzünü ve sana benzeyen herkesin yüzünü çirkinleştirsin” dedi. Allah’ın resulü ona “Ey Allah’ın kulu! Kardeşine böyle söyleme. Çünkü Allah Teala Adem (a.s)’ı da ona benzer şekilde yaratmıştır” buyurdular.”

**13-** Muhammed bin Ubeyde diyor ki: “İmam Rıza (a.s)’a “Ey İblis! Benim kendi elimle yarattığıma secde etmene ne mani oldu?” (Sad/75) ayeti hakkında sordum. Şöyle buyurdular: Burada elden maksat, güç ve kudrettir.”

Kitabın yazarı Şeyh Saduk diyor ki: Ben Şia’nın bazı büyüklerinden şöyle dediklerini duydum: İmamlar ayeti okuyunca “halaktu” (yarattım) kelimesinde duruyor, daha sonra “biyedi” (elimle) kelimesinden devamını okumaya başlıyorlardı. Bu durumda ayetin devamının manası şöyle oluyor: “Kendi elimle (nimetimle) bana mı kibirleniyorsun? Yoksa sen, yücelerden misin?” Burada “el” nimet ve ihsan manasında kullanılmıştır. Halk arasında bu tip tabirlere rastlanmaktadır. Örneğin; “Benim kılıcımla benimle mi savaşıyorsun veya benim mızrağımla beni mi dürtüyorsun” gibi tabirler yaygındır. Kısaca ayet “Benim nimetimle bana mı isyan ediyorsun?” Manasına geliyor.”

**14-** Hasan bin Sait, İmam Rıza (a.s)’dan şöyle naklediyor: “İmam Rıza (a.s) “O gün paçalar sıvanır, secdeye davet edilirler fakat, güçleri yetmez.” (Kalem/42) ayetini şöyle tefsir ettiler: Nurdan olan hicap kaldırıldığında müminler secdeye kapanırlar. Ama, münafıkların sırtı düz olur, sertleşir. Artık secde edemezler.”

**15-** İmam Rıza (a.s), metindeki senetle Emir’ül Müminin Ali (a.s)’ın Kûfe Mescidi’nde şöyle bir hutbe okuduğunu nakletti: “Hamd Allah'a mahsustur; ne kendisi bir şeyden yaratılmıştır, ne de yaratıklarını bir şeyden yaratmıştır. Eşyaların hâdis olmasını (sonradan yaratılmışlığını) kendi ezeli oluşuna tanık kılmıştır, mahluklarının acizlik ve zayıflığını kendi kudretinin göstergesi yapmıştır ve yaratıkların fenâsını kendi bekâsına delil kılmıştır. Hiçbir mekân onun dışında değildir ki, onun için bir mekân düşünülsün; onun bir benzeri yoktur ki, bir nitelikle vasfedilsin; hiçbir şey onun ilminin dışında değil ki, bir haysiyetle (durumla) tanınabilsin.

O, bütün sıfatlarda yaratıklarından farklıdır. Zâtının idrak edilmesi mümkün değildir. Çünkü yaratıklar (onun emriyle) devamlı değişim halindedirler. Oysa kendisi ululuk, azamet ve büyüklüğünden dolayı her türlü değişimlerden uzaktır. Mahir, zeki ve keskin anlayış sahiplerinin ona sınır tayin etmeleri haramdır; ince ve derin düşünürlerin onu biçimlendirmeleri yasaktır; görüş okyanusunun dalgıçlarının onu tasvir etmeleri de imkânsızdır. Mekânlar, azametinden dolayı onu kapsayamazlar; ölüler, celalinden dolayı onu ölçemezler; mikyaslar, ululuğundan dolayı onu ölçüp biçemezler; vehimlerin onun künhüne varması, kavrayışların onu kavraması, zihinlerin ona örnek getirmesi imkânsızdır. Yüce akıllar, onun vücudunu kuşatarak keşfetmekten ümitsizdirler. Uçsuz bucaksız ilim deryaları onun künhünün hakikatine işaret etmede kurudurlar. Onun kudretini vasfetmeye kalkışan en zarif düşünceli insanlar, aciz ve zelil bir şekilde geriye dönmüşlerdir. O birdir, ama birliği sayısal değildir; daimidir, ama daimiliği zamansal değildir; kaimdir, ama kaimliği sütunlarla değildir. O cins değildir ki cinsler, onun eşi olabilsinler. O karartı değil ki karartılar ona benzemiş olabilsinler. O eşyalar gibi değil ki bu vesileyle vasıflandırılabilsin. Akıllar, onu idrak etmenin akım dalgalarında sapmışlardır. Düşünceler onun ezeliliğinin niteliğini kavramakta şaşkındırlar. İdraklar onun kudretinin vasfını anlamakta mahsurdur. Zihinler onun melekutunun engin feleklerinde gark olmuştur. O, bütün nimetlere kadirdir; ululuğuyla güçlüdür; her şeyin sahibidir. Ne devran onu yıpratır, ne zaman onu eksiltir ve ne de vasıf onu kuşatabilir (belirleyebilir). Sabit ve sert varlıklar kökü ve esasında onun için boyun eğmiştir. Sağlam kale ve dağlar, en yüksek zirveye sahip olmalarına rağmen, onun için boyun eğmiş durumdadır. Bütün mahlukatı kendi rabliğine şahit, onların acizliğini kendi kudretine delil, hâdisliğini kendi kıdemliğine tanık ve zevalini de kendi bekâsına gösterge kılmıştır. Varlıklar onun emrinden kaçıp kurtulamaz, onun kuşatma gücünden dışarı çıkamaz, onun saymasından (divan nizamından) kendilerini saklayamaz ve onun kendileri üzerindeki kudretinden kaçınamazlar. Hilkat, nizam ve sağlamlığı bir nişane, tabiat terkipleri bir delalet, alemdeki yıpranma ve yok olma kadimliğine bir delil ve sanatının sağlamlığı ve hikmeti ise, ibret olarak yeterlidir. Onun için belirlenmiş bir sınır, örnek verilebilecek bir misil ve ondan saklı tutulmuş hiçbir şey yoktur. Allah Teala örnek verilmekten ve mahlukların sıfatından çok üstün ve yücedir.

O'nun Rabliğine iman ederek inkârcılarına da karşı çıkarak ondan başka ilahın olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in onun kulu ve resulü olduğuna, onu (Peygamberimizi) en hayırlı yerde karar kıldığına, en değerli soy ve en temiz rahimlerden naklettiğine, en asil kaynaktan (soydan), en üstün kökten, en değerli soydan peygamberlerini yarattığına ve eminlerini de ondan seçtiği şecereden yarattığına şehadet ederim; öyle şecere ki ağacı tertemiz, sütunu dümdüz, gövdesi yüksek, dalları yemyeşil ve parlak, meyveleri olgunlaşmış ve tatlı, içi ise kerametle doludur. O soy ağacı kerametli bir mekâna ekildi, kutsal haremde yeşerdi, orada yayıldı ve meyve verdi, orada aziz ve güçlü oldu, derken büyüdükçe büyüdü. Öyle bir hadde ulaştı ki, Allah onu Ruh’ul Emin ile (Cebrâil) şereflendirdi. Açık bir nur ve yazılı bir kitapla iftiharlandırdı. Burak’ı onun emrine verdi ve melekler onunla el sıkıştılar. Allah Teala şeytanları onun vesilesiyle korkuttu, putları ve sahte ilahları onun vesilesiyle yok etti. Onun sünneti rüşt, siyeri adalet, hükmü ise haktır. Rabbinin ona emrettiği şeyi açıkça söyledi ve ulaştırmakla görevli olduğu mesajı iletti. Öyle ki, halkı açıkça tevhide davet etti ve “lâ ilahe illallah, vahdehu lâ şerike leh” (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir ve şeriki yoktur) şiarını halk arasında yaygınlaştırdı. Öyle ki, vahdaniyeti Allah’a halis kıldı ve rububiyeti onun için sâf etti. Derken Allah Teala tevhidle onun delilini aşikâr etti, İslam ile onun derecesini yüceltti ve Allah Teala kendi katındaki rahmet ve makamı onun için seçti. Allah’ın selamı ona ve pak Ehl-i Beyt’ine olsun.”

**16-** İbrahim bin Ebu Mahmud diyor ki: “İmam Rıza (a.s)’dan “Allah onları karanlıklara terk eder, görmezler” (Bakara/17) ayeti hakkında sordum, şöyle buyurdular: Mahluklar için bırakma, terk etme tabirlerini kullanmak doğrudur ama, Allah Teala’yı bu tabirlerle vasıflandırmak doğru değildir. Allah Teala onların küfür ve dalaletten dönmeyeceğini bildiği için yardım ve lütfünü onlardan kesmekte ve onları kendi başlarına bırakmaktadır.”

Ravi diyor ki: İmam (a.s)’dan “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir” (Bakara/7) ayeti hakkında sordum, şöyle buyurdular: Allah Teala onların kalplerini kâfirliklerinden dolayı mühürlemiştir. Nitekim Allah Teala, Kur’an’ın başka bir ayetinde şöyle buyuruyor: “Doğrusu Allah, onların kalpleri üzerine küfürleri yüzünden mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, onlar iman etmezler.” (Nisa/15)

Ravi diyor ki: Daha sonra İmam (a.s)’a şöyle sordum: Acaba Allah kullarını günah işlemeye mecbur eder mi?

İmam (a.s): Hayır, Allah Teala kullarına seçme hakkı tanıyarak her istediklerini yapmalarına izin vermiştir ve mühlet vererek onlara tövbe etme fırsatı tanımıştır.

Ravi: Allah kullarını güçlerinin yetmediği bir şeyle sorumlu tutar mı?

İmam (a.s): Allah Teala “Rabbin kullara zulmedici değildir” (Fussilet/3) buyurduğu halde nasıl böyle yapar?

İmam daha sonra şöyle devam etti: Babam Mûsa bin Cafer kendi babası Cafer bin Muhammed’den bana şöyle nakletti: “Kim Allah’ın, kullarını günaha mecbur ettiği ve kullarını onların güçleri yetmeyecek şeylerle mükellef kıldığı zannına kapılırsa onun boğazladığı hayvanın etinden yemeyin, tanıklığını kabul etmeyin, arkasında namaz kılmayın ve zekâttan da ona bir şey vermeyin!”

**17-** Yezid bin Umeyr bin Muaviye eş-Şamî diyor ki: Merv’de İmam Rıza (a.s)’ın huzuruna giderek kendisinden İmam Sâdık (a.s)’dan nakledilen “Ne cebirdir, ne tevfiz; ikisinin arasıdır” hadisin manasını sordum.

İmam (a.s): Kim Allah’ın bizim işlerimizi bizzat kendisinin yaptığına ve daha sonra da o işlerden dolayı bizi azaplandıracağına inanırsa, cebre inanmış olur. Kim de Allah’ın yaratma ve rızık verme işlerini hüccetlerine (imamlara) bıraktığını söylerse tevfize inanmış olur; cebre inanan ise kâfir; tevfize inanan da müşriktir.

Ravi: Öyleyse “ikisinin arasıdır” ibaretinin manası nedir?

İmam (a.s): Manası şudur ki: Kullar Allah’ın emrettiklerini yapmakta ve nehyettiklerini de yapmamakta muhtardırlar.

Ravi: Acaba kulların yaptıkları işlerde Allah Teala’nın meşiyyet ve iradesi var mıdır?

İmam (a.s): Allah Teala’nın itaatteki iradesi; onu emretme, amele razı olma ve kullarına o işte yardım etmektir. Allah’ın günahlar karşısındaki iradesi ise; nehyetme, o amelden dolayı gazaplanma ve o amelde kullara yardımda bulunmamaktır.

Ravi: Acaba kulların amellerinde Allah'ın kaza ve kaderi var mıdır?

İmam (a.s): Evet; kulların yaptıkları bütün işlerde ister hayır olsun, ister şer, Allah’ın kazası ve kaderi vardır.

Ravi: Bu kazanın manası nedir?

İmam (a.s): Kaza; Allah Teala’nın kullara amellerinden dolayı dünya ve ahirette hakketmiş oldukları sevap veya azabın verilmesine hükmetmesidir.

**18-** Abdulaziz bin Müslim diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a “Allah’ı unuttular ve Allah da onları unuttu” (Tevbe/67) ayetinin manasını sordum. Şöyle buyurdular: Allah Teala ne unutur, ne de gaflet eder. Unutmak ve gaflet, mahluklara mahsustur. Allah Teala’nın “Rabbin unutkan değildir” (Meryem/64) buyurduğunu duymadın mı? Yukarıdaki ayetin manası şudur: Allah Teala, kendisini ve kıyameti unutanları, kendi kendilerini unutmakla cezalandırmaktadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “O kimseler gibi olmayın ki, Allah’ı unutmuşlar. (Allah da) onlara kendilerini unutturmuştur. İşte bunlar, fâsıkların ta kendileridirler.” (Haşr/19) Yine şöyle buyurmuştur: “Onlar bugüne (kıyamet gününe) kavuşmayı nasıl unuttuysalar biz de onları bugün öyle unutacağız.” (Âraf/51) Yani onları terk edeceğiz (kendi başlarına bırakacağız). Nasıl ki onlar, böyle bir güne hazırlanmayı terk ettiler.

**Kitabın yazarı diyor ki:** “Onları terk edeceğiz” ibaretinden maksat; onlara, kıyametin gerçekleşeceğine inananların sevabını vermiyeceğiz demektir. Çünkü terk etme, (bırakma) gibi fiiller Allah için söz konusu edilemez. “Allah onları karanlıklara terk eder, öyle ki bir şeyi göremezler” ayetinden kasıt; yani, Allah onları azaplandırmada acele etmez ve tövbe etmeleri için onlara mühlet verir.

**19-** Ali bin Fazzal babasından şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’dan “Hayır! Muhakkak ki onlar, o gün Rablerinden (inen) bir perde arkasında kalacaklardır (onu göremeyeceklerdir)” (Mutaffifin/15) ayeti hakkında sordum. İmam Rıza (a.s) buyurdular ki: Allah Teala’yı, kullar bir perdenin arkasındadır ve onu göremeyecekler şeklinde vasıflandırmak doğru değildir. Ayetin manası, onlar Allah Teala’nın sevabından mahrum kalacaklardır, şeklindedir.

Ravi diyor ki; İmam Rıza’dan “Rabbin ve melekler saflar halinde geldiler” (Fecr/22) ayetini sordum. Buyurdular ki: Allah Teala gitme ve gelme eylemiyle vasıflandırılamaz. Allah’ın şânı bundan çok daha yücedir. Ayetin manası, “Rabbinin emri gelip, melekler saf-saf olduğunda..." Şeklindedir.

Yine ravi diyor ki: İmam’dan “Onlar Allah’ın meleklerle birlikte kendilerine buluttan gölgeler arasında gelivermesini mi bekliyorlar?” (Bakara/210) ayeti hakkında sordum. Buyurdular ki; Ayet şu manadadır: “Acaba onlar, Allah’ın melekleri bulutlar arasından onlara göndermesini mi bekliyorlar?”

Yine ravi diyor ki: İmam (a.s)’a “Allah onlarla alay etti” (Tevbe/79), “Allah onları istihza eder” (Bakara/15), “Hile yaptılar ve Allah da hile yaptı” (Âl-i İmran/54) ve “Münafıklar Allah’a hile yapmaktadır, Allah da onlara hile yapmaktadır” (Nisa/142) ayetlerini sordum. Cevaben şöyle buyurdular: Allah Teala ne alay eder ve ne de hile yapar. Ancak, hile ve alaylarına uygun olarak onları cezalandırır. Allah Teala’nın şânı zalimlerin söyledikleri ve zannettiklerinden çok daha yücedir.

**20-** Hasan bin Ali el-Hazzaz (Veşşa) diyor ki: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular: Kıyamet gününde Resulullah (s.a.a) Allah’ın eteğinden tutacak, bizler de Resulullah’ın eteğinden tutacağız, şialarımız da bizim eteğimizden tutacaklar. Sözlerine devam ederek buyurdular: Etekten kasıt, nurdur. Başka bir hadiste de şöyle buyurmuşlardır: Etekten kasıt dindir.

**21-** İbrahim bin Ebu Mahmud diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a halkın, Peygamber-i Ekrem’den naklettikleri: “Allah Teala her Cuma akşamı dünya semasına gelir” hadîsi hakkında görüşünüz nedir, diye sorduğumda şöyle buyurdular: Allah’ın lâneti, kelimelerin yerini değiştirerek sözün manasını tahrif edenlerin üzerine olsun. Allah’ın resulü böyle bir şey söylememiştir. Peygamber (s.a.a)’in buyurduğu şundan ibarettir: “Allah Teala her gecenin son üçte birlik kısmında ve Cuma gecesinin evvelinden itibaren bir meleği dünya semasına gönderir. O melek, Allah’ın emriyle şöyle nida eder: Acaba bir şey isteyen yok mu ki, onun isteğini yerine getireyim? Tövbe eden yok mu ki, onun tövbesini kabul edeyim? Mağfiret dileyen yok mu ki, onu bağışlayayım? Ey hayrı isteyen! Bu tarafa gel. Ey kötülük peşinde olan! Vazgeç. Bu melek fecre kadar böyle seslenmeye devam eder. Fecr zamanı geldiğinde bu melek, melekut alemindeki yerine geri döner.” Bu hadisi babam kendi babasından ve o da kendi babaları vasıtasıyla Peygamber efendimiz (s.a.a)'den benim için nakletti.

**22-** Dâvud bin Süleyman Kazvinî, İmam Rıza (a.s)’ın babaları vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah’ın resulü buyurdular ki: “Mûsa bin İmran Allah Teala ile münacat ettiğinde şöyle arz etti: Allah’ım! Eğer bana uzaksan seni yüksek sesle anayım ve eğer bana yakınsan seni alçak sesle anayım? Allah Teala ona şöyle vahyetti: Ben, beni ananın yanındayım. Mûsa (a.s) arz etti: Ey rabbim! Ben, bazen öyle bir halde oluyorum ki, senin şânını seni o halde anmaktan çok daha yüce biliyorum. Allah Teala buyurdu ki: Ey Mûsa! Bütün hallerde beni anmaya devam et.”

**23-** Feth bin Yezid-i Curcanî diyor ki; İmam Rıza (a.s)’ın Allah Teala hakkında şöyle dediğini duydum: “O latif ve her şeyden haberdar olandır, işiten ve görendir, birdir ve ihtiyaçsızdır. Öyle bir ihtiyaçsız ki ne doğmuştur, ne doğurulmuştur ve ne de benzeri vardır. Eşyayı icat eden, cisimlere cisimlik veren ve şekilleri şekillendiren odur. Eğer dedikleri gibi olsaydı yaratanla yaratılan, icat edenle icat edilen birbirinden ayırt edilemezdi. Ancak icat eden odur. Allah'ın, icat edip cisme büründürerek şekillendirdiği ile arasında fark vardır. Çünkü hiçbir şey onun benzeri değildir ve o da hiçbir şeye benzememektedir.”

Ravi diyor ki: İmam (a.s)’a şöyle arz ettim: Canım size feda olsun, doğru söylüyorsunuz. Ama siz, “Allah birdir ve ihtiyaçsızdır” ve “Hiçbir şeye benzemez” buyurdunuz. Oysa Allah Teala birdir, insan da birdir. Bu yönden birbirlerine benzemediler mi?

Hazret buyurdular ki: Ey Feth! Allah seni sabit kadem kılsın, imkânsız olan bir şey söyledin. Bizim kastettiğimiz benzerlik manadaki benzerliktir. İsim bütün varlıklarda aynıdır ve müsemmanın (isimlendirilenin) nişanesidir. İnsana birdir, denildiğinde kasıt, onun iki değil, bir cüsseye sahip olduğudur. Ama insan, gerçek manada bir değildir. Çünkü aza ve renkleri çoktur. İnsan, birbirinden farklı olan bir grup azalardan ibarettir. Kanı etinden, eti kanından, asabı (sinir sistemi) damarından, saçı derisinden ve siyahlığı beyazlığından farklıdır. Diğer mahluklar da böyledir. Demek ki insan, sadece isim olarak tektir. Ama manada tek değildir. Oysa Allah Teala öyle birdir ki, ondan başka bir yoktur. Onun kendisinden hiçbir türlü farklılık söz konusu değildir. Onda eksiklik veya fazlalık yoktur. Ama insan, birbirinden farklı azalar ve maddeler topluluğundan yaratılmıştır. İnsan, bunların toplamıyla bir şeydir.

Ravi: Fedan olayım, beni rahatlattın, Allah da seni rahatlatsın! Allah’ın birliğini tefsir ettiğiniz gibi, onun latiflik ve her şeyden haberdar olma (habir) sıfatını da benim için izah eder misiniz? Elbette Allah’ın lütfüyle yarattıklarının lütfü arasında fark olduğunu biliyorum. Ama, ben bu farkı bana izah etmenizi istiyorum.

İmam (a.s): Ey Feth! Allah Teala’ya, yaratmadaki zerafeti ve en küçük varlıklara dahi ilmiyle hükmetmesi dolayısıyla latif diyoruz. Onu, büyüklü küçüklü nebatlardaki sanatının eserini, sivrisinek veya gözün zor görebildiği hatta daha da küçük, bazıları o kadar küçük ki; büyüğünü küçüğünden, erkeğini dişisinden, yeni doğanı eski doğandan ayırt etmek dahi çok zor hayvanları yaratmadaki inceliği görmüyor musun?

Halbuki onların küçüklüğünün nasıl bir zerafet dahilinde olduğunu eşleşmeye hidayet olduklarını, ölümden kaçışlarını, ihtiyaç duydukları şeyleri denizin engin yerlerinden, ağaç kavuklarından ve çöllerden toplamalarını, birbirleriyle kendilerine has dilleriyle konuşmalarını, yavrularının büyük olanların sözlerini anlamasını ve valideynin yavruları için yiyecek getirmesini gördüğümüzde, daha sonra kırmızının sarı ve beyazın yeşille karışımındaki renklerin oluşumuna, aynı şekilde gözlerimizin zor göreceği ve gözlerimizle görülmeyecek, elimizle hissedilmeyecek şeylere baktığımızda bunları yaratanın latif ve dakik olduğunu anlamış oluruz.

Latif olan Allah, açıkladığımız şeylerin yaratılışını hiçbir vesile ve alete ihtiyaç duymaksızın tam bir letafet ve incelikle yaratmıştır. Şüphesiz her bir şeyi yapan, yaptığı şeyi başka bir şeyle yapmıştır. Ama halik (yaratıcı) ve latif olan (cismani olmayan) Allah Teala, bütün alemi yoktan var etmiştir.

**24-** Muhammed bin Sinan diyor ki; İmam Rıza (a.s)’dan şöyle sordum: Acaba Allah Teala mahlukları yaratmadan önce kendi kendisinin farkında mıydı?

İmam (a.s): Evet.

Muhammed bin Sinan: Kendi nefsini görüyor ve sesini de duyuyor muydu?

İmam (a.s): Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyordu. Çünkü kendisi böyle bir şey istememiştir. Onun varlığı kendisi ve kendisi de varlığıdır. Onun kudreti nâfizdir. Bundan dolayı da kendisini isimlendirmeye ihtiyacı yoktur. Ama kendisine bir takım isimler seçmiş ki, diğerleri onu bu vesileyle çağırsınlar. Zira kendi ismiyle çağırılmazsa tanınmaz. Onun kendisine seçtiği ilk isim, Aliyy’ul Azim’dir. Çünkü o, her şeyden üstündür. Onun manası ve gerçekliği Allah’tır. Adı ise Aliyy’ul Azim’dir. Zira o, her şeyden daha üstündür.

**25-** Muhammed bin Sinan diyor ki: İmam Rıza (a.s)’dan “İsim nedir?” diye sordum. Buyurdular ki: İsim, mevsuf (sıfatlandırılan) için bir sıfattır (yani, tanımak için bir alâmettir).

**26-** Ali bin Hasan bin Ali bin Fazzal, babasından İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah Teala, insanların yazıyla tanışabilmesi için yarattığı ilk şey alfabedir. Eğer birinin başına bir darbe vurulur ve bu darbe neticesinde bazı kelimeleri fasih bir şekilde söyleyemezse bu durumda hüküm şöyle olur: Alfabenin harfleri bir bir o şahsa sunulur ve telaffuz edemediği harf sayısınca ona diyet ödenir. Babam babasından, o da dedesinden Hz. Ali (a.s)’ın Elif-bâ harfleri hakkında şöyle buyurduğunu naklediyor: “Elif” Allah’ın nimetleri, “Bâ” Allah’ın sevinci, “Tâ” Âl-i Muhammed’in Kâimi’nin (İmam-ı Zaman) işinin kemale ermesi, “Sâ” iyi işlerinden dolayı müminlerin alacağı sevaptır. “Cim” Allah’ın cemal ve celali, “Hâ” Allah’ın günahkârlar hakkındaki hilmi, “Hâ” günahkârların Allah katında ad ve sanının batması, “Dal” Allah’ın Rauf ve Rahimliğini, “Zâ” kıyametteki zelzeleleri, “Sin” ise ilahi nuru simgeler. “Şin” Allah istediğini istedi ve irade ettiğini de irade etti; Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. “Sâd” insanların sırata sevk edilmesi ve zalimlerin mirsatta (gözetleme yerinde) hapsedilmesi hakkındaki vaadin gerçek olmasıdır. “Dâd” Muhammed ve Âl-i Muhammed’e muhalif olan herkesin dalalet içinde olduğunu simgeler. “Tâ” müminler için hayırlı ve güzel bir akibetin olduğunu, “Zâ” da müminlerin Allah’a hüsnü zanları, kâfirlerin ise suizanları olduğunu simgeler. “Ayn” ilmi, “Gayn” ihtiyaçsızlığı, “Fâ” ateş şûlelerinden bir şûleyi ve “Gâf” toplanması ve okunması Allah’a ait olan Kur’an-ı Kerim’i simgeler. “Kâf” kifayeti, “Lâm” kâfirlerin Allah Teala’ya nispet verdikleri yalan ve boş sözleri simgeler. “Mim” Allah’tan başka hiç kimsenin malik olmadığı günde Allah’ın maliklik ve padişahlığını simgeler. Allah Teala o gün; “Bugün padişahlık kime aittir” (Mümin/16) buyuracak. Daha sonra Allah’ın peygamberi, elçileri ve hüccetleri “Bir ve kahhar olan Allah’a aittir” (Mümin/16) diyecekler. Daha sonra Allah Teala “Bugün herkes kazandığı ile cezalanacaktır, bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir” (Mümin/17) Buyuracaktır. “Nûn” Allah Teala’nın müminlere vereceği bağışı ve kâfirleri düçar edeceği azaptır. “Vav” Allah’a isyan edenin vay haline! “Hâ” Allah’ın emrine uymayanın onun karşısındaki zelillik ve aşağılığıdır. “Lamelif” (Lâ), “lâ ilahe illallah”ın simgesidir ki, ona İhlas Kelimesi denilmektedir. Her kul onu ihlas ile zikrederse cennet ona farz olur. “Yâ” Allah’ın elinin yaratıkları üzerinde açık olduğunu ve onlara rızık verdiğini simgeler. Allah Teala, müşriklerin onu vasfettikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.[[29]](#footnote-29)

Daha sonra İmam (a.s) buyurdular ki: Allah Teala Kur’an’ı bu harflerle (Arapların alfabesine göre) nazil etti ve daha sonra şöyle buyurdu: “De ki: Yemin ederim insanlar ve cinler bu Kur’an’ın benzerini getirmek için toplanmış olsalar, birbirlerine yardım da etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.” (İsra/88)

**27-** Hamdan bin Süleyman Nişaburî diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a “Allah kime hidayet vermeyi dilerse onun gönlünü İslam’a açar, kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun kalbini öyle daraltır, sıkıştırır ki öfkesinden göğe çıkacak sanırsın” ayeti hakkında sordum. Buyurdular: Allah Teala dünyada imanı olan birisini ahirette, cennet ve keramet evine sokmak isterse Allah’a teslim olmak, ona güvenmek ve onun vaadettiği sevaplara itimat etmek için onun gönlünü açar; böylece gönül rahatlığına kavuşur. Allah Teala her kimi de dünyadaki ona karşı küfür ve isyanından dolayı ahirette cennetinden ve keramet evinden mahrum kılmak isterse onun göğsünü daraltır; öyle ki küfründe şekke kapılır ve itikadından dolayı kalbi ıstıraba maruz kalır. Adeta göğe çıkacakmış gibi zorlaşır (gökyüzüne çıkıldıkça azalan oksijenin insana verdiği zorluk gibi). İşte böylece Allah Teala, ricsi (pislik ve çirkinliği) iman etmeyenlerin üzerine kılar.

**28-** İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisi olan Muhammed bin Horasanî diyor ki: Zındığın biri İmam Rıza (a.s)’ın huzuruna vardı. O sırada bir takım insanlar da oradaydı. İmam buyurdu ki: Söyle bakalım, eğer senin dediklerin doğru olursa -gerçi doğru değil- biz ve siz eşit değil miyiz? Bu durumda namaz, oruç, zekât ve diğer inançlarımız bize bir zarar verir mi?

Adam hiçbir şey söylemedi ve İmam şöyle devam etti: Eğer bizim dediklerimiz doğru olursa -ki doğrudur- bu durumda siz helak, bizse kurtulmuş olmaz mıyız?

Zındık: Allah sana rahmet etsin, bana Allah’ın nasıl ve nerede olduğunu açıklar mısın?

İmam (a.s): Vay senin haline! Allah hakkında yanlış bir zanna kapılmışsın. Mekânı icat eden odur. O vârolduğunda mekân yoktu. Nasıllığı icat eden de odur. O vâr iken nasıllık yoktu. Bundan dolayı da mekân, keyfiyet ve duyu organlarıyla derk edilmesi mümkün değildir ve hiçbir şeyle de kıyas edilmez.

Zındık: Eğer hiçbir duyu organıyla onu derk etmek mümkün değilse demek ki öyle bir şey yoktur.

İmam (a.s): Vay senin haline! Duyu organların onu idrak etmekten acizdir diye onu inkâr mı ediyorsun? Oysa ki biz onu idrak etmekten aciz olduğumuzda onun bizim rabbimiz ve diğer varlıklardan da farklı olduğunu yakin ediyoruz.

Zındık: Söyle bakalım, Allah ne zaman vardı?

İmam (a.s): Sen Allah’ın ne zamandan beri olmadığını söyle de ben ne zamandan beri olduğunu söyleyeyim.

Zındık: Allah’ın vârolduğuna dair deliliniz nedir?

İmam (a.s): Kendi bedenime baktığımda enimden ve boyumdan bir şey azaltmaya veya çoğaltmaya kadir olmadığımı, zorlukları ondan defedip faydalı olan şeyleri ona cezbetmekten aciz olduğumu görüyorum. Bu durumda bu yapının bir ustasının olduğunu anlıyor ve ona iman ediyorum. Buna ilaveten, gezegenlerin onun emri ve kudretiyle hareketine, bulutların oluşmasına, rüzgârın esmesine; ayın, güneşin ve yıldızların hareketlerine ve Allah Teala’nın diğer hayret verici sağlam ayetlerine baktığımda bütün bunları icat ve takdir eden birinin vârolduğu kanısına varıyorum.

Zındık: Öyleyse niçin gizlidir?

İmam (a.s): Allah’ın kullarına nispetle hicaplar arkasında olmasının nedeni onların aşırı günahlarıdır. Ama, gece ve gündüzde saklı olan hiçbir şey, Allah Teala’dan gizli değildir.

Zındık: Niçin gözler onu görmüyor?

İmam (a.s): Çünkü, onunla gözle görülen varlıklar arasında fark olmalıdır. Buna ilaveten, Allah’ın şânı; gözle görülmekten, fikir ve aklın onu idrak etmesinden çok daha yücedir.

Zındık: Onun sınırını benim için açıkla.

İmam (a.s): Onun sınırı yoktur.

Zındık: Niçin?

İmam (a.s): Çünkü sınırlanan her şeyin bir nihayeti vardır. Eğer onu sınırlamak mümkün olursa, çoğalıp eksilmesi de mümkün olur. Öyleyse Allah Teala sınırsızdır, çoğalıp eksilmez, kısımlara ayrılmaz ve akıl ile tasavvur edilmez.

Zındık: Siz, Allah’ın Latif, Semî (işiten), Hekim, Basir (gören) ve Alim olduğunu söylüyorsunuz. Bunlar ne manaya geliyor? Acaba birisi gözü olmadan gören, kulağı olmadan duyan, eli olmadan latif (zarif ve dakik) veya sanat ehli olmadan hekim olabilir mi?

İmam (a.s): İnsanlar arasında latiflik sıfatı, bir kimse bir şeyi yapmak istediğinde söz konusu edilir. Hiç görmedin mi; biri bir işi yapmak istediğinde eğer çok dikkatle yaparsa, "filan şahıs işini ne kadar da dikkat ve zerafetle yapıyor" derler? Durum böyle iken, irili ufaklı bunca varlık yaratan, hayvanlarda ruhlar icat eden ve bütün cinsleri birbiriyle karışmayacak şekilde yaratan Allah, nasıl olur da latif olmaz? Bütün varlıklar zahiri terkipleri (yapıları) itibarıyla latif ve habir (her şeyden haberdar) olan Allah Teala’nın lütuflarından bir lütuftur. Daha sonra biz ağaçlara ve yenilen-yenilmeyen meyvelerine dikkatle bakarak “Bizim rabbimiz latiftir ama, latifliği kullarınınki gibi değildir” dedik. Daha sonra; “O, duyandır. Yerle gök arasındaki kara ve denizdeki en küçük karıncasından tut, en büyük hayvanlarına kadar yaratıklarının sesleri ona gizli değildir ve onların hiçbirinin dilini bir diğeriyle karıştırmaz” dedik. Bu durumda: “O, kulaksız işiten ve gözsüz görendir.” Çünkü o, siyah bir taşın üzerindeki küçücük tohum tanesinin eserini zifiri karanlık bir gecede görüyor. Yine, karıncanın gece karanlığındaki hareketini, onun zarar ve faydalarını, eşiyle cinsel ilişkisinin eserini ve (bu ilişkiden sonra meydana gelen) yavrularının neslini görüyor. Sonuçta; “O, görendir ama mahlukların görmesi gibi değil” dedik.

Ravi diyor ki: Bu karşılıklı soru ve cevap o zındık müslüman oluncaya dek devam etti. Zikredilen bu meselelerden başka diğer sözler de bu hadiste vardı.

**29-** Feth bin Yezid el-Curcanî diyor ki: İmam Rıza (a.s)’dan “Marifetin (Allah’ı tanımanın) yolu nedir?” diye sordum. Şöyle buyurdular: Allah’tan başka bir mâbudun olmadığına, benzeri ve misli bulunmadığına, sabitliğine, kadimliğine, varlığına, kaybolmadığına ve hiçbir şeyin onun gibi olmadığına ikrar etmektir.

**30-** Abdulaziz bin el-Muhtedi diyor ki: İmam Rıza (a.s)’dan tevhid hakkında sordum, şöyle buyurdular: Kim İhlas Sûresi’ni okur ve ona iman ederse tevhidi tanımıştır. Sordum ki: Nasıl okunmalı? Buyurdular: Halkın okuduğu gibi. Daha sonra üç defa “kezalikellahu rabbi” (benim rabbim böyledir) cümlesini de ekledi.

**31-** İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisi Muhammed bin Ali el-Horasanî diyor ki: Zındığın biri İmam Rıza (a.s)’dan şöyle sordu: Acaba Allah “şeydir” denilebilir mi?

İmam (a.s) buyurdular: Evet; Allah Teala Kur’an’da kendisini “şey” diye adlandırmıştır. Kur’an’da şöyle buyuruyor: “De ki: Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki: Allah benimle sizin aranızda şahittir.” (Enam/19) O, şeydir; ama, hiçbir şey onun gibi değildir.

**32-** Hüseyin bin Halid diyor ki: Bir gün adamın biri İmam Rıza (a.s)’ın yanına gelerek şöyle sordu: Ey Peygamberin oğlu! Bu alemin hâdis (sonradan yaratılmış) olduğunun delili nedir? İmam buyurdular ki: Sen bir zamanlar yoktun. Sonra vâroldun ve kendin de biliyorsun ki sen, kendi kendini var etmedin ve kendin gibi birisi de seni icat etmedi.

**33-** Ebu Salt Abdüsselam bin Salih-i Herevî diyor ki: Bir gün Memun İmam Rıza (a.s)’a “O, hanginizin daha güzel amel ettiğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Daha önce arşı suyun üstünde idi” (Hud/7) ayeti hakkında sordu. İmam (a.s) buyurdular: Allah Teala arşı, suyu ve melekleri göklerden ve yerlerden önce yarattı. Melekler kendilerine, arşa ve suya bakarak Allah'ın varlığına delil getiriyorlardı. Daha sonra Allah Teala kudretini, meleklere göstermesi ve her şeye gücünün yeteceğini meleklerin anlaması için arşını suyun üzerine koydu. Daha sonra Allah Teala kendi kudretiyle arşını kaldırarak yedi göğün üzerine koydu. İşte o anda Allah Teala kendi arşına hakim bir halde, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Elbette Allah Teala dileseydi bu işi bir göz kırpmada da yapardı. Ama Allah Teala, zemin ve göklerdekileri bir bir yaratarak onların oluşum aşamalarını meleklere göstermesi ve böylece meleklerin bu vesileyle Allah’ın kudretine istidlal etmelerini sağlaması için onları altı günde yarattı. Allah Teala arşı, ona ihtiyaç duyduğu için yaratmamıştır. Çünkü o, arştan ve bütün yaratıklarından müstağnidir. Allah Teala hakkında o, arşın üzerine oturmuştur denilemez. Çünkü o, cisim değildir. Allah Teala yaratıkların sıfatlarından çok yücedir.

Ama ayetin “O, hanginizin daha güzel amel ettiğini imtihan etmek için...” Kısmına gelince; maksat şudur ki: Allah Teala onları, kendine ibadet ve itaatıyla yükümlü kılarak imtihan etmek için yaratması; Kendisinin bilmesi için değil; onların durumunu sergilemek içindir. Çünkü o, her şeyi sürekli bilmektedir.

Söz buruya ulaşınca Memun şöyle dedi: Ey Ebul Hasan! Beni rahatlattın, Allah da seni rahatlatsın. Daha sonra Memun İmam (a.s)’a; Ey Resulullah’ın oğlu, Allah’ın “Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi top yekün iman ederdi. O halde sen, mümin olsunlar diye insanları zorlayacak mısın? Allah’ın izni olmadıkça hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir” (Yûnus/99-100) şeklindeki sözünün manası nedir? diye sordu.

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: Babam Mûsa bin Cafer babası Cafer bin Muhammed’den, o da babası Muhammed bin Ali’den, o da babası Ali bin Hüseyin’den, o da babası Hüseyin bin Ali’den ve o da babası Ali bin Ebu Talip’ten şöyle nakletmiştir: Müslümanlar, Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’e; “Ey Allah’ın resulü! Eğer üzerinde kudret sahibi olduğun kişileri Müslüman olmaya mecbur etseydin şimdi, sayımız daha çok olurdu ve düşman karşısında da daha kuvvetli olurduk” dediler. Resul-u Ekrem buyurdular: Ben, Allah’ın bana emretmediği bir şeyi yapmış olarak Allah’ın huzuruna çıkmak istemiyorum. Ayrıca ben, zorla bir işi yaptıranlardan değilim.

O bu esnada Allah Teala şu ayeti nazil etti: “(Ey Muhammed!) Eğer rabbin dileseydi şüphesiz, herkes iman ederdi.” Ayet şu manayı içermektedir: Ahirette zorluklarla karşılaştıklarından iman getirdikleri gibi, dünyada da iman ederlerdi. Eğer ben kullarıma iman etmeleri için böyle yapsaydım, onlar benim tarafımdan sevap ve övgüyü hakketmezlerdi. Ama ben, kullarımın zorla değil; kendi istekleriyle bana iman etmelerini istiyorum ki, böylece onlar, kendilerine ikramda bulunmayı, bana yakınlığı ve cennette daimi kalmayı hakketsinler. “Acaba sen, insanları iman etmeye mecbur mu etmek istiyorsun?”

Ama Allah Teala’nın “Allah’ın izni olmadan hiç kimse iman edemez” sözüne gelince: Ayet, insanların iman etmelerini haram kılmak manasında değildir. Ayet, Allah Teala’nın izni olmadan kimsenin iman edemeyeceğini beyan ediyor. Allah’ın izniyse, insanları teklif evi olan bu dünyada iman ve teslimiyete davet etmesinden ibarettir. İnsanlar iman etmeye, teklif onlardan kaldırıldıktan sonra mecbur edileceklerdir (yani, ölüp de Allah’ın azabını gördükleri an).

Memun: Ey Ebul Hasan! Beni rahatlattın, Allah da seni rahatlatsın. Şimdi de; “O kâfirler ki beni hatırlatan ayetlerimden gözleri perdelenmişti; işitmeye de güçleri yetmiyordu” (Kehf/101) ayetinin manasını açıklar mısın?

İmam (a.s): Perdenin gözün önünde olması, hatırlamanın (kalbi yönelişlerin) önünü alamaz ve hatırlamak da gözle olmaz. Allah Teala, Ali bin Ebu Talip’in velayetini kabul etmeyenleri körlere benzetmektedir. Çünkü Peygamber (s.a.a)’in sözleri onlara ağır gelmekteydi ve onların bu sözleri dinlemeye tahammülleri yoktu.

Bunun üzerine Memun tekrar: Beni rahatlattın, Allah da seni rahatlığa kavuştursun, dedi.

**34-** Hamdan bin Süleyman diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a mektup yazarak insanların fiillerinin Allah Teala’nın mahluku olup olmadığını sordum. İmam (a.s) cevaben şöyle yazdılar: “İnsanların fiilleri, insanlar yaratılmadan ikibin yıl önce Allah’ın ilminde takdir edilmişti.”[[30]](#footnote-30)

**35-** Hüseyin bin Halid İmam Rıza (a.s)’dan, onun da babaları vasıtasıyla Emir’ul Müminin Ali (a.s)’ın Peygamber (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim benim havuzumun (Kevser Havuzu) varlığına iman etmezse Allah Teala onu bu havuza ulaştırmaz ve kim de benim şefaatime iman etmezse Allah Teala şefaatimi ona nasip etmez.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Benim şefaatim, ümmetimin büyük günah işleyen kimseleri içindir. Ümmetimden güzel amellerde bulunanlara gelince; onların aleyhine bir yol yoktur (onlar kınanmaya müstahak değillerdir).”

Hüseyin bin Halid diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a “Ey Resulullah’ın oğlu, “Allah’ın razı olduklarından başkalarına şefaat etmezler” sözünün manası nedir? İmam (a.s) cevaben buyurdular ki: Yani, (şefaatçiler) Allah’ın, dinini beğendiği şahıslardan başkasına şefaat etmezler.

Yazar diyor ki: Mümin, iyilikleri kendisini sevindiren ve günahları ise kendisini rahatsız eden kimsedir. Çünkü Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: Kim iyilikleri kendisini sevindirir ve günahları da kendisini rahatsız ederse işte o, mümindir. Mümin günahlarından dolayı üzülürse pişman olur ve pişmanlık da tövbedir; tövbe eden ise şefaat ve bağışlanmaya müstahaktır. Her kim de günahlarından dolayı rahatsızlık duymazsa mümin değildir ve mümin olamayınca da şefaate müstahak olamaz. Çünkü Allah Teala, onun dinini beğenmemektedir.

**36-** Yûsuf bin Muhammed bin Ziyad ve Ali bin Muhammed bin Seyyar, babaları vasıtasıyla İmam Hasan Askerî’den, o da İmam Hâdi (a.s)’dan, o da İmam Cevat (a.s)’dan, o da İmam Rıza (a.s)’dan, İmam Rıza da babaları vasıtasıyla İmam Seccad (a.s)’dan “O Allah ki size yeryüzünü döşek, gökyüzünü ise bina yapmıştır” (Bakara/22) ayeti hakkında şöyle buyurduğunu naklediyor: Yani, Allah Teala yeryüzünü sizin tabiat, huy ve bedeninize uygunluk arz edecek şekilde yarattı. Onu ne yanacağınız kadar sıcak, ne donacağınız kadar soğuk, ne başınızı ağrıtacak kadar hoş kokulu, ne size eziyet edecek kadar kötü kokulu, ne onda gark olacağınız su gibi yumuşak ve ne de onda bina yapmayacak ve kabir kazamayacak kadar sert yaptı. Ama Allah Teala yeryüzünü, ondan faydalanabileceğiniz, kendiniz ve ailenizin onun üzerinde durabileceği bir sertlikte yarattı. Allah Teala onu, ev yapıp kabirler kazabileceğiniz ve sizin için gerekli olan bir çok ihtiyacı karşılayacak bir tarzda yaratmıştır. İşte bütün bunlardan dolayı Allah Teala, yeryüzünü sizin için bir döşek gibi yaratmıştır. Daha sonra Allah Teala buyuruyor ki: “Gökyüzünü de sizin için bina yaptı.” Burada binadan kasıt, tavandır. Öyle bir tavan ki; güneş, ay ve yıldızlar sizin faydanız için onda hareket halindedir. Daha sonra Allah Teala buyuruyor ki; “Gökyüzünden suyu indirdi...” Sudan kasıt; dağlara, tepelere ve vadilerin derinliklerine ulaşması için gökyüzünden gönderilen yağmurdur. Allah Teala bu yağmuru yerleriniz onu iyice kendine alması için çisentili, şiddetli, peyderpey, iri taneli ve sağnak olmak üzere muhtelif şekillere ayırdı. Allah Teala yağmuru bir parça olarak, bir kerede size yağdırmayı karar kılmadı. Eğer böyle yapsaydı, bu yağmur sizin yerlerinizi, ağaçlarınızı, tarlalarınızı ve meyvelerinizi yok edip giderdi. Daha sonra Allah Teala ayetin devamında şöyle buyuruyor: “O vasıtayla sizin için rızık olarak meyveler çıkardı.” Yani, yeryüzünde yetişen şeyleri sizin için rızık yaptı. “Öyleyse Allah’a eşler koşmayın!” Yani, akılları olmayan, duymayan, görmeyen ve ne de bir iş yapmaya gücü yetmeyen putları Allah’a benzetmeyin. Oysa ki sizin kendiniz de putların, Allah’ın size verdiği bunca nimeti vermeye kadir olmadıklarını biliyorsunuz.

**37-** Abdulazim bin Abdullah el-Hasenî, İmam Hâdi ve İmam Cevat (a.s)’dan, onlar da İmam Rıza (a.s)’dan şöyle naklediyorlar: Bir gün, Ebu Hanife İmam Sâdık (a.s)’ın yanından ayrıldı ve yolda İmam Kâzım (a.s) ile karşılaşınca o hazretten şöyle sordu: Ey çocuk! Sence günah kimdendir?

İmam (a.s) buyurdular: Burada üç şekilde düşünülebilir: Ya Allah Teala’dandır; oysa kesinlikle ondan değildir. Çünkü Kerim olan Allah’a kulunu, işlemediği bir günahtan ötürü azaplandırması yakışmaz. Veya hem Allah ve hem de kuldandır; bu durumda kuvvetli olan ortağın, zayıf olan ortağa zulmetmesi doğru değildir. Veyahut da günah kuldandır -ki doğrusu budur- eğer Allah Teala bu kulu cezalandırırsa bu, kulun günahından dolayıdır. Eğer kulun suçundan geçerse bu, Allah Teala’nın kerem ve bağışlayıcılığındandır.

**38-** Ali bin Cafer el-Kûfî metindeki senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da babaları vasıtasıyla İmam Hüseyin (a.s)’dan, Sekûnî ve Abdullah bin Necih İmam Sâdık (a.s)’dan, o da babaları vasıtasıyla Hz. Ali’den ve İkreme de İbn-i Abbas’tan şöyle nakletmişlerdir: Hz. Ali (a.s) Sıffın Savaşı’ndan döndüğü zaman onunla savaşa katılan yaşlılardan biri ayağa kalkarak dedi ki: Ey Müminlerin Emiri! Bizim Sıffin’e hareketimiz Allah Teala’nın kaza ve kaderiyle midir? (İmam Rıza (a.s)’ın babaları vasıtasıyla naklettiği bir başka hadiste şöyle deniyor: Irak ehlinden birisi Hz. Ali’nin yanına gelerek Şam ordusuna karşı çıkışlarının Allah Teala’nın kaza ve kaderi ile olup olmadığını sordu.) Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdular: Evet, ey yaşlı adam! Allah’a and olsun ki her dağa çıkmanız, her vadiye inmeniz Allah’ın kaza ve kaderiyleydi.

Yaşlı adam: Acaba benim katlandığım bu zorlukların Allah katında bir karşılığı var mı?

Hz. Ali: Sabret, Ey yaşlı adam! Galiba sen, benim Allah’ın değişmez kaza ve kaderinden bahsettiğimi sandın. Eğer öyle olsaydı; sevap, azap, emir ve nehiy, müjde ve tehdit gibi şeyler boş, günahkâr kınanmaya ve iyilik yapan da övülmeye müstahak olmazdı. Hatta iyilik yapan, kınanmaya kötülük yapandan daha layık ve kötülük yapan ise övülmeye iyilik yapandan daha layık olurdu. Bu söz putperestlerin, Allah düşmanlarının ve bu ümmetin Kaderiyecilerinin ve Mecûsilerinin sözleridir. Ey şeyh! Allah Teala insanları muhtar oldukları halde mükellef kılmıştır, korkuttuğu halde nehyetmiştir (nehyettiği şeyleri yapmalarına engel olmayarak sadece onları korkutmakla yetinmiştir). Kulların az amellerine karşılık büyük sevaplar bağışlamıştır. Eğer kullar, Allah’ın kanunlarına uymazlarsa bu, Allah Teala’nın güçsüzlüğü ve yenilmişliğine delalet etmez. Eğer kullar, Allah Teala’nın emirlerine itaat ederlerse bu da mecbur olduklarından değildir. Allah Teala yeri, göğü ve onlar arasındakileri bâtıl (amaçsız) yaratmamıştır. “Bu, kâfirlerin zannıdır ve cehennem azabından dolayı vay onların haline!” (Sâd/27)

Ravi diyor ki: Yaşlı adam yerinden kalkarken şu şiiri okuyordu:

“Sen o imamsın ki, biz sana itaat ederek kıyamet gününde Allah’ın bizi bağışlayacağını ümit ediyoruz.

Bize dinimizin kapalı olan kısmını anlattın. Allah da bizden taraf sana güzel mükâfat versin.

Kötü amele karşılık hiçbir mâzeret yoktur. Eğer fâsıklık ve isyankârlığımdan dolayı onu yapmış isem.

Asla, asla! Kötülükten nehyedenin, insanı kötülüğe mecbur kıldığı inancında değilim. Ey kavmim, eğer böyle düşünürsem şeytana tapmış olurum.

Allah Teala kötülüğü sevmez, onu istemez de; velisinin zulüm ve düşmanlıkla kastedilmesine de kesinlikle razı olmaz.

Sünneti sahih olan arş sahibi Allah, nasıl böyle bir şeyi sevebilir? Oysa ki, kendisi bunu ilan etmiştir.”

Kitabın yazarı diyor ki: Muhammed bin Ömer, bu hadisin sonunda şiirden ancak ilk iki beyti nakletmiştir.

**39-** Ahmed bin Abdullah Cuybârî İmam Rıza (a.s)’dan, o da Peygamber efendimizden şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Teala Adem (a.s)’ı yaratmadan ikibin yıl önce mukadderatı takdir etmiş ve gerekli olan tedbirleri de almıştır.”

**40-** Dâvud bin Süleyman el-Ferra (Kazvinî) İmam Rıza (a.s)’dan, o da babaları vasıtasıyla İmam Hüseyin (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: Yahudi’nin biri, Müminlerin Emiri Ali (a.s)’ın yanına gelerek şu soruları sordu: Hangi şeydir ki Allah’ da yoktur, sahip değildir? Hangi şeydir ki Allah onu bilmiyor?

Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdular: Allah’ın bilmediği şey, siz Yahudilerin “Üzeyr Allah’ın oğludur” demenizdir ki Allah Teala, kendine ait bir çocuğunun olduğunu bilmiyor (tanımıyor). Allah’ın yanında olmayan şeye gelince; o da zulümdür. Allah Teala hiçbir zaman kullarına zulmetmez. Onun sahip olmadığı şeye gelince; o, şeriktir. Çünkü Allah’ın şeriki yoktur.

Yahudi bu cevapları duyunca şöyle dedi: Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed (s.a.a) onun resulüdür.

**41-** Ahmed bin Süleyman diyor ki; Tavaf esnasında adamın biri İmam Rıza (a.s)’a “Cömert kimdir?” diye sordu. İmam Rıza (a.s) cevaben şöyle buyurdu: Senin sorun iki yönden ele alınabilir: Eğer kastın insanlarsa cömert, Allah’ın farz kıldığı şeyleri eda eden kimsedir; cimri ise Allah’ın ona farz kıldığı şeylerde cimrilik yapan kimsedir. Eğer kastın Allah Teala ise; bil ki o, ister bir şeyler versin, ister vermesin, cömerttir. Eğer o, kuluna bir şey verirse kul, o verdiği şeyin maliki değildir; esirgeyip vermezse de kulun hakkı olmadığı bir şeyi esirgeyip vermemiştir.

**42-** Hüseyin bin Halid diyor ki: İmam Rıza (a.s) babaları aracılığıyla Müminlerin Emiri Ali (a.s)’dan, o da Resul-u Ekrem’den şöyle dediğini naklediyor: “Allah Teala buyurdu ki: Kim benim kazâma razı olmaz ve kaderime de iman etmezse kendisine başka bir ilah bulsun.” Allah resulü buyurdu ki: “Allah’ın her kazâsında müminler için bir hayır vardır.”

**43-** İbrahim bin Abbas diyor ki: Birisi İmam Rıza (a.s)’dan “Allah Teala insanlara güçlerinin yetmeyeceği bir görev verir mi?” diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdular: Allah Teala bundan daha adildir, (onun adaleti, bunu yapmama adilliğinden, makamından daha yücedir)ve böyle bir şey yapmaz.

Adam; “Acaba her istediklerini yapabilirler mi?” diye sorduğunda da İmam (a.s): “İnsanlar istediği her şeyi yapabilme konusunda daha da acizdir.”Buyurdu.

**44-** Ebu Ahmed el-Gâzi (Dâvud bin Süleyman) diyor ki; İmam Rıza (a.s) babaları vasıtasıyla Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu bize nakletti: Ameller üç kısımdır; farz ameller, müstahap ameller ve günahlar. Farzlar Allah’ın emri, rızası, kazâsı, takdiri, isteği ve ilmiyledir. Müstahaplar, Allah’ın emriyle değildir; ama onun rızası, kazâsı, takdiri, isteği ve ilmiyledir. Günahlar da Allah’ın emriyle değildir. Ancak onun kazâsı, takdiri, meşiyeti ve ilmiyledir. Allah, daha sonra bu ameli yapanları cezalandıracaktır.

**45-** Hüseyin bin Halid diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a arzettim ki; “Ey Resulullah’ın oğlu! Sizin babalarınızdan nakledilen rivayetlerden dolayı bizim cebir ve teşbihe inandığımızı sanıyorlar.” İmam (a.s) buyurdular: Ey İbn-i Halid! Söyle bakalım; teşbih ve cebirle ilgili rivayetler Peygamber (s.a.a)’den mi daha çok nakledilmiş, yoksa benim babalarımdan mı?

Dedim ki: Elbette Peygamber (s.a.a)’den nakledilen rivayetler daha fazladır.

İmam (a.s): Öyleyse Peygamber (s.a.a)’in de cebir ve teşbihe inandığını söylemeleri lazım.

Dedim ki: Onlar bu hadislerin hiçbirinin Peygamber (s.a.a) tarafından söylenmediğine ve bunların Peygambere atılmış iftiralar olduğuna inanıyorlar.

İmam (a.s): Öyleyse benim babalarım hakkında da; “Onlar bu hadisleri söylememişler, bu hadisler onlara atılmış iftiralardır” demelidirler.

İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: Kim cebir ve teşbihe inanırsa kâfirdir ve biz dünya ve ahirette ondan beriyiz. Ey İbn-i Halid! Cebir ve teşbihle ilgili hadisleri, Allah’ın azametini küçük sayan “gulat” sınıfı, bizim adımıza uydurmuştur. Kim onları (gulatı) severse bize buğzetmiştir, kim de onlara buğzederse bizi sevmiştir; kim onlarla dost olursa bizimle düşmanlık etmiştir, kim de onlarla düşman olursa bizimle dost olmuştur; kim onlarla ilişkiye geçerse bizimle ilişkisini kesmiştir, kim de onlarla ilişkisini keserse bizimle ilişki kurmuştur; kim onlara kötülük ederse bize iyilik etmiştir, kim de onlara iyilik ederse bize kötülük etmiştir; kim onlara ikram ederse bize ihanet etmiştir, kim de onlara ihanet ederse bize ikram etmiştir; kim onları kabul ederse bizi reddetmiştir, kim de onları reddederse bizi kabul etmiştir; kim onlara ihsanda bulunursa bize kötülük etmiştir, kim de onlara kötülükte bulunursa bize ihsanda bulunmuştur; kim onları tasdik ederse bizi tekzip etmiştir, kim de onları tekzip ederse bizi tasdik etmiştir; kim onlara bir şey ihsan ederse bizi mahrum etmiştir, kim de onlara bir şey ihsan etmezse gerçekte bize ihsan etmiştir. Ey Halid! Kim bizim Şia’mızdan olursa onlardan hiç kimseyi kendisine dost ve yardımcı edinmemelidir.

**46-** Hasan bin Ali Veşşa diyor ki: İmam Rıza (a.s)’dan sordum ki: Allah işleri kullarına tevfiz mi etmiştir (onlara mı bırakmıştır)?

İmam (a.s): Onun kudreti bunu yapmayı gerektirir.

Veşşa: Acaba kullarını günah işlemeye mecbur mu etmiştir?

İmam (a.s): Bunlar Allah'ın adalet ve hekim sıfatlarına aykırıdır. Allah Teala buyuruyor ki: “Ey Ademoğlu! Senin iyiliklerinin bana nispet verilmesine ben daha layığım ve yaptığın kötülüklerin ise sana nispet verilmesine sen daha layıksın. Sen, günahları benim sana verdiğim güçle yapıyorsun.”

**47-** Abdusselam bin Salih el-Herevî diyor ki: İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: Kim cebre inanırsa, ona zekâttan bir şey vermeyin, tanıklığını da kesinlikle kabul etmeyin. Allah Teala, hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir görevle görevli ve kaldıramayacağı bir yükle de yükümlü kılmaz. Herkesin yaptığı kendi hesabına yazılır, hiç kimsenin günahını başka biri yüklenmez.

**48-** Süleyman bin Cafer el-Caferi diyor ki: İmam Rıza (a.s)’ın huzurunda cebir ve tevfizle ilgili sohbet edilince İmam (a.s) şöyle buyurdular: İstemez misiniz, bu meseleyle ilgili size öyle bir temel kaide öğreteyim ki, hiçbir zaman kendi aranızda ihtilafa düşmeyesiniz ve kiminle tartışırsanız ona galip gelesiniz?

Dedik ki: Eğer uygun görüyorsanız buyurun. Derken İmam (a.s) şöyle buyurdular:

(Allah Teala'ya zor ile itaat edilmiyor, galibiyet sonucu da kendisine isyan edilmiyor. (Asilerin Allah'a itaat etmemeleri onların Allah karşısında galebe gelmelerinden değildir). Allah Teala kullarını kendi başlarına bırakmamıştır. O, kullarına verdiği her şeyin malikidir. Kullarını kadir kıldığı şeylere kendisi de kadirdir. Eğer kullar Allah Teala’ya itaat etmek isterlerse onlara engel olmaz ve günah işleme kararı alırlarsa, Allah Teala isterse onların önünü alabileceği halde bunu yapmaz ve onları günaha düşüren de Allah değildir.

Daha sonra buyurdular: Kim bu sözün sınırlarını zapt ederse (onları güzel ve dakik bir şekilde kavrarsa), bu konuda kendisine muhalefet eden herkese karşı galibtir.

**49-** Ahmed bin Muhammed bin Ebu Nas el-Bezentî diyor ki: İmam Rıza (a.s)’a; “Şialardan bazıları cebre, bazıları da istitaata (tevfize) inanıyorlar” dediğimde İmam (a.s) buyurdular ki: “Yaz, Allah Teala buyuruyor ki: Ey Âdemoğlu! Sen, benim isteğimle istiyorsun; benim kudretimle farzları yerine getiriyorsun, benim nimetimle bana isyan etmeye güçlü olmuşsun. Ben seni duyan, gören ve kudret sahibi kıldım. Sana ulaşan her iyilik benden, sana ulaşan her kötülük de kendindendir. Çünkü ben, iyiliklerinin bana nispet verilmesine senden daha layığım ve kötülüklerinin ise sana nispet verilmesine sen benden daha layıksın. Ben, yaptığım işlerden dolayı hesaba çekilmem ama sen, yaptığın bütün işlerden dolayı hesaba çekileceksin. Ben senin istediğin her şeyi senin için düzene soktum.

**50-** Hüseyin bin Halid diyor ki: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular: Bilesin ki -Allah seni hayır işlere alim kılsın- şüphesiz Allah Tebarek ve Teala, kadimdir. Kadimlik bir sıfattır ki, Allah Tealadan önce hiçbir varlığın olmadığını ve hiçbir varlığın da onunla bâki kalmayacağını akıllı insanlara anlatmaktadır. Ehl-i Sünnetin itirafı ve kadimlik sıfatının da aklı aciz bırakmasından anlıyoruz ki, Allah Teala’dan önce hiçbir şey yoktu ve onunla birlikte hiçbir şey de bâki kalmayacaktır. Böylece Allah’tan önce veya Allah ile birlikte bir şeyin vârolduğunu iddia edenlerin sözlerinin bâtıllığı da ortaya çıkmış oluyor. Eğer bir şey Allah ile birlikte vârolmuş olsaydı, Allah Teala’nın onun yaratıcısı olmaması gerekiyordu. Çünkü o şey devamlı Allah ile birlikteydi ve Allah Teala’nın sürekli kendisiyle birlikte bir şey yaratmış olması nasıl düşünülebilir? (Allah Teala’dan önce bir şeyin varlığı düşünülemez) Eğer böyle olmuş olursa, o zaman o şey, varlığın ilk kaynağı olurdu; bu (Allah), değil. Aynı şekilde ilk olanın, ikincinin yaratıcısı olması daha uygun olurdu.

Daha sonra Allah Teala kendisini bir takım isimlerle vasıflandırdı ve yaratıkları yarattığı, onları ibadete çağırdığı ve imtihana tabi tuttuğu zaman kendisini bu isimlerle anmayı onlardan istedi. Allah Teala kendisini duyan, gören, kadir, kahir (kahreden), yaşayan, kayyum, zahir, bâtın, latif, habir (her şeyden haberdar), kavi (kuvvetli), aziz, hekim, alim ve buna benzer sıfatlarla sıfatlandırmıştır. Yalancılar ve gulat, bizim Allah Teala hakkında “Onun benzeri yoktur, onun hal ve keyfiyetine sahip kimse yoktur” dediğimizi duyduklarında şöyle dediler: Siz, hiçbir şeyin Allah gibi olmadığını söylüyorsunuz. Nasıl oluyor da Allah’ın esma-i hüsnâsında onunla ortaksınız? Bütün bu isimlerle kendinizi isimlendiriyorsunuz? Bu da gösteriyor ki sizler, Allah’ın bütün hallerinde ya da en azından bazı hallerinde onunla ortaksınız. Çünkü hem sizler, hem de o, birtakım güzel adlara sahipsiniz.

Onlara denmelidir ki; Allah Teala, adlarından bazılarını kullarına isim olarak koydu, ama bunların manaları farklıdır. Aynı bir ismin iki mana taşıması gibi. Bu iddianın delili halk arasındaki yaygın anlayıştır. -Allah Teala da aynı tarzda kullarıyla sohbet etmektedir ki onu anlayabilsinler ta ki, bu vesileyle zayi ettikleri emirler karşısında Allah Teala’nın elinde delil olsun (yani, demesinler ki biz senin söylediklerini iyi anlamamıştık)- Halk arasındaki günlük konuşmalarda birbirlerine “Köpek, Eşek, Öküz, Şeker, Acı ve Aslan” gibi isimler takıyorlar. Bu isimlerin hepsi gerçek manalarının dışında kullanılmaktadır. Bu isimlerin hiçbirisi, insan için kullanıldığında gerçek manasını taşımamaktadır. Çünkü insan ne aslandır ve ne de köpek. Bu örneği iyice kavra, Allah sana merhamet etsin.

Biz Allah Teala’ya “Alim” diyoruz. Ama onun alimliğinin manası, sonradan elde edilen ve onunla, karşılaşacağı şeyleri korumak için yardım aldığı bir ilim ve varlıkları yaratırken onlar üzerinde düşünmesi gibi bir şey değildir. Böyle bir şey, Allah için söz konusu değildir. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Oysa geçmişte bizzat kendisinin helak ettiği insanların hepsi dahi onun indinde hazırdırlar. (Kısacası) Allah Teala, ilim olmadığı takdirde kendisini cahil kılacak bir ilme muhtaç değildir. İnsanlarda ise durum tam tersinedir. Onlar, sahip olmadıkları bir ilmi elde ettiklerinde alim ismiyle isimlendirilirler. İnsanlar bu yeni bilgiyi edinmeden veya bu bilgiyi edindikten sonra unutmak suretiyle cahil olabilirler.

Allah Teala “Alim” olarak adlandırılmıştır. Çünkü o, hiçbir şeye nispetle cahil değildir. Gördüğün gibi hem yaratan ve hem de yaratılan “Alim” adıyla adlandırılmaktadırlar. Ama bu ikisi mana yönünden farklılık arz etmektedir.

Aynı şekilde bizim rabbimiz, işiten olarak adlandırılmıştır. Ama bu işitme bir organ vasıtasıyla değil ki, onunla işitebilsin ama göremesin. Biz insanlarda olduğu gibi ki, işittiğimiz organla görme eylemini gerçekleştiremiyoruz. Oysa Allah, hiçbir sesin kendisine saklı olmadığını bildirmiştir. Allah Teala, bizim gibi değildir. Görüldüğü gibi duyma sıfatı hem Allah için kullanılıyor, hem de bizler için. Ama bunların mana ve mısdakları birbiriyle farklıdır.

Allah Teala’nın basir (gören) sıfatı da aynıdır. Allah Teala görüyor, ama herhangi bir organ vasıtasıyla değil. Bizde ise durum tersinedir. Bizler göz denen organla görüyoruz, ama o organdan başka bir alanda yararlanamayız. Oysa Allah Teala görendir ve görülebilir hiçbir şeye nispetle cahil değildir. Allah Teala ile bu isimde de ortağız. Ama mana yönünden bu ikisi arasında fark vardır.

Allah “Kaim”dir. Ama onun kaimliği diğer varlıklar gibi ayakları üstünde durup zahmet ve zorluklara katlanarak ayakta durma şeklinde değildir. Allah Teala kendisinin kaim olduğunu bildirdiğinde tüm alemlere sahip ve onların koruyucusu olduğunu bildirmektedir. Bir adamın; “Filan adam bizim işlere kaimdir” dediği gibi. Yani onun işleri, o adamın elindedir. Allah Teala, tüm insanların, yaptığı işlerde kudret dahibi ve koruyucudur. Kaim kelimesi “Bâki” ve “Kifayet” manalarına da gelmektedir. Örneğin; “Kum biemri filanin” (filancının işini yapmak için kalk) denildiğinde mezkur cümle burada “Onun ihtiyacını gider” manasındadır. Biz insanlardan ayak üstünde durana da kaim denmektedir. Burada da isim müşterektir, fakat mana farklıdır.

Latif kelimesine gelince; az, ince ve küçük manasına gelmez. Latif; eşyaya nüfuz etme ve idrak edilmez manasındadır. Örneğin; “Letufe anni hazel emr” (filan iş bana inceldi) denildiğinde veya: “letufe fulanin fi mezhebihi ve kavlihi” (filan şahıs mezhep ve sözünde latif ve zarif davrandı) denildiğinde bu cümlenin manası şudur: Yani, filan şahıs, söz ve davranışında zarif ve ince davrandı; aklı hayrete düşürdü; elde edilmedi; çok zarif ve dakik idi; düşünceler onu idrak edemez. Allah Teala da aynı şekildedir. Vasıflarla idrak edilmekten daha latif, daha zarif ve daha karışıktır. Ama biz insanlarda latifin manası azlık ve küçüklüktür. Görüldüğü gibi, bu isimde de lafzi açıdan Allah Teala ile müşterekiz ama, mana ve kavram açısından da farklılık söz konusudur.

“Habir”e gelince; öyle bir haberdar olandır ki, hiçbir şey ondan uzak (saklı) kalamamakta ve hiçbir şey onun elinden çıkamamaktadır. Ama bu bilme öyle bir bilgi değil ki tecrübe ve deneme yoluyla elde edilmiş olsun ve bunlar olmadığı takdirde artık bir şey bilmesin. Böyle olan bir kimse cahildir. Oysa Allah Teala ezelden beri yaratmak istediği her şeyi biliyordu. Ama insanlar arasında habir, önce cahilken sonradan öğrenme peşine düşene denilmektedir. Bu isimde de bizimle Allah arasında manasal yönden farklılık vardır.

“Zahir” sıfatına gelince; eşyanın üzerine oturarak onları üzerine çıkması manasında değildir. Allah Teala’ya zahir denmesinin nedeni, onun her şeye üstün, galip ve kadir olmasından dolayıdır. Örneğin; “zehertu ala âdaî” (düşmanlarıma zahir oldum) veya “ezhereniyellahu ala hasmi” (Allah beni düşmanlarıma zahir etsin) cümlelerinde zahirden kasıt, galip olmadır. Allah Teala’nın eşyaya olan zahirliği de bu manadadır.

Allah Teala’nın zahirliğinin başka bir manası da şudur ki: Kim onu çağırırsa Allah ona saklı değildir, hiçbir şeyde Allah saklı değildir ve o, görünen her şeyin müdebbiridir. Öyleyse hangi zahir, iş açısından Allah’tan daha zahir ve aşikârdır. Sen her nereye bakarsan bak Allah’ın yaratıklarını görürsün. Senin kendi vücudunda Allah Teala’dan öyle alametler vardır ki (sadece) onlar sana yeterlidir.

Zahir kelimesi biz insanlar arasında vücudu aşikâr ve vasıfları belli olan kişi hakkında kullanılmaktadır. Burada da isim müşterek, mana farklıdır.

Allah’ın “Bâtın” sıfatına gelince; eşyanın içinde olma ve ona nüfuz etme manasında değildir. Bâtın; Allah’a oranla ilim, hıfz ve tedbir açısından eşyanın bâtınını bilme manasındadır. Örneğin; “ebtanduhu” dendiğinde onun saklı sırrını ve özünü kavradım, manasına gelmektedir. Ama insanlar içinde “Bâtın” eşyanın içine dalıp saklanan kişiye denmektedir. Görüldüğü gibi burada da isim müşterek, mana farklıdır.

“Kahir” sıfatına gelince; tedavi etme, meşakkatten bitkin düşme, hile yapma, birbirini itme ve aldatma gibi halk arasında yaygın olan manalara gelmemektedir. Nitekim insanların bazıları, bazılarına kahir (galip) oluyor. Halk arasında mahkur (kahredilen) olan kimse dönüp kahir oluyor, kahir olan kimse ise dönüp mahkur oluyor. Ama Allah’ın kahirliği hakkında durum böyle değildir. Allah’ın bütün yaratıkları yaratıcısı karşısında zelil ve onun iradesi karşısında ise mutîdirler. Onun saltanatından bir göz kırpmak süresi kadar bile çıkamayacak kadar güçsüzdürler. O, sadece bir kez “Ol” demiş, bütün mahlukat da oluvermiştir. Ama biz insanlar arasında kahir, yukarıda da belirttiğim gibi, bu manada değildir. Burada da isim müşterek olmasına rağmen mana farklıdır.

İşte Allah’ın bütün isimleri böyledir. Gerçi biz burada Allah’ın tüm isimlerini saymadık ama, sana saydıklarımızdan yola çıkarak diğerlerinde de aynı neticeye ulaşmak mümkündür. Allah Teala, irşat ve tevfikte bizim ve sizin yardımcınızdır.

**51-** İmam Rıza (a.s)ın Tevhid Hutbesi

Kasım bin Eyyub el-Alevî diyor ki: Memun, İmam Rıza (a.s)’ı kendine veliaht yapmaya karar verdiğinde Haşimoğullarını (burada Haşimoğullarından maksat Abbasoğullarıdır) etrafına toplayarak şöyle dedi: Ben kendimden sonra Rıza (a.s)’ı kendi yerime halife tayin etmeye karar verdim. Abbasoğulları mensupları, hasetlerinden dediler ki: Sen, hilafet ve siyaset hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisini mi kendine veliaht yapmak istiyorsun? Birisini yollayarak onu buraya getirt de onun kendi aleyhine delil olacak cehaletlerinden bazı örnekleri yakından gör!

Memun bunun üzerine İmam Rıza (a.s)’ı çağırttı. Abbasiler dediler ki: Ey Ebul Hasan! Minbere çıkarak Allah Teala’yı doğru tanıyıp o esasa göre ona ibadet edebilmemiz için bizi aydınlat.

İmam Rıza (a.s) minbere çıkarak başını önüne eğdi ve bir müddet sohbet etmeyerek o halde oturdu. Daha sonra hareket ederek yerinden ayağa kalktı.

(Muhammed bin Yahya bin Ömer bin Ali bin Ebu Talip de diyor ki: Ben kendim İmam (a.s)’ın o mecliste sohbetlerine şahit idim).

Allah’a hamd ve senada bulunup Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ine selam gönderdikten sonra şöyle buyurdu: Allah’a ibadet etmedeki ilk aşama onu tanımaktır; Allah’ı tanımanın temeli ise onu “bir” bilmektir. Allah Teala’yı bir bilmenin nizamı (esası) ise, onu (zatının dışındaki) sıfatları ondan nefyetmektir. Çünkü insanın aklı şahitlik etmektedir ki; sıfat ve mevsuftan mürekkep olan (oluşan) her şey mahluktur. Her mahluk da şehadet etmektedir ki; kendisini yaratan bir yaratıcısı vardır ve o yaratıcı ne sıfattır, ne de mevsuf. (Sıfatlandırılmış olan) her sıfat ve mevsuf devamlı birlikte olmak zorundadır. İki şeyin devamlı birlikte olması ise, onların hâdis (sonradan yaratılan) olduğuna delalet eder. Hâdis olmak ise, ezeli olmakla çelişmektedir. Öyleyse Allah Teala’yı yaratıklarına benzeterek onu tanımaya çalışan gerçekte onu tanımamıştır. Allah Teala’nın künhünü kavramaya çalışan gerçekte tevhide inanmamıştır; onun benzerinin olduğuna inanan, hakikatini anlamamıştır; onun bir nihayeti olduğunu farz eden, onu tasdik etmemiştir; ona işaret etmek isteyen gerçekte ona doğru yönelmemiştir (başka bir yöne yönelmiş ve başka bir vücuda işaret etmiştir); onu tespih eden gerçekte onu kastetmemiştir; Allah’ın cüzleri olduğuna inanan gerçekte onun karşısında boyun eğmemiştir; akli gücü ile onun hakikatini derk etmek isteyen, gerçekte Allah’ı irade etmemiştir (ona doğru yönelmemiştir). Nefsi ve zâtı vasıtasıyla tanınan her şey yapmadır (sonradan yaratılmıştır). Başkasında kaim olan (varlığı başkasının varlığına bağlı olan) her şey mâlul (muhtaç olduğu sebeb vesilesiyle var olan) ve illete muhtaçtır. Allah Teala’nın varlığına, yaratıkları vasıtasıyla delil getirilmektedir. Akıl vasıtasıyla onu tanıma gerçekleşmekte ve fıtrat vesilesiyle de hüccet halka tamam olmaktadır. Allah’ın kulları yaratması, kendisiyle kulları arasında bir perdedir. Allah’ın kullarından uzaklığı (maddi ve mekânsal bir uzaklık değil), onun varlığının kulların varlığının nitelikleriyle farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Yaratıkların bir başlangıcının olması, kullar için Allah’ın ezeli oluşuna bir delidir. Çünkü başlangıcı olan bir şey, başka bir şeyin başlangıç nedeni olamaz. Allah Teala’nın mahluklarına vesile ve uzuvlar vermesi kendisinin bu vesilelere ihtiyaç duymadığının göstergesidir. Çünkü vesileler, sahibinin acizlik ve fakirliğinin göstergesidir. Onun isimleri tabir, fiilleri tefhim (anlatma), zâtı hakikat, künhü mahluklardan ayrılması, bekâsı ise diğer varlıkların sınırıdır. Allah’ı vasfetmeye kalkışan onu tanımamıştır. Onu düşüncesiyle kuşatmaya yeltenen gerçekte ondan geçip (onu bırakıp) başka bir şeyi kuşatmıştır; Allah’ın künhünü kavramaya kalkışan yanılmıştır.

Kim Allah’ın nasıl olduğunu sorsa onu mahluklara benzetmiştir; kim Allah’ın niçin, nasıl, hangi yoldan, varolduğunu sorsa, onun için illet (sebeb) düşünmüştür; kim Allah ne zamandan beri vardır? diye sorsa, onun için vakit tayin etmiştir; kim Allah nerededir, diye sorsa onun mekânı olduğunu zannetmiştir; kim Allah’ın haddini -nereye kadar olduğunu- sorsa, onun için (mekan açısından) bir son düşünmüştür; kim Allah ne zamana kadar vardır? diye sorsa onun için (zaman açısından bir son düşünmüştür.) bir süre tanımıştır; her kim ona süre tanısa, onun için bir sınır çizmiştir; ona sınır çizen onu çüzler halinde düşünmüştür: cüzlere ayıran da onu vasıflandırmıştır. Her kim onu vasfederse, sapıklığa düşmüştür.

Allah Teala mahlukların değişimiyle değişime uğramaz, o sınırlanmışın sınırlılığıyla da sınırlanmaz. Birdir ama, birliği sayısal değildir. O, zahirdir ama, ona dokunulamaz. Aşikârdır ama, görülmez. Bâtın ve saklıdır ama, kullarından ayrı değildir. Uzaktır ama, uzaklığı mesafe açısından değildir. Yakındır ama, mekân yakınlığı yönünden değil. Latiftir ama, cisimsel olarak değil. Vardır ama, yokluktan sonra değil. Faildir ama, failliği mecbur olarak değildir. Takdir edendir (karar alandır) ama, fikirle değil. Tedbir edendir ama, hareketle değil. İrade edendir ama, kararla değil. İsteyendir ama, himmetle değil. İdrak edendir ama, vesileyle değil. Duyan ve görendir ama, kulak ve gözle değil.

Zamanı ve mekânı yoktur. Uyuklamaz. Muhtelif sıfatlara sahip olmak, onu sınırlayamadığı gibi vesileler de onu sınırlayamaz. O hem zaman ve hem de yokluktan önce vardı. Bütün başlangıçlardan önce vardı. Duyu organlarını yaratması, onda duyu organı olmadığının delilidir. Cevherleri yaratması, onun cevherlerden teşkil olmadığının delilidir. Eşya arasındaki icat etmiş olduğu zıtlıktan kendisinde hiçbir zıtlığın olmadığı anlaşılmaktadır. İşler arasında icat ettiği ahenk ve birliktelikten kendisiyle birlikte olan hiçbir şeyin olmadığı anlaşılmaktadır. Aydınlık ve karanlık, açıklık ve gizlilik, kuruluk ve yaşlık, soğukluk ve sıcaklık arasında zıtlık icat etmiştir. Birbirinden uzak şeyleri birbirlerine yakınlaştırmış ve birbirlerine yakın olan şeyleri ise birbirinden ayırmıştır. Bunların ayrılık ve yakınlığı, onları yakınlaştıran ve uzaklaştıran birinin varlığına bir delildir.

Şu ayet: “Her şeyden iki çift yarattık, ta ki düşünüp öğüt alasınız” (Zâriyat/49) bahsedilen bu meseleye işaret etmektedir. Bununlar öncelik ve sonralık arasında ayrılık icat etti ki kendisinin öncesi ve sonrasının olmadığı belli olsun. Yaratıklardaki içgüdüler, onlara bu güdüleri verenin güdüsüz olduğunun nişanesidir. Varlıklar arasındaki farklılık ve eksiklikler, onları bu şekilde yaratanın her türlü eksiklikten uzak olduğunun göstergesidir. Varlıkların zamanlı oluşları, onları zamanlı yaratanın zamansız olduğunun delilidir. Varlıkların bazılarını bazılarına saklı kıldı ki kendisiyle varlıklar arasında hiçbir hicabın olmadığı anlaşılsın.

O hiçbir varlığın olmadığı zaman rab ve hiçbir mülkün olmadığı zaman da malikti. O zaman ki, bilinebilecek hiçbir varlık yoktu Allah Teala bilendi. O zaman ki, hiçbir yaratık bu alemde yoktu o, yaratıcıydı. O zaman ki, duyulabilecek hiçbir şey yoktu o, işitendi. Allah Teala varlıkları yaratmaya başladığından beri değil; varlıkları yaratmadan ve icat etmeden önce de yaratıcı sıfatına sahipti. Nasıl olur da başka türlü düşünülebilir? Oysa ki, onun başlangıcı yoktur. Onu başlangıca delalet eden “den” ekiyle anarak bazı zamanlarda yok saymak mümkün değildir. O, devamlı ve bütün zamanlarda vardı. “Kad” (ki Arapça’da bir zamanın diğerine oranla yakınlığına delalet eder) kelimesi onun zamanının yakın olduğunun göstergesi olamaz (çünkü bütün zamanlar ister uzak olsun, ister yakın, onun için birdir).

“Lealle” (“şayet” ve benzeri kelimeler ki, bizler arasında bir işin bir engelden dolayı olmama ihtimali olduğunda kullanılıyor) Allah Teala hakkında geçerli olamaz (çünkü onun iradesinin vukusu kesindir).

“Metâ” ve “hîne” (ne zaman ve o zaman) kelimeleri Allah Teala için zaman tayin etme manasında değildir (Allah hakkında zaman kelimesini kullanma onun zamanın hudutları içinde olduğunun göstergesi değildir).

Aynı şekilde, Allah hakkında “mea” (ile, birlikte) kelimesinin kullanılması onun başka bir şeyle birlikteliği manasında değildir.

Araç ve vesileler ancak kendileri ve kendileri gibi olan şeyleri sınırlayabilirler. Araç ve vesileler, Allah Teala’da değil, diğer varlıklarda tesir bırakabilirler. “Moz” (zaman) Allah dışındaki varlıkların, kadim (önceliksiz) olmamasına neden oldu. “Kad” (zamansal yakınlık) onların ezeli olmalarına engel oldu. “Levle” (olmasaydı) kelimesi onları mutlak kemalden uzaklaştırdı. Onlardaki ayrılık, onları ayıranın vücudunun delilidir. Onlardaki farklılıklar, bu farklılıkları vâr edenin varlığını açıklamıştır. Varlıkların yaratıcısı o, varlıklar vasıtasıyla insanoğlunun zihninde tecelli etmiş ve onlar vesilesiyle gözlerden saklanmıştır. Fikirler için Allah'ın varlığına delil getirmenin ölçüsü yine varlıkların kendisi olmuştur. Varlıklarda değişimi öngörmüş; delillerini varlıkların esası üzerine bina etmiştir. Allah Teala kendi birliğine ikrarı, bu varlıklara varlıkları vesilesiyle tanıtmıştır (ilham etmiştir). Allah Teala’nın tasdiki akıllar vasıtasıyla gerçekleşir. Allah’a ikrarla iman kemale erir. Mârifet olmadan dindarlık olmaz. İhlas olmadan da mârifet elde edilmez. Allah Teala’yı yarattıklarına benzetmekle ihlas olmaz. Teşbih için sıfat ispat etmekle (Allah’ın zâtına izafi bir sıfat eklemekle nefy, teşbih inancını reddetmek) olmaz. Öyleyse yaratıkta olan her şey, onun yaratıcısında bulunmaz. Yaratıkta mümkün olan her şey, onu icat edende imkânsızdır. Onda hareket ve durgunluk tasavvur edilemez. Nasıl olur da kendi yarattığı şey, kendisinde vârolabilir? Ya da nasıl olabilir ki, kendisinin başlattığı (yarattığı) bir şey onun kendisine dönebilir (nasıl onun bir mısdakı olabilir)? Eğer böyle olsaydı, zâtında farklılık (noksanlık) meydana gelir, künhü kısımlara ayrılır (birliği bozulur) ve ezeliliği imkânsızlaşırdı. Neticede yaratıcı, aynı yaratılan gibi olurdu.

Eğer onun için arka taraf tasavvur edilirse, ön taraf da tasavvur edilmiş olur. Eğer onun için tamam olmak düşünülse, noksanlık da düşünülür. Eğer hâdislik (sonradan vârolma) onun için imkansız olmasaydı, ezelilik nasıl onun için söz konusu olabilir? Kendisinin icadı imkansız olmayan, eşyayı nasıl icad edebilir? Eğer böyle olmuş olsaydı mahluk olmanın alametleri onda vârolmuş olurdu. O zaman da diğer varlıklar onun nişanesi olmaz, onun kendisi (başka bir varlık için) nişane olurdu.

İmkansızlık dahilinde bie sözün, delil olabilmesi mümkün değildir; mevzuda (Allah hakkında) cevab da değildir. Aksi taktirde Allah’ın yüceliği ve saygınlığı sözkonusu olmaz. Böyle bir sözü halka beyan etmemek haksaızlık değildir. Gerçekte ezeli olan (o’nun için başlangıc söz konusu olmayan) “bir”den fazla ve mürekkeb (bileşik) olamaz; Başlangıcı olmayan da mahluk olamaz. Ezeli olan bir varlıkta ikilik ve başlangıcı olmayan bir varlığın başlangıcı olması imkânsızdır. Yüce ve büyük olan Allah’tan başka ilah yoktur. Allah’ın dengi olduğunu söyleyenler (ona şirk koşanlar) yalancı, yoldan çıkmış ve açık bir hüsran içindedirler. Allah’ın selamı Muhammed (s.a.a)’e ve onun pak Ehl-i Beyt’ine olsun.

# 12. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN DİĞER DİN MENSUPLARIYLA -MEMUN’UN HUZURUNDA- TEVHİD HAKKINDAKİ MÜNAZARASI

Hasan bin Muhammed en-Nevfelî[[31]](#footnote-31) el-Hâşimî’den şöyle nakledilmiştir: Ali bin Mûsa Rıza (a.s) Memun’un yanına gittiğinde Memun, Fazl bin Sehde, din ve kelam alimlerini örneğin; Caselik’e (Hıristiyan oskofların reisi) Res’ul Calut’u (Yahudilerin büyük alimini) Ruus’us Saibiyn’i (melek ve yıldıza tapanlar veya Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Yahya’nın dininde olanların büyüklerini), Hirbiz’ul Ekber’i (Zerdüştlerin kadısını), Nistas-i Rûmi (Rumlu tabibi) ve mütekellimleri (akaid ilminde üstat olan alimleri) onun için bir araya toplamasını emretti. Böylece İmam (a.s) ve onların sözlerini duymak istiyordu.

Fazl bin Sehl bunları topladı ve Memun’a geldiklerini haber verdi. Memun onları yanına çağırtarak hoş geldiniz dedikten sonra şöyle dedi: “Ben, sizi buraya hayırlı bir iş için çağırdım. Medine’den yanıma gelmiş olan amcamın oğlu ile münazara ve bahis etmenizi istiyorum. Hiçbiriniz bu emirin dışına çıkmadan yarın erken vakitte yanıma geliniz.” Onlar da; “Emredersiniz ey müminlerin emiri, inşallah erken vakitte buradayız” dediler.

Hasan bin Muhammed Nefveli şöyle diyor: Biz Rıza (a.s)’ın yanında sohbetle meşgulken İmam (a.s)’ın hizmetçisi olan Yasir gelerek hazrete şöyle arz etti: “Efendim; müminlerin emiri size selam göndererek şunları söyledi:

“Kardeşin sana feda olsun, din alimleri ve çeşitli milletlerden olan kelamcılar toplanmışlardır. Onların sözlerini duymak istiyorsanız sabahın erken saatinde yanıma geliniz ve eğer bundan hoşlanmıyorsanız zahmet etmeyiniz. Yine, eğer bizlerin sizin huzurunuza gelmemizi arzu ederseniz bu bizim için kolaydır.”

İmam Rıza (a.s) cevabında şöyle buyurdu:

“Ona selam söyle ve şöyle de: Maksadınızı anladım. Ben kendim sabahın erken saatinde yanınıza geleceğim inşallah.”

Hasan bin Muhammed Nefveli şöyle devam etti: Yasir gittikten sonra İmam (a.s) bana dönerek şöyle buyurdu: “Nefveli! Sen Iraklısın ve Iraklılar zeki ve dikkatlidirler. Sana göre amca oğlumun din ve şirk alimlerini karşımıza toplamasından amacı nedir?”

Ben de şöyle arz ettim: Sana feda olayım! Sizi sınamak ve akidenizi öğrenmek istiyor. Bu işi güvenilmeyecek bir esas üzere yapıyor (tehlikeli bir iş yapıyor), yaptığı iş ne de kötüdür! İmam (a.s), “Bundan amacı ne olabilir?” diye sordular. Ben şöyle arz ettim: Kelam ehli ve bidatçiler, alimler gibi değildirler. Alimler hakikati inkâr etmezler. Kelam ve şirk alimleri ise inkâr ve demogoji ehlidirler. Eğer onlara Allah’ın birliğinden bahsedersen, bir olduğunu ispat ederler. Eğer Muhammed (s.a.a) Allah’ın resulüdür dersen Resul olduğunu ispat ederler. Sonra demogoji ederek karşı tarafın kendi delilini ispat etmesine ve kendi sözünden dönmesine sebep olurlar. Size feda olayım, onlara karşı dikkatli olunuz.

İmam (a.s) gülümseyerek şöyle buyurdu: “Ey Nefveli! Onların benim delillerimi bâtıl etmelerinden mi korkuyorsun?” Ben ise; Vallahi hayır. Senin için bundan korkmuyorum. Allah’tan seni onlara muzaffer ve galip etmesini ümit ediyorum inşallah, dedim. İmam (a.s); “Ey Nefveli! Memun’un ne zaman pişman olacağını bilmek istiyor musun?” diye sordu. Ben, evet, dedim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Tevrat ehline Tevrat’tan, İncil ehline İncil’den, Zebur ehline Zebur’dan delil getirdiğimi, Sabîlerle İbrice, Zerdüştlerle Farsça, Rumlarla Rumca ve bütün alim ve konuşmacılarla kendi dilleriyle sohbet ettiğimi, delillerinin bâtıl olduğunu ve sözlerinden vazgeçerek benim sözlerimi kabul ettiklerini gördüğü zaman Memun, peşinde olduğu şeye layık olmadığını bilecek ve işte o zaman pişman olacaktır. Allah’ın verdiği güçten başka bir güç ve kudret yoktur.”

Fazl bin Sehl, sabahleyin İmam (a.s)’ın yanına gelerek şöyle dedi: Sana feda olayım, amcanın oğlu sizi bekliyor. Bütün konuşmacılar toplandılar. Siz ne zaman toplandıya şeref vereceksiniz? İmam Rıza (a.s) cevaben: “Sen önden git, ben de geleceğim inşallah” diye buyurdular.

İmam (a.s) daha sonra abdest aldı ve sevik (bir tür içecek) şerbeti içti ve bize de ikram etti. Daha sonra biz de kendileriyle beraber oradan ayrıldık ve Memun’un yanına gittik.

Toplandı salonu oldukça kalabalıkdı. Muhammed bin Cafer (İmam’ın amcası), Talibî ve Hâşimîler (seyitler)’den bir grup ve ordu komutanları hazır bulunmaktaydılar. İmam Rıza (a.s) meclise girdiği zaman Memun, Muhammed bin Cafer ve beraberindekiler ayağa kalktılar. İmam Rıza (a.s) ile Memun oturdular, diğerleri de öylece ayakta kaldılar. Daha sonra Memun onlara oturmalarını emretti, onlar da oturdular. Memun bir müddet İmam (a.s) ile karşılıklı konuştuktan sonra Caselik’e(Hrıstiyan din adamlarının önderine) dönerek şöyle dedi:

Ey Caselik! Bu, amcam oğlu Ali bin Mûsa bin Cafer’dir ve kendileri Peygamberimizin kızı Fâtıma ve Ali bin Ebu Talip’in (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) oğullarındandır. Onunla konuşmanı, delil getirmeni ve insaflı olmanı istiyorum.

Caselik: Ey müminlerin emiri! Benim kabul etmediğim kitaptan ve kendisine iman etmediğim peygamberden delil getiren bir kişiyle nasıl bahsedip tartışabilirim?

İmam (a.s): Ey Nasranî! Eğer sana İncil’den delil getirsem kabul eder misin?

Caselik: İncil’in buyruklarını ben nasıl reddedebilirim? Evet, vallahi gönül razılığıyla kabulleneceğim.

İmam (a.s): Ne dilersen sor ve cevabını işit o halde.

Caselik: Hz. İsa (a.s)’ın peygamberliği ve kitabı hakkında görüşün ve inancın nedir? Onlardan inkâr ettiğiniz şey var mıdır?

İmam (a.s): Ben İsa (a.s)’ın peygamberliğine, kitabına, ümmeti için müjdelediklerine inanıyor ve Havarilerin kabullendiklerine inanıyor ve kabul ediyorum. Ama, Muhammed (s.a.a)’in peygamberliğini ve kitabını inkâr eden ve bunu ümmetine müjdelemeyen bir İsa’nın peygamberliğini kabul etmiyorum.

Caselik: Acaba bütün hükümler iki adil şahitle ispatlanmıyor mu?

İmam (a.s): Evet.

Caselik: Öyleyse kendinizden olmamak şartıyla Muhammed (s.a.a)’in peygamberliğini ispatlayacak Hıristiyanların kabul ettiği iki şahit getirin ve bizden de kendimizden olmamak şartıyla iki şahit isteyin.

İmam (a.s): Ey Nasranî! Şimdi insaflı konuştun; İsa bin Meryem (a.s)’ın yanında belli bir makama sahip olan birini kabul etmiyor musun?

Caselik: Kimdir bu adam, bana ismini söyler misin?

İmam (a.s): Yuhenna Deylemî’dir. Hakkında ne diyorsun?

Caselik: Ne de güzel, Mesih’in en sevdiği birisinden bahsettin.

İmam (a.s):Acaba yemin ederek söyler misin? İncil, Yuhenna’nın şöyle dediğini buyurmuyor mu: “Mesih, Arap Muhammed’in dinini bana haber verdi ve onun, kendisinden sonra geleceğini bana müjdeledi; ben de Havarileri bununla müjdeledim. Onlar da buna iman ettiler.”

Caselik: Yuhenna bunu Mesih’ten naklediyor ve bir kişinin peygamberliğini, Ehl-i Beyt’i ve varisini müjdeliyor. Ama bunların ne zaman geleceğini ve bizim onları tanımamız için isimlerini bildirmiyor.

İmam (a.s): Eğer İncil okuyabilen birisini getirsem ve Muhammed, Ehl-i Beyt’i ve ümmeti hakkındaki yerleri sana tilavet edecek olursa iman getirecek misin?

Caselik: Güzel sözdür.

İmam (a.s), bunun üzerine Nistas-i Rûmî’ye dönerek “İncil’in üçüncü kısmından öteye ezbere biliyor musun?” diye sordu. “Çok iyi biliyorum” dedi Nistas. İmam daha sonra Re’sul Calut’a dönerek “İncil okumasını biliyor musun?” diye sordu. O da; evet, dedi. İmam (a.s); “Ben üçüncü bölümü okuyorum; Muhammed (s.a.a), Ehl-i Beyt’i ve ümmeti hakkında olursa benim için tanıklık edin, ama eğer orada bunlardan bahsetmezse tanıklık etmeyin” buyurdu. Daha sonra İmam (a.s) üçüncü bölümü, Peygamber (s.a.a)’den bahsedinceye kadar okudu ve durdu. Sonra şöyle dedi:

“Ey Nasranî! Seni Mesih’e ve annesinin hakkına and vererek soruyorum; acaba benim İncil’i bildiğimi öğrendin mi?

Caselik: Evet, dedi. İmam daha sonra Muhammed (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’i ve ümmeti hakkındaki bölümü de okuyarak şöyle buyurdu:

“Ne diyorsun ey Nasranî! Bu Mesih bin Meryem’in sözüdür. Eğer İncil’in dediklerini yalanlayacak olursan hakikatte Mûsa ve İsa (a.s)’ı yalanlamış olursun. Ama eğer sadece bu sözleri inkâr edersen Allah’ın peygamberini ve kitabını inkâr ettiğin için katlin vacip olur.”

Caselik: İncil’den bana açıklananı inkâr etmiyor, aksine kabulleniyorum.

İmam (a.s): Ey cemaat! Onun ikrarına şahit olunuz. (Daha sonra tekrar Caselik’i muhatap alarak:) Ey Caselik, dilediğin soruyu sor!

Caselik: Bana İsa bin Meryem (a.s)’ın Havarilerinin ve İncil alimlerinin kaç kişi olduklarını söyle.

İmam (a.s): Bilirkişiden soru sordun; Havariler oniki kişi idiler. Onların en alim ve üstünü Eluka idi. Ama Hıristiyanların alimleri üç kişi idiler: Büyük Yuhenna Ecde, Yuhenna Kırkısiyada ve Yuhenna Deylemi Reccazda idi ki, bu sonuncu kişi Hz. Peygamber (s.a.a)’in, Ehl-i Beyt’i ve ümmetiyle ilgili sözleri biliyordu ve İsa (a.s)’ın ümmetiyle İsrailoğulları ümmetine müjde veren de oydu. Daha sonra şöyle buyurdu: Ey Nasranî! Vallahi ben Muhammed (s.a.a)’e iman eden İsa’ya inanıyorum. Ama sizin İsa’da acizlik ile oruç ve namazın azlığından başka bir eksiklik bulamıyorum.

Caselik: Allah’a and olsun ki kendi sözlerini çürüttün, kendini zayıflattın. Oysa ben seni Müslümanların bilgini biliyordum.

İmam (a.s): Bu nasıl oldu?

Caselik: İsa’nın zaafiyetini, oruç ve namazının az olduğunu söylüyorsun; oysa İsa, hiçbir gün iftar etmedi, bir gece bile uyumadı; gündüzleri sürekli oruç tutuyor, geceleri de ibadetle geçiriyordu.

İmam (a.s): Öyleyse kimin için oruç tutuyor ve namaz kılıyordu? (Caselik söyleyecek bir şey bulamayıp sustu. Sonra İmam Caselik’e hitap ederek devam etti:) Ey Nasranî! Sana bir soru sormak istiyorum.

Caselik: Sor, eğer cevabını bilirsem söylerim.

İmam (a.s): İsa (a.s)’ın, ölüleri Allah’ın izniyle dirilttiğini neden inkâr ediyorsun?

Caselik: Çünkü ölüleri dirilten, körlere ve cüzzamlılara şifa veren kimse, Allah’tır ve o, ibadet edilmeye (daha) layıktır.

İmam (a.s): Yesa da Hz. İsa’nın yaptıklarını yapıyor; su üzerinde yürüyor, ölüleri diriltiyor, körleri ve abraş hastalığına yakalananları iyileştiriyordu. Ama ümmeti onu Allah olarak tanımadı ve Allah’ı bırakıp da kimse ona ibadet etmedi. Hızkîl Peygamber de İsa bin Meryem (a.s)’ın yaptıklarının aynını yapıyordu. Ölümlerinden altmış sene geçmesine rağmen otuz beşbin kişiyi diriltti.

Daha sonra, İmam (a.s) Re’sul Calut’a dönerek şöyle buyurdu: Ey Re’sul Calut! Acaba Tevrat’ta İsrailoğullarının şu gençleri hakkında herhangi bir konu buldun mu? Şöyle ki; Baht’un Nasr, Beyt’ul Mukaddes’e saldırdığı zaman onları İsrailoğulları arasından seçerek Babil’e götürdü. Allah da onu (Hızkîl’i) onlar için gönderdi ve o, onları diriltti. İşte bu konular Tevrat’tandır. Sizlerden kâfir olanlardan başka kimse bunları inkâr edemez.

Re’sul Calut: Bu konuları duymuşuz ve ondan haberdarız.

İmam (a.s): Doğru söyledin ey Yahudi, şimdi dikkat et, Tevrat’tan okuduğum bu bölüm doğru mudur? (Daha sonra İmam (a.s) bizler için birkaç bölüm okudu. Yahudi imamın böyle güzel okumasına hayran olup yerinde hareket etmeye başladı. Sonra İmam (a.s) Nasranî’ye dönerek):

“Ey Nasranî! Acaba bunlar mı İsa’dan önceydi, yoksa İsa mı bunlardan önceydi?” diye sordu.

Caselik: Onlar İsa (a.s)’dan önceydiler.

İmam (a.s): Kureyş Resulullah (s.a.a)’in etrafında toplanarak ondan, ölülerini diriltmesini istediler. Peygamber (s.a.a) Ali bin Ebu Talip (a.s)’ı onlarla beraber göndererek Ali (a.s)’a şöyle buyurdu: Kabristana git, bunların dirilmesini istediği kişilerin isimlerini yükses sesle çağır. Sonra onlara; Allah’ın resulü Muhammed (s.a.a) Allah’ın izniyle kalkmanızı istiyor de! Ali (a.s) da onları aynı şekilde çağırdığında; Kalktılar ve başlarındaki toprakları temizlediler. Kureyşliler onlara kendi işleriyle ilgili sorular soruyor ve Muhammed (s.a.a)’in peygamber olduğunu haber veriyorlardı. Dirilenler ise: Keşke bizler de onu derk edebilsek ve iman getirebilseydik, dediler.[[32]](#footnote-32) Hz. Peygamber de körlere, cüzzamlılara ve delilere şifa veriyor ve hayvanlar, kuşlar, cinler ve şeytanlarla konuşuyordu. Ama biz onu Allah diye tanımadık. Aynı zamanda bunların (İsa, Yesa, Hizkîl ve Muhammed) hiçbirinin faziletini de inkâr etmiyoruz. Peki nasıl oluyor da siz, sadece İsa’yı Allah olarak tanıyorsunuz? Halbuki Yesa ve Hızkîl’i de Allah olarak tanımalısınız. Çünkü onlar da İsa bin Meryem (a.s)’ın yaptıklarını yapıyor; ölü diriltiyor ve diğer işleri yapıyorlardı. İsrailoğullarından binlerce kişi veba hastalığı korkusundan kendi şehirlerinden dışarı çıktılar. Ama Allah bir anda hepsinin canını aldı. Şehir halkı etrafa duvar çekerek ölüleri o şekilde bıraktılar. Kemikleri de öylece çürümeye başladı.

İsrailoğulları peygamberlerinden biri oradan geçerken çürümüş kemiklerin çokluğu dikkatini çekti. Allah da peygamberine şu şekilde vahyetti: “Acaba onları senin için diriltmemi ve böylece onlara tebliğ ederek inzar etmeyi istiyor musun?” O da: Evet, ey Rabbim! Dedi. Allah Teala ona şöyle söylemesini vahyetti: “Ey çürümüş kemikler, Allah’ın izniyle kalkınız.” Daha sonra hepsi dirildi ve başlarındaki toprakları temizleyerek kalktılar.

İbrahim Halil-u Rahman (a.s) da kuşları parçalayarak her birinin parçasını bir dağın başına koydu. Sonra onları çağırdı ve onlar dirilerek İbrahim (a.s)’a doğru hareket ettiler. Mûsa bin İmran (a.s) da İsrailoğulları içerisinden seçtiği yetmiş ashabıyla beraber dağa çıktılar. Mûsa (a.s)’a sen Allah’ı gördün, onu nasıl gördüysen aynı şekilde bize de göster! Dediler. Mûsa (a.s), ben Allah’ı görmedim, dedi. Onlar “Ey Mûsa! Biz Allah’ı apaçık görmedikçe sana inanmayız” (Bakara/55) dediler. O anda yıldırım onlara çarparak hepsini yakıverdi. Mûsa (a.s) yalnız kaldı ve Allah’a şöyle arz etti: “Ey rabbim! İsrailoğullarından yetmiş kişi seçerek kendimle getirdim. Şu an ise yalnız dönüyorum. Benim bu olaylarla ilgili söyleyeceklerimi nasıl doğrulayıp inanırlar? Dileseydin onları da daha önce helak ederdin beni de. İçimizdeki akılsızların işledikleri suç yüzünden bizi de mi helak edeceksin?” (Âraf/155) Derken Allah Teala, onları ölümlerinden sonra tekrar diriltti.

İmam (a.s) daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Sana bu söylediklerimin hiçbirini reddedemezsin. Zira bunlarıp tümü Tevrat, Zebur, İncil ve Furkan (Kur’an)’ın bildirdikleridir. Öyleyse bütün ölü dirilten; körlere, cüzzamlılara ve delilere şifa veren, iyileştiren herkes Allah olmalıdır. O halde bunları da Allah olarak tanımalısın. Ne dersin ey Nasranî?

Caselik: Söz senin sözündür. Allah’tan başka ilah yoktur.

İmam daha sonra Re’sul Calut’a dönerek şöyle buyurdu: Ey Yahudi! Seni Mûsa bin İmran (a.s)’a nazil olan on ayete yemin etmeni istiyorum ki; Muhammed ve ümmetinin haberini Tevrat’ta görmedin mi? Şöyle ki; “Sonuncu ümmet, deve binenin takipçileri geldiği zaman ve Allah’ı yeni mabetlerde çok çok zikrettiklerinde, İsrailoğulları kalplerinin mutmain olması için onlara ve onların padişahlarına doğru hareket etmeliler. Zira onlar ellerindeki kılıçlarla köşe bucaktaki kâfirlerden intikam alırlar.” Acaba bu, Tevrat’ta aynen yazılı değil midir?

Re’sul Calut: Evet, biz de Tevrat’ta aynen öyle bulduk.

(İmam daha sonra Caselik’e dönerek): Ey Nasranî! Şâya kitabı hakkında ne biliyorsun?

Caselik: Onu harfi harfine biliyorum.

İmam ikisini de hitaben: Şu sözlerin onun sözlerinden olduğunu kabul ediyor musunuz: “Ey kavmim! Ben merkebe binen şahsı, nurdan bir elbiseyle gördüm ve deveye binen kişiyi de gördüm. Nuru ve parlaklığı ay ışığı gibiydi.”

Caselik ve Re’sul Calut: Evet, Şâya bunları söylemiştir.

İmam (a.s): Ey Nasranî! İsa (a.s)’ın İncil’de şöyle buyurduğunu biliyor musun: “Ben sizin Allah’ınıza ve kendi Allah’ıma doğru gideceğim ve Farkilita (Ahmed) gelecektir. Ben onun yararına tanıklık ettiğim gibi, o da benim yararıma tanıklık edecektir. O size herşeyi açıklayacaktır. Toplumların aşağılık yönlerini açıklayacak ve o, küfür sütunlarını kıracaktır.”

Caselik: İncil’den zikrettiğin şeylerin hepsini kabul ediyoruz.

İmam (a.s): Bunun İncil’de bulunduğunu kabul ediyor musun?

Caselik: Evet.

İmam (a.s): Ey Caselik! Önceki İncil’in kayboluşunu, kimin yanında bulunduğunu ve şimdiki İncil’i size kimin hazırladığını bana söyler misiniz?

Caselik: Biz İncil’i sadece bir gün kaybettik ve onu yepyeni olarak, Yuhenna ve Metta bizim için buldular.

İmam (a.s): İncil olayı ve alimleri hakkında ne kadar bilgisizmişsin! Eğer bu olay senin dediğin gibiyse neden İncil hakkında bu kadar ihtilafa düştünüz? Bu ihtilaf bugün elinizde bulunan İncil’dedir. Eğer önceki gibi olsaydı, onda ihtilafa düşmezdiniz. İşte ben olayı sana anlatıyorum: Daha önce kaybolduğunda Hıristiyanlar, alimlerinin yanına toplanarak; “İsa bin Meryem (a.s) öldürüldü ve İncil’i de kaybettik. Sizler alim olarak yanınızda neyiniz var?” diye sordular. Eluka ve Merkabus; “İncil bizim (göğsümüzde ve hafızamızdadır) ve her Pazar günü bir (Sıfr) bölümünü size getireceğiz. Bunun için üzülmeyiniz ve kiliseleri boş bırakmayınız. İncil tamamlanıncaya kadar her Pazar günü onun bir bölümünü de sizlere okuyacağız” dediler. Sonra Eluka, Merkabus, Yuhenna ve Metta bu İncil’i, birinci İncil’in kayboluşundan sonra sizler için yazdılar. Bunlar ilk dört öğrencilerdir. Acaba bunları biliyor muydunuz?

Caselik: Şimdiye kadar bilmiyordum. Sizin İncil hakkındaki ilminizin bereketiyle şimdi öğrendim ve bildiğiniz diğer şeyleri sizden işittim. Kalbim bunların doğruluğuna inandı ve sizin bilginizden çok yararlandım.

İmam (a.s): Bunların tanıklığı senin yanında nasıldır?

Caselik: Doğrudur, onlar İncil alimleridir. Tanıklık ettikleri ve onayladıkları her şey haktır.

Daha sonra İmam Rıza (a.s) Memun’a, yakınlarına ve orada bulunan diğerlerine “Siz de şahit olunuz” diye buyurdu. Onlar da “Biz şahidiz” dediler. Daha sonra İmam (a.s) Caselik’e dönerek: Seni İsa (a.s) ve annesi Meryem adına yemin ederek cevap vermeni isttiyorum: Metta’nın şunları söylediğini biliyor musun: “Mesih, Dâvud bin İbrahim bin İshak bin Yâkup bin Yehuza bin Hazrun’un oğludur.”

Merkabus, İsa bin Meryem (a.s)’ın nesebi hakkında şöyle diyor: “O Allah’ın kelimesidir; onu insan bedeninde karar vermiş ve o da insan şekline dönüşmüştür.”

Eluka ise şöyle demiştir: “İsa bin Meryem (a.s) ve annesi, et ile kandan oluşmuş iki insandırlar ve Ruh’ul Kudüs onlara hulul etmiştir.” Sonra, senin de kabul ettiğin Hz. İsa’nın kendi hakkındaki şu sözüne ne diyorsun: “Ey Havariler! Hak olarak sizlere diyorum; gökyüzünden gelenden ve peygamberlerin sonuncusu olan deve binicisinden başka kimse gökyüzüne çıkmayacak. O, göğe yükselip tekrar dönecektir.”

Caselik: Bu, İsa (a.s)’ın sözüdür. Biz inkâr etmiyoruz.

İmam (a.s): Hz. İsa ve onun nesebi için Aluka, Merkabus ve Metta’nın tanıklığına ne diyorsun?

Caselik: İsa’ya yalan uydurdular.

İmam (orada bulunanlara dönerek): Ey insanlar! Az önce onların doğruluk ve temizliğini kabullenmedi mi? Onların İncil alimleri olduğunu kabul etmedi mi ve sözlerinin doğruluğunu onaylamadı mı?

Caselik: Ey Müslümanların alimi! Bu dört kişi hakkında beni mazur görmeni istiyorum.

İmam (a.s): Öyle olsun, biz seni mâzur görüyoruz ey Nasranî, (yine de) dilediğini sor!

Caselik: Başkası sorsun. Allah’a andolsun ki, Müslümanların içerisinde senin gibi bir alimin olduğunu zannetmezdim.

İmam (Re’sul Calut’a dönerek): Sen mi soracaksın, yoksa ben mi sorayım?

Re’sul Calut: Ben soruyorum ve senin delillerini sadece Tevrat, İncil, Dâvud’un Zebur’u ve İbrahim ve Mûsa’nın Suhuf’undan kabul edeceğim.

İmam (a.s): Benim delillerimi Mûsa’nın Tevrat’ından, İsa’nın İncil’inden ve Dâvud’un Zebur’undan başka kabul etmeyebilirsin.

Re’sul Calut: Muhammed (s.a.a)’in peygamberliğini nasıl ispat ediyorsun?

İmam (a.s): Mûsa bin İmran, İsa bin Meryem ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi Dâvud buna şehadet ettiler.

Re’sul Calut: Mûsa bin İmran’ın sözlerini ispatla!

İmam (a.s): Ey Yahudi! Mûsa’nın İsrailoğullarına vasiyet ederek şöyle dediğini biliyor musun: “Yakında kardeşlerinizden bir peygamber gelecektir. Onu tasdik edin, sözünü dinleyin, ona itaat edin.”

Eğer İsmail ve İsrailoğullarının akrabalığını ve aralarındaki irtibatının İbrahim (a.s) tarafından olduğunu kabul ediyorsan İsrail’in İsmail soyundan başka kardeşleri olmadığını biliyor musun?

Re’sul Calut: Bu, Mûsa’nın sözleridir, inkâr etmiyorum.

İmam (a.s): Acaba İsrailoğullarının kardeşlerinden Muhammed (s.a.a)’den başka bir peygamber gelmiş midir?

Re’sul Calut: Hayır.

İmam (a.s): Acaba bu söz, size göre doğru değil midir?

Re’sul Calut: Evet, doğrudur. Ama onları Tevrat’tan ispatlamanı istiyorum.

İmam (a.s): Tevrat’ın sizler için söylediği şu sözleri inkâr mı ediyorsun: “Nur, Sina Dağı’ndan geldi, Sair Dağı’ndan bizi nurlandırdı ve Faran Dağı’ndan bizlere göründü.”

Re’sul Calut: Bu sözleri biliyorum ama, açıklama ve yorumunu bilmiyorum.

İmam (a.s): Ben sana açıklayayım: “Nur Sina Dağı’ndan geldi” yani, Allah Teala’nın vahyi Sina Dağı’nda Mûsa (a.s)’a indirildi. “Sair Dağı’ndan bizleri nurlandırdı” sözlerinden amaç, Allah’ın İsa bin Meryem (a.s)’a vahyi nazil ettiği dağdır ve “Faran Dağı’dan bizlere göründü” sözlerinden maksat ise, Mekke’yle arasında bir gün mesafe olan dağdan bahsetmektedir. Sen ve dostlarının dediklerine göre “Şâya” Peygamber Tevrat’ta şöyle diyor: “İki biniciyi görüyorum, yeryüzü onlara ışık saçıyor; onlardan biri merkebe, diğeri ise deveye binendir.” Merkep ve deveye binenler kimlerdir?

Re’sul Calut: Onları tanımıyorum, bana anlatır mısın?

İmam (a.s): Merkebe binen İsa (a.s)’dır; deveye binen ise Muhammed (s.a.a)’dir. Tevrat’ın bu konularını inkâr mı ediyorsun?

Re’sul Calut: Hayır, inkâr etmiyorum.

İmam (a.s): Haykuk Peygamberi tanıyor musun?

Re’sul Calut: Evet, onu tanıyorum.

İmam (a.s): O şöyle diyor ve aynı şeyi sizin kitap da bildiriyor: “Allah, Faran Dağı’ndan beyanı getirdi ve gökler Muhammed (s.a.a) ve ümmetinin tesbihiyle doldu. Ordusunu karada taşıdığı gibi, denizde de taşıyor -maksat, ümmetinin kara ve denize hakim olmasıdır- Beyt’ul Makdis’in (Beyt’ul Mukaddes’in) tahribinden sonra bizim için yeni bir kitap getirdi (kitaptan maksat Furkan’dır).” Acaba bu sözleri tanıyor ve iman ediyor musun?

Re’sul Calut: Haykuk (a.s) bunları söylemiştir ve biz onun sözlerini inkâr etmiyoruz.

İmam (a.s): Dâvud, Zebur’da -ki sen de onu okuyordun- şöyle diyor: “Allah’ım! Fetretten sonra sünneti dirilten birini gönder.” Acaba Fetretten sonra Muhammed (s.a.a)’den başka sünneti dirilten bir peygamber tanıyor musun?

Re’sul Calut: Bu Dâvud’un sözüdür, kabul ediyor ve inkâr etmiyorum. Ama bundan amaç, İsa (a.s)’dır ve onun dönemi Fetret dönemidir.

İmam (a.s): Yanıldın, zira İsa (a.s) sünnete muhalif değildi. Aksine, Allah onu kendi yanına yükseltinceye kadar Tevrat’ın sünnetiyle muvafık idi. İncil’de de şöyle yazılıdır: “İyi bir kadının oğlu gidiyor ve kendisinden sonra Farkilitu (Ahmed) gelecek. O zorlukları kolaylaştıracak ve her şeyi sizlere açıklayacaktır. Benim onu doğruladığım gibi, o da beni doğrulayacaktır. Ben size Emsal’i getirdim. O da Tevil’i getirecektir.” Acaba İncil’in bu sözlerine inanıyor musun?

Re’sul Calut: Evet.

İmam (a.s): Ey Re’sul Calut! Sana peygamberin Mûsa bin İmran (a.s) hakkında soracağım.

Re’sul Calut: Sor!

İmam (a.s): Mûsa’nın peygamberliğini ispatlayacak delilin var mıdır?

Re’sul Calut: Mûsa kendisinden önce gelen peygamberlerden hiçbirinin getirmediği bir mucize getirdi.

İmam (a.s): Mesela ne gibi mucizeler...

Re’sul Calut: Denizi yarması, âsasının yılana dönüşmesi, taşa vurarak pınarlar akıtması, elini görenlerin huzurunda parlak olarak çıkarması ve diğer nişaneler ki, başkaları onları yapmaya muktedir değillerdir.

İma (a.s): Doğru söyledin, Hz. Mûsa peygamberliği için hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri delil olarak getirdi. Acaba peygamberlik iddiasında bulunan herkes, diğer insanların getiremeyeceği şeyleri getirecek olurlarsa, sizlerin onu doğrulamanız gerekmez mi?

Re’sul Calut: Hayır, zira Mûsa (a.s)’ın Allah’a yakınlığı ve Allah yanındaki makamına benzer birisi yoktur. Her peygamberlik iddia edeni, Mûsa’nın getirdiği mucizeleri getirmedikçe onaylamak ve iman etmek bize vacip değildir.

İmam (a.s): Öyleyse Mûsa (a.s)’dan önceki peygamberleri; hiçbiri denizi yarmadığı, taştan oniki pınar akıtmadığı, elini Mûsa’nın eli gibi parlak çıkarmadığı ve âsasını yılan gibi yapmadığı halde nasıl kabul ediyorsunuz?

Re’sul Calut: Az önce söylediğim gibi, peygamberliğinin ispatı için harukulade şeyleri ve mucizeleri getiren herkesi, hatta eğer Mûsa’nın mucizelerinden başka mucizeler olsa bile doğrulamak gereklidir.

İmam (a.s): Ey Re’sul Calut! O zaman İsa bin Meryem’e ölüleri dirilttiği, kör ve cüzzamlıları iyileştirdiği ve çamurdan yapmış olduğu kuşa üfleyerek Allah’ın izniyle yaşayan bir kuşa dönüştürdüğü halde, ona neden iman etmiyorsunuz?

Re’sul Calut: Onun bunları yaptığı söyleniyor ama, biz onu görmedik.

İmam (a.s): Mûsa’nın getirdiği alamet ve mucizeleri gördün mü? Acaba bunların haberleri Mûsa’nın ashabından güvenilir şahıslar vasıtasıyla size ulaşmadı mı?

Re’sul Calut: Evet.

İmam (a.s): Aynı şekilde, İsa bin Meryem’in de mucizeleri de mütevatir olarak sizlere ulaşmıştır. Öyleyse neden Mûsa’yı kabul ediyor da İsa’yı kabullenmiyorsun?

Re’sul Calut cevap veremeyince İmam tekrar devam etti: Muhammed (s.a.a)’in ve Allah tarafından gönderilen diğer peygamberlerin durumu da aynen böyledir. Bizim peygamberimizin mucizelerinden bazıları şunlardan ibarettir: Yetim ve fakirdi, ücretle çobanlık yapıyordu, okuma yazma öğrenmemiş ve bir öğretmenin yanına da gidip gelmemişti. Bütün bunlara rağmen, peygamberlerin haberlerini harfi harfine anlatan bir Kur’an getirmiş, bundan öncekilerin ve kıyamete kadar gelecek olanların haberini vermiştir. Onların sırlarını ve evlerinde yapmış oldukları şeyleri dahi bildirmiştir, sonra sayılamayacak kadar mucizeler getirmiştir.

Re’sul Calut: Bizim yanımızda İsa ve Muhammed’in haberi doğrulanmamıştır ve doğrulanmayan bu olayları onaylamak ve iman getirmek bize göre doğru değildir.

İmam (a.s): Öyleyse İsa (a.s) ve Muhammed (s.a.a)’e tanıklık eden şahidin tanıklığı yalan mıdır?

Re’sul Calut yine cevap veremedi. Bunun üzerine İmam Hirbiz’il Ekber’i çağırarak şöyle buyurdu: Bana Zerdüşt’ten haber ver, onun peygamber olduğunu düşünüyorsun. Peki ama, peygamberliğini ispatlayacak delilin var mı?

Hirbiz: Zerdüşt, bize kendisinden öncekilerin getirmedikleri şeyleri getirdi. Kendisini görmedik ama, bizden öncekilerin vermiş oldukları haberlere göre başkalarının helal etmediği şeyleri bize helal etmiştir. Dolayısıyla biz de onu takip ediyoruz.

İmam (a.s): Size iletilen haberler vasıtasıyla onlara uymuyor musunuz?

Hirbiz: Evet.

İmam (a.s): Geçmiş ümmetlerde de aynen böyledir; peygamberlerin Mûsa, İsa ve Muhammed (s.a.a)’in dini hakkında olan haberler onlara iletiliyor, onlara iman etmemede mâzeretiniz nedir? Zira sizler Zerdüşt’e hiç kimsenin getirmediği mucizelerden dolayı mütevatir haberlere iman getirmişsiniz.

Hirbiz, bu sözleri duyunca donakaldı. Daha sonra İmam (a.s) orada bulunanlara hitaben şöyle buyurdu: Ey topluluk, eğer aranızda İslam’a muhalif olan biri varsa ve soru sormak istiyorsa hiç çekinmeden sorusunu sorsun.

Bu arada İmran-ı Sabbi (kelam alimlerinden) kalkarak şöyle dedi: Ey insanların alimi! Eğer soru sormak için davet etmeseydin sormayacaktım. Ben Kûfe, Basra, Şam ve Ceziyre'ye yolculuk yaptım ve mütekellimlerle (kelam alimleriyle) görüştüm ama, tek olan biri -ki ondan başkasının vahid olamayacağı şekliyle- ispatlayacak birini bulamadım. Acaba bana soru sorma izni veriyor musun?

İmam (a.s): Burada bulunan cemaat içerisinde İmran-ı Sabbi varsa, muhakkak sen olmalısın.

İmran: O benim.

İmam (a.s): Sor ey İmran, ama insaflı ol, bâtıl ve haktan uzaklaştıran sözlerden sakın.

İmran: Efendim, Allah’a yemin ederim ki, sadece kendisine yapışabileceğim ve ondan başkasının tarafına gitmeyeceğim bir şeyi bana ispat etmeni istiyorum.

İmam (a.s): İstediğin şeyi sor.

Bu arada mecliste kalabalık arttı ve halk iyice sıkışarak mecliste konuşanları dikkatlice dinlemeye koyuldu.

İmran: İlk vücud ve yarattığı şeyden bana bahseder misin?

İmam (a.s): Soru sordun, cevabını da dikkatle dinle; Vahid (bir tek vücut), beraberinde hiçbir şey olmaksızın ve hiçbir sınır ve araz olmadan her zaman mevcut idi ve her zaman da böyle olacaktır. Sonra hiçbir örnek olmaksızın mahluku muhtelif boyutlarda onu başka bir şeyde karar vermemek, sınırlamamak, başka bir şeye benzeri olmayacak ve başka bir şeyin de ona benzeri olmayacak şekliyle yarattı. Ondan sonra mahlukatı çeşitli şekillerde örneğin; halis, gayri halis, farklı, eşit, renk ve tatlar yönünden muhtelif ve aynı zamanda onlara hiçbir ihtiyacı olmayacak ve yine herhangi bir makam ve mevkiye yetişmek için onlara muhtaç olmayacak bir şekilde yarattı. Bu yaratılışta kendisinde bir eksiklik veya fazlalık görmedi. Ey İmran, bunları anlıyor musun?

İmran: Evet efendim, yemin ederim ki anlıyorum.

İmam (a.s): Ey İmran! Bunu bilmiş ol ki, eğer Allah yarattıklarını onlara ihtiyacı olduğu için yaratsaydı, sadece ihtiyacını karşılamaya yardım alacağı yaratıkları yaratır ve yaratıklarının birkaç katını yaratması da uygun olurdu. Zira, yardım edenler ne kadar çok olursa, yardım alan da o kadar güçlü olur.

Ey İmran! Bu durumda ihtiyaçlar bitmezdi ve her şeyi yarattıkça diğer bir hacet onda icat olurdu (bir şeyi olup da diğer bir şeye ihtiyaç duyan insanlar gibi olurdu). İşte bunun için diyorum ki, mahlukatı bir ihtiyaçtan dolayı yaratmadı; ama bu yaratışta ihtiyaçları bazılarından bazılarına intikal ettirdi ve üstün kıldığına hiçbir ihtiyacı olmaksızın ve aşağı kıldığından hiçbir intikam almaksızın bazılarını bazılarından üstün kıldı. İşte bu sebepten dolayı mahlukâtı yarattı.

İmran: Efendim, o mevcut kendiliğinden, kendi yanında belli miydi (kendisini tanıyor muydu)?

İmam (a.s): Bir şeyin tanınıp bilinmesi, başkalarından ayırt edilebilmesi ve varlığının sabit ve tanınmış olabilmesi içindir. Orada ona muhalif olacak bir şey yoktu ki onu belirtmekle o şeyi kendisinden nefyetmeye ihtiyaç duymuş olsun. Yani, bir tek mevcut olduğu için buna gerek yoktu. Anladın mı ey İmran?

İmran: Yemin ederim ki anladım efendim. Acaba bildiği şeyleri nasıl anlıyordu? Zamir vasıtasıyla mı, yoksa değişik bir yolla mı?

İmam (a.s): Onun ilmi zamir vasıtasıyla olursa o zamiri tanımak için belli bir sınır kararlaştırılmaz mı?

İmran: Kararlaştırılır.

İmam (a.s): Öyleyse o zamir nedir?

İmran sustu ve cevap vermedi.

İmam (a.s): Önemli değil, eğer senden bu zamiri başka bir zamir vasıtasıyla mı tanıyorsun, diye soracak olursam ve sen de evet dersen, kendi söz ve iddianı bâtıl etmiş olursun. Ey İmran! Şunu bilesin ki Vahid (tek vücut), zamirle vasıflandırılamaz; onun için "yaptı" demekten başka şey denilemez. (nasıl-ne ile? diye sorulmaz) ve mahlukatta olduğu gibi onun hakkında yön ve cüzler düşünülemez. Bunları iyice anla ve doğru bildiklerini de bu esas üzere ayarla.

İmran: Efendim, bana onun hilkatinin sınırlarının niteliği, manaları ve çeşitleri hakkında haber verir misin?

İmam (a.s): Soru sordun, o halde dikkatlice dinle; onun hilkatinin sınırları altı kısım üzeredir: Hissedilir, ağırlıklı, görülebilir, ağırlıksız (ruh gibi) başka bir kısım görünür ama ağırlığı yoktur, hissedilmez, dokunulmaz, renk ve tadı yoktur; takdir (miktar), araz, (özle ilgili bulunmayan),suret, uzunluk ve genişliği de yoktur. Amel ve hareket de onlardandır ki, eşyaları meydana getirir, onları halden hale sokar, artırır ve eksiltirler. Ama amel ve hareketler yok olur. Çünkü gerektikleri zamandan başka onlara ihtiyaç yoktur; iş tamamlandığı zaman hareket biter ama eseri kalır; aynen söz gibi kendisi gider fakat eseri kalır.

İmran: Efendim, eğer yaratıcı tek olur, ondan başkası ve beraberinde bir şey de olmazsa, mahlukatı yarattığı zaman değişikliğe uğramıyor mu?

İmam (a.s): Allah kadimdir (evvelden vardır), mahlukatı yaratmakla değişime uğramaz fakat, mahlukat onun değiştirmesiyle değişikliğe uğruyor.

İmran: Efendim, bizler onu nasıl ve neyle tanıdık?

İmam (a.s): Kendisinden başka bir şeyle tanıdık.

İmran: Ondan gayrisi kimdir?

İmam (a.s): Onun meşiyyeti, ismi, sıfatı ve buna benzer şeyler ondan gayridir; bunların hepsi hâdis, mahluk ve tedbir edilmiş (kararlaştırılmış) şeylerdir.

İmran: Efendim, o nedir?

İmam (a.s): O, gökyüzünde ve yerde yaratmış olduklarını hidayet eden bir nurdur. Onun vahdaniyet ve birliğini ispatlayıp açıklamaktan fazla senin benim üzerimde hakkın yoktur (ondan başka bir şeyle görevli değilim).

İmran: Efendim, Allah mahlukatı yaratmadan önce suskundu ama, mahlukatı yaratınca konuşmaya başladı öyle değil mi?

İmam (a.s): Bunun doğru olabilmesi için önceden nutuk ve konuşma olabilmeli ki, sonradan susmanın manası olabilsin. Bu aynen şuna benzer ki; lamba konuşandır ama, susmuştur denilsin; veya aydınlatıcıdan istenildiği yerde bizi aydınlatmak istiyor denilmez. Çünkü ışık ve aydınlık lambanın işi veya özü değildir ama, aydınlatıcıdan başka bir şey de değildir. Bizlere ışık saçtığında bizi aydınlattı, biz de onunla aydınlandık diyoruz. İşte sen o ışıkla kendi işini görüyorsun.

İmran: Efendim ben, yaratıcının mahlukatı yarattığı zaman, halden hale geçtiğini ve değiştiğini zannediyordum.

İmam (a.s): İmkansız bir şey söyledin ey İmran! Yaratıcının bir halden bir hale geçebilmesi için onu değiştirecek bir şeyin olması gerekir. Ey İmran! Şimdiye kadar ateşin kendisini değiştirdiğini, hararet ve sıcaklığın kendisini yaktığını veya kendi bakışını gören birini gördün mü?

İmran: Hayır efendim, görmedim. Söyler misiniz, o mu yaratıkları içerisindedir yoksa yakatıkları mı onun içindedir?

İmam (a.s): O bu gibi şeylerden münezzehtir; ne o yaratıkları içerisindedir, nede yaratıkları onun içindedir. O bu gibi sözlerden çok yücedir. Şimdi Allah’ın gücü ve kuvveti ile onu sana tanıtacağım. Bana söyler misin, aynaya baktığında sen mi aynadasın yoksa ayna mı sendedir? Eğer hiç biri birbiri içerisinde değilse o zaman hangi şeyle aynayı kendine delil getiriyorsun ( kendini aynada görüyorsun)?

İmran:Benimle ayna arasında olan ışık ve nurla.

İmam (a.s): Acaba o aydınlığı gözünde gördüğünden fazlasıyla mı aynada görüyorsun?

İmran: Evet.

İmam (a.s): Öyleyse onu bize de göster.

İmran: ......

İmam (a.s): Ben bu nuru göremiyorum. Bu senden ve aynada olmadığı halde seni ve aynayı göstermekte yardımcı oluyor. Bu konunun daha fazla örnekleri de vardır ki, cahilin ona yolu yoktur. En yüce örnekler Allah’a aittir.

Daha sonra, İmam (a.s) Memun’a dönerek “Namaz vakti gelmiştir” buyurdular.

İmran: Efendim, kalbim yumuşamışken benim meselemi yarıda bırakmayın.

İmam (a.s): Namaz kılıp döneceğiz.

Sonra İmam ve Memun yerlerinden kalktılar. İmam (a.s) içeride, diğerleri de Muhammed bin Cafer’in imametinde dışarıda namaz kıldılar. Daha sonra İmam (a.s) meclise döndü ve İmran’ı çağırarak “Sorularını sor ey İmran!” diye buyurdu.

İmran: Efendim, Allah’ın birliği hakikatle mi yoksa vasıfla mı anlaşılır?

İmam (a.s): Vahidi (tekliği) icat eden Allah Teala önceden vârolan mevcudun aynısıdır. Onunla bir şey olmaksızın sürekli tekti; birdir ve ikincisi yoktur. Ne mâlumdur, ne de meçhul; ne muhkemdir, ne de müteşabih; ne mezkurdur, ne de mensi (ne hatırlanandır, ne de unutulan). Ona kendisinden başka eşyalardan birisinin ismi verilecek bir şey de değildir; (özel) bir vakitten vârolup belli bir vakte kadar kalacak bir mevcut da değildir. Ne bir şey vasıtasıyla ayakta durmuştur, ne de bir şeye kadar ayakta duracaktır. Hiçbir şeye dayanmadığı gibi hiçbir şey de saklanmamıştır. Bunların hepsi muhlukatın yaratılmasından öncedir. Zira, kendisinden başka hiçbir şey yoktu. Ona taktığın her sıfat, bir takım hadis (yaratılmış) olan sıfatlar ve anlamaya sebep olan bir tercümandır.

Bilmelisin ki İbdâ (icat etmek), meşiyet ve irade, üç isim olduğu halde manaları bir şeydir. Onun ilk ibdâ, irade ve meşiyeti, her şey de esas idrak edilen her şeye kılavuz ve her soruya açıklayıcı kılan harflerdir. Bu harfler vasıtasıyla hak bâtıldan, fiil mefulden ve mâna mânasızlıktan ayrılır. Bütün her şey, bu harfler üzerine toplanmıştır. Harflere, yaratılışında kendilerinden başka sonu olan ve vücûdî bir mâna verilmemiştir. Zira onlar, icat edilerek yaratılmışlardır. Bu arada Allah’ın ilk fiili nurdur; ki onun kendisi de yer ve göklerin nurudur. İşte harfler bu fiilin sonucudur ve konuşmanın aslı bu harflerledir. Allah’ın yarattıklarına öğretmiş olduğu ibaretlerin hepsi otuz üç harftir, bunlardan yirmi sekiz tanesi Arapça’ya aittir. Yine yirmi sekiz harften yirmi ikisi Süryanî ve İbrânice’ye aittir. Geriye kalan beş harf ise, çeşitli bölgelerde bulunan diğer acem dillerinde dağılmıştır. Bu beş harf, yirmi sekiz harften ayrılan harflerdir. İşte böylece harfler, otuz üç harf olmuştur. Bu beş harf, bazı sebeplerden dolayıdır ki söylediklerimizden fazla açıklanması caiz değildir. Sonra harfleri sayıp sayılarını sağlamlaştırdıktan sonra onları kendi fiili olarak karar verdi. Aynen Allah’ın şu buyruğu gibi: “Ol dedi, oluverdi.” Burada “Ol” Allah’ın yaratmasıdır; onun vasıtasıyla yaratılan şey de mahluktur. Allah’ın ilk mahluku ibdâdır (yoktan vâr etmektir); onda ağırlık, hareket, işitilebilirlik, renk ve hissedilebilirlik yoktur. İkinci mahluku ise harflerdir; (onlarda da) ağırlık ve renk yoktur; işitilebilir ve vasfedilebilir bir mahiyettedirler ama, görülebilir bir kabiliyete sahip değillerdir. Allah Teala’nın üçüncü mahluku ise dokunulur ve hissedilir mahiyetteki her şeydir; tadılabilme ve görülebilme özelliğine sahiptir. Allah Tebarek ve Teala ibdâdan öncedir. Zira ondan önce ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. İbdâ da harflerden öncedir. Harfler kendilerinden başka bir şeye delalet etmezler.

Memun: Nasıl olur da kendilerinden başka bir şeye delalet etmezler?

İmam (a.s): Zira Allah Teala, onları mânadan başka bir şey için bir araya toplamaz (bir mâna teşkil etmeleri için birbirlerinin yanında toplar). Onlardan dört, beş, altı, daha çok veya daha az harfi bir araya getirdiği zaman önceden olmayan yeni bir mâna ortaya çıkar.

İmran: Biz bunu nasıl anlayabiliriz?

İmam (a.s): Bu konu şöyle açıklanabilir: Harfleri zikrettiğinde amacın onlardan başka bir şey değilse elif, bâ, tâ, sâ, cîm, hâ... diye tek tek zikreder ve sonuna kadar sayarsın. Böylece kendilerinden başka bir mâna bulamazsın. Ama, onları bir araya getirerek istediğin her hangi bir mâna için isim ve sıfat oluşturmak istersen kendi mâna ve sıfatlandırdığı şeye delalet ederler.

İmam (a.s): Söylediklerimi anladın mı?

İmran: Evet.

İmam (a.s): Bilesin ki sıfatlanansız sıfat, mânasız isim ve sınırsız da sınır olmaz. Bütün sıfat ve isimler, kemal ve vücûda delalet ederler. Sınırlar gibi; -üçer, dörder ve altışar da olduğu gibi-kuşatma ve kapsama delalet etmezler. Zira Allah azze ve celle, isim ve sıfatlar vasıtasıyla tanınır; uzunluk, genişlik, azlık, çokluk, renk, ağırlık ve buna benzer sınırlamalarla idrak edilmez; bunlardan hiçbirinin Allah hakkında geçerliliği yoktur; mahlukat, onları tanımakla (bu sınırlar vasıtasıyla) Allah’ı tanımış olabilsinler. Ama Allah’ın sıfatlarıyla ona kılavuzluk edilir, isimleriyle idrak edilir ve yaratıkları vasıtasıyla ona delil getirilebilir; öyle ki, hakikat talep eden insan artık gözle görmeye, kulakla işitmeye, elle dokunmaya ve kalple kavramaya ihtiyaç duymaz.

Eğer isim ve sıfatları ona delalet etmeseydi mahlukatın ilmi onun mânasını idrak edemezdi. O halde mahlukat onun mânasına (özüne) değil, isim ve sıfatlarına ibadet etmiş olurlardı; eğer bu şekilde olmasaydı tapılacak tek vücut Allah’tan başkası olurdu. Zira onun isim ve sıfatları ondan başka bir şeydir, anladın mı?

İmran: Evet ey efendim! Daha fazla anlat.

İmam (a.s): Kalp gözleri kör ve sapık olan cahillerin sözlerinden sakın; onlar Allah Teala’nın ahirette sevap ve azap hususunda hesap sormak için hazır olduğunu, ama dünyada kulların itaat etmeleri ve ümitli olmaları için hazır olmadığını zannederler. Eğer Allah’ın hâzır olması onun için bir eksiklik ve aşağılık olsaydı ahirette de hiçbir zaman hâzır olmazdı. Ama böyle düşünenler şaşakalıp bilmedikleri yönden hakka karşı kör ve sağır olmuşlardır. İşte şu ayet de buna işaret etmektedir: “Kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür ve yol bakımından daha şaşkın bir sapıktır.” (İsra/72) Bu ayette körden maksat, hakikatleri görmekten kör olandır. Akıl sahipleri biliyorlar ki ahirette olanlara delil getirmek, ancak bu dünyada olanlarla mümkündür. Kim onu kendi görüşüyle bilmek ve idrak etmek isterse, bu tutumuyla sadece ondan uzaklaşır. Zira Allah Teala, özellikle onun ilmini akıl eden, bilen ve anlayan kimselerin yanında bırakmıştır.

İmran: Efendim, bana ibdâın mahluk olup olmadığını anlatır mısınız?

İmam (a.s): Suskun bir mahluktur; (fakat) suskunlukla idrak edilmez. Hâdis olduğu için mahluk olmuş, Allah onu icat etmiş, sonuçta o da onun mahluku olmuştur. Allah ile onun arasında üçüncü bir şey yoktur. Allah’ın yaratmış olduğu şey, mahluk olmaktan dışarı çıkmaz. Yaratıkları ya suskun, ya hareketli, ya çeşitli, ya aynı, ya bilinen veya benzerdir. Sınırlanabilen her şey Allah’ın mahlukudur. Bil ki hislerin sana bulduğu her şey, hislerle idrak edilen bir mânadır. Bütün hisler, Allah Teala’nın idrakında onun için karar kıldığı şeye delalet eder. Bunların hepsini kavrayış, kalpten (akıldan) kaynaklanmaktadır.

Yine şunu da bil ki hiçbir takdir ve sınırlama olmaksızın ayakta duran o tek vücut, takdirli ve sınırlı bir mahluk yarattı. Yarattığı iki şey takdir ve mukadderdir. Bunlardan hiçbirinde renk, ağırlık ve tadılabilme özelliğine sahip bir şey yoktur. Onlardan birini diğerlerinin idrak edilmesine vesile kıldı ve her ikisini de kendiliğinden idrak edilir bir şekilde kararlaştırdı ve kendi başına ayakta durabilen hiç bir şey yaratmadı. Çünkü böylelikle kendi varlığını ispatlamak istiyordu. Allah Teala tek ve birdir; onu ayakta tutacak, ona yardım edecek ve koruyacak ikinci bir şey yoktur. Ama mahlukat, Allah Teala’nın izni ve iradesiyle birbirini koruyorlar. Halk bu konuda ihtilafa düştü, hatta ne yapacağını şaşırdı ve hayrete kapıldı. Allah’ı kendi sıfatlarıyla vasıflandırarak karanlıktan karanlık vasıtasıyla kurtulmaya çalıştılar. Böylece haktan daha da uzaklaştılar. Eğer Allah’ı kendi sıfatlarıyla ve mahlukatı da kendi sıfatlarıyla vasıflandırsalardı kavrayış ve yakin ile konuşup ihtilafa düşmezlerdi. Ama içinden çıkamadıkları (şaşkınlığa kapıldıkları) şeyi talep edince karışıklığa ve içinden çıkılamaz bir keşmekeşe yakalandılar. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder.

İmran: Efendim, Allah’ın sizin vasıflandırdığınız gibi olduğuna şehadet ediyorum. Ama başka bir sorum kaldı.

İmam (a.s): Ne istersen sor!

İmran: Hekim (Allah) nerededir? Onu bir şey kuşatıyor mu? Bir yerden başka bir yere geçiyor mu veya başka bir şeye ihtiyacı var mı?

İmam (a.s): Ey İmran! Sorduğun şeyde iyice düşün; çünkü bu, halkın karşılaştığı en karışık meselelerden biridir. Aklı az ve ilmi olmayanlar bunu anlayamazlar ama, insaflı akıllılar onu anlamaktan aciz kalmazlar. Birinci nokta şu ki, eğer Allah Teala mahlukatı onlara ihtiyacı olduğundan dolayı yaratmış olsaydı o zaman mahlukatına ihtiyacı olduğundan dolayı onlara doğru hareket ediyor, dememiz caiz olurdu. Ama Allah azze ve celle, hiçbir şeyi ihtiyacı olduğu için yaratmamıştır. Her zaman sabittir; ne bir şeydedir, ne de bir şeyin üzerindedir. Ama yaratıklar, bazısı bazısını (ayakta) tutuyor, bazısı bazısına giriyor, bazısı da bazısından çıkıyor. Oysa Allah Teala, kendi kudretiyle bunların hepsini ayakta tutmaktadır; bir şeye girmez, bir şeyden çıkmaz, onları korumak onu yormaz, onları ayakta tutmaktan aciz olmaz. Allah resullerinden, sırrını bilenlerden ve şeriatını koruyanlardan başka mahlukattan hiç kimse onun niteliğini anlayamazlar. Allah’ın emri bir göz kırpmak veya ondan daha çabuk bir zamanda uygulanır. Bir şeyi istediğinde ona sadece ol der, o da Allah’ın irade ve isteğiyle oluverir. Mahlukatından hiçbir şey ona başka bir şeyden daha yakın olmadığı gibi, daha uzak da değildir. Ey İmran! Söylediklerimi anladın mı?

İmran: Evet efendim, anladım ve tanıklık ediyorum ki şüphesiz Allah Teala, senin açıkladığın ve birliğini vasfettiğin gibidir; yine tanıklık ederim ki Muhammed (s.a.a) onun hidayet ve hak dinle gönderilmiş olan kuludur.

İmran daha sonra kıbleye dönerek secde etti ve Müslüman oldu. Hasan bin Muhammed en-Nevfeli şöyle diyor: Diğer konuşmacılar aşırı cedel ehli olan ve o ana kadar da hiç kimsenin üstünlük sağlayamadığı İmran-ı Sabbi’yi bu şekilde görünce içlerinden hiç kimse İmam (a.s)’a yaklaşarak soru sorma cesaretini gösteremedi. Derken akşam oldu. Memun ve İmam Rıza (a.s) kalkarak içeri gittiler ve halk da dağıldı.

Ben cemaatten birkaçıyla beraberken Muhammed bin Cafer beni çağırttı. Yanına gittiğimde şöyle dedi: Ey Nevfeli, dostunun ne yaptığını gördün mü? Vallahi Ali bin Mûsa (İmam Rıza)’nın bu konulara musallat olduğunu zannetmiyordum. Biz onu Medine’de kelamdan bahseden veya kelamcıların onun etrafına toplanan biri olarak tanımıyorduk.

Ben şöyle cevap verdim: Hacılar onun yanına gelerek helal ve haramdan sorular sorarlar ve cevabını alırlardı. Bazen de hazretin yanına gelerek münazara eder ve tartışırlardı.

Muhammed bin Cafer: Ey Ebu Muhammed! Ben o adamın (Memun’un) İmam’a haset ederek zehirleyeceğinden veya başına herhangi bir bela getireceğinden korkuyorum. Ona bu gibi şeylerden sakınmasını söyle, dedi.

Ben ise: Sözümü kabul etmez; o adam İmam’ı imtihan etmek ve babalarının ilminden bir şeyler bilip bilmediğini öğrenmek istiyordu, dedim. Muhammed bin Cafer, İmam’a şunu söylememi istedi: Amcan bir takım şeylerden hoşlanmıyor ve bunlardan sakınmanızı istiyor.

İmam Rıza (a.s)’ın evine gittiğimde amcasının söylediklerini kendisine ilettim, gülümseyerek şöyle buyurdular: Allah amcamı korusun; onlardan neden hoşlanmadıklarını çok iyi biliyorum. İmam daha sonra hizmetçisine dönerek İmran-ı Sabbi’yi yanına çağırmasını emretti. “Sana feda olayım, dedim. Ben onun şu anda nerede olduğunu biliyorum; o Şia kardeşlerimizden bazılarının yanındadır” İmam (a.s): önemli değil, ona bir binek verin, buyurdular. Ben de İmran’ın yanına giderek onu İmam’ın yanına getirdim. İmam (a.s) ona hoş geldin dedikten sonra elbise istedi ve üzerine giydirdi. Bir binek hayvan ve hediye olarak da onbin dinar para verdi. Ben; sana feda olayım, tıpkı ceddin Emir’el Müminin gibi davrandın, dedim. İmam (a.s): Böyle olmayı seviyorum, buyurdular.

Sonra, akşam yemeğinin getirilmesini emretti. Beni sağına, İmran’ı da soluna oturttu. Yemekten sonra İmran’a şöyle buyurdu: Evine dön ve sabahleyin erkenden bize gel ki, sana Medine yemeğinden verelim.

Bu olaydan sonra, çeşitli gruplardan kelam alimleri İmran’ın etrafına toplanıyor, o da onların soru ve delillerini iptal ediyordu. Sonuç olarak ondan uzaklaştılar. Memun ona onbin dirhem hediye etti, Fazl da mal ve binek bağışladı. Daha sonra İmam Rıza (a.s) onu Belha sadakalarının görevlisi yaptı.[[33]](#footnote-33) Böylece büyük menfaatlere ulaştı.

13. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN HORASAN KELAM ALİMLERİNDEN SÜLEYMAN MERVEZÎ İLE MEMUN’UN HUZURUNDA TEVHİD HAKKINDA YAPMIŞ OLDUĞU MÜNAZARASI

Hasan bin Muhammed Nevfeli’den şöyle naklediliyor: Horasan mütekellimi (kelam alimi) Süleyman Mervezî, Memun’un yanına geldi. Memun da ona saygı göstererek hediyeler verdi. Daha sonra şöyle dedi: Amcamın oğlu Ali bin Mûsa Rıza (a.s) Hicaz’dan yanıma kadar gelmiştir ve o, kelam ilmini ve mütekellimleri sever. Bundan dolayı Terviye günü onunla münazara için yanımıza gelmende herhangi bir sakınca yoktur.

Süleyman: Ey müminlerin emiri! Sizin meclisinizde ve Haşimoğulları cemaati huzurunda onun gibi bir şahsiyetten soru sormak istemiyorum; çünkü topluluk huzurunda benimle konuşurken ezik düşecektir (yenilecektir). Dolayısıyla onunla fazla tartışmam doğru değildir.

Memun: Ben, senin münazaradaki kuvvet ve kudretini tanıdığım için senin arkandan adam gönderdim. Benim amacım, sadece onun bir delilini çürütmendir.

Süleyman: Anlaşıldı ey müminlerin emiri! Bizleri karşı karşıya getir ve kendin şahit ol!

Memun, İmam Rıza (a.s)’a haber göndererek şöyle dedi: Merv (Horasan) ehlinden kelam ilminde Horasan’da üstüne olmayan bir kişi yanımıza gelmiştir. Eğer size zahmet olmazsa ve herhangi bir maniniz yoksa yanımıza geliniz.

İmam Rıza (a.s) bu mesajı duyar duymaz abdest için kalktı ve bize “Siz benden önce gidiniz” buyurdular.

İmran-ı Sabbi de bizimle beraber idi; hareket ederek Memun’un kapısına vardık. Yasir ve Halid elimden tutarak beni Memun’un yanına götürdüler. Selam verdiğim zaman Memun şöyle dedi: “Kardeşim Ebul Hasan nerededir? Allah onu korusun!”

Ben; “Biz geldiğimizde elbisesini giymekle meşguldü ve bize önce gelmemizi emretti” dedim. Daha sonra şöyle dedim: Ey müminlerin emiri! Dostunuz İmran da benimle birliktedir. Kapının arkasında bekliyor.

Memun: İmran kimdir? diye sordu. “Sizin vesilenizle Müslüman olan Sabbi’dir” dediğimde içeri girmesini emretti. İmran içeri girdi. Memun ona “Merhaba, hoş geldin!” Dedikten sonra; “Ey İmran! Ölmedin de sonunda Haşimoğullarından mı oldun?” dedi.

İmran: Hamd o Allah’a ki, beni sizin vesilenizle şereflendirdi ey müminlerin emiri, dedi.

Memun: Ey İmran! Bu Horasan mütekellimi Süleyman Mervezî’dir.

İmran: Ey müminlerin emiri! Bu, münazara yönünden Horasan’da tek olduğunu zannediyor. Kendisi de bedâ inancını inkâr ediyor.

Memun: Neden onunla münazara etmiyorsun?

İmran: Bu kendisine bağlıdır.

O sırada İmam Rıza (a.s) içeri girerek “Ne hakkında konuşuyorsunuz?” diye sordular.

İmran: Ey Allah resulünün oğlu! Bu, Süleyman Mervezî’dir.

Süleyman (İmran’a dönerek): Acaba Ebul Hasan’ın bedâ hakkında dediklerini kabul ediyor musun?

İmran: Evet, bedâ konusunda Ebul Hasan’ın sözüne razıyım; şu şartla ki, kendim gibi görüş sahiplerine delil göstermem için bana delil getirmiş olsun.

Memun: Ey Ebul Hasan! Bunların bahsettikleri konu hakkında ne diyorsun?

İmam (a.s): Ey Süleyman! Neden bedâyı inkâr ediyorsun? Oysa Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “İnsan hiç düşünmez ki o hiçbir şey değilken daha önce biz yarattık onu.” (Meryem/67) Yine buyuruyor ki: “Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan odur.” (Rum/27) Yine buyuruyor ki: “Gökleri de eşsiz-örneksiz yaratan odur, yeryüzünü de.” (Bakara/117) Yine buyuruyor ki: “O, yaratışta neyi dilerse çoğaltır...” (Fâtır/1) Yine buyuruyor ki: “İnsanı da balçıktan yaratmaya koyulmuştur” (Secde/7) Yine buyuruyor ki: “Bir başka bölük de var ki işleri Allah’ın emrine kalmış; o bunları ya azaplandırır veya tövbelerini kabul eder.” (Tevbe/106) Yine buyuruyor ki: “Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır.” (Fâtır/11)

Süleyman: Acaba bu konuda babalarınızdan size rivayet ulaştı mı?

İmam (a.s): Evet, Ebu Abdullah (İmam Sâdık)’tan şöyle bir rivayet bana nakledilmiştir: Allah Teala’nın iki gizli ve saklı ilmi vardır. Kendisinden başka hiç kimse onu bilemez. İşte bedâ da bu ilimden kaynaklanır. Diğer ilim ise, melekler ve peygamberlere öğrettiği ilimdir. Peygamberimizin Ehl-i Beyt’inin alimleri de o ilmi biliyorlardı.

Süleyman: Bu meseleyi Allah’ın kitabından açıklamanı istiyorum.

İmam (a.s): Allah Teala peygamberine şöyle buyurmuştur: “Artık yüz çevir onlardan, bundan dolayı da sen kınanmazsın.” (Zâriyat/54) Allah Teala önce onları helak etmek istedi, sonra"beda" hasıl oldu ve şöyle buyurdu: “Ve öğüt ver, gerçekten de öğüt, insanlara fayda verir.” (Zâriyat/55)

Süleyman: Size feda olayım, yine buyurun.

İmam (a.s): Babam, babalarından ve onlar da Allah resulünden şöyle rivayet etmişlerdir: “Allah Teala peygamberlerinden birine Falan padişaha, falan zamanda ruhunu alacağımı bildir, diye vahyetti. Peygamber de bu haberi padişaha bildirdi. Padişah bu haberi duyunca dua etmeye ve yakarmaya başladı; öyle ki, oturmuş olduğu tahttan düştü ve Allah’a şöyle arz etti: “Allah’ım! Oğlumun büyüyüp işlerimi yapmasına kadar bana mühlet ver.” Bunun üzerine Allah Teala peygamberine şöyle vahyetti: Padişaha git ve ecelini ertelediğimi ve ömrünü onbeş yıl uzattığımı bildir! Peygamber cevaben: Ey Rabbim! Benim şimdiye kadar yalan söylemediğimi biliyorsun, dedi. Allah (c.c) ona: Sen görevli bir kulsun, o halde bunu ona ilet; Allah yaptıklarından sorgulamaz, diye vahyetti.”

Daha sonra İmam (a.s) Süleyman’a dönerek: Bu konuda Yahudilere benzediğini (onlar gibi düşündüğünü) zannediyorum.

Süleyman: Bundan Allah’a sığınırım; Yahudiler ne diyor?

İmam (a.s): Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır dediler. Bundan amaçları ise şu idi: Allah işini tamamlamış, artık hiçbir şey yaratmıyor. Buna karşılık Allah Teala da şöyle buyurdu: “Kendi elleri bağlanasılar! Söyledikleri söz yüzünden lânete uğrayasılar!” (Mâide/64) Bazılarının babam Mûsa bin Cafer (a.s)’dan bedâ hakkında soru sorduğunu işittim. Babam şöyle buyurdu: “Halk bedâyı ve Allah’ın, bir grubun işlerini karara bağlamak için geciktirmesini nasıl inkâr edebilir?”

Süleyman: “Biz Kur’an’ı Kadir Gecesi indirdik.” (Kadir/1) ayetinin hangi konu hakkında indiğini anlatır mısın?

İmam (a.s): Ey Süleyman! Allah Teala bu gecede, bu yıldan gelecek yıla kadar olan hayat, ölüm, hayır, şer ve rızık gibi şeyleri takdir eder ve bu gecede takdir ettiği her şey, kati ve kesindir.

Süleyman: İşte şimdi anladım. Sana feda olayım, yine buyurun.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Bazı işler Allah’ın yanında onun idaresine bağlıdır. İstediğini ileri alır, istediğini geciktirir ve istediğini yok eder. Ey Süleyman! Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Allah katında olan ilim iki kısımdır; biri melek ve peygamberlerine öğretmiş olduğu ilimdir; bunlar gerçekleşir ve Allah kendisini, melek ve peygamberlerini yalanlamaz. Allah katında olan diğer ilim ise gizlidir ve yarattıklarından hiç kimseye bildirmediği ilimdir. İşte bu ilimden istediğini ileri alır, istediğini geciktirir, istediğini yok eder ve istediğini gerçekleştirir.”

Süleyman Memun’a dönerek: Ey müminlerin emiri! Allah’ın izniyle bugünden itibaren bedâyı inkâr etmeyecek ve yalanlamayacağım.

Memun: Ey Süleyman! Ebul Hasan’a istediğin şeylerden sor ama, iyi dinle ve insaflı ol!

Süleyman (İmam’a dönerek): Efendim, soru sormama izin veriyor musunuz?

İmam (a.s): İstediğin şeylerden sor.

Süleyman: İradeyi tıpkı “Hay, Semî, Basir ve Kadir” gibi isim ve sıfat bilenler hakkındaki görüşünüz nedir?

İmam (a.s): Siz “Eşya yaratıldı ve birbirleriyle farklı oldu; çünkü Allah, onu öyle istedi ve irade etti” diyorsunuz. Ama “Eşya yaratıldı ve birbirleriyle farklı oldu; çünkü Allah “Semî” (duyan) ve “Basir” (gören)’dir demiyorsunuz. İşte bu, irade ve meşiyetin Semî, Basir ve Kadir gibi olmadıklarına bir delildir.

Süleyman: Şüphesiz o, sürekli (ezelden) Mürit (irade eden) idi.

İmam (a.s): Ey Süleyman! İradesi kendisinden başka bir şey midir?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Öyleyse Allah’tan başka bir şeyi onunla beraber ezeli (kadimi) olduğunu ispatladın!

Süleyman: Hayır, hiçbir şeyin onunla beraber ezeli olduğunu ispatlamadım.

İmam (a.s): İrade muhdes midir, sonradan mı meydana gelmiştir?

Süleyman: Hayır, muhdes ne demektir?!

Memun araya girirek Süleyman’a yüksek bir sesle şöyle dedi: Ey Süleyman! Onun gibi birisi aciz kalır mı? Onun gibi birisine büyüklük taslanır mı? İnsaflı ol! Etrafındaki görüş sahiplerini görmüyor musun? (Daha sonra İmam’a dönerek): Ey Ebul Hasan! Sözüne devam et; o Horasan alimidir!

İmam (a.s): Ey Süleyman! İrade hâdistir; çünkü ezeli olmayan her şey hâdistir ve hâdis olmayan bir şey ise ezeldir.

Süleyman: Allah’ın iradesi duyması, görmesi ve ilminin aynıdır.

İmam (a.s): Allah kendisini irade etti mi?

Süleyman: Hayır.

İmam (a.s): Öyleyse Mürit (irade eden), Semî (duyan) ve Basir (gören) gibi değildir.

Süleyman: Aynen kendi sesini işittiği, kendisini gördüğü ve kendisini bildiği gibi kendisini de irade etmiştir.

İmam (a.s): “Kendisini irade etmiştir” derken neyi kastediyorsun? Bir şey olmayı mı irade etmiştir; diriliği, duymayı, görmeyi ve kadir olmayı mı irade kastetmiştir?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Acaba iradesiyle mi böyle oldu.

Süleyman: Hayır.

İmam (a.s): Eğer kendi iradesiyle böyle olmamışsa o zaman diri olmayı, duymayı, görmeyi ve kadir olmayı irade etmesinin hiçbir manası yoktur.

Süleyman: Hayır, bunların hepsi kendi iradesiyle olmuştur.

Böyle çelişkili konuşunca Memun ve etrafındakiler güldüler. İmam (a.s) da güldü. Daha sonra şöyle buyurdular: Horasan mütekellimine yumuşak davranın (onu zorlamayın). Ey Süleyman! Sizin inancınıza göre Allah Teala bir halden başka bir hale geçmektedir. Oysa Allah bu gibi şeylerle vasıflandırılamaz.

Süleyman donup kaldı. Sonra İmam (a.s) şöyle devam etti: Ey Süleyman! Senden bir mesele sormak istiyorum.

Süleyman: Sana feda olayım, sorun.

İmam (a.s): Söyler misin, sen ve arkadaşların halk ile anladıklarınız ve bildikleriniz şeylerle mi, yoksa bilmediğiniz şeylerle mi konuşuyorsunuz?

Süleyman: Elbette ki anlayıp bildiğimiz şeylerle.

İmam (a.s): Halk, Mürit (irade eden)’in iradeden başka bir şey olduğu, müridin iradeden önce ve failin de mefulden önce olduğu kanısındalar. İşte halkın bu düşüncesi sizin “müritle irade aynı şeydir” şeklindeki sözlerinizi iptal edip çürütüyor.

Süleyman: Size feda olayım, bunlar halkın anlamasına ve bilmesine göre değildir.

İmam (a.s): Öyleyse marifet ve bilginiz olmadan ilim iddiasında bulunduğunuzu ve iradenin Semî ve Basir gibi olduğunu söylüyorsunuz. Böyle düşündüğünüz müddetçe inancınız akıl ve marifet esası üzere değildir.

Süleyman cevapsız kaldı.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Allah (c.c) cennet ve cehennemdeki her şeyi biliyor mu?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Acaba Allah Teala’nın gelecekte olacağını bildiği şeyler icat olacak mı?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Olacak şeyler olup bittiğinde ve onlardan hiçbir şey bâki kalmadığında acaba yine Allah Teala onlara bir şeyler mi ekleyecek, yoksa bu işten vaz mı geçecek?

Süleyman: Onlara ekleyecektir.

İmam (a.s): Senin sözüne göre, Allah Teala ilminde olmayan şeyleri olacak şeylere ekleyecektir. (Çünkü farz edilene göre, Allah Teala’nın gelecekte vârolacaklarını bildirdiği şeylerin hepsi artık vârolmuş ve geriye hiçbir şey bâki kalmamıştır.)

Süleyman: Sana feda olayım, eklenenin sınır ve sonu yoktur.

İmam (a.s): Eğer onların sınır ve sonu düşünülmezse o zaman sizin görüşünüze göre Allah Teala’nın ilmi, cennet ve cehennemde olacak şeyleri kuşatmıyor (onları bilmez). Eğer Allah’ın ilmi, cennet ve cehennemde olabilecek şeyleri kuşatmıyorsa o zaman onlarda olacak şeyleri onlar olmadan önce bilmeyecektir. Allah Teala bu tür söz ve inançlardan pek yücedir.

Süleyman: Benim, Allah’ın onlara karşı ilmi yoktur demem, onların belli bir sınırı olmadığındandır. Zira Allah Teala, onları ebedilikle vasıflandırmıştır. İşte biz bunun için onları sınırlandırmak istemedik.

İmam (a.s): Allah’ın onlar hakkındaki ilme sahip olması, onların sınırlılığını gerektirmez. Zira Allah Teala bunu bilerek onlara ekliyor ve eklediği şeyleri onlardan kesmiyor. İşte Allah Teala, kitabında şöyle buyuruyor: “Derileri yanıp eridikçe de azabı tatsınlar diye yerlerine tekrar tekrar deriler bitiririz.” (Nisa/56)

Cennet ehli için ise şöyle buyuruyor: “Bitmez-tükenmez bir bağıştır bu.” (Hud/108) Yine buyuruyor ki: “Ve birçok meyveler; ne kesilip eksilir ne de yasaklanır.” (Vâkıa/32-33)

Allah Teala bunu (eklenenleri) biliyor ve onları onlardan esirgemiyor. Acaba Allah Teala cennet ehlinin yeyip içtiği şeylerin yerine başka bir şey yaratıyor mu?

Süleyman: Evet, yaratıyor.

İmam (a.s): Acaba yeyilip içilenlerin yerine bıraktığı şeyleri onlardan kesiyor mu?

Süleyman: Hayır.

İmam (a.s): İşte böylece cennette sarf edilen şeylerin yerine konan şeyler, artık onlardan kesilmeyecektir.

Süleyman: Hayır, onlardan kesilecek ve onlara bir şey eklenmeyecektir.

İmam (a.s): O zaman cennet ve cehennemde olan şeyler tükenip yok olacaklar. Ey Süleyman! Bu söz, ebediliğe ve Allah’ın kitabına aykırıdır. Zira Allah Teala şöyle buyuruyor: “Orada ne dilerlerse onlarındır ve katımızda daha fazlası da vardır.” (Kaf/35)

Yine buyuruyor ki: “Bitmez-tükenmez bir bağıştır bu.” (Hud/108)

Yine buyuruyor ki: “Ve onlar oradan çıkarılacak değillerdir.” (Hicr/48)

Yine buyuruyor ki: “İçinde ebedi olarak kalacaklardır.” (Beyyine/8)

Yine buyuruyor ki: “Ve birçok meyveler; ne biter, ne de yasaklanır.” (Vâkıa/32-33)

Süleyman bir cevap veremedi. Daha sonra İmam (a.s) şöyle devam etti: Ey Süleyman! Söyle bakalım, irade fiil (iş) midir, yoksa fiilden başka bir şey midir?

Süleyman: Evet, fiildir.

İmam (a.s): Öyleyse hâdistir; çünkü bütün fiiller hâdistir.

Süleyman: İrade fiil değildir.

İmam (a.s): Öyleyse ezelden Allah ile birlikte başka şeyler de vardı!

Süleyman: İrade, inşa ve icattır.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Bu, sizin Zirar[[34]](#footnote-34) ve ashabını kınadığınız sözün aynısıdır; Zira onlar şöyle diyorlar: “Allah’ın gökte ve yerde veya denizde ve karada yarattıkları örneğin; köpek, domuz, maymun, insan ve hayvan gibi, bunların hepsi Allah’ın iradesidir. Allah’ın iradesi dirilir, ölür, yürür, yer, içer, evlenir, ürer, zulmeder, kötü işler yapar, kâfir olur ve şirk koşar.” Biz bu tür sözlerden uzağız ve onlarla düşmanız. İşte onun sınırı budur.

Süleyman: İrade aynen Semî, Basir ve ilim gibidir.

İmam (a.s): Yine ilk sözüne döndün! Söyler misin Semî, Basir ve ilim sonradan mı icat olmuştur?

Süleyman: Hayır.

İmam (a.s): Öyleyse iradeyi neden nefyettiniz? Bir defasında; irade etmedi, bir defasında da irade etti dediniz ve iradeyi Allah’ın mefulü (yaptığı iş) bilmiyorsunuz.

Süleyman: Bu, aynen şuna benzer ki bazen biliyor diyoruz, bazen de bilmiyor diyoruz.

İmam (a.s): Bunlar aynı değillerdir. Zira bilinen şeyleri nefyetmek, ilmi nefyetmek değildir; oysa irade edileni nefyetmek, iradenin varlığını nefyetmektir. Çünkü eğer bir şey irade olunmazsa irade de olmamıştır. Ama bazen bilgi olur fakat, bilinen olmaz. Bu aynen insanın görme özelliğine sahip olup görülecek bir şeyin olmamasına benzer. Bilgi vardır ama bilinen yoktur.

Süleyman: İrade icat edilmiştir.

İmam (a.s): O hâdistir; Semî ve Basir gibi değildir. Çünkü Semî ve Basir icat edilmemiştir. Ama irade icat edilmiştir.

Süleyman: İrade, Allah’ın ezeli olan bir sıfatıdır.

İmam (a.s): Öyleyse insan da ezeli olmaya layıktır. Çünkü insanın sıfatı ezelidir.

Süleyman: Hayır, çünkü o sıfatı onun kendisi oluşturmamıştır.

İmam (a.s): Ey Horasanlı! Yanlışın ne kadar çoktur! Acaba o’nun irade ve kelamıyla eşya yaratılmıyor mu?

Süleyman: Hayır.

İmam (a.s): Eğer Allah’ın irade, meşiyet (istek) ve emri ile değilse ve kendisi de onları yaratmamışsa o zaman bunlar nasıl icat oldular? Allah Teala bunlardan pek üstün ve münezzehtir.

Süleyman verecek bir cevap bulamadı.

İmam (a.s): Şu ayet hakkında ne diyorsun? “Bir şehri helak etmeyi irade edersek ileri gelenlerine emrimizi tebliğ ederiz. Buyruktan çıkar, orada isyana koyulurlar da azabı hak ederler. Biz de onları tamamıyla helak eder, orasını yerle bir ederiz.” (İsra/16) Buradaki iradeden amaç, Allah’ın iradeyi icat etmesi midir?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Eğer Allah Teala iradeyi icat etmiş olursa, o zaman senin “İrade Allah’ın kendisi veya ondan başka bir şeydir” şeklindeki sözün bâtıl olur. Çünkü Allah, kendisini icat etmiyor ve kendi halinden değişmiyor. Allah bundan pek yücedir.

Süleyman: Allah Teala onunla iradeyi icat etmeyi kastetmemiştir.

İmam (a.s): Öyleyse onunla neyi kastetmiştir?

Süleyman: Allah Teala herhangi bir şeyin fiilini kastetmiştir.

İmam (a.s): Vay haline, bu meseleyi ne kadar tekrarlıyorsun! İradenin hâdis olduğunu sana söyledim; herhangi bir şeyin fiil ve icadı, onun hâdis olduğunu (sonradan yaratıldığını) gösterir.

Süleyman: O zaman onun bir manası olmaz.

İmam (a.s): Size göre Allah, kendisini manasız bir şeyle (iradeyle) vasıflandırmıştır. Eğer iradenin ezeli veya hâdis manası olmazsa “Allah ezelden irade edendir” diye söylediğiniz söz bâtıl olmuş olur.

Süleyman: Amacım, iradenin Allah’ın ezeli fiillerinden olmasıdır.

İmam (a.s): Ezeli olan bir şeyin aynı anda hem meful, hem hâdis ve hem de ezeli olmasının mümkün olmayacağını bilmiyor musun?

Süleyman yine cevap vermekten aciz kaldı.

İmam (a.s): Önemli değil, sorunu tamamla.

Süleyman: İradenin Allah’ın sıfatlarından biri olduğunu söylüyorum.

İmam (a.s): Bu konuyu ne kadar tekrar ediyorsun! Allah’ın sıfatı hâdis midir, yoksa ezeli midir?

Süleyman: Hâdistir.

İmam (a.s): Allah-u Ekber! Öyleyse irade, Allah’ın ezeli sıfatlarından olsa dahi hâdistir ve Allah herhangi bir şeyi irade etmemiştir! Ezeli olan bir şey, meful ve mesnû olamaz.

Süleyman: Eşya irade değildir ve Allah herhangi bir şeyi irade etmemiştir.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Vesvese ediyorsun. Acaba Allah, yaratılmasını ve icat olmasını irade etmediği bir şeyi mi yarattı? Bu, ne yaptığını bilmeyen bir kimsenin sıfatıdır. Allah Teala bu gibi sözlerden münezzehtir.

Süleyman: Efendim, iradenin aynen Semî, Basir ve ilim gibi olduklarını size arz ettim.

Bu arada Memun söze karışarak: Yazıklar olsun sana ey Süleyman! Bu yanlış sözü ne kadar tekrarlıyorsun! Bunu bırak, başka konular seç; çünkü başka cevap veremiyorsun.

İmam (a.s): Ey müminlerin emiri! Bırak konuşsun, sözlerini kesmeyin; çünkü kendisinin haklı olduğuna dair delil getiriyor. Devam et, ey Süleyman!

Süleyman: İradenin aynen Semî, Basir ve ilim gibi olduklarını arz ettim.

İmam (a.s): Önemli değil, söyler misin iradenin sadece bir manası mı vardır, yoksa çeşitli manaları da var mıdır?

Süleyman: İradenin sadece bir manası vardır.

İmam (a.s): Öyleyse bütün iradelerin manası aynı mıdır?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Eğer bütün iradelerin manası aynı olursa kalkmakla oturmanın, yaşamla ölümün manası aynı olur. Eğer Allah’ın iradesi bir olursa hiçbir irade birbirinden önce ve farklı olamaz ve hepsi bir şey olur.

Süleyman: İradenin manaları birbirinden farklıdır.

İmam (a.s): Peki Mürit (irade eden) iradenin kendisi midir, yoksa başka bir şey midir?

Süleyman: Mürit, iradenin kendisidir.

İmam (a.s): Öyleyse size göre mürit muhteliftir; çünkü o, iradenin aynıdır.

Süleyman: Efendim, irade müridin aynı değildir.

İmam (a.s): O halde irade hâdistir. Böyle olmazsa Allah ile beraber başka birinin de olması gerekir. Bunu iyice anla ve sorularına devam et.

Süleyman: İrade Allah’ın isimlerinden biridir.

İmam (a.s): Acaba Allah kendisini bununla mı adlandırdı?

Süleyman: Hayır, o kendisini bununla adlandırmadı.

İmam (a.s): Öyleyse kendisini adlandırmadığı bir şeyle senin onu adlandırmaya hakkın yoktur.

Süleyman: Kendisini Mürit (irade eden) olarak vasıflandırmıştır.

İmam (a.s): Kendisini Mürit olarak vasıflandırması, kendisinin irade olduğunu veya iradenin onun isimlerinden olduğunu da bildirmek manasına gelmez.

Süleyman: Çünkü iradesi ilminin aynıdır.

İmam (a.s): Ey cahil! Allah’ın herhangi bir şeyi bilmesi, onu irade ettiği anlamına mı gelir?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Eğer onu irade etmezse bilgisinin olmadığını göstermez mi?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Bunu da nereden çıkardın? Allah’ın iradesinin, ilminin aynı olduğuna delilin nedir? Halbuki Allah bazen, her şeyi biliyor ama onu asla irade etmiyor. İşte şöyle buyuruyor: “Ve dilersek sana vahyettiğimizi senden de gideririz.” (İsra/86) Allah onu gidereceğini bilir fakat, hiçbir zaman onu gidermez.

Süleyman: Çünkü Allah işini tamamlamış ve elini ondan çekmiştir ve artık ona bir şey ekleyemez.

İmam (a.s): Bu söz Yahudilerin sözüdür. O halde Allah, niçin şöyle buyurmuştur: “Çağırın beni, icabet edeyim size.” (Mümin/60)

Süleyman: Buna kadir olduğunu bildirmek istiyor.

İmam (a.s): Acaba Allah, vefa etmeyeceği (yerine getirmeyeceği) sözü mü vâadediyor? Öyleyse neden şöyle buyurmuştur: “Yaratışta neyi dilerse çoğaltır” (Fâtır/1) Yine buyurmuştur ki: “Allah dilediğini bozar, dilediğini yazar ve kitabın aslı, esası onun katındadır.” (Rad/39) Acaba gerçekten Allah, elini işten çekmiş midir?

Süleyman sustu ve cevap vermedi.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Allah, insanın vârolacağını bildiği halde onu yaratmayı asla irade etmemiş olabilir mi? Ya da insanın bugün öleceğini bildiği halde onun bugün öleceğini irade etmemiş olabilir mi?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Öyleyse Allah, irade ettiği bir şeyin mi olacağını biliyor, yoksa irade etmediği bir şeyin mi?

Süleyman: Her ikisinin de vârolacağını biliyor.

İmam (a.s): O halde o, insanın aynı anda hem hayatta, hem de ölü olduğunu; hem ayakta, hem de oturduğunu; hem kör, hem de görür olduğunu biliyor. İşte bu, imkânsız bir şeydir.

Süleyman: Sana feda olayım, Allah bunlardan birinin olacağını biliyor.

İmam (a.s): Önemli değil, öyleyse hangisi vârolacak; irade ettiği mi, irade etmediği mi?

Süleyman: İrade ettiği.

İmam (a.s), Memun ve meclisteki alimler hep birlikte güldüler.

İmam (a.s): Hata ettin ve önceki sözünden döndün. Daha önce “Allah, insanın bugün öleceğini biliyor ama, onun bugün öleceğini irade etmiyor; mahlukatı yaratıyor ama, onları yaratmayı irade etmiyor” diyordun. Sizin açınızdan irade etmediği şeyleri bilmek caiz olmadığına göre, demek ki sadece icat olmasını irade ettiği şeyleri biliyor!

Süleyman: Ben kısaca şöyle diyorum; irade ne Allah’tır, ne de Allah’tan başka bir şeydir.

İmam (a.s): Ey cahil! “İrade Allah değildir” dediğin zaman Allah’tan başka bir şey olduğunu kabul ediyorsun; “İrade Allah’tan başka bir şey değildir” dediğinde ise gerçekte onun Allah olduğunu kabul ediyorsun!

Süleyman: Allah herhangi bir şeyi nasıl yaratacağını biliyor mu?

İmam (a.s): Evet.

Süleyman: Bu, o şeyin önceden vârolduğuna delildir.[[35]](#footnote-35)

İmam (a.s): İmkânsız bir şey söylüyorsun. Çünkü bir kişi usta olduğu halde bina yapmayabilir veya terzi olduğu halde dikiş yapmayabilir veyahut da bir şeyin yapılışını çok iyi bilebilir ama onu hiçbir zaman yapmaz. Ey Süleyman! Acaba Allah, kendisinin tek olduğunu ve başka bir şeyle birlikteliğinin olmadığını biliyor mu?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Bu, kendisiyle birlikte herhangi bir şeyin olduğunu ispat ediyor mu?

Süleyman: Allah kendisiyle başka bir şeyin olmadığını ve kendisinin de tek olduğunu bilmiyor.

İmam (a.s): Sen bunu biliyor musun?

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Ey Süleyman! Öyleyse sen Allah’tan daha bilgilisin!

Süleyman: Bu imkânsızdır.

İmam (a.s): Sana göre Allah’ın tek olup onunla birlikte bir şeyin olmaması; Semî, Basir, Hekim ve Kadir bir şeyin olması imkânsızdır.

Süleyman: Evet.

İmam (a.s): Öyleyse Allah bilmediği halde nasıl kendisinin diri, tek, semî, basir, hekim, kadir, alîm ve habîr olduğunu haber veriyor? Senin bu sözün Allah’ı yalanlamak demektir. Allah (c.c), bu gibi sözlerden münezzeh ve yücedir.

Peki, yapmasını bilmediği bir şeyi nasıl yapmak istiyor? Usta, bir şeyi yapmadan önce onu nasıl yapacağını bilmezse o hakikatte şaşkına döner. Allah Teala bu gibi düşüncelerden pek yücedir.

Süleyman: İrade, güç ve kudretin kendisidir.

İmam (a.s): Allah Teala kesinlikle irade etmediği şeye dahi kadirdir. Böyle de olmalıdır ve bu kesindir. Çünkü Allah, şöyle buyuruyor: “Ve dilersek sana vahyettiğimizi senden gidermeye muktediriz.” (İsra/86) Eğer irade kudretin kendisi olsaydı, kudreti olduğundan dolayı onu gidermeyi irade etmiş olurdu.

Süleyman sustu, kaldı. O sırada Memun araya girerek: Ey Süleyman! Bu, Haşimilerin en alimidir, dedi ve daha sonra meclistekiler dağılmaya başladı.

Musannif (bu kitabın yazarı Şeyh Saduk) şöyle diyor: Memun, İmam Rıza (a.s)’ın delil getirmekten aciz kalmasını ve münazarada mahkum olmasını çok arzu ettiğinden dolayı çeşitli fırka ve mezheplerin, dünyanın her yerinden tanıdığı ve duyduğu sapık alimlerini hazretle tartışmaya davet ediyordu. Onun bu çabası, imamın ilmi mevkisine olan kıskançlığı yüzündendi. Ama İmam ile tartışan herkes onun üstünlüğünü itiraf ediyor, aleyhlerinde olan delillerini kabullenmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü Allah Teala, nurunu tamamlamayı ve hüccetine (İmam’a) yardımda bulunmayı irade etmişti. Allah, kitabında şu şekilde vaadetmiştir: “Şüphe yok ki biz, elbette peygamberlerimize ve inananlara dünya yaşayışında da yardım ederiz, tanıkların getirileceği günde de.” (Mümin/51)

Allah, inananlarla hidayet imamlarını ve onları tanıyan ve dünyada oldukları müddetçe muhalifleri aleyhinde onlardan hüccet (delil) alan takipçilerini kastetmektedir. Allah, ahirette de onlara böyle davranacaktır. Şüphesiz Allah, verdiği vaade aykırı şey gerçekleştirmez, sözünden dönmez.

# 14.BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’UN YANINDA ÇEŞİTLİ DİN VE MEZHEP ALİMLERİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BİR BAŞKA TOPLANDI

İmam (a.s)’ın Ali bin Muhammed bin Cehm’e Peygamberlerin (a.s) Masumluğu Konusunda Verdiği Cevaplar:

-Ebu Salt-i Herevi şöyle diyor: “Memun, değişik İslam mezheplerinin alimlerini ve yine Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, Sabii alimlerini, bir takım ilim ve kelam ehli kimseleri Hz. Rıza (a.s)’ın yanına topladığı sırada, mecliste soru sormaya kalkışan herkes, net bir şekilde gereken cevapları alarak boğazları tıkanmışcasına susup kaldılar. Son olarak Ali bin Muhammed bin Cehm ayağa kalkarak şöyle dedi:

- Ey Resulullah’ın torunu! Acaba siz peygamberlerin (a.s) masum olduklarına mı inanıyorsunuz?

İmam: Evet, inanıyorum.

İbn-i Cehm: Peki, o halde Allah-u Teala’nın şu ayetleri hakkında ne diyorsunuz: “Adem, rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı.” (Tâha/121), “Ve balık sahibi (Hz. Yûnus); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki, kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı.” (Enbiya/87), “Züleyha, Yûsuf’u kastetti ve Yûsuf da Züleyha’yı.” (Yûsuf/24), “Dâvud, anladı ki biz onu denemeden geçirdik.” (Sad/24)[[36]](#footnote-36), “Allah’ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsinde saklı tutuyordun.” (Ahzap/37)

İmam: Vay senin haline ey Ali (bin Cehm)! Allah’tan kork, kötülükleri peygamberlere nispet verme! Allah’ın kitabını kendi reyin ve görüşünle tevil etme. Allah-u Teala buyurmuştur ki: “Onun tevilini (yorumunu) Allah’tan ve ilimde derinleşenlerden başkası bilmez.” (Âl-i İmran/7)

Ama zikrettiğin ayetlere gelince, Allah-u Teala’nın Hz. Adem hakkındaki; “Ve Adem, rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı” şeklindeki buyruğuna gelince; şüphesiz Allah azze ve celleh, Adem (a.s)’ı yeryüzünde hüccet ve beldelerinde bir halife olsun diye yarattı; onu cennet için yaratmadı. Adem (a.s)’ın yapmış olduğu fiil yeryüzünde değil, cennette vuku bulmuştur.[[37]](#footnote-37) Hz. Adem’in ismetinin (masumluk ve günahtan arı olmasının), Allah’ın takdirlerinin tamamlanması için yeryüzünde olması gereklidir. İşte yeryüzüne indirildiğinde ve Allah’ın hücceti ve halifesi olduğunda Allah Teala’nın şu sözüyle masum oldu: “Kesinlikle Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti.” (Âl-i İmran/33)

Sonra “Ve balık sahibi (Hz. Yûnus); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki, kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı” ayetine gelince; ayetteki “zanne” (sanmıştı) kelimesi, yakîn etti manasındadır. Yani, Allah’ın onu rızıkta sıkıntıya ve darlığa düşürmeyeceğine yakîn etti. Ayetteki “len nakdira aleyh” cümlesi, “ona gücümün yetmeyeceğini zannetti” manasında değildir. Allah-u Teala’nın şu ayetini duymadın mı: “Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa...” (Fecr/16) Bu ayette “yekdire” rızkı kesmek anlamındadır. Eğer Yûnus (a.s) Allah’ın kendisi üzerinde kudreti olmadığını sanmış olsaydı kâfir olmuş olurdu.

Sonra Hz. Yûsuf (a.s) hakkındaki şu ayete gelince; “Züleyha Yûsuf’a meyletti ve Yûsuf da o'na” Züleyha (Yûsuf’la) günah işlemeye meyletti; Yûsuf ise onu öldürmeye meyletti. Ancak Allah onu katle düşmesinden ve iffete aykırı işten korudu. Şu ayet: “Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhuşu geri çevirmek için (ona delil gösterdik).”(Yûsuf/24) Bu ayette kötülükten maksat katletmek, fuhuştan maksat da zinadır.

Hz. Dâvud (a.s)’a gelince, sizin tarafta olanlar bu konuda ne diyorlar?

İbn-i Cehm: Diyorlar ki; Dâvud (a.s), mihrabında namaz kılmakta iken şeytan, kuşların en güzeli kılığında ona göründü. Dâvud (a.s) namazını bozarak kuşu yakalamak için ayağa kalktı. Kuş avluya çıktı, Dâvud (a.s) da onun arkasından dışarı çıktı, kuş daha sonra damın üzerine uçtu, o da damın üzerine çıktı. Derken kuş, Urya bin Hannan’nın evine uçtu. Dâvud (a.s) kuşun gittiği yere bakınca gözü yıkanmakta olan Urya’nın hanımına ilişti; onu o halde görünce aşık oldu. Öte yandan Dâvud, Urya bin Hannan’ı bir savaşa göndermişti. Derken savaş komutanının Urya’yı Tabut’un[[38]](#footnote-38) önüne geçirmesi için ona bir mektup yazdı. Komutan da Urya’yı öne geçirdi. Fakat o müşriklere galip oldu. Bu durum Dâvud’a çok ağır geldi. Yine Urya’yı tabutun önüne geçirmesi için bir mektup daha yazdı. Komutan Uryayı tekrar öne geçirdi ve Urya da öldürüldü. Derken Dâvud (a.s) da onun hanımıyla evlendi.

Ravi diyor ki; İmam Rıza (a.s) eliyle alnına vurarak şöyle buyurdu: “İnna lillah ve inna ileyhi raciûn! Siz Allah’ın peygamberlerinden birine namazı hafife almayı nispet verdiniz. Öyle ki, kuşun peşinden koşmak için namazını bozdu, diyorsunuz. Sonra da ona fuhşu nispet verdiniz, daha sonra da cinayeti!

İbn-i Cehm: Ey Resulullah’ın torunu! O halde Hz. Dâvud’un hatası neydi?

İmam(a.s): Vay haline! Dâvud (a.s), Allah’ın kendisinden daha bilgili birisini yaratmadığını sandı. Bundan dolayı Allah azze ve celle iki meleği onun yanına gönderdi. Derken onlar mihraba sıçrayarak (duvardan çıkıp Dâvud’un ibadet ettiği yere inerek) şöyle dediler: “...Biz iki hasımız. İçimizden birimiz, diğerinin hakkına tecavüz etmiştir, aramızda adaletle hükmet, hakkı aşıp adaletten çıkma ve bizi dosdoğru yola sevk et. Şüphe yok ki şu, benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu var ve benimse bir tek koyunum; böyleyken onu da bana ver dedi ve konuşmamızda beni alt da etti.” (Sâd/22-23) Burada Hz. Dâvud, acelede bulundu ve hakkında dava açılan kişinin zararına hükmederek şöyle dedi: “Senin koyununu, kendi koyunlarına katmak istemekle gerçekten de zulmetmiş sana.” (Sâd/24) Hz. Dâvud, (gerekli olduğu halde) iddiada bulunan şahıstan bir şahit ve delil istemedi. Ayrıca aleyhinde iddia edilen şahısa “Bu konuda sen ne diyorsun?” diye de sormadı. İşte Hz. Dâvud’un hatası bu hakimlik usulü hakkındaki hata idi, sizin düşündüğünüz gibi değil. Allah Teala’nın şöyle buyurduğunu duymadın mı: “Ey Dâvud, biz seni yeryüzünde halife kıldık, artık insanlar arasında adaletle hükmet ve dilediğine uyma...” (Sâd/26)

İbn-i Cehm: Ey Resulullah’ın torunu! Peki, Hz. Dâvud’un Urya ile olan hikâyesi nasıldır?

Hz. Dâvud (a.s)’ın zamanında, bir kadının kocası öldüğü veya öldürüldüğünde o kadın artık hiçbir zaman evlenmezdi. Allah (c.c)’ın, ilk olarak kocası ölmüş kadınla evlenmesini mübah kıldığı kimse Hz. Dâvud (a.s) idi. İşte Hz. Dâvud (a.s) Urya öldürüldüğünde iddeti geçtikten sonra onun hanımıyla evlendi. Urya hakkında halka ağır gelen şey, işte budur.

Ama Hz. Muhammed (s.a.a) hakkında Allah Teala’nın şu kelamına gelince: “...Ve Allah’ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan korkuyordun ve Allah’tan korkman daha doğruydu, o daha layıktı buna...” (Ahzap/37) Allah Teala Peygamberine, dünyadaki ve ahiretteki eşlerinin isimlerini ve onların müminlerin anneleri olduklarını o hazrete bildirdi. O kadınlardan birisi Cehş kızı Zeyneb idi ki, o zaman Zeyd bin Harise’nin hanımıydı. Peygamber efendimiz, münafıkların; “Peygamber başkasının evinde olan bir kadını kendi eşlerinden sayıyor” dememeleri için onun ismini içinde saklayarak açıklamadı. Hazret, münafıkların böyle söyleyebileceklerinden çekindi.

Allah azze ve celle şöyle buyurdu: “...Ve halktan korkuyordun, oysa Allah’tan korkman daha doğruydu...” Yani içinden bu sözün söylenmesinden korkuyordun. Allah azze ve celle üç kimsenin dışında kullarından hiç kimseyi bizzat kendisi evlendirmemiştir; onlardan biri Hz. Âdem ile Havva’dır, diğeri Hz. Peygamber ile Zeyneb’tir ki, bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: “Artık Zeyd, ondan ilişkisini kesince, biz onu (Zeyneb’i) seninle evlendirmiş olduk.” (Ahzap/37) Üçüncüsü ise Hz. Fatıma (s.a) ile Hz. Ali (a.s)’dır.

Ravi diyor ki; Ali bin Muhammed bin Cehm, ağlayarak şöyle dedi: Ey Resulullah’ın torunu! Ben artık bugünden sonra sizin beyan ettiğinizin dışında Allah’ın peygamberleri hakkında bir şey söylememek üzere tövbe ediyorum.

# 15. BÖLÜM

# PEYGAMBERLERİN MASUMLUĞU KONUSUNDA İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’LA OLAN BİR BAŞKA OTURUMU

(15. Bab da 14. Bab gibi Peygamberlerin ismet sıfatıyla ilgilidir. Bir hadis olup, tekrar edilmiş kısımlarını zikr etmeğe gerek duymadık.)

"Ali bin Muhammed bin Cehm şöyle diyor: Memun’un meclisine girdim, Hz. Rıza (a.s) da oradaydı. Memun hazrete şöyle sordu:

- Ey Resulullah’ın torunu! Siz peygamberlerin masum olduklarını söylemiyor musunuz?

İmam (a.s): Evet söylüyorum.

Memun: Öyleyse Allah azze ve celle’nin şu sözünün anlamı nedir? “Gece olup karanlık basınca bir yıldız görmüş de, budur rabbim demişti.” (Enam/76)

İmam Rıza (a.s): Hz. İbrahim üç grubun içerisinde yer almıştı: Zühre (Venüs) yıldızına tapanlar, aya tapanlar ve güneşe tapanlar. Bu olay, onu sakladıkları yerden çıktığı zaman gerçekleşti. Gece olup karanlık onu sarınca Zühre yıldızını görerek inkâr ve imtihan etmek için “Bu benim rabbim midir?” Dedi. Fakat yıldız kaybolunca “Ben kaybolup gidenleri sevmem” dedi. Çünkü kaybolmak, sonradan oluşmuş yaratıkların özelliğidir; ezeli ve ebedi olanın özelliği değil. Yine, ayı (etrafa aydınlık saçarken) gördüğünde, imtihan etme amacıyla “Bu benim rabbim midir?” Demiş, fakat o da kayboluverince şöyle demişti: “Eğer rabbim beni doğru yola eriştirmezse sapmışlar topluluğundan olurum.” Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce ihbar ve ikrar üzere değil, sadece inkâr ve imtihan vechiyle: “Bu benim rabbim midir? Üstelik bu, aydan ve Zühre yıldızından daha büyüktür!” Dedi. Ama o da kayboluverince yıldız, ay ve güneşe tapan üç gruba dönerek şöyle dedi: “Ey kavmim! Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim; ben, şirk koşanlardan değilim.” (Enam/78-79)

İbrahim (a.s) bu sözleriyle, onlara dinlerinin bâtıl olduğunu açıklamak, Zühre, ay ve güneş gibi şeylere ibadet etmenin doğru olmadığını ve ibadetin sadece gökleri ve yeri yaratana has olduğunu ispatlamak istedi. İbrahim (a.s)’ın kendi kavmine getirdiği deliller Allah Teala’nın ona ilham ettiği şeylerdendi. Nitekim Allah (c.c) buyuruyor: “Bu, İbrahim’e, kavmine karşı verdiğimiz kesin delilimizdir.” (Enam/83)

Memun: Allah sana çok hayır versin, ey Allah resulünün evladı! Şimdi bana İbrahim (a.s)’ın buyurmuş olduğu şu sözü açıklayınız: “Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster. Allah ona inanmıyor musun, deyince İbrahim; evet, inanıyorum ancak kalbimin tatmin olmasını istiyorum, demişti.” (Bakara/260)

İmam Rıza (a.s): Allah Teala İbrahim (a.s)’a şöyle vahyetti: “Ben kullarımdan kendime bir halil (dost) seçeceğim; eğer benden ölüleri diriltmemi istese onun bu isteğini kabul edeceğim.” İbrahim (a.s)’ın kalbine o halilin kendisi olduğu ilham oldu. Bu yüzden şöyle dedi: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” Allah Teala “İnanmıyor musun?” Deyince şöyle dedi: “Evet inanıyorum, ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum.” Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu: “Öyleyse dört kuş tut, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara/260) Derken, İbrahim (a.s) birer kerkenez, tavus, ördek ve horoz tuttu, sonra onları parçalayıp birbiriyle karıştırdı. Daha sonra karıştırılmış bu etlerden etraftaki on dağın üzerine bıraktı. Sonra onların gagalarını da yanına alarak isimleriyle çağırdı. Yanına onlar için su ve yem de almıştı. (Ansızın gördü ki) kuşların parçaları birbirine doğru uçuştular ve bedenler tamamlandı ve her beden gelerek kendi boyun ve başına eklendi. Böyle olunca Hz. İbrahim (a.s) onların gagalarını elinden salıverdi, onlar da uçtular. Daha sonra inerek yerde bulunan su ve yemden yeyip şöyle dediler: “Ey Allah’ın peygamberi! Sen bizleri dirilttin, Allah da seni diriltsin. İbrahim (a.s) da: Hayır, dirilten ve öldüren Allah’tır, o her şeye kadirdir, dedi.

Memun: Tebrik ederim sizi ey Ebul Hasan! Şimdi de bana Allah Teala’nın şu buyruğunu açıklayın: “Mûsa (düşmanlarından olan kişinin göğsüne) bir yumruk attı ve işini bitiriverdi; bu iş, şeytanın işlerindendir... dedi.” (Kasas/15)

İmam (a.s): Mûsa (a.s) akşam ile yatsı arası, halkın haberi olmadığı bir zamanda Firavun’un şehirlerinden birine girdi. Orada kavga etmekte olan iki kişi gördü. Onlardan birisi kendi taraftarlarından, diğeri de düşmanlarındandı. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı yardım istedi. Mûsa (a.s) da Allah’ın hükmüyle düşmanı olanın aleyhine hüküm verdi ve derken ona yumruk attı, o da öldü. Mûsa (a.s) bu işten sonra “Bu iş, şeytanın işidir” dedi. Mûsa’nın maksadı o iki kişi arasındaki kavgaydı, adamı öldürmesi değildi. “O, yani şeytan açıkça saptırıcı bir düşmandır.”

Memun: Peki, Mûsa’nın şu sözünün anlamı nedir: “Rabbim, ben kendi nefsime zulmettim, beni bağışla!” (Kasas/16)

İmam (a.s): Maksadı şuydu: Ben bu şehre girmekle kendimi uygun olmayan zor şartlar altında bıraktım. “Feğfir li”[[39]](#footnote-39) cümlesi burada “Beni düşmanlarımdan gizle de bulup öldürmesinler” manasındadır. Allah Teala da onu mağfiret etti (buradaki tefsire göre onu gizledi). Çünkü o örten ve rahmed edendir. Mûsa (a.s) dedi: “Allah’ım! Bana verdiğin bu nimete, yani bir kişiyi bir yumrukla öldürebilecek güce ve diğerinden dolayı artık suçlu-günahkârların destekçisi olmayacağım. Aksine, bu güçle razı olana dek senin yolunda cihat edeceğim.”

Hz. Mûsa, böylece o şehirde “Korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen kişi bir başkasına karşı onu (tekrar) çağırıyor.” Mûsa ona dedi ki: “Sen gerçekten apaçık bir azgınsın.” Dün bir kişiyle kavga ettin, bugün de bir başkasıyla kavga ediyorsun, seni tedip edeceğim! O ikisinin düşmanı olanı tutmak istediğinde, diğeri Musa’yı aleyhinde sanıp “Ey Mûsa! Dün birisini öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun.” (dedi)(Kasas/19)

Memun: Ey Ebul Hasan, Allah seni peygamberleri tarafından mükâfatlandırsın! Öyleyse Mûsa’nın Firavun’a dediği şu sözünün manası nedir: “Ben o işi yaptığım zaman dallinden[[40]](#footnote-40) idim. (Şuarâ/20)

İmam (a.s): Mûsa (a.s) Medyen’den Firavun’un yanına döndüğünde Firavun şöyle dedi: “Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin, sen nankörlerdensin.” (Şuarâ/19) Hz. Mûsa dedi: “Ben o işi yaptım ama, o zaman şaşkınlardan idim, senin şehirlerinden birine girmekle şaşkındım (yolu kaybetmiştim). Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra rabbim bana hüküm (ve hikmet) verdi ve beni peygamberlerden kıldı.” (Şuarâ/21)

Allah azze ve celle, peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a)’e de buyuruyor ki: “Seni bir yetim iken bulup da barındırmadı mı?” (Duhâ/6) Yani, seni yalnız bulup da halkı sana yöneltmedi mi? “Ve seni yol bilmez (veya şaşırmış bir durumda) iken doğru yola yöneltip iletmedi mi?” (Duhâ/7) Yani sen, kendi kavmin içerisinde kaybolmuş ve tanınmaz durumda iken halkı seni tanımaya yöneltti. “Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?” (Duhâ/8) Yani, senin duanı kabul ederek böylece seni zengin etti.

Memun: Kutlarım sizi ey Resulullah’ın evladı! Peki, Allah Teala’nın şu buyruğunun anlamı nedir: “Mûsa, tayin ettiğimiz vakitte gelip rabbi onunla konuşunca rabbim, demişti; bana görün de bakayım sana. Allah; beni asla göremezsin, dedi...” (Âraf/143) Nasıl oluyor da Kelimullah Mûsa bin İmran (a.s) Allah-u Teala’nın görülemeyeceğini bilemiyor ve ondan böyle bir istekte bulunuyor?

İmam (a.s): Kelimullah Mûsa bin İmran (a.s) Allah-u Teala’nın gözlerle görülebilecek olandan yüce olduğunu biliyordu. Fakat Allah Teala Mûsa ile konuşunca ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırınca kavmine dönerek onlara Allah-u Teala’nın kendisiyle konuştuğunu ve onunla yakından münacat ettiğini haber verdi. Mûsa’nın kavmi; “Senin duyduğun gibi biz de onun sesini duymadıkça sana inanmayacağız” dediler. Hz. Mûsa’nın kavminin nüfusu yedi yüz bin kişiydi. Onlardan yetmiş bin kişi seçti, sonra onların arasından yedi bin kişi seçti, sonra onların arasından yedi yüz kişi seçti ve son olarak onların arasından da yetmiş kişiyi rabbinin tayin ettiği vakit için seçti. Onları Sîna Dağı’na götürdü. Dağın eteğinde onları bekleterek kendisi yalnız başına dağa çıktı. Allah Teala’dan kendisiyle konuşmasını ve onlara sesini duyurmasını diledi. Allah Teala da onunla konuştu ve topluluk Allah’ın konuşmasını yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, önden ve arkadan duydular. Çünkü Allah-u Teala ağaçtan ses çıkarttı ve o sesi her taraftan duyacakları şekilde yaydı. Ama onlar şöyle söylediler: “Allah’ı apaçık görmedikçe duyduğumuz sesin Allah’ın sesi olduğuna inanmayacağız.” Böyle ağır bir söz konuşup azgınlık ve tekebbür gösterdiklerinde Allah Teala onlara bir yıldırım gönderdi de onları zulümlerinden dolayı yakalayıp öldürdü. Mûsa (a.s) dedi: Ey rabbim! İsrailoğullarının yanına döndüğümde onlar şöyle diyecekler: “Onları götürüp öldürdün mü? Çünkü Allah ile konuşman gerçek değildi!”

Böylece Allah-u Teala onları diriltip Mûsa ile gönderdi. Onlar yine dediler: “Sen eğer Allah’tan ona bakman için kendisini göstermesini istesen, o senin isteğini kabul eder ve sen onu gördüğün gibi, bize de onu anlatırsın; biz de Allah’ı gerektiği gibi tanımış oluruz.” Mûsa (a.s) cevaplarında şöyle dedi: Ey kavmim! Allah (c.c) gözle görülmez, onun niteliği yoktur; ancak ayet ve nişaneleri ile tanınır.” Allah’tan bu dediğimizi istemezsen sana asla inanmayız, dediklerinde Mûsa (a.s) Allah’a şöyle arz etti: “Allah’ım! İsrailoğullarının dediklerini duydun. Sen onların yararına olanı daha iyi bilirsin.” Bu sırada Allah, Mûsa (a.s)’a şöyle vahyetti: “Ey Mûsa! Onların istediklerini benden iste, seni onların cehaletinden dolayı sorgulamayacağım.” O vakit Mûsa (a.s) dedi: “Rabbim, kendini bana göster de bakayım!” Allah Teala da şöyle buyurdu: “Beni kesinlikle göremezsin. Fakat, şu dağa bak, eğer yerinde durabilirse görebilirsin beni.” Derken rabbi dağa tecelli edince dağ, yerle bir oldu ve Mûsa bayılıp yere yığıldı. Kendisine gelince de; “Sen noksan sıfatlardan münezzehsin, sana tövbe ettim” dedi. (Âraf/143) “Tövbe ettim sana” yani, kavmimin bilgisizliğinden sana olan gerçek inanç ve bilgime döndüm. Kavmim içinde senin görülmediğine inananların ilki benim.

Memun: Allah hayrını bol etsin ey Ebul Hasan! Bana Allah Teala’nın şu ayeti hakkında bilgi veriniz: “Peygamberler, ümitlerini kesip tamamen inkar edileceklerini zannettikleri zaman bizim yardımımız geldi.” (Yûsuf/110)

İmam (a.s): Yani peygamberler kendi kavimlerinden ümitlerini kesince ve kavimleri de peygamberlerini yalancı sanınca bizim yardımımız geldi.

Memun: Allah hayrını bol etsin ey Ebul Hasan! Bana Allah’ın şu ayeti hakkında bilgi veriniz: “Allah senin önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın.” (Feth/2)

İmam (a.s): Mekke müşrikleri nezdinde Hz. Resulullah (s.a.a)’den daha günahkâr bir kimse yoktu. Çünkü onlar bisetten önce 360 puta tapıyorlardı. Resulullah (s.a.a) “la ilahe illallah” kelimesini söylemeye davet edince bu onlara çok ağır geldi. İşte bundan dolayı şöyle dediler: “İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey. Onlardan önde gelen bir grup “Yürüyün, ilahlarınıza karşı (bağlılıkta) da kararlı olun; çünkü asıl istenen şey de budur” diye çekip gitti. Biz bunu son dinlerin hiçbirinde duymadık. Bu, ancak bir yalan!” (Sâd/5-7)

Sonra Allah Teala, Mekke’yi Peygamberi için (s.a.a) fethedince şöyle buyurdu: “(Ey Peygamber!) Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.” Maksat, Mekke’nin fethidir. “Allah senin önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın”dan kasıt, yani “Mekkeli müşrikler nezdinde Allah’ın birliğine davetinle önceden ve sonradan telakki edilen günahları örtsün”dür. Çünkü Mekke müşriklerinin bir kısmı Müslüman oldular, bir kısmı da Mekke’den dışarı çıktılar. Geri kalanlar ise Peygamber (s.a.a)’in halkı tevhide davet etmesine karşı gelebilecek yüksek bir güce sahip değillerdi. Böylece Peygamber (s.a.a)’in onlara galibiyetiyle onlar açısından günah sayılan şeyler de örtülmüş (kapanmış) oldu.

Memun: Allah hayrını bol etsin ey Ebul Hasan! Bana Allah Teala’nın şu buyruğu hakkında bilgi veriniz: “Allah seni affetsin, neden onlara izin verdin?” (Tevbe/43)

İmam (a.s): Bu ayet (Türkçe’deki söylenişiyle) “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit!” Kabilindendir. Allah (c.c) zahirde peygamberiyle konuşmuştur ama, gerçekte onun ümmetini kastetmiştir. Şu ayet de öyledir: “Eğer şirk koşacak olursan amellerin hiç olur ve zarara uğrayanlardan olursun.” (Zümer/65) Yine, şu ayet de öyledir: “Sana sebat etme kabiliyeti vermeseydik and olsun ki birazcık onlara meyledecektin.” (İsrâ/74)

Memun: İçim rahatladı ey Resulullah’ın oğlu! Bana gizli olan şeyi açıkladınız. Allah Teala, peygamberler ve İslam’dan taraf seni mükâfatlandırsın.

Ali bin Muhammed bin Cehm şöyle diyor: Memun kalkıp namaza giderken mecliste bulunan Muhammed bin Cafer bin Muhammed (İmam Rıza’nın amcası)’in elinden tutarak onu da kendisiyle birlikte götürdü. Ben de onları izledim. Memun, ona: “Kardeşinin oğlunu nasıl buldun?” diye sordu. Muhammed bin Cafer de cevaben: “O Alimdir, ama onun hiçbir alim ile ilişkisinin olduğunu görmedik, dedi. Onun bu sözü üzerine Memun şöyle dedi: Kardeşinin oğlu, Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’indendir; öyle bir Ehl-i Beyt ki, Peygamber (s.a.a) onların hakkında şöyle buyurmuştur: “Bilin ki Ehl-i Beyt’imin iyileri ve neslimin arınmışları, küçüklükte halkın en olgunları ve büyüdüklerinde de halkın en bilginleridirler. Onlara bir şey öğretmeye kalkışmayın; çünkü onlar, sizden daha bilgilidirler. Onlar sizleri hidayetten çıkarıp dalalet kapısına sokmazlar.”

İmam Rıza (a.s) da kendi evine gitti. Sabah olunca İmam Rıza’nın yanına gittim, Memun’un ve İmam’ın amcasının sözlerini hazrete bildirdim. İmam gülerek şöyle buyurdu: Ey İbn-i Cehm! Ondan duydukların seni aldatmasın, o beni hile ile tuzak kurup öldürecek, Allah da benim için ondan intikam alacaktır.

Bu kitabın müellifi Şeyh Saduk şöyle diyor: Ali bin Muhammed bin Cehm’in nasibî (Ehl-i Beyt’e küfreden) ve Ehl-i Beyt düşmanı olmasına rağmen ondan böyle bir hadisi nakletmesi garip (ilginç)’tir.[[41]](#footnote-41)

# 16. BÖLÜM[[42]](#footnote-42)

# İMAM RIZA (A.S)’IN ASHAB-I RESS HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Ebu Salt el-Harevî şöyle diyor: İmam Rıza (a.s), muhterem babaları vasıtasıyla İmam Hüseyin (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Hz. Ali (a.s)’ın şehadetinden üç gün önce Temim kabilesi eşrafından olan Amr adında birisi hazretin yanına gelerek Ashab-ı Ress hakkında şu soruları sordu: Ey Emirelmüminin! Ashab-ı Ress hangi zamanda yaşıyordu? Bulundukları yer neresiydi? Hükümdarları kimdi? Allah Teala onlara bir peygamber göndermiş midir? Nasıl yok oldular? Kur’an’da onların zikrolunduklarını görüyor ama, onlarla ilgili bir haber görmüyorum.

Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdular: Benden hiçbir kimsenin senden önce sormadığı bir konu hakkında soru soruyorsun. Benden sonra da bu konu hakkında hiçbir kimse sana benden duyduğunun dışında bir şey söylemeyecektir. Allah’ın kitabında kendisini ve tefsirini dağda mı, ovada mı nazil olduğunu, gece ve gündüzün hangi saatinde indiğini bilmediğim hiçbir ayet yoktur. Şüphesiz burada (göğsünü göstererek) çok ilim vardır ama, onu arayanlar azdır. Beni kaybettiklerinde çok yakın bir zamanda pişman olacaklardır. Ey Temimî! Onların hikâyesi şöyledir: Onlar “Şah Diraht” diye adlandırılan bir çam ağacına tapıyorlardı. O ağacı Yafis bin Nuh “Dûşâb” denilen bir pınarın başına dikmişti. Bu pınar, tufanın ardından Hz. Nuh (a.s) için çıkmıştı. Onlara Ashab-ı Ress denilmesinin sebebi de şu ki, onlar yeri kazarak evlerini yerin içinde yaparlardı (“ress” kazmak ve saklamak anlamındadır). Zamanları Dâvud oğlu Süleyman (a.s)’dan sonra idi. Onların, dünyanın doğusunda vaki olan Ress adlı nehrin kıyısında on iki köyleri vardı. O nehir de onlardan adını almıştı. O zamanlar yeryüzünde o nehirden suyu daha çok ve daha güzel olan bir nehir ve o köylerden daha büyük gelişmiş, güzel köyler de yoktu. Onların adları şöyleydi: Âban, Âzer, Dey, Behmen, İsfendar, Ferverdin, Ordibeheşt, Hordad, Mordad, Tir, Mehr ve Şehriver. Şehirlerinin en büyüğü ise İsfendar idi ki, padişahları orada yaşamaktaydı. O padişahın adı Terkuz[[43]](#footnote-43) bin Gabur bin Yareş bin Sazan bin Nemrut bin Kenan idi. Sonuncusu (Nemrut bin Kenan) İbrahim (a.s) zamanının Firavunu idi.

Yine o çeşme ve o çam ağacı da bu şehirdeydi. Her köye o çam ağacının meyvesinden bir tohum ekmişlerdi de yeşerip kocaman ağaç oluvermişti. O pınarın ve nehirlerin suyunu haram etmişlerdi. Ne kendileri içerdi, ne de hayvanlarına içirirlerdi. İçeni de öldürürlerdi. Derlerdi ki: Bu bizim ilahlarımızın yaşam kaynağıdır, kimsenin ilahlarımızın yaşamından bir şey eksiltmeye hakkı yoktur. Oysa kendileri de, hayvanları da kıyısında köyleri bulunan Ress nehrinden su içmedeydiler. Yılın her bir ayında her köyde bir bayram kararlaştırmışlardı ki, köyün ahalisi toplanır köyün büyük ağacına nakışlı resimli ipek cibinlik asarlardı. Sonra koyun ve sığırlar getirip ağaç için kurban keserlerdi. Kurbanlarının üzerine de odunlar döküp yakarlardı. Kurbanlıkların dumanı göğe yükselip gökyüzünü onların göremeyeceği derecede kaplayınca ağaca karşı secdeye kapanıp onlardan razı olması için ağlayıp sızlarlardı. Şeytan da gelip ağacın dallarını sallayarak ağacın gövdesinden çocuk sesi gibi bir ses çıkararak yüksek bir sesle şöyle derdi: “Ey kullarım! Sizden razı oldum. Öyleyse rahat ve hoşnut olun!” Derken onlar başlarını kaldırarak şarap içip ut ve tanbur çalarak dans ediyorlardı. Gündüzü ve geceyi bu vaziyette devam ettirip dağılırlardı. Acemler (Farslar) Âban ayı, Âzer ayı vs. Ayların adlarını bu köylerin isimlerinden almışlardır. Çünkü o köylerin halkı birbirlerine: “Bu falan ayın bayramıdır ve bu da filan ayın bayramıdır” diyorlardı. Büyük köylerinin (İsfendar) bayramı gelince de büyüklü küçüklü herkes oraya toplanırdı. Pınarın ve çam ağacının yanında oniki kapısı bulunan ve üzerinde çeşitli nakışları olan ipekten bir çadır kurarlardı. Her kapı bir köyün ahalisi içindi. Çadırın dışında çam ağacına secde ediyorlardı. Ona kendi köylerindeki ağaçlar için kestiklerinin kat kat fazlasını kurban kesiyorlardı. Bu durumda İblis geliyor ve çamı hızlıca sallıyordu. Ağacın içinden yüksek sesle konuşuyor ve bütün şeytanlardan daha çok vade ve vaatlerde bulunuyordu. Onlar da başlarını secdeden kaldırıyor ve sevinçlerinin çokluğundan dolayı kendilerinden geçiyorlardı. Şarap içmek ve müzikle uğraşmaktan konuşamayacak duruma geliyorlardı. Bu işi oniki gün, yani yıl boyunca yaptıkları bayramlar süresince devam ettirir ve sonra dağılırlardı.

Allah’ı inkâr edip Allah’tan başkasına ibadet etmeleri uzun sürünce Allah-u Teala onlara İsrailoğulları’ndan, Yehûda bin Yâkup’un evlatlarından olan bir peygamber gönderdi. O peygamber uzun süre onların arasında kalarak onları Allah’a ibadet etmeye ve onun rububiyetini tanımaya çağırdı. Ancak halk, ona uymadı. Peygamber de onların sapıklık ve dalalette haddi aştıklarını, hidayet ve kurtuluşa doğru davetini reddettiklerini görünce, onların büyük şehirlerinin bayramına katılarak şöyle dedi: “Allah’ım! Senin bu kulların beni yalanlayıp seni inkâr etmekten başka bir şey yapmadılar. Yarın, hiçbir faydası ve zararı olmayan ağaca tapacaklar. Öyleyse onların bütün ağaçlarını kurut; kudret ve saltanatını göster onlara!”

Ertesi gün herkes kalktığında ağaçların tümünü kurumuş gördüler. Bu durum onları korkuttu. Acze ve ümitsizliğe kapılarak iki gruba ayrıldılar: Bir grup; “Kendisini yerlerin ve göklerin rabbi tarafından elçi gönderildiğini sanan bu adam, sizleri ilahlarınızdan döndürüp kendi ilahına yöneltmek için sizin ilahlarınıza büyü yaptı” diyordu. İkinci grup ise; “Hayır, tanrılarınız bu adamı kendilerini kötüleyip onlar hakkında yersiz konuştuğunu, sizi onlardan başkasına ibadet etmeye çağırdığını görünce öfkelenmişler ve siz de öfkelenip bu adamdan onların intikamını alasınız diye güzellik ve değerlerini sizlerden gizlemişlerdir” dedi.

Böylece hep beraber onu öldürmeye karar verdiler. Bu iş için geniş ağızlı kurşun borular hazırladılar. Boruları nehrin dibinden suyun yüzeyine kadar künk (kanalizasyon boruları) gibi birbirine geçirdiler ve içinin (pınarın veya boruların) suyunu çektiler. Ardından onun dip kısmında dar ağızlı, derin bir kuyu kazıp peygamberlerini onun içine attılar ve o kuyunun ağzına büyük bir kaya koydular. Daha sonra boruları sudan çıkararak şöyle dediler: “Şimdi ilahlarımız, onlara karşı kötü konuşan ve bizleri onlara ibadet etmekten men eden adamı öldürdüğümüzü ve onu kalbinin şifa bulması için büyük ilahımızın altına gömdüğümüzü görünce ümit ederiz bizden razı olurlar ve (böylece) yeşillik ve güzellikler de eskisi gibi bize geri dönmüş olur.”

Halk, gün boyunca peygamberlerinin iniltisini ve şöyle dediğini duyuyorlardı: “Ey mevlam! Yerimin darlığını ve nefesimin kesildiğini görmektesin. Güçsüzlük ve çaresizliğime rahmedip ruhumu çabuk al, duamın icabetini geciktirme!” Nihayet o (Allah’ın selamı üzerine olsun) öldü. Bunun üzerine Allah Teala Cebrâil’e şöyle buyurdu: “Ey Cebrâil! Acaba sabrıma aldanan, gazabımdan kendilerini güvende hisseden, benden başkasına taparak peygamberlerini öldüren bu kullarım benim gazabım karşısında durabilecek veya hakimiyetim altından dışarı çıkabilecek bir güce sahip midirler? Nasıl kurtulabilirler? Oysa, bana isyan eden ve azabımdan çekinmeyen kimselerden kendim intikam alacağım. İzzet ve celalime yemin ederim ki, onları bütün aleme bir ibret kılacağım!”

Allah-u Teala, onları o bayramlarında şiddetli kızıl rüzgârlarla korkuya düşürdü. Onlar tufanda şaşkınlığa uğrayıp vahşete kapıldılar. Birbirlerine sığınmaya başladılar. Daha sonra yer, ayakları altında yanmakta olan bir kibrit taşına dönüştü. Siyah bir bulut da onlara gölge düşürdü. Üzerlerine kubbe şeklinde alevlenen bir ateş parçası attı. Bedenleri ateşte kurşun eriyiği gibi eridi.

Allah’ın gazap ve azabından yine ona sığınırız. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

**17 ve 18. Bölümlerde Saffat/107 ayeti ve “Bu iki kurbanın evladıyım.” Hadisini açıklıyor.**

**19. Bab da İmamet ile ilgilidir. Ama 20. Babda konu daha geniş ele alındığından, tekrar olmaması ve okuyucuya sıkıntı vermemesi açısından zikretmeye gerek duymadık.**

# 20. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MASUM İMAMIN SIFATI, İMAMETİ, FAZİLETİ VE RÜTBESİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Abdulaziz bin Müslim şöyle diyor: Ali bin Musa-i Rıza (a.s) zamanında Merv’de idik. O şehre vardığımız ilk gün, yani Cuma günü merkez camiinde toplandık. Halk, imamet meselesini ve insanlar arasında bu konuyla ilgili pek çok ihtilafın olduğunu konuşup tartışıyordu. Ben efendim ve mevlam İmam Rıza (a.s)’ın yanına varıp halkın konuştukları meseleyi kendilerine arz ettim. İmam (a.s) tebessüm ederek şöyle buyurdular: “Ey Abdulaziz! Halk cahil kalıp hileyle dinlerinden sapmış. Allah Tebarek ve Teala dinini peygamberi için tamamlamadıkça ve içinde her şeyin beyanı olan Kur’an’ı ona indirip helal, haram, hudut, ahkâm ve ihtiyaç duyulan her şeyi tamamıyla açıklamadıkça peygamberinin ruhunu almadı. Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” (Enam/38) Allah Teala, Resulullah (s.a.a)’ın ömrünün sonunda vaki olan Haccet’ül Vida’da şu ayeti nazil etti: “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım, size din olarak İslam’ı seçip beğendim...” (Mâide/3)

İmamet meselesi, dini tamamlayan ve onu kemale erdiren bir meseledir. Hz. Resulullah (s.a.a) vefatından önce, dinin nişanelerini ümmetine açıklamış, onun yollarını onlara izah etmiş, onları doğru yola iletmiş, Hz. Ali (a.s)’ı onlara bir imam ve kılavuz tayin etmiş ve halkın ihtiyaç duyduğu her şeyi açıklamıştır. Kim Allah’ın kendi dinini kâmil etmediğini düşünürse gerçekte Allah’ın kitabını reddetmiştir; Allah’ın kitabını reddeden de kâfirdir. Acaba halk imametin kadrini ve ümmet arasındaki konumunu biliyor mu ki, onların bu konudaki seçimleri de doğru olabilsin?

İmametin, kadri ve değeri halkın kendi akıllarıyla ulaşabileceğinden veya kendi görüşleriyle anlayabileceğinden ya da kendi seçimleriyle bir imamı seçebileceğinden daha büyük; şânı daha ulu, makamı daha yüce, alanı daha engin, dibi daha derindir. İmamet öyle bir makamdır ki, Allah Teala İbrahim (a.s)’ı nübüvvet ve halillik (Allah’ın dostu olma) makamından sonra üçüncü bir makam ve fazilet olarak onunla şereflendirip bu makamla onun adını yüceltmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Ey İbrahim! Ben seni insanlara imam kılacağım.” (Bakara/124) İbrahim (a.s) sevinçle “Benim zürriyetimden de mi?” Dediğinde Allah Teala “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz” buyurdu. Bu ayet kıyamete kadar her zalimin imametini iptal etmektedir. Böylece imamet, ümmetin seçkinlerine mahsus kılınmış oldu. Sonra Allah (c.c) imameti Hz. İbrahim’in soyundaki seçkin ve temiz insanlara vererek ona ikramda bulunmuş ve şöyle buyurmuştur: “Ve ona (İbrahim’e) İshak’ı armağan ettik, üstüne de Yâkup’u ve hepsini de salih kişiler kıldık ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayırlı işleri; namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik ve onlar, bize ibadet eden kişilerdi.” (Enbiya/72-73)

İşte imamet böylece sürekli olarak onun neslinde bâki idi; Hz. Peygamber (s.a.a) onu miras alıncaya kadar daima asırdan asıra, nesilden nesile imameti birbirinden miras alıyorlardı. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “İbrahim’e gerçekten de yakın olanlar, ona uyanlarla bu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah inananların dostu ve yardımcısıdır.” (Âl-i İmran/68)

Böylece imamet, Hz. Peygambere mahsus kılınmıştı. Hazret de onu Allah’ın emriyle -Allah’ın farz kıldığı şekilde- Hz. Ali (a.s)’ın uhdesine bıraktı; daha sonra bu makam onun, Allah’ın kendilerine ilim ve iman verdiği seçkin nesline intikal etti.” Allah (c.c) onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Kendilerine ilim ve iman verilenlerse (kıyamet günü dünyada ve berzahta bir saatten fazla beklemediklerine dair yemin eden suçlulara cevap olarak) derler ki: Andolsun ki siz, Allah’ın kitabında (yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar (kabirde) yatıp kaldınız; işte bu dirilme günüdür.” (Rum/56) Öyleyse bu (imamet), kıyamet gününe dek sadece Ali (a.s)’ın soyunda bâki kalacaktır. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.a)’den sonra hiçbir peygamber yoktur. O halde bu cahil insanlar imamı (kendi reyleriyle) nasıl seçebilirler?

İmamet, peygamberlerin makamı ve vasîlerin mirasıdır. İmamet, Allah’ın ve Peygamber (s.a.a)’in hilafetidir; Emirülmüminin Ali (a.s)’ın makamı ve Hasan ile Hüseyin (a.s)’ın mirasıdır. İmamet dinin yuları, Müslümanların nizamı, dünyanın salahı ve müminlerin izzetidir.

İmamet, İslam’ın gelişen kökü ve yükselen dalıdır. İmamla namaz, zekât, oruç, hac ve cihad kâmil olur; ganimet ve sadakalar çoğalır; had ve hükümler uygulanır; hudut ve sınırlar korunur. İmam Allah’ın helalini helal, haramını da haram kılar; şer’î hadleri (cezaları) icra eder, Allah’ın dinini savunur; hikmet, güzel öğüt ve kesin delillerle halkı rablerinin yoluna davet eder. İmam alemlere ufukta yer edinerek doğan bir güneş gibidir; öyle bir güneş ki, ne eller ona erişebilir, ne de gözler. İmam aydınlık saçan bir hilal, parlak kandil, doğan nurdur. Karanlıkların ortasında, ıssız çölde ve engin denizlerde hidayet yıldızıdır. Susuzlar için tatlı bir su gibidir; doğru yola kılavuzluk eden ve tehlikeden kurtarandır. İmam, tepedeki ateş gibidir; soğuktan kaçıp ona sığınanı ısıtır, tehlikeli yerlerde kılavuzdur; kim ondan ayrılırsa helak olur.

İmam, çok yağmurlu bulut, sağanak yağmur, ışık saçan güneş, geniş yer, bol suyu olan pınar, su biriken büyük çukur (havuz) ve bahçe (gibi)’dir.

İmam, dost olan bir emin, şefkatli bir baba, ikiz kardeş ve zorluklarda kulların sığınağıdır.

İmam, Allah’ın yeryüzündeki emini (güvenilir kulu), kullarına hücceti, beldelerindeki halifesi, halkı Allah’a davet eden ve hürmetleri (korunması gerekli olan şeyleri) savunandır.

İmam, günahlardan arındırılmış ve ayıplardan tertemiz kılınmıştır; ilim ona mahsustur, sabırlı ve halimdir; dinin düzeni, Müslümanların izzeti, münafıkların öfkesi ve kâfirlerin yok olmasına sebep olandır.

İmam kendi zamanının eşsiz insanıdır, hiçbir kimse ona (derece ve fazilette) ulaşamaz, hiçbir alim onun dengi olamaz; onun bedeli, misli ve eşi bulunmaz. Bağışlayan Allah’ın fazlı ile hiçbir talep ve gayrette bulunmaksızın bütün faziletlerle özelleştirilmiştir (tüm üstünlükler ona verilmiştir). Öyleyse kim imamı tanıyabilir ve onu seçebilir?

Heyhat, heyhat! (Hayır, asla! Asla!) Onun makamından bir makamı, faziletlerinden bir fazileti tarif etmekte akıllar sapmış, zihinler şaşkınlığa düşmüş, beyinler hayran kalmış, gözler yorulmuş, büyükler eziklik hissetmiş, hekimler hayrete düşmüş, akil insanlar küçülmüş, hatipler dilsiz kalmış, bilginler cahil duruma düşmüş, şairler usanmış, edipler acze düşmüş, fasihler yorulup güçsüzleşmiş, hepsi aczini ve güçsüzlüğünü itiraf etmiştir. O halde onu bütünüyle anlatmak, künhünü vasfetmek, onun işlerinden bir şey anlamak ve onun yerine geçerek yerini doldurabilecek birini bulmak nasıl mümkün olabilir?! Hayır, bu mümkün müdür? Oysa imam yıldızlar gibi, kendisine ulaşmak isteyenlerin elinden ve vasfedenlerin vasfından uzaktır öyleyse halkın seçimi nerede, bu makam nerede; akıllar nerede ve bu makamı idrak etmek nerede? Böyle bir şahsiyetin Resulullah (s.a.a)’ın hanedanının dışında bulunacağını mı zannediyorlar? Andolsun Allah’a ki, nefisleri onlara yalan söylemiş; bâtıl (söz ve düşünceler) onları arzulara düşürmüştür. Sonuç olarak, zor ve kaygan olan yüksek bir yere ayak koymuşlardır. Ayakları oradan kayarak aşağı düşeceklerdir. Zayıf, düşük ve noksan akılları ve sapık görüşlerle imam tayin etmeye kalkışmışlardır. Hedeften uzaklaşmanın dışında bir sonuç elde edemeyeceklerdir. Allah öldürsün onları! Onlar nereye dönüp gidiyorlar? Çok zor bir işe girişmişler; gerçeğe aykırı söz söylemişler, derin bir sapıklığa düşmüşler ve şaşkınlık içinde kalmışlardır. Çünkü onlar bilerek imamı terk ettiler; kendi yapmakta olduklarını şeytan onlara süsleyip çekici kıldı. Böylece onları doğru yoldan alıkoydu. Onlar gören, basiret sahibi insanlardan da değillerdi.

Allah ve Resulünün seçiminden yüz çevirip kendi seçimlerini tercih ettiler. Oysa ki Kur’an, yüksek bir sesle onlara şöyle hitap etmektedir: “Ve rabbin dilediğini yaratır ve seçer; seçmek onlara ait bir hak değildir. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.” (Kasas/68) Yine şöyle buyuruyor: “Ne oldu size ki? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Onda; neyi beğenir-isterseniz sizindir, diye mi yazılı? Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete dek sürecek bir yemin mi var ki, siz ne hüküm verirseniz mutlaka o sizin için olacak diye? Onlara sor, onlardan hangisi bunun savunuculuğunu yapacak? Yoksa ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa ortaklarını da getirsinler.” (Kalem/36-41) Yine Allah Teala şöyle buyuruyor: “Ne diye Kur’an’ı iyice düşünüp taşınmazlar? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?” (Muhammed/24) “Yoksa Allah kalplerini mühürlemiş de artık anlayamıyorlar mı?” Yoksa “duyduk dedikleri halde duymuyorlar mı? Şüphesiz ki yerde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıl erdirmez olan sağır ve dilsiz mahluklardır. Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara duyururdu. Fakat duyursaydı da gene onlar arkalarını dönerek yüz çevirirlerdi.” (Enfal/21-23) “Ve derler; duyarız da karşı çıkarız!” (Bakara/93) Hayır o “...Allah’ın lütfüdür, ihsânıdır, dilediğine verir onu ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir.” (Hadid/21)

Peki, imamı nasıl seçebilirler? Oysa imam, cehaletten uzak bir alim, korkmayan bir yönetici; kutsallık, temizlik, ibadet, ilim ve kulluk madenidir. Peygamber (s.a.a)’in “Allah’ım, onu seveni sev” veya “Allah’ım, onlardan pislikleri gider” vb. Duası sadece ona mahsustur. O, Betül’ün (Hz. Fâtıma’nın) tertemiz neslindendir. Onun soy şeceresinde hiçbir kusur yoktur. Soy-sop sahibi hiç kimse onunla boy ölçüşemez. O Kureyş soyundan, Haşim boyundan ve Resulullah (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’indendir. O, Allah tarafından razı olunmuş ve beğenilendir. Şereflilerin en şereflisidir, Abdumenaf neslindendir. Coşkun ilme ve kâmil hilme sahiptir. İmamet işi için güçlü, siyaset bilen, itaati farz olan, Allah’ın emrini ayakta tutan, Allah’ın kullarının hayrını isteyen ve Allah’ın dinini koruyan bir kimsedir. Allah (c.c), peygamberleri ve imamları (Allah’ın salâtı onlara olsun) delillerinde başarıya ulaştırır (veya ilham eder); başkalarına vermediği gizli ilim ve hikmetlerinden onlara verir, böylece ilimleri zamanlarındaki ilim ehlinin ilminden daha üstün olur. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Halkı gerçeğe sevk eden mi uyulmaya daha layıktır, doğru yola sevk edilmedikçe o yolu bulamayan mı? Nasıl hükmediyorsunuz?” (Yûnus/35) Yine buyuruyor: “...Ve kime hikmet ihsan edilmişse şüphe yok ki o, çok hayra nail olmuş demektir.” (Bakara/269) Tâlut kıssasında da şöyle buyuruyor: “...Şüphe yok ki Allah size onu seçti; onun bilgi ve vücut gücünü artırdı. Allah mülkünü istediğine verir. Allah’ın rahmedi boldur, her şeyi bilendir.” (Bakara/247) Resulüne de şöyle buyurmuştur: “...Allah’ın sana lütfü ve ihsanı pek büyüktür.” (Nisa/113) Aynı zamanda Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’i, itreti ve soyundan olan imamlar (a.s) hakkında da şöyle buyurmuştur: “Yoksa Allah’ın, lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar? Gerçekten de biz, İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir saltanat ihsan ettik. Böylece kimi ona inandı, kimi de ona sırt çevirdi. Çılgın ateş olarak cehennem yeter!” (Nisa/54-55)

Allah (c.c) bir kulu, kullarının işlerini yönetmek için seçtiğinde bu iş için onun göğsünü genişletir ve kalbine hikmet çeşmeleri yerleştirir ve ona ilmi ilham eder. Artık ondan sonra hiçbir sorunun cevabında aciz kalmaz ve doğru olandan uzaklaşmaz. O, masum teyit edilmiş, muvaffak ve doğrudur; hata, sürçme ve kaymalardan emniyettedir. Allah (c.c) onu kullarına hüccet ve yaratıklarına şahit olması için böyle yaptı. İşte bu, Allah’ın lütuf ve ihsanıdır. Onu istediğine verir. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Acaba onlar böyle birini bulmaya kadirler mi ki, gelip onu da seçebilsinler? Ve seçtikleri kimsenin de bu özelliklere sahip olması mümkün mü ki, onu başkalarından öne geçirebilsinler? Beytullah’a andolsun ki, hakkı aşmışlardır. Allah’ın kitabını arkalarına almışlardır; sanki hiçbir şey bilmiyorlar. Halbuki Allah’ın kitabında şifa ve hidayet vardır. Onu bir kenara bırakıp kendi heva ve heveslerine uymuşlardır. Bu yüzden Allah (c.c) onları yenmiş, onlara gazap etmiş, helak etmiş ve buyurmuştur ki: “Allah’tan hidayet olmadan, kendi heva ve hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalimleri hidayet etmez.” Yine buyurmuştur ki: “Yüzüstü düşesiceler! (Allah) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.” (Muhammed/8) Yine buyurmuştur ki: “...Allah katında da bir nefrete ve buğza uğrarlar, inananlar katında da; işte Allah, her kibirli ve cebbar kişinin gönlünü böyle mühürler.” (Mümin/35)”

Bu hadisi Muhammed bin Muhammed bin İsâm el-Kuleynî, Ali bin Ahmed bin Muhammed bin İmran ed-Dekkak, Ali bin Abdullah el-Verrak ve Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed bin Hişam el-Müeddib (r.a) bana naklederek demişlerdir ki: Muhammed bin Yâkub-i Kuleynî bu hadisi Ebu Muhammed Kasım bin Âla’dan, o da Kasım bin Müslim’den, o da kardeşi Abdulaziz bin Müslim’den, o da İmam Rıza (a.s)’dan nakletmiştir.

# 21. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN HZ. FATIMA (A.S)’IN EVLENMESİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

**1-** Muhammed bin Sâbık şöyle diyor: İmam Rıza (a.s) buyurdu: “Babam, babası Cafer bin Muhammed (a.s)’dan, o da babasından ve o da ceddinden İmam Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletti: Evlenmeye karar vermiştim ama, bu konuyu Peygamber (s.a.a)’e açmaya cüret edemiyordum. Bir süre bu mevzu gece gündüz hep aklımdaydı. Nihayet bir gün Resul-u Ekrem’in huzuruna vardığımda hazret “Ya Ali!” diye buyurdular. Ben de: “Buyurun ey Allah’ın elçisi!” Dedim. Resulullah (s.a.a); “Evlenmeye rağbetin var mı? diye sordu. Ben de cevaben: “Allah Resulü daha iyi bilir” dedim. Resulullah (s.a.a)’in Kureyş hanımlarından birini benimle evlendireceğini zannettim. Fatıma (a.s) ile evlenme fırsatını kaçırmaktan endişeliydim. Hiçbir şeyden haberim olmadığı bir halde hazret beni yanına çağırdılar, ben de Ümmü Seleme’nin evinde huzurlarına vardım. Bana bakınca yüzü parladı (sevindi) ve tebessüm etti; öyle ki, dişlerinin parladığını gördüm. Hazret bana:

“Ey Ali, müjde! Allah (c.c) beni mahzun etmekte olan senin evlenme işini kendi üzerine aldı” diye buyurdu. Ben: “Bu iş nasıl oldu ey Allah’ın resulü, dediğimde şöyle buyurdular: “Cebrâil (a.s) cennet sümbülü ve cennet karanfili ile bana geldi ve onları bana verdi. Ben onları alıp kokladım ve Cebrâil’e; ey Cebrâil, ne münasebetten dolayıdır, diye sordum. Cebrâil şöyle dedi: Allah Teala cennette bulunan meleklere ve diğer cennet ehline bütün cennetleri; ağaç, nehir, meyve ve saraylarıyla beraber süsleyip donatmalarını emretti. Cennet rüzgârlarına çeşitli ıtırların kokusuyla esmelerini emretti. Cennet hurilerine de “tâha”, tâsin” ve “hâ mim ayn sin kâf” ile başlayan sureleri okumalarını emir buyurdu. Daha sonra bir münadiye şöyle nida etmesini emretti: “Ey benim meleklerim ve ey cennetimin sakinleri! Şahit olun ki, Muhammed (s.a.a)’in kızı Fâtıma’yı, Ali bin Ebu Talip ile evlendirdim. Bu işten dolayı hoşnut ve razıyım; bu ikisi birbirlerinindir.”

Sonra Allah, melekler için de belagatta üstüne olmayan “Rahil” adlı meleğe bir hutbe okumasını emretti. O da yer ve gök ehlinin okuyamadığı bir hutbe okudu. Ardından bir münadiye şöyle seslenmesini emretti: “Ey benim meleklerim ve ey cennetimin sakinleri! Muhammed (s.a.a)’in habibi Ali bin Ebu Talip (a.s)’ı ve Muhammed (s.a.a)’in kızı Fâtıma’yı tebrik edin. Çünkü ben, onlara hayır ve bereket verdim.” Rahil; “Ey rabbim, dedi. Cennette ve katında gördüğümüzden başka onlara verdiğin bereket nedir?” Allah Teala şöyle buyurdu: “Onlara ihsan ettiğim bereketimden bazıları şudur ki, onları sevgim üzere bir araya topluyor ve yaratıklarıma hüccetim olarak kılıyorum. İzzet ve celalime andolsun ki, onlardan öyle bir nesil ve evlatlar vücuda getireceğim ki, onları yeryüzünde hazinedarlarım ve hikmetimin madenleri kılacağım; peygamber ve resullerden sonra da onlarla yaratıklarıma delil göstereceğim.”

Öyleyse müjde ey Ali! Ben de Allah Teala’nın evlendirmesi üzerine kızım Fâtıma’yı seninle evlendirdim. Allah’ın onun için razı olduğuna ben de razıyım. Şimdi eşinin elinden tutuver ki, sen ona benden daha layıksın. Cebrâil bana haber verdi ki cennet ve cennet ehli, sizi çok arzuluyorlar. Eğer Allah, sizin neslinizden halka hüccet karar kılmak istemeseydi cennet ve cennet ehlinin sizinle ilgili bu isteklerini kabul ederdi. Sen ne iyi bir kardeş, ne iyi bir dâmat ve de iyi bir dostsun! Allah’ın hoşnutluğu sana yeter.

Bu sırada Ali (a.s) şöyle dedi: “Allah’ım! Bana verdiğin nimete şükretmemi bana ilham et!” (Neml/19) Resul-u Ekrem de amin dedi.[[44]](#footnote-44)”

Bu hadis (Arapça metindeki tarikle), diğer yolla da Hz. Ali bin Ebu Talip (a.s)’dan nakledilmiş, başlangıcında da şöyle denilmiştir: “Hazret buyurdu: Fâtıma (a.s) ile evlenmeye karar vermiştim ama, konuyu Peygamber (s.a.a)’e açmaya cüret edemiyordum...(hadisin sonuna kadar da aynı olarak devam eder).

Yukarıdaki hadisin bir başka rivayet yolu da var ki “Medinet’ül İlm” kitabında zikretmiştim.

**2-** Hüseyin bin Halit, İmam Rıza (a.s)’dan, o da muhterem babalarından ve onlar da Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklederler: “Resulullah bana buyurdular: Ey Ali! Kureyş büyüklerinden bir kısmı Fâtıma’nın seninle evlenmesi konusunda beni kınadılar ve dediler: “Biz onu senden istedik ama, sen vermedin; tutup Ali ile evlendirdin!” Ben de onlara dedim ki; Allah’a andolsun, bu işi ben yapmadım. Allah (c.c) onu size vermedi ve Ali ile evlendirdi. Cebrâil bana gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Allah buyuruyor: “Eğer Ali’yi yaratmasaydım, Adem’den insanlığın sonuna kadar yeryüzünde kızın Fâtıma’ya eş olabilecek birisi bulunmazdı.”

Bu hadis (Arapça metindeki senetle) başka bir yolla da Ali bin Ebu Talip (a.s) vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)’den nakledilmiştir. Bu konuda bana nakledilenleri “Mevlid-u Fâtıma” adlı kitapta yazmıştım.

# 22. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN İMAN VE İMANIN TARİFİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

**1-** Ebu Salt el-Herevî şöyle diyor: İmam Rıza (a.s) muhterem babaları vasıtasıyla Ali bin Ebu Talip (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletti: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla da amel etmekten ibarettir.”

**2-** Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, onun da babalarının dilinden Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: İman kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla da amel etmektir.

**3-** Ebu Salt-i Herevî şöyle diyor: İmam Rıza (a.s)’a “İman nedir?” diye sorduğumda şöyle buyurdular: “İman; kalple inanmak, dille ikrar ve azalarla da amel etmektir. İman ancak bu şekildedir.”

**4-** Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da muhterem babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.”

**5-** Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da babalarının dilinden Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir....”

**6-** Muhammed bin Abdullah bin Tâhir de şöyle diyor: Babamın başı ucunda durmuştum. Ebu Salt-i Herevî, İshak bin Rahveyh ve Ahmed bin Muhammed bin Hanbel de oradaydılar. Babam onlara “Her biriniz bana bir hadis nakledin” dedi. Ebu Salt şöyle dedi: Ali bin Mûsa er-Rıza (a.s) ki, gerçekten de ismi gibi hoşnut olunan ve beğenilen birisiydi, babası Mûsa bin Cafer (a.s)’dan, o da babası Cafer bin Muhammed (a.s)’dan, o da babası Muhammed bin Ali (a.s)’dan, o da babası Ali bin Hüseyin (a.s)’dan, o da babası Hüseyin bin Ali (a.s)’dan, o da babası Ali bin Ebu Talip (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletti: “İman söz ve amelden ibarettir..

# 23. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN İLE İTRET VE ÜMMETİN FARKI ÜZERİNE MÜNAZARASI VE SÖZLERİ

Reyyan bin Salt[[45]](#footnote-45) şöyle diyor: İmam Rıza (a.s) Merv’de Memun’un meclisine hazır oldu. Mecliste Irak ve Horasan alimlerinden bir grup vardı. Memun mecliste bulunan alimlere; şu ayetin anlamını bana söyleyin, dedi: “Sonra kitabı, kullarımdan seçtiklerimize miras bıraktık.” (Fâtır/32)

Alimler: Allah Teala bu ayette bütün ümmeti kastetmiştir.

Memun: Ya Ebel Hasan! Sizin görüşünüz nedir?

İmam (a.s): Onlarla aynı görüşte değilim. Bana göre Allah Teala bu ayette Peygamber (s.a.a)’in temiz itretini kastetmiştir.

Memun: Allah Teala nasıl ümmeti değil de sadece Peygamber (s.a.a)’in itretini kastetmiştir?

İmam (a.s): Eğer ümmeti kastetmiş olsaydı, onların hepsinin cennet ehli olmaları gerekirdi. Zira Allah (üstteki ayetin devamında) şöyle buyuruyor: “Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte bu, pek büyük bir lütuf ve ihsandır.” Daha sonra hepsini cennet ehli olarak şöyle tanıtmıştır: “Ebedi olan Adn cennetlerine girerler, orada altın bileziklerle süslenirler...” (Fâtır/33) Bu nedenledir ki miras, tertemiz itrete mahsustur, başkalarına değil.

Memun: Tertemiz itret kimlerdir?

İmam (a.s): Onlar Allah Teala’nın kendi kitabında şu şekilde vasfettiği kimselerdir: “Ancak ve ancak Allah, siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit ricsi (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzap/33) Yine onlar, Resulullah (s.a.a)’in haklarında şu şekilde buyurduğu kimselerdir: “Ben aranızda iki ağır emanet bırakıyorum; Allah’ın kitabı ve itretim olan Ehl-i Beyt’imi. Bilesiniz ki bu ikisi, havuzun başında bana gelinceye dek birbirlerinden ayrılmazlar. Öyleyse benden sonra bu ikisi hakkında nasıl davranacağınıza dikkat edin. İnsanlar! Onlara bir şey öğretmeye kalkışmayın. Zira onlar, sizden daha alimdirler.”

Alimler: Ey Ebul Hasan! Acaba “itret” dediğin “Âl”in kendisi midir, yoksa diğer kimseleri de mi kapsıyor?

İmam (a.s): Onlar “Âl”in ta kendileridirler.

Alimler: Resulullah (s.a.a)’den “Ümmetim benim Âl’imdir” diye nakledilmektedir. Ashap da inkâr edilmeyecek müstefiz (çeşitli kanallardan naklolunmuş) rivayette “Muhammed’in Âl’i, onun ümmetidir” demişlerdir.

İmam (a.s): Bana söyleyiniz; acaba sadaka (farz zekât) Âl-i Muhammed’e haram mıdır?

Alimler: Evet, haramdır.

İmam (a.s): Sadaka bütün ümmete de haram mıdır?

Alimler: Hayır.

İmam (a.s): İşte “Âl” ve “ümmet” arasındaki fark budur. Yazık sizlere! Nereye götürülüyorsunuz? Kur’an’dan yüz mü çevirdiniz? Yoksa haddi aşan bir kavim misiniz? Acaba veraset ve taharetin (miras ve tathirin) hidayet bulmuş seçkinler hakkında olup başkaları hakkında olmadığını biliyor musunuz?

Alimler: Ey Ebul Hasan! Bu konuyu neye dayanarak diyorsunuz?

İmam (a.s): Şu ayete: “Ve andolsun ki biz, Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik, soylarınada peygamberlik ve kitap verdik, öyle iken onlardan doğru yolu bulanlar var ve çoğuysa fasıktırlar.” (Hadid/26) Sonuçta, nübüvvet ve kitap mirası fasıklara değil, hidayet olmuşlara mahsus oldu. Nuh’un rabbinden şöyle bir istekte bulunduğunu biliyor musunuz: “De ki: Rabbim, şüphe yok ki oğlum, ehlimdendir ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen de hakimlerin hakimisin.” (Hud/45) Bu dileğin sebebi şuydu ki Allah (c.c) ona, kendisini ve ehlini (ailesini) kurtaracağına dair vaatte bulunmuştu. Rabbi de cevabında şöyle buyurdu: “Ey Nuh! O, kesin olarak senin ehlinden değil. Çünkü o, kötü bir iş yapmıştır. Artık bilmediğin şeyi isteme benden. Şüphe yok ki ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt vermedeyim.” (Hud/46)

Memun: Acaba Allah (c.c), itreti diğer insanlardan üstün mü kılmıştır?

İmam (a.s): Allah (c.c) itretin diğer insanlardan üstünlüğünü kitabında açıklamıştır.

Memun: Kur’an’ın neresinde?

İmam (a.s): Şu ayette: “Şüphe yok ki Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu seçti, alemlere üstün etti. Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah işiten ve bilendir.” (Âl-i İmran/33-34) Bir başka ayette de şöyle buyurmuştur: “Yoksa Allah’ın lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar? Gerçekten de biz, İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir saltanat ihsan ettik.” (Nisa/54) sonra bu ayetin ardından diğer müminlere hitap ederek şöyle buyurmuştur: “Ey inananlar! Allah’a, Peygambere ve içinizden emir sahiplerine itaat edin” (Nisa/59) Yani kitap ve hikmetle birleştirdiği (bunları onlara miras olarak verdiği) kimselere itaat edin. İşte bu iki mirastan dolayı onlara haset edildi. Öyleyse şu ayetten: “Yoksa Allah’ın lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar? Gerçekten de biz, İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir mülk (saltanat) ihsan ettik” maksat, tertemiz olan seçkinlere itaat etmektir. Bu ayette mülkten kasıt, onlara itaat etmektir.

Alimler: Anlatınız bize; acaba Allah (c.c) seçkinleri kitabında açıklamış mıdır?

İmam (a.s): Allah Teala, bâtın hariç, zahirde de Kur’an’ın oniki yerinde seçkinleri açıkça beyan etmiştir. Bu tabi Kur’an’ın bâtınında ve tevilinde olan tefsirlerin dışında kalan miktardır.

**Birinci ayet şudur:** “En yakın akrabalarını (ve ihlas sahibi yakınlarını) korkut.” (Şuarâ/214) Bu ayet Ubey bin Kâb’ın kıraatında böyledir (yani “ve ihlas sahibi yakınlarını” cümlesi de ilave edilmiştir). Bu, Abdullah bin Mesud’un mushafında da sabittir. Allah Teala’nın bu ayette Hz. Peygamberin Âl’ini kaydetmesi ve onu Peygamberine zikretmesi (onlar için) yüksek bir makam, büyük bir fazilet ve yüce bir şereftir.

**İkinci ayet de şudur:** “Ancak ve ancak Allah, siz Ehl-i Beyt’ten ricsi (her çeşit günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister...” (Ahzap/33) Bu ayet de katı düşmanın dışında kimsenin habersiz olmadığı ve inkâr etmediği bir fazilettir. Çünkü taharetten (tertemiz olmaktan) daha üstün bir fazilet düşünülemez.

**Üçüncü ayet:** Allah Teala yaratıklarından tertemiz olanları ayırdığında mübarek ayetinde Peygamberine onlarla beraber mübahele (lânetleşme) yapmaya gitmesini emrederek şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! Artık sana gelen bunca ilimden sonra da gene bu hususta seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; sonra da dua edelim ve Allah’ın lânetini yalancıların üstüne kılalım.” (Âl-i İmran/61) Bu ilahi emirden sonra Resulullah (s.a.a) Ali, Hasan, Hüseyin, ve Fâtıma’yı (Allah’ın salatı ve selamı onlara olsun) dışarı çıkarıp onları kendi yanına aldı. Ayette geçen “kendimiz” ve “kendiniz” ibaretinin anlamını biliyor musunuz acaba?

Alimler: Allah Teala onunla Peygamberin kendisini kastetmiştir.

İmam (a.s): Yanıldınız; çünkü Allah Teala onunla Ali bin Ebu Talip (a.s)’ı kastetmiştir. Bunun delillerinden birisi Resulullah (s.a.a)’in şu sözüdür: “Ya Velîaoğulları bu işlerinden vazgeçecekler, ya da kendim gibi birisini (onlara karşı koymak için) göndereceğim.” Yani Ali bin Ebu Talip (a.s)’ı. Ayetteki “oğullar”dan kasıtsa Hasan ve Hüseyin (a.s)’dır. “Kadınlar”dan kasıt da Fâtıma (s.a)’dır. İşte bu, hiç kimsenin o fazilette onlardan öne geçemeyeceği bir özelliktir. Hiç kimsenin o özellikte onlara ulaşamayacağı bir üstünlüktür ve hiçbir yaratığın o üstünlükte onları geçemeyeceği bir şereftir. Çünkü Hz. Peygamber, Ali’nin nefsini (kendisini) kendi nefsi saymıştır. Bu da üçüncü ayettir.

**Dördüncü ayet:** Peygamber (s.a.a) itretinin dışında herkesi camiden dışarı çıkardı. Bu duruma halk ve Abbas itiraz edip şöyle dediler: “Ey Allah’ın resulü! Neden Ali’yi bırakıp da bizi çıkardın?” Resulullah (s.a.a) cevaben şöyle buyurdular: “Onu orada bırakıp sizi çıkaran ben değilim, bunu Allah (c.c) böyle yapmıştır.”[[46]](#footnote-46) İşte bu söz, Peygamber (s.a.a)’in Hz. Ali’ye buyurduğu “Ey Ali! Sen bana nispetle, Hârun’un Mûsa’ya olan nispeti gibisin” hadisini de aydınlatıyor.

Alimler: Bu mevzu Kur’an’ın neresinde geçiyor?

İmam (a.s): Bu konuda size Kur’an’dan delil getirip okuyacağım.

Alimler: Getirin!

İmam (a.s): Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “...Mûsa’ya ve kardeşine; Mısır’da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıble yapın (onları kıbleye yöneltin)...diye vahyettik.” (Yûnus/87) Bu ayet, Hârun’un Mûsa’nın yanındaki ve Hz. Ali’nin de Peygamber (s.a.a)’in nezdindeki makamını beyan etmektedir. Bununla beraber Peygamber (s.a.a)’in şu sözünde de (Ehl-i Beyt’inin üstünlüğüne dair) apaçık bir delil vardır: “Bu mescide Muhammed ve Âl-i Muhammed hariç, hiç kimsenin cünüp ve hayız olarak girmesi caiz değildir.”

Alimler: Ey Ebul Hasan! Bu beyan ve açıklama siz Ehl-i Beyt’ten başkası yanında bulunmaz.

İmam (a.s): Resulullah (s.a.a): “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır; ilim şehrini dileyen onun kapısından gelmelidir” buyururken bizim bu mevkiimizi kim inkâr edebilir? Açıklayıp izah ettiğim sözlerdeki (mevcut olan) fazilet, şeref, üstünlük, seçkinlik ve temizliği inatçı düşmanlardan başka hiç kimse inkâr etmez. Bu makamdan dolayı Allah’a şükürler olsun. Bu da dördüncüsüdür.

**Beşinci ayet:** “Akrabalarının hakkını ver.” (İsra/26) Bu, aziz ve cebbar olan Allah’ın Ehl-i Beyt’e mahsus kıldığı bir özelliktir. Allah Teala onları bütün ümmetten seçkin kılmıştır. Bu ayet Resulullah’a nazil olduğunda Fâtıma (s.a)’yı yanına çağırdılar. Fâtıma (s.a) geldiğinde Resulullah (s.a.a): “Ey Fâtıma!” diye buyurdu. Fâtıma (s.a); “Emrindeyim ey Allah’ın resulü!” Dedi. Resulullah buyurdular ki: “Şu Fedek, savaşsız elde edilen ganimetler arasındadır. Bu yüzden (Allah’ın hükmüne göre) bana aittir; başkalarının onda hakları yoktur. Şimdi Allah (c.c) emrettiği için onu sana bağışladım. Öyleyse onu kendin ve evlatların için al. Bu da beşincisidir.

**Altıncı ayet:** Allah Teala’nın buyurmuş olduğu şu ayettir: “De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim ancak yakınlarıma sevgidir.” (Şûra/23) Bu, kıyamet gününe dek Peygamber (s.a.a)’e, bir de onun Âl’ine mahsus olan bir özelliktir; diğer kimselere değil. Çünkü Allah Teala Kur’an’da Nuh (a.s)’dan şöyle dediğini naklediyor: “Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum; benim ecrim ancak Allah’a aittir ve ben, inananları kovacak da değilim. Şüphe yok ki onlar, rablerine kavuşacaklar. Fakat ben, sizi cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum.” (Hud/29) Allah Teala Hud’dan da şöyle naklediyor: “De ki: Ey kavmim; ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim ancak beni yaratana ait, hâla akıl etmeyecek misiniz?” (Hud/51) Ama Allah Teala Peygamberi Muhammed (s.a.a)’e şöyle buyurmuştur: “De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, isteğim ancak yakınlarıma sevgidir.” (Şûra/23) Allah (c.c) onların dinden kesinlikle çıkmayacaklarını ve hiçbir zaman sapıklığa yönelmeyeceklerini bildiğinden dolayı onların sevgisini ve dostluğunu farz kılmıştır. Onları sevmenin farz olmasının diğer delili de şu ki; olabilir ki bir insan, birisini sever ama, ailesinden bazıları onunla düşman olduğu için onu tam kalpten ihlasla sevemez. Allah Teala da Resulullah’ın kalbinde müminlere karşı hiçbir kırgınlık olmasını istemediği için Resulullah (s.a.a)’in akrabalarının sevgisini müminlere farz kıldı. Öyleyse kim bu farza uyarak Resulullah (s.a.a)’i ve onun Ehl-i Beyt’ini severse Resulullah (s.a.a) artık ona kin beslemez; kim de bu vazifeyi terk edip ona amel etmez ve Peygamberin Ehl-i Beyt’ine kin güderse Resulullah (s.a.a)’in de ona kin gütmesi gerekli olur. Çünkü böyle birisi, Allah’ın farz kıldığı şeylerden birini terk etmiştir. Şimdi bundan daha üstün veya bunun ayarında olabilecek herhangi bir fazilet ve şeref var mıdır?...

**Yedinci ayet** de şudur: “Şüphe yok ki Allah ve melekleri, salat ederler Peygambere. Ey inananlar! Siz de ona salat edin ve selam verin.” (Ahzap/56) Bu ayet nazil olduğunda halk; “Ey Allah’ın resulü! Sana selam vermeyi biliyoruz, fakat sana salat nasıl olur?” diye sordular. Resulullah (s.a.a) buyurdular ki, şöyle diyeceksiniz: “Allahumme salli ala Muhammedin ve Âl-i Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala Âl-i İbrahim, inneke hamidun mecîd” (Allah’ım! İbrahim’e ve Âl’ine salat ettiğin gibi, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e de salat eyle. Şüphesiz sen hamit ve mecitsin.) Şimdi bu konuda ey cemaat, aranızda bu söz hususunda bir ihtilaf var mıdır?” Oradakiler hep birlikte “Hayır” dediler...

Memun: Andolsun ki, bu noktanın izah ve beyanının ancak nübüvvet madeninde olabileceğini anlamış oldum.

İmam (a.s): **Sekizinci ayet** de şudur: “Ve iyice bilin ki, ganimet olarak elde ettiğiniz şeyin beşte biri, muhakkak Allah’ın, Peygamberin ve zilkurbânın (yakınların)dır...” (Enfal/41) Allah Teala bu tarz beyanıyla yakınların (Peygamber (s.a.a)’in yakınlarının) payını, kendi payıyla Resulullah’ın payına yanaştırmıştır. Bu da “Âl” ile ümmet arasında bir çeşit farklılıktır. Çünkü Allah Teala “Âl”i (Ehl-i Beyt’i) bir mevkide, diğer insanları da ondan aşağıdaki bir mevkide karar kılmıştır. Kendisi için beğendiğini onlar için de beğenmiştir ve bu konuda onları seçmiştir. İlk önce kendisinden başlamış, sonra peygamberini ve ardından da Peygamber (s.a.a)’in yakınlarını zikretmiştir. Fey, ganimet vs. Şeylerden kendisi için beğendiği şeyi onlar için de beğenmiştir. Nitekim (humus ayetinde) şöyle buyurmuştur: “Ve bilesiniz ki, ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri, mutlaka Allah’ın, Peygamberin ve zilkurbânın (yakınların)’dır.” (Enfal/41) İşte bu ayet, Allah’ın nâtık kitabında kıyamete kadar onlar için bâki kalacak vurgulanmış bir tekit ve eserdir.

O öyle bir kitaptır ki, “Bâtıl ona önünden de, arkasından da yaklaşamaz. (Çünkü) hüküm ve hikmet sahibi olan ve çok övülen (Allah) tarafından indirilmiştir.” (Fussilet/42)

Ama ayetin devamında zikredilen “yetimler ve yoksullar”a gelince; (onların durumları yakınlardan farklıdır; çünkü) yetimin yetimliği ortadan kalkınca (baliğ olunca) ganimetler hükümden (humus sahipleri sırasından) çıkar ve onun için bir pay olmaz. Yoksul da öyledir; o da zengin olduğunda ganimetlerden onun için bir pay olmaz, ganimeti almak da onun için helal değildir. Ama “zilkurba”nın (yakınların) payı; ister zengin olsun, ister fakir, kıyamete dek onlar için sabittir. Çünkü Allah’tan ve Resulünden daha zengin olan bir kimse yoktur. Buna rağmen kendisi ve resulü için bir pay ayırmıştır. Kendisine ve resulüne beğendiği şeyi zilkurbâ (yakınlar) için de beğenmiştir.

Böylece fey (savaş çıkmadan elde edilen mal) hakkında da kendisi ve peygamberi için isteyip razı olduğu şeyi zilkurbâ için de istemiştir. Nitekim, ganimette de onlar için pay ayırmıştır. İlk olarak kendi hakkını, sonra resulünün hakkını, ardından da zilkurbânın hakkını zikretmiştir. Onların payını Allah ve resulünün payına yanaştırmıştır.

İtaat konusunda da durum aynıdır. Allah Teala buyurmuştur ki: “Ey inananlar! Allah’a, Peygambere ve içinizden emir sahiplerine itaat ediniz.” (Nisa/59) Allah (c.c) bu ayette de kendisiyle başlamış, sonra peygamberini ve ardından da onun Ehl-i Beyt’ini zikretmiştir. Velayet ayetinde de durum aynıdır: “Sizin veliniz (yetki sahibiniz) ancak Allah’tır, onun resulüdür, namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir.” (Maide/55)

Allah Teala ganimet ve feyde, kendi payıyla Peygamberin payını, onların payı ile birlikte zikrettiği gibi, onların itaat ve velayetlerini de Peygamber ve kendisinin itaat ve velayetiyle yanaştırarak birlikte zikretmiştir. Allah Teala’nın Ehl-i Beyt’e olan bu nimeti ne kadar da büyüktür.

Ama sadaka (zekât) meselesi geldiğinde Allah Teala hem kendisini, hem resulünü, hem de resulünün Ehl-i Beyt’ini ondan münezzeh kıldı ve şöyle buyurdu: “Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, (zekât) işinde görevli olanlar, kalpleri (İslam’a) ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmışlar içindir.” (Tevbe/60)

Acaba bu söylenenler arasında Allah Teala’nın kendisi, resulü ve zilkurbâ (yakınlar) için bir pay zikrettiğini bulabilir misiniz? Tenzih etme sırası geldiğinde kendisini, resulünü ve resulünün Ehl-i Beyt’ini sadaka (farz zekât)’dan münezzeh kıldı; hatta sadakayı onlara haram bile etti. Çünkü sadaka Muhammed (s.a.a)’e ve onun Ehl-i Beyt’ine haramdır. Sadaka (zekât), gerçekte insanların (malının) kiri olduğu için onlara helal değildir; zira onlar her çeşit kötülük ve kirden münezzeh kılınmışlardır. Allah Teala onları tertemiz kılıp seçtiğinde, kendisine beğendiği bir şeyi onlar için de beğendi ve kendisine beğenmediği bir şeyi onlar için de beğenmedi.

**Dokuzuncu ayet:** Biz Kur’an’ın buyurduğu zikir ehliyiz. Zira Kur’an şöyle buyurmuştur: “Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun.” (Nahl/43) İşte zikir ehli bizleriz; o halde bilmiyorsanız bizden sorun.

Alimler: Allah bu ayetten Yahudi ve Hıristiyanları kastetmiştir.

İmam (a.s): Süphanallah! Böyle bir şey mümkün mü? Bu durumda onlar bizi kendi dinlerine çağırır ve “Bizim dinimiz İslam dininden daha üstündür” derler.

Memun: Ey Ebul Hasan! Onların dediklerinin aksini ispatlayacak bir açıklamanız var mıdır?

İmam (a.s): Evet; zikir, Resulullah (s.a.a)’dir ve biz de zikrin (onun) ehli (ailesi)’yiz. Bu konu Talak suresinde apaçık gelmiştir. Allah orada şöyle buyuruyor: “Artık çekinin Allah’tan ey aklı başında olanlar; ey iman edenler, andolsun ki Allah, size zikir olan bir peygamberi göndermiştir ki, Allah’ın apaçık ayetlerini okumaktadır size.”

Bu ayetteki zikir, Resulullah (s.a.a)’dir ve biz de onun ehli (ailesi)’yiz. Bu da dokuzuncusudur.

**Onuncu ayet:** Nisa suresindeki şu tahrim ayetidir: “Anneleriniz, kızlarınız ve kızkardeşleriniz... Size haram kılındı.” (Nisa/23) Şimdi söyleyiniz eğer şu an Resulullah (s.a.a) hayatta olmuş olsalardı, benim kızım ve oğlumun kızı yahut benim neslimden olan diğer kızlarla evlenmesi doğru olur muydu?

Alimler: Hayır, olmazdı.

İmam (a.s): Söyleyin bakalım, eğer Resulullah hayatta olsaydı sizin kızlarınızla evlenebilir miydi?

Alimler: Evet, evlenebilirdi.

İmam (a.s): İşte bunun kendisi, benim o hazretin Âl’inden olduğuma bir delildir, sizin değil. Eğer siz onun Âl’inden olsaydınız, benim kızlarımın o hazrete haram olduğu gibi sizin kızlarınız da ona haram olurdu. Demek ki ben, onun Âl’indenim, siz ise onun ümmetindensiniz. İşte bu, Âl ve ümmet arasındaki başka bir farktır. Çünkü Âl (Ehl-i Beyt), ondandır, fakat böyle olmadığına göre ondan değildir. Bu da onuncusudur.

**Onbirinci ayette** de Mümin suresinde bulunan şu ayettir: “Firavun ailesinden imanı gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki: Siz, benim rabbim Allah’tır diyen bir adamı öldürüyor musunuz? Oysa o, size rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunmaktadır...” (Mümin/28)

Bu adam Firavun’un dayısı oğluydu. Allah (c.c) onu nesebinden dolayı Firavun’a nispet etmiştir; dininden dolayı değil. Böylece biz de doğum yönünden Hz. Resulullah’ın Ehl-i Beyt’inden olduğumuz (nesep) yönünden özelleştirilmişiz, ama din yönünden bütün insanlar gibi sayılmışız. Bu da Âl ve ümmet arasındaki diğer bir farktır. Bu da onbirincisidir.

**Onikinci ayet** de şudur: “Ve ehline namazı emret ve kendin de ona (namaza) karşı sabırlı ol.” (Tâha/132) Allah Teala bizi bu özellikle özelleştirmiştir (üstün kılmıştır). Çünkü bizi (bir defasında) ümmet ile beraber namaza emretmiş, daha sonra bizi (Peygamberle birlikte namaza emrederek) üstün kılmıştır, ümmeti değil. Resulullah (s.a.a) bu ayet nazil olduktan sonra dokuz ay boyunca her gün beş defa namaz vakitlerinde Ali ve Fâtıma (s.a)’nın kapısına gelerek şöyle buyurdu: “Namaza! Allah size rahmed etsin!” Allah Teala, peygamberlerin evlatlarından hiç kimseye, bize ikram ettiği derecede ikram etmemiştir; peygamberler ailesinden sadece bizi has kılmıştır.

Memun ve alimler: Allah bu ümmet tarafından siz Ehl-i Beyt’e hayır (mükâfat) versin. Biz müphem meselelerin gerekli açıklama ve izahını ancak sizin nezdinizde bulabiliyoruz.

# 24. BÖLÜM

# ŞAM’LI ADAMIN MÜ’MİNLERİN EMİRİ HZ. ALİ (A.S.)’A SORDUĞU SORULAR

(24. Bölüm iki hadisten oluşmaktadır. Bazı isim ve meselelerin açıklamalarıyla ilgilidir ve hadisin de sahih bir senedi bulunmadığından zikrini gerek görmedik.)

# 25. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S.)’DAN ZEYD B. ALİ HAKKINDA NAKLEDİLENLER:

**1-** İbn-i Ebi Ebdun babasından şöyle naklediyor: Zeyd b. Musa b. Cafer Basra’da kıyam edip Beni Abbas’a ait evleri yakınca yakalanıp Memun’un yanına getirildi. Me’mun o’nun kardeşi Ali b. Musa er-Rıza (a.s.)’ın hatırına bağışlayarak şöyle dedi: Ey Ebel Hasan kardeşin kıyam etti ve yapabileceği her şeyi yaptı. Ondan önce Zeyd b. Ali aynı şekilde kıyam etmiş ve öldürmüştü. Eğer senin hatırın olmasaydı onu öldürürdüm, çünkü onun yaptıkları hafife alınacak şeyler değil.

İmam Rıza: (Memun'a hitaben) benim kardeşim Zeyd ile Zeyd b. Ebi Ali’yi kıyaslama. O Peygamber ailesinin alimlerindendir .O Allah için gazaplanmış ve Allah’ın düşmanlıyla öldürülünceye kadar Allah yolunda savaşmıştır. Babam Musa b. Cafer babası Cafer b. Muhammed b. Ali’den şöyle duyduğunu bana nakletti: Allah amcam Zeyd'e rahmet etsin. Çünkü o, halkı Muhammed'in seçkinine davet ediyordu; Kendisine değil. Eğer zafere ulaşsaydı, halkı davet ettiği şeye sadık kalacaktı. O kıyamı hakkında benimle meşveret etti ve ben ona şöyle dedim: “Ey amca! Eğer katledilip Kunase mahallesinde dar ağacına çekilmeğe hazırsan kıyam et.” Zeyd oradan ayrıldıktan sonra Cafer b. Muhammed şöyle buyurdu: Onun feryadını duyduğu halde yardımına koşmayanın vah haline. Memun: Ey Ebel Hasan! Acaba imamet hakkı olmadığı halde imamet iddiasında bulunanların aleyhinde rivayet yok mudur?

İmam Rıza (a.s.): Zeyd b. Ali kendisine ait olmayan bir hakkı talep etmemiştir. Onun Allah Teala karşısındaki takvası bundan çok daha yüceydi. O diyordu ki: “Ben sizleri Al-i Muhammed (a.s)'den razı olunana davet ediyorum.” O rivayetler, Allah’ın kendisini imamete atadığını iddia ettiği halde insanları Allah’ın dininden başka bir dine davet edip onları Allah’ın yolundan saptıranlar hakkında varit olmuştur. Andolsun Allah’a Zeyd: “Allah için hakkıyla cihat edin o sizi seçmiştir.” Ayetinin muhataplarındandır.

Elinizdeki kitabın yazarı Muhammed b. Ali b. Hüseyin (r.a.)Şöyle diyor: İmam Rıza (a.s.) Dışındaki imamlardan da Zeyd b. Ali hakkında bir çok fazilet nakledilmiştir ki ben bu hadisten sonra onları naklederek bu kitabı okuyanların, şianın Zeyd b. Ali hakkındaki görüşünü öğrenmelerini istiyorum.

A) Hz. Resulullah (s.a.a.) Hz. Hüseyin (a.s.) Şöyle buyurdu: Ya Hüseyn! Senin soyundan kendisine Zeyd denen bir şahıs çıkacak. O ve ashabı kıyamet gününde yüzler nurlu bir şekilde halkın saflarından ayrılacak ve hesapsız olarak cennete gireceklerdir.

B) Ömer b. Hilit diyor: Zeyd b. Ali b. Hüseyin saçını tutmuş olduğu bir halde bana buyurdu: Babam Ali b. Hüseyin saçlarını tutmuş bir halde bana buyurdu: Hüseyin b. Ali saçlarını tutmuş bir halde bana buyurdu: Ali b. Ebi Talib saçlarını tutmuş bir halde buyurdu: Resulullah (s.a.a.) Saçlarını tutmuş bir halde bana buyurdu ki: Her kim benim saçımdan bir teli incitirse beni incitmiştir. Her kim beni incitirse Allah Teala’yı incitmiştir ve her kimse de Allah Tealayı incitirse Allah Teala gök ve yerin büyüklüğünce ona lanet eder.

C) Muammer diyor ki: bir gün mescitte İmam Sadık (a.s.)’ın yanında oturmuştum ki Zeyd b. Ali gelerek elini kapıya yasladı .İmam Sadık (a.s.) O’na dönerek: Amcacığım dar ağacına asıldığın halden Allah’a sığınırım, dedi. Zeyd’in annesi İmam (a.s.)’A: Andolsun, Allah’a sen bu sözü oğluma duyduğun hasetten dolayı sarfettin. İmam (a.s.) (üç kere) Keşke hasedimden dolayı söylemiş olsaydım dedi ve şöyle ekledi: Babam dedemden şöyle dediğini bana nakletti: Benim soyumdan Zeyd adında birisi gelecek. O’nu Kufe’de katlederek dar ağacına asacaklar. Kıyamette kabrinden çıktığında göklerin kapıları Onun ruhuna açılacak. Onu ruhunun vesilesiyle yer ve göklerin ehli mutlu olacaklar. Ruhu yeşil bir kuşun göğsüne kanacak ve o cennetin neresine gitmek isterse gidecek.

Ç) Cabir b. Zeydi Cufi diyor: Birgün İmam Bakır (a.s.)’ın yanına gittim. Kardeşi Zeyd'de yanındaydı. Bu esnada Maruf b. Harrabuzi Mekki İmam (a.s.)’ın yanına geldi. İmam (a.s.) O’na şöyle buyurdu: Ya Maruf! Bildiğin şiirlerden birisini bana oku. Maruf şu beyitleri okudu: 1-Senin canına andolsun ki Ebu Malik zayıf değildir.

**2-** Eğer hekim birisi onu uyarırsa, konuşmada inat edip ona düşmanlık etmez.

**3-** O kendi akranlarına üstün ve yüce sıfatlarına sahip birisidir ki başkaları onu iyilikle ararlar.

**4-** Eğer ona üstün gelirsen sana itaatte kusur etmez. Ona’da her ne görev verirsen o görevin hakkından gelir.

Maruf diyor: İmam (a.s.) Elini Zeyd'in omuzuna koyarak: Bunlar senin vasıflarındır ey Ebel Hüseyin, buyurdu.

D) Abdullah b. Siyabe diyor: Biz yedi kişilik bir gurup halinde Medine’de İmam Sadık (a.s.)’ın yanına gittik. İmam (a.s.) Bize: Acaba amcam Zeyd ile ilgili bir haberiniz var mı? Buyurdu. Dedik ki: O kıyam etti.

İmam (a.s.): Eğer elinize başka bir haber geçerse bana iletin, buyurdu. Biz birkaç gün Medine’de kaldırdıktan sonra Bessam Sayrufi bir haberciyle bize bir mektup gönderdi ve o mektupta şunlar yazılıydı: “Zeyd b. Ali Sefer ayının ilk çarşambasında ayaklandı ve bu kıyam Cuma gününe kadar davet etti. Cuma günü kendisi ve beraberindeki filan şahıslar “öldürüldüler.” Biz İmam Sadık (a.s.) Yanına giderek mektubu kendisine takdim ettik. İmam (a.s.) Mektubu okuyunca ağladı ve sonra şöyle buyurdu: Biz Allah’tanız ve Allah’a döneceğiz (inna lillah ve inna ileyhi raciun) Amcamın musibetinden dolayı Allah’tan sabır diliyorum. Doğrusu o iyi bir amcaydı. Amcam hem dünya ve hem de ahiretimiz için yararlı birisiydi. Andolsun Allah'a amcam şehit olarak bu dünyadan gitti. O aynı Resulullah,Ali, Hasan ve Hüseyi’nin (Allah’ı selamı onlara olsun) yanında savaşarak şehit düşünler gibidir.

E) Fuzeyl b. Yesar diyor: Kıyam ettiği günün sabahı Zeyd b. Ali (a.s.)’ın yanına gittim, o şöyle diyordu: Kim Şam halkıyla savaşmada bana yardım etmeye hazır? Andolsun Muhammed (s.a.a.)’İ müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderen Allah’a, her kim bana onlarla olan savaşımda yardım ederse kıyamet günü Allah’ın izniyle onu kendi ellerimle cennete sokacağım.

Zeyd b. Ali öldürülünce bir merkep kiralayarak Medine’ye hareket ettim. Medine’de Zeyd’in öldürülüşünü üzülmesin diye İmam (a.s.)’I haber vermeme kararı aldıktan sonra İmam Sadık (a.s.)’ın yanına gittim. İmam (a.s.) Bana şöyle dedi: Amcam Zeyd ne yaptı? İmam bu soruyu sorunca beni ağlama haleti aldı. İmam: o’nu öldürdüler mi? Buyurdu.

Ben: Andolsun Allah’a o’nu öldürdüler.

İmam (a.s.): o’nu dar ağacına astılar mı?

Ben: Vallahi o’nu dar ağacına astılar. İmam (a.s.) Bunları duyunca ağlamaya başladı ve gözyaşları inci taneleri gibi sakalına akmaya başladı ve sonra şöyle buyurdu: Ey Fuzayl! Amcamın Şamlılarla olan savaşında sende var mıydın?

Ben: Evet

İmam (a.s.) Onlardan kaç tanesini öldürdün.

Ben: Altı tanesini

İmam (a.s.) Onların kanlarının dökülmesi gerektiğinde şüphen var mıydı?

Ben: Eğer şüphede olsaydım onları öldürmezdim. Bu esnada İmam (a.s)’ın şöyle dediğini duydum: Allah beni dökülen kanların sevabına ortak etsin. Andolsun Allah’a amcam Zeyd ve ashabı aynı Ali b. Ebi Talip ve ashabı gibi bu dünyadan şehit olarak göçtüler.

Şey Saduk buyuruyor ki: Bu hadisten sadece ihtiyaç duyulan kısmı naklettim (ve geri kalanını nakletmedim) Tevfik Allah Teala ‘dandır.

# 26. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S.)’DAN DEĞİŞİK KONULARDA NAKLEDİLEN NADİR HADİSLER[[47]](#footnote-47)

**1.** İmam Rıza (a.s.)’ın hizmetçisi Abbas b. Hilali eş-Şami İmam Rıza(a.s.)’dan şöyle dediğini naklediyor: Her kim sabah ve akşam ezanlarını duyduğunda şu duayı okur: “Allah’ım senden; gündüzün gelmesin; gecenin gitmesi; namaz vakitlerinin girmesi ve sana dua edenlerin sesleri hürmetine Muhammed (s.a.a.) Ve Ehl-i beytine selam göndermeni ve benim tevbemi kabul etmeni diliyorum. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve merhameti bol olansın.” Ve o gün veya o akşam vefat ederse tevbe etmiş bir halde ölür ve cennete girer.

**2.** Hadis- Di’bil b. Ali İmam Rıza (a.s.)’ın baba ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali’den ve o’da Resulullah (s.a.a.)’Den kendisi için şöyle buyurduğunu naklediyor: Dört gurup insan vardır ki ben kıyamet gününde onların şefaatçisi olacağım: 1-Benden sonra zürrüyetime ikram ve ihtiramda bulunanlar. 2-Zürriyetimin hacetlerini giderenler 3-Zor anlarında benim zürriyetime yardım etmek için çaba harcayanlar. 4-Kalbi ve diliyle benim zürriyetime sevgisini izhar edenler.

**3.** Hadis- Feth b. Yezid Cürcani diyor: İmam Rıza (a.s.)’A mektup yazarak Ramazan ayında oruçluyken kendi hanımıyla veya kendisine helal olmayan bir hanımla on kere birlikte olan bir adamın hükmü nedir? diye sordum. İmam (a.s.) Buyurdular: Her defası için bir kere olmak üzere on kere keffare vermesi lazım. Ancak yeme veya içme yoluyla orucunu bozmuş olsaydı sadece bir günlük keffare vermesi gerekecekti.

**4.** Hadis- Yusuf b. Muhammed b. Ziyad babasından İmam Hasan Askeri (a.s.)’ın babaları vasıtasıyla Hz. Ali (a.s.)’Den naklettiği şu hadisi naklediyor: Cafer b. Ebi Talib Habeşe’den döndüğünde Rasulullah (s.a.a.) Ayağa kalkıp ona doğru oniki adım ilerleyerek onu kucaklayıp ağladı ve şöyle buyurdu: Bu iki olaydan hangisi benim için daha sevinç vericidir bilmiyorum. Senin dönüşün mü yoksa Allah Teala’nın kardeşin Ali’nin eliyle Hayber'in fethini nasip etmesi mi? Sonra Resulullah Caferi görmenin sevinciyle sevinç gözyaşları döktü.

**5.** Hadis- Hasan b. Ali Veşşa diyor ki İmam Rıza (a.s.)’Den dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a.)’Den şu hadisi naklettiğini duydum: Beni Miraca götürürlerken arşta bir akraba gördüm ki başka bir akrabasını rabbine şikayet ediyordu. Ben ona bu şikayet ettiğin kişiyle aranızda kaç baba var, diye sordum. O: “o’nunla kırkıncı babadan akrabalık bağımız var.” Dedi.

**6.** Hadis- Abbas b. Hilal diyor ki İmam Rıza (a.s.)’Den şöyle dediğini duydum: Her kim Allah için Şaban ayında bir gün oruç tutarsa Allah Teala onu cennete dahil eder. Her kim Şaban ayında günde yetmiş defa istiğfar ederse Allah Teala onu kıyamet günü Peygamber (s.a.a.)’Te birlikte olanlarla haşreder ve ona keramet ihsan etmeyi kendisine vacip bilir. Her kim Şaban ayında yarım hurmayla dahi olsa sadaka verirse, Allah Teala onun bedenine ateşi haram eder. Her kim de şaban ayının son üç gününü oruç tutarak Ramazan orucuna başlarsa, Allah Teala ona iki ay peş peşe oruç tutma sevabını yazar.

**7.** Hadis- Zekerriya b. Adem İmam Rıza (a.s.)’Den şöyle duyduğunu naklediyor: Namazın dört bin babı vardır.

**8.** Hadis- Ebu Haşim Caferi diyor: İmam Rıza (a.s.)’Den darağacına çekilmiş birisinin cenaze namazını sordum, buyurdular: Ceddimin (İmam Sadık) amcası Zeyde namaz kıldığını bilmiyor musun?

Ben: Bilmiyorum, meseleyi anlayabilmiş değilim. İmam (a.s.): Sana açıklayayım. Eğer asılan kişinin yüzü kıbleye doğru olursa sağ omuzuna doğru dur, eğer arkası kıbleye dönükse sol omuzuna doğru dur, çünkü doğuyla batı arası kıbledir[[48]](#footnote-48). Eğer sol omuzu kıbleye doğruysa sen sağ omuzuna doğru dur ve eğer sağ omuzu kıbleye doğruysa sen sol omuzuna doğru dur. Şunu bil ki o hangi tarafa olursa olsun sen onun omuzlarından birisinin yanında durup yüzünü doğuyla batı arasına çevirmelisin. Ona tam olarak ne yüzünü çevirmelisin ne ve ne de sırtını dönmelisin.

Ebu Haşim diyor ki: İmam (a.s.) Bana dönerek inşaallah anlamışsındır, buyurdu.

Şeyh Saduk diyor ki: Bu ilginç hadisi hiçbir kitapta görmedim ve bundan başka bir senette bu hadis için bilmiyorum.

**9.** Hadis- Haris b. Dilhas (İmam Rıza (a.s.)’ın kölelerinden) diyor: İmam Rıza (a.s.)’dan şöyle buyurduğunu duydum: Üç özellik taşımadıkça mümin mümin olmaz. Bir sünnet rabbinden, bir sünnet peygamberinden ve bir sünnette velisinden (imamından) onda olmalıdır. Rabbinden alması gereken sünnet sırrı saklamaktır. Allah Teala buyuruyor ki: “Allah gaybi bilendir. O gaybi resullerinden razı olduklarından başkasına aşikar etmez.” (Cin 26-27) Rasulünden alması gereken sünnet halkın hatalarında geçerek onları idare etmesidir. Allah Teala Peygamberine halkla iyiliği emrederek şöyle buyurmuştur: “(insanları) af et, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (a’raf/199). Velisinden alacağı sünnet ise zorluklar ve problemler karşısında sabretmektir. Allah Teala buyuruyor ki: “Zorluklar ve problemler karşısında sabrederler.”(Bakara/177)

**10.** Hadis-Süleyman b. Cafer Caferi İmam Rıza (a.s.)’ın babaları vasıtasıyla Hz. Ali (a.s.)’dan o’nunda Resulullah (s.a.a.)’Den şöyle naklettiğini buyuruyor: Kargadan üç sıfatı öğreniniz: Eşiyle gizli bir yerde ilişkiye girmesi, sabah erkenden rızık peşine düşmesi ve ihtiyatlı olmasını (Her an bir tehlikeyle karşı karşıya kalacakmış gibi korku halinde olmasını)

**11.** Hadis- İmam Rıza (a.s.)’ın hizmetçisi Yasir, o’ndan şöyle naklediyor: İnsanın en çok korktuğu an üç yerdir: 1-Annesinin onu doğurmasından sonra dünyayı gördüğü an 2-Ölüpte ahireti ve ehlini gördüğü an 3-Yeniden dirilip dünya görmediği, kıyametteki uygulamaları gördüğü an. Allah Teala bu üç yerde Hz. Yahya (a.s.)’A selam göndererek Onun korkusuna gidermiş ve şöyle buyurmuştur: “o’na (Yahya’ya) doğduğu günde, öldüğü günde ve diriltileceği günde selam olsun.” (Meryem/15)

İsa b. Meryem’de(aleyhima es-selam) bu üç yerde kendisini selamlayarak şöyle buyurmuştur: “Doğduğum günde öleceğim günde ve tekrar dirileceğim günde selam olsun bana.” (Meryem/33)

**12.** Hadis- İmam Rıza (a.s.)’ın hizmetçilerinden Hüseyin b. Ali Deylemi diyor: İmam Rıza (a.s.)’dan şöyle söylediğini duydum: Her kim üç tane mümini hacca gönderirse, şüphesiz o parayla kendi nefsini Allah Teala’dan satın almıştır. Allah Teala artık ondan malını helal yoldan mı yoksa haram yoldan mı elde ettiğini sormayacaktır. Şeyh Saduk bu hadisi şöyle yorumluyor: Yani Allah Teala onun malındaki şüpheli malların hesabını ondan sormayacak ve onun düşmanlarını ondan razı edecek (onlara bir takım nimetler vererek.)

**13.** Hadis- Haris b. Dilhas babası vasıtasıyla İmam Rıza (a.s.)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah Teala üç şeye emretmiştir ki diğer üç şey devamlı onlarla birliktedir. Allah namaz ve zekata emretmiştir. Her kim namaz kılar zekat vermezse onun namazını da kabul etmez. Kendisine ve anne babaya şükretmeyi (teşekkür) emretmiştir. Her kim Anne babasının şükrünü yerine getirmezse Allah Teala’nın da şükrünü eda etmemiştir. Son olarak da takvaya ve sıla-i rahime (akraba ziyareti) emretmiştir. Her kim sıla-i rahimi terkederse Allah Teala’nın ona emrettiği takvada riayet etmemiştir.

**14.** Hadis-Ebu Nasır Bezenti İmam Rıza (a.s.)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: İlim, hilim (yumuşak huyluluk) ve sukut fakih birisinin alametlerindendir. Doğrusu sukut hikmetin kapılarından bir kapıdır. Sukut muhabbeti celbeder. Bu da bütün hayırların alametidir.

**15.** Hadis- Hemdan-ı Divani İmam Rıza (a.s.)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: Her insanın dostu aklı, düşmanıysa cehaletidir.

**16.** Hadis- İmam Rıza (a.s.) babaları vasıtasıyla Ali b. Ebi Talip (a.s.)’dan şöyle naklediyor: Birisi Ali (a.s.)’ı evine yemeğe davet edince ona şöyle buyurdular: Eğer üç konuda bana söz verirsen gelirim. Adam, o üç şey nedir? Dedi. Buyurdular: Evin dışından benim için bir şey getirmeyeceksin, evinde olanı bana sunmaktan çekinmeyeceksin ve hanımını da zahmede vermeyeceksin. Adam söz veriyorum dedi ve bunun üzerine Ali (a.s.) onun davetine icabet etti.

**17.** Hadis- Davut b. Süleyman İmam Rıza (a.s.)’ın dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a.)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: Dört gurup insan vardır ki eğer bütün yeryüzü ehlinin günahlarını işlemiş olsalar dahi kıyamet gününde onlara şefaat edeceğim:

1-Ehli Beytime yardım edenler

2-İhtiyaç duyduklarında onların hacetlerini giderenler

3-Onları gönülden sevip dilleriyle bu sevgiyi izhar edenler

4-Kendi elleriyle onları savunanlar.[[49]](#footnote-49)

*(18. Hadis uzun bir hadistir. Ben-i İsrail hikayeleri ile ilgilidir.)*

**19.** Hadis- Ali b. Fazzal babasından şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s.)’dan “Bismillah”ın manası hakkında sordum. Şöyle buyurdular: Bir kişi “Bismillah” deyince manası budur ki: Ben Allah’ın alametlerinden bir alametle kendimi damgalıyorum ve o alamet kulluktur. İmam (a.s.)’A İsim (simet) nedir dedim. Buyurdular: Yani alamet.

**20.** Hadis: İmam Rıza (a.s.) buyurdu ki: Babam dedeleri vasıtasıyla Ali (a.s.)’dan şöyle buyurduğunu nakletti: Allah Teala’nın yarattığı her Hüthüt kuşunun kanadından Süryanice şu yazı yazılıdır: Yaratılmışların en hayırlısı Muhammed (s.a.a.)’in Ehl-i Beytidir.

**21.** Hadis-İmam Rıza (a.s.) dedeleri vasıtasıyla Ali (a.s.)’dan o’da Resulullah (s.a.a.)’Den şöyle buyurduğunu naklediyor: Ya Ali, ne mutlu seni seven ve doğrulayan kimseye ve vay sana düşman olup yalanlayanın haline. Seni sevenler yedi kat gök ile yedi kat yerde ve o ikisinin arasında olanlarca tanınmaktadırlar. Onlar; dindar, takvalı, güzel davranışlı, rableri karşısında mütevazi, başları aşağı ve kalpleri Allah’ı hatırlamakla titreyen kişilerdir. Onlar; senin vilayetini hakkıyla tanıyan, senin faziletlerini anlatmakla meşgul, sana ve soyundan gelenlere duydukları muhabbetten dolayı gözleri yaşlı insanlardır. Onlar; Allah’a kendi kitabında emrettiği şekilde dindarlık eder, sünnetten delili olanlarına amel eder ve kendilerinden olan Emir sahiplerinin desturlarına itaat ederler. Onlar; parçalanmayacak şekilde birbirlerine kenetlenmişlerdir ve bir daha nefret etmeyecek şekilde birbirlerine sevgi duyuyorlar. Doğrusu melekler; onlara selamı gönderir, dualarına amin der, günahları için istiğfar eder, ölüm anlarında baş uçlarına gelir ve onların yokluğundan dolayı kıyamete kadar yalnızlık acısı çekerler.

**22.** Hadis- Abdusselam b. Salihi Herevi İmam Rıza (a.s.)’dan, o dedeleri vasıtasıyla Ali (a.s.)’dan ve o’da Resulullah (s.a.a.)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah Teala benden daha üstün birisini yaratmamış ve hiçbir yaratığına da benden daha çok ikramda bulunmamıştır. Ali (a.s.) diyor ki: Resulullah (s.a.a.)’e dedim ki: Siz mi daha üstünsünüz yoksa Cebrail mi? Buyurdular: Ya Ali! Allah Teala peygamberlerini mukarrep (yakın) meleklerinden daha üstün kılmıştır. Beni ise bütün peygamberlerine üstün kılmıştır. Ya Ali! Üstünlük benden sonra sende de ve senin soyundan gelen imamlardandır. Ya Ali; Melekler bizim ve bizi sevenlerin hizmetçileridirler. Ya Ali! Allah’ın arşını taşıya ve arşın etrafında rablerini tesbih eden meleklerin hepsi bizim vilayetimize iman edenler için istiğfar ederler. Ya Ali! Eğer biz olmasaydık Allah Teala, Adem'i, Havva'yı, cenneti, cehennemi, gökleri ve yeri yaratmazdı. Nasıl olurda biz meleklerden daha üstün olmayız. Biz Allah’ı tanıma, tesbih etme, kendisinden başka ilahın olmadığına ikrar etme ve taktis etme faziletlerine onlardan önce sahiptik. Çünkü Allah Teala’nın ilk yarattığı varlık bizim ruhlarımızdır. Allah Teala ruhlarımızı yarattıktan sonra onları kendi birlik ve hamdına ikrar ettirdi ve daha sonra melekleri yarattı. Melekler bizim nurlarımızı bir tek nur halinde görünce bize tazim ettiler. Daha sonra melekler bizlerin mahluk olduğumuzu ve Allah Teala’nın bizim sıfatlarımızdan münezzeh olduğunu bilsinler diye biz Allah Teala’yı tesbih ettik. Bunun üzerine melekler de Allah Teala’yı tesbih ettiler ve onu bizim sıfatlarımızdan tenzih ettiler. Melekler bizim şanımızın yüceliğini görünce bizler, Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ettik ki melekler Allah’tan başka ilah olmadığını bizlerin onun kulları olduğunu, onunla birlikte veya onsuz kendisine ibadet edilen varlıklar olmadığımızı anlasınlar. Bunun üzerine melekler “la ilahe illallah” dediler. Melekler bizim makamımızın büyüklüğünü gördüklerinde bizler, Allah’ın büyüklüğüne ikrar ettik ki melekler büyüklüğün ancak Allah vasıtasıyla başka varlıklara ulaştığını anlasınlar. Melekler Allah Teala’nın bize verdiği izzet ve kudreti görünce, bizler: “la havle ve la kuvve illa billah” (bütün güç ve kuvvetler Allah’tandır.) Dedik ki melekler bizlerin Allah Teala’nın verdiği kudret ve kuvvetten başka bir şeye sahip olmadığımızı anlasınlar. Melekler Allah Teala’nın bize verdiği nimetler ve itaatimizi vacip ettiğini görünce, bizler: “Elhamdulillah” dedik ki Melekler Allah Tealanın nimetleri karşısında bizim görevimizin onu hamd etmek olduğunu anlasınlar. Bunun üzerine melekler: “Elhamdulillah”dediler.

Biliniz ki melekler bizim vasıtamızla, Allah Tealanın birliğini, tesbih edilmesi gerektiğini, kendisinden başka ilahın olmadığını, hamd ve övgüye sadece o’nun layık olduğunu öğrendiler. Daha sonra Allah Teala Adem'i yaratarak bizi onun sülbüne yerleştirdi ve meleklere bizim büyüklüğümüze saygıda bulunsunlar diye Adem’e secde etmelerini emretti. Meleklerin Allah Teala için secdeleri kulluktur, Adem'e secdeleriyse Adem'in sülbünde olan bizlere itaat ve büyüklüğümüze ihtiram göstermeleri içindi. Öyleyse nasıl olurda bizler meleklerden üstün olmayız? Onların hepsi Adem’e secde ettiler. Ben miraca götürüldüğümde Cebrail her cümleyi iki kere tekrar ederek ezan ve ikame okudu. Daha sonra bana öne geç Ey Muhammed, dedi. Ben ona: Ya Cebrail, senin önüne mi geçeyim? Deyince Cebrail: Evet. Çünkü Allah Teala peygamberlerinin hepsini meleklere üstün kılmıştır. Özellikle de seni, dedi. Resulullah (s.a.a.) Şöyle devam ediyor: Ben öne geçerek onlara namaz kıldırdım. Ama bundan dolayı kibirlenmiyorum. Daha sonra yükselişimize devam ettik ve nur hicaplarına ulaştık. Oraya ulaşınca Cebrail bana Ya Muhammed! Öne geç ve benden uzaklaş, dedi. Ben ona: Ya Cebrail böyle bir mekanda benden ayrılıyor musun? Dedim. O: Ey Muhammed (s.a.a.)! Allah ezze ve cellenin bana belirlemiş olduğu son had bu mekandır. Eğer bu haddi aşarsam rabbimin belirlediği haddi aştığımdan dolayı kanatlarım yanar. Bu sırada o nurlu alana doğru fırlatıldım ve Allah Teala’nın razı olduğu mekana kadar yükseldim. Orada bana nida edildi ve ben: Lebbeyk ey rabbim, sen tebarek ve telasın dedim. Sonra bana şöyle nida edildi. Ey Muhammed! Sen benim kulum ve bende senin rabbinim. Öyleyse bana ibadet et ve bana tevekkül et; Doğrusu sen benim kullarım arasında da nurunu, mahlukatıma gönderdiğim rasulüm ve insanlara delilimsin. Sen ve seni takip edenler için cennetimi yarattım ve sana karşı gelenler için cehennemimi yarattım. Kerametimi sana, vasilerine ve sevabımıysa onların şialarına vacip ettim. Ben: Ya Rabbi! Benim vasilerim kimlerdir? Dedim. Bana şöyle nida edildi: Ey Muhammed! Senin vasilerinin ismi arşımın alt kısmına yazılmıştır. Ben rabbimin huzurunda olduğum bir halde arşın alt tarafına baktım ve oniki tane nur gördüm. Her nurun üzerine yeşil bir hatla vasilerimden birisinin adı yazılıydı. Onların ilki Ali b. Ebi Talip ve sonuncusuysa ümmetimin Mehdisiydi. Ben Ya Rabbi! Bunlar benim benden sonraki vasiler mi? Dedim. Şöyle nida edildim: Ey Muhammed! Bunlar benim senden sonra kullarıma olan, vasilerim, sevgili kullarım, seçilmişlerim ve delillerimdirler. Bunlar senin vasilerin, halifelerin ve senden sonraki en hayırlı varlıklardır. İzzetime ve celalime andolsun ki onlar vasıtasıyla dinimi aşikar edecek ve onlar vasıtasıyla kelime-i hakkı yükselteceğim. Onların sonuncusu vasıtasıyla yeryüzünü düşmanlarımdan arındıracak ve onu dünyanın doğu ve batısına hakim kılacağım. Rüzgarları ve ağır bulutları onun emrine vererek ve onu gök yüzüne yücelteceğim. Ordularımla ona yardım edecek meleklerimi onun yaveri yapacağım ki davetimi yüceltsin ve insanları tevhid inancı altında toplasın. Daha sonra onun mülkünü devam ettirecek kıyamet gününe kadar hakimiyeti evliyalarıma tahsis edeceğim.

**23.** Hadis- Aynı senetle İmam Rıza (a.s.) buyuruyor ki: “Haya İmandandır...”

# 27. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’DAN HARUT VE MARUT HAKKINDA NAKLEDİLEN HADİSLER[[50]](#footnote-50)

“Ali bin Muhammed bin Cehm şöyle diyor: “Memun İmam Rıza'dan halkın naklettiği şu rivayeti sordu: “Zühre yıldızı Harut ve Marut'un aşık oldukları bir kadın idi. Süheyl yıldızı ise Yemen'de vergi toplayan bir tahsildar idi.”

İmam Rıza (a.s): “Bu ikisinin yıldız olduğu yalandır. Bunlar suda yaşayan iki canlı idi. İnsanlar yanlışa düşüp o ikisinin yıldız olduklarını söylüyorlar. Allah düşmanlarını kıyamete kadar parlayacak bir ışık haline asla getirmez. Ayrıca mesh edilenler (şekli değiştirilenler) üç günden fazla yaşayamaz ve asla üremezler. Bu gün yeryüzünde meshedilmiş/şekli değiştirilmiş hiç bir canlı yoktur. Meshedilmiş diye meşhur olan maymun, domuz, ayı ve benzeri hayvanların kendisi mesh edilmiş değildir. Allah'ın, tevhidi inkar ve Peygamberi tekzip ettikleri için lanet ve gazap ettiği, o şekle soktuğu şeylere benzemektedirler. Harut ve Marut ise sihirden korunmak ve onu bozmak için insanlara sihri öğreten iki melek idiler. İnsanlara bu konuda bir şey öğrettiklerinde şöyle derlerdi: **“Biz sadece imtihan aracıyız, sakın küfretmeyin”[[51]](#footnote-51)** Ama bir grup sakınmakla emrolundukları şeyi kullanarak kafir oldular, öğrendikleri şeyler vasıtasıyla kadın erkeği birbirinden ayırmaya çalıştılar. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Onlar Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremezler.”[[52]](#footnote-52)** Ayetteki izinden maksat da Allah'ın ilmidir.

# 28. BÖLÜM[[53]](#footnote-53)

# İMAM RIZA(a.s)’IN

# ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ BEYANLARI

**1-** Muhammed bin Fazl şöyle buyuruyor: “İmam Rıza'ya şunu sordum: “Acaba yeryüzü kaldığı müddetçe yeryüzünde bir İmam'ın olmaması mümkün müdür?” İma Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Hayır, böyle olduğu taktirde (yani yeryüzü imamsız kalırsa) yeryüzü ehlini dibe batırır.”

**2-** Ahmed bin Ömer şöyle buyuruyor: “İmam Rıza (a.s) şunu sordum: “Acaba yeryüzü imamsız baki kalır mı?” İmam Rıza, “Hayır” diye cevap verdi. Bunun üzerine ben şöyle dedim: “Bize İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Yeryüzü baki kalmaz; meğer ki Allah kullarına gazap etmiş olsun.” Bunun üzerine İmam Rıza (a.s)'dan şöyle buyurdu: “Yeryüzü baki kalmaz, bu taktirde ehlini yerin dibine geçirir.”

**3-** Hasan bin Ali Veşşa' şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)’dan şunu sordum: “Acaba yeryüzü imamsız baki kalır mı?” İmam Rıza (a.s) “Hayır” diye buyurdu. Bunun üzerine ben şöyle dedim: “Bize İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Yeryüzü baki kalmaz; meğer ki Allah kullarına gazap etmiş olsun.” İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Yeryüzü baki kalmaz, bu taktirde ehlini yerin dibine geçirir.”

**4-** Süleyman bin Cafer Caferi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'a şunu sordum: “Acaba yeryüzü hüccetsiz kalır mı?” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yeryüzü göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hüccetsiz kalacak olursa ehlini dibe geçirir.”

**5-** Absusselam bin Salih Herevi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'da şöyle arz ettim: “İmam Sadık'dan nakledilen şu rivayet hakkındaki görüşünüz nedir: “Hz. Mehdi kıyam edince Hüseyin (a.s) katillerinin evlatlarını, babalarının yaptıkları sebebiyle öldürecektir.” Bunun üzerine İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Evet öyledir” Ben de bunu üzerine şöyle dedim: “O hâlde şu ayetin manası nedir? **“Hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz.”[[54]](#footnote-54)** İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Allah tüm sözlerini doğru söylemiştir. Ama Hüseyin (a.s)'ın katillerinin çocukları da babalarının yaptığından hoşnuttur, onunla iftihar ediyorlar. Her kim bir işten razı olursa onu yapan kimse gibidir. Eğer bir kişi doğuda öldürülürse, batıda birisi bundan razı olursa Allah nezdinde katiliyle ortak olur.[[55]](#footnote-55) Hz. Mehdi de kıyam edince babalarının yaptıklarından hoşnut olduklar için onları öldürür.” Ben şöyle dedim: “Hz. Mehdi kıyam edince ilk işi ne olacaktır?” İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Evvela Ben-i Şeybe'nin ellerini kesecektir. Zira onlar Allah'ın evinin hırsızlarıdır.”

**6-** Hasan bin Ali bin Fazzal İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Adeta Şiileri görüyorum ki evlatlarımdan üçüncüsünü[[56]](#footnote-56) arıyorlar da bulamıyorlar. Birisinin işlerini eline almasını ve yürütmesini istiyorlar, ama onu bulamıyorlar.” Ben şöyle dedim: “Neden ey İbni-i Resulillah?” İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Zira imamları gaybete çekilecektir.” Ben “Neden?” diye sorunca da şöyle buyurdu: “Zira böylece kılıcıyla kıyam ettiğinde boynunda hiç kimsenin biatı olmasın.” (Zorla ve zulümle kendi zamanındaki zalimlere biat etmemiş olsun.)

**8-** Safvan bin Yahya İmam Rıza'nın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Peygamber (s.a.a) tuvaletteyken işi bitmedikçe her hangi bir kimseyle sohbet etmeyi veya birine cevap vermeyi yasaklamıştır.”[[57]](#footnote-57)

**9-** İmam Rıza (a.s), babası İmam Kazım (a.s)'dan şöyle rivayet etmiştir: “İmam Sadık (a.s)'dan “Ölümü bizim için izah et” diye sorulunca şöyle buyurdu: “Ölüm mümin için en güzel kokulu bir gül gibidir. Onu koklar, güzel kokusundan kendinden geçer, yorgunluk ve dertleri biter. Kafir için ise ölüm zehirli bir yılanın veya akrebin sokması gibidir. Hatta ondan daha zordur.” Kendisine şöyle soruldu: “Bazılarının dediğine göre, ölüm testereyle parça parça olmak, makasla doğranmak, taşla ezilmek, göz bebeğinin değirmen taşının altından kalmasından daha zordur, bu konuda sizin görüşünüz nedir?” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Bazı kafirler ve günahkarlar için ölüm dediğiniz gibidir. Bu insanlardan bütün bu zorlukları çeken kimseyi görmediniz mi? Bundan daha şiddetlisi ahiret azabıdır. Zira ahiret azabı dünya azadından daha zor ve şiddetlidir.” Kendisine, “O halde neden bazı kafirlerin rahat can verdiğini, can verirken güldüğünü ve konuşarak öldüğünü görüyoruz? Ama öte yandan bazı müminlerin de aynı şekilde olduğunu söyleyebilir miyiz. Bazı müminler ve kafirler ise ölüm anında bu zorluklara duçar oluyorlar.” diye sorulunca da İmam şöyle buyurdu: “Müminin o halde rahat olması kendisine çabuk erişen sevabıdır. Ölüm anında zorluk görmesi onun günahlardan temizlenmesi ve temiz bir halde ahirete girmesi içindir. Hiçbir engel olmaksızın, ebedi sevaba hak kazanması içindir. Ama o halde kafirin rahatlığı iyiliklerin karşılığını dünyada görmesi ve ahirette azap dışında hiç bir nasibinin kalmaması içindir.

Kafirin ölüm anındaki zorluğu da azabının başlangıcıdır. Bu da Allah adil olduğu içindir.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Bir grup için azap, bir grup için de rahmedtir.” Kendisine, “Nasıl olur da rahmed azap olabilir?” diye sorulunca da şöyle buyurdu: “Bilmiyor musunuz cehennem ateşi kafirler için azap, kafirlerle orada olan cehennem bekçileri için ise rahmedtir.”

**10-** Ali bin Esbat şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'a şöyle dedim: “Bazen hükmünün bilinmesi zaruri olan (ve sabredemediğim) bir meseleyle karşılaşıyorum ve yaşadığım şehirde kendisinden sorabileceğim dostlarınızdan biri (yani Şii'ler) de yok.” İmam şöyle buyurdu: “Şehirdeki bir fakihin yanına gir ve meseleyi ona sor. Eğer fetva verirse aksiyle amel et, zira hak odur.”[[58]](#footnote-58)

**11-** İmam Rıza (a.s) babalarından (a.s) Peygamber'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Başın ön kısmındaki beyazlık uğur ve iyi talihin, başın yan tarafındaki beyazlık ise cömertliğin alametidir. Alnın karşısındaki beyazlık cesaretin, başın arkasındaki beyazlık ise uğursuzluğun ve kötü talihli olmanın göstergesidir.”

**12-** Ebu Selt Herevi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum: Allah-u Teala peygamberlerinden birine şöyle buyurdu: “Yarın sabah gördüğün ilk şeyi ye, ikincisini sakla, üçüncüsünü kabul et, dördüncüsünü yapma, beşincisinden kaç.”[[59]](#footnote-59)

Ertesi gün sabah yola düştü. Yolda siyah ve büyük bir dağa rastladı. Kendi kendine şöyle dedi: “Rabb'im bana bunu yememi emretti.” (Bu emir karşısında) şaşkınlığa düştü. Sonra, “Rabb'im bana gücümün yettiği şeyi emreder.”Dedi ve o dağa doğru onu yemek için hareket etti. Gittikçe yaklaşıyor ve dağ küçülüyordu. Yanına varınca onu bir lokma gibi gördü. Onu yedi ve yemekten lezzetli aldı. Daha sonra hareket etti, leğen dolusu altın gördü. “Rabbim bana bunu saklamamı emretti.”Diyerek bir çukur kazdı ve o leğeni defnetti. Üzerini toprakla örttü ve yoluna devam etti. Arkasına bakınca leğenin gözüktüğünü gördü. Kendi kendine, “Ben Rabbimin dediğini yaptım” dedi. Sonra yine yoluna devam etti. Aniden arkasında bir kartal olan bir kuş gördü. Kuş o peygamberin etrafında dönüp duruyordu, peygamber, “Rabbim bana bunu kabul etmemi emretti.” Dedi. Kollarını açtı, kuş elbisesinin kolundan içeri girdi. Kartal, “kaç gündür peşinde olduğum avımı aldım.”Dedi. Peygamber, “Rabbim bana bunu ümitsiz kılmamamı emretti.”Dedi. Sonra bacağından bir parça koparıp ona doğru attı ve yoluna devam etti. Yolda kurtlanmış kötü kokulu bir leşe rastladı. Kendi kendine, “Rabbim bana bundan kaçmamı emretti.”Dedi ve ondan kaçtı. Geri döndü. Rüyasında kendisine şöyle söylendi: “Sen emredildiğin şeyleri yaptın, onların ne olduğunu biliyor musun?” “Hayır” dedi. Kendisine şöyle denildi: “O dağ gazap semboluydü, insan gazaplanınca kendini görmüyor, aşırı gazaptan dolayı kendi değerini unutuyor. Ama kendini koruyup, değerini tanıyıp gazabına hakim olunca akibeti yiyeceği tatlı bir lokma gibi olur. O altın leğeni ise salih amelin sembolüdür. İnsan onu gizleyince Allah onu açığa vurur. Böylece Allah'ın kendisine hazırladığı sevaptan ayrıca o amelle de bunu süsler. O kuş ise sana nasihat eden kimsenin sembolüdür. Onu ve nasihatini kabul et. O kartal ise yanına gelen muhtaç biridir. Asla böyle birini ümitsiz etme. O kötü kokulu leş ise gıybetin sembolüdür. Ondan sürekli kaç.

**13-** Muhammed bin İsmail bin Bezi' İmam Rıza (a.s)'dan şöyle işittiğini naklediyor: “Servet, sadece şu beş şeyle biriktirilir: “Aşırı cimrilik, uzun emel, aşırı ve galebe çalan bir hırs, sıla-ı rahimi terk etmek ve dünyayı ahirete tercih etmek.”

**14-** İmam Rıza babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)'dan Peygamberin (s.a.a) şu beş hayvanı öldürmekten nehyettiğini nakletmektedir. “Sured'us-Sevvam (serçeleri avlayan, başı iri bir hayvan.), Hüdhüd (çavuş kuşu), bal arısı, karınca ve kurbağa. Ayrıca şu beşini de öldürmeyi emretmiştir: karga, bir tür atmaca, yılan, akrep ve kuduz köpek.”

Kitabın sahibi Şeyh Seduk (ra) şöyle diyor: “Bu hadisteki emir bir ruhsattır; farz değil.”

**15-** Muhammed bin İsa Yaktini İmam Rıza'nın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Beyaz horoz, Peygamberlerin beş hasletine sahiptir: namaz vakitlerini tanımak, gayret, cömertlik, cesaret, kararlılık.”

**16-** Yasir'ul Hadim şöyle diyor: “İmam Rıza babalarından Peygamber’in şöyle buyurduğunu bana naklettiler: “Ey Ali ben senin hakkında Rabbimden beş şey istedim ve Rabbim bunları bana ihsan etti: Birincisi Allah'dan kabrim yarılıp toprak başıma dökülünce yanımda olmanı istedim ki Allah da kabul etti. İkincisi Allah'dan beni amellerin tartıldığı yerde karar kıldığında senin de yanımda olmanı istedim ki bu da kabul edildi. Üçüncü olarak Rabbimden seni benim bayraktarım yapmasını istedim, o bayrak Allah'ın büyük bayrağıdır ve üzerinde şu yazı vardır: “Cennete girenlerdir kurtuluşa erenler.” Bu isteğim de kabul edildi. Dördüncü olarak Allah'dan senin ümmetime havuzumdan su vermeni istedim, bu da kabul edildi. Beşinci olarak Allah'dan seni ümmetimi cennete sevk eden bir önder kılmasını istedim, o da kabul edildi. Beni bu vesileyle minnettar eden Allah'a hamd olsun.”

**17-** İmam Askeri babalarından, onlar da İmam Rıza'dan, o da babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)' den şöyle nakletmişlerdir: “Cebrail Peygamber’e (s.a.a) Neccaşi'nin öldüğünü haber verince Peygamber üzülerek ağladı ve şöyle buyurdu: “Kardeşiniz Eshame (Neccaşi'nin adıdır) ölmüştür.” Sonra sahraya çıkarak yedi tekbir getirdiler. Allah bütün yükseklikleri peygamber için dümdüz hale getirdi, öyle ki Peygamber Neccaşi'nin cenazesini Habeşistan'da müşahede ediyordu.”

**18-** Caferi, İmam Rıza'dan şöyle işittiğini naklediyor: “Tırnaklarınızı salı günü kesiniz, çarşamba günü banyo ediniz, perşembe günü hacamatçıya gidiniz, cuma günü de en güzel kokuları sürünüz.”

**19-** Muammer bin Hallad, İmam Rıza'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “İnsanın her gün, güzel kokular sürmesi gerekir. Eğer her gün mümkün değilse en azından gün aşırı güzel kokular sürmesi gerekir. Bu da mümkün değilse haftada bir gün (veya her cuma) güzel kokular sürmelidir. Bu işi asla terk etmemelidir.

**20-** Di'bil-i Huzai İmam Rıza'dan, o da babalarından, onlar da Hz. Ali'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Peygamber (s.a.a) şu ayeti tilavet buyurdular: “**Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir.”[[60]](#footnote-60)** Daha sonra şöyle buyurdular: “Cennet ehli bana itaat edenler ve benden sonra Ali'nin karşısında teslim olup velayetini kabul edenlerdir. Cehennem ehli ise velayete karşı kin ve buğz içinde olanlar, ahdini bozanlar ve benden sonra onunla savaşanlardır.

**21-** Süleyman Merveziyy şöyle diyor: “Ebul Hasan bana bir mektup yazdı ve o mektubunda şöyle buyurmuştu: “Şükür secdesinde yüz defa “şükren şükren” (Allah'ım sana şükürler olsun şükürler olsun) veya “affen affen” (Allah'ım beni affet, affet) deyiniz.”

Bu kitabın yazarı Şeyh Saduk ise şöyle diyor: “Süleyman Merveziyy hem İmam Kazım’ın, hem de İmam Rıza'nın huzuruna müşerref olmuşlardır. Bu yüzden bu hadisi bu iki İmam’dan hangisinden naklettiğini bilemiyorum.”

**22-** Hasan bin Ali Veşşa' şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “İnsan secde halinde uyursa Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurur: “Kulumun ruhunu itaat ve kulluk haletindeyken aldım.”

**23-** Davut bin Süleyman şöyle diyor: “İmam Rıza babalarından, onlar da Hz.Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Dünya bütünüyle cehalettir; ilim mevzileri dışında...İlim de insan için hüccettir; meğer ki onunla amel etmiş olsun.[[61]](#footnote-61) Amel de bütünüyle riya doludur; meğer ki halisane olsun. İhlas da tehlike içindedir; ta ki insan akıbetinin ve işinin nereye vardığını görmüş olsun.

**24-** Muhammed bin Halid Berkiyy şöyle diyor: “Efendim İmam Cevad babası İmam Rıza'dan, o da babası İmam Kazım'dan şöyle nakletmişlerdir: “Eclah'ul Kindi Ebu Bureyde'den, o da babasından İmam Kazım (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir ki Peygamber (s.a.a) buyurmuşlardır ki: “Benden sonra Ali (a.s) bütün müminlerin imamıdır.”

**25-** Hasan bin Ali bin Fazzal, İmam Rıza (a.s)'dan şöyle rivayet etmiştir: “Farz namazlardan sonra yapılan secde, farzı yerine getirmek için kuluna başarı ve tevfik veren Allah'ın dergahına şükür anlamını taşır. Şükür secdesinde yapılacak en az zikir üç defa “şükren lillah” (şükür Allah'a mahsustur) demesidir.”

Ben kendisine, “şükren lillah” tan maksadın ne olduğunu sorunca da şöyle buyurdu: “Yani bu secdem gerçekte bana farzı eda ve hizmet başarısını veren Allah'ın dergahına mahsustur. Şükür artış nedenidir. Eğer farz namazlarında bir eksiklik varsa ve bu eksiklik nafilelerle telafi edilememişse bu secdelerle telafi edilmektedir.”

**26-** İmam Rıza babasından, o da ceddinden naklettiği üzere İmam Zeyn'ül Abidin (a.s)'a şu soru soruldu: “Neden gece namazı kılanlar insanların en güzel yüzlü olanlarıdır?” İmam Zeyn'ül Abidin şöyle buyurdu: “Zira onlar Allah'a yakarışta bulunmuşlardır. Allah da onları kendi nuruyla nurlandırmıştır.”

**27-** Abdulazim Heseniyy İmam Cevad (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Babam Ali bin Musa Rıza, Musa bin Cafer’den şöyle nakletmektedir: “Amr bin Ubeyd Basri, İmam Sadık (a.s)’ın yanına gitti, selam verip İmam’ın huzuruna oturduktan sonra şu ayeti tilavet etti: “**Büyük günahlardan sakınanlar...”[[62]](#footnote-62)** Sonra sustu, İmam (a.s), “Neden sustun?”diye sordu. O şöyle dedi: “Büyük günahları Allah’ın kitabından öğrenmek istiyorum. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Ey Amr! En büyük günah Allah’a şirk koşmaktır, Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur”[[63]](#footnote-63)** Daha sonra en büyük günah Allah’ın rahmedinden ümidini kesmektir. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah'ın rahmedinden ümidinizi kesmeyin; doğrusu kâfirlerden başkası Allah'ın rahmedinden ümidini kesmez.”[[64]](#footnote-64)**

Hakeza kendini Allah’ın düzeninden emanda görmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor **“Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler?Allah'ın düzeninden ancak hüsrana uğrayan kavim güvende olur.”[[65]](#footnote-65)**

Hakeza büyük günahlardan biri de Anne babaya iyi davranmamaktır. Nitekim Allah-u Teala İsa’nın dilinden anne babasına kötülük edenleri bedbaht ve zorba diye nitelendirmiştir: **“Anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı.”[[66]](#footnote-66)**

Hakeza büyük günahlardan biri de haksız yere bir insanı öldürmektir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir.**”[[67]](#footnote-67)

Hakeza iffetli kadınlara iftira atarak zina isnad etmek de büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“İffetli, habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir.”[[68]](#footnote-68)**

Hakeza büyük günahlardan biri de yetim malı yemektir. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar çılgın aleve atılacaklardır.”[[69]](#footnote-69)**

Hakeza düşman saldırıları karşısında kaçmak da büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, o gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'dan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür!”[[70]](#footnote-70)**

Hakeza faiz yemek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar”[[71]](#footnote-71)**

Hakeza sihir ve büyü de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Andolsun ki, onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı.** “[[72]](#footnote-72)

Hakeza zina büyük günahlardandır. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır. Ancak tövbe eden başka”[[73]](#footnote-73)**

Hakeza yalandan yemin etmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların, ahirette bir payları yoktur.”[[74]](#footnote-74)**

Hakeza hıyanet/haksızlık etmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Haksızlık kim yaparsa, kıyamet günü yaptığı ile gelir”[[75]](#footnote-75)**

Hakeza farz olan zekatı vermemek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “**Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, “Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın” denecek.”[[76]](#footnote-76)**

Hakeza yalan şahadette bulunmak ve şahadeti örtmek de büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Onlar yalan yere şahadet etmezler”[[77]](#footnote-77)**

Hakeza şöyle buyurmaktadır: “Onu kim gizlerse Şüphesiz kalbi günah işlemiş olur”**[[78]](#footnote-78)**

Hakeza şarap içmek de büyük günahlardandır ve Allah-u Teala onu putperestlikle eş değer kabul etmiştir.[[79]](#footnote-79)

Hakeza namazı veya başka bir farz ameli bilerek terk etmek de büyük günahlardandır. Zira Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim namazı bilerek ve delilsiz olarak terk eden Allah’la irtibatını kesmiştir. Allah’ın da onunla hiçbir ahdi kalmamıştır.”

Hakeza ahdi bozmak ve sıla-i rahimde bulunmamak da büyük günahlardandır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**İşte lânet onlara ve kötü yurt, cehennem, onlaradır**”[[80]](#footnote-80)

Ravi şöyle diyor: Amr bin Ubeyd yüksek sesle ağlayarak oradan dışarı çıktı. Kendi kendine şöyle diyordu: “Allah’a yemin olsun ki her kim üstünlük ve ilim konusunda sizinle tartışırsa ve kendi görüşüne uyarsa helak olmuştur”.[[81]](#footnote-81)

**28-** Abdulazim Haseni şöyle diyor: İmam Hadi (a.s) babalarından, onlar da İmam Sadık’tan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “İnsanın her ayın başında, ortasında ve sonunda cimada bulunması mekruhtur....

**29-** İmam Rıza (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Her kim elinin diyetinden daha az bir şey çalarsa Allah onun bu günahını örter. (Yani ona had uygulanmaz) Ama elinin diyeti kadar hırsızlık yaparsa Allah onun bu günahını açığa çıkarır (Ona had uygulanır)

**30-** Ebu Hayyun İmam Rıza (a.s)’dan şöyle rivayet etmiştir: “Cebrail Peygamberin huzuruna vararak şöyle arz etti: “Ey Muhammed Allah sana selam ediyor ve şöyle diyor: “Bakire kızlar ağaç meyveleri gibidir. Meyve yetişince onu toplamaktan başka çare yoktur. Aksi taktirde güneş ve rüzgar onu yok eder. Bakireler de buluğa erişince onları evlendirme dışında bir çare yoktur. Aksi taktirde fitneye düşmesi muhtemeldir.” Peygamber (s.a.a) ardından minbere çıktı, konuşma yaptı ve Allah’ın emrini tebliğ etti. Halk, “kime kocaya verelim?”diye sordu. Peygamber, “Onların dengi olan kimselere” diye buyurdu. Halk, “kimler denk sayılır?”diye sorunca da Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Müminler birbirinin dengidir.” Daha sonra orada minberin üzerinde Zubeyr bin Abdulmuttalib’in kızı Zubaa’yı Miktat bin Esved ile evlendirdi ve şöyle buyurdu: “Ey insanlar amcam kızı Zubaa’yı Mikdad ile evlendirdim ki evlilik işi kolaylaşsın.”

**31-** Ebu Hayyun İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Her kim Kur’an’ın müteşabihatını, muhkematına döndürürse doğru yola hidayet olmuştur.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Bizim rivayetlerimizde de Kur’an da olduğu gibi muhkem ve müteşabih sözler vardır. Bu yüzden müteşabihatını muhkematına döndürünüz. Sadece müteşabihlerin peşinden gitmeyiniz ki sapıtırsınız.”

**32-** İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim Recep ayının ilk günü Allah’tan sevap ümidiyle oruç tutarsa cennet ona farz olur. Her kim Recep ayının ortasında oruç tutarsa Rabia ve Muzer kabilesi sayısınca bir çok insan hakkında şefaati kabul edilir. Her kim de Recep ayının son günü oruç tutarsa Allah onu cennetin sultanlarından kılar ve baba, anne, oğul, kız, bacı, kardeş, amca, hala, dayı, teyze, tanıdıklar ve komşuları hakkında şefaatini kabul eder; her ne kadar bunlar arasında ateşi hak eden kimseler olsa da.

**33-** İmam Askeri (a.s) babalarından şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber (s.a.a) bir gün ashabından birine şöyle buyurdu: “Allah için sev, Allah için buğz et, Allah için dost ol ve Allah için düşman ol. Zira Allah’ın velayetine sadece bu yolla erişmek mümkündür. Birinin her ne kadar namaz ve oruçları çok olsa da böyle olmadıkça imanın tadını alamaz. Bu gün insanların bir çok kardeşlik ve dostlukları dünya içindir. Dünya için birbirini sever ve dünya için birbirinden buğz ederler. Ama bunun kendilerine hiç bir faydası yoktur.”

O şahıs, “dost ve düşmanlığın Allah için olup olmadığını nereden anlayacağım? Kendisiyle dost olmam gereken Allah’ın velisi ve düşmanlık etmem gereken Allah’ın düşmanı kimdir?” diye sorunca da Peygamber Ali’ye işaret ederek şöyle buyurdu: “Acaba bunu görüyor musun?” Adam, “Evet” deyince de şöyle buyurdu: “ Her kim onu severse Allah’ın velisidir. O halde ona dost ol, Onun düşmanı Allah’ın düşmanıdır. O halde onun düşmanına düşman ol ve dostuyla da dost ol; hatta babanın ve evlatlarının katili de olsa...Düşmanıyla düşman ol; hatta baban ve evladın da olsa.”

**34-** İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim Şaban ayında yetmiş defa istiğfar ederse günahları yıldızlar sayısınca da olsa Allah onu affeder.

**35-** İmam Rıza (a.s) babalarından, onlar da Allah Resulü’nden şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim kurtuluş gemisine binmek istiyorsa ve kim sağlam bir kulba yapışırsa ve Allah’ın sağlam ipine bağlanmak istiyorsa benden sonra Ali’yi sevmesi ve Ali’nin düşmanlarını kendi düşmanları bilmesi gerekir. Onun evlatlarından olan hidayet imamlarına uymalı, onları kendine imam tayin etmelidir. Zira onlar benim halifelerim, vasilerim ve benden sonra Allah’ın, kulları üzerindeki hüccetleridir. Onlar ümmetin efendisi ve takva sahiplerini cennete götüren rehberdir. Onların hizbi, benim hizbim ve benim hizbim ise Allah’ın hizbidir. Onların düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir.”

**36-** İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: Musa bin Cafer Harun Reşid’in yanına varmıştı. Harun birine oldukça öfkelenmişti, İmam (a.s) ona şöyle buyurdu: “Sen Allah için öfkelendiysen o halde Allah’ın bu konuda öfkelendiğinden daha çok öfkelenme.”[[82]](#footnote-82)

**37-** İbn-i Fazzal şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)’a Şaban ayının on beşinci gecesini sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Şaban ayının on beşinci gecesi ateşlerden kurtuluş ve büyük günahların bağışlandığı gecedir.”

“ O gecenin diğer gecelerden ayrı özel bir namazı var mıdır?”diye sorunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Özel bir namazı yoktur. Ama istiyorsan o gece müstahap amellerde bulun. Cafer-i Tayyar namazını kıl. Allah’ı çok zikret, dua ve istiğfar et. Zira babam şöyle buyuruyordu: “O gece yapılan dualar kabul olur.”

Ben, “Bazıları o gecenin her şeyin yazıldığı, taktir edildiği gece olduğunu söylüyorlar”deyince; İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Her şeyin yazıldığı gece Ramazan ayındaki Kadir gecesidir.

**38-** İmam Rıza babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)’dan, o da Allah Resulü’nden şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ramazan ayı yüce bir aydır. Allah Teala bu ayda iyilikleri artırır, kötülükleri ise yok eder, dereceleri ise yükseltir. Her kim bu ayda sadaka verirse Allah Teala onun günahlarını af eder. Her kim bu ayda güzel ahlaklı olursa Allah Teala onu affeder. Her kim de bu ayda öfkesini yenerse Allah onu affeder. Her kim bu ayda sıla-i rahimde bulunursa Allah onu affeder.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Bu ay diğer aylar gibi değildir. Bu ay her ne zaman size gelirse rahmed ve bereketle gelir. Sizden ayrılacağı zaman günahlarınız bağışlanmış olarak ve mağfiretle ayrılır. Bu ayda iyilikler çoğalır, iyi ameller bu ayda kabul olur. Sizden her kim iki rekat nafile namaz kılarsa Allah onu bağışlar.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Asıl bedbaht bu ay gelip geçtiği halde günahları bağışlanmayan kimsedir; iyilik edenler ise yüce Allah’tan karşılıklarını aldığında kendisi ziyan ve zarara uğrayan kimsedir.”

**39-** İmam Rıza (a.s) babalarından, onlar da Emir’el Müminin Ali (a.s)’dan Resul-i Ekrem (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyorlar: “Ey Ali! Sen dünya ve ahirette kardeşim, vezirim, bayraktarımsın ve sen havuzumun sahibisin. Her kim seni severse beni sevmiştir. Her kim senden nefret ederse benden nefret etmiştir. (Havuz’dan maksat Kevser Havuzu’dur)”

**40-** İmam Rıza şöyle buyuruyor: “Her kim bizim çektiklerimizi hatırlar ve ağlarsa veya başkalarının ağlamalarını sağlarsa; bütün gözlerin ağladığı o günde ağlamayacaktır. Her kim de bir yerde oturup, orada bizim bir işimizi ihya ederse, bütün kalplerin öldüğü o günde onun kalbi ölmeyecektir.

O Hazret: **“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz; kötülük ederseniz de yine kendinize etmiş olursunuz.”[[83]](#footnote-83)** Ayeti hakkında şöyle buyurdu: “İyilik etmişseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz, eğer kötülük etmiş olsanız (tevbe ve pişmanlıktan sonra) sizi bağışlayan bir Rabbiniz vardır. Hakeza **“Şimdilik onlara güzel muamele et”[[84]](#footnote-84)** ayeti hakkında da şöyle buyurdu: “Amaç azarlamadan affetmektir.”

Yine o Hazret **“O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteriyor.”[[85]](#footnote-85)** Ayetinin tefsirinde ise şöyle buyurdu: “Yolcu için korku, ikamet eden içinse umut vardır.”

Hakeza Hazret şöyle buyurdu: “Her kim günahlarına keffare olarak verebilecek bir şeye sahip değilse, Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine bol bol salavat göndersin. Zira salavat günahları tamamıyla ortadan kaldırır.” Hakeza Muhammed’e ve Al-i Muhammed’e salavat göndermek, Allah katında tesbih, tahlil (lailahe illallah) ve tekbir değerindedir.” diye buyurdu.

**41-** İmam Rıza (a.s) babalarından, Emir’el Müminin Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir gün Allah Resulü şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Allah’ın ayı bereket, rahmed ve mağfiretle size gelmiştir. Bu ay Allah katında bütün aylardan daha değerli ve yücedir. Günleri bütün günlerden üstündür, geceleri bütün gecelerden daha faziletli ve saatleri ise bütün saatlerden daha değerlidir. Bu aya Allah’ın misafiri olarak çağırıldınız ve bu ayda ilahi keramet ve yücelik sahibi karar kılındınız. Nefesleriniz bu ayda tesbih ve uykularınız bu ayda ibadettir. Amelleriniz bu ayda makbul ve dualarınız ise bu ayda müstahabdır. O halde sadık bir niyet ve temiz bir kalple Allah-u Teala’dan sizlerin oruç tutmanızı ve Kur’an ayetlerini tilavet etmenizi muvaffak kılmasını dileyin. Zira bedbaht, bu yüce ayda Allah’ın gufranından mahrum kalan kimsedir. Bu ayın susuzluğu ve açlığı ile kıyametin susuzluğunu ve açlığını hatırlayın.. Fakirlere ve miskinlere sadaka verin. Büyüklerinize saygılı davranın. Çocuklarınıza karşı yumuşak olun. Kendi akrabalarınızla ilişkinizi koparmayın, dillerinizi ve gözlerinizi bakması haram olan şeylerden koruyun. Kulaklarınızı ise işitilmesi caiz olmayan şeylere karşı tıkayın. Başkalarının yetimlerine karşı iyi davranın ki sizin yetimlerinize de iyi davransınlar. Günahlarınızdan dolayı Allah’ın dergahında tevbe edin. Namaz vakitlerinde ellerinizi dua için kaldırın. Zira o vakitler en güzel saatlerdir. Allah Teala o vakitte rahmed nazarıyla kullarına bakar ve her ne zaman onunla münacat ederse karşılığını verir. Her ne zaman seslenirse sesine cevap verir. Her ne zaman o’ndan bir şey isterse dualarını kabul eder.

Ey insanlar! Nefisleriniz yaptıklarınızın ipoteğindedir. Tevbe istiğfarla onları özgürlüğe kavuşturun. Sırtınız günahlardan ağırlaşmıştır, uzun secde yaparak sırtınızı hafifleştirin. Şunu biliniz ki Allah-u Tela kendi izzetine yemin ederek namaz kılanları ve secde edenleri kıyamet gününde -her şeyin sadece Allah için dirildiği günde- kendisine azap edilmeyeceğini ve ateşle korkutulmayacağını bildirmiştir. Ey insanlar her kim bu ayda oruç tutan müminlere iftar yemeği verirse; bu işi ile Allah katından bir köleyi azat etmiş sayılır ve geçmiş günahları affedilmiş olur.” Halk: “Ya Resulullah! Hepimiz bu güce sahip değiliz.”Deyince de Hazret şöyle buyurdu: “Bir hurma ile de olsa kendinizden ateşi uzaklaştırın. Bir yudum suyla da olsa ateşi kendinizden uzaklaştırın.

Ey insanlar! Her kim bu ayda güzel ahlaklı olursa ayakların sırat köprüsünden kayacağı gün oradan güven içinde geçer. Her kim bu ayda kölelerini sıkmaz ise, Allah da onu hesaba çekerken sıkmaz. Her kim bu ayda insanlara kötülük etmezse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün gazabını ondan uzak kılar. Her kim bu ayda bir yetime ikram ederse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün kendisine ikram edecektir. Her kim bu ayda sıla-i rahimde bulunursa Allah da kendisiyle görüştüğü gün onu rahmedine mazhar kılar. Her kim bu ayda sıla-i rahimde bulunmayı terk ederse, Allah da kendisiyle görüştüğü gün ondan rahmedini keser. Her kim bu ayda nafile namaz kılarsa, Allah da onu kesin olarak azabından uzak kılar. Her kim bu ayda bir farzı eda ederse diğer aylarda yetmiş farz eda edenin sevabını elde eder. Her kim bu ayda bana çok salavat gönderirse, amel terazilerinin hafif geldiği gün amel terazisi ağır gelir. Her kim bu ayda Kur’an’dan bir ayet okursa, diğer aylarda Kur’an’ı hatmeden kimsenin sevabını elde eder.

Ey insanlar cennet kapıları bu ayda açıktır, Rabbinizden onu yüzünüze kapatmamasını isteyiniz. Cehennem kapıları da bu ayda kapalıdır, Rabbinizden onu yüzünüze açmamasını dileyiniz. Bu ayda şeytanlar zincire vurulmuştur, Rabbinizden onların size musallat olmamasını dileyiniz. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Ben kalkıp şöyle dedim: “Ey Resulullah! Bu ayda en faziletli amel hangisidir.?” Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ey Eb’el Hasan bu ayda en faziletli amel ilahi haramlardan sakınmaktır.” Peygamber daha sonra ağladı, Peygamber’e şöyle arz ettim: “Ya Resulullah neden ağlıyorsun?” Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Ali bu ayda başına gelecekler için ağlıyorum, adeta sen namaz kılarken ilk ve son bütün insanların en kötüsü ve Semud kavminin devesini kesen kimsenin kardeşi/meslektaşı olan bir şahsın kalkıp başının tam ortasına darbe indirdiğini ve sakalını kana boyadığını adeta görür gibiyim.” Emir’el Müminin (a.s) şöyle buyurdu: “Bunun üzerine Peygamber’e şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resulü bu durumda dinim sağlam mıdır?” Peygamber şöyle buyurdu: “Evet dinin sağlamdır” daha sonra Peygamber şöyle devam etti: “Ey Ali! Seni katleden beni katletmiştir. Sana buğz eden bana buğz etmiştir. Sana söven bana sövmüştür. Zira sen bendensin, benim gibisin, ruhun benim ruhumdan, toprağın benim toprağımdandır. Allah beni ve seni yarattı, beni ve seni seçti, beni peygamberliğe seçti, seni ise imamlığa. O halde her kim senin imametini inkar ederse benim nübüvvetimi inkar etmiştir. Ey Ali sen benim vasim torunlarımın babası ve damadımsın. Sen hayatımda ve hayatımdan sonra benim ümmetim arasındaki halifemsin. Senin emrin benim emrimdir ve senin nehyin benim nehyimdir. Beni nübüvvete seçen ve insanların en üstünü kılan Allah’a and olsun ki sen, Allah’ın insanlara hücceti, esrarının emini ve kullarının halifesisin.”

**42-** İmam Hasan Askeri (a.s) babalarından, onlar da İmam Seccad (a.s)’dan Emir’el Müminin (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Bir çok gafil insan vardır ki kefeni olacağını bilmediği halde kendisine elbise diker. Kendisine mezar olacağını bilmeden ev yapmaya kalkar.”

**43-** Emir’el Müminin (a.s)’a şöyle soruldu: “Ölüm için hazırlık nedir?” Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Farzları eda etmek, haramları terk etmek ve güzel ahlaka sahip olmak…Böyle bir insan için ölüme gitmesi veya kendisine ölümün gelmesi hiç fark etmez. Allah’a and olsun ki Ebu Talib’in oğlu için ölüme gitmenin veya ölümün kendisine gelmesinin hiçbir farkı yoktur.”

**44-** Hz. Ali (a.s) hutbelerinin birinde şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar dünya fena yurdudur. Ahiret ise beka yurdudur. Bu geçiş mahallinden ebediyet yurdu için kendinize azık alınız. Esrarınızın gizli olmadığı kimse (Allah) karşısında çirkin amellerinizi açığa vurmayınız. Bedenleriniz dünyadan çıkmadan gönüllerinizi dünyadan çıkarınız. Dünyada yaşıyorsunuz; ama ahiret için yaratıldınız. Dünya bir zehire benzer onu tanımayan yer. İnsan ölünce; Melekler, “Önceden ne gönderdi?”diye sorar. İnsanlar ise, “Geride ne bıraktı?”diye sorar. O halde size faydalı olacak iyilikleri önceden gönderin. Hasret duyacağınız amelleri geride bırakmayınız. Zira mahrum, malının hayrından mahrum olan kimsedir. Hasret duyulacak kimse sadaka ve hayırlarla amellerinin kefesini ağırlaştıran, cennetteki yerini ve sırat köprüsünden geçişini güzelleştiren/kolaylaştıran kimsedir.

**45-** İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim Aşura günü işlerinin ve ihtiyaçlarının peşice gitmezse Allah da onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını giderir. Her kim Aşura gününü musibet hüzün ve ağlama günü kabul ederse Allah da kıyamet gününü sevinç günü karar kılar. Cennette gözleri bizi görmekle aydınlanır. Herkes Aşura gününü bereket günü kabul eder ve evi için o gün bir şey stok ederse o stok ettiği şeylerin bereketi olmaz. Kıyamet gününde Yezid, Ubeydullah bin Ziyad, Amr bin Saad -Allah hepsine lanet etsin- ile birlikte cehennemin en alt tabakasında haşr olur.”

**46-** Reyyan bin Şebib şöyle diyor: “Muharrem ayının ilk günü İmam Rıza (a.s)’nın huzuruna vardım, bana, “Oruç musun?”diye sordu. Ben, “Hayır” deyince de şöyle buyurdu: “Bu gün Zekeriyya (a.s)’ın Allah’a şöyle dua ettiği gündür: **“Allahım bana katından temiz bir soy ver, şüphesiz ki sen duaları hakkıyla işitensin.”[[86]](#footnote-86)** Allah da onun duasını kabul etti. Ve meleklere Zekeriyya’ya -ki mihrapta namaz kılıyordu- “Allah sana Yahya’yı müjdeliyor” diye söylemelerini emretti. O halde kim bugün oruç tutar ve Allah’a dua ederse Allah da Zekeriyya’nın duasını kabul ettiği gibi onun duasını da kabul edecektir.

İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Ey İbn-i Şebib Muharrem ayı cahiliye ehlinin bile saygısından dolayı zulüm ve savaşı haram kıldığı bir aydır. Ama bu ümmet bu ayın saygınlığını ve peygamberlerinin ihtiramını korumamışlardır. Bu ayda onun evladını öldürdüler, kadınlarını esir aldılar, mallarını yağmaladılar. Allah asla onların bu işini affetmeyecektir! Ey İbn-i Şebib! Eğer ağlamak istiyorsan Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib için ağla. Zira onu bir koyun gibi kestiler. Ailesinden on sekiz kişiyi onunla birlikte şehit ettiler. Onların yeryüzünde bir benzeri yoktur. Yedi kat gök ve yer onların şahadetine ağladı. Dört bin melek onlara yardım için yeryüzüne indi. Ama onlara (müdahale için) izin verilmemişti. Bu melekler Hz. Mehdi (a.s) kıyam edinceye kadar da Hz. Hüseyin’in kabri başında perişan ve toz toprak içinde matemli bir halde öylece baki duracaklardır. Onlar Hz. Mehdi’nin yardımcılarıdır ve şiarları “Ya lesaratil Hüseyin”dir. Ey İbn-i Şebib, babam babasından, o da ceddinden bana şöyle haber vermiştir: “Ceddim Hüseyin (salavatullahi aleyh) şehit olunca gökten kan ve kırmızı toprak yağdı.” Ey ibn-i Şebib eğer Hüseyin için göz yaşların yanaklarından dökülecek kadar ağlayacak olursan Allah küçük veya büyük az veya çok, tüm günahlarını affeder. Ey İbn-i Şebib eğer tertemiz ve günahsız bir şekilde Allah ile görüşmek istersen Hüseyin (a.s)’ı ziyaret et. Ey İbn-i Şebib eğer Peygamber-i Ekrem ile birlikte cennette olmak istersen Hüseyin’in katillerine lanet et. Ey ibn-i Şebib! Hüseyin (a.s) ile birlikte şehit olanların sevabı kadar sevaba sahip olmak istiyorsan onları hatırladığında şöyle de: “Keşke ben de onlarla birlikte olup büyük kurtuluşa erseydim.” Ey ibn-i Şebib cennette yüce makamlarda bizimle birlikte olmak istiyorsan hüzünlerde bizimle hüzünlen ve sevinçlerde bizimle sevin, velayetimize sarıl. Zira eğer bir insan bir taşı bile sevse Allah kıyamette onu o taşla birlikte haşr eder.”

**47-** İmam Hasan Askeri (a.s) babalarından, onlar da Hz. Ali’den Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Fatihayı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Yarısını kendime, diğer yarısını kuluma ayırdım. Kulum neyi talep ederse elde edecektir. Kul “Bismillahirrahmanirrahim” deyince Allah-u Teala şöyle buyurur: “Kulum işine benim adımla başladı, o halde işlerini yapmam ve halini bereketlendirmem bana farzdır.” Kul “elhamdulillahi rabbil alemin” (Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur) deyince de Allah-u Teala şöyle buyurur: “Kulum beni övdü, yanında olan nimetlerin benden olduğunu, uğradığı belaların benim kudretimle olduğunu bildi. Siz de şahit olun ki ben de uhrevi nimetleri dünyevi nimetlerine eklerim ve dünyevi belaları defettiğim gibi ondan uhrevi belaları da def ederim” kul, “er-Rahman’ir-Rahim” deyince de Allah-u Teala şöyle buyurur: “Kulum benim rahman ve rahim olduğuma şahadette bulundu, ben de onu rahmedimden daha çok nasiplendirir ve ihsanlarımdan daha çok faydalandırırım.” Kul, “Malik-i yevmiddin” (din gününün sahibi) deyince de Allah-u Teala şöyle buyurur: “Siz de şahit olun ki o benim kıyamet gününün maliki olduğumu itiraf ettiği için ben de kıyamette hesabını kolaylaştırır ve kötülüklerini affederim.” Kul, “İyyake na’budü” (sadece sana ibadet ederiz) deyince de Allah-u Teala şöyle buyurur: “Kulum doğru söylüyor, sadece bana ibadet ediyor. Şahit olun ki bu ibadetleri sebebiyle kendisine bu ibadetten muhalif olanların gıpta edeceği/imreneceği sevapları veririm.” Kul, “İyyake nastain” (sadece senden yardım dileriz) deyince de Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kulum benden yardım istiyor ve bana sığınmıştır. Şahit olun ki bende işlerinde ona yardımcı olacağım, zorluklarda imdadına yetişeceğim ve zor günde elinden tutacağım.” Kul, “İhdin’as sırat’el mustakim” (bizi doğru yola hidayet et) deyince ve surenin sonuna kadar okuyunca da Allah-u Teala şöyle buyurur: “Bu istekleri kabul edilmiştir. Kulum neyi dilerse o olacaktır. Kulumun dualarını kabul ettim, arzu ettiği şeyleri ona ihsan ettim. Onu korkulacak şeylerden güvende kıldım.”

İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurdu: “Emir’el Müminin (a.s)’a, “Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinden midir?” diye sorulunca şöyle buyurdu: “Evet, Peygamber de onu kıraat ediyor ve surenin bir cüzü sayıyordu. Ayrıca şöyle buyuruyordu: “Fatiha suresi Seb’ul Mesani’dir.”

**48-** İmam Hasan Askeri babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakletmişlerdir, “Bismillahirrahmanirrahim, hamd suresinden bir ayettir. Hamd suresi yedi ayettir ve “Bismillahirrahmanirrahim” ile kemale ermektedir. Peygamber’den şöyle buyurduğunu işittim: “Allah-u Teala bana şöyle buyurmuştur: **“(Ey Muhammed) and olsun biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur’an’ı verdik.”[[87]](#footnote-87)** Önce hamd süresi ile beni minnettar kıldı, onu Kur’an’la yan yana zikretti. Fatiha suresi arş hazinelerinde olan en değerli şeydir. Allah-u Teala onu Muhammed’e özgü kıldı ve kendisini onunla şereflendirdi. Süleyman dışında hiç bir peygamberi bu fazilete kendisiyle ortak kılmadı. Zira Allah-u Teala Süleyman’a “Bismillahirrahmanirrahim” ayetini ihsan etti. Nitekim Allah-u Teala Belkıs’ın dilinden şöyle buyurmaktadır: **“Sebe melikesi: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı” dedi.”[[88]](#footnote-88)** Her kim Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin velayetine inanarak okur, onların emrine itaat eder, zahir ve batınına iman ederse, Allah da her harfine karşılık kendisine tüm dünyadan, hayır ve mallarından daha üstün olan iyilikler verir. Her kim onu okuyan kariyi dinlerse, kendisine onu okuyan karinin sevabı verilir. O halde size verilen bu hayırdan hakkıyla istifade etmeye çalışınız, bu sizler için bir ganimettir. Sıkın vakit geçip de kalpleriniz hasret içinde kalmasın.

**49-** İmam Rıza (a.s) Babalarından, onlar da İmam Hüseyin (a.s)'dan şöyle rivayet etmişlerdir: “Hz. Ali uzun bir aradan sonra oldukça yaşlanan ve yolda yürümekte zorlanan bir dostunu görünce ona şöyle buyurdu: “Bayağı yaşlanmışsın ey adam!” Adam ise, “Senin itaatinde yaşlandım ey Emir’el Müminin” dedi. Hz. Ali, “Henüz sende bir gücün olduğunu görüyorum.”diye buyurunca da adam şöyle dedi: “o da sana aittir. Ey Emir’el Müminin”

**50-** İbrahim bin Ebi Mahmud İmam Rıza'dan, O da babalarından , onlar da İmam Hüseyin’den Peygamber-i Ekrem (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ey Ali sen benden sonraki mazlumsun. Sana zulmedene ve haksızlıkta bulunana eyvahlar olsun. Ne mutlu sana uyana ve başka kimseyi sana tercih etmeyene! Ey Ali sen benden sonra başkalarının kendisiyle savaşacağı kimsesin. Seninle savaşana eyvahlar olsun. Ne mutlu seninle birlikte savaşanlara. Ey Ali, sen benden sonra benim sözlerimle konuşan ve benim dilimle hitabeden kimsesin. Senin sözlerini reddedene eyvahlar olsun. Ne mutlu sözlerini kabullenenlere! Ey Ali sen benden sonra bu ümmetin efendisisin! Sen onların imamı ve halifesisin. Her kim senden ayrılırsa kıyamette benden ayrılacaktır. Her kim seninle olursa kıyamette benimle olacaktır! Ey Ali sen bana iman eden, beni tasdik eden, işlerimde bana yardımcı olan, benimle birlikte düşmanlarla savaşan ve insanların cehalet gafletinde olduğu bir zamanda benimle birlikte namaz kılan ilk kimsesin! Ey Ali sen kıyamette benimle birlikte topraktan başını kaldıracak ilk kimsesin. Sen benimle birlikte sırattan geçecek ilk kimsesin. Rabbim izzetine yemin etmiştir ki sırattan sadece senin ve neslinden olan imamların velayetiyle elinde ateşten kurtuluş beraatı bulunan kimseler geçecektir! Sen havuzda yanıma gelecek ilk kimsesin. Dostlarına o havuzdan su verecek ve düşmanlarını ondan uzaklaştıracaksın. Makam-ı Mahmud'da olduğumda benimle olacak kimsesin. Dostlarımıza şefaat edeceksin ve onlar hakkında şefaatin kabul edilecektir. Sen cennete girecek ilk kimsesin. Elinde hamd bayrağı olacaktır. Bu bayrak yetmiş parçadır her parçası ay ve güneşten daha geniştir. Sen cennetteki Tuba ağacının sahibisin; bu ağacın kökleri senin evinde, dalları ve yaprakları ise seni sevenlerin ve şiilerinin evindedir.”

İbrahim bin Ebi Mahmud (bu hadisin ravisi) şöyle diyor: “Ben İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: “Ey İbn-i Resulillah! Emir’el-Mü’minin ve siz Ehl-i Beytin faziletleri hakkında muhaliflerinizden nakledilen ve sizden menkul rivayetler arasında olmayan bir takım rivayetler vardır. Onlara inanalım mı?”İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Babam, babasından o da değerli atasından Peygamberin şöyle buyurduğunu bana nakletti: “Her kim bir konuşmacıyı dinlerse ona ibadet etmiş sayılır. Eğer o konuşmacı Allah adına konuşuyorsa dinleyen Allah’a ibadet etmiş sayılır; eğer iblis adına konuşuyorsa, iblise ibadet etmiş sayılır.” Daha sonra İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ey İbn-i Ebi Mahmud! Muhaliflerimiz bizim hakkımızda üç tür rivayet uydurdular:

1-Aşırı, ifrat

2-Hakkımızı yemek ve tefrit

3-Düşmanlarımızın kötülüklerini beyan etmek ve onlara sövmek

İnsanlar onların naklettiği aşırı rivayetleri duyunca şiilerinizi tekfir ediyor ve şöyle diyorlar: Şia imamların uluhiyetine inanmaktadır.” Tefrit ve hakkımızın çiğnendiği rivayetleri işitince de ona inanıyorlar. Düşmanlarımızın kötülüklerini beyan eden ve onlara sövülen rivayetleri işitince de bize sövüyorlar. Halbuki Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilmeyerek aşırı gidip Allah'a sövmesinler.”[[89]](#footnote-89)**

Ey İbn-i Ebi Mahmud insanlar sağa sola gidince sen bizim yolumuzdan ayrılma, zira her kim bizimle olursa biz de onunda oluruz. Her kim bizden ayrılırsa biz de ondan ayrılırız. İnsanı imandan çıkaran en küçük şey çakıl taşlarına, “bu çekirdektir”deyip ona inanmak ve muhaliflerinden uzak durmaktır. Ey İbn-i Ebi Mahmud sana dediklerimi sakla, zira dünya ve ahiret hayrını senin için bu sözlerimde topladım.

**51-** İmam Rıza (a.s) babasından şöyle rivayet etmiştir: Mensur Devanıki adamlarını, İmam Sadık (a.s)’ı getirtmek için gönderdi. Mansur İmam Sadık (a.s)’ın şehid etmek istiyordu. Kılıcını ve öldürüldüklerinde mahkumların altına serilen postu hazırladı ve Rebi’e şöyle dedi: “Ben onunla konuşurken el çırptığımda sen boynunu vur.” İmam Sadık (a.s) Mansur’un yanına gelince uzaktan ona baktı ve dudaklarıyla bir şeyler söyledi. Mansur kendi yerine oturmuştu. İmam’ı görünce şöyle dedi: “Hoş geldiniz, biz borcunuz için sizi buraya çağırdık.” Daha sonra yumuşak bir dille İmam (a.s)’ın ailesinin hal hatırını sordu ve şöyle dedi: “Allah borcunuzu ödedi ve ödülünüzü belirledi. Ey Rebi üçüncü işi yapma. Cafer ailesine geri dönsün.” İmam (a.s) dışarı çıkınca Rebi şöyle dedi: “Ey Eba Ebdillah! O kılıcı ve sizin için yere serilen o postu gördünüz mü? Siz elbisenizi silkeleyince kendi kendinize ne söylüyordunuz? İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Evet yüzünde kötülüğü görünce şöyle dedim: “İnsanlar yerine rabbim bana yeter, yaratıklar yerine yaratıcım bana yeter, rızık verilenler yerine rızık veren bana yeter, alemlerin rabbi olan Allah bana yeter. Kafi olan Allah bana kafidir, her zaman kafi olan rabbim bana kafidir. Ondan başka ilah olmayan Allah bana kafidir, ona tevekkül ederim. O büyük arşın sahibidir.”

**52-** İmam Askeri (a.s) babasından, o da İmam Sadık’tan, “**Bize doğru yola hidayet et.”**Ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Yani bizi doğru yola hidayet et, yani bizi senin sevgine ve dinine ulaştıran yola koy. Bizleri helakete sebep olan nefsani arzulardan ve yokluğa sebep olan şahsi görüşlerden koru, bizleri irşad et.”

**53-** Hüseyin bin Halid şöyle diyor: **İmam Rıza (a.s)’a, “Doğrusu biz, sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir.”**Ayetinin tefsirini sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Buradaki emanet velayettir. Her kim haksız yere velayet iddiasında bulunursa kafir olur.

**54-** Ubeyd bin Hilal şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)‘dan şöyle buyurduğunu işittim. “Mümin kulun muhaddes olmasını isterim.” Ben, “Muhaddes nedir?”diye sorunca da, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yani müfehhem olmasını isterim. (Zahiren “mufehhem”akıl ilhamıyla kısa sözlerden mütekellimin bütün maksadını ve hedefini anlayan akıllı kimse demektir.)

**55-** Abdusselam bin Salih Herevi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)‘dan şöyle buyurduğunu işittim: “İşimizi ihya edene Allah rahmed eylesin.” Ben, “Sizin işinizi nasıl ihya edilmiş olabilir?”diye sorunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: “İlmimizi öğrenir ve insanlara öğretir. Zira eğer insanlar sözlerimizin güzelliğinden haberdar olurlarsa bize uyarlar.” Ravi şöyle diyor: “İmam Sadık (a.s)’dan bizlere şöyle rivayet edildiğini aktardım: “Her kim cahillerle cedelleşmek, alimlere karşı övünmek ve bir cemaatin ilgisini kazanmak için bir şeyi öğrenirse o kimse cehennem ehlidir.” İmam Rıza (a.s) bunun üzerine şöyle dedi: “Ceddim doğru buyurmuşlardır. Sen cahillerin kim olduğunu biliyor musun?” Ben, “Hayır ya İbn-i Resulilllah” deyince de İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Onlar muhaliflerimizin hikayecileridir. Alimlerin kim olduğunu biliyor musun?” Ben, “Hayır ya ibn-i Resulillah” deyince de İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Onlar Allah’ın sevgi ve itaatlerini farz kıldığı Al-i Muhammed’in alimleridir.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Acaba İmam Sadık (a.s)’ın, “Bir cemaatin teveccühünü kazanmak” tan maksadının ne olduğunu biliyor musun?” Ben, “Hayır” deyince de şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki İmam Sadık (a.s)’ın maksadı haksız yere İmamlık iddiasında bulunmaktır. Her kim böyle yaparsa Cehennem ehli olur.”

**56-** Hüseyin bin Halid şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s) ‘a şunu sordum: “Adamın biri malının bir bölümünü falan yere harcanmasını vasiyet ederse malının ne kadarını oraya masraf etmek gerekir?” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Üçte birinin yedide birini.”

**57-** Cafer bin İbrahim şöyle diyor: “Babam vasıtasıyla İmam Rıza (a.s)'a şöyle bir mektup yazdım: “Fedan olayım. Şiiler sa' konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları şöyle diyor: “Fitre Medine sa'ı ile verilir.” Bazıları ise, “Irak sa'ı ile verilir” diyor. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Sa' altı Medine ritli ve dokuz Irak ritlidir.” Ravi şöyle diyor: “İmam (a.s) “vezn” hakkında da şöyle buyurdu: “bir vezin bin yüz yetmiş dirhemdir.”

**58-** Bizenti şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'a Hz. Fatıma (a.s) kabrini sordum. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Hazret-i Zehra (a.s) kendi evine defnedildi. Ben-i Ümeyye mescidi büyütünce Hz. Zehra (a.s)'ın kabri de mescidin içinde yer aldı.”

**59-** Hasan bin Cehm şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Emir’el Müminin (a.s) sürekli şöyle diyordu: “İkram ve saygıyı eşekten başka hiç kimse reddetmez.” Ben, “ne demek istemiştir?” diye sorunca da şöyle buyurdu: “Yani yer açmak, otururken yer vermek ve güzel koku ikram etmek.”

(Açıklama: Yani eğer bir mecliste birisine yer verilirse veya kendisine güzel koku ikram edilirse red etmemelidir.)

**60-** Ali bin Cehm şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “İkram ve saygıyı eşek dışında hiç kimse reddetmez.” Ben “Hangi tür saygıyı kastediyorsunuz?” diye sorunca da İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Güzel koku ve bir insanın diğer bir insana gösterdiği saygı.”

**61-** Ebu Zeyd Maliki şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)'dan şöyle buyurduğunu işittim: “Saygı ve ikramı eşekler dışında hiç kimse reddetmez.” İmam (a.s)'ın maksadı güzel koku ve oturmak için verilen yastıktır.

**62-** İmam Rıza (a.s)’a **“Sonra kirlerini giderip (tırnaklarını kesip, pisliklerden arınıp ve ihramdan çıkıp) temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe'yi tavaf etsinler.”**Ayeti hakkında sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdu: (Arapça ayette geçen) “nefes” kelimesi tırnaklarını kesmek, pisliklerden arınmak ve ihramdan çıkmaktır.

**63-** İbn-i Fazzal İmam Rıza (a.s)’dan şöyle rivayet etmiştir: “Babam babalarından, onlar da Ali (a.s)’dan Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Geçmiş ümmetlerin hastalıkları size bulaşmıştır, (bunlar) kin ve hasettir.

**64-** İmam Rıza (a.s) babası İmam Kazım’dan o da İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet etmiştir: Allah-u Teala Davud (a.s)’a şöyle vahiy etti: Bazı kullarım iyi bir iş yapar da o işi sebebiyle onu cennete koyarım.” Davud (a.s) şöyle dedi: “Allah’ım o iyi iş nedir?” Allah-u Teala şöyle buyurdu: “Bir hurmayla da olsa bir müminin kalbinden hüznünü gidermektir.” Bunun üzerine Davud (a.s) şöyle buyurdu: “Her kim seni tanırsa senden ümidini kesemez.

**65-** Hasan İbn-i Bint İlyas şöyle diyor: İmam Rıza (a.s)’dan şöyle işittim: “Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Allah kendisinden bir hades zuhur edene veya bir muhdise sığınak verene Allah lanet etsin.” Ravi şöyle diyor: “Hades’den maksadın ne olduğunu sordum, İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Cinayet ve öldürmedir.”

**67-** İmam Rıza (a.s) babasından, o da İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakletmektedir: “Allah-u Teala etten ve şişman kimseden hoşlanmaz.” Oradakilerden biri İmam (a.s)’dan şöyle sordu: “Ey İbn-i Resulillah, biz eti seviyoruz, evimizde et eksik olmuyor, o halde ne yapmamız gerekir.” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Düşündüğünüz gibi değildir, maksat gıybet edilerek insanların etinin yenildiği (müslümanın gıybetinin yapıldığı) evlerdir. Şişmandan maksat da mütekebbir ve yolda gururlu yürüyen kimsedir.

**68-** Abdusselam bin Salih Herevi şöyle diyor: İmam Rıza (a.s)’a arz ettim: “Ey İbn-i Resulillah, Ramazan ayında ilişki kuran veya orucunu batıl eden kimse hakkında babalarınızdan üç keffare vermeleri gerektiği nakledilmiştir. Başka bir rivayette ise bir keffare vermeleri yeterli görülmüştür. Bu iki rivayetten hangisiyle amel edelim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Her ikisine de amel ediniz, şöyle ki eğer Ramazan ayında haram ilişkide bulunur veya haram bir şeyle orucunu bozarsa üç keffare vermelidir, yani bir köle azad etmeli, iki ay aralıksız oruç tutmalı ve 60 fakiri doyurmalıdır. O günün kazasını da ayrıca eda etmelidir. Ama eğer helal ilişkide bulunmuş veya helal bir şeyle orucunu bozmuşsa bir keffare vermelidir ve bir günde kaza tutmalıdır. Unutarak böyle yapmışsa ona hem kaza ve hem de Keffare gerekmez.

**69-** Ahmed bin Eşyem şöyle diyor: İmam Rıza (a.s)’a arz ettim: “Fedan olayım, neden Araplar çocuklarını kelb (köpek), nemir (kaplan) ve feht (pander) olarak adlandırmaktadır. İmam (a.s) şöyle buyurdu: Araplar savaşçı bir millettir, bu isimlerle düşmanlarını korkutmak istiyorlardı. Kendi kölelerini de fereç (rahatlık, genişlik) mübarek, meymun (bereketli) olarak adlandırıyor ve bunu iyiye yorumluyorlardı.

**70-**Abdusselam bin Salih Herevi şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu işittim: “İnsanların amelleri mahluktur.” Ben “Ne demek” diye sorduğumda şöyle buyurdular: “Yani takdir edilmiştir.”

# 29. BÖLÜM

# İMAM RIZA’NIN HZ. MUHAMMED’İN SIFATLARI HAKKINDA BUYURDUKLARI

İmam Rıza babalarından, onlar da İmam Hasan-i Mücteba’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Peygamber’i sıfatlarıyla, etraflıca tarif eden iy dayım Hind bin Ebi Hale’den Peygamberin sıfat ve zahirini sordum. O şöyle dedi: “Hz. Resul çok heybetliydi, o’nun yüzü ayın on dördüncü gecesi gibi parlıyordu, orta boylu insanlardan biraz uzunca, zayıf ve uzun insanlardan biraz kısaca boyu vardı, büyük bir kafaya sahipti, Hazret’in saçları ne çok kıvırcık ne de tümüyle düz ve yumuşaktı, Hazret’in örgülü saçları çözülünce ortadan ikiye ayırıyordu.[[90]](#footnote-90) Aksi takdirde onu kendi haline bırakıyordu. Velhasıl saçlarını uzatınca saçları kulak memesinden aşağı inmiyordu, parlak bir rengi vardı, geniş bir alnı vardı, kaşları çekik ve keman gibiydi. Aynı zamanda tam ve doluydu, ama çok sıkı değildi, kızınca kaşları arasındaki damarı şişiyordu, burnu ince ortası hafif çıkıktı, yüzündeki bur hiç eksik olmazdı. Onu tanımayanlar mütekebbir olduğunu zannederdi.

Peygamberin sakalı kısa ve gürdü, yanakları düz ve kemikliydi, ağzı büyük[[91]](#footnote-91) ve dişleri beyaz ve berraktı, boynundan veya göğsünden karnına dek uzanan ince bir kıl çizgisine sahipti, boynu gümüş renkli bir sürahiyi andırıyordu.

Düzgün yaratılışlı, hafif şişman, aynı zamanda göğsü ve karnı aynı hizadaydı. Geniş omuzlu, pazılı, beyaz ve nurani bir bedene sahipti. Boğazından göğsüne uzanan bir çizgiyi andıran kıldan çizgiler vardı. Mübarek karnı ve diğer bölümleri kılsızdı. Öte yandan kolları, omuzları ve göğsünün üstü kıllıydı. Kolları uzun, avuçları iri, mübarek elleri ve ayakları kalındı. [[92]](#footnote-92) El ve ayakları uyumlu, kemikleri düz ve saftı.

Ayak tabanı çukur, ince kemiklerden aşağısı (ki genelde ayakkabının içinde yer almaktadır) etli değildi. Öyle ki ayaklarının üzerinde su durmuyor, dökülüyordu.

Yürüyünce güçlü ve heybetli hafif eğilimli, oldukça vakarlı ve çabuk yürürdü. Adeta yokuştan iner gibiydi, sağa ve sola dönünce bütün vücuduyla dönerdi, gözleri aşağıya düşük, bakışları göklerden çok yere bakıyordu. Gözlerini bir şeye dikmiyor ve gördüğü herkese selam veriyordu.”

İmam Hasan (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Kendisine, “Bana onun sözlerini anlat.”Deyince de şöyle dedi: “Peygamber sürekli mahzun ve düşünceliydi, rahat ve huzuru yoktu, ihtiyaç olmadığı yerde asla konuşmazdı, tartılı ve ölçülü konuşurdu, ne az ve ne de çok konuşurdu, sözleri sağlamdı, basit ve çirkin söz söylemezdi. Başkalarının az da olsa nimet ve muhabbetini büyük görürdü. Onlardan hiçbir şeyi kınamazdı, yiyeceklerden hiç birini ne över nede beğenmemezlik de bulunurdu, dünya onu kızdıramazdı, hak söz konusu olunca hakkı üstün kılarak herkese tanıtıyor, hiçbir şey gazabı karşısında dayanamıyordu. İşaret için bütün eliyle işaret ediyor, şaşkınlık anında ellerini çeviriyorlardı. Sohbet esnasında sağ elini sol eline yaklaştırıyor, sağ baş parmağıyla sol elin ayasına vuruyordu. Gazab anında kızgınlıkla yüzünü çeviriyor, mutluluk anında gözlerini yere çeviriyordu. Gülmesi daha çok tebessümdü, oldukça güzel tebessüm ediyor, gülerken beyaz dişleri gözüküyordu.

İmam Hasan (a.s) şöyle diyor: Bu hadisi bir müddet Hüseyin (a.s)’dan gizledim, sonra ona söyledim sonra benden önce onun da sorduğunu öğrendim, daha sonra Hz. Hüseyin’in Peygamberin girişi, çıkışı, oturuşu ve şekli hakkında babasına da sorduğunu ve tüm her şeyi ondan öğrendiğini fark ettim.

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: “Babamdan, peygamberin girişi hakkında sordum, şöyle buyurdu: “Peygamberin girişi serbestti, eve gidince vaktini üçe ayırıyordu. Bir bölümünü Allah-u Teala’ya, bir bölümünü ailesine, bir bölümünü ise kendisine ayırıyordu, kendisiyle ilgili bölümü de iki ayırıyor, bir bölümünü halka tahsis ediyordu, evvela seçkin insanlar giriyor, sonra da halkla görüşüyordu.[[93]](#footnote-93) Onlar hakkında hiçbir şeyini esirgemiyordu. Ümmete ayırdığı bölüm hakkındaki adeti de fazilet ehline dindeki faziletleri ölçüsünce izin vererek başkalarına tercih etmesiydi.

Onlardan bazısının bir, bazısının iki, bazısınınsa daha fazla ihtiyacı vardı. Onlara ihtiyacını veriyor ve onları, kendilerinin ve ümmetin ıslahına neden olan (bu cümleden hal ve hatırlarını sorma ve kendilerine lazım olan bilgileri verme) işleriyle meşgul ediyor ve şöyle buyuruyordu: “Hazır olanlar, olmayanlara duyursun, Kim bana ulaşamıyorsa, ihtiyacı olduğunu iletsin. Zira her kim hakime ihtiyacını ulaştıramayan bir muhtacın ihtiyacını hakime ulaştırırsa Allah da kıyamet gününde onun ayağını sabit kılar, kaydırmaz.

Peygamber’in huzurunda sadece bu konular söz konusu ediliyor ve hiç kimseden bunun dışında bir şey kabul etmiyorlardı. Yanına gelenler eli dolu, dini bilen ve başkalarını hidayet edebilen kimseler olarak ayrılıyordu.”

İmam (a.s) şöyle buyuruyor: “Peygamberin çıkışı ve çıktıktan sonra neler yaptığı hakkında babama sordum, şöyle buyurdular: “Peygamber kendisini ilgilendiren hususlar dışında ağzını açmazdı. İnsanlarla ülfet eder, hiç kimseyi kendinden uzaklaştırmazdı. Her kavmin büyüğünü o kavmin başkanı karar kılıyordu. İnsanlardan güzel yüzlülüğünü ve güzel ahlakını esirgemeden sakınırdı. Ashabını sorar, onları yoklardı. İnsanlar arasındaki ilişkileri sorardı. İfrat ve tefrite düşmeden iyiliği över, teyit eder, kötülüğü ise kötüler ve değersiz kılardı. İşlerinde orta yolu takip eder ve değişmez bir yapıya sahiptir. İnsanlar gaflete düşmesin veya usanmasın diye sürekli dikkatli davranırdı. Halktan asla geri kalmaz ve haktan ileri gitmezdi. Peygamberin etrafındakiler en hayırlı, hayır sahibi kimselerdi. Peygambere göre en üstün ve yüce şey herkese hayrının dokunmasıydı. Başkalarının dertleriyle dertlenenlerin ve başkalarına yardım edenlerin peygamber nezdinde büyük bir makamı vardı.

İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: Peygamber’in oturmasını sordum babam şöyle buyurdu: “Otururken ve kalkerken sürekli zikirle meşgul idi. Umumi mekanlarda oturmaz, bu işten sakındırırdı. Bir meclise girince meclisin en arkasında oturur, her zaman insanlara bunu emrederdi. Hiç kimse birinin kendi nezdinde daha değerli olduğunu düşünmesin diye oradakilerin hepsine aynı davranırdı. Birisiyle oturunca o kalkıp meclisi terk edinceye kadar sabrederdi. Kim ondan bir şey isterse, ya eli dolu döner, ya da en azından tatlı ve yumuşak sözler işitirdi. Herkese güzel ahlakla davranırdı. Halk için merhametli bir babaydı. Hak hususunda herkes gözünde eşitti. Meclisleri hilim, haya, sadakat ve emanet meclisiydi. O meclisten yüksek bir ses duyulmaz, hiç kimsenin hürmeti çiğnenmezdi. Hiç kimsenin hatası konuşulmazdı. Hepsine karşı takva üzere birbiriyle eşit, bir ve mütevaziy davranırdı. Büyüklere saygı, çocuklara sevgi gösterir, muhtaçları kendine tercih eder, garip insanları korur, gözetirdi.

İmam Hüseyin (a.s) şöyle diyor: “Kendisiyle oturanlara karşı nasıldı?”diye sorunca da babam (a.s) şöyle buyurdu: “Sürekli güler yüzlü, yumuşak ve güzel davranırdı.

Sıkı tutmaz, kaba davranmaz, bağırıp çağırmazdı. Ne kimseyi kınar ve ne de kimseyi överdi.Sevmedikleri şeyler hususunda görmezlikten gelir. Hiç kimse ondan ümidini kesmez, arzu edenleri mahrum kılmazdı. Şu üç şeyi bir kenara bırakmış, terk etmişti: tartışma ve cedel, aşırılık ve kendisini ilgilendirmeyen konular...

İnsanlar hakkında şu üç şeyi yaparlardı: Hiç kimseyi kınamaz, eleştirmezdi. İnsanların hatalarını ve gizli işlerini takip etmezdi; sadece sevap ümit ettiği hususlarda konuşmayı tercih ederlerdi. Konuşunca herkes susar, hiç kimse en küçük bir harekette bulunmazdı. O susunca diğerleri konuşurdu. Peygamberin huzurunda birbirinin sözünü kesmezlerdi. Eğer birisi Peygamberin huzurunda konuşuyorsa diğerleri susuyor, sözünün bitmesini bekliyordu. Sonra ilk sözlerine geri dönüyorlardı. Başkalarını güldüren söze Peygamber de gülüyor, başkalarını şaşırtan sözü Peygamber de şaşırıyordu. Söz ve davranışları iyi olmayan yabancılar karşısında sabrediyordu. Hatta Peygamber’in ashabı bu tür insanları arıyor, bulup Peygamberin huzuruna getirmeye çalışıyorlardı. Peygamber onlara şöyle buyuruyorlardı: “Bir ihtiyacını gidermeye çalışan bir muhtacı gördüğünüzde ona yardım edin.”Zayıf imanlı ve münafık kimselerin övgüsünü kabul etmiyor, hiç kimsenin sözünü kesmiyordu. Ya bizzat o şahsın kendisi konuşmasını kesiyor, ya da vakit geçmişse bu takdirde ya nehy ederek veya meclisten kalkarak bizzat sözünü kesiyordu.”

Hz. Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: “Peygamberin sükut ve sessizliği hakkında babama sordum, şöyle buyurdu: “Peygamber dört hususta susardı: Hilim ve sabır, ihtiyat, değerlendirme ve tefekkür. Peygamberin değerlendirmesi halka eşit gözle bakması ve sözlerini eşit şekilde dinlemesiydi. Tefekkürü baki ve fani olan işlerdeydi. Hilmi sabrındaydı, hiçbir şey onu kızdırmaz/gazaplandırmaz, aşırı davranmaya sevk etmezdi.

Dört hususta da dikkatli ve ihtiyatlı davranırdı: İyi işleri yapmada; ta ki diğerleri de ona uysunlar. Çirkin işleri terk etmede; ta ki diğerleri de onu terk etsin. Ümmetin islahıyla ilgili çalışma ve dikkatte ve herkes için dünya ve ahiret hayrına sebep olan işleri yapmada… Allah’ın selam ve rahmedi ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun.”

Bu hadis bana büyük şeyhlerden farklı senetlerle rivayet edilmiştir ve bunu “Nübuvvet”kitabında zikrettim. Burada da farklı yollar arasından İmam Rıza yoluyla nakledileni seçtim. Zira bu kitap İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen rivayetler kitabıdır. Bu hadisin tefsirini ise “Meani’l-Ahbar” kitabında zikrettim.

# 30. BÖLÜM[[94]](#footnote-94)

# İMAM RIZA (A.S)’DAN ÇEŞİTLİ KONULARDA

# NAKLEDİLEN HADİSLER

**1-** Curcani aynı senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Musa bin Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: “İmam Sadık (a.s)’ın dostlarından bir grup mehtaplı ve aydın bir gecede Hazret’in etrafına toplanmıştı. İmam (a.s)’a şöyle dediler: “Ey İbn-i Resulillah, şu gök ne kadar güzel, şu yıldızlar, gezegenler ne kadar parlak!” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Siz böyle diyorsunuz; ama müdebbir dört melek Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail gökten size ve kardeşlerinize bakıyor, sizin göklere ve onlara yansıyan nurunuz bu gezegenlerin ve yıldızların nurundan daha iyidir. Onlar da sizin gibi şöyle diyorlar: “Bu Mü’minlerin nuru ne kadar da güzel!”

**2-** Curcani de aynı isnatla İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Musa bin Cafer’den şöyle rivayet etmiştir: “Adamın biri İmam Sadık (a.s)’ın yanına gelerek şöyle dedi: “Yaşamaktan bıktım usandım. Allah’tan ölüm diliyorum.” İmam (a.s) ona şöyle buyurdu: “Allah’tan itaat için hayatı dile; isyan için değil. Eğer yaşarsan Allah'a itaat et; Senin için isyan etmeden ve itaat de etmeden ölmenden daha iyidir. Dolayısıyla yaşayıp itaat etmen; isyan ve itaat etmeden ölmenden daha hayırlıdır.”

**3-** Cürcani aynı isnatla İmam Rıza’dan, o da babası Musa bin Cafer’den, İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Şüphesiz bazen insan ile cennet arasındaki mesafe günahlarının çokluğu sebebiyle yer ile arş arasındaki mesafe kadar uzak olur. Ama eğer insan Allah korkusundan günahlarından pişman olur ve ağlarsa kendisiyle cennet arasındaki uzaklık göz kapakları ile göz bebeği arasındaki uzaklık kadar olur.

**4-** Aynı isnatla İmam Rıza’dan, o da babası İmam Musa bin Cafer’den şöyle nakledilmektedir: “İmam Sadık (a.s)’a, “Bize taun (veba) hakkında neler diyeceksiniz?”Dediklerinde İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Taun bazısı için ilahi azaptır, bazısı için de rahmedtir.”

İmam (a.s)’a, “Nasıl olur da bir grub için azab olan şey başka bir grub için rahmed olabilir?”diye sorduklarında da şöyle buyurdu: “Bilmiyor musunuz, cehennem azabı ehli için azaptır, cehennemlilerle birlikte olan cehennem bekçileri içinse ilahi rahmedtir.

**5-** Aynı isnatla İmam Rıza’dan, o da babası Musa bin Cafer’den şöyle nakletmektedir: “Bir çok insan vardır ki dünyada oyun ve şaka üzere çok güler, kıyamette ise çok ağlar. Bir çok insan da vardır ki dünyada günahlarının korkusundan çok ağlar, kıyamet günü ise cennette çok sevinir, güler.

**6-** Aynı isnadla İmam Rıza’dan, o da babası İmam Musa bin Cafer’den şöyle şöyle nakletmektedir: “İmam Sadık Cafer bin Muhammed (s.a.a) meclise gelmeyen dostlarından birinin halini sordu. Onun hasta olduğunu söylediler. İmam (a.s) hemen kalkıp onu ziyaret etti. Hasta yatağının başında oturdu. Onun çok hasta olduğunu görünce ona şöyle buyurdu: “Allah hakkında hüsn-ü zanda bulun.” Hasta şahıs şöyle dedi: “Kendim hususunda elbette hüsn-ü zannım vardır. Benim gamım daha çok kızlarım içindir. Ben de zaten onları düşünmekten böyle hastalandım.” İmam Sadık (a.s) ona şöyle buyurdu: “İyiliklerini arttıracağını ve kötülüklerini yok edeceğini ümid ettiğin kimseden kızlarının durumunun islahı hususunda da ümidin olsun...

**7-** Aynı isnatla İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Musa bin Cafer’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam Sadık (a.s) birine mektup yazarak şöyle buyurdu: “Akibetinin ve ölünceye kadar amellerinin hayırlı olmasını istiyorsan Allah’ın hakkını büyük say. Onun nimetlerini isyanlarında kullanma. Allah’ın sana gösterdiği hilim ve sabır karşısında gururlanma. Bizi anan herkese saygı göster. İster doğru söylesin, ister yalan, senden sorulmaz. Senin niyetin sana, onun yalanı da onadır.”

**8-** Aynı isnatla İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Musa bin Cafer’den şöyle rivayet etmektedir. İmam Sadık (a.s) yanında mal bulunan bir grupla yolculuk ediyordu, kendilerine yolda silahlı soyguncuların olduğunu ve mallarına el koyacaklarını haber verdiler. Onlar korkudan titreyip, dehşete kapıldılar. İmam Sadık (a.s) onlara şöyle buyurdu: “Size ne oldu?” Onlar şöyle dediler: “Yanımızda mal var, bunları bizden almalarından korkuyoruz. Bu malları bizden alır mısın? Hırsızlar belki de malın senin olduğunu görünce, vazgeçer rahatsız etmezler.” İmam şöyle dedi: “Nereden biliyorsunuz? Belki de onlar sadece bana kastetmişlerdir. Böylece beni tehlikeye atıyorsunuz.” Onlar şöyle dediler: “O halde ne yapalım? Malları gömelim mi?” İmam şöyle buyurdu: “Bu daha kötü olur, zira yeni gelen birisi onu bulup alabilir, ya da siz bir daha burayı bulamazsınız.” Onlar şöyle dedi: “O halde ne yapalım, bize yol göster.” İmam şöyle buyurdu: “Onu tümüyle kollayacak, bakacak, çoğaltacak, her birini dünyadan ve içindekilerinden daha büyük kılacak, sonra da ihtiyacınız olduğunda size onu fazlasıyla geri verecek birine teslim edin.” Onlar: “Bu kimdir?”deyince de İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Bu Allah-u Teala’dır.” Onlar: “Ona nasıl teslim edelim? Şimdi müslümanların fakir olanlarına nasıl ulaşabiliriz? O halde ne yapalım?” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Siz üçte birini sadaka vermeye niyetlenin ki Allah da geriye kalanını korusun ve korktuğunuz şeyden kurtarsın.” Onlar, “Kabul ettik ve böyle yapacağımıza söz veriyoruz” dediler. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Şu anda Allah’ın emanındasınız. Hareket ediniz.” Hep birlikte yola düştüler, aniden hırsızlar ortaya çıktı, herkes korkmaya başladı. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Neden böyle korkuyorsunuz? Siz Allah’ın emanındasınız. Asla korkmayınız.” Atlı hırsızlar yaklaşarak atlarından indiler ve ve İmam Sadık (a.s)’ın yanına gelerek onun mübarek ellerinden öptüler ve şöyle dediler: “Rüyada Resulullah’ı (s.a.a)’i gördük. Kendimi size tanıtmamı istedi, şu anda sizin emrinizdeyim. Hepinizi korumadıkça ve gideceğiniz yere ulaştırmadıkça sizden ayrılmayacağız.” İmam (a.s) onlara şöyle dedi: “Bizim size ihtiyacımız yok, bizi sizin şerrinizden koruyan kimse, bize yardımcı olacak ve düşmanların şerrinden de koruyacaktır.” Ardından hepsi güvenle oradan ayrıldılar ve gitmek istedikleri yere vardılar. Söz verdikleri üzere mallarının üçte birini sadaka olarak fakirlere dağıttılar. Orada yaptıkları ticaretten kar ettiler. Bir dirhemleri on dirhem oldu. Kendi kendilerine şöyle dediler: “İmam Sadık (a.s) ile birlikte olmak ne kadar bereketlidir.” İmam (a.s) onlara şöyle buyurdu: “Şimdi Allah la ticaret yapmanın ne kadar karlı olduğunu anladınız mı? O halde bunu yapmaya devam edin.”

**9-** Aynı isnadla İmam Rıza (a.s) babası Musa bin Cafer (a.s)’da şöyle rivayet etmektedir: İmam Sadık (a.s) çocuğunun ölümüne sabırsızlık gösteren birini görünce şöyle buyurdu: Ey adam, sen küçük musibete bile böylesine sızlayıp sabırsızlık gösteriyorsun, ama büyük musibetten gaflet ediyorsun, eğer çocuğunun ölümüne önceden hazırlanmış olsaydın böylesine sabırsızlık göstermezdin. O halde hazırlıklı olmama musibeti, çocuğunun musibetinden daha büyüktür.

**10-** Muhammed bin Hasan bin Velid metindeki mezkur senetle Muhammed bin Senam’dan, o da İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Şüphesiz, “Bismillahirrahmanirrahim” İsm-i a’zam’a gözdeki siyahlığın beyazlığa yakınlığı kadar yakındır.” Ravi Hakeza İmamın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Babam evden çıkınca sürekli şöyle diyordu: “Bismillahirrahmanirrahim, herectu bihavlillah ve kuvvetihi vela bihevli ve kuvveti bel bihevlike ve kuvvetike ya rebbi mutearrızen bihi lırızkıke fe’tini bihi fi afiyetin” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, ben kendi gücümle değil Allah’ın gücüyle çıkıyorum, senin kuvvetin ve gücünle çıkıyorum ya rabbi, ben senden rızık, nasip ve kısmet taleb etme makamındayım, o halde onu selamet ve afiyetle bana nasip et, beni rızıklandır)

**11-** Metindeki mezkur senetle Hasan bin Valid İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Babam, babasından (İmam Sadık (a.s)’dan) şöyle rivayet etmektedir: Nazil olan ilk ayet “**Bismillahirrahmanirrahim İkre’ bismi rebbike”** ayetidir. Nazil olan son sure de “**İza ca’e nesrullahi ve’l feth” (**Nasr) suresidir.

**12-** Soyu Ali bin Hüseyin (a.s)’a ulaşan Hamza bin Muhammed Kum’da H. 329 yılının Recep ayında babasından, o da Yasir-i Hadim’den, o da İmam Rıza(a.s)’dan, o da babasından, o da Hüseyin bin Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Resulullah (s.a.a) Ali bin Ebi Talib’e şöyle buyurmuştur: Ey Ali sen Allah’ın hüccetisin, sen Allah’ın kapısısın, sen Allah’a giden yolsun, büyük haber sensin, doğru yol sensin, mesel’ul- a’la sensin, Ey Ali sen müslümanların İmamısın, mü’minlerin emirisin, vasilerin en hayırlısısın, Sıddıkların efendisisin! Ey Ali, büyük Faruk sensin, büyük Sıddık sensin! Ey Ali! Sen ümmetime benim halifemsin, sen benim borçlarımı ödeyensin, sen vaadlerimi yerine getirensin! Ey Ali! Benden sonraki mazlum sensin! Ey Ali benden sonra terk edilen sensin! Ey Ali benden sonra evine kapanan sensin! Ey Ali burada olan herkese Allah’ı şahit tutuyorum ki senin hizbin benim hizbimdir, benim hizbim Allah’ın hizbidir, senin düşmanlarının hizbi ise şeytanların hizbidir!

**13-**(Bu hadis 28. Bölümdeki 6. Hadisin aynısı olduğundan zikredilmemiştir.)

**14-** Babam metindeki mezkur senetle Hasan bin Ali Veşşa’dan şöyle nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyordu: “Kulun Allah’a en yakın olduğu hali secde halidir. Nitekim şu ayette buna işaret etmektedir: **“Secde et ve yaklaş.”**

**15-** Babam metinde mezkur senetle Muhammed bin Fuzeyl’den, o da İmam Rıza (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Her muttakinin Allah’a yakınlık yolu (kurbanı) namazdır.”

**16-** Babam metinde geçen mezkur senetle Süleyman Caferi’den şöyle dediğini nakletmektedir: “İmam Rıza(a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben secde halindeyken aniden şiddetli bir rüzgar esti. Herkes bir köşeye sığındı. Ben o secde halinde kaldım, sürekli dua ediyordum. Böylece (bir müddet sonra) rüzgar dindi.”

**17-** Muhammed bin Hasan bin Velid metindeki mezkur senetle Muhammed bin İsmail bin Bezi’den şöyle nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s)’ı gördüm; secdeye giderken üç parmağanı birbiri ardınca yavaşça hareket ettiriyordu. Adeta yaptığı tespihleri sayıyordu. Daha sonra da başını secdeden kaldırıyordu.”

Rükusunu gördüm, rükusunu gördüğüm herkesin rükusundan daha kısaydı. Rukü esnasında iki kolunu adeta iki kanat gibi açıyor bedeninden ayırıyordu.

**18-** Babam (mezkur isnatla) Hasan bin Veşşa’dan şöyle dediğini nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyordu: “Kul secdede iken uyursa Allah-u Teala meleklerine şöyle dedi: “Şu kuluma bakın; benim itaatimle uğraşırken ruhunu aldım.” (Yanı onu uyuttum)

**19-** Babam ve üstadım İbn-i Velid metindeki senetle Ahmed bin Muhammed Bizenti’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a.s), oğlu Ebu Cafer’e gönderdiği bir mektupta şöyle buyurmuştur: “Ey Eba Cafer bineğine binmek istediğinde kölelerinin seni evin küçük kapısından çıkardıklarını duydum, şüphesiz ki bu onların cimriliğindendir.. Birine hayrının dokunmasını istemedikleri için böyle davranıyorlar. Senin üzerinde olan hakkım için girip-çıkarken o büyük kapıdan girmeni ve çıkmanı istiyorum. Dışarı çıkmak ve bineğine binmek isteyince yanına dinar veya dirhem kesesini de al. Senden bir şey isteyene ver. Yakınlarından biri senden bir şey isterse ona elli dinardan aşağı verme. Fazlasını kendin bilirsin. Kuzenlerinden bir kadın senden bir mal isterse ona da yirmi beş dinardan aşağı verme; fazlasını yine de kendin bilirsin. Ben Allah’ın seni yüceltmesini diliyorum. O halde infak et. Fakir olurum diye, Allah’dan gaflet etme.”

**20-** Beyhaki metinde mezkur isnatla Ebu Ahmed Davud bin. Süleyman Tai’den şöyle rivayet etmektedir: H. 194 yılında Medine’de idim. İmam Rıza (a.s) babasından o da babalarından onlar da Hz. Ali’den Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Kızım Fatıma (a.s) kıyamet günü mahşer yerine gelince kendisiyle kanlı bir gömlek de getirir, Arşın sütunlarından birine sarılarak şöyle der: “Ey hükmedenlerin en iyi hükmedeni, benimle oğlumun katili arasında sen hükmet.” Hz. Ali (a.s) Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Kabe’nin Rabbine andolsun ki Allah (c.c) kızım Fatıma için hüküm verecektir.”

**21-** Ebu Said Ensari mezkur isnatla Hasan bin İshak Alevi’den şöyle nakletmektedir: “Amcam Ali bin. Musa (a.s) babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)’dan Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Allah (c.c) duyması gereken şeyleri duymadan bir dine girenleri yok eder. Allah (c.c)’un kulları için açtığı kapıdan başka yerden duyarak dini kabul edenler de müşriktir. Allah’ın vahyine açılan en güvenilir kapı Muhammed (s.a.a)’in kapısıdır.”

**22-** Muhammed bin. İbrahim bin İshak metindeki mezkur senetle (ki bir kaçı meçhuldur) Yahya bin Said Belhi’den şöyle rivayet etmiştir: “Ali bin Musa (a.s) babasından, o da babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Peygamber (s.a.a) ile birlikte Medine sokaklarında yürürken aniden uzun boylu iri yapılı ve gür sakallı birine rastladık. Bu adam Peygamber (s.a.a)’e selam verdi ve saygı gösterdi. Daha sonra bana dönerek şöyle dedi: “Ey dördüncü halife Allah (c.c)’un selam rahmed ve bereketi sana olsun.” Sonra Peygamber (s.a.a)’e dönerek şöyle buyurdu “Ya Resulullah öyle değil mi?” Peygamber (s.a.a): “Evet öyledir” diye buyurdu. Sonra o adam gitti ve ben Peygamber (s.a.a)’e şöyle arz ettim: “Bu adamın bana dediklerinin ve sizin de tastik ettiğiniz o sözlerin anlamı ne idi?” Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Allah (c.c)’ya andolsun ki sen o adamın dediği gibisin, Allah-u Teala kitabında şöyle buyuruyor: **“Şüphesiz ki ben yeryüzünde bir halife var edeceğim.”** Allah (c.c)’un bu ayette işaret ettiği ve yeryüzünde halife karar kıldığı kimse Adem (a.s)’dır.Hakeza şöyle buyurmuştur: **“Ey Davut şüphesiz ki biz seni yeryüzünde halife kıldık.”** Davud (a.s) da ikinci halife karar kılındı. Hakeza Allah-u Teala Musa (a.s)’ın kardeşine şöyle dediğini beyan etmektedir: **“kavmimin içinde benim yerime geç, onları islah et.”[[95]](#footnote-95)** Bu da Musa (a.s)’ın kavmi arasında halifesi olan Harun idi ve Harun ise üçüncü halifedir. Hakeza Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Hacc-ı Ekber (en büyük Hac) gününde Allah (c.c) ve Resulünden insanlara bir bildiridir.”[[96]](#footnote-96)** Bu ayeti Allah ve Resulü tarafından tebliğ eden sendin. Sen benim vasimsin, vezirim, borçlarımı ödeyen, vaatlerimi yerine getirensin. Sen bana oranla Harun’un Musa’ya olan oranı gibisin. Şu farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir.O halde sen dördüncü halifesin. Nitekim o yaşlı adam da sana öyle selam verdi. Onun kim olduğunu biliyor musun?” Ben, “hayır!”Deyince de şöyle buyurdu: “Bil ki o kardeşin Hızır (a.s) idi.”

**23-** Ali bin Abdurrazzak metinde mezkur isnadla Abdulazim Haseniyy’den o da İmam Cevad (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Babam babalarından, onlar da Hz. Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Ben ve Fatıma Resulullah (s.a.a)’in yanına gittik. Peygamber, şiddetle ağlıyordu, ben şöyle dedim: “Annem babam sana feda olsun ya Resulallah, neden böyle ağlıyorsunuz?” Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Ali! Beni miraca götürdükleri gece ümmetimin kadınlarının şiddetli bir şekilde azab içinde olduğunu gördüm, bu bana çok ağır geldi, onların durumunu gözlerimle gördüm, onların şiddetli azabına ağlıyorum. Bir kadını saçlarından asmışlardı, beyni kaynıyordu, başka bir kadını gördüm, dilinden asılmıştı, boğazına ateş döküyorlardı, başka bir kadını gördüm memelerinden asmışlardı, başka bir kadını gördüm, bedeninin etini yiyordu, altından ateşler alevleniyordu, başka bir kadını gördüm, ayaklarını ellerine zincirlemişlerdi; yılanlar ve akreblerin istilasına uğramıştı. Bir kadın gördüm kör, dilsiz ve sağır idi; ateşten bir tabuta konmuş, beyni burnundan dökülüyordu. Tüm bedeni cüzzam ve pisi hastalığından parça parça olmuştu. Başka bir kadını gördüm; ateşten bir tandıra ayaklarından asılıydı. Bir kadın gördüm; bedeninin etini yiyiyor, önünden ve arkasından ateşten makaslarla kesiyorlardı. Başka bir kadın gördüm; el ve yüzü ateşte yanıyor, kendi bağırsaklarını yemekle meşguldü. Bir kadın gördüm; başı domuzun başı, bedeni eşek bedeniydi; milyonlarca çeşit azab görüyordu. Köpek suretinde bir kadın gördüm; arkadan karnına ateş döküyorlardı, ağzından dışarı boşalıyordu. Melekler ateşten topuzlarla başına ve bedenine vuruyorlardı.”

Hz. Fatıma (a.s) babasına şöyle arzetti: “Ey habibim, ey göz nurum; bunların ne yaptığını ve neden bu azaba çarptırıldıklarını bana söyle”

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ey kızım, saçlarından asılan kadın saçlarını namahrem karşısında örtmeyen kadındı. Dilinden asılan kadın diliyle eşine eziyet eden kadındı. Memelerinden asılan kadın ise eşiyle ilişkide bulunmaktan çekinen kadındı. Ayaklarından asılan kadın ise eşinin izni olmadan evinden dışarı çıkan kadındır. Bedeninin etini yiyen kadın ise kendini namahrem için süsleyen kadındı. Elleri ayaklarına zincirlenen ve yılan ve akreplerin istilasına uğrayan kadın ise doğru dürüst abdest almayan, necis olan elbisesini temizlemeyen, cenabet ve hayz guslunu almayan ve kendini temiz tutmayan, namaza önem vermeyen kadındı. Kör, sağır ve dilsiz olan kadın ise eşinden başkasından çocuk sahibi olan ve çocuğunu eşine isnad eden kadındı. Bedeni ateşten makaslarla kesilen kadın ise kendini yabancı erkeklere teslim eden kadındı. Başı ve yüzü ateşler içinde yanan ve bağırsaklarını yiyen kadın ise kadın tüccarlığı yapan kadındı. Başı domuz bedeni eşek olan kadın ise laf taşıyan ve yalancı kadındı. Yüzü köpek yüzü olan arkasından ateş dökülen ve ağzından boşaltılan kadın ise şarkıcı ve hasetçi kadındı.”

Peygamber (s.a.a) daha sonra şöyle buyurdu: “Kocasını gazaplandıran kadına eyvahlar olsun. Ne mutlu kocası kendinden razı olan kadına.”

**24-** Babam metindeki mezkur isnatla Muhammed bin Arefe’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a.s) bana şöyle buyurdu: “Ey İbn-i Arefe ilahi nimetler nehir kenarındaki yerine bağlanan deveye benzer. Bu hayır ve nimetler ona iyi davrandıkları ve değerini bildikleri müddetçe geçerlidir. Ona kötü davranır ve değerini bilmezlerse kendilerinden uzaklaşır, gider.”

**25-** Babam metindeki mezkur isnatla Yasir’ul Hatim’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Cömert insan kendi yemeğinden yesinler diye insanların yemeğinden yiyen kimsedir. Cimri insan ise insanlar yemeğinden yemesin diye insanların yemeğinden yemeyen kimsedir.”

**26-** Muhammed bin Cafer bin Mesrur metindeki mezkur isnatla Hasan bin Ali Veşşa’dan şöyle rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Cömert kimse Allah’a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır ve cehennemden uzaktır. Cimri kimse ise cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır ve cehenneme yakındır.” Veşşa şöyle diyor: “Hakeza İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu işittim: “Cömertlik cennette bir ağaçtır ki dalları dünyaya sarkmıştır. Onun dallarından birine tutunan cennete girer.”

**27-** Üstadım İbn-i Velid metindeki mezkur senetle Ali bin Esbat’tan ve Haccal’dan şöyle rivayet etmektedir: “Her ikisi de İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: “İsrailoğullarından bir abid on yıl susmadıkça sürekli bir ibadete başlamazdı.”

**28-** Müfessir Cürcani metindeki mezkur isnadıyla İmam Rıza’dan, o da babalarından, onlar da Hasan bin Ali’den şöyle buyurduğunu nakletmektedirler: “Babam Emirel Müminin (a.s), **“Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan o’dur. Sonra, göğe doğru yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir.”** [[97]](#footnote-97) ayetinin tefsirinde şöyle buyurdu: “Allah düşünesiniz, Allah’ın rızasına erişesiniz ve cehennem azabından korunasınız diye yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattı. “**göğe doğru yönelerek...**” Yani gökleri yaratmaya ve sağlam kılmaya koyuldu. Gökleri yedi kat olarak yarattı. **“O her şeyi bilir**.” Zira onun ilmi her şeyi kapsamıştır. Her şeyin maslahatını bilir. Yeryüzünde olan her şeyi sizin maslahatınız için yarattı ey Ademoğlu!

**29-** Babam metindeki senetle Bizenti’den nakletti: “İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu işittim: “İsrailoğullarından biri yakınlarından birini öldürdü, sonrada cenazesini İsrailoğullarının en iyi boylarından birinin yolu üzerine bıraktı, sonrada kan davasında bulundu. İsrailoğulları Musa (a.s)’a, “falan kabile filan kimseyi öldürdü, onu kimin öldürdüğünü bize söyle” dediler. Hz. Musa (a.s), “Bana bir sığır getirin” dedi. “Onlar: Bizimle alay mı ediyorsun?”Dediler. Musa (a.s), “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi. Onlar herhangi bir sığırı da getirmiş olsalardı kifayet edecekti ama işi zorlaştırdılar. Allah da onlara işlerini zorlaştırdı. Dediler ki, **“Rabbine bizim adımıza yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin”, “O, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor, size emrolunanı yapın” dedi.**” Onlar da bunun üzerine her hangi bir sığırı getirmiş olsalardı kifayet edecekti. Ama yine işi zorlaştırdılar ve Allah da işi onlara zorlaştırdı. Bu defa şöyle dediler: **“Rabbine bizim adımıza yalvar da ne renk olduğunu bize bildirsin” dediler. “O, onun, bakanların içini açan parlak sarı renkli bir sığır olduğunu söylüyor” dedi.”**  Herhangi bir sığırı getirmiş olsalardı yine kifayet edecekti, ama bu defa da işi zorlaştırdılar. Allah da onlara işi zorlaştırdı: **“Rabbine bizim adımıza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin, çünkü sığırlar, bizce, birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz şüphesiz hidayeti bulmuş oluruz” dediler. Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor” dedi. “Şimdi hakkı bildirdin” deyip sığırı boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı.”** Bunun üzerine araştırmaya koyuldular o sığırı İsrailoğullarından bir gencin yanında buldular. Genç adam onlara, “Ağırlığınca altın vermedikçe onu size satmam” dedi. İsrailoğulları Hz. Musa (a.s)’ın yanına gelerek durumu kendisine ilettiler, Musa (a.s)’da onlara şöyle buyurdu: “Çaresi yok, onu alınız.” Mecburen onu aldılar ve Hz. Musa’nın emri üzere onu boğazladılar. Sığırın kuyruğundan bir parçayı ölünün bedenine vurmalarını emretti. Emredileni yapınca ölü dirildi ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulu! Beni kuzenim öldürdü; itham edilen kimse değil.” Böylece katilini tanıdılar. Hz. Musa (a.s) ashabından bazısına şöyle buyurdu: “Bu sığırın ilginç bir hikayesi vardır.” Ashabı: “O nedir?”diye sorunca da Hz. Musa (a.s) şöyle buyurdu: “İsrailoğulları’ndan bir genç babasına çok iyi davranıyordu, küçük bir buzağı alıp evine getirdi. Babası yatıyordu. Ahırın anahtarı da babasının başının altındaydı, genç adam babasına acıdı ve onu uyandırmadı. Buzağıyı kendi haline bıraktı. Babası uyanınca olayı ona anlattı. Babası onu överek kendisine şöyle dedi: “Bunun yerine al şu sığır senin olsun” böylece ona bir sığır bağışladı. Daha sonra Musa (a.s) şöyle buyurdu: “Bakın iyi amel ve iyilikler ehlini ne kadar da yüceltiyor!”

**30-** Ahmed bin Ziyad Cafer Hamedani metindeki mezkur isnatla Reyyan bin Salt’tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Ben Horasan’da İmam Rıza (a.s)’a, “Hişam bin İbrahim Abbasi sizin kendisine şarkı dinleme için izin verdiğinizi söylüyor.”diye sordum. İmam Rıza(a.s)şöyle buyurdu: “Zındık yalan söylüyor, benden şarkı dinlemenin hükmünü sordu, ben de ona şöyle dedim: “Adamın biri İmam Bakır (a.s)’a bu meseleyi sordu. İmam Bakır (a.s) ona şöyle buyurdu: “Allah hakkı batıldan ayırınca şarkı hangisinde karar kılacaktır?” Adam, “batılda” diye cevap verince İmam şöyle buyurdu: “O halde hükmünü sen kendin verdin.”

**31-** Hakeza Reyyan’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu işittim, “Allah-u Teala her peygamberi şarabın haram olduğuna dair hüküm, Allah’ın istediğini yapacağına dair ikrar ve güçlü bir bedenle gönderdi.” Hakeza şöyle diyor: “İmam Rıza (a.s)’dan şöyle dediğini işittim: “Akşam eve dönerken mutlaka yanınızda bir kandil bulundurun.”

**32-** Babam mezkur isnatla Hasan Veşşa’dan şöyle rivayet ediyor: “İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Zilhicce ayı gözükür de biz Medine’de olursak Hac için ihrama girmemiz gerekir. Zira biz Medine ehlinin mikatı olan mescid-i şecereden ihrama girmeliyiz. Peygamber orayı mikat karar kılmıştır. Siz Irak tarafından geldiğiniz için Zilhicce ayında iseniz umre yapmalısınız. Zira Peygamber size de Zat-i Irk ve diğer mikatları taktir etmiştir. Burası önünüzde ve Mekke’ye yakındır.”

Fazl bin Sehl Zu’r-Riyaseteyn şöyle dedi: “Acaba şimdi Beytullahı tavaf ettiği halde ihramdan çıkıp Temettu haccını yerine getirebilir mi? İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Evet yapabilir”

Muhammed bin Cafer bu meseleyi Sufyan bin Uyeyne ve Sufyan’ın ashabıyle tartıştı ve onlara şöyle dedi: “falan şahıs şöyle böyle diyor.” Sufyan bunu Ebu Hasan (a.s)’dan kabul etmedi ve reddetti.

Kitabın yazarı şöyle buyuruyor: “Süfyan bin Uyeyne İmam Sadık (a.s)’ı görmüş ve ondan hadis rivayet etmiştir. İmam Rıza(a.s) zamanına kadar da yaşamıştır.”

**33-** Muhammed bin Hasan bin Velid metindeki mezkur senetle İbn-i Ebi Nasr Bizenti’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Ebul Hasan İmam Rıza (a.s)’a, “Geçen yıl ne yaptın?”diye sordu. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Recep ayında umre yaptım. Hac günlerinde de temettu haccı için ihrama girdim. Umre yaptığım her zaman böyle yapıyorum.”

**34-** Babam metindeki mezkur senetle Sa’d bin Sa’d’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Ben Ebul Hasan (a.s) ile birlikte Kabe’yi tavaf ediyorduk. Rükn-ü Yemani karşısında kendisine ulaşınca İmam (a.s) durdu, ellerini kaldırarak şöyle buyurdu: “Ey Allahım, ey afiyetin velisi ey afiyetin yaratıcısı, ey afiyet rızkını veren, ey afiyet nimetini ihsan eden, ey afiyet ihsan eden, bana ve bütün yaratıklarına afiyet ihsan et. Ey dünya ve ahiretin rahman ve rahimi, Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine rahmed gönder bizleri afiyetle, afiyetin devamıyla bütün afiyetle ve afiyet şükrüyle dünya ve ahirette rızıklandır. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”

**35-** Muhammed bin Musa bin Mutevekkil mezkur senetle Mukatil bin Mukatil’den şöyle rivayet etmektedir: “Ben İmam Rıza (a.s)’ı Cuma günü öğlen vakti ihramda olduğu halde cadde kenarında hacamat yaparken gördüm.”

Kitabın yazarı şöyle diyor: “bu hadiste bir kaç fayda vardır. Birisi cuma gününde de hacamat yaptırmanın sakıncalı olmadığıdır. Cuma günü hacamat yaptırmanın mekruh olduğunu söyleyen rivayetler ihtiyar/irade halinde geçerlidir; zaruret değil. İkinci faydası zeval vaktinde hacamatın yapılabileceğidir. Üçüncü faydası ihrama girmiş bir insanın da mecburiyet anında hacamat yaptırabileceğidir. Ama hacamat yaptırdığı yeri kazımamalıdır.”

**36-** Babam metindeki mezkur isnatla Hasan bin Fazzal’dan şöyle nakletti: “İmam Rıza (a.s)’ı Medine’de gördüm. Umre yapmak istiyordu. Veda için akşam namazından sonra Peygamber’in kabrin başına geldi. Selam verdi, kabre dokundu, döndü, kabrin başına geldi, namaz kıldı, sol omuzunu bir sonraki sütuna yasladı, ayakkabası ayağında olduğu halde altı veya sekiz rekat namaz kıldı. Rüku ve secdeleri; üçer defa veya daha fazla tesbihte bulunacak kadardı. Namazı bitince secdeye kapandı. Secde uzun sürdü. Öyle ki secde ettiği taşlar terinden ıslandı.”

Ravi şöyle diyor: “İmam (a.s)’ın ashabından bazısı şöyle dedi: “İmam (a.s) mübarek yanaklarını da secde ettiği yere yasladı .”

**37-** Babam mezkur isnatla Musa bin Sellam’dan şöyle rivayet etmiştir: “İmam Rıza (a.s) umre yaptı, Beyt’e veda edip çıkmak için Hennatin kapısına doğru yürüdü. Mescidin içinde Kabe’nin arkasında durdu. Ellerini dua için kaldırdı ve bize şöyle buyurdu: “Burası insanın Allah’dan hacetini dileyeceği en iyi yerdir. Burada kılınan namaz başka yerde altmış yıl veya ay yapılan ibadetten daha faziletlidir.” İmam (a.s) kapıya yaklaşınca şöyle dua etti: “Allahım ben senden başka ilahın olmadığına inanarak evinden dışarı çıkıyorum.”

**38-** İbn-i Velid metindeki mezkur senetle İbrahim bin Ebi Mahmud’dan şöyle rivayet etmiştir: “İmam Rıza (a.s)’ı Kabe’ye veda ederken gördüm. Kapıdan çıkmak isterken secdede kapandı, kalktı. Kabeye yöneldi ve şöyle dedi: “Allah’ım ben senden başka ilah olmadığı inancıyla geri dönüyorum.”

**39-** Babam ve Muhammed bin Hasan bin Velid metindeki mezkur isnatla Ahmed bin Meysemi’den şöyle rivayet etmişlerdir: “bir grup ashap İmam Rıza (a.s)’ın etrafında toplanmış, Peygamberden bir konu hakkında nakledilen birbiriyle çelişikli gözüken iki hadis hakkında tartışıyorlardı. Bu ihtilaf konusunu İmam (a.s)’a sorunca da İmam (a.s) şöyle buyurdu: Allah-u Teala bazı şeyleri helal kılmış, bazı şeyleri haram kılmış ve bazı şeyleri de farz kılmıştır. Allah’ın haram kıldığını helal kılan, Allah’ın helal kıldığını haram kılan veya Allah’ın kitabında hükmü zikredilen, sünnette delili apaçık ortada olan ve bir nesh edicisi de olmayan bir farzı ortadan kaldıran rivayetle amel edilemez. Zira Resulullah Allah’ın helal kıldığını haram edici, haram kıldığını helal edici ve Allah’ın fazlarını ve ahkamını değiştirici konumda değildi. Bu konuda tümüyle Allah’a itaat eden, teslim olan ve Allah tarafından bir elçi konumundaydı. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de buyrulmuştur**: “Ben sadece bana vahyolana tabi olurum.”** Peygamber bu konuda Allah’a itaat ediyor ve Allah adına onun emrettiği hükümlerini tebliğ ediyordu.”

Ben şöyle arzettim: “Bazen sizden bir konuda peygamberden bir hadis naklediliyor ki sünnette var, ama Kur’an’da yok. Sonra da sizden onun aksi nakledilmekte.”

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Bazen Resulullah bir şeyi haram olarak nehy etmiştir. Bu konuda Resulullah’ın nehyi Allah’ın nehyi ile uyum içindedir. Bazen de bir şeyi emretmekte; bu emir farz ve lazımdır. Bu da Allah’ın emirleriyle uyum içindedir. O halde Peygamber’den haram düzeyinde bir nehiy varsa, sonra aksi bir hüküm bildiren rivayetler naklediliyorsa o rivayetlerle amel etmek caiz değildir. Emrettiği hususlarda da durum aynıdır. Zira biz bir zaruret olmaksızın Resulullah’ın izin vermediği hususlarda izin vermeyiz ve emrettiğinin hilafına da bir şeyi emretmeyiz. Hakeza Resulullah’ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kılmayız. Peygamber Allah’ın emirlerine tabi ve teslim olduğu gibi biz de Resulullah’ın emirlerine tabi ve teslimiz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir.”[[98]](#footnote-98)**

Bazen de Peygamber bazı şeylerden nehyetmiştir. Ama bu nehy haramdan değil, mekruhdan nehiydir. Bazen de bazı şeyleri emretmiştir. Ama bu emir farz olan emir değildir. Dinde fazilete ve rüchana delalet eden bir emirdir. Böylece insanları mazur olsun veya olmasın onunla amel edip etmeme noktasında özgür bırakmıştır. O halde Peygamber kerahet olarak bir şeyden nehyedince veya müstahab olarak bir şeyi emredince Peygamber onu yapıp yapmama noktasında ruhsat vermiş demektir. Bizden, biri bir şeyi emreden ve diğeri onu red eden iki rivayeti de bir kişi nakletmişse onu inkar etmeyin. Bu rivayetler ravisi bir, sahih ve meşhur rivayetler ise o zaman onların biriyle, ya ikisiyle ya da istediğin ile amel etmen gerekir. Bu konuda Resulullah’a teslim olma veya kesin bir ilmi olmadığı hasebiyle bizden veya Peygamber’den olduğunu red etme noktasında ruhsatınız vardır. Bunu inad, küfür ve Peygamber’e teslim olmamak üzere terk eden kimse azim olan Allah’a şirk koşmuş sayılır.

O halde birbiriyle çelişen iki rivayetle karşılaşınca her şeyden önce onları Allah’ın kitabına takdim edin. O halde Allah’ın kitabındaki helal ve haramlarla uyum arzediyorsa amel edin, değilse Peygamber’in sünnetine takdim edin. O halde Resulullah’ın sünnetinde hükmü var ise, örneğin haram şeklinde bir nehiy veya farz olan bir emir varsa o sünnetle uyum arzeden rivayetlerle amel edin. Yok eğer mekruh şeklinde bir nehiy varsa, ayrıca bir de muhalif/çelişen ayrı bir rivayet varsa o halde Resulullah’ın nehyettiği, haram değil kerih gördüğü şey hususunda ruhsat vardır demektir. Burada her iki rivayetle de amel etmek mümkündür. İnsan burada teslim, tabi olma veya Resulullah’a irca etme noktasında ihtiyar ve irade sahibidir. Bunlar dışında kalan şeylerin ilmini bize irca edin. Biz ona daha evlayız. Kendi görüşünüzü belirtmeyin. Şüpheli şeyler hususunda ihtiyat ve dikkat ediniz. Nezdimizden bir beyan ve açıklama buluncaya kadar araştırın, kendi aranızda mevzu bahis ediniz.”

**40-**Babam metindeki mezkur isnadla İbrahim bin Ebi Mahmud’dan şöyle rivayet etmiştir: “İmam Rıza (a.s)’a; kusma, burun kanaması, irin ve kanın abdesti bozup bozmadığını sordum şöyle buyurdu: “Bunların hiç birisi abdesti bozmaz.”

**41-**Babam mezkur senetle Zekeriyya bin Adem’den şöyle rivayet etmiştir: “İmam Rıza (a.s)’a makattaki sivilcelerden çıkan irinin abdesti bozup bozmadığını sordum şöyle buyurdu: “Abdesti bozan üç şeydir: İdrar, dışkı ve yellenme”[[99]](#footnote-99)

**42-**Babam metindeki mezkur senetle Hasan bin Ali Veşşa’dan şöyle nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s)’a şöyle sordum: “Birinin elinde bir yara varsa ve yaranın üzerine de merhem sürmüşse abdest alırken o merhem sürdüğü yeri yıkama yerine mesh etmesi caiz midir? “ İmam şöyle buyurdu: “Evet, üzerine mesh ederse yeterlidir.”

**43-**Babam metindeki mezkur isnatla Ahmed bin Muhammed bin İsa’dan, o da babası Muhammed bin İsa’dan şöyle nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s)’a şunu sordum: “Adamın birisi abdestini aldıktan sonra yüzünün bir bölümüne suyun değmediğini anlarsa ne yapmalıdır?” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Abdest alırken ıslattığı uzuvlarındaki ıslaklıkla orayı ıslatırsa yeterlidir.”

**44-**Abdulvahid Nişaburi metindeki mezkur isnatla Fazl bin Şazan’dan nakletmektedir: “İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “İmam Hüseyin (a.s)’ın kesik başını Şam’a götürdüklerinde Yezid (Allah lanet etsin) onu bir kenara bırakmalarını emretti. Sonra da yanına bir sofra kurdurttu, arkadaşlarıyla o sofrada yemek yedi ve şarap içti. Ardından emretti İmam Hüseyin (a.s)’ın kesik başını bir leğen içinde tahtının yanına koydular.Leğenin üzerine de satranç tahtasını koyup üzerinde satranç oynadılar.İmam Hüseyin'i, babası ve dedesini alayla anıyor, ihanette bulunuyorlardı. Satrançta yenince şarabını alıyor ve üç defa yudumluyordu.Bardağından geri kalanı da İmam Hüseyin (a.s)’ın kesik başının bulunduğu leğenin yanına döküyordu.”

İmam(a.s)daha sonra şöyle buyurdu: “O halde bizim şiilerimiz şarap içmemeli ve satranç oynamamalıdır. Şarap ve satrancı görünce İmam Hüseyin’i hatırlayan ve Yezid ve Al-i Yezid’e lanet eden kimsenin günahları yıldızlar sayısınca da olsa Allah affeder.”

**45-**....Babam babasından, o da babalarından, onlar da Ali bin Ebi Talib’den, o da Peygamber’den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Düşmanlarımızın elbisesini giymeyin, düşmanlarımın yemeğini yemeyin, düşmanlarımın yolundan gitmeyin. Aksi taktirde onlar benim düşmanım olduğu gibi siz de benim düşmanım olursunuz.”

**46-** Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus Attar metindeki mezkur isnatla Fazl bin Şazan’dan şöyle dediğini nakletmektedir: “Adalet ve ihsan üzere davranmak nimetin devamının ilanıdır. Güç ve kuvvet sadece Allah’ındır.”

+++

Rey şehrinde ikamet eden Ebi Cafer Muhammed bin Ali bin Huseyn bin Musa bin Babeveyh el-Kummi Fakih’in (Allah taatine yardımcı, rızasına muvaffak kılsın) yazdığı “Uyun’ul-Ahbar’ir Rıza” kitabının birinci cildi burada bitti. Ardından gelecek olan ikinci cildinde de İmam Rıza (a.s)’dan toplanan rivayetler yer alacaktır+++

# Uyun-u Ahbar’ir Rıza’nın ikinci cildi 31. Bölümden başlamakta ve 69. Bölümde sona ermektedir.

# Önceki bölümlerin başında da söylediğimiz gibi bu kitapta zikredilen bazı hadisler tekrar edilmimiştir.[[100]](#footnote-100) Bazı rivayetler de belli bir zaman ve dile özgüdür. Bazı özel şartlarda ifade edilmiştir. Bazılarının da derki geniş ilmi bir birikime ihtiyaç duymaktadır. Bu kitab ise genelin istifadesine sunulduğu için üstte beyan edilen sebeblerden ötürü bazı rivayetler nakledilmemiş, böylece okuyucuların usanmaması amaçlanmıştır.

**\* \* \***

31. Bölümde 352 rivayet vardır. Bu bölümdeki bazı hadisler, gerek önceden, gerek sonradan ve hatta gerek kendi içinde tekrarlandığı veya diğer mezkur sebeblerden dolayı zikredilmemiştir.

# 31. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'DAN NAKLOLUNAN TOPLU HADİSLER

**1-** Hasan bin Cehm diyor ki, İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum: “Herkesin dostu onun aklıdır, düşmanı ise cehaletidir.”

**2-** Ali bin Ahmed, Muhammed bin Ahmed es- Sinanî ve Hüseyin bin İbrahim (r.a) metindeki mezkur senetle Mahmud bin Ebi'l Bilad'dan şöyle dediğini nakletmişlerdir: İmam Rıza (a.s) duydum ki, şöyle buyuruyordu: “Kim, kullardan bağışta bulunan kimseye teşekkür etmezse, Allah'a şükretmemiştir.”

**3-** Aynı senetle İbrahim bin Mahmud'dan İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Mümin, iyi iş yaptığında hoşnut olan ve günah işlediğinde de mağfiret dileyen kimsedir; Müslüman da, Müslümanların onun dili ve elinden razı oldukları kimsedir; komşusu, onun şer ve zararından güvende olmayan kimse bizden değildir.”

**4-** Ebu'l- Hasan Muhammed bin Ali bin Şah el- fakih el- Mervazî, Merverud'da kendi evinde, metindeki mezkur ravilerle Ali bin Musa er- Rıza (a.s)'dan, o da babası Musa bin Cafer (a.s)'dan, o da babası Cafer bin Muhammed (a.s)'dan, o da babası Muhammed bin Ali (a.s)'dan, o da babası Ali bin Hüseyin (a.s)'dan, o da babası Hüseyin bin Ali (a.s)'dan, o da babası Ali bin Ebi Talib (a.s)'dan, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

“Kıyamet günü ben dört grup kimseye şefaat edeceğim; zürriyetime (soyuma) saygı gösterene, onların ihtiyaçlarını karşılayan kimseye, dertlerinde onlara yardım için gayret gösteren kimseye, kalbi ve diliyle onlara yardımda bulunan kimseye.”

**5- (**Bu hadis mezkur senetle İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)’ın doğumuyla ilgilidir ve Hz. Fatıma (a.s)’dan nakledilmiştir.): İmam Hüseyin’in doğumundan yedi gün geçtiğinde Resulullah (s.a.a) alacalı iki koç kurban kesti, ebeye bir butla bir dinar verdi, sonra saçını kesti, onun ağırlığında gümüş sadak verdi, başını safranla boyadı ve; “Ey Esma! Bebeğin başına kan sürmek cahiliyet adetlerindendir.” Buyurdu.

**6-** Metindeki mezkur senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Kızım Fatıma kıyamet günü, elinde kanlı bir elbise olduğu bir halde kıyamete gelecektir; arşın sütunlarından birine sarılıp şöyle diyecektir: “Ey adaletli! Benimle oğlumun katili arasında hükmet.” Resulullah sözünün devamında buyurdular ki: Kabe'nin Rabbine and olsun ki, Allah Teala kızımın yararına hükmedecektir. Şüphesiz Allah Azze ve Celle, Fatıma'nın gazabıyla gazaplanmakta ve onun rızasıyla (hoşnutluğuyla) rıza olmaktadır.”

**7-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletti: “Evlat, reyhandır benim iki reyhanım da Hasan ve Hüseyin'dir.

**8-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletti: “Ey Ali! Sen cennet ve cehennemi bölensin; sen cennet kapısını çalacak hesapsız olarak cennete gireceksin.”

**9-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ehl-i Beyt'imin sizin aranızdaki misali (konumu) Nuh'un gemisi misali gibidir; kim o gemiye bindiyse kurtuldu, kim de ondan geri kaldıysa boğuldu ve ateşe düştü.”

**10-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah'ın ve Resulünün gazabı, kanımı (başka bir nüshaya göre zürriyetimin kanını) döken ve Ehl-i Beyt'im hakkında beni inciten kimseye şiddetlendi.”

**11-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle rivayet etti: “Bir melek benim yanıma gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Allah Teala sana selam söyleyip şöyle buyuruyor: Ben Fatıma'yı Ali ile nikahladım, sen de Fatıma’yı Ali ile nikahla; ben Tuba ağacına inci, yakut ve mercan getirmesini emrettim; gök ehli bu evlilikten dolayı sevindiler. Yakın bir amanda cennet gençlerinin efendisi iki evlat dünyaya gelecek; cennet ehli onların vesilesiyle süslenecek. Öyleyse ey Muhammed! Seni müjdeliyorum; şüphesiz sen önceki ve sonraki insanların en üstünüsün.”

**12-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletti: “Altı şey yiğitliktendir; üçü vatanda, üçü de yolculukta; vatanda olan şunlardır: Allah'ın kitabını (Kur'ân'ı) okumak; Allah'ın mescitlerini (camileri) imar etmek (şenlendirmek), Allah için kardeş edinmek. Yolculukta da olanlar ise şunlardır: Azığı infak etmek (bağışta bulunmak), güzel huylu olmak ve günaha düşmeyecek şaka ve mizah yapmak.”

**13-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Yıldızlar gök ehli için emniyet ve kurtuluş vesileleridir; Ehl-i Beyt'im de ümmetim için emniyet ve kurtuluş vesilesidir.”[[101]](#footnote-101)

**14-** Aynı senetle imam Rıza (a.s) ceddi Cafer bin Muhammed (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Babam Muhammed bin Ali'nin (İmam Bakır'ın) yüzüğünün kaşına şöyle yazılmıştı:

Zannî billahi hasenun Ve binnebiyy'il Mutemeni

Ve bilvasiyyi zi'l meneni Ve bi'l Hüseyin'i ve'l Hasen'i

Allah'a zannım iyidir, güvenilir Peygambere de;

Minnet (ihsan) sahibi vasiye; Hüseyin ve Hasana da.

**15-** İmam Rıza (a.s) aynı senetle ceddi Ali bin Ebi Talib'den “Ekkalune lissuht” (Onlar haram yiyicilerdir. (Maide/42) ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Haram yiyicilerden maksat, kardeşinin ihtiyacı karşılığı hediyesini kabul eden kimsedir” (Yani dünya malı tamahıyla onun ihtiyacını karşılıyor ve rüşvet alıyor.)

**16-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) şöyle nakletmiştir: Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: “İman dille ikrar etmek, kalple tanımak ve organlar ile amel etmektir.”

**17-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki: Ey Adem oğlu! Bana karşı insaflı davranmıyorsun; ben nimet vermekle seni seviyorum, oysa sen günah işlemekle bana buğz ediyorsun; benim hayrım sana inmektedir, oysa senin şerrin bana doğru ulaşmaktadır; sürekli her gece ve gündüz bir melek senin çirkin amellerini bana bildirir. Ey Adem oğlu! Eğer kendi sıfatlandığın halini bilmediğin halde başka birisinden duymuş olsaydın, ona karşı mutlaka nefret ve buğzetmeye koyulurdun.”

**18-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Çocuklarınızı, doğumlarının yedinci günü sünnet edin; çünkü bu iş onlar için daha temiz ve onların gelişmesi için daha elverişlidir.”

**19-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah katında en üstün amel, içinde şüphe olmayan imandır; ganimetinde hıyanet olmayan cihattır; kabul olunmuş olan hacdır. Cennete ilk girecek olan şehittir; efendisine kullukta bulunan onun hayrını isteyen köledir; aile sahibi olan iffetli ve takvalı kişidir. Cehenneme ilk girecek olan da halka musallat olup adaletle davranmayan hükümdar, malının farz olan hakkını vermeyen zengin ve kibirlenen fakirdir.

**20-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Mümin beş vakit namazlarını korudukça şeytan sürekli olarak ondan taraf korku içerisindedir; ama onları zayi ettiğinde (onun vakitlerine önem vermediğinde), ona cüret (hücum) edip onu günaha sokar. Her kim farz bir namazı doğru olarak kılacak olursa Allah indinde bir duasının kabul edilmesine hak kazanır.”

**21-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim farz olan namazını kılarsa, her namazından sonra bir duası Allah katında kabul olur.”

**22-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “İlim hazinedir, anahtarları ise soru sormaktır. Öyleyse -Allah size merhamet etsin- soru sorun. Çünkü bu işte dört kimse mükafatlanır: Soru soran, öğrenen dinleyen ve cevap veren.”

**23-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allah Azze ve Celle, evine izinsiz olarak giren yabancı kimseye karşı savaşmayan kimseyi sevmez.”

**24-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den buyurduğunu nakletmiştir: “Ümmetim birbirlerini sevdikleri, birbirlerine hediye gönderdikleri, emaneti sahibine verdikleri, haramdan kaçındıkları, misafiri ağırladıkları, namaz kıldıkları ve zekat verdikleri sürece hayır üzeredirler; bunu yapmadıkları taktirde kıtlık ve bilenmiş bıçağa (veya kuraklık ve geçim zorluğuna) duçar olurlar.”

**25-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Müslüman'ı aldatan veya ona zarar veren veyahut ona hile yapan kimse bizden değildir.”

**26-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah Tebarek ve Teala Adem oğlunu muhatap kılıp şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu! Halkın günahı seni kendi günahından gafil etmesin; halkın sana verdiği nimetler (bağış), Allah'ın sana bağışladığı nimetleri unutturmasın; kendine ümit ettiğin halde halkı Allah'ın rahmetinden ümitsiz etme.”

**27-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Ölümümden sonra ümmetim için üç şeyden korkuyorum: Marifetten (hidayet olduktan) sonra sapıklıktan, fitnelerin saptırmasından, karın ve fercin (tenasül organının) şehvetinden.”

**28-** Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Çocuğunuza Muhammed ismini taktığınızda, ona ikram edin, toplantılarda ona yeraçın ve ona yüzünüzü ekşitmeyin.”

**29-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Herhangi bir grubun danışma meclisinde Ahmed ve Muhammed (veya Hamid ve Mahmud) isminde kimseler olup da onları danışmaya katarlarsa (onların da görüşlerini alırlarsa), o istişare onlar için hayırlı netice verir.”

**30-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Her serilen sofranın başına Ahmed veya Muhammed isminde bir kimse hazır olursa, o ev (içerisinde sofra açılan ev) her gün iki defa takdis ve tathir olur.”

**31-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Biz Ehl-i Beytte’niz ve de bir takımözelliklerimiz vardır. Bu cümleden: 1-Sadaka almak, bize câiz değildir. 2-Biz temizliğin bütün yönlerine riayet etmekle emrolunmuşuz. 3-Mümin bir kızı dinsiz ve aptal bir erkeğe vermemekle mükellefiz.”

**32-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allah katında Mümin bir kulun misali mukarrep melek misalidir. Ve şüphesiz ki Allah nezdinde ondan daha da değerlidir. Allah katında tevbe eden mümin bir erkek ve mümin bir kadından daha sevimli bir şey yoktur.”

**33-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kim halkla muamele eder de onlara zulmetmez, onlarla konuşur da onlara yalan söylemez, söz verir de sözünde durursa; yiğitliği (ve insaniyeti) kamil olan insanlardan olup adaleti aşikar, kardeşliği gerekli ve yokluğu ise haram olmuş olur.”

**34-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Ya Ali! Ben Rabbimden senin hakkında beş şey istedim, hepsini bana bağışladı (kabul etti): Birincisi; Rabbimden istedim ki, yer kendisi için yarılan ilk şahıs ben olayım ve başımdan toprağı temizlediğimde sen de benimle olasın ; Rabbim bu isteğimi kabul etti. İkincisi; Rabbimden istedim ki, kıyamet günü hesap için amel terazisinin yanında durduğumda sen de benimle olasın; Rabbim bu isteğimi de kabul etti. Üçüncüsü; Rabbimden istedim ki, Allah'ın en büyük sancağı olan ve üzerinde; “El Muflihune humul faizune bilcenneti” (Cenneti elde edenler, kurtuluşa erenlerdir) sözü yazılı olan benim sancağımı taşıyan sen olasın; Rabbim bu isteğimi de kabul etti. Dördüncüsü; Rabbimden istedim ki, ümmetime senin elinle su versin; Rabbim bunu da kabul etti. Beşincisi; Rabbimden istedim ki, ümmetimi cennete sevk eden sen olasın; Rabbim bu isteğimi de kabul etti. İsteğimi kabul etmekle bana lütufta bulunan Allah'a hamd olsun.”

**35-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ya Ali! Kıyamet günü olduğunda sen ve senin evlatların ( Masum İmamlar), inci ve yakutlu taclar giymiş olduğunuz halde alacalı atlar üzerinde olacaksınız; Allah Teala, halk size baktığı halde cennete gitmenizi emredecektir.”

**36-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir:

“Kıyamet günü olduğunda arşın arasından şöyle seslenilecektir: Ya Muhammed! Baban İbrahim-i Halil ne güzel babadır ve kardeşin Ali bin Ebu Talib ne güzel kardeştir.”

**37-** Aynı senetle imam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Adeta beni çağırmışlar, ben de kabul etmişim (ölümüm yaklaşmıştır). Şüphesiz ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; bunlardan biri diğerinden büyüktür; gökten yeryüzüne adeta bir ip gibi uzanmış olan Allah'ın kitabını ve Ehl-i Beyt'im olan itretimi. Benden sonra o ikisi hakkında nasıl davranacağınıza bakın (dikkatli olun).”

**38-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Güzel ahlaklı olun; çünkü güzel ahlak şüphesiz cennettedir. Kötü huyluluktan kaçının; zira kötü huy şüphesiz cehennemdedir.”

**39-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kim pazara girdiğinde şu sözü: “Subhanellahi ve'l hamdu lillahi vela ilahe illellahu vehdehu la şerike leh, leh'ul mulku ve lehul hamdu, yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemutu, ve huve ala kulli şey'in kadir.” Söylerse, kıyamet gününe dek Allah'ın yaratıkları sayısınca ona ecr (mükafat) verilir.”

**40-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kıyamet günü olduğunda, kul (hesap vermek için) çağırılır; ondan sorulacak olan ilk şey namazdır; eğer onu tam olarak (şartlarınca) yapmışsa kurtulur; aksi taktirde ateşe atılmış olur.”

**41-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Namazınızı zayi etmeyin; kim namazını zayi ederse Karun ve Haman ile haşr olur; Allah Teala'nın da onu, münafıklarla birlikte ateşe sokması o'na hak olur. Öyleyse namazını korumayan (ondan gaflet eden) ve Peygamber'inin sünnetini eda etmeye riayet göstermeyen (cemaat namazını terkeden) kimseye yazıklar olsun.”

**42-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Musa (a.s) Rabbinden şöyle bir istekte bulundu: “Ey Rabbim! Beni Muhammed (s.a.a)'in ümmetinden kıl.” Derken Allah-u Teala ona şöyle vahyetti: “Ya Musa! Sen ona erişebilmezsin.” (Yani onun zamanında yaşamayacaksın.)

**43-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Beni göğe (miraca) götürdüklerinde üçüncü gökte oturmuş olan bir kişiyi gördüm; bir ayağı doğuda bir ayağı da batıda idi; elinde de bir levha vardı, sürekli ona bakıp başını sallıyordu. Ya Cebrail! Bu kimdir? Diye sordum. Cebrail; “O ölüm meleği (Azrail)'dir” dedi.”[[102]](#footnote-102)

**44-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Şu ayet nazil olduğunda: **“Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir.”** (Zümer/30) Allah'a şöyle arzettim: “Ey Rabbim! Bütün yaratıklar ölüp melekler mi diri kalacaktır?” Cevaben şu ayet nazil oldu: **“Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra bize döndürüleceksiniz”** (Ankebut/57)

**45-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Cenneti cehenneme tercih ediniz ve amellerinizi batıl etmeğiniz; yoksa ateşe atılır, onda kalırsınız.”

**46-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah Teala bana şu dört kimseyi sevmeyi emretmiştir: Ali, Selman, Ebuzer ve Mikdad bin Esved'i.”

**47-** Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir :

“Kıyamet günü olduğunda bir münadi şöyle nida edecektir: Ey insanlar Muhammed'in (s.a.a) kızı Fatıma'nın geçmesi için gözlerinizi kapatınız.”

48- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir :

“Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridirler, babaları ise onlardan daha üstündür.”

49- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir :

“Kıyamet günü olduğunda Allah Azze ve Celle mümin kuluna tecelli edecektir, onu yapmış olduğu günahlara tek tek vakıf kılacaktır; daha sonra onun günahlarını örtecektir (affedecektir); hiçbir mukarreb melek ve mürsel Peygamberi o günahlardan haberdar kılmayacaktır; kulun, hiçkimsenin bilmesini istemediği şeylerin üzerini örtecektir; ve daha sonra onun günahlarına; “Hasenata dönüşün” diye emredecektir.”

*Kitabın yazarı (r.a) şöyle diyor: “Allah kuluna tecelli edecektir” sözünün manası, Allah Teala'nın, kulun onunla muhatap olduğunu anlaması için kendi nişanelerinden birini ona göstermesidir.*

50- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim bir mümini fakir ve yoksul olduğundan dolayı küçümser ve tahkir ederse, Allah Teala kıyamet günü onu mahşerdeki insanlara tanıtacak, daha sonra (yaptığı günahından dolayı) onu rezil ve rüsvay edecektir.”

51- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kıyamet gününe kadar, kendisine eziyet edecek bir komşusu olmaksızın yaşayan hiçbir mümin olmamış ve olmayacaktır.”

52- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şu ayet hakkında: **“Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün”** (İsra/71) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Her kavim kendi zamanlarının imamları, Rablerinin kitabı ve Peygamberlerinin sünnetiyle çağırılacaktır.”

53- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Erkek aile ve evlatlarını tanıdığı gibi mümin de gökte tanınır; o Allah katında mukarreb melekten daha değerlidir.”

54- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim bir mümin erkek veya kadına iftira ederse veya onda olmayan bir şeyi onun hakkında şöylerse, Alalh Teala kıyamet günü onu, dediği sözün cevabını verene dek ateşten olan bir tepede hapseder.”

55- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Cebrail Rabbimin yanından gelerek şöyle dedi: Rabbin sana selam söyleyip buyuruyor ki: “Ya Muhammed! İyi amel yapan, sana ve Ehl-i Beyt'ine iman eden müminleri cennetle müjdele; şüphesiz onlar için benim yanımda güzel mükafat vardır; yakında onlar cennete gireceklerdir.”

56- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ehl-i Beyt'ime zulmedene, onlarla savaşana, onların aleyhine yardımda bulunanlara ve onlara sövenlere cennet haram kılınmıştır. Ahirette onlar için hayırdan hiç bir nasip yoktur, Allah Teala kıyamet günü onlarla konuşmayacaktır, onlara (rahmet gözüyle) bakmayacaktır, onları günahtan arındırmayacaktır ve onlar için elemli bir azap vardır.”

57- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah Azze ve Celle kıyamet günü Allah'a şirk koşan kimse hariç bütün insanları hesaba çekecektir; çünkü Allah'a şirk koşan kimsenin hesapsız olarak ateşe atılması emredilecektir.”

58- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ahmak ve amşa (gözünden sık sık yaş gelen) kadınları, çocuklarınıza süt annesi tutmayınız; çünkü süt tesir bırakmaktadır. (Süt verinin özelliklerini çocuğu geçirmektedir.)

59- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Sofradan dökülen küçük ekmekler, hurilerin mihriyesidir.” (Yani kim onları toplayıp zayi olmasını önlerse, karşılığında ona ahirette hur'ilayn (cennet kızı) verilir.)

60- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Reulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bebek için, anne sütünden daha üstün bir süt yoktur.”

61- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Tirit yediğinizde kenarından yiyin; çünkü onun zirvesi (ortası) berekettir.”

62- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Sirke ne de güzel azıktır; yanlarında sirke bulunan bir aile fakir olmaz.”

63- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah'ım, Cumartesi ve Perşembe günlerinin sabahında ümmetime bereket ver.” (Yani o günlerin sabahını ümmetime bereketli kıl.)

64- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Menekşe yağı ile kendinizi yağlayın; Çünkü o yazda soğuk, kışta ise sıcaktır.”

65- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Tevhid (Allah'ın birliğine ikrar etmek), dinin yarısıdır. Rızkı sadaka vermekle indirin.”[[103]](#footnote-103)

66- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Hayırı, ona layık olan veya olmayan herkese yap; hayırın kendisine ulaştığı kimse ona layık olmasa da sen ona layıksın.”

67- Aynı senetle imam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Aklın başı (ilk emri), Allah'a iman ettikten sonra halka karşı şefkatli davranmak ve herkese, ister iyi olsun ister kötü-iyilik yapmaktır.”

68- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Dünya ve ahiret yiyeceklerinin en üstünü ettir; dünya ve ahiret içeceklerinin en üstünü sudur; ben de Adem evlatlarının en üstüyüm, ama iftihar etmiyorum.”

69- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Dünya ve ahiret ehlinin en üstün yiyeceği ettir; daha sonra pirinçtir.”

70- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Nar yiyin; çünkü mideye giren hernar tanesi kalbi nurlandırır (kanı tasfiye eder) ve şeytanı kırk gün uzaklaştırır (başka bir nüshaya göre lâl eder).” [[104]](#footnote-104)

71- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Zeytin yağı yiyin; zira zeytin yağı aklı açar, balgamı giderir, sinir sistemini güçlendirir, bitkinliği yok eder, ahlakı güzelleştirir, ruhu rahatlatır ve gam ve kederi giderir.”

72- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Üzümü tane tane yiyin; çünkü böyle yemek daha leziz ve daha hoş olur.”

73- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Eğer bir şeyde şifa olursa, o şifa hacamat yapanın neşterinde veya bal şerbetindedir.”

74- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ümmetimin en üstün ameli, Allah tarafından olan kurtuluşu beklemektir.”[[105]](#footnote-105)

75- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Sizin için, (hediye olarak) bal şerbeti getiren kimsenin hediyesini geri çevirmeyin.”

76- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Yemek yaptığınızda kabağını çok edin; çünkü kabak hüzünlü kalbi mesrur (başka bir nüshaya göre güçlendirir) eder.”

77- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kabak yiyin; çünkü kabak beynin gücünü çoğaltır.”

78- Aynı senetle imam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah katında, çok yemekten daha nefret edilecek bir şey yoktur.”

79- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ya Ali! Müminin Allah katındaki kerametinden (değerinden) biri şudur ki; şer çıkarmak için ona bir fırsat tanımamıştır; şer çıkarmaya karar aldığında onun canını alır.”

İmam Rıza (a.s), atası Cafer bin Muhammed (a.s)'ın da şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şerden kaçının; zira şerden kaçınmak ömrü uzatır.”

80- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“İnsan ayak üstü namaz kılamazsa, oturarak kılmalıdır; oturarak da kılamazsa, ayakları kıbleye doğru gelecek bir şekilde sırt üstü yatmalı ve (ruku ve secdelerde) işaretle namazını kılmalıdır.” (Namaz hiçbir halde terkedilmez.)

81-Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim bir şeyi bana garandi verirse, ben dört şeyi ona garandi veririm: Sila-i rahim yaparsa (akrabalarına iyilik ederse), Allah'ın onu sevmesini, rızkını çoğaltmasını, ömrünü uzatmasını ve onu va'd ettiği cennete götürmesini garandi veririm.”

82- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in üç kez şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Allah'ım, halifelerime rahmet” Halifelerin kimlerdir? Dediklerinde şöyle buyurdular: “Benden sonra gelen, hadis ve sünnetimi rivayet eden ve onları benden sonra halka öğretenlerdir.”

83- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Dua müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. (Öyleyse dua ediniz ve niyetinizi (dua ederken) halis kılınız).”

84- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da (iyi) amelleri bozur.”

85-Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kul güzel ahlakıyla, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçiren kimsenin derecesine yetişmektedir.”

86- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Amel terazisinde, güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur.”

87- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ümmetimden her kim halkın faydalanacağı kırk hadis ezberlerse, Allah Teala kıyamet günü onu fakih ve alim olarak haşreder.”

88- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in Perşembe günü yolculuk ettiğinde şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Perşembe günü ameller, Allah'a (göğe) yükselir ve velayet akdi o gün düğümlenir.”

89- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Resulullah (s.a.a) bizimle birlikte seferi namaz kıldı, birinci rekatta “Kafirun” suresini, ikinci rekatta ise “Tevhid” (İhlas) suresini okudu ve daha sonra şöyle buyurdular: “Kur'an'ın üçte birini ve dörtte birini sizin için okudum.”

90- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim “Zilzal” suresini dört defa okursa, Kur'an'ın hepsini okuyan gibi olur (sevap kazanır).”

91- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Oruçsuz itikaf olmaz.”

92- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“İman açısından en kamil olan olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.”

93- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Yapılan ameli saklı tutmak, musibetlere sabretmek ve onları açıp söylememek, iyilik hazinelerindendir.”

94- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Güzel ahlak, en iyi dosttur.”

95- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Resulullah (s.a.a)'den: “Cennete gitmeye daha çok sebep olan şeyler nelerdir? Diye sorduklarında; “Allah'tan çekinmek ve güzel ahlaklı olmaktır” buyurdular. Yine insanın Cehenneme gitmesine daha çok sebep olan şeyler nelerdir? Diye sorduklarına; “Karın ve şehvettir.” Buyurdular.[[106]](#footnote-106)

96- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kıyamet günü, makam ve oturacak yer açısından bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır ve sizin en iyiniz ailesine karşı en iyi ve şefkatli olanınızdır.”

97- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“İnsanların iman açısından en güzel olanı, ahlak açısından en güzel olanları ve ailesine en şefkatli davrananlarıdır; ben de aileme en şefkatli davrananızım.”

98- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Üç şey ezberleme gücünü çoğaltır ve balgamı giderir: Kur'an okumak, bal yemek ve çam sakızı çiğnemek.”

99- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ebu Cuhayfe (Veheb bin Abdullah-i Süvaî), geğirdiği halde Resulullah (s.a.a)'in yanına geldiğinde Hazret şöyle buyurdular: “Geğirmenin önünü al (yani az yemek ye). Çünkü dünyada doyunca yiyen insanların çoğu, kıyamet günü aç olacaklar.”

Sonra İmam Ali (a.s) buyurdu ki: “Ebu Cuhayfe artık ondan sonra, Allah'ın rahmetine kavuşana dek karnını yemekten doldurmadı (doyunca yemek yemedi).”

100- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Hz. Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Resulullah (s.a.a), yemek yediğinde şöyle dua ediyordu: “Allahumme barik lena fiyhi verzukna hayren minhu” (Allah'ım bu yemekte bize bereket ver ve ondan daha hayırlısını bize ihsan eyle.) Süt içtiğinde şöyle diyordu: “Allahumme barik lena fiyhi verzukna minihu”(Allah'ım bunda bize bereket ver ve bize ondan rızıklandır.)

101- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Oruçlu olanınız üç şeyden uzak durmalıdır: Hamam, hacamat (enseden kan aldırmak) ve güzel kadın .”

102- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kadının örtülmesi gereken on uzvu vardır, evlendiğinde onlardan biri kapanır; öldüğünde ise onların hepsi kapanır.”

103- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Resulullah (s.a.a)'den zina yapmıştır denilen bir kadın hakkında soru sordular, kadın da bakire olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) bana, kadınların ona bakmalarını emretmemi emrettiler, kadınlar ona baktıklarında onun bakire olduğunu şöylediler. Resulullah (s.a.a) (durmun neden ibaret olduğunu anlayınca) şöyle buyurdular: “İlahi bir damga üzerinde olan kimseye had uygulamam.” Resulullah (s.a.a), kadınların bu çeşit yerlerdeki tanıklığını kabul edip geçerli sayıyordu.”

104- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“ Hendek kazdığımızda Hz. Peygamber (s.a.a) ile birlikte idik. Fatıma Resulullah'ın yanına geldi, yanında da bir miktar ekmek vardı, onu peygamber'e verdi Resulullah (s.a.a); “Bu ekmek nedir?” Diye sordu. Fatıma: “Hasan ve Hüseyin için pişirdiğim çörektir, ondan bir parçasını sana getirdim” diye cevap verdi. Sonra Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Bil ki bu, üç günden sonra babanın ağzına bırakılan ilk yiyecektir.”

105- Aynı senetle İmam Hasan (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a) iki eliyle bir gül bana verdi, onu burnuma yaklaştırdığımda; “O gül, arst'an (Mersin ağacı, hoş kokulu bir nebat türü) sonra cennet güllerinin en üstünüdür.”

106- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Et yemenizi tavsiye ediyorum; çünkü et, et bitiriyor (uzuvların gelişmesine sebep oluyor). Kim kırk gün et yemeği terkederse, ahlakı kötüleşir.”

107- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a), böbrekler idrara çok yakın olduğundan dolayı onları yemiyordu, ama onu haram da kılmıyordu.”

108- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakl olunmuştur:

“Talha bin Ubeydillah Resulullah (s.a.a),in yanına vardı, o sırada Hazretin elinden bir ayva, onu Talha'ya verip şöyle buyurdu: Ey Eba Muhammed! Al bunu; çünkü bu, kalbi rahatlatıp takviye ediyor.”

109- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Kim sabahleyin aç karnına yirmi bir tane kuru üzüm yerse, bedeninde sevmediği bir şey (hastalık) bulamaz.”

110- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a) hurma yediğinde onun çekirdeğini elinin arkasına koyup sonra atıyordu.”

111- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakl olunmuştur:

“Resulullah (s.a.a) bana buyurdular ki: Mercimek yiyiniz; cünkü mercimek, mübarek ve mukaddestir kalbi yumuşatır ve göz yaşını çoğaltır; ve Hz. İsa (a.s) sonuncusu olmak üzere yetmiş Peygamber onun bereketi hakkında dua etmişlerdir.”

112- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir: Adamın birisi Hz. Ali (a.s)'ı (yemeğe) davet ettiklerinde İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Davatini üç şartla kabul ediyorum.” Davat eden adam: “Ya Emir'el Muminin! O şartlar nelerdir? Diye sorduğunda Hazret şöyle buyurdu: “Dışardan benim için (zahmete düşerek) bir şey almıyasın, evde bulunan şeyi benden esirgemiyesin ve ailene zorluk çıkarmıyasın.” Hz. Ali (a.s)'ı davet eden şahıs; “Ya Emir'el Muminin! Bu şartlarının hepsini kabul ediyorum” dedi. İmam (a.s) da onun davetini kabul ederek evine gitti.

113- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Veba, süratli ölümdür.”

114- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakl olunmuştur:

“Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu duydum: Ben, gelecekte dini küçümsemenizden, hüküm hakkında rüşvet almanızdan (veya kadılık makamını alıp satmanızdan), sıla-i rahim (akrabalara iyilik ve ihsan) yapmamanızdan, Kur'an okumak yerine saz ve müziğe yöneleceğinizden ve din hususunda sizden üstün olmayan kimseleri kendinize imam ve rehber yapmanızdan korkuyorum.”

115- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan, Resulullah (s.a.a)'in kendisine şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Ya Ali! Tuz ye; çünkü tuz yetmiş[[107]](#footnote-107) derde şifadır; o dertlerin (hastalıkların) en küçüğü cüzam, abraş ve deliliktir.”

116- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Resulullah (s.a.a)'e karpuz (veya kavun) ve hurma getirdiler. Hazret onlardan yeyip şöyle buyurdular: “Bunların her ikisi de güzeldir.” (Hurmanın tabiatı sıcak, karpuzunki ise soğuktur.)

117- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakl edilmiştir:

O (İmam Hasan), yedinci günü Hasan olarak adlandırıldı ve Hasan isminden Hüseyin türedi.” Sözünün devamında buyurdular ki: “O ikisi arasında ancak bir hamilelik süresi geçmiştir (fazla değil).”

118- Aynı senetle Ali bin Hüseyin (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Peygamber (s.a.a) İmam Hasan (a.s) doğduğu gün kulağına namaz ezanı okudu.”[[108]](#footnote-108)

119- Aynı senetle Cafer bin Muhammed (a.s)'den şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Babam bir esans istedi, ondan baş ve yüzüne (biraz) sürdü. Bu kullandığın esans nedir? Diye sordum. “Menekşedir” buyurdular. Menekşenin üstünlüğü nedir? Dedim. Buyurdular ki: Babam ceddim Hüseyin'den, o da babası Ali (a.s)'dan, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

“Menekşenin diğer esanslara üstünlüğü, İslam'ın diğer dinlere üstünlüğü gibidir.”

120- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah'a isyan ederek kullara itaat eden kimsenin dini yoktur. İtaat etmek için Rabbine isyan ederse dinsizdir.

121- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Narı zarıyla birlikte yiyiniz; çünkü o midenin sepicisidir (temizleyicisidir.)”

122- Aynı senetle İmam Rıza (a.s) Hüseyin bin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir gün Allah'ın resulü (s.a.a) Ali (a.s)'ın yanına geldiğinde o'nu ateşli gördü ve o'na iğde yemesini emretti.”

123- Aynı senetle Hüseyin bin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “İki kişi, aralarındaki problemi çözmesi için Ali (a.s)'ın yanına geldiler. Birisi bir diğerine başı ve derisinin kendisine ait olması şartıyla bir deve satmış. Alıcı da deveyi kesmeğe karar vermiş. (Ama karşı taraf buna muhalefet ediyormuş) İmam (a.s) buyurdular ki: “Satıcı sadece baş ve deri miktarınca o deveye ortaktır. (Yani müşterinin deveyi kesmesini engelleyemez.)

124- Yine aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan şöyle naklediyor: "İmam Hüseyin (a.s) bir gün istirahat mahalline giderken bir ekmek parçasının yere düşmüş olduğunu gördü. O ekmeği hizmetçisine emanet ederek şöyle dedi: "Ben dışarı çıktığımda bu ekmeği bana hatırlat." Hizmetçisi o ekmek parçasını yedi. İmam (a.s) oradan çıkınca ona şöyle buyurdu: "Sana verdiğim ekmek parçası nerede?" Hizmetçi: "Ey benim mevlam! Onu yedim" dedi. İmam (a.s) buyurdu ki: "Ben seni Allah rızası için serbest bırakıyorum.”

Bu olayı gören başka birisi İmam (a.s)'a dönerek; "Onu özgürlüğüne mi kavuşturdun?" diye sordu. İmam (a.s): "Evet. Ben ceddim Resulullah (s.a.a)'den duydum ki şöyle buyuruyordu: "Her kim yere düşmüş bir ekmek parçasını alır ve onu eliyle temizleyerek veya yıkayarak yerse, o ekmek parçası henüz onun boğazından geçmeden Allah Teala onu cehennem ateşinden kurtarır."

İmam (a.s) sonra şöyle buyurdu: "Ben Allah Teala'nın hür ettiği birisini köle olarak kabullenemem."

125- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Beş şey vardır ki, onları elde etmek için bineklere binip yolculuğa çıksanız da onlar gibisini bulamazsınız: 1) Kulun günahından başka hiçbir şeyden korkmaması. 2) Kulun Allah Teala'dan başka hiçbir kimseye ümit bağlamaması. 3) Kulun, kendisinden bilmediği bir şey sorulduğunda bilmiyorum demekten utanmaması. 4) Kulun, bilmediği bir şeyi öğrenmekten hayâ etmemesi. 5) Sabrın imana olan nispeti başın bedene olan nispeti gibidir; öyleyse sabrı olmayanın imanı olmaz.”

126- Aynı senetle İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim ecelinin ertelenmesi ve rızkının artmasını istiyorsa, sila-i rahim (akrabalara iyilik) yapsın.”

127- Aynı senetle İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Şehirlerin birinin duvarları altında bir yazılı levha bulundu, onda şunlar yazılıydı: “Ben Allah'ım! Benden başka İlah yoktur, Muhammed benim nebimdir. Ölümün varlığına yakin ettiği halde sevinene, her şeyin takdirinin Allah Teala'nın elinde olduğuna iman ettiği halde üzülene, dünyayı tanıyıp onu denediği halde ona gönül verene ve kıyamet günü hesaba çekileceğini bildiği halde günah işleyene hayret ediyorum.”

128- Yine aynı senetle naklediyor ki; İmam Sadık (a.s)'dan İmam Hüseyin (a.s)'ın kabirnin ziyareti hakkında sorulunca şöyle buyurdu: Babam bana buyurdu ki; “Her kim İmam Hüseyin (a.s)'ın kabirni onu hakkıyla tanıyarak ziyaret ederse Allah-u Teala onun adını İlliyyin defterine yazar.” ...

129- Aynı senetle İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Baba ve anneye karşı gelmenin en düşük mertebesi onlara “öf” demektir. Eğer bundan daha düşük bir mertebe olsaydı Allah-u Teala kitabında o mertebeyi zikrederdi.”

130- Aynı senetle Ali bin Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Umeys kızı Esma dedi ki: Ben Hazreti Fatıma'nın yanındaydım ki Peygamber (s.a.a) o'nun yanına geldi - bu arada Hz. Fatıma'nın boynunda Ali (a.s)'ın savaş ganimetlerinden hakkına düşen bir altın gerdanlık vardı- ve ona şöyle buyurdu: “Ey Fatıma! Giyinmene dikkat et ki halk: Muhammed'in kızı zorba yöneticilerin kızları gibi giyiniyor demesinler.” Hz. Fatıma (a.s) hemen gerdanlığı boynundan çıkarıp sattı ve o parayla bir köle alıp azat etti. Resul-ü Ekrem (s.a.a) bunu görünce mutlu oldu.”

131- Aynı senetle Ali bin Hüseyin (a.s)'ın “Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi.” Ayeti hakkında şöyle buyurduğunu naklediyor: “Aziz'in hanımı Züleyha ayağa kalkarak putun üzerini bir bez parçasıyla örttü. Hz. Yusuf (a.s) ona: “Bu işi niçin yaptın?” Diye sordu. O: “Putun bizi görmesinden utanıyorum” dedi. Yusuf (a.s): “Sen duymayan, görmeyen, yemeyen ve içmeyen bir puttan çekiniyorsun da ben insanı yaratan ve bilmediğini ona öğreten Allah'tan çekinmeyeyim mi?” Buyurdu. Allah-u Teala'nın; “Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi.” Ayetindeki burhandan kasıt bu olaydır.”

132- Aynı senetle şöyle naklediyor: İmam Zeyn'ul- Abidin (a.s) iyileşmiş bir hasta gördüğünde şöyle buyuruyordu: “Günahlardan temizlenmek sana kutlu olsun.”

133- Aynı senetle İmam Seccad (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “İnsanlar üç şeyi üç kişiden öğrenmişlerdir: Sabrı Eyyup (a.s)'dan, şükrü Nuh (a.s)'dan ve kıskançlığı Hz. Yakub'un oğullarından.”

134- Aynı senetle İmam Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Babam Muhammaed bin Ali'den yolculukta kılınan namazı sorduklarında şöyle buyurdu: Babam yolculukta namazı seferi kılıyordu.”

135- Aynı senetle İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah'ın resulünü gördüm ki, şehitlerin seyyidi Hz. Hamza'ya cenaze namazı kılarken beş tekbir söyledi ve Hamza'dan sonra diğer şehitlere beşer tekbir söyledi. Böylece Hamza'ya getirilen tekbirlerin sayısı yetmişe çıktı. (Çünkü Peygamber efendimiz her şehide namaz kıldıkça Hz. Hamza'ya da onunla birlikte namaz kılıyordu).

136- Aynı senetle İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Müminlerin Emiri Ali (a.s) bizim için bir konuşma yaptı ve konuşmasının bir yerinde şöyle buyurdu: Bir zaman gelecek ki zengin elinde olana sarılacak (cimrilik ederek hakkı olmadığı halde fakirlere yardımda bulunmayacak) Oysa böyle davranmaya emr olunmamıştır. Allah Teala buyurmuş ki: “Aranızdaki iyilik ve ihsanı unutmayın. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.” (Bakara/ 237) Bir gün gelecek ki kötüler öne geçirilecek, iyiler arkaya itilecek ve muztarla (elindeki malı satmağa mecbur kalan) muamele yapılacak. Oysa Resulullah (s.a.a) mecburiyet ve kandırmaya dayalı muameleyi neyh etmiştir. Öyleyse, ey insanlar! Allah'tan korkunuz kendi aranızı bulunuz, beni de kendi ailemde koruyunuz.”

137- Aynı senetle İmam Sadık (a.s)'dan o da kendi babasından şöyle buyurduğunu naklediyor: İmam Seccad (a.s)'dan: Niçin Allah'ın Resulü (s.a.a) hem anne ve hem de baba tarafından yetim oldu? Diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Hiçbir kulun Resulullah'a emretmeyi hakkı olmaması için.” (Çünkü anne ve babaya haram şeyler dışında itaat etmek vaciptir.)

138- Aynı senetle İmam Seccad (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Hz. Fatıma (s.a)hem İmam Hasan ve hem de İmam Hüseyin (a.s)dünyaya geldiğinde bir koyun kurban kesti ve koyunun butunu bir dinarla birlikte ebeye hediye olarak gönderdi.

139- Aynı senetle İmam Seccad (a.s)'dan, O da babasından ve O da Hz. Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Her kime Allah Teala bir nimet verirse, o nimetin şükrünü yerine getirmelidir. Her kim rızkını zor ele geçiriyorsa, tövbe etmelidir. Her kim de bir şeyden dolayı üzülürse, “la havle vela kuvvete illa billah” demeğe sarılmalıdır.”

140-Aynı senetle İmam Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Yahudilerden birisi Hz. Ali (a.s)'a dedi ki: Allah için olmayan, Allah'ın yanında olmayan ve Allah'ın bilmediği şeyleri bana söyler misin? Hz. Ali (a.s) buyurdu ki, Allah'ın bilmediği şey siz Yahudilerin “Uzeyir Allah'ın oğludur” sözüdür ki Allah Teala'nın böyle bir oğuldan haberi yoktur. Allah için olmayan şeye gelince şeriktir. Ki o'nun hiçbir şeriki yoktur. Allah'ın yanında olmayan şey ise, kullarına zulüm etmektir. Allah katında böyle bir şey yoktur. Yahudi bu cevapları duyunca şöyle dedi: Eşhedü en la ilahe illellah ve eşhedu enne Muhamme'den resulullah (s.a.a).”[[109]](#footnote-109)

141- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: Her kim bilmediği halde halka fetva verirse yerin ve göğün melekleri ona lanet ederler.”

142- Aynı senetle Hz. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Ben kızıma Fatıma adını verdim. Çünkü Allah Teala onu ve dostlarını cehennem ateşinden uzak tutacaktır.[[110]](#footnote-110)

143- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: Musa bin İmran (a.s) rabbinden şöyle sordu: “Ey Rabbim sen benden uzak mısın da seni yüksek sesle çağırayım? Yoksa bana yakın mısın da necvayla sır söyleyeyim? Allah Teala o'na şöyle vahy etti: Ben, beni ananın yanındayım.

144- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah Teala Fatıma'nın gazabıyla gazaplanır ve o'nun razı olmasıyla razı olur.”

145- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğununu naklediyor: “Benim Ehl-i Beyt'ime zulmedenlerin vay hallerine. Onları münafıklarla beraber cehennemin en alt katında yanarken görüyor gibiyim.”

146- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Hüseyin bin Ali'nin katili ateşten bir tabutun içine konulacak ve bütün dünya ehlinin azabının yarısı ona yapılacak. Onu elleri ve kolları ateşten olan zincirlerle bağlı halde tepe taklak cehennemin dibine atacaklar; onun öyle bir kötü kokusu olacak ki, bütün cehennemlikler onun kötü kokusunun şiddetinden Allah Teala'ya sığınacaklar. O devamlı bu ateşte kalacak ve Hüseyin'in öldürülmesinde kendisine eşlik edenlerle birlikte o elemli azabı tadacaklar. Onların derileri yandıkça Allah Teala onlara yeni deriler verecek ,bir an dahi bu azap onlardan hafifletilmeyecek. Su istediklerinde cehennemin pis kokulu irininden içirilecekler. Cehennem azabından dolayı yazıklar olsun onlara.”

147- Aynı senetle Hz. Peygamber (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: Parmağınıza akik yüzük takınız. Çünkü o, parmağınızda olduğu sürece keder ve gam görmezsiniz.”

148- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Her kim ahir amanda bizimle savaşırsa deccal'ın ordusunda bizimle savaşmış gibidir.”

149- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “(Muamelede) aldanan; ne övülen, ne de mükafat olan birisidir.” [[111]](#footnote-111)

150- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Sabahları aç karnına hurma yiyiniz. Çünkü o karındaki kurtları öldürür.”

Kitabın yazarı diyor ki: Peygamber efendimiz “Berni” hurmasının dışındaki hurmaları kastediyor. Çünkü bu hurma çeşidi aç karnına yendiğinde felce yol açıyor.

151- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in Ali (a.s)'a şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali, eğer sen olmasıydın benden sonraki müminler tanınmazdı.” (Yani kimlerin gerçekten mümin olduğu belli olmazdı)

152- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle nakletmiştir: Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: “Ya Ali, Allah Teala sana üç şey vermiştir ki senden önce hiç kimseye vermemiştir. Ben: Annem babam sana feda olsun bana verilen o üç şey nedir? Dedim. Allah Rasulü (s.a.a) buyurdular ki: Benim gibi bir kayın baba, Fatıma gibi bir hanım, Hasan ve Hüseyin gibi de çocuklar sana verilmiştir.

153- Hüseyin bin Ahmed bin İdris Uyun'da adı geçen fertler vasıtasıyla Hasan bin Cehim'den şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s)'a dedim ki; “Canım sana feda olsun, Allah'a tevekkül etmenin sınırı nedir?” Buyurdu ki: “Sınırı şudur ki: Allah'la olup hiç kimseden korkmayasın.” Arz ettim ki; “Tevazunun sınırı nedir?” Buyurdu ki: “Halkın sana ikramda bulunmasını istediğin gibi, senin de halka ikramda bulunmandır.” Arz ettim ki: ““Canım size feda olsun, sizin yanınızda ne kadar değerim olduğunu öğrenebilir miyim?” Buyurdular: “Senin yanında ne kadar değerli olduğuma bak.” (Yani beni sevdiğin kadar ben de seni seviyorum.)

154- Muhammed bin Macileveyh metinde zikredilen senetle İmam Rıza (a.s)'dan ve İmam Rıza (a.s)'ın da dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Müslüman olan bir kişi hile ve aldatmaca yapmamalıdır. Çünkü ben Cebrail (a.s)'dan şöyle dediğini duydum: Hile ve aldatmaca cehennemdedir.”

Daha sonra Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Kim bir müslümana hile yapıp aldatır veya ona ihanet ederse bizden değildir. Cebrail Allah Teala tarafından bana nazil olarak şöyle dedi: Ey Muhammed! Güzel ahlaklı ol. Çünkü güzel ahlak dünya ve ahiret hayrını insana kazandırır. Biliniz ki sizin içerinizde bana en çok benzeyeniniz, ahlaki açıdan güzel olanınızdır.”

155- Muhammed bin Musa bin Mütevekkil metinde zikredilen senetle Ahmed bin Abdullah'tan şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza'dan sordum ki: Zülfikar kılıcı nereden Resulullah (s.a.a)'e gelmişti? Buyurdular ki: “Onu Cebrail (a.s) gökyüzünden getirdi ve onun üzerinde gümüşten bir süs vardı. Şu anda ise o kılıç benim yanımdadır.”

156- Muhammed bin Hasan Aynı senetle metinde zikredilen senetle Hüseyin bin Halid'den İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bizim soyumuzdan olanların yüzüne bakmak ibadettir.” Oradakiler dediler ki; “Ey Resulullah'ın torunu! Bu soydan kastınız masum İmamlar mıdır yoksa Resulullah'ın soyundan gelen herkes mi?” İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: “Resulullah'ın soyundan gelen herkesin yüzüne bakmak, doğru yoldan sapmayıp günaha düşmedikleri müddetçe ibadettir.”

157- Babam (r.a) metinde zikredilen iki vasıtayla Ahmed bin Muhammed el-Hemdani'den, o da İmam Cevad (a.s) vasıtasıyla İmam Rıza (a.s)'dan, o da dedeleri vasıtasıyla Hz. Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Onların çok namaz kılmaları, oruç tutmaları, hacca gitmeleri ve ihsan yapmaları ve gece karanlığındaki zikirlerine bakmayın. Fakat doğru konuşmalarına ve emaneti eda etmelerine bakın.”

158- Temim bin Abdullah el-Kureşi, Uyun'da zikredilen senetle Abdusselam el-Herevi'den şöyle dediğini naklediyor: Şaban ayının son cumasında, Ali bin Musa er-Rıza (a.s)'ın yanına gittim, İmam (a.s) bana şöyle buyurdular:

“Ey Eba Selt! Şaban ayının çoğu geçti, bugün bu ayın son cumasıdır. Bu ayda yapılması sevap olan ve tembellik ederek yapmadığın hayır amelleri bu son bir haftada telafi et. Sana faydası olan işleri yapmaya koyul; faydası olmayan işleri ise terk et. Çokça dua et, mağfiret dile, Kur'ân oku ve işlemiş olduğun günahlardan tövbe ederek Allah'a yönel; ki böylece Allah'a muhlis olduğun halde Allah'ın ayı sana yönelmiş olsun.

Bu ayda boynunda olan bütün emanetleri eda et; müminlere karşı kalbinde herhangi bir kin varsa onu kalbinden sök at; işlemiş olduğun bütün günahlardan uzak dur. Allah'tan kork; gizli ve aşikar olan işlerinde Allah Teala'ya tevekkül et. “Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah Teala işini neticeye ulaştıran ve her şey için takdir kılmış olandır.” Bu ayın geri kalan günlerinde şu zikri çok tekrarla: “Allahumme in lem tekun kad ğaferte lena fi ma meza min Şa'ban, feğfir lena fima bekıye minhu.” (Allah'ım, eğer Şaban ayının geçen günlerinde bizi bağışlamamış isen, öyleyse geriye kalan günlerinde bizi bağışla.) Allah Teala Ramazan ayının hatırına birçok kimseleri bu ayda cehennem ateşinden kurtarmaktadır.”

159- Müfessir Corcani aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, O da babası Musa bin Cafer (a.s)'dan şöyle naklediyor: İmam Sadık (a.s)'dan; “Bu dünyada zahid kimdir?” Sorduklarında şöyle buyurdular: “Dünyanın helallerini,[[112]](#footnote-112) kıyamette vereceği hesabından dolayı ve haramlarınıysa kıyamette duçar olacağı azabından dolayı terk eden kimsedir.”

160- Aynı senetle İmam (a.s) babasından şöyle buyurduğunu naklediyor: “İmam Sadık (a.s) birisinin çocuğunun ölümünden dolayı haddinden fazla rahatsızlık duyduğunu görünce ona şöyle buyurdu: “Ey kardeş! Sen, küçük musibetten dolayı bu kadar rahatsızlık duyuyor ve büyük musibetten gaflet mi ediyorsun? Eğer sen, kendini önceden çocuğunun ölümü için hazırlamış olsaydın, şimdi sana bu kadar ağır gelmezdi. (Bil ki,) bu işe önceden hazırlanmamanın musibeti, çocuğunun ölümünden daha büyük bir musibettir.”

161- Hüseyin bin İbrahim metinde zikredilen senetle İmam Rıza (a.s)'dan ve İmam Rıza da dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ali'nin Şiaları, kıyamet günü saadete erecek olanların ta kendileridir.”

162- Hüseyin bin Ahmed bin İdris aynı senetle İmam (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim fakir bir Müslümana zengin birisine verdiği selam gibi selam vermezse, kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna çıktığında Allah'ı kendisine gazap etmiş bir halde bulur.”

163- Aynı senetle Abdulazim Haseni'den şöyle dediği naklediliyor: İmam Cevad (a.s)'a arzettim ki; “Ey Resulullah'ın torunu! Benim için dedelerinden bir hadis nakleder misin?” İmam Cevad (a.s) buyurdu ki: “Babam (İmam Rıza -a.s-) babaları aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletti: “İnsanlar; akıl, ilim, huy, fakirlik ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı.

Ravi diyor ki: İmam (a.s)'a; “Ey Resulullah'ın torunu! Biraz daha buyurun.” Dediğimde, buyurdular ki: “Babam dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu benim için nakletti: **“Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.”**

Ravi diyor ki: İmam (a.s)'a; “Ey Resulullah'ın torunu! Biraz daha buyurun” dediğimde şöyle buyurdular: “Babam dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle byurduğunu bana nakletti: **“Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız (onların gönüllerini hoş edemezsiniz); öyleyse güler yüz ve güzel davranışınızla onları kuşatınız;** çünkü ben Allah Resulünün şöyle buyurduğunu duydum: “Sizler mallarınızla halkın gönüllerini hoş edemezsiniz; öyleyse ahlakınızla onların gönüllerini hoş edin.”

Ravi diyor ki: “İmam (a.s)'a; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdu ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu bana nakletti: **“Kim zamanı kınarsa, kınanılması çok olur.”**

Ravi diyor ki: “İmam (a.s)'a; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Kötü insanlarla oturup kalkmak, iyi insanlar hakkında su-i zan doğurur.”**

Yine ravi diyor ki: İmam (a.s)'a; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Allah'ın kullarına haksızlık etmek, ahiret için ne de kötü azıktır!”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Emir'ul- Muminin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Her insan, dilinin altında saklıdır.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Emir'ul- Muminin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Kendi değerini bilen helak olmaz.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: **“Kim zamana güvenirse yıkılır (zarar görür.)”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklettiler: **“Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye atmıştır.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklettiler: **“Ailenin azlığı, iki kolaylıktan biridir.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklettiler: **“Bencillik kimde olursa, helak olur.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklettiler: **“Kim Allah yolunda infak edilen malın yerine yenisinin geleceğine iman ederse, bağış yapmada cömert olur.”**

Ben; “Ey Resulullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim. İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklettiler: **“Kim elinin altındakilerden güvende olmaya razı olursa, kendinden yüksek olanlardan güvende olma nimeti ona verilir.”** Ravi diyor ki: İmam (a.s)'a; “Bu kadarı bana yeter” dedim.

164- Baban (r.a) metinde zikredilen senetle Ali bin Esbat'tan şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s) Ali (a.s) vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyordu: Halk arasında eski peygamberlerden sadece şu cümle kalmıştır: “Eğer utanmıyorsan her istediğini yap.”

165- Ali bin İbrahim Kummi'nin oğlu Ahmet metinde zikredilen senetle Hüseyin bin Halid'den ve o da İmam Rıza vasıtasıyla peygamber (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: Cebrail-i Emin Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bana nakletti: Ali bin Ebi Talip benim halka olan hüccetim ve dinimin koruyucusudur. Onun neslinden, dinimi ayakta tutan, insanları yoluma davet eden İmamlar dünyaya getireceğim. Onların vücudunun bereketine kullarımdan belaları uzaklaştıracağım ve onların yüzü suyu hürmetine insanlara rahmetimi indireceğim.

166- Cafer bin Muhammed bin Mesrur, metinde zikredilen senet vasıtasıyla Reyyan bin Salt'tan şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)'a arz ettim ki: Sizce Kur'an nasıl bir kitaptır ve hakkında ne buyurursunuz?İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ne ondan öne geçin ve ne de ondan gayrisinden hidayet dileyin. Aksi takdirde dalalete düşersiniz. [[113]](#footnote-113)

167- Muhammed bin İbrahim bin İshak, metindeki senetle Fazzal'dan, O da babası Hasan'dan Ali bin Musa er- Rıza (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Biz Ehl-i Beyt dünyada seyyidler (efendi ve büyükler) saltanat ve güç sahipleriyiz.”

168- Muhammed bin Ali Macileveyh, Ali bin İbrahimin oğlu Ahmed ve Hüseyin bin İbrahim bin Natane, metinde zikredilen senetle Muhammed bin Ali Temimi'den şöyle dediğini naklediyorlar: Efendim Ali bin Musa er- Rıza (a.s) babası ve dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: Kim Allah Teala'nın kendi kudret eliyle ektiği kırmızı yakuttan olan dala bakmak (ve ona tutunmak)isterse Ali ve onun soyundan olan imamları kendine veli edinsin. Çünkü onlar Allah Teala'nın seçtiği her çeşit günah ve hatalardan masum olan şahıslardır.

169- Hüseyin bin İbrahim bin Natane, metinde zikredilen senetle Reyyan bin Salt'tan şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s) buyurdu ki: Her kim Şaban ayının her gününde “Esteğfirullah ve es'eluhu't- tevbe” cümlesini yetmiş kere tekrar ederek Allah Teala'dan bağışlanma dilerse; Allah Teala cehennem ateşinden beraeti (kurtulmayı) onun için yazar, sırat köprüsünden karşı taraf geçebilme iznini ona verir; onu cennetteki makamına yerleştirir.

170- Ebu Ali Ahmed bin Ebi Cafer el-Beyhaki, 354 kameri yılında hacdan dönerken, “Feyd” (Irak'la Mekke arasında bir yer) denen yerde bana, (Aynı senetle) Davud bin Süleyman'dan şöyle nakletti: Ali bin Musa er-Rıza (a.s), babaları ve dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletti: “Kıyamet günü olduğunda Allah Teala Şialarımızın hesabını bize bırakır. Şialarımızdan kendisiyle Allah Teala arasındaki haklar hususunda biz hüküm veririz ve Allah Teala da o hükmü kabul eder. Onlardan her birinin boynunda kul hakkı olursa, o kuldan onları bağışlamasını rica ederiz; o da (bizim hatırımıza) bağışlar. Eğer onlarla bizim aramızdaki haklar olursa, biz onu bağışlamaya herkesten daha layığız.”

171- Muhammed bin Ömer el- Ciabi, Hasan bin Abdullah er- Razi'den şöyle dediğini naklediyor: Mevlam Ali bin Musa er- Rıza (a.s) babası ve dedeleri aracılığıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletti: herkim benim soyumdan gelen zamanının imamını tanımadan ölürse, cahiliyet ölümüyle ölmüştür. O şahıstan, hem cahiliyet döneminde ve hem de Müslüman olduktan sonra, yaptığı her şeyin hesabı sorulacak.

172- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Ben ve Ali kıyamet gününde şu iki parmağım gibiyiz; - bu sözden sonra iki parmağını bir birine bitiştirerek buyurdu:- Şialarımız da bizimle birliktedir, bizden olan mazlum birisine yardım eden de bizimledir.

173- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Kim sağlam bir kulpa sarılmak istiyorsa, Ali ve Ehli beytimin sevgisine sarılsın.”

174- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bizden sonraki İmamların hepsi, Hüseyin'in soyundandır. Kim onlara itaat ederse, Allah'a itaat etmiştir; kim de onlara isyan ederse, Allah'a isyan etmiştir. Onlar sağlam kulp ve Allah Teala'ya olan vesilelerdirler.”

175- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ya Ali, sen ve iki oğlun Allah Tealanın yaratıkları arasından seçtiği kullarsınız.”

176- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ben ve Ali bir nurdan yaratılmışız.”

177- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim biz Ehl-i Beyt'i severse, Allah Teala kıyamet günü onu güvende olarak haşr eder.”

178- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'a şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim seni severse, kıyamet gününde nebilerle birlikte onların makamında yer alır. Kim de sana buğz ettiği halde ölürse, onun Yahudi veya Hıristiyan olarak öldüğüne teveccüh edilmez.”

179- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in “Onları durdurun; çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.” Ayetinin tefsirinde şöyle buyurduğunu naklediyor: “Onlardan Ali'nin velayeti sorulacaktır.”[[114]](#footnote-114)

180- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ben, ancak Allah Teala'nın emriyle kızım Fatıma'yı evlendirdim.”

181- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım! Ali'yi seveni sev; Ali'ye düşman olana düşman ol; o'na yardım edene yardım et; o'nun düşmanını rüsva et; O ve o'nun soyundan olanların yararına ol; onların arasında onun hayırlı halefi ol; onlara bağışladıklarını bereketli kıl; onları Ruh'ul- Kudus (Cebrail) ile teyit et; yeryüzünün neresine yönelirlerse, onları muhafıza et; İmamet makamını onların arasında kıl; onlara itaat edenlere mükafat ver; onlara isyan edenleri ise helak et; şüphesiz sen yakın ve duaları kabul edensin.”

182- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bana ilk iman eden kişi Ali'dir. Kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna çıkacak ilk kişi de o'dur.”

183- Aynı senetle Allah Resulünün Ali (a.s)'a şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ya Ali! Benden sonra borçlarımı ödeyecek olan sensin ve sen ümmetime olan halifemsin.”

184- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bizi hak üzere olan Kâim'imiz (Hz. Mehdi -a.s-) kıyam etmeden kıyamet kopmaz. Onun kıyamı Alah Teala izin verdiği zaman gerçekleşecektir; kim o'na uyarsa, kurtulacak; kim de o'na sırt çevirirse, helak olacak. Ey Allah'ın kulları! Allah'ı hatırlayın ve karlar üzerinde gitmek zorunda kalsanız dahi o'na doğru koşun. Çünkü O, Allah Teala'nın yeryüzündeki hücceti ve benim halifemdir.”

185- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'ın elini tutarak şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim Ali'yi sevmediği halde beni sevdiğini iddia ederse yalan söylemiştir.”

186- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kıyamet gününde benim ve Ehli Beyt'imin muhlis Şiaları için arşın etrafında minberler kurulacak. Daha sonra Allah Teala onlara şöyle buyuracak: “Ey kullarım! Bana doğru koşun da kerametimi size dağıtayım. Çünkü sizler (inançlarınızdan dolayı) dünyada eziyetlere maruz kaldınız.”

187- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali! Sen benim yaratıldığım ağaçtan yaratıldın; ben o ağacın köküyüm, sen ise gövdesisin; Hasan ve Hüseyin dalları, dostlarımız ise yapraklarıdırlar. Kim bu ağacın herhangi bir yerine tutunursa, Allah Teala onu cennetine götürür.”

188- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Teala'nın ümmi (okul görmemiş) olan nebisi bana buyurdu ki: seni mümin olandan başkası sevmez ve münafık olandan başkası da sana buğzetmez.”

189- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali, kıyamet gününde senin dostların susuzlukları giderilmiş bir halde gelirler ve düşmanlarınsa susuzluktan yanar bir halde gelirler. Onlar su isterler ama kimse onlara su vermez.”

190- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben; Nakisin (Cemel ehli), Kasitin (Sıffin ordusu) ve Marikin (Nehrevan ehli- Havaric)'le savaşmakla görevlendim.”

191- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Hüzün kuyusundan Allah'a sığının.”[[115]](#footnote-115)

192- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Borçlarımı Ali'den başkası ödemez, vadelerimi Ali'den başkası yerine getirmez.”

193- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in Beni Haşim'e şöyle buyurduğunu naklediyor: “Sizler benden sonra müstazaf olacaksınız.”

194- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “İnsanın en hayırlı mal ve hazinesi sadakadır.”

195- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “En iyi kardeşim Ali'dir. En iyi amcalarım babamın öz kardeşleri olan Hamza ve Abbas'tır.”

196- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “İki kişi ve ikiden fazlası cemaat sayılır (namazda).

197- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ezan okuyanlar, kıyamet günü boy açısından insanların en uzunu olacaklar.”

198- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Mümin Allah'ın nuruyla bakmaktadır.”

199- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Günlük işlerinize sadakayla başlayın; kim böyle yaparsa, duası reddedilmez.”

200- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Hasan ve Hüseyin, ben ve babalarından sonra yeryüzü halkının en üstünüdür; onların anneleriyse yeryüzündeki kadınların en üstünüdür.”

201- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Develere binen kadınların en hayırlısı, kocalarına şefkatli olan Kureyş kadınlarıdır.”

202- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim sizin yanınıza gelip de tefrika çıkarmak, toplumun işlerini gasbetmek ve istişare etmeksizin işleri yürütmeğe kalkışırsa onu öldürün; çünkü Allah Teala bu işe izin vermiştir.”

203- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Şu ayet; “Onlar ki mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar olarak infak ediyorlar” Ali hakkında nazil olmuştur.”

204- Aynı senetle Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali! “Gerçeği kavrayıp belleyen kulaklar onu belleyebilir.” Ayeti nazil olduğunda, gerçeği kavrayabilen kulağın senin kulağın olmasını Allah Teala'dan diledim.”

205- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben omuzları Resulullah (s.a.a)'in omzundan daha geniş olan birisini görmedim.”

206- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kullardan ilk sorulacak şey (kıyamette) biz Ehl-i Beyt'in sevgisidir.”

207- Aynı senetle İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Birisi Allah'ın kitabı, diğeriyse itretimdir (Ehl-i Beyt'imdir); havuzun başında bana ulaşıncaya kadar bu ikisi birbirinden ayrılmazlar.”

208- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Resulü her kurban bayramında iki tane aklı karalı renginde boynuzlu koç kurban keserdi.”

209- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a), Allah Teala'nın beni sıcak ve soğuktan koruması için dua etti.”

210- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben Allah'ın kulu ve Resulünün kardeşiyim. Benden sonra kim böyle bir iddiada bulunursa yalancıdır.”

211- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: “sen bana nispetle Harun'un Musa'ya olan nispeti gibisin.”

212- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan Resulullah (s.a.a)'in kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: “Seninle İsa (a.s) arasında bir benzerlik vardır. O benzerlik şudur ki: Hıristiyanlar İsa'nın sevgisinde o kadar ileri gittiler ki, kafir oldular ve Yahudiler de onun düşmanlığında o kadar ileri gittiler ki, kafir oldular.”

213- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Fatıma iffetini korudu ve Allah Teala da onun soyundan gelenlere ateşi haram kıldı.”[[116]](#footnote-116)

214- Aynı senetle Hz. Ali(a.s)'dan Resulullah'ın kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: “Senin dostun benim dostumdur. Senin düşmanın benim düşmanımdır. -Benim düşmanım ise Allah'ın düşmanıdır.-”

215- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ali'yi müminden başkası sevmez ve kafirden başkası da ona buğz etmez.”

216- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “İnsanlar değişik soy ağaçlarındandırlar. Ama ben ve sen (ya Ali) aynı soy ağacındanız.”

217- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Resulü yüzüğü sağ eline takardı.”

218- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ammar bin Yasır'i isyankar bir grup öldürecektir.”

219- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a), hamile kadın doğum yapıncaya kadar onunla cinsel ilişkiyi nehyetmiştir.”

220- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “İmamların hepsi Kureyş'tendir.”

221- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kimin ağzından çıkan son söz, bana ve Ali'ye selam göndermek olursa, cennete girer.”

222- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Sizler benden beraat etmeğe maruz kalacaksınız. Sakın benden beraat etmeğin. Şüphesiz ben Muhammed'in dini üzereyim.”

223- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle naklediyor: “Resulullah (s.a.a) Hayber savaşında sancağı bana teslim etti ve ben de, Allah Teala Hayber'i benim elimle feth edinceye dek savaştan el çekmedim.”

224- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben, insanlar “La ilahe illellah” deyinceye kadar onlarla savaşmakla görevlendirildim. Bu cümleyi söyledikleri an, onların can ve malları bana haramdır.”[[117]](#footnote-117)

225- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a), öldüğü güne kadar üç gün peşpeşe buğday ekmeğinden doyunca yemedi.”

226- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Salman, biz Ehl-i Beyt'ten'dir.”

227- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ebuzer bu ümmetin sıddıkıdır (en doğru konuşanıdır).”

228- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'a şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ya Ali, namahrem bir kadını gördüğünde ona ikinci kez bakma. Çünkü sadece ilk bakış senin için câizdir.”

229- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a) beni yemen valiliğine gönderdiğinde bana şöyle buyurdu: “Eğer halk hüküm vermen için sana başvurduklarında her iki tarafı dinlemeden hüküm verme.” Ben (Resulullah (s.a.a)'in bu tavsiyesine uydum ve) ondan sonra artık hiçbir meselenin hükmünde şüpheye düşmedim.”

230- Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Sizin en hayırlınız, sözünü güzel kılan, (halka) yemek veren ve insanlar uykudayken geceleri namaz kılanınızdır.”

231- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim Resulullah (s.a.a)'in şefaatini inkar ederse, Resulullah (s.a.a)'in şefaati ona ulaşmaz.”

232- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Dünya, Hüseyin'in evlatlarından biri kıyam edip onu, zulümle dolduktan sonra adaletle doldurmadıkça sona ermeyecektir.”

233- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın ayakta su içtikten sonra şöyle buyurduğunu naklediyor: “Peygamber (s.a.a)'in bu şekilde su içtiğini gördüm.”

234- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “İlim müminin yitik malıdır.”

235- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim kendisiyle istişare eden bir Müslüman'a hile yaparsa, ben ondan uzağım.”

236- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kimse biz Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz. Kur'an bizim aile içinde nazil oldu ve risaletin kaynağı da bizim aramızdadır.”

237- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır. (Öyleyse ilim isteyen o kapıya gelmelidir).”

238- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ali'nin eli benim elimdir.” (Yani o'na biat bana biattir.)

239- Aynı senetle Hüseyin bin Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Biz Peygamber'in döneminde münafıkları sadece Ali ve evladına olan kinlerinden tanıyorduk.”

240- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in Hz. Ali'ye şöyle buyurduğunu naklediyor: “Cennet; sana, Ammar'a, Selman'a, Ebuzer'e ve Mikdad'a müştaktır.”

241- Muhammed bin Ömer el-Ciabi, metindeki senetle Ebu Salt-i Herevi'den, o da İmam Rıza (a.s)'dan İmam Rıza da babası ve dedeleri vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir kimse ayakta namaz kılamıyorsa oturarak namaz kılsın; oturarak da namaz kılamıyorsa sırt üstü uzanıp ayaklarını kıbleye doğru uzatarak işaretle namaz kılsın.”

242- Ebubekir Muhammed bin Ahmed -ki İbn-i Züreyk el-Bağdadi ismiyle meşhurdur- Harun Reşid'in kölesi olan Ali bin Muhammed bin Anbese'den, o da Darim bin Kabiysa en-Nehşeli'den, o da İmam Rıza (a.s)'dan, İmam Rıza da babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “İyiliği, iyilik ehli olan veya olmayan kimseye yap. Eğer o kişi iyilik edilmeği hak eden birisiyse yerinde bir iş yapmışsındır; ama eğer buna layık biri değilse sen iyilik etmeğe layıksın.”

243- İbn-i Züreyk aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim bir sultanı, Allah Teala'yı gazaplandıracak bir şeyle hoşnut ederse, Allah'ın dininden çıkmış olur.”

244- İbn-i Züreyk aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan o da dedeleri vasıtasıyla Cabir bin Abdullah-i Ensari'den şöyle dediğini naklediyor: “Resulullah (s.a.a) deriden yapılmış bir çadırda oturuyordu, bu esnada Bilal-i Habeşi'yi Resulullah'ın yanından dışarı çıkarken gördüm. Elinde ise Resulullah'ın abdest aldığı suyun fazlalığı bulunuyordu. Ashap bu manzarayı görünce herkes Bilal'ın etrafına toplanarak Resulullah (s.a.a)'in abdestinden artakalan suyu teberrük olarak yüzlerine gözlerine sürmeye başladılar. Suya ulaşamayanlar, suya ulaşanların yüzlerindeki ıslaklığa ellerini vuruyor ve öylece teberrük etmiş oluyorlardı. Ashap aynı şeyi Hz. Ali (a.s)'ın abdestinden artakalan suyla da yapıyordu.”

245- İbn-i Züreyk aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Çocuklarınızın el ve yüzlerindeki et kokusunu yıkayarak temizleyin. Çünkü Şeytan bu kokuyu koklayınca çocuk rüyada korkuyor ve katip olan iki melek de onunla eziyet görüyor.”

246- İbn-i Zekeriyya, Aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, O da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim kırk gün ihlas ile Allah'a kulluk ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline akar.”

247- İbn-i Züreyk aynı senetle Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: ““Kur'an'ı güzel sesle okuyunuz. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini arttırır.” Daha sonra Resulalah (s.a.a); “Yezidu fil halkı ma yeşâu” ayetini tilavet etti.

248- İbn-i Zekeriyya, aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, O da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Misafirin ev sahibi üzerindeki haklarından biri de, onunla kapıya kadar yürümesidir (onu yolcu etmesidir).”

249- İbn-i Züreyk aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ebrara (iyilere) ebrar denilmesinin sebebi, baba, evlat ve kardeşlerine iyilik yaptıklarından dolayıdır.”

250- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Lezzetleri kesen ölümü çok anın.”

251- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim bir mümini, fakirlik ve yoksulluğundan dolayı küçümseyip tahkir ederse, Allah Teala kıyamet günü cehennem köprüsü üzerinde onu rezil ve rüsva eder.”

252- İbn-i Zureyk İmam Rıza (a.s)'ın kızı Fatıma'dan, o da babasından ve İmam Rıza da dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir müslümanın başka bir müslümanı korkutması câiz değildir.”

253- İbn-i Zureyk, aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, O da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim öfkesinin önünü alırsa, Allah Teala azabını ondan uzaklaştırır; kim de ahlakını güzelleştirirse, Allah Teala onu, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutanların makamına ulaştırır.”

254- Muhammed bin Abdullah el-Bağdadi metindeki senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a) ayın ilk gününün hilalini gördüğünde şöyle buyurdu: “Ey Allah'ın itaatkar, hareketli ve bu geniş alemde dönmesi takdir edilen varlığı, senin ve benim Rabbimiz Allah Teala'dır.”

Daha sonra şöyle dua etti: “Allah'ım, bu duayı emniyet, esenlik, islam ve ihsanla yeniden bize başlat; bizi; (ömür vererek) bu ayın evveline ulaştırdığın gibi sonunu da ulaştır; onu bereketli bir ay kıl; bu ayda günahlarımızı bağışla; yerine güzel amelleri amel defterimize yaz; derecelerimizi yükselt; ey hayırlıları yüce olan Allah!”

255- Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu naklediyor: “Resulullah (s.a.a) Şaban ayı girdiğinde üç gün ilk on günde, üç gün ikinci on günde ve üç gün de üçüncü on günde oruç tutardı. Ramazan ayına iki gün kala oruç tutmaz, daha sonra farz oruçlara başlardı.”

256- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Recep ayı Allah Teala'nın sessizlik ayıdır (yani o ayda silah sesi duyulmaz, o ay haram aylardan birisidir) ve o ayda Allah'ın rahmetleri sürekli olarak kulların üzerine yağar. Şaban ayında birçok hayırlar dağınık bir şekilde yayılır. Ramazan ayının ilk gecesinde azgın şeytanlar zincirlere bağlanır, her gece yetmiş bin günahkar bağışlanır ve kadir gecesi gelince Allah Teala Recep, Şaban ve Ramazan ayının geçen günlerinde bağışladığı günahkarlar sayısınca günahkarları o gece bağışlar. O gece sadece kendisiyle din kardeşi arasında düşmanlık olan kimseler bağışlanmaz. Allah Teala onların hakkında meleklerine şöyle buyuruyor: “Kendi din kardeşleriyle barışıncaya dek onlara mühlet verin.”

257- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Teala kiram-i berereye (yani insanın amellerini yazan meleklere) vahyetti ki, kullarımın ikindi namazından sonraki sinirlilik ve sürçmelerini (hatalarını) Ramazan ayında yazmayınız.”

258- Metindeki zikredilen aynı senetle Hz. Resulullah'tan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “En güzel şey hediyedir; hediye hacetlerin anahtarıdır (yani sorunların çözüm vesilesidir).”

259- İbn-i Zureyk, Aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, O da babaları vasıtasıyla Emir'ul- Muminin Ali (a.s)'den, O da Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Hediye, kinleri kalplerden giderir.”

260- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Hayırı güler yüzlü insanlar yanında arayın. Çünkü onların fiili güzel olmaya daha layıktır.”

261- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben peygamberlerin, Ali de vasilerin sonuncusudur.”

262- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Haftanın günleri içinde sadece Cuma gününü oruç tutmaya ayırmayın.”

263- Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Günahtan tövbe eden, günahı olmayan kimse gibidir.”

# 32. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’DAN AHKÂMIN

# FELSEFELERİ[[118]](#footnote-118)

1- Muhammed bin İbrahim-i Talikanî, metindeki senetle Ali bin Faddal’dan, o da babasından şöyle naklediyor: “İmam Rıza (a.s)’a dedim ki; “Ey Resulullah’ın oğlu! Allah Teala yaratıkların hepsini bir şekilde değil de, neden çeşitli şekillerde yaratmıştır?” İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular:

“Allah’ın güçsüz olduğu düşünülmemesi, inkârcının aklına gelebilecek herhangi bir varlığın şeklinde Allah’ın bir mahluk yaratmış olduğunun bilinmesi ve hiç kimsenin; “Acaba Allah Teala şu veya bu şekilde bir varlık yaratmaya kadir midir?” Diyememesi ve yaratıkları arasında onun bir benzerini görebilmesi ve Allah’ın yaratmış olduğu her çeşit mahluklarına bakmasıyla o’nun her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir.”

2- Ahmed bin Ziyad-i Hamedanî, metindeki senetle Abdusselam bin Salih-i Herevî’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a dedim ki; “Ey Resulullah’ın oğlu! Acaba Allah, Hz. Nuh (a.s) zamanında dünyanın tamamını neden sularla kapladı; oysa onların içerisinde çocuk ve günahsız olanlar da vardı? İmam Rıza (a.s) cevaben şöyle buyurdular:

“Onların içerisinde çocuk yoktu. Çünkü Allah Teala, kırk yıl Nuh kavminin erkeklerinin sulbünü, kadınlarının ise rahimlerini kısır etti ve böylece nesilleri kesildi. Daha sonra içlerinde çocuk olmadığı bir halde suda boğularak helak oldular. Allah suçsuz olanı, suçlunun suçundan dolayı helak etmez. Nuh (a.s)’ın kavminden baki kalan diğer kimselere gelince; onların bir kısmı Allah nebisini yalanladıklarından dolayı, diğer kısmı ise onların yaptıklarına razı olduklarından dolayı boğularak helak oldular. Bir işi yapmadığı halde o işin yapılmasına rızayet gösteren kimse, o işi yapmış gibidir.”

3- Babam (r.a) metindeki senetle Hasan bin Ali el-Veşşâ’dan, o da İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası İmam Musa Kâzım (a.s)’dan, o da babası İmam Sâdık (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Allah Teala Nuh’a şöyle buyurdu: “Ey Nuh! O senin ailenden değildir” (Hûd/46) Çünkü Hz. Nuh’un oğlu ona muhalif idi. Allah Teala Nuh (a.s)’a uyan herkesi onun ailesinden saymıştır.”

Ravi şöyle diyor: İmam Rıza (a.s) benden; “Muhalifler, Nuh’un oğlu hakkında inen bu ayeti nasıl okuyorlar?” Diye sordu. Ben de cevaben şöyle dedim: Halk onu iki şekilde okuyor; “İnnehu amelun gayr-u salihin” ve “İnnehu amelu gayr-i salihin”[[119]](#footnote-119)

İmam şöyle buyurdu: “Yalan söylüyorlar! O, Nuh’un oğlu idi, ancak Allah Teala onu, babasıyla muhalefet edince ehlinden dışladı.”

4- Ahmed bin Ziyad el-Hemedanî, metinde zikredilmiş senetle İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Babamın, babasından şöyle bir hadis naklettiğini duydum: “Allah Teala İbrahim (a.s)’ı kendine halil (dost) olarak seçti, çünkü o, hiç kimsenin ihtiyacını karşılamadan geri çevirmez, Allah’tan başka da hiç kimseden bir şey istemezdi.”

6- Muzaffer bin Câfer metindeki senetle Hasan bin Ali el-Veşşâ’dan, o da İmam Rıza (a.s)’dan şöyle dediğini naklediyor:

“İsrailoğulları dönemindeki hükümet kuralına göre, eğer bir kimse hırsızlık yapmış olsaydı o şahıs, mal sahibine köle olarak verilirdi. Yûsuf (a.s) halasının yanında idi; kendisi de henüz küçüktü. Halası onu çok severdi. İshak (a.s)’ın bir kuşağı vardı, onu oğlu Yâkup’a vermişti. Kuşak ise İshak (a.s)’ın kızı olan Yûsuf’un halasının yanında idi. Yâkup (a.s), Yûsuf’u halasının yanından almak istiyordu. Halası ise bu duruma çok üzülmüştü. Bunun üzerine şöyle dedi: “Şimdi bırak benim yanımda kalsın, sonra onu kendim sana gönderirim. Daha sonra Yûsuf’u, kuşağı elbisesinin altından onun beline bağlıyarak babasının yanına gönderdi. Yûsuf (a.s), babasının yanına vardığında halası gelerek kuşağın çalındığını söyledi. Yûsuf (a.s)’ın üzerini arayarak belinde buldu. İşte bu yüzden Yûsuf (a.s)’ın kardeşleri, Yûsuf (a.s) su tasını kardeşi Bünyamin’in yükünün içerisinde sakladığında şöyle demişlerdi: “Eğer (bu) çalmışsa, daha önce onun kardeşi de çalmıştı.” (Yûsuf/77)

Yûsuf (a.s) onlara şöyle dedi: “Yükünde bulunanın cezası nedir?” Dediler ki: Bunun cezası, onun kendisidir (malını çaldığı adama köle olmasıdır).

Nitekim onların arasında uygulanan sünnet böyle idi. “Böylece (Yûsuf) kardeşinin kabından önce onların kaplarını (yoklamaya) başladı, sonra da onu kardeşinin kabından çıkardı.” İşte bundan dolayıdır ki, kardeşleri şöyle dediler: “Bu hırsızlık ettiyse, daha önce kardeşi de hırsızlık etmiştir.” Amaçları kuşaktı. “Yûsuf bunu kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı.”

5- Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus el-Nişabûrî metindeki senetle İbrahim bin Muhammed el-Hemedanî’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: Allah Teala neden Firavun iman ettiği ve o’nun tevhîdini ikrar ettiği halde yine de onu gark etti?

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular: “Çünkü Firavun, azabı gördüğü zaman iman getirmişti. Azap görüldüğü zaman iman etmek geçersizdir. Allah Teala’nın geçmiş ve gelecek ümmetler hakkındaki hükmü budur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Onlar bizim dayanılmaz azabımızı gördükleri zaman dediler ki: Bir olan Allah’a iman ettik ve o’na şirk koştuğumuz şeyleri de inkâr ettik. Fakat dayanılmaz azabımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.” (Mümin/85)

Yine başka bir ayette şöyle buyurmuştur: “Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmişse veya imanıyla bir hayır kazanmışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz.” (En’am/158)”

İşte böylece Firavun boğulacağı an şöyle dedi: “İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım.” (Yûnus/90-91)

Ona denildi ki: “Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz.” Firavun baştan ayağa demir kuşanmış olmasına rağmen Allah Teala onun bedenini gelecek nesillere bir ibret olması ve onu o haliyle görmeleri için yüksek bir yere attı. Oysa ağır olan şey batar, yukarı çıkmaz; işte bu, bir ayet ve nişane idi.

Allah Teala’nın Firavun’u gark etmesinin başka bir sebebi ise şudur: Firavun, boğulacağını anladığı zaman Mûsa (a.s)’dan yardım istedi, Allah’tan yardım istemedi. Allah Teala Mûsa’ya şöyle vahyetti: “Ey Mûsa! Sen Firavun’a yardım etmedin; çünkü onu sen yaratmadın. Eğer beni yardımına çağırsaydı mutlaka ona yardım ederdim.”

6- Ebu Abbas Talikanî, metindeki senetle Hasan bin Ali bin Fazzal’dan, o da babasından naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a arz ettim: Havarîlere neden Havarî denildi? İmam şöyle buyurdu:

“Halkın yanında onlara Havarî denilmesinin sebebi, çamaşırcı oldukları ve elbiselerinin kirlerini yıkayarak temizledikleri içindir. Havarî, “Hubz-u Huvvar”dan türeyen bir isimdir; “beyaz unun ekmeği” anlamına gelir. Ama bizce Havarîlere “Havarî” denmesinin sebebi; onlar vaaz ve nasihatle kendileri ve diğerlerini günahlardan temizledikleri içindir.”

Ben yine İmam’a; “Nasârâ’ya neden Nasârâ denmiştir?” Diye sordum. İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular:

“Çünkü onlar Şam’ın Nasire adlı bir köyünden idiler. Meryem ve Îsa (a.s), Mısır’dan döndükten sonra oraya yerleştiler.”

7- Câfer bin Muhammed bin Mesrur (r.a) metindeki senetle Ebu Yâkub-i Bağdadî’den şöyle rivayet ediyor: İbn-i Sikkit, [[120]](#footnote-120) İmam Rıza (a.s)’a: Allah Teala, neden Mûsa bin İmran (a.s)’ı âsa, yed-i beyzâ (parlak el) ve sihir aleti ile, Îsa (a.s)’ı ise tıbbî mucizelerle ve Hz. Muhammed (s.a.a)’i ise söz ve hitabelerle (fesahat ve belagatla) gönderdi?” Diye sordu. İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu:

“Allah, Mûsa (a.s)’ı peygamber olarak gönderdiğinde zamane halkı çoğunlukla sihirle uğraşıyordu. Bundan dolayı, Allah Teala tarafından kavminin onun aynısını yapmaktan aciz kaldığı mucize getirdi ve onunla diğerlerinin sihrini alt edip hücceti onlara ispatladı.

Îsa (a.s)’ı ise müzmin hastalıkların ortaya çıktığı ve milletin tıbba ihtiyaç duyduğu bir dönemde gönderdi. Derken Hz. Îsa, Allah tarafından kavmine, onların mislini getirmeye güçleri olmayan bir mucizeyle geldi ki, onunla ölüleri diriltiyor, anadan doğma körleri, abraş illetine tutulmuşları Allah’ın izniyle iyileştiriyordu. Bununla da onlara hücceti tamamlıyordu.

Allah Teala Hz. Muhammed (s.a.a)’i de öyle bir asırda peygamber olarak gönderdi ki, onun asrında hitabet ve konuşma yaygındı. (Ravi der ki: Zannediyorum ki bu arada şiir de söylemişti.) Bu sırada Resulullah (s.a.a) bir takım öğüt ve ahkâmı içeren, onların sözlerini bâtıl kılan ve hücceti onlara tamamlayan Allah’ın kitabıyla onlara geldi.”

Söz buraya geldiğinde İbn-i Sikkit şöyle dedi: Allah’a and olsun ki, bu amanda senin gibi birisini görmedim, o halde bugün halka hüccet nedir?

İmam (a.s) şöyle buyurdu: Akıldır;[[121]](#footnote-121) zira akıl vasıtasıyla Allah’a karşı doğru konuşan tanınmış olur ve akıl onu tasdik eder. Aynı şekilde Allah’a karşı yalan konuşan da onun vasıtasıyla tanınmış olur ve akıl onu tekzip eder.

Daha sonra İbn-i Sikkit şöyle söyledi: Allah’a and olsun ki cevap işte budur!

8- Muhammed bin İbrahim-i Talikanî, metindeki senetle Ali bin Feddal’dan, o da babasından İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Ulul Azm peygamberlerine Ulul Azm denilmesinin sebebi, onların şeriat sahipleri ve azimli olmalarından dolayıdır. Nuh (a.s)’dan sonra gelen her peygamber, Halil İbrahim (a.s)’ın zamanına dek Nuh (a.s)’ın şeriat ve yolu üzeri olup onun kitabına uyuyorlardı. İbrahim (a.s) zamanında bulunan ve ondan sonra gelen her peygamber de Mûsa (a.s) zamanına kadar onun şeriat ve yolu üzere olup kitabına uyuyorlardı. Hz. Mûsa (a.s)’ın zamanında olan ve ondan sonra gelen her peygamber de Îsa (a.s)’ın zamanına kadar onun şeriat ve yolu üzere olup kitabına uyuyorlardı. Îsa (a.s) zamanında ve ondan sonraki amanda olan her peygamber Hz. Muhammed (s.a.a)’in zamanına kadar Îsa (a.s)’ın şeriat ve yolu üzere olup onun kitabına uyuyorlardı. İşte bu beş peygamber Ulul Azm peygamberlerdir. Bunlar, peygamber ve resullerin en üstünleridirler.

Hz. Muhammed (s.a.a)’in şeriatı kıyamete kadar devam edecek ve ondan sonra kıyamete kadar da peygamber olmayacaktı. Öyleyse kim bundan sonra peygamberlik iddiasında bulunur veya Kur’an’dan sonra başka bir kitap getirirse, bunu işiten herkes için onun kanı mubahtır.[[122]](#footnote-122)

9- Muzaffer bin Câfer bin Muzaffer el-Alevî el-Semerkandî (r.a) metindeki senetle Abbas bin Hilal’den, o da İmam Rıza (a.s)’dan, İmam Rıza da babaları vasıtasıyla ceddi Emir’ül Müminin Ali bin Ebu Talip (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Resulullah (s.a.a) buyurdular ki; Ölünceye kadar beş şeyi terk etmem: Yerde oturarak kölelerle yemek yemeyi; merkebe, üzerinde palanı olduğu halde binmeyi; keçiyi elimle sağmayı; yünlü elbise giymeyi; benden sonra sünnet olması için çocuklara selam vermeyi.”

10- Muhammed bin İbrahim bin İshâk el-Talikanî (r.a) metindeki senetle Ali bin Feddal’dan, o da babasından şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a Emir’ül Müminin Ali (a.s) ile ilgili şöyle bir soru sordum: Halk Hz. Ali (a.s)’dan nasıl el çekip başkasının tarafına yöneldi? Oysa Hz. Ali (a.s)’ın faziletini, geçmişini ve Resulullah (s.a.a)’in yanındaki makamını biliyorlardı.

İmam (a.s) şöyle buyurdular: Evet, Hz. Ali (a.s)’ın faziletini bildikleri halde başkalarına yöneldiler. Çünkü Hz. Ali (a.s) onların, Allah ve Resulüne düşmanlık yapan babalarından, dedelerinden, kardeşlerinden, amca ve dayılarından ve akrabalarından çok sayıda kimseyi öldürmüştü. Ona karşı kinleri işte bundan dolayıydı ve onlara önderlik yapmasını da istemiyorlardı. Diğerlerine karşı ise böyle kinleri yoktu; çünkü diğerleri, cihatta Resulullah (s.a.a)’in yanında Hz. Ali (a.s) gibi değillerdi. Dolayısıyla Hz. Ali (a.s)’dan yüz çevirip başkalarına yöneldiler.”

11- Muhammed bin İbrahim el-Talikanî (r.a), metindeki senetle Haysem bin Abdullah-i Rumanî’den şöyle dediğini naklediyor: Ali bin Mûsa el-Rıza (a.s)’a: “Ey Resulullah’ın oğlu! Söyle bakalım, acaba neden Ali bin Ebu Talip (a.s), Resulullah’tan sonra 25 yıl boyunca düşmanları ile savaşmadı ama, velayeti (hilafeti) döneminde savaştı?” Diye sordum. İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdular:

“Çünkü Hz. Ali (a.s) cihatta Resulullah (s.a.a)’e uydu. Resulullah (s.a.a) Mekke’de müşriklere karşı cihadı 13 yıl, Medine’de ise 19 ay terk etti. Bunun sebebi ise, müşriklere karşı yardımcısının az olmasından kaynaklanıyordu. İşte böylece Ali (a.s) da düşmanlarının karşısında yardımcısının çok az olduğundan dolayı onlara karşı cihadı terk etti. Resulullah (s.a.a)’in cihadı 13 yıl ve 19 ay terk etmesiyle nübüvvetinin bâtıl olmadığı gibi, Ali (a.s)’ın da 25 yıl cihadı terk etmesiyle imameti bâtıl olmadı; çünkü her ikisinde de sebep aynıydı.”[[123]](#footnote-123)

12- Ali bin Ahmed el-Berkî, metindeki senetle Muhammed bin Ebu 0Yâkup Belhî’den şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: İmamet neden Hz. Hüseyin (a.s)’ın evladı arasında yer aldı da İmam Hasan (a.s)’ın evladı arasında yer almadı? İmam cevaben şöyle buyurdular:

“Çünkü Allah Teala, bunu İmam Hüseyin (a.s)’ın evladı arasında kıldı, İmam Hasan (a.s)’ın evlatları arasında kılmadı. Allah, yaptıklarından sorguya çekilmez.”

13- Babam (r.a), metindeki senetle İbrahim bin Abdulhamid’den, o da Ebu’l Hasan (İmam Rıza)’dan şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Resulullah (s.a.a), Aişe’nin yanına vardı, Aişe ise su kovasını güneşin önüne bırakmıştı. Resulullah (s.a.a): “Ey Humeyra, bu nedir?” Diye sordu. Aişe: Başımı yıkamak için ısınsın diye bıraktım, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulluh şöyle buyurdu: “Bir daha böyle yapma; çünkü bu, cild hastalığına sebep olur.”

Not: Bu kitabın yazarı şöyle diyor: Bu hadisteki Ebu’l Hasan’dan maksat, hem Mûsa bin Câfer (a.s) ve hem de İmam Rıza (a.s) olabilir. Çünkü İbrahim bin Abdulhamid her iki imamı da görmüştür. Bu hadis mursel bir hadistir.[[124]](#footnote-124)

14- Hüseyin bin Ahmed bin İdris (r.a), metindeki senetle Hasan bin Nazr’dan şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle sordum: Bir grup insan seferdedir, bunlardan birisi ölüyor, diğer birisi de cenabetlidir. Yanlarında sadece onlardan birisine yetecek kadar su vardır. Onlardan hangisi öncelik taşır? İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu:

“Cenabetli gusül etmeli, ölü ise (teyemmüme) bırakılmalıdır. Çünkü bu (cenabet guslü), farzdır (Kur’an’ın açık ayetidir); diğeri (meyyit guslü) ise, Hz. Peygamber (s.a.a)’in sünnetidir.”

15- Muhammed bin Hasan (r.a), metindeki senetle Hasan bin Nazr’dan şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: Cenaze namazında neden beş tekbir getiriyorlar? İmam (a.s) şöyle buyurdular:

“Beş vakit namazdan alındığını rivayet etmişlerdir. Elbette bu hadisin zahiridir. Diğer sebebi de vardır, o da şu ki, Allah Teala kullarına beş şeyi farz kılmıştır: Namaz, zekât, hac, oruç ve velayet. Ölü için de bu farzların her biri için bir tekbir karar kılmıştır. Bundan dolayı kim velayeti kabul etmişse (cenaze namazında) beş tekbir söyler; ama velayeti kabul etmeyen için ise dört kez tekbir söylenir. İşte bu yüzden siz Şia’lar beş tekbir, muhalifler ise, dört tekbir söylerler.”

16- Ali bin Ahmed bin Muhammed bin İmran el-Dekkâk (r.a), metindeki senetle Süleyman bin Câfer’den şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan telbiyeyi (Lebbeyk, lebbeyk, Allahumme lebbeyk, lâ şerike leke lebbeyk) ve onu söylemenin sebebini sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdular:

“Halk ihrama girdiğinde Allah Teala onlara hitap ederek şöyle buyurur: Ey kullarım ve kölelerim! Benim için ihrama girdiğiniz (bazı şeyleri kendinize haram kıldığınız) gibi, ben de sizi ateşe haram kılacağım. Halk “Lebbeyk Allahumme lebbeyk” diyerek Allah’ın davetini icabet edip nidasına cevap vermektedir.”

17- Muhammed bin Hasan (r.a), metindeki senetle Hüseyin bin Halid’in şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a arz ettim: Hangi sebepten dolayı hacca giden birisine dört ay günah yazılmıyor? İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular:

“Allah Teala müşriklere Harem’e girmeyi dört ay mubah kıldı. Nitekim şöyle buyuruyor: **“Yeryüzünde dört ay daha dolaşın.”** (Tevbe/2) Bundan dolayı müminlerden kim hacca gitse dört ay günahları bağışlanmış olur.”[[125]](#footnote-125)

18- Hüseyin bin Ahmed bin İdris (r.a), metindeki senetle Hüseyin bin Halid’den şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: Sana feda olayım, kadınların mihriyesi neden beşyüz dirhem, (12/5 evkiye yedi miskal)’dir? İmam (a.s) şöyle buyurdular: Allah Teala, yüz kez **“Allah-u Ekber”**, yüz kez **“Elhamdulillah”**, yüz kez **“Subhanellah”**, yüz kez **“Lâ ilahe illellah”** diyen ve yüz defa Peygamber (s.a.a)’e selevat gönderen ve daha sonra “Allah’ım, beni hurilerle evlendir” diyen her mümini, hurilerle evlendirmeyi kendisine gerekli kılmıştır. İşte bu yüzden kadınların mihriyesi beşyüz dirhem olarak kararlaştırılmıştır. Herhangi bir mümin, mümin kardeşinin kızını beşyüz dirhem mihriye vermeye hazır olduğu halde ister, fakat kız sahibi o teklifi kabul etmezse, mümin kardeşini incitmiş ve Allah Teala’nın da onu hurilerle evlendirmemesini hak etmiştir.”

19- Muhammed bin İbrahim el-Talikanî, metindeki senetle Hasan bin Ali bin Faddal’dan, o da babasından şöyle dediğini rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’a “Üç talak verilmiş bir kadın, başka biriyle evlenmedikçe neden ilk kocasına helal olmuyor?” Diye sordum. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular:

“Allah Teala iki kez talak vermeye izin vermiştir. Nitekim şöyle buyuruyor: **“Boşamak iki defa olur. Ondan sonra ya güzellikle kadını tutmak gerek, ya da hoşlukla bırakmak.”** (Bakara/229) Yani, Allah’ın hoşlanmadığı üçüncü boşamaya teşebbüs etmiş olursa Allah o kadını kocasına haram kılar ve artık kadın başka birisiyle evlenmedikçe eski kocasına helal olmaz. Bunun sebebi ise erkeklerin boşanmayı hafife almamaları ve kadınlara zarar vermemeleri içindir.”

20- Muhammed bin Ali Maciyleveyh (r.a), metindeki senetle Câfer bin Muhammed el-Eş’arî’den, o da babasından şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan üç kez boşanmış olan kadınla evlenme konusunda sordum. Şöyle buyurdular:

“Sizin üç boşamanız (talak vermeniz) sizden başkalarına helal değildir. Ama, onların boşamaları (talakları) sizin için helaldir. Çünkü sizler, onların üç talaklarını doğru bilmiyorsunuz. Ama onlar sizin üç talaklarınızı doğru biliyorlar.”[[126]](#footnote-126)

21- Muhammed bin İbrahim el-Talikanî (r.a), metindeki senetle Hasan bin Ali bin Faddal’dan, o da babasından şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan, Resulullah (s.a.a)’in künyesinin Ebu’l Kâsım olmasının sebebini sordum. İmam (a.s) şöyle buyurdular:

“Çünkü o’nun Kâsım adında bir oğlu vardı (ondan dolayı Ebu’l Kâsım denilirdi).”

“Ey Resulullah’ın evladı! Beni daha fazla izaha (faydalandırmaya) layık görmüyor musun?” Diye sorduğumda şöyle buyurdular:

“Evet, acaba benim ve Ali’nin bu ümmetin babaları olduğumuzu biliyor musun?”

“Evet, biliyorum” dedim. Buyurdular: Acaba Resulullah (s.a.a)’in bütün bu ümmetin babası olduğunu ve Ali (a.s)’ın da bu ümmetten olduğunu biliyor musun?

Ben; evet, dedim. Daha sonra şöyle buyurdular: Acaba Ali (a.s)’ın cennet ve cehennemi bölen birisi olduğunu da biliyor musun? Evet, dedim. O zaman İmam şöyle buyurdu: İşte bu yüzden Resulullah (s.a.a)’e “Ebu’l Kâsım” (cennet ile cehennemi bölenim babası) denildi.

İmam (a.s)’a “Bu sözün manası nedir?” Diye sorduğumda şöyle buyurdular: “Peygamber (s.a.a)’in ümmetine olan şefkati, babanın evladına olan şefkati gibidir; ümmetinin en faziletlisi Ali (a.s)’dır. Resulullah’tan sonra Hz. Ali’nin onlara olan şefkati, Hz. Resulullah’ın şefkati gibidir. Çünkü Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)’in vasi ve halifesi ve ondan sonra imam idi. İşte bu yüzden “Ben ve Ali bu ümmetin babasıyız” buyurmuştur.

Yine, Resulullah (s.a.a) minbere çıkarak şöyle buyurmuştur: “Kim ölür de geride borç ve çoluk çocuk bırakırsa, borcunu ödemek, ailesinin geçimini sağlamak benim üzerimedir ve kim ölür de geride mal ve servet bırakırsa bu mal, onun varislerinindir.” İşte bundan dolayı onlara kendi baba ve annelerinden, hatta kendilerine, kendilerinden daha yetki sahibidir. Emir’ül Müminin Ali (a.s) da, Resulullah (s.a.a)’den sonra bu yetkiye sahip olmuştur.”

22- Temim bin Abdullah bin Temim el-Kureyşî, metindeki senetle Ebu Salt-i Herevî’den şöyle naklediyor: Memun, bir gün İmam Rıza (a.s)’a şöyle dedi: Ceddin Emir’ül Müminin Ali (a.s), hangi sebepten dolayı cennet ve cehennemi bölendir? Bu sözün manası nedir? Ben bunun hakkında çok düşünüyorum. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular:

“Ey emir! Baban, o da babalarından, onlar da Abdullah bin Abbas’tan, o da Resulullah (s.a.a)’den “Ali’yi sevmek imandır, ona kin gütmek ise küfürdür” diye rivayet etmemişler mi?

Memun; “Evet, rivayet etmişlerdir” dedi. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdular: Cennet ve cehennemin bölünmesi onun sevgisi ve kini üzereyse o halde cennet ve cehennemi bölen de odur.

Memun şöyle dedi: Allah beni senden sonra hayatta bırakmasın ey Ebu’l Hasan! Şehadet ediyorum ki sen, Resulullah (s.a.a)’in ilminin varisisin.

Ebu Salt-i Herevî der ki: İmam Rıza (a.s) eve döndükten sonra yanına varıp şöyle arz ettim: Ey Resulullah’ın evladı! Ona ne kadar güzel cevap verdin! İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdular:

“Ben onunla onun hüccet bildiği bir yolla konuştum.[[127]](#footnote-127)Oysa babam, babaları vasıtasıyla Emir’ül Müminin Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyordu: Resulullah (s.a.a) bana şöyle buyurdular: Ey Ali! Kıyamet günü cennetle cehennemi bölecek olan sensin; ateşe emredeceksin ki; “Bu adam bendendir (ondan geç) ve bu adam senindir (onu tut)!”

23- Ahmed bin Hasan el-Kattan, metindeki senetle Hasan bin Ali bin Faddal’dan, o da babasından şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan sordum: “Emir’ül Müminin Ali (a.s), milletin hakimi olduktan sonra neden Fedek’i geri almadı?” İmam (a.s) şöyle buyurdu:

“Biz öyle bir Ehl-i Beyt’iz ki, Allah Teala’nın kendisi bizi veli kılmıştır ve bizim hakkımızı da ondan başkası zalimlerden almaz. Bizler de, müminlerin velisiyiz. Onlar için hükmeden ve onların haklarını zalimlerden alanız; ama kendi hakkımızı zalimlerden almayız.”[[128]](#footnote-128)

Kitabın yazarı Şeyh Sadûk (r.a) şöyle diyor: “İlel’uş Şerayî” adlı kitabımda bu mevzu için bir takım hadis ve rivayetler tahriç ettim. Ama bu kitapta, yalnızca İmam Rıza (a.s)’dan rivayet etmekle yetindim.

24- Hakim Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, metindeki senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Mûsa bin Câfer (a.s)’dan şöyle naklediyor: Biri İmam Sâdık (a.s)’dan şöyle sordu: “Kur’an-ı Kerim neden her yayınlandığı ve okunduğu zaman tazelik ve parlaklığı artıyor?”

İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu: “Çünkü Allah Teala onu belli bir zaman ve özel bir kavim için göndermemiştir. Dolayısıyla o her amanda yepyeni ve kıyamete kadar da her millet için taptazedir.”

25- Yine aynı senetle Muhammed bin Mûsa bin Nasr el-Razi’nin babasından şöyle rivayet ettiği nakledilmiştir: İmam Rıza (a.s)’dan Peygamber (s.a.a)’in “Ashabım yıldızlara benzer; hangisine uyarsanız hidayet olursunuz” ve “Ashabımı bana bırakın” sözleri hakkında soruldu. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Bu, doğrudur. Fakat bu hadisten maksat, Hz. Peygamber’den sonra değişmeyen ve dinde de bir değişiklik yapmayan kimselerdir.”

Soru soran şahıs; “Onların değişip dinde değişiklik yaptıkları nereden bilinmektedir?” Dediğinde de İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Kendilerinin Hz. Peygamber (s.a.a)’den şu şekilde buyurduğunu rivayet etmelerinden bilinmektedir: “Kıyamet günü ashabımdan olan bir takım kişiler, yabancı devenin sudan kovulduğu gibi, havuzumdan (Kevser Havuzu) kovulacaklardır. O esnada ben “Ya rabbi! Ashabım, ashabım” diyeceğim. O zaman bana şöyle denilecektir: Şüphesiz sen bunların senden sonra neler icat ettiklerini bilmiyorsun. Daha sonra onlar yakalanarak sol tarafta yer alanların (ashab-ı şimal) tarafına doğru götürülürler. Bu esnada ben şöyle diyeceğim: “Uzak olsunlar, kahrolsunlar!”

İmam Rıza (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Resulullah’ın bu sözü (Ashabım yıldızlar gibidir...), dinde değişiklik yapmayanlar içindir.”[[129]](#footnote-129)

26- Hakim Ebu Ali Hüseyin bin Ali bin Ahmed el-Beyhakî, metindeki senetle Ahmed bin Muhammed bin İshâk el-Talikanî, babasından şöyle naklediyor: Horasan’da bir adam yemin ederek şöyle dedi: “And olsun ki Muaviye, Resulullah’ın ashabından değildir. Eğer doğru söylemiyorsam eşim boşanmış olsun!” O sırada İmam Rıza (a.s) da Horasan’da idi. Fakihler onun böyle bir yemin etmesiyle eşinin boşanmış olduğuna fetva verdiler. Bu meseleyi İmam Rıza (a.s)’dan sorduklarında İmam (a.s) “O kadın (bu sözle) boşanmamıştır” buyurdular. Fakihler bir mektup yazarak İmam’a gönderdiler. O mektupta İmam’a şöyle demişlerdi: “Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! O kadının (mezkur sözle) boşanmış olmadığını nereden (ve hangi delile dayanarak) söylüyorsunuz?”

İmam (a.s), mektuplarının kenarına şöyle yazdı: “Bu, sizin Ebu Said Hudrî’den naklettiğiniz şu rivayettendir: “Resulullah (s.a.a) Mekke’nin fethedildiği gün Müslüman olan kimselere şöyle buyurdu: “Sizler iyi insanlarsınız; ashabım da iyi insanlardır. Fakat fetihten sonra hicret yoktur.” Resulullah (s.a.a) bu sözüyle hicreti bâtıl etti ve onları kendi ashabından saymadı.”

Ravi der ki: Fakihler İmam’ın cevabını görünce kendi fetvalarından dönüp İmam’ın sözünü kabul ettiler.

27- Hakim Ebu Ali el-Beyhakî, aynı senetle Sehl bin Kâsım’dan şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s), ashabından birinin “Allah Emir’ül Müminin Ali (a.s)’a karşı savaşanlara lânet etsin!” Dediğini duyduğunda şöyle buyurdular:

“De ki: Tövbe edip kendisini ıslah edenler hariç. Ona yardım etmekten kaçınıp da etmeyenin günahı, onunla savaşıp da tövbe edenin günahından daha büyüktür.”

# 33. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MUHAMMED BİN SİNAN’A AHKÂMIN FELSEFESİ HAKKINDA CEVAPLARI[[130]](#footnote-130)

1- Muhammed bin Ali Maciyleveyh (r.a), metindeki senetle Muhammed bin Sinan’dan şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s), ahkâmın felsefesiyle ilgili sorduğum soruların cevabında şöyle yazdı:

**“Cenabet guslünün felsefesi** temizlik, insanın kendisine dokunan meniyi temizlemesi ve vücudunun diğer yerlerini pak etmesidir. Çünkü cenabet insanın bütün vücudundan çıkmaktadır. Dolayısıyla vücudunun hepsini temizlemesi vaciptir. İşte bundan dolayı bütün bedenini temizlemesi insana farzdır.

**İdrar ve dışkı da guslün farz olmamasının sebebi,** bunların cenabetten daha çok ve sürekli olmasından dolayıdır; işte çok tekrarlanması ve zorluğundan, irade etmeksizin ve şehvetsiz geldiğinden dolayı sadece abdest alınması yeterli görülmüştür. Ama cenabet, insanın lezzet almak için kendi isteği ve kendisini o işe mecbur etmesiyle gerçekleşmektedir.

**İki bayram (Fıtır ve Kurban),** Cuma ve diğer günler için guslünün sebebi, kulun o günlerde rabbini ululaması, kerim ve yüce olan rabbini karşılaması, günahlarına mağfiret dilemesinden dolayıdır. Yine, bayram gününün onlara tanınıp Allah’ın zikri üzere o günde toplanmaları içindir.

İşte o günü ululamak, onu diğer günlerden üstün tutmak, nafile ve ibadetlerin çok olması ve bir Cuma’dan diğer Cuma’ya kadar insanın temiz olabilmesi için o günde gusletmeyi karar kılmıştır.

**Ölüye gusül verilmesinin sebebi,** hastalığından dolayı (birikmiş olan) pisliklerin giderilmesi ve ona ulaşmış olan çeşitli hastalık (ve mikrop)’ların temizlenmesi içindir. Çünkü o, meleklerle görüşüp ahirette onlarla irtibatta olacaktır. İşte bu yüzden, Allah’a uğradığı ve temizlerle (meleklerle) görüştüğü zaman -ki onlara dokunacak ve onlar da ona dokunacaklar- rahmet ve şefaate tabi tutulması için tertemiz olması uygundur...

**Abdestle yüz ve kolları yıkamanın, baş ve ayaklara meshetmenin sebebi,** kulun Allah’ın huzurunda durduğu, zahiri azaları ile ona yöneldiği ve bu azalarla amelleri yazan meleklerle mülakat ettiğinden dolayıdır. Öyleyse yüzün yıkanması, (Allah’a) secde ve huzû etmek içindir; iki ellerin yıkanması ise, onları Allah’ın dergâhına doğru kaldırıp indirmek ve ona işaret etmekten (yönelmekten) dolayıdır.

Baş ve ayaklara meshetmenin sebebi ise, bu ikisinin aşikâr ve açık olmasından dolayıdır; her durumda bunlarla Allah’a yönelebilir. Bunlarda olan huzû ve Allah’a yönelme, yüz ve kollardaki gibi değildir.

**Zekâtın sebebi,** fakirlere azık vermek, zenginlerin mallarını ise korumak içindir. Allah Teala sağlığı yerinde olanları, afet ve belaya uğrayanların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef kılmıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “And olsun ki mallarınızla, canlarınızla sınanacaksınız.” (Âl-i İmran/186) Mallarla sınama zekât vermekledir, canlarla sınama ise belalar karşısında sabırlı olmaya hazırlanmakladır. Ayrıca, zekât vermede Allah’ın nimetlerinin şükrünü yerine getirmek ve nimetin çoğalmasına da umut vardır; yine zekât vermede fakir ve yoksullara karşı merhamet, şefkat, eşitliğe teşvik, onları takviye etme ve dini meselelerde onlara yardımda bulunmak vardır. Bu fakirler, zenginler için bir öğüt ve onların ahiret fakirliğini hatırlamaları için de bir ibrettirler. Yine bu fakirler, zenginlerin kendilerine verilmiş olan nimet ve bağışlar karşısında Allah’a şükretmelerine, dua ve yakarışta bulunmalarına ve onlar gibi olmaktan korkmalarına birer teşvik vesilesidirler. Zekât, sadaka, sıla-i rahim ve başkalarına iyilik yapmak gibi birçok konularda da durum aynıdır.

**Hacc amellerinin sebebi,** Allah’a doğru gitmek, çok sevap talep etmek, yapmış olduğu bütün günahlardan sıyrılmak, geçmişte yapmış olduğu yanlışlıklardan tövbe ederek temizlenmek ve gelecekteki amellere yeni mükellef olmuş gibi yeniden başlamaktır. Yine hacda malı (harcamak ve hesabına yetişmek için) dışarı çıkarmak, bedenin zorluk çekmesi, insanın şehvet ve lezzetlerden alıkonulması, ibadet, huşû ve boyun eğmekle, sıcak ve soğukta, güven ve korkuda o’na dönmekle ve sürekli çalışıp gayret etmekle Allah’a yaklaşmak vardır. Yine hacda bütün insanlar için yarar, Allah’a yönelme, o’ndan korkma, katı kalpliliği ve saldırganlığı terk etmek, Allah’ı unutmamak, insanlardan ümidi kesmek, amel yapmaya koyulmak, haklara yetişmek, nefsi azmaktan önlemek vardır. Yine hacda doğu ve batıda olanların, karada ve denizde bulunanların, hacca giden veya gitmeyenlerin, tacir ve ithalcilerin, alış-verişle uğraşanların ve fakir kimselerin menfaati vardır. Yine hacda çevredeki insanların ve hacıların toplanmasına elverişli olan mekânların ihtiyaçlarının karşılanması vardır. Nitekim Allah Teala bir ayette şöyle buyurmuştur: “Kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar.” (Hac/28)

Haccın (ömür boyunca) bir kez farz olmasının sebebi, Allah, farzları insanların en güçsüz olanı göz önünde bulundurarak hüküm vermesidir. İşte o farzlardan birisi de insanın ömrü boyunca bir kez farz olan hacdır. Böylece, kudreti olanları, güçlerinin yettiği (istedikleri) kadar yapabilmeleri için önlerini açık tutmuştur...

**“Oruç tutmanın sebebi**, açlığı ve susuzluğu tadarak hissetmesi ve böylece kul Allah karşısında alçalıp yoksulluğa, zorluklara katlanarak, tutumlu olarak sabır ve ödül kazanması içindir. Bu, ahiret zorluklarına delalet etmektedir. Şehvetin önünün alınması, dünyada ona bir nasihatçi olması içindir. Bir ecelin zamanı olduğunu, dünya ve ahirette fakirlik ve yoksulluğun ne derecede zor olduğunun bilinmesi içindir.

**(İnsan öldürmenin haram olmasının sebebi)**, insan öldürmenin, insanlara fesat olacağından dolayı Allah onu haram etmiştir.

**Allah’ın, anne-babaya saygısızlığı (Akk-ı Valideyn’i) haram etmesinin sebebi;** çünkü bunda, Allah’ın itaatinden ve anne-babanın itaatinden çıkılması vardır. Nimetlere kâfir olmayı içinde taşımakta şükretmeyi ortadan götürüp neslin azalıp yok olmasına sebep olacaktır. Valideyne saygısızlık, onların değerlerinin azalmasına, haklarının tanınıp bilinmemesine, yakınlık ve akrabalığın kesilmesine, valideynin çocuklarına olan ilgisinin yok olmasına sebep olacaktır. Çocukları onlara iyilik etmeyi terk ettiğinden dolayı, onlar da çocukları terbiye edip yetiştirmeyi bırakacaklardır.

**Zinanın haram olmasının sebebi;** insanların birbirlerini öldürme fesadından ve nesillerin yokolmasına, karışmasına sebep olduğundan dolayıdır. Çocuk terbiyesinin terk edilmesi ve varisler arasında fesadın ortaya çıkması ve daha nice buna benzer fesatlardan dolayıdır.

Yetim malının yenilmesinin haram olmasının sebebi; birçok fesat ve zulüm olmasından dolayıdır. Birincisi; kim yetimin malını zulmederek yerse, gerçekte onun katline (öldürülmesine) yardım etmiştir. Çünkü yetim ihtiyacı olan, kendisini barındıramayan, kendisine ait bir şöhreti ve şahsiyeti olmayandır. Onu annesi-babası gibi barındırıp doyuracak kimsesi de yoktur. Bu yüzden onun malını kim yerse, gerçekte onu öldürüp fakirlik ve yoksulluğa sürüklemiştir. Oysa Allah, bu işten onları korkutup Kur’an-ı Kerim’de ceza ve azap bildirmiştir: “Ardlarında aciz ve küçük soy-sop bırakacağını düşünerek onlar için nasıl korkup üzüntüye düşerler. Yetimler için de Allah’tan korksunlar.” (Nisa/9) İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, yetimin malını yiyenler için iki azap hazırlamıştır. Birisi dünyada, diğeri de ahirettedir.” Dolayısıyla yetimin malının haram kılınması, onu korumak ve müstakil yapmaktır (yani, kendi kendini barındırabilecek duruma getirmektir). Geride kalanları selametlikle saklamaktır ki, ta onun başına gelen, bunların da başına gelmesin. Nasıl ki Allah, burada azabı vaadetmiştir. Ayrıca, yetim büyüyüp anlar duruma geldiğinde intikam alma, düşmanlık ve kin güdecektir. Bu, fesat, fenalık ve birbirlerini yok etmeleriyle sonuçlanacaktır.

**Savaştan kaçmanın haram olması,** dinde gevşeklik icat edip Resul ve adil imamı hafife almaya sebep olup onlara, düşmanlara karşı yardım etmemelerine sebep olacaktır. Böyle olursa onlar, sonuçta davet edildikleri nübüvvete ikrar etmeyi, adaleti yaymayı, fesadı yok etmeyi, inkâr edeceklerdir. Böylece, düşmanların Müslümanlara karşı cesaretlenmelerine sebep olup ardından da esaret, katliam, Allah’ın dininin iptal olup ortadan gitmesine ve daha nice başka fesatlara sebep olacaktır.

**Allah, hicretten sonra cahiliyet zamanı inanç ve amellerine bulaşmayı haram etmesinin sebebi,** bu dinden çıkmak, Peygamber ve Allah’ın hüccetlerine (imamlara) yardım etmemektir ve buna benzer fesatlar, hak sahibini haksız etmektir. Bu, sadece çölde yaşamasından dolayı değildir. Aynı şekilde, eğer biri dini tam olarak tanırsa cahiller gibi olmaya hakkı yoktur. Cahillerden olup onlara dönüşmesinden dolayı korku vardır. Çünkü ilmi terk ederek cahillere karışıp onlar gibi olmamasından emin değildir.

**Allah’ın adıyla kesilmeyen hayvanın haram olmasının sebebi,** Allah yarattıklarına onun ismine (tevhidine) ikrar etmeyi ve eti helal olan hayvanların kesimi sırasında Allah’ın isminin denilmesini vacip etmiştir. Bu, Allah’a yaklaşma sebebi olanlarla şeytanlara ibadet için yapılanlar arasında bir farkın olması içindir. Çünkü Allah’ın adının anılması, onun rububiyet ve birliğine ikrar etmektir. Allah’ın adından başka şeyin anılması ise, gerçekte ona şirk olup onunla başka şeye yaklaşmaktır. Kısacası kesilecek hayvana, Allah’ın adının denilmesi (“Bismillah” denilmesi), Allah’ın helal ve haram ettikleri arasında farkın olması içindir.

Allah, **et yiyen kuşları,** bütün **vahşi hayvanları** leş, insan eti, dışkı ve buna benzer şeyler yediklerinden dolayı **haram etmiştir**. Allah, vahşi hayvanlardan eti helal ile haramın bilinmesi için alametler bırakmıştır. Babam Mûsa bin Câfer (a.s) şöyle buyuruyor: “Her zehir saçma organı olan vahşi hayvan ile pençesi olan kuşların eti haramdır. Ama taşlığı olan kuşların eti ise helaldir.” Diğer bir şekilde eti helal olan kuşla, haram olan kuşun arasındaki farkı şöyle buyuruyor: “Uçarken kanat çırpanın etini ye, ama kanat çırpmayanın (kanatlarını gerip uçanın) etini ise yeme!”

Tavşanın etinin haram olması, kediye benzeyip kedi ve diğer vahşi hayvanlar gibi pençesinin olmasıdır. Vücudunda olan necasetle diğer vahşi hayvanlar hükmündedir..

**Faizli bir alış veriş**, her durumda satıcı ve müşteri için zarardır. Allah faizi, mal ve servetin yok olmasından dolayı haram etmiştir. Sefih ve deliye aklı yerine gelinceye kadar veya reşit oluncaya dek malı verilmez. Çünkü malını telef ederek yok etme korkusu vardır. İşte bu yüzden dolayı Allah faizi haram etmiştir. Alışverişte faiz, bir dirhemi iki dirheme nakit olarak satmaktır.

Faizin açıklandıktan sonra haram olması, haram olan bir şeyin hafife alınmasından dolayıdır. İşte bu, haram olduğu açıklandıktan sonra, büyük günah olup haram yapılan şeyi hafife almaktan başka bir şey değildir. Faizi de hafife almak, kâfir olmak demektir.

Borçta faizin haram olmasının sebebi, iyiliğin ortadan gitmesi, malların ise telef olmasına, halkın faydalanmaya ve kâra rağbet edip borç vermeyi ise terk etmelerine sebep olduğundan dolayıdır. Borç, yapılan iyiliklerdendir. Bunda (faizli borçta) fesat, zulüm ve malların yok olması vardır.

**Domuz etinin yenmesinin haram olmasının sebebi,** çirkin ve pis bir varlıktır. Allah onu bütün yaratıklarına örnek, nasihat ve mesholan varlıklara ise ibret ve delil olması için yaratmıştır. Çünkü onun yiyeceği necislerin en necisidir. Daha birçok sebeplerden... Aynı şekilde maymunu da haram etmiştir. Çünkü o da domuz gibi mesholunan bir hayvandır. Onu da yaratıklarına nasihat, ibret ve yaratılış şeklinden mesholanlara delalet etmesi içindir. Onda insana benzerlik verdi ki gazaplanılmış yaratıklardan olduğuna delalet etsin.

**Murdar olmuş hayvanın haram olmasının sebebi,** onda beden için zarar ve fesat, afetler vardır. Allah’ın adının (bismillah) denilmesi helal olması için bir sebeptir. Aynı amanda helal ile haram arasında da bir farktır.

**Allah’ın, kanı da murdar gibi haram etmesinin sebebi,** vücuda zararlı olduğundan dolayıdır. Çünkü kan, vücutta sarılığı meydana getirir (sarı su oluşturur). Ağzı kötü kokulu yapıp vücudun da leş gibi kokmasına, ahlakı bozup kalbin taşlaşmasına sebep olmaktadır. İnsandan şefkat ve merhameti götürür, hatta insan anne-babasını ve en yakın dostunu bile öldürmekten korkmaz.

**Dalağın haram olması**, içinde kan olmasından dolayıdır. Kan ve murdarda olan sebepler onda da mevcuttur. Çünkü hepsi zararlı ve fesattır....

**Erkeğin dört kadın alabilmesi,** kadının ise bir kocadan başkası ile evlenememesinin sebebi; erkek dört kadınla evlense dahi çocuğu ona (kendisine) aittir. Ama kadının iki veya daha fazla kocası olursa, çocuğun hangisine ait olduğu bilinemez. Çünkü kocalarının hepsi onunla ortaktırlar. Bunda nesillerin yok olması, varisler arasında fesada sebep olup tanıma (baba oğlunu, oğul babayı) ortadan gidecektir.

**Üç boşamanın olmasının sebebi**, eşine karşı bir ilgi oluşabilir diye her birisi arasında fırsat verilmiştir. Bu da eğer gazap ve siniri varsa yatışması içindir. Aynı şekilde kadınların kocalarına karşı gelmelerinden vazgeçerek korkup öğüt almaları içindir. Kocasına yaptığı itaatsizlik ve suçtan dolayı ayrılmayı hak etmiştir.

**Kadının, dokuz kez boşamadan sonra,** her zaman için haram olmasının sebebi, boşamayı hafife almamak ve kadınları aşağılamamak için olup herkesin kendi işine bakıp dikkatli ve itibarlı olup ibretle bakmalıdır ki, artık dokuz talaktan sonra bir araya gelme ümitleri yoktur...

**“Zinada dört adil şahsın şahitliği ve diğer haklarda ise iki tane şahidin olmasının sebebi**, hükmün (evli olan insan için) ağır olmasından dolayıdır. Çünkü bunda ölüm vardır. İşte bu sebepten dolayı şahitler iki kat daha fazla ve daha dakik olmalıdırlar. Yine ölüm, çocuğun soydan atılması (silinmesi) ve mirasta ise fesadın olmasından dolayıdır.

**Çocuğun malının babasına izin almadan helal olması,** ama babanın malının oğluna izinsiz helal olmamasının sebebi Kur’a-ı Kerim’de Allah’ın buyruğuna göre çocuk, babaya verilen bir bağış ve armağandır; “Dilediğini yaratır, dilediğine kız evlat verir ve dilediğine oğlan evlat.” (Şûra/49) Buna ilave olarak, çocuk ister büyük, ister küçük olsun geçimi babasının üzerinedir. Ona nispet verilip babasının adı ile tanınır. Peygamber (s.a.a) de şöyle buyuruyor: “Sen ve malın babana aitsiniz.” Ama anne için bu şekilde değildir. Oğlunun malından onun veya babasının izni olmadan olamaz. Çünkü baba, çocuğun nafakasını vermek zorundadır. Ama kadın çocuğunun nafakasını vermeye mecbur değildir.[[131]](#footnote-131)

**Öldürme (cinayet) olayı hariç bütün haklarda şahit getirmek, iddia edene ve and içmek ise, iddia olunana (müttehide) olmasının sebebi,** çünkü itham olunan inkâr edendir. Dolayısıyla inkâr ettiğine şahit getirmesi mümkün değildir. Çünkü bilinmeyip meçhul olan şeydir. Ama, ölüm olayında itham olunanın şahit getirmesi ve iddia edenin ise and içmesi gerekir. Çünkü dikkatli bir şey olduğundan Müslümanlar burada ihtiyat ve dikkat ederler. Bu hiçbir Müslüman’ın kanının heder olmaması içindir. Delil ve şahit getirmenin çok zor olması, katil için önleyici ve nehyedicidir. Çünkü bu işi yapmadı diyecek ve şahit olacak kimse azdır. Ama and içmede elli kişinin olmasının sebebi (Öldürülenin sahipleri filan şahıs öldürüldü diye elli kişi and içmelidirler; eğer bunlar yapmazlarsa karşı taraftan elli kişi bu şahıs yapmamıştır, diye and içmelidirler.) Bu dikkat, zorluk içindir. Böylece Müslüman’ın kanının heder olması önlenmiş oluyor.”[[132]](#footnote-132)

**Hırsızlığın haram olmasının sebebi;** eğer helal olsaydı mallar telef olur, cinayetler türerdi. Çünkü insanlar birbirlerinin mallarını gasp edebilmek için cinayet, kavga, çekememezlik oluşacaktı. Tabi bu, sonuçta ticaret ve sanatın terk edilmesine sebep olacaktır. Çünkü zahmetle elde edilen malda hiç kimse ona diğerlerinden daha çok hak sahibi olamayacaktır (yani, o malı kazanan ile kazanamayan arasında fark olmayacağından çalışmayı terk edecektir).

**Zina edenin vücuduna şiddetle vurulmasının sebebi;** vücudun bu işi yapmasında ve bütün bedeninin bu çirkin işten zevk almasından dolayıdır. İşte bu yüzden vurmak, yapan için bir ceza, diğerlerine de ibret olsun diye yapılmıştır; zina, en büyük cinayettir.

**Başkalarına zina nispetini veren ile içki içene seksen kırbaç vurulmasının sebebi;** birincisinde (başkalarına zina nispeti vermede) çocuğun ondan olmadığını ve nesillerin yok olup gitmesine sebep oluyor. İçki içense (içki içtiği takdirde) sarhoş olur. Sarhoş olan ise iftira eder (ne konuştuğunu bilmez ve dolayısıyla iftira ettiğinden dolayı ona seksen kırbaç vurulmalıdır). Bu nedenle ona da iftira edenin hükmü vaciptir.

**Üç kez had (hüküm) uygulandıktan sonra tekrar zina eden erkek veya kadının öldürülmesinin sebebi;** Allah’ın hükmünü hafife alıp az saymalarından dolayıdır (vurmanın onlara fayda etmemesinden dolayıdır). Sanki bu, onlar için serbesttir. Başka bir sebebi ise, Allah’ı ve hükmü hafife alan kimse kâfirdir. Kâfir olduğundan öldürülmesi de vaciptir.

**Erkek ve kadınlarda eşcinselliğin haram edilmesinin sebebi;** kadın erkek için ve erkek de kadın içindir. Bu şekilde düzenlenip yaratılmışlardır. Eğer kadın, kadınla ve erkek de erkekle birlikte olursa nesil ve soy kesilir, nizam ve tedbirin yok olup dünyanın bozulmasına sebep olacaktır...

**Evli ve bekâr olan kadınların saçlarına bakmanın haram olmasının sebebi;** erkeklerin şehvete gelip tahrik olmalarına sebep olur. Tahrik de insanı fesada götürür. Sonuçta helal olmayan şeye bulaşmasına sebep olacaktır. Saçlarından başka diğer yerlerine bakılması da aynı şekildedir. Yalnız Allah’ın izin verdiği hariç: “Yaşlanmış, adet görmeyen ve evlenmesi de geçen kadınların ziynetlerini göstermek için olmazsa, başlarını açmalarında sakınca yoktur.” Yani, elbiseden başka (üstünü örttüğü elbiseden başka). Böyle kimselerin saçlarına bakmanın bir sakıncası yoktur.

**Kadınlara erkeğin aldığı irsin yarısının verilmesinin sebebi**; kadın evlendiği zaman mal alır, ama erkek, evlendiği zaman mal verir. İşte bu yüzden erkeğin hakkını çoğaltmıştır. Başka bir sebebi ise, kadının nafakası erkeğe aittir. Eğer ihtiyacı olursa erkek alacaktır. Kadın ise erkeğin nafakasını vermeyip ihtiyacı olduğunda gidermeye de vazifeli değildir. İşte bu sebepten dolayı Allah, erkeğin hakkını çoğaltmıştır. Kur’an-ı Kerim’de de şöyle buyuruyor: **“Erkekler, kadınların yöneticisi, sorumlusudurlar. Çünkü Allah, onların bazısını bazılarına üstün etmiştir ve onlar kadınları mallarıyla geçindirirler.”**[[133]](#footnote-133)

Kadına kocasının gayr-i menkulü yerine, gayr-i menkullerin değerinden miras verilmesinin sebebi de gayr-ı menkul malların bölünemez ve taşınamaz olduğundandır. Kadın birinci kocasından ayrılıp başka biriyle de evlenebilir. O halde eşin değişmesi de mümkündür. Ama baba ile oğul bu şekilde değildir. Çünkü birbirlerine olan nispetleri asla değişmez. Kadın ise, kocasından ayrılıp başkasıyla evlenebilir (ortadaki irtibat da kesilmiş olur). Bu sebepten dolayı, gelip gitmesi caiz olanın mirası da değişip dönüşebilen bir şeyde olmalıdır. Çünkü birbirlerine de o açıdan benzemektedirler. Değişmeyip kendi halinde kalan ve sabit olan (nispetin kesilmediği) değişmeyenin irsidir.”

**2- Muhammed bin Mûsa bin Mütevekkil (r.a), Muhammed bin Sinan’dan naklediyor**: İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Allah, şarabı içinde olan fesadından dolayı haram etmiştir. İçenin aklını alıp sarhoş ediyor. Bu da, Allah’ı inkâra ve Allah ve resulüne de iftira etmesine sebep olur. Buna benzer diğer fesatlar, örneğin; cinayet, iftira, zina, en küçük haramdan bile sakınmamak da vardır. İşte bu sebepten dolayı içilecek sarhoş edici her şeyin haram olduğuna hükmettik. Çünkü o, şarabın doğurduğu sonuçları kendisiyle taşımaktadır. Öyleyse kim Allah’a ve kıyamete inanıyorsa, bizi izleyip sevgisi olduğunu iddia ediyorsa her çeşit sarhoş edici şaraptan (içecekten)sakınsın. Çünkü bizimle şarap içen arasında hiçbir bağ yoktur.”

# 34. BÖLÜM

# FAZL BİN ŞÂZAN’IN ZİKRETTİĞİ HÜKÜMLERİN SEBEPLERİ[[134]](#footnote-134)

**Yazdıklarının sonunda Fazl bin Şazzan şöyle diyor: Bu sebepleri İmam Rıza (a.s)’dan çeşitli günlerde (ardarda) meclislerde işitip daha sonra onları yazıp toplayarak Ali bin Muhammed bin Kuteybet-i Nişaburî’ye kendisinin vasıtasıyla İmam Rıza (a.s)’dan rivayet etmesine için izin vermişti.**

1- Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus Nişaburî (el-Attar Nişaburî) 352 yılının Şâban ayında Fazl bin Şâzan’dan naklederek şöyle dediğini söylüyor: Bana söyler misiniz acaba **hekim olan Allah, kulunu sebebi ve manası olmayan bir iş ile vazifelendirir mi?**

Buna şöyle cevap verilir: Caiz değildir. Çünkü O hekimdir, boş şeyleri yapmaz ve cahil de değildir. **“Allah insanları neden sorumlu tutmuştur?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebepten dolayıdır. “Bilinip mevcut olan sebeplerden midir, yoksa bilinmeyip mevcut olmayan sebeplerden midir?” Diye soracak olursa, ona da şöyle cevap verilir: Bunlar, ehli olanın yanında bilinip mevcuttur.

“Sen onları biliyor musun, yoksa bilmiyor musun?” Diye soracak olursa onlara şöyle cevap verilecektir: Evet, bazılarını biliyorum, bazılarını ise bilmiyorum.

**“İlk farzlar hangisidir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Allah’a, resulüne, hüccetlerine ve Allah’ın yanından getirdiklerine ikrar edip iman etmektir.

**“Neden insanlar Allah’a, resulüne, hüccetlerine ve Allah’ın yanından getirdiklerine ikrar ve iman etmediler?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır. Kim Allah’a iman etmezse ona isyan etmekten, büyük günahlara mürtekip olmaktan sakınmaz. Hiç kimsenin onu gözetlemediğinden fesat ve zulümde istediğini, hoşuna gittiğini yapacaktır. Eğer insanlar bu şeyleri her istediğini, nefsinin arzuladığı yaparlarsa, kendisini hiç kimsenin gözetlemediği kanısında olursa, bu durum bütün insanların yok olup fesada uğramasına sebep olacaktır. Birbirlerine saldırıp namusları, malları gasp edip kan ve kadınları mubah bilip birbirlerini haksızlıkla ve hiçbir suç olmadan öldürürler. İşte böyle bir durum, dünyanın bozulup insanların helak olmasına ve nesillerin yok olmasına sebep olacaktır.

Başka bir sebebi ise; Allah hekimdir. Hekim olan fesattan alıkoymadıkça, doğruluğu emretmedikçe, zulümden men edip kötülükten nehyetmedikçe “hekimdir” denilemez.

Allah’a iman edip emir ve nehyedeni tanımadıkça, fesattan men etmek, doğruluğu emretmek, kötülüklerden ise alıkoymak mümkün değildir. Eğer insanlar Allah’a iman edip tanımadan, doğruluğu emredip kötülüklerden ise alıkoymuş olsalar dahi bu, sabit ve kalıcı olmayacaktır; çünkü tanıyacakları emir ve nehiy edenleri yoktur.

Başka bir sebebi ise, insanların saklı, toplumun gözünden gizli olarak yaptıkları fesatlar vardır. Eğer Allah’a ve gaybe iman olmazsa, herkes gizli yerde, şehvetinin ve gönlünün arzu ettiğini yapacaktır. Günahları terk etmesini isteyecek, haramlardan ve büyük günahlardan alıkoyacak gözetleyici de olmayacaktır. Çünkü işi, insanlardan gizli olup kimsenin de onu takip edip izlediği bir şekilde değildir. İşte bu durum, bütün insanların helak olması demektir. Öyleyse insanların ayakta durup iyi olabilmesi yalnızca gizliyi ve aşikârı bilen, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, hiçbir gizlinin ona saklı olmadığı, Allah’a iman edip ikrar etmesiyle olabilir. İşte bu şekilde insanlardan saklı olan çeşitli fesatların önü alınabilir.

**“Neden insanların peygamberleri tanıyıp, ona ikrar edip emirlerine ise itaat etmeleri vacip edilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: İnsanların içerisinde resuller olmazsa iyilikleri tamamlayıcı olmayacaktır. Yaratıcı rabbimiz de görülmekten üstün ve münezzehtir. İnsanlar onu aşikâra derk edebilmekten aciz ve zayıftırlar. İşte bu yüzden Allah’ın emir ve nehiy âdabını faydalı ve zararlı olan şeyleri bildirmek için Allah ile insanlar arasında resulün ve mâsumun olması gereklidir. Eğer Allah’ı tanıyıp itaat etmek vacip olmasaydı, o zaman peygamberin gelmesinde bir fayda olmayacak ve gerek de duyulmayacaktı. Bu durumda resulün gönderilmesi boş, faydasız ve uygunsuzdur. Bu da, her şeyi sağlam nizamla yapan hekim olan Allah’ın sıfatından uzaktır.

**“Neden Allah, “Ulul Emr” karar kılıp onlara itaat etmeyi emretmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır. İnsan için belli bir sınır belirlenmiştir. Sınırı aşmamak için emir olundular. Çünkü sınırı aştıkları takdirde fesada uğrayacaklardır. Bundan dolayı onları sınırı aşmaktan önleyecek, haramlardan uzaklaştıracak, onlar içerisinde güvenilir ve emin birisi bırakılmadıkça sabit olup ayakta duramayacaklardır. Eğer bu şekilde olmazsa hiç kimse zevk ve menfaatlerini her ne kadar başkalarının fesat ve felaketine dahi sebep olsa, terk etmeyeceklerdi. Böylece Allah onlar içerisinde önder karar kıldı ki, fesattan alıkoyup aralarında ise sınır ve hükümleri ayakta tutabilsin.

Başka bir faydası ise; (hiçbir) fırkalardan bir fırkanın, insanlardan bir toplumun ayakta durup yaşayabilmeleri sadece önder ve yöneticinin olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla, dünya ve ahiret için mutlaka bir önderin olması gerekir.

İnsanların öndersiz kalamayıp ve ayakta duramayacağını da bildiğinden bir önderi seçmemesi mümkün değildir. Bu da, hekim olan Allah’ın hikmetiyle de bağdaşmıyor. Allah onunla düşmanını öldürüyor, milletin hakkını (ganimeti) dağıtıyor, Cuma ve cemaatlerini ise ayakta tutuyor, zalimin de mazluma zulmetmesini önleyerek alıkoyuyor. Eğer insanlar içerisinde bir imam, güvenilir önder ve koruyucu olmazsa insanlar helak olur, din ortadan kalkar, sünnet ve ahkâm değiştirilecek, bidat çıkaranlar çoğalacaklardır. İnkârcılar ise, dinde azaltma ve çoğaltma yaparak onu Müslümanlar için karışık (vb.) Göstereceklerdir. İnsanları eksik, muhtaç ve aklı ise kâmil olmadığını görüyoruz. Ayrıca ihtilafları, fikir ayrılıkları ve görüş farklılıkları vardır. Bu yüzden eğer onlara önder, Peygamber (s.a.a)’in getirdiklerine koruyucu biri olmazsa açıkladığımız şekilde fesat olacaktır. Şeriat, sünnet ve ahkâm değiştirilecektir. İşte bu durum, bütün insanlar için fesat ve beladır.

**“Neden bir zamanda iki imamın veya daha çoğunun olması caiz değildir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır; tek şahsın iş ve tedbirinde ihtilaf ortaya çıkmaz ama, iki kişinin iş ve tedbirleri aynı ve eşit olmayacaktır. Bizler, düşünce ve fikirleri değişik olmayan iki kişiye rastlamadık. Dolayısıyla eğer aynı amanda iki önder olursa, düşünce ve tedbirleri farklı olacaktır. Kendilerine itaat etmek de vaciptir. Bu durumda hiçbirisi itaat edilmede diğerine üstün değildir. İşte bu durum olursa insanlar arasında ihtilaf, dövüş, kavga ve fesat doğmasına sebep olacaktır. Birisine itaat edebilmek için diğerine asi olup itaatsizlik yapması gerekir. Bu şekilde olursa yeryüzünü günah saracak, insanların itaat ve imanı bulabilmesi için yol olmayacaktır. Bu durumda Allah, iki tane değişik ihtilaflı olan kimselere itaat etmeyi emretmekle insanlara ihtilaf, dövüş, kavga ve fesat kapısını açmış olacaktır.

Başka bir sebebi ise, eğer iki imam aynı amanda olursa arkadaşının vermiş olduğu hükümden başka bir hüküm vererek halkı ona çağıracaktır. Onların (imamların) hiçbirisi diğerine (arkadaşına) tabi olup izlemesi için bir üstünlüğü yoktur. Böylece haklar, ahkâm ve Allah’ın bırakmış olduğu sınırlar iptal olacaktır.

Diğer bir başka sebebi ise, bu iki önderden (hüccetten) hiçbirisi konuşmaya, hüküm verip emir ve nehiy etmeye diğer birisinden üstün değildir. Dolayısıyla onların ikisinin de söze beraber başlamaları vacip olacaktır ve hiçbirisinin de diğerinden önce davranması doğru olmayacaktır. Çünkü imamette her ikisi de aynıdır. Eğer birisi için susmak caiz olursa diğeri için de caiz olacaktır. İkisinin de susması caiz olursa haklar ve ahkâm yok olacak, sınırlar çiğnenecek, insanlar da sanki imamı yokmuş gibi olacaktır.

**“Neden Ehl-i Beyt’ten olmayan başka birisinin imam olması caiz değildir?”** Diye soracak olursa şöyle yanıt verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır; itaati farz olan imamın, imametine delalet edecek bir nişanesi olmalı ve onunla da başkalarından ayırt edilebilmelidir. O da çok iyi bilinip meşhur olan yakınlık, onu başkalarından seçip ayırarak aşikâra vasiyet etmesidir. Böylece kendisinin tam olarak tanınıp insanların da ona doğru yönlendirilmesi içindir.

Başka bir sebebi ise, eğer Resulullah (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’inden olmayan başka birisinin imam olması caiz olsaydı, resul olmayan, resul olana üstünlük bulacaktı. Çünkü Resulullah (s.a.a)’in evlatları Ebu Cehil, İbn-i Ebu Muit gibi düşmanlarına tabi olması gerekecekti. Çünkü onlar, eğer evlatları mümin olurlarsa imametin geçmesinin (imam olabilmeleri) caiz olduğunu tasarlıyorlardı. Bu durumda Resulullah (s.a.a)’in evlatları; izleyici, Allah ile Resulünün düşmanlarının evlatları ise izlenen olacaktır. Oysa Resulullah (s.a.a) bu faziletle başkalarından daha üstün ve layıktır.

Başka bir sebebi ise, insanlar Resulullah (s.a.a)’in risaletine iman edip itaat için teslim olsalar, bu durumda onlardan hiçbiri Peygamber (s.a.a)’in çocuğu ve zürriyetine tabi olup uymak için kibirlenmeyeceklerdir. Dolayısıyla insanların itaat etmeleri, ağır gelmeyecektir. Ama Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’inden başkalarında olsaydı, herkes kendisini o makam için diğerlerinden daha üstün görecekti. Bu yüzden kibirlenip kendilerini o makama başkalarından daha layık bileceklerinden itaat için teslim olmayacaklardır. Bu konu, o zaman insanları fesada, nifaka ve bozgunculuğa götüren bir sebep olacaktır.

**“Neden Allah’ı tanıyıp, birliğine ikrar edip iman getirmek farzdır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır; eğer Allah’ı tanıyıp, birliğine ikrar edip iman etmek farz olmasaydı birçok yaratıcı tedbir eden düşünülebilirdi. Eğer bu caiz olsaydı, insanlar diğerlerinden (şeriklerden) gerçek yaratıcıya gidip ulaşamayacaklardı. Çünkü her insan hangisinin sebep ve yaratıcı olduğunu bilmeyeceklerdi. Bu durumda onu yaratmayana ibadet, emretmeyene ise itaat edecekti. Çünkü gerçek yaratanın hangisi olduğunu bilemeyeceklerdir. Yine aynı şekilde, onlar için emredenin emri, nehyedenin ise nehyi sabit olup bilinmeyecektir. Çünkü bu durumda gerçek emir ve nehyeden diğerlerinden (şeriklerden) ayırt edilip tanınmamaktadır.

Diğer bir sebebi ise, eğer iki yaratıcının olması caiz olsaydı, o şeriklerden hiçbirisi ibadet olunup itaat edilmeye diğerinden üstün olmayacaktır. O şerik olana ibadet, Allah’a itaatsizliktir. Allah’a itaatsizliğin caiz olması, Allah’a, kitap ve resullerine kâfir olmaktır. Bu bâtılı ispat edip hakkı terk etmek haramı helal, helalı ise haram etmektir. Bütün günahlara girmek, itaatten çıkmak, fesadı helal (mubah) bilmek hakkın ise iptal olunması demektir.

Diğer bir sebebi ise; eğer yaratıcının birden fazla olması caiz olmuş olsaydı, iblisin de bir başka ilah olduğunu iddia etmesi caiz olacaktı. Allah ile bütün hükümlerinde ters ve zıt olacak, kulları da kendi tarafına çağıracaktı. İşte bu, en büyük kâfirlik en şiddetli nifaktır.

**“Neden Allah’a onun eşi-benzeri olmadığına ikrar edip inanmak vaciptir?”** Diye soracak olsa, şöyle cevap verilir: Birçok sebepten dolayıdır; başlıcaları şundan ibarettir: Allah’a doğru ibadet etmeye yönelmek, ondan başkasına itaat etmemek içindir.

Başka bir sebebi ise; eğer Allah’ın eşi ve benzeri olmadığına inanmasalardı; rab ve yaratıcılarının, babalarının inanmış oldukları güneş, ay, ateş ve putlar gibi olduklarından sakınmayacaklardı. Eğer Allah’ın eşi ve benzeri olduğunu bilmek caiz olursa, bu durumda fesat, bütün ibadetlerin terk edilmesi ve bütün günahların da işlenilmesi tabi olacaktır. Bu da rablerinden onlara emir ve nehyin ulaştığı miktarcadır.

Başka bir sebebi ise; eğer insanların Allah’ın eşi ve benzeri olmadığına inanıp o’nu bu şekilde tanımaları vacip olmasaydı, mahlukları düşündükleri gibi, Allah’ı da aynı şekilde aciz, cahil, değişen, yok olan, fâni, yalan söyleyip düşmanlık güden ve sıradan bir varlık olduğu biçiminde düşünmeleri caiz olacaktı. Her ne varlıkta bu sıfatların olması mümkün olursa, yok olmaması için imtihan olunmaz, adaletine güvenilmez; sözü, emri, nehyi, vaadi, müjdesi, sevabı ve azabı gerçekleşmeyecektir. Böyle olursa insanlar fesat, rububiyet ise iptal olacaktır.

**“Allah, kullara neden emir ve nehiyde bulundu?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: İnsanların ayakta durup iyi olmaları yalnızca emir ve nehyedip fesat ve gasbetmekten alıkoymakla mümkündür.

**“Neden Allah, insanların kendisine kulluk etmelerini istedi?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Allah’ın zikrini, onu anmayı unutmamaları, dinini terk edip emir ve nehyini kenara bırakmaları içindir. Çünkü onlar için iyilik de bundadır.

Eğer insanlar ibadetsizliğe terk edilip (başıboş bırakılsaydı) onlar için günler uzun olur, kalpleri ise taşlaşırdı.

**“Neden namaz kılmaya emrolundular?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Çünkü namaz, Allah’ın rab ve yaratıcı olduğuna ikrar, iman ve bütün herkes için de kurtuluştur. Namazda putların kenara bırakılması, cebbar olan Allah’ın karşısına zelil, ihtiyacı olan, huzû, huşû ve itiraf ile durulması vardır. Yine, geçmiş günahlardan kurtulmayı talep etmek, her gece ve gündüz alnın yere (toprağa) bırakılması vardır. Böylelikle Allah’ı anıp unutmayan, korkan, alçalmış, istekte bulunan, dünya ve ahiretinde onun içindeki fesatlardan arınarak ilerlemesini isteyen kulu olabilmek içindir. Namaz, her gece ve gündüz kul için vardır. Böylelikle kulun, tedbir edenini ve yaratanını unutmayıp onu büyük bilip isyan etmemesini sağlar. Rabbine itaat edip huzurunda durmalıdır ki onu günahlardan korusun; başka türlü fesat ve günahlara bulaşmasını da önlesin.

**“Neden abdestle başlanması emredilmiştir?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Kul, cebbar olan Allah’ın huzuruna çıktığı zaman temiz, (münacâtında) yakarmasında, emrettiğine itaatte, bütün pislik ve necasetten arınması içindir.

Bunlara ilave olarak, Allah’ın huzuruna giderken uyuşukluğun gitmesine, uyuklamaması ve kalbin temizlenmesi içindir...

**“Neden cünüp olanın gusletmesine emredildiği gibi, bu necasetlerden (idrar ve dışkı) dolayı gusledilmesi emredilmiyor?”** Diye soracak olursa, şöyle yanıt verilir: Bu necasetler insandan sürekli çıkmaktadır. Dolayısıyla insanların bu durumda (her necaset geldikçe) gusledebilmeleri mümkün değildir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: **“Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey teklif etmez.”** (Bakara/286)

Ama, cünüp olma ise her zaman ve sürekli değildir. O bir şehvet ve hevestir ki, istenildiği zaman çabuk veya geciktirilebilir. Üç gün veya ondan az veya çok olabilir. Ama necasetlerde (idrar ve dışkı) bu şekilde değildir.

**“Neden cünüp olan gusletmeye emredilmiş;** de dışkıdan dolayı gusletmeye emrolunmamıştır; oysa o, cenabetten daha necis ve pistir?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Cenabet insanın kendisinden kaynaklanmaktadır. O, insanın tüm vücudundan boşalıp çıkmaktadır. Ama dışkı ise, insanın kendisinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü o, bir yerden girip diğer bir yerden çıkan yemektir.

“Bana haber verir misiniz; neden ezan emredildi?” Denildiğinde şöyle cevap verilir: Birçok sebepten dolayıdır; namazı kılmayı unutana hatırlatmak, vakitleri bilmeyeni ise haberdar etmek, namazla meşgul olup yaratana ibadet için davet etmek ve onları namaza meyillendirmek, Allah’ın tevhidine ikrar, imanı aşikâr ve İslam’ı ilan etmesi içindir. Müezzin namazı unutanlar için duyurucu ve hatırlatıcıdır. Ona müezzin denilmesi de bundan dolayıdır.

**“Neden ezanda tekbir (Allah-u Ekber), tehlilden (Lâ ilahe illallah) önce denilmektedir?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Allah adı ve zikriyle başlanılmasını istiyor. Çünkü Allah’ın adı tekbirde ilk başlangıç kısmındadır. Ama tehlilde ise son kısmındadır. Dolayısıyla Allah’ın adının başlangıçta olmasından dolayı önce başlanılır, sonunda olanla değil.[[135]](#footnote-135)

**“Neden ezanın her kısmı ikişer ikişerdir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: İşitenlerin kulaklarına tekrar ve tekit olması içindir; eğer birincisinde duymadıysa ikincisinde duyup gaflet etmesin.

Başka bir sebebi ise, namaz ikişer rekâttır. Dolayısıyla ezan da ikişer ikişer karar kılındı.

**“Neden ezanın ilk kısmında tekbir dört defa okunuyor?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Çünkü ezana aniden (önceden bir şey olmadan) başlanılır. Ondan önce de işitenleri tembih edecek ve uyaracak söz yoktur. Dolayısıyla bu, işitenler için ezanda geleceklere dikkat etmeleri içindir.

**“Tekbirden sonra neden iki kez şehadet okunulmalıdır?”** Diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir: İmanın ilki tevhide, yani Allah’ın birliğine ikrar ve imandır. İkincisi resullerin risaletine ikrardır. Bu ikisine itaat ve onları tanıma, imanda birbirlerine yakındırlar. İmanın aslı, gerçekte şehadettir. Diğer haklarda nasıl iki şahitlik karar kılınmışsa, ezanda da aynı şekilde iki şehadet karar kılınmıştır. Bu durumda Allah’ın birliğine, resulün risaletine ikrar, gerçekte imanın tamamına ikrardır. Çünkü imanın aslı, Allah’a ve resullerine ikrar etmektir.

**“Neden iki şehadetten sonra namaza çağrılmak (hayye alâ’s salah) karar kılınmıştır?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Ezan, gerçekte namazın kılındığı yere davet edip çağırmak içindir. Namaza davet, ezanın ortasında denilmektedir. Müezzin bundan önce dört tekbir, iki şehadet, daha sonra da dört kez kurtuluşa, iyiliğe, amele, onu eda edip yerine getirmeye teşvik ederek çağırıyor. Daha sonra (ikişer ikişer olmak üzere) tekbir ve tehlil denilir. (Bundan önce dörde tamamlandığı gibi, bunu da dörde tamamlayıp) böylelikle sözü Allah’ın adıyla başlanıldığı gibi Allah’ın adıyla da son verilmiş oluyor.

**“Neden ezanın sonunda tehlil deniliyor da tekbir söylenmiyor;** oysa ilk başlaması tekbirleydi?” Diye soracak olursa şöyle yanıt verilir: Çünkü tehlilde Allah’ın adı son kısımdadır. Dolayısıyla başlangıçta onun adıyla başlanıldığı gibi, son kısımda da onun adıyla bitirilmesi en uygun olanıdır.

**“Neden lâ ilahe illallah yerine “süphanellah” veya “elhamdulillah” denilmemektedir;** oysa bunların da son kısmında Allah’ın adı vardır?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Lâ ilahe illallah, Allah’ın birliğine ikrar ve ondan başka mâbutları reddetmektir. Bu da imanın evvelidir. Dolayısıyla bu, tespih ve hamdetmekten çok daha üstündür.

**“Neden başlangıçta rükû, secde, kıyam ve oturmadan önce tekbir denilmektedir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Ezanda söylediğimiz sebeplerden dolayıdır.

**“Neden bütün namazlarda sadece Fatiha Sûresi ile başlanılmalıdır da başka sûrelerle değil?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Kur’an-ı Kerim’de bütün hayır ve hikmetin Fatiha’da toplandığı gibi toplanan başka bir sûre yoktur. Nitekim Allah, şöyle buyuruyor: “Hamd Allah’a mahsustur” İnsanların Allah’ın şükrünü yerine getirmeleri ve bunu eda etmeleri için vacip etmiştir. Kulun, Allah’ın vermiş olduğu tevfik ve hayırlar için şükrüdür. “Alemlerin rabbidir.” Bu da Allah’ı anmak, hamdetmek ve ikrardır. O yaratan, malik, sahiptir. Ondan başkası da yoktur. “Rahman ve rahimdir.” Allah’ın rızayetini celbetmek, tüm yaratıklarına zikir, nimetleri ve lütuflarıdır. “Din gününün sahibidir.” Dirilme, haşrolma, hesap ve cezalandırmaya ikrar edip iman etmektir. Dünyada malikiyet ve sahiplik Allah’ın olduğu gibi, ahirette de malik ve sahip yine Allah’tır. “Ancak sana ibadet ederiz.” Allah’a ilgi gösterip yaklaşmaktır. Allah’a ihlas ile ameldir, başkası için değil. “Ve ancak senden yardım dileriz.” (Allah’ın vermiş olduğu) tevfik ve ibadetin çoğalmasını istemektir. “Bizi doğru yola hidayet et.” Edep ve gidişatı için Allah’tan yol göstermesini istemek; ipine sımsıkı sarılıp rabbini tanımada, onun yücelik ve büyüklüğünde, marifette çokluğu Allah’tan talep etmesidir. “Nimetlendirdiğin kişilerin yoluna.” Allah’tan isteyip ilgi ve alakada tekit etmektir. Allah’ın evliyalarına vermiş olduğu lütuf ve nimetleri anıp bunlara ilgi ve alakanın duyulması içindir. “Gazaba uğramışların da değil.” İnat edip kâfir olarak, emir ve nehiyleri hafife alarak alay edenlerden olmamak için Allah’a sığınılmaktadır. “Sapıkların da.” Allah yolundan hiçbir bilgisi olmadan sapıp başkalarını da saptıranlardan olmaktan Allah’a sığınılıyor ki, o insanlar iyilik yaptıklarını zannediyorlar, oysa kendileri sapmıştırlar. Dolayısıyla hiçbir şeyde toplanmayan dünya ve ahiretin hayır ve hikmetin toplandığı bir sûredir.

**“Rükû ve secdede neden tespih denilmektedir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır. Kulun huzû, huşû, bendelik, korku, kimsesizlik, zelillik, tevazu ile Allah’a yaklaşıp bunlarla beraber yaratıp rızk veren rabbine takdis edip öven, tespih eden, büyük bilip şükreden bir kul olabilmesi içindir. Böylelikle düşünce ve arzuları Allah’tan başkası tarafına yönelip gitmeyecektir...

**“Neden bir rekâtta bir rükû ve iki secde vardır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Rükû kıyamın fiillerindendir, secde ise oturmanın fiillerindendir. Oturarak kılınan namaz, ayakta kılınan namazın yarısı hükmündedir. Bu yüzden secde (iki kez) oldu ki, bu şekilde rükû ile eşit olabilsin. İkisi arasında bir farklılık yoktur. Çünkü gerçekte namaz, rükû ve secdedir.

**“Neden iki rekâttan sonra teşehhüt okunmalıdır?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Allah rükû, secde, ezan, dua ve kıraate emrettiği gibi daha sonra aynı şekilde teşehhüt, hamd ve dua etmeyi de emrediyor.

**“Neden selamı namazın bitimi olarak bırakmış** da onun yerine tekbir, tespih veya diğer başka şeyler bırakmamıştır?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Namaza başlandığı zaman başkalarıyla konuşmak haramdır. Çünkü sadece Allah’a ilgi duyulmalıdır. Başkalarıyla konuşmanın helal olması, namazdan ayrılıp diğerleriyle konuşmaya ilk başlanılan söz selamdır...

**“Neden cemaat namazı karar kılındı?”** Diye soracak olursa şöyle yanıt verilir: İhlas, tevhid, İslam ve ibadetin yalnızca Allah için olduğunu aşikâr görünen meşhur olması içindir. Çünkü bunun aşikâr edilmesi, doğu ve batıdakiler için Allah’ın birliğine delil ve hüccettir. Bu şekilde alay eden münafık, en azından İslam’ın zahirini yerine getirip dikkat etmeleri ve insanların birbirlerine İslam ile şahitlikleri caiz ve mümkün olması içindir. Bunlara ilave olarak, iyilik ve takva için gayet uygun olup birçok günahların da önünün alınması sağlanılabilir.

**“Neden bazı namazlar sesli kılınmalı da bazıları değil?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Sesli kılınan namazlar karanlıkta kılınan namazlardır. Oradan geçenin cemaat namazı olduğu bilinmesi için sesli kılınıyor ki, eğer namaz kılan cemaati göremiyorsa işiterek cemaat olduğunu bilsin. Ama sessiz kılınan iki namaz gündüzdür ki, havanın aydın olduğundan cemaatin olduğu görülüp bilinecektir. Dolayısıyla artık sesin duyulmasına gerek yoktur...

**“Neden Cuma namazında hutbe vardır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Cuma namazı halkın toplandığı gündür. Bu yüzden imamın onları Allah’a itaat konusunda nasihat edip teşvik etmesi, günahlardan korkutup dünya ve ahiret maslahatı hakkında bilinçlendirmek, cihanda onlara faydalı ve zararlı olan durumları haber vermesi için bir sebep olmasından dolayıdır.

**“Cuma namazında neden iki hutbe okunmaktadır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Bir hutbe Allah’a sena, hamd ve takdis edilmesi içindir. Diğer hutbe ise ihtiyaçlar, sorunlar, korkutma, dua, fesat ve maslahat konularında gerekli emir ve nehyin halka bildirilmesi içindir.

**“Hangi sebepten dolayı Cuma günü hutbe namazdan önce ve diğer bayram (Kurban ve Ramazan) namazlarında ise, namazdan sonra yapılmaktadır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Cuma namazı her zaman ayda birkaç kez, yılda ise defalarca tekrarlanıp yapılmaktadır. Bu, çok tekrarlandığından dolayı halk namazı kılıp hutbeleri de dinlemeden gidecek, dağılacaklardır. Bu yüzden namazdan önce yapıldı ki, halk namaz için bekletilerek dağılıp gitmeleri önlenmiş olsun. Ama iki bayram namazı ise yılda birer kez yapılmaktadır. Cuma namazından daha önemli topluluk, ilgi ise daha çok olmaktadır. Eğer insanların bir kısmı dağılsa dahi, çoğunluğu orada kalacak, dağılmayacaktır. O namaz çok olmadığından yorgunluk getirmeyip hafif ve kolay bileceklerdir...”

**“Neden namazlar yolculukta seferi kılınmaktadır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: İnsanlara ilk kez asıl farz olan namaz, on rekâttır. Yedi rekâtı ise sonradan fazlalaştırıldı. Allah fazlalaştırdığı bu yedi rekâtı yolculukta, zorluk nedeni, kendi işleri ile uğraşmasından dolayı, hareket edip istirahat için durak yerlerinde beklemesi, yolculuk, etmesi yaşantı gereği olan şeylerden onu alıkoymaması için azaltarak kolaylık göstermiştir.

Namazların seferi kılınması Allah’ın bir rahmet ve lütfüdür. Ama akşam namazı seferi kılınmaz. Çünkü o aslında azaltılarak seferi olmuştur.

**“Hangi sebepten dolayı namazın seferi olabilmesi sekiz fersahtır da neden az veya çok değildir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Çünkü sekiz fersah, herkes için kafile, yaya, eşya taşıyanlar dahi bu mesafeyi bir günde gidebilirler. Bundan dolayı seferi mesafesi bir günlük yol miktarı olmasaydı, bir yıllık yol mesafesi kadar dahi olmayacaktı. Çünkü bugünden sonra gelecek bütün günler de aynıdır. Dolayısıyla bugünkü gün sayılmazsa (vacip olmazsa) benzeri olan diğer günler de sayılmayacaktır. Oysa birbirlerine benzeyip aralarında da bir fark yoktur.

“Yolculuklar (hızlı ve yavaş olmak üzere) farklıdırlar. Öyleyse neden seferi sayılması bir günde sekiz fersah gidilen yola karar verilmiştir?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Bu, develerin ve kâfilelerin gitmiş olduğu yoldur. Dolayısıyla deve sahipleri ve kervanlar o yolu bir günde gitmektedirler.”

**“Hasta ve yolcu için neden gece namazının gecenin ilk vaktinde (erken) kılınması caizdir?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Uğraşısı, zaaflığı ve acizliğinden dolayıdır (bu durumda nasıl namazı yerine getirebilir). Hasta, istirahat döneminde dinlenmeye ihtiyaç duyar. Yolcu ise işi yolculuk, vesile ve yoluyla meşguldür.

**“Neden ölen kimseye namaz (cenaze namazı) kılınması emredildi?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Ölen kimse için şefaat ve Allah’tan ise mağfiret ve rahmet istemek içindir. Çünkü insanın bu andan daha fazla şefaat ve Allah’tan mağfiret dilemeye ihtiyacı olduğu bir başka zaman yoktur.

**“Neden cenaze namazında rükû ve secde yoktur?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Bu namazla, ölüp sahip olduklarını arkada bırakan, kendinden önce gönderdiğine ise ihtiyacı olan kula şefaat edilmesini istemek içindir.

**“Ölen kimsenin neden gusledilmesi emredilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: İnsan öldüğü zaman necaset, afet, rahatsızlık (pislik) onun cesedi üzerinde kalmaktadır. Allah, kendisiyle dost olacak ve temas kuracak pak ve temiz meleklerle karşılaştığı zaman onun da temiz olmasını ve meleklerin temiz bir halde onu Allah’a götürmesini istemektedir. Her ölen insanda cenabet hali oluşur. Bu yüzden de gusledilmesi vacip olmaktadır.

**“Neden ölen insanın kefenlenmesi emredilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Yüce rabbine temiz bir bedenle gidip görüşmesi içindir. Teşyî edip defneden kimselere avretinin görülmemesi, halka bazı durumu vücudunun çirkin yerleri ve değişen kokusu vs. Bilinip görülmemesi içindir.

Ayıbı, eksikliği, çirkinliği olana çok bakılması kalbin taşlaşmasına sebep olur. Kefen giydirilmesi hayatta olanlara daha hoş gelmesi içindir. Aksi takdirde dostu, ondan nefret edip dostluk ve sevgisini unutmasına, ondan geri kalanları koruyup vasiyet ve emrettiklerini; ister vacip, ister müstahap olanları yapmayıp terk etmesine sebep olacaktır.

**“Neden defnetmek emredilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: İnsanların cesedinin yok olup fesat olmasını, kötü görüntüsünü ve kokusunun değiştiğini görmeleri hayatta olanların onun kokusundan ve çürüyüp yok olma halinden rahatsız olmamaları içindir. Düşman ve dostlarından saklı kalıp; böylelikle düşman onun haline sevinip dostu ise üzülmemesi içindir...

**“Ölen insana namazın neden abdestsiz olmasını caiz ettiniz?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Bu namazda rükû ve secde yoktur, sadece dua ve mağfiret istemektir. Dolayısıyla Allah, her durumda olursan ol, dua edip mağfiret dilemeyi caiz bilip izin vermiştir. Abdestin sadece içerisinde rükû ve secdesi olan namazlarda olması farzdır...

**“Güneş tutulduğunda neden ayet namazının[[136]](#footnote-136) kılınması gerekir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: O, Allah’ın nişanelerinden bir nişanedir. Ama rahmet mi, yoksa azap mı için görüldüğü bilinmediğinden Resulullah (s.a.a)’in ümmetinin yaratanına yönelmesini, onun rahmetine sığınılmasını istedi. Böylece bu durumda Allah onun şerrinden koruyup bela ve kötülüklerinin ise önünü alması içindir. Nitekim Yûnus (a.s)’ın kavmi Allah’a ağlayıp sızlayarak yöneldiklerinden dolayı onlardan azabı kaldırdı.

**“Ayet namazında neden on tane rükû vardır?”[[137]](#footnote-137)** diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Gökyüzünden yeryüzüne farz namazı nazil olduğu zaman gece ve gündüz on rekât idi. İşte o namazların rekât sayısı bu namazda toplanmıştır. Aynı amanda bu namazda da secde vardır. Çünkü rükû olup da secdesi olmayan namaz yoktur. Namazın secde ve huzû ile bitirilmesi için de secde karar kılındı. Dört tane secdesi vardır. Zira, eğer dört secdeden birisi eksik olursa namaz batıldır. Çünkü namazda olması gerekli olan en az dört secdedir.

**“Rükû yerine neden secde farz edilmedi?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Ayakta kılınan namaz, oturarak kılınan namazdan daha faziletlidir. Ayakta duran, güneş tutulmasını ve onun açılmasını görebilir; ama secde eden ise, göremeyeceğinden dolayıdır.

“Neden Allah’ın farz etmiş olduğu farz namazlardan farklı olup rüknü değiştirilmiştir?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Bu alemde olan düzenin, güneş tutulması sebebi ile değişmesinden dolayıdır. Dolayısıyla her ne zaman illet değişirse mâlul da değişecektir.

**“Ramazan ayının bittiği gün neden bayram olarak karar kılınmıştır?”** Diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir: Müslümanların toplanabilecekleri bir günün olması içindir. Allah’a yönelmeleri, onlara vermiş olduğu lütuf ve minnetine hamd etmeleri içindir. O gün bayram, toplanma, iftar edildiği (artık yemek yenildiği), fıtır zekâtının verildiği, Allah’a ağlayarak yaklaşılan bir gündür. O gün, yılın ve yeme-içmenin helal olduğu ilk gündür. Çünkü Ramazan ayı (yılın ilki bilenler için bu) yılın ilk ayıdır. Dolayısıyla Allah insanlar için bugünün toplanma (bayram) olmasını o günde de Allah’ı hamd edip övmelerini istiyor.

**“Bu namazda tekbir neden diğer namazlardan farklıdır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Tekbir, Allah’ı büyük bilip, hidayet edip afiyet verdiğinden dolayı anmaktır. Nitekim yüce rabbimiz şöyle buyuruyor: “Bu da sayıyı tamamlamanız, Allah’ın size doğru yolu göstermesine karşılık onu ululamanız içindir. Böylece ona şükretmiş olabilirsiniz.” (Bakara/185)

**“Bayram namazında neden oniki tane tekbir vardır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Her iki rekâtta on iki tane tekbir vardır. Dolayısıyla bayram namazında da on iki tekbir karar kılınmıştır.

“Birinci rekâtında yedi, ikinci rekâtında ise beş tekbir vardır; neden ikisi arasında eşitlik yoktur?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Farz namazlara yedi tekbir ile başlanılmaktadır. Dolayısıyla bu namaza da yedi tekbir ile başlanılır. İkinci rekâtta ise beş tekbir olması farz namazlarda tekbiret’ul ihram, toplam beş defa olmasından dolayıdır. Diğer bir sebebi ise, her bir rekâtta tekbir sayılarının tek rakamlı sayısı olması içindir (çünkü yedi sayısı tek olduğu gibi, beş sayısı da tektir).

**“Neden oruç tutmak emredilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Açlık ve susuzluğun acısını bilip hissetmeleri, aynı amanda ahiret fakirliğine de delalet etmesi içindir. Oruç tutanın açlık ve susuzluğuyla korkan, zelil, ihtiyacı olan, hesap eden, arif, bilen ve sabırlı kimse olabilmesi içindir. Sevap almayı hak ederek şehvetin kırılıp önlenmesi, dünyada onlara ibret, nasihatçi olması, Allah’ın vazifelendirdiği şeylere alıştırma, belli bir zamana ölüme delalet etmesi içindir. Dünyada fakir ve yoksulların ne derecede acı ve zorluk çektiğini bilmeleri, dolayısıyla, Allah’ın, mallarında vermelerini farz kılmış olduğu şeyleri onlara (fakir ve yoksullara) vermeleri içindir.

“Neden oruç diğer aylarda değil de sadece Ramazan ayında farz kılındı?” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Ramazan ayı, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’i nazil ettiği ay olup hak ile bâtılı bu ayda ayırmıştır. Bundan dolayı Allah, şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı bir aydır ki, insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret, hakla bâtılı ayırt eden Kûr’an bu ayda indirildi.” (Bakara/185)

Bu ayda Hz. Muhammed (s.a.a)’e vahiy indirilip nazil olurdu. Bin aydan faziletli olan Kadir Gecesi, bu aydadır. Yine Allah, şöyle buyuruyor: “O gecede ayrılır, takdir edilir her hüküm olunan iş.” (Duhan/4)

Bu, yılın ilk ayıdır. O gecede bir yılda olacak hayır, şer, zarar, fayda, rızk ve ecel takdir olup belirlenir. İşte bu sebepten dolayı, Kadir Gecesi diye adlandırılmıştır.

**“Neden Ramazan ayı süresince oruç tutulmasına neden emrediliyor da ondan az veya fazla olmasına emredilmemiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Zayıf ve güçlülerin hepsinin bu ibadeti yapabilmesi içindir. Allah, farzları çoğunluğun yapabilme gücünü göz önünde bulundurur, daha sonra zayıflara kolaylık gösteriyor; güçlülerin ise fazilet için meyillenmelerini istiyor (başka günlerde tutmak istiyorlarsa tutsunlar). Eğer bundan daha az olması uygun olsaydı, Allah azaltacaktı ve yine bundan fazlasına gerek duysaydı fazlalaştıracaktı.

**“Kadın hayız olduğu zaman neden namaz kılmıyor ve oruç tutmuyor?”** Diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir: Kadın, bu durumda temiz değildir. Allah, ibadetin sadece temiz haliyle yapılmasını seviyor. Bu yüzden namazı olmayana oruç da olmayacaktır.

“Kadın temizlendikten sonra neden orucun kazasını yerine getiriyor da namazın kazasını ise yerine getirmiyor?” Diye soracak olurlarsa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır; başlıcalarından birisi şudur: Kadının oruç tutması, kendisine ve eşine yetişip hizmet edip evi tertipleyip düzenlemesine, geçim işleriyle uğraşmasına engel olmamaktadır. Ama namaz, bütün bu sayılanlardan insanı alıkoyup engel olmaktadır. Çünkü namaz gece ve gündüz birkaç kez yapılan bir ameldir. Dolayısıyla kadının (hem günlük ve hem de kaza namazlarını kılmaya) gücü yoktur. Ama oruç tutmasında böyle bir sorun yoktur.

Diğer bir sebebi ise; namazda zorluk, zahmet ve rükünleri yerine getirmek için meşguliyet vardır (çünkü rükû, secde ve oturup kalkma vardır). Oruç tutmada böyle bir şey yoktur, yalnızca yeme ve içmeden sakınma vardır. Rükünler için hareket (oturup kalkma) yoktur.

Diğer bir sebebi ise; her bir başka gece ve gündüz oldukça o zamana ait farz namazları yine vardır. Ama oruç, bu şekilde değildir. Yani, her bir vakit geldikçe namazın farz olduğu gibi, herbir başka gün geldikçe diğer bir oruç farz olmuyor (yani, oruç yılda bir güne mahsustur; ama namaz, her güne mahsus olmaktadır)...

**“Sünnet oruçlarının olmasının sebebi nedir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Farz olan oruçların tam ve kâmil olmaları içindir.

**“Neden her bir ayda üç gün ve her on günde ise bir gün müstahap oruç vardır?**” Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Kim bir iyilikle (Allah’ın tapısına) gelirse, ona yaptığının on misli mükâfat verilecektir.” (Enam/160) Kim on günde bir gün oruç tutarsa bütün on günü oruç tutmuş gibidir. Selman-ı Farisî (r.a) şöyle diyor: “Bir ayda üç gün oruç tutmak, bütün günleri oruç tutmak gibidir. Öyleyse kim bütün günleri oruçlu olmak istiyorsa o günleri oruç tutsun.”...

**“Kefarette köle azat etmeye gücü olmayan için oruç farz edilmiştir; neden hac, namaz veya diğer amellerden farz edilmemiştir?”** Diye soracak olursa, şöyle cevap verilir: Namaz, hac ve diğer farz ameller insanın dünya işlerine, geçim ve gelirine engel olmaktadır. Buna benzer başka sebepleri hayızlı kadının namazı değil de orucu kaza etmesinin sebebine de değinmiştik.

**“Neden kefarette iki ay ard arda oruç tutulması farz olmuştur da bir ay veya üç ay farz olmamıştır?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Allah kullarına yılda bir ay oruç tutmalarını farz etmiştir. Bu ayın kefaretinde tekit ve zorluk için (iki aya) çoğaltmıştır.

**“Neden iki ay peşpeşe yapılması farz edilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Onlar için kolay ve rahat olmaması içindir. Çünkü kazası ayrı ayrı değişik günlerde yapılırsa kolay olacaktır.

**“Hac yapılması (hacca gidilmesi) neden emredilmiştir?”** Diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Allah’a doğru gidilip daha çok mükâfat talep edip geçmiş bütün günahlarından çıkıp kurtulmak ve onlardan tövbe etmesi içindir. Geleceğini yeniden başlayıp o yolda mal sarf etmek, vücuduna zorluk verip çocuk ve eşinden ayrılmak, nefsinin lezzetlere karşı önünü alması içindir. Sıcak ve soğukta yoluna devam edip daima huzû, huşû, kendini aşağı gören, zelil bilen bir durumda olması içindir. Hac bütün doğu ve batıda olan her insan için faydaları vardır. Karada, denizde olan, hacca giden-gitmeyen, tacir, ithal eden, satıcı, müşteri, kâsip, fakir ve yoksul için faydalıdır. Toplanılması mümkün olan yerlerin etrafında olanların ihtiyaçlarının anlaşılıp giderilmesi sağlanılır. Dinde bilginin çoğalmasına, mâsum (a.s)’ların haber ve hadislerinin her bir grup ve kısma nakledilip ulaşılması sağlanır. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Bir toplulukta çekinmelerini sağlamak için kavimleri savaştan dönüp gelerek onlarla buluşunca onları korkutmak için dini hükümleri iyice öğrenmeye çalışmalıdır.” (Tevbe/122) Yine başka bir yerde de şöyle buyuruyor: “Gelsinler de kendilerine ait olan menfaatleri elde etsinler.” (Hac/28)...

**\* \* \***

Muhammed bin Kuteybe-i Nişaburî şöyle söylüyor: Fazl bin Şâzan’dan bu ahkâmın sebeplerini işittiğimde şöyle dedim: Bu söylediğin sebepler istinbat edip çalışarak aklınla verdiğin sonuçlar mıdır, yoksa işitip de riayet ettiklerin midir? O da bana şöyle dedi: Ben Allah’ın farz ettiklerinin sebeplerini anlayabilecek birisi değilim. Resulullah (s.a.a)’in de yaptıklarına ve sünnet ettiklerinin nedenini bilmiyorum. Onların sebeplerini kendim bilip de söylemedim, belki bunları mevlam İmam Rıza (a.s)’dan bir bir değişik yerlerde ve değişik münasebetlerden dolayı işitip daha sonra da bir arada topladım. Ravi diyor: Ona şöyle dedim; “Bunları senin vasıtanla İmam Rıza (a.s)’dan nakletmeme izin veriyor musun?” O da cevabında “Evet, izin veriyorum” dedi.

Ebu Muhammed Câfer bin Nuayim (r.a), amcası Ebu Abdullah Muhammed bin Şâzan Fazl bin Şâzan’dan şöyle naklediyor: Ben bu ahkâmın sebeplerini mevlam İmam Rıza (a.s)’dan dağınık, çeşitli yerlerde ve değişik münasebetlerden dolayı işittim; daha sonra toplayarak kitap haline getirdim.

# 35. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MEMUN’A İSLAM’IN ÖZÜ VE HÜKÜMLERİ HAKKINDA YAZDIKLARI[[138]](#footnote-138)

1- Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus el-Nişaburî hicri 352 yılının Şâban ayında Ali bin Muhammed Kuteybe’den, o da Fazl bin Şâzan’dan şöyle naklediyor: Memun, İmam Rıza (a.s)’dan kendisi için özet bir şekilde halis İslam’ı yazmasını istedi. Bunun üzerine İmam (a.s) ona şöyle yazdı:

“İslam’ın özü Allah Teala’dan başka ilah olmadığına ve onun şeriksizliğine şehadet etmektir (inanmaktır). O öyle bir ilahtır ki, tektir; samettir (kullarının sığınağı, ihtiyaçsız, daimi), kayyumdur (her şeyi koruyan, ayakta tutandır), duyandır, görendir, kadirdir, kadimdir (ezelidir), kaimdir (ayakta duran ve müstakildir) ve bâkidir. O öyle bir alimdir ki, hiçbir şeye nispetle cahil değildir; öyle bir kadirdir ki, hiçbir şeye nispetle aciz değildir; öyle bir ganidir ki, hiçbir şeye muhtaç değildir; öyle bir adildir ki, hiç kimseye zulmetmez. O, her şeyin yaratıcısıdır; misli, benzeri, zıttı, eşi ve dengi yoktur. İbadet, dua, rağbet ve korkudan maksat odur.

Şüphesiz Muhammed (s.a.a) kulları arasında onun kulu, resulü, emini ve seçilmişidir. O, elçilerin seyyidi (efendisi), peygamberlerin sonuncusu ve yaratılmışların en üstünüdür. Ondan sonra bir peygamber yoktur, onun dini ve şeriatı değişmeyecektir. Muhammed bin Abdullah (s.a.a)’in getirdiği bütün şeyler haktır. Onu, ondan önceki tüm resul, nebi ve ilahi hüccetleri tasdik ediyoruz. Onun sadık ve aziz kitabını da tasdik ediyoruz. O öyle bir kitaptır ki ne önünden, ne de arkasından bâtıl ona yaklaşamaz. O, hikmet sahibi ve hamîd olan Allah tarafından indirilmiştir. O kendinden önce gönderilen kitaplardaki her şeyi koruyandır (ihtiva etmektedir). O (Kur’an), baştan sona kadar hepsi haktır. Biz onun muhkem ve müteşabihine, husus ve umumuna, vaat ve vaîdine (müjdesine ve azapla tehdidine), nasih ve mensuhuna, kıssa ve haberlerine iman ediyoruz. Yaratıklardan hiç kimse onun mislini getiremez.

Doğrusu Hz. Peygamber (s.a.a)’den sonra yol gösterici, müminlerin hücceti, Müslümanların rehberi, Kur’an-ı nâtık, Kur’an’ın hükümlerinin alimi, Peygamber’in kardeşi, halifesi, vasisi ve velisi Ali bin Ebu Talip’tir. O, Peygamber (s.a.a)’e nispetle Hârun’un Mûsa’ya nispetle sahip olduğu menzileye sahiptir. O; müminlerin emiri, muttakilerin imamı, nur yüzlülerin önderi, vasilerin en üstünü, nebi ve resullerin ilminin varisidir.

Ondan (Hz. Ali’den) da sonra cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin’dir. Sonra ibadet edenlerin ziyneti olan Ali bin Hüseyin’dir; onlardan sonra peygamberlerin ilmini tahlil edip açıklayan Muhammed bin Ali’dir; ondan sonra vasilerin ilminin varisi olan Muhammed bin Câfer’us Sâdık’tır; ondan sonra Mûsa bin Câfer-i Kâzım’dır; ondan sonra Ali bin Mûsa el-Rıza’dır; ondan sonra Muhammed bin Ali’dir; ondan sonra Ali bin Muhammed’dir; ondan sonra Hasan bin Ali’dir; ondan sonra da beklenilen ve kıyam edecek olan Allah’ın hücceti (Hz. Mehdi)’dir; (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) bunların hepsinin vasi ve imam olduklarına şehadet ediyorum. Yeryüzü, hiçbir asır ve amanda Allah’ın insanlara olan hüccetinden boş kalmaz. Allah yeryüzü ve ehline mirasçı oluncaya dek onlar Allah Teala’nın sağlam ipi, hidayet imamları ve dünya ehlinin hüccetleridirler. Kim onlara muhalefet ederse sapık, saptıran, bâtıl, hakkı ve hidayeti terk edendir. Onlar Kur’an’ın müfessirleri ve Resulullah (s.a.a)’in sözcüleridirler. Kim onları tanımadan ölürse cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Şüphesiz takva, iffet, doğru sözlülük, iyilik, istikamet (direniş), gayret, emaneti -ister iyi, ister kötü olsunlar- sahibine geri çevirmek, uzun secdeler yapmak, gündüzleri oruç tutmak, geceleri ibadet için kalkmak, haramlardan kaçınmak, sabırla fereci (kurtuluşu) beklemek, musibet anında sabırlı olmak ve güzel arkadaşlık onların dinindendir (tavır ve gidişatlarındandır).

Namaz abdesti; Allah Teala’nın da kitabında belirttiği gibi, yüz ve elleri dirseklerden itibaren yıkamak ve daha sonra baş ve ayaklara meshetmektir. Abdesti ancak gait (dışkı), idrar, (bağırsaktan çıkan) gaz, uyku ve cünüplük bozar. Kim messin üzerine (ayağın üzerine değil de mes, ayakkabı vb. Bir şey üzerine) meshederse Allah ve resulüne muhalefet etmiş, Allah Teala’nın farzını terk etmiş ve kitabıyla amel etmemiştir.

Cuma guslü, Kurban ve Fıtır bayramı günü guslü (kasıt Ramazan ve Kurban bayramlarıdır), Mekke ve Medine’ye girerken gusletme, ziyaret guslü, ihram guslü, Ramazan ayının birinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci ve yirmi üçüncü gecelerinin gusülleri sünnettir. Cenabet ve hayızdan temizlenmek için alınan gusüller ise farzdır.

**Farz namazlar;** öğle dört rekât, ikindi dört rekât, akşam üç rekât, yatsı dört rekât ve sabah iki rekât olmak üzere toplam on yedi rekâttırlar.

**Sünnet namazlar da toplam otuz dört rekâttır.** Bunların sekiz rekâtı, öğle namazından önce kılınır; sekiz rekâtı ikindi namazından önce, dört rekâtı akşam namazından sonra, iki rekâtı da yatsı namazından sonra oturarak kılınır. Elbette bu bir rekât (ayakta kılınan bir rekâta eşit) sayılmaktadır. Yine seher vakti sekiz rekât gece namazı, iki rekât şef’ namazı, bir rekât da vitir niyetiyle kılınır; iki rekât da sabah namazının sünneti ki, sabah namazından önce kılınır.

Namazı ilk vaktinde kılmak daha hayırlıdır. Cemaat namazının sevabı, ferdi kılınan yirmi dört rekâtla eşittir.

Facir (fasık) kişilerin arkasında namaz kılınmaz, velayet ehlinden başkasına iktida edilmez, murdar ve yırtıcı hayvanların derisinin üzerinde namaz kılınmaz...

Farz namazlarda yani; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında kunut tutmak gerekli sünnettir. Ölüye kılınan namazın beş tekbiri vardır. Kim noksan tekbir getirirse (sünnete) muhalefet etmiştir. Ölü kabre konduğu zaman ayak kısmından kabre bırakılmalıdır.

Besmeleyi bütün namazlarda sesli okumak sünnettir. Her iki yüz dirhemden (gümüş para) beş dirhemini zekât vermek gereklidir. Eğer bu miktardan az olursa zekât vermek gerekmez. Bir malın üzerinden bir yıl geçmedikçe o mala zekât vacip olmaz. Velayet ehli oldukları meşhur olmayanlara zekât vermek caiz değildir. Buğday, arpa, kuru üzüm ve hurma beş veske (her vesk altmış sâdır; her sâ da dört muddur; yani yaklaşık 850 kg.) Ulaştıkları zaman onların onda biri zekât olarak verilir.

Fıtra zekâtı kişi başına vaciptir. Bu kişilerin büyük, küçük, hür, köle, kadın veya erkek olması arasında hiçbir fark yoktur. Fıtra zekâtı buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden bir sâ (3 kg.) Verilmelidir. Bu zekâtı velayet ehlinden başkasına vermek caiz değildir.

Kadınların hayızlık dönemleri en çok on gün ve en az üç gün sürer. Müstahaze kadın pamuk kullanmalı ve guslederek namaz kılmalıdır. Ama hayızlı kadın namazı terk eder ve kaza da etmez; fakat orucu terk etmeli ve sonra kazasını tutmalıdır.

Ramazan ayının orucu farzdır. Ayın görülmesiyle oruca başlanır ve tekrar görülmesiyle oruç sona erdirilir. Sünnet namazları cemaatle kılmak caiz değildir. Çünkü bu amel bidattir, her bidat sapıklıktır ve her sapıklığın neticesi de cehennemdir. Her ayın ilk ve son on gününün Perşembe günlerinde ve ortadaki on günün Çarşamba gününde oruç tutmak sünnettir. Şâban ayının orucu, oruç tutan kimse için iyidir. Ramazan ayında (bazı mazeretlerden dolayı) tutulmayan oruçların kazasını ard arda tutmasan da yeterlidir (peşpeşe yerine getirilmesi şart değildir).

Hacca gitmeye istitaati olan kimsenin hacca gitmesi farzdır. İstitaattan kasıt azık, binek ve sağlıktır. Mekke şehrinde olmayanlar için Temettü haccından başkası caiz değildir. Ehl-i Sünnet’in yaptığı İfrat ve Kıran haccı, sadece Mekke ehline caizdir. Mikat’a ulaşmadan ihrama girmek caiz değildir. Allah Teala buyuruyor ki “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.” (Bakara/196) İğdiş edilmiş (hayaları çıkarılmış) hayvanı kurban kesmek caiz değildir. Çünkü o nakıstır. Hayaları ezilen hayvanı da kurban kesmek caiz değildir.

Cihad adil imamın emriyle farz olur. Kim malını koruma yolunda öldürülürse şehittir...

Peygambere salavat göndermek her yerde, (özellikle) aksırırken, kurban keserken ve diğer zamanlarda gereklidir. Allah’ın dostlarını sevmek farz olduğu, Allah’ın düşmanlarına buğzetmek onlardan ve onların rehberlerinden uzak durmak da farzdır. Anne ve babaya iyilik yapmak müşrik dahi olsalar farzdır. Ama Allah’a isyan etme hususunda ne onlara ve ne de başkasına itaat etmek caiz değildir. Çünkü Allah’a isyan etme hususunda hiçbir yaratığa itaat edilemez.

Hayvanın karnından çıkan yavrunun boğazlanması, kıllı ve tüylü olduğu takdirde annesinin boğazlanmasıyladır (yani, annesinin boğazlanmasıyla o da boğazlanmış hükmüne girer; ama, eğer anne karnından diri olarak çıkarsa başı kesilmelidir).

Allah Teala’nın kitabında ve resulünün sünnetinde belirttiği üzere, kadınlarla muta nikâhı ve hac mutası caizdir.

Miras hükümleri, Allah Teala’nın kitabında belirttiği gibidir ve bu belirtilen çerçevede zulüm yoktur.

Allah Teala insanları güçlerinin yetmeyeceği bir vazifeyle mükellef kılmaz. Şüphesiz kulların fiilleri Allah’ın mahlukudur. Ama bu yaratma tekvîni değil, takdiridir (yani, Allah Teala insanların işlerini kendi istekleriyle yapmalarını irade etmiştir). “Allah her şeyin yaratıcısıdır.” Biz ne cebre inanıyoruz, ne de tefvize. Allah Teala suçsuzu günahkârın suçuyla muaheze etmez, çocuğu da babalarının günahlarından dolayı cezalandırmaz. “Hiç kimse başkasının suçunu yüklenmez.” (Fâtır/18) “İnsana kendi (emek ve) çabasından başkası yoktur.” (Necm/39) Allah Teala’ya yaraşan zulmetmek değil, bağışlayıp ikramda bulunmaktır. Çünkü Allah Teala zulümden münezzehtir. Allah Teala insanları saptıracak birisine itaat etmeyi farz kılmaz; kâfir olacağını ve Allah’ı bırakıp şeytana ibadet edeceğini bildiği kulları da peygamberliğe seçmez.

İslam, imandan başkadır. Her mümin Müslüman’dır, ama her Müslüman mümin değildir. Hırsız mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz; Zina eden kimse de mümin olduğu halde zina etmez. Kendilerine (zina vb. Suçlardan dolayı) had uygulananlar ne mümindirler, ne de kâfir; sadece Müslüman’dırlar. Allah Teala, kendisine cenneti vaadettiği mümini cehenneme sokmaz; kendisine cehennemi ve orada ebedi kalmayı vaadettiği kâfiri de cehennemden çıkarmaz. Allah Teala, kendisine şirk koşanı bağışlamaz, ama bunun dışındaki günahları istediği takdirde bağışlar Tevhid ehli olan günahkarlar cehennemde ebedi olarak kalmazlar ve (belli bir müddet sonra) oradan çıkarılırlar. Bu insanlar hakkında şefaat da mümündür..

Kabir azabına, nekir ve münkere, öldükten sonra dirilmeye, teraziye (amellerin tartılacağına) ve sırat köprüsünün varlığına iman etmek, imanın şartlarındandır. Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’ine zulmedenlerden, onları kendi diyarlarından çıkaranlardan (veya çıkarmak isteyenlerden), onlara zulmetmeyi sünnet haline getirenlerden ve Peygamber’in sünnetini bozanlardan teberri etmek farzdır..

Emir’ül Müminin Ali (a.s)’ı ve Peygamber (s.a.a)’in sünnetine uyarak onu (sünneti) değiştirip tahrif etmeden ona amel eden Selman-ı Farisî, Ebuzer-i Gifarî, Mikdad bin Esved, Ammar bin Yasir, Huzeyfe Yemanî, Ebu Heysem bin Teyyihan, Sehl bin Huneyf, Ubade bin Samit, Ebu Eyyup el-Ensarî, Züşşehadeteyn, Huzeyme bin Sabit, Ebu Said Hudrî (Allah’ın rahmeti onlara olsun) gibi kişileri sevmek vaciptir. Aynı şekilde onları takip eden, onların taraftarlığını yapan, onlar vesilesiyle hidayete kavuşan ve onların gittikleri yolu gidenleri (Allah onlardan razı olsun) sevmek vaciptir.

İçkinin azını, çoğunu ve sarhoş edici her şeyi, ister az olsun, ister çok haram bilmek İslam dinindendir. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Mecburiyette kalan kimse bile şarap içmemelidir. Çünkü şarap onu (aklını mahvederek ruhi yönden) öldürür...

Kaçınılması gerekli olan büyük günahlar da şunlardır: Allah Teala’nın haram kıldığı nefsi katletmek, zina, hırsızlık, içki içmek, anne ve babaya eziyet etmek, savaştan kaçmak, haksız yere yetimin malını yemek; mecbur kalmadıkça murdarı, kanı, domuz etini ve Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etini yemek; belli olduktan sonra faiz ve haram mal yemek, kumar oynamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, namuslu kadınlara iftira atmak, eşcinsel ilişkilerde bulunmak, yalancı şahitlik yapmak, Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmak, Allah’ın azabından (cezalandırmasından) kendini güvende bilmek, zalimlere yardım etmek, onlara dayanıp güvenmek, yalan yere yemin etmek, zor durumda olmaksızın başkalarının haklarını vermemek, yalan konuşmak, kibirli olmak, israf ve savurganlık yapmak, hıyanet etmek, haccı hafife almak, Allah’ın dostlarıyla savaşmak, boş eğlencelerle meşgul olmak ve günah yapmakta ısrar etmek.

Hamza bin Muhammed Alevî ki, Zeyd bin Ali bin Hüseyin (a.s)’ın torunlarındandır, benim için Kamber bin Ali bin Şâzan’dan, o da babası vasıtasıyla Fazl bin Şâzan’dan, o da İmam Rıza (a.s)’dan aynı içerikli bir mektup nakletmiş, sadece İmam (a.s)’ın bu mektubu Memun için yazdığını belirtmemiştir...

# İmam Rıza (a.s)’dan Nakledilen Bazı Rivayetler

2- Hüseyin bin Ahmed Beyhakî, metinde zikredilen senetle Ebu Âsım’dan İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Bir gün Mûsa bin Câfer (a.s) babası İmam Sâdık (a.s)’ın yanında konuştu, çok güzel de konuştu. Bunun üzerine babası ona şöyle buyurdu: “Aziz oğlum! Allah’a hamd olsun ki, seni atalarının halefi, çocuklarımın sevinç vesilesi ve kaybettiğim dostların yerini tutan birisi olarak karar kıldı.”

3- Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla Muhammed bin Ebu Abbad’dan ki, kendisi şarap ve musikî meclisleri düzenlemekle meşguldü, şöyle dediğini naklediyor: Hz. Rıza (a.s)’dan musikî ve duyulması hoşa giden şeylerle ilgili görüşünü sorduğumda şöyle buyurdular:

“Hicaz ehli (maksat oranın ulemasıdır) onu caiz biliyorlar; oysa bâtıl ve lehv hükmündedir. Sen Allah Teala’nın şöyle buyurduğunu “Onlar, boş şeylere uğradıkları zaman onurla geçer giderler” (Furkan/72) duymadın mı?”

4- Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, Muhammed bin Yahya Sulî’den şöyle dediğini nakletti: Ebu Zekvan hicri 285 senesinde Seyraf şehrinde bana Ahvaz kâtibi İbrahim bin Abbas’ın hicri 227’de kendisine şöyle dediğini nakletti: Biz, bir gün İmam Rıza (a.s)’ın huzurundayken İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Bu dünyada hakiki nimet yoktur.” Orada hazır bulunun fakihlerden bazıları İmam (a.s)’a şöyle arz ettiler: Ama Allah Teala Kur’an’da şöyle buyuruyor; “Sonra o gün nimet(ler)den elbette sorulacaksınız” (Tekasur/8) Acaba Allah Teala’nın nimetlerden kastı, bu dünyadaki serin ve güzel su değil midir? İmam (a.s) yüksek sesle şöyle buyurdu: “Siz ayeti böyle tefsir ettiniz, onu çeşitli şekillerde yorumlamışsınız; bir grup “maksat serin sudur” demiştir; diğer bir grup “maksat tatlı yiyecektir” demiştir; başka bir grup ise “maksat güzel uykudur” demiştir. Ama babam bana, babası Ebu Abdullah (İmam Sadık) (a.s)’ın, huzurunda “Sonra o gün nimet(ler)den sorulacaksınız” ayeti hakkında sizin söylediğiniz görüşler söylenince sinirlenerek, şöyle buyurduğunu nakletti: Allah Teala kullarına lütfettiği nimetlerin hesabını sormayacak ve bundan dolayı kullarına minnet koymayacaktır. Başkalarına ikramda bulunduğundan dolayı bir kulun bile minnet koyması çirkin bir şey bilinirken Allah Teala’nın böyle bir şey yapması nasıl düşünülebilir? Allah Teala’nın nimetten kastı biz Ehl-i Beyt’in sevgisi ve velayetidir. Allah Teala tevhid ve nübüvvetten sonra bizim velayetimizi kullarından soracaktır. Kim buna vefa etmiş olursa bu, onu cennetin daimi nimetlerine kavuşturacaktır. Babam, babası ve dedeleri vasıtasıyla müminlerin emiri Hz. Ali (a.s)’dan, o da Resulullah (s.a.a)’den bu meseleyle ilgili kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Ya Ali! Kul öldükten sonra ondan ilk sorulacak soru Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim onun resulü olduğuma şehadet etmekle ilgili olacaktır. Daha sonra kuldan senin, benim ve Allah tarafından müminlerin emirliğine atandığını kabul edip etmediği sorulacaktır. Kim bunu itiraf ederek ona itikat etmiş olursa ebedi nimetler tarafına hareket etmiş olur.”

Muhammed bin Yahya Sulî diyor ki: Ebu Zevkan bu hadisi naklettikten sonra -ki bu hadisi ben talep etmeden nakletmişti- dedi ki: Bu hadisi sana nakletmemin birkaç nedeni vardır; birincisi, sen Basra’dan buraya (beni ziyaret etmeye) geldin, ikincisi; bu hadisi bana senin amcan (İbrahim bin Abbas Sulî) nakletmişti ve üçüncüsü de; ben bir zamanlar sadece lugat ilmine ve şiire vakit ayırıyordum ve bu ikisinin dalında hiçbir ilme ilgi duymuyordum. Ama bir gün Resulullah (s.a.a)’i rüyamda gördüm ki, herkes ona selam veriyor, o ise herkesin selamının cevabını veriyordu. Ben de huzuruna vararak selam verdim. Ama o, benim selamıma cevap vermedi. Bunun üzerine “Ey Allah’ın resulü, acaba ben senin ümmetinden değil miyim?” Diye sordum. Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: “Benim ümmetimdensin, ancak halka İbrahim’den nimetler hakkında duyduğun hadisi naklet.”

Sulî diyor ki: Ehl-i Sünnet bu hadisi Resulullah (s.a.a)’den naklediyor. Ancak, o nakilde nimetler, ayet ve nimetlerle ilgili ayetin tefsiri zikredilmiyor. Onlar, Resulullah (s.a.a)’in sadece şöyle buyurduğunu naklediyorlar: “Kıyamet gününde kuldan ilk sorulacak şeyler şunlardır: Tevhid, Peygamber’in nübüvveti ve Ali bin Ebu Talib’in dostluğu.”

5- Hüseyin bin Ahmed Beyhakî Sulî’den, o Muhammed bin Mûsa’dan, o da babasından İmam Rıza (a.s)’ın bir gün Kur’an’ın azameti ve nezmindeki îcazı hakkında konuşarak şöyle buyurduğunu naklediyor: (O (Kur’an), Allah’ın sağlam ipi, güvenilir kulpu, cennete götüren ve cehennemden kurtaran apaçık yoludur; zamanın geçmesiyle eskilmez ve çeşitli dillere düşmesiyle değerini kaybetmez. Kur’an belli bir zaman için değil, bütün zamanlar için, tüm insanlara hüccet ve delil kılınmıştır. “Bâtıl ona önünden ve arkasından yaklaşamaz. O hekim ve hamît olan Allah’ın katından indirilmiştir.” (Fussilet/42)

6- Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî Sulî’den, o da Sehl bin Kâsım el-Nişaburî’den şöyle dediğini naklediyor: Adamın biri İmam Rıza (a.s)’a şöyle dedi: Ey Resulullah’ın torunu! Urve bin Zebir’den şöyle dediği naklediliyor: “Resulullah (s.a.a) takiye halinde vefat etti!” İmam (a.s) cevaben buyurdu ki: “Resulullah (s.a.a) şu ayet nazil olduktan sonra; “Ey resul, rabbinden sana indirileni tebliğ et; eğer tebliğ etmezsen risaletini (görevini) yerine getirmemişsindir. Allah seni insanların (şerrinden) koruyacaktır.” (Maide/67) Allah Teala’nın güvencesiyle halk arasındaki bütün takiyeleri kaldırdı ve Allah Teala’nın emrini insanlara açıkladı. Ancak Kureyş, Peygamber (s.a.a)’den sonra istediği her şeyi yaptı. Ama mezkur ayetten önce Peygamber (s.a.a)’in takiye etmiş olması muhtemeldir.”

7- Beyhakî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla İbrahim bin Abbas’tan şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s) babası vasıtasıyla dedesi Câfer bin Muhammed’den bana şu hadisi nakletti:

“Dünya bir kişiye yöneldiğinde başkalarının güzelliklerini de o şahsa cilve ettirir; ama dünya bir kişiye sırt çevirdiğinde o kişinin kendisinde bulunan güzellikleri de giderir.”

8- Beyhakî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla İbrahim bin Abbas’tan şöyle dediğini naklediyor: İmam Rıza (a.s)’dan duydum:

“Yirmi yıllık dostluk, akrabalık sayılır. İlim, aile için babadan kalan mirastan (mal ve ihtihardan) daha hayırlıdır.”

9- Muhammed bin Ahmed Bağdadî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla Hasan bin Ali’den, o da Ali bin Mûsa el-Rıza (a.s)’dan, o da babasından şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Kâim, imam oğlu imam ve vasi oğlu vasiden başkası olamaz.”

10- Aynı senetle İmam Sâdık (a.s) babası İmam Bâkır (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Allah resulü, ümmetin Ali, Hasan ve Hüseyin (a.s)’a uymasını vasiyet etti. Daha sonra “Ey iman edenler! Allah’a, resulüne ve kendinizden olan emir sahiplerine itaat edin” ayetini okuyarak şöyle buyurdu: Emir sahiplerinden maksat, kıyamet gününe kadar varlıklarını sürdürecek olan Ali ve Fatıma’nın soyundan gelen imamlardır.”

11- Muhammed bin Ahmed el-Bağdadî, metinde zikredilen senetle Hasan bin Süleyman el-Meletî’den, o Ali bin Mûsa el-Rıza (a.s)’dan, o da baba ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)’dan, o da Resulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Haset, neredeyse ilahi takdirlerden öne geçecek.”

12- Muhammed bin Ahmed el-Bağdadî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla Darim bin Kabise el-Nişaburî’den, o da İmam Rıza (a.s)’dan, o da baba ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)’dan ve o da Resulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Ey Ali, benim senin hakkındaki sözlerimi ancak takvalılar, arınmışlar, iyiler ve seçkin insanlar korur. Bunlar gece karanlığında siyah bir ineğin üzerindeki beyaz tüyler gibidirler (görülmeleri çok zordur).

13- Muhammed bin Ahmed bin Bağdadî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla Ali bin Mûsa el-Rıza (a.s)’dan, o da baba ve dedeleri vasıtasıyla Ali bin Ebu Talib’den şöyle buyurduğunu naklediyor: Resulullah (s.a.a) bir gün bizim yanımıza geldi, elinde de siyah ve beyaz renklerinde bir yemen akiki vardı. Derken bizimle namaz kıldı. Namaz bittikten sonra yüzüğü bana vererek şöyle buyurdu: “Ey Ali! Namazlarını bu yüzükle kıl; sen, Yemen akikiyle kılınan namazın sevabının yetmiş kat fazla olduğunu biliyor musun? Bu yüzüğün taşı daima tespih ve istiğfar ediyor, onun sevabı ise sahibine aittir. İsmet (hata ve sapmalardan korunma) ve tevfik Allah’ın elindedir.”

# 36. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'IN NİŞABUR'A GELMESİ VE ORADA KALDIĞI EV HAKKINDA

Muhammed bin Ahmed bin İshak en-Nîşaburî diyor ki: Hamdan bin Pesende'nin kızı olan büyük annem Hatice'den duydum ki, İmam Rıza (a.s) Nîşabur'a geldiğinde şehrin batı kısmında olan “Laşabaz” bölgesine giderek orada büyük babam Pesende'nin evine yerleştim.

Büyük babama Pesende (beğenilmiş) denmesinin nedeni İmam (a.s)'ın onca insanlar içinde onu beğenmesidir. Pesende Farsça bir kelimedir ve Arapça'daki karşılığı Merziy'dir (Merziy, kendisinden razı olunan şahıs demektir). İmam (a.s) bizim eve yerleştirdikten sonra evinin bahçesinin bir köşesine bir tane badem fidanı dikti. O fidan bir yıl içerisinde büyüyüp ağaç haline gelerek meyve verdi. Halk o ağacı İmam (a.s)'ın diktiğini anlayınca onun meyvelerini şifa bulmaları için hastalarına götürüyorlardı. Kim bir hastalığa yakalansa o ağacın bademlerinden bir tanesini şifa bulma niyetiyle yiyerek iyileşiyordu...

# 37. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'IN MEMUNLA GÖRÜŞMEK ÜZERE NİŞABUR'DAN AYRILIRKEN SÖZLERİ

**1- Ebu Said Muhammed bin Fazl**, Nîşabur'daki evinde Ebu Ali Hasan bin Ali el-Hazreci vasıtasıyla Ebu Salt Herevi'nin şöyle dediğini nakletti: “İmam Rıza (a.s) Nîşabur'dan çıktığı esnada ben onun yanındaydım. Hazret kır bir katıra binmişti. Bu sırada aniden Muhammed bin Rafi, Ahmed bin Haris, Yahya bin Yahya ve İshak bin Rahveyh bir grup muhaddis ve alimin eşliğinde İmam (a.s)'ın katırının gemine sarılarak ve şöyle arz ettiler: Ey Resulullah'ın oğlu! Pak babalarının yüzü suyu hürmetine, değerli babandan duyduğun bir hadisi bizim için buyur. İmam (a.s) üzerinde çift yüzlü bir cüppe bulunduğu bir halde mübarek başını tahtırevandan dışarı çıkararak şöyle buyurdu: Allah'ın salih kulu olan babam Musa bin Cafer, doğru sözlü babası Cafer bin Muhammed'den, o da peygamberlerin ilminin yarıcısı olan babası Ebu Cafer Muhammed bin Ali'den, o da ibadet edenlerin serveri olan babası Ali bin Hüseyin'den, o da cennet gençlerinin efendisi olan babası Hüseyin bin Ali'den, o da babası Ali bin Ebu Talib'den, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle duymuş olduğunu bana nakletti: “Cebrail'den duydum ki şöyle diyordu; Allah Teala buyurdu: Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Kim ihlasla «la ilahe illallah» şehadetini getirmiş bir halde benim yanıma gelirse, benim kaleme girmiş olur ve kim benim kaleme girerse azabımdan güvende kalmış olur.”

**2- Muhammed bin Ali bin Mervrudî** kendi evinde hadisin metninde geçen senet vasıtasıyla Ali bin Musa (a.s)'ın kendi baba ve pak cetlerinden ve Ali (a.s)'dan, o da Resulullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu nakletti: “Allah Teala buyurdu ki; «La ilahe illallah» benim kalemdir. Öyleyse kim kaleme girerse azabımdan güvende olur.”

**3- Ebu Nasr Ahmed bin Hüseyin ez-Zabbi** iki vasıtayla İmam Hasan Askeri (a.s)'dan, o da babası ve büyükbabaları vasıtasıyla İmam Rıza (a.s)'dan, o da babası ve büyükbabaları vasıtasıyla Ali bin Ebu Talib (a.s)'ın Peygamber efendimizden şöyle buyurduğunu naklediyorlar: “Meleklerin efendisi Cebrail şöyle buyurdu: Aliyy'ul Âla olan Allah Teala buyuruyor ki: Ben Allah'ım; benden başka ilah yoktur. Kim benim birliğimi ikrar ederse benim kaleme girmiş olur; benim kaleme giren ise azabımdan güvende kalır.”

**4-** **Muhammed bin Musa bin Mütevekkil** (r.a), metinde zikredilen senetle İshak bin Rahveyh'ten şöyle dediğini naklediyor: “İmam Ali bin Musa (a.s) Nîşabur'a geldiğinde oradan çıkıp Memun'un yanına gideceği sırada o şehirdeki raviler İmam (a.s)'ın yanına gelerek şöyle arz ettiler: Ey peygamberin oğlu! Aramızdan ayrılmadan bizi ceddin Resulullah'ın hadislerinden birisiyle faydalandırmak istemez misin? İmam (a.s) oturmuş olduğu tahtırevandan başını çıkararak şöyle buyurdu: Babam Musa bin Cafer'den, o da babası Cafer bin Muhammed'den, o da babası Muhammed bin Ali'den, o da babası Ali bin Hüseyin'den, o da babası Hüseyin bin Ali'den, o da babası Ali bin Ebu Talib'den, o da Allah'ın resulünden şöyle buyurduklarını rivayet etmişlerdir: Cebrailden Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu duydum. «La ilahe illallah» benim kalemdir, o halde kim kaleme girerse azabımdan güvende olur.”

İbn-i Rahveyh diyor ki: Tahtırevan hareket ettiği sırada İmam (a.s) yüksek bir sesle şöyle buyurdu: “Bu kaleye girmenin şartları vardır; ben de o şartlardan birisiyim.”

**Kitabın yazarı diyor ki:** La ilahe illallah'a ikram etmenin şartlarından birisi de itaati herkese vacip olan Allah tarafından İmam Rıza (a.s)'a verilen imamet makamına ikrarda bulunmaktır.

**Diyorlar ki:** İmam (a.s) Nîşabur'a geldiğinde, “Fervinî” adıyla bilinen mahalledeki hamama gitti. O mahallede bulunan bu meşhur hamama günümüzde Hamam'ur Rıza diyorlar. O mahallenin kenarında kurumak üzere olan bir kuyu vardı. İmam (a.s) bir kişiyi, kuyuyu kazıp suyunu çoğaltmak üzere görevlendirdi. Daha sonra kuyunun suyu çoğalınca İmam (a.s) kuyunun kenarına bir havuz yaptırdı. Merdivenlerle içine girilen o havuz, mezkur kuyunun suyuyla dolduruldu. Daha sonra İmam (a.s) o havuzda gusül abdesti alıp havuzun damı üzerinde namaz kıldı. Bunun ardından halk da sırayla oraya girip gusül abdesti alarak namaz kılıyor ve o sudan teberrük olarak birazcık içiyorlardı. Daha sonra Allah Teala'dan hacetlerini talep ediyorlardı. Adı geçen çeşme bugün “Kehlan” çeşmesi adıyla meşhurdur. Halk her taraftan (teberrük etme kastıyla) o çeşmeyi görmeye geliyor.

# 38. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'DAN NADİR HABER

Ahmed bin Hasan el-Kattan, isimleri hadisin metninde geçen birkaç vasıtayla Ali bin Bilal'den şöyle söylediğini naklediyor: “İmam Rıza (a.s), baba ve dedeleri vasıtasıyla Ali bin Ebi Talib'den, o da Resulullah (s.a.a)'den, o da Cebrail'den, Mikâil'den, Levh'den ve Kalem'den şöyle rivayet ediyor: “Ali bin Ebu Talib'in velayeti benim kalemdir; kim ona girerse benim azabımdan kurtulur.

# 39. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'IN NİŞABUR'DAN TUS'A, ORADAN DA MERV'E GİDİŞİ

**1-** Temim bin Abdullah el-Kureşî, metinde zikredilen senet vasıtasıyla İbn-i Salih-i (Ebu Salt-ı) Harevî'den şöyle naklediyor: “İmam Rıza (a.s) Memun'un yanına gitmek üzere Nîşabur'dan ayrıldığında, yolu üstündeki Hamra kasabasına uğradı. Orada kendisine şöyle arz edildi: Öğle vakti oldu namaz kılmaz mısınız? İmam binekten inerek buyurdular: “Benim için biraz su getirin.” Dediler ki: Ey Resulullah'ın oğlu! Yanımızda su yok. Bunun üzerine İmam (a.s), mübarek elleriyle yeri biraz eşeledi ve oradan su çıktı. Daha sonra hem kendisi, hem de ashabı o sudan abdest aldılar. O suyun izleri hala varlığını sürdürmektedir. İmam (a.s), Senâbat'a ulaştığında sırtını bir dağa (günümüzde ondan taş kazanlar yapılıyor) dayayarak buyurdu: “Allah'ım! Bu dağı faydalı kıl; bu dağa koyulan ve bu dağın taşlarından yontularak yapılan her şeyi bereketli kıl.” Daha sonra İmam destur verdi ve o dağdan kendisine birkaç tane kazan yapmalarını emretti. Daha sonra şöyle buyurdular: “Bana yaptığınız yemeklerin hepsini bundan itibaren bu kazanlarda yapın.”

İmam çok az yemek yer ve sade şeylerle yetinirdi. Artık halk o günden itibaren İmam'a yöneldi ve böylece İmam (a.s)'ın duasının bereketi de o dağda kendisini göstermiş oldu. Daha sonra İmam (a.s), Humeyd bin Kahtabe et-Taî'nin evine gitti. Orada da Harun Reşid'in gömülü olduğu kubbeye gitti ve Harun'un kabirnin kenarına eliyle çizgi çizerek şöyle buyurdu: “Benim kabirm burasıdır; buraya gömüleceğim. Allah Teala bu mekânı benim Şia ve dostlarımın gidip geldiği ziyaret mekânı kılacaktır. Allah'a and olsun ki, kim beni ziyaret eder veya bana selam verirse, Allah'ın rahmet ve mağfireti biz Ehl-i Beyt'in şefaatiyle ona nasip olur.” Daha sonra İmam (a.s) kıbleye doğru dönerek birkaç rekat namaz kıldı ve bazı dualar etti. Duadan sonra secdeye kapanarak uzun süre secdede kaldı. Ben İmam (a.s)'ın beş yüz kere Allah Teala'yı tesbih ettiğini saydım. Daha sonra secdeden kalktılar.”

**2-** Ebu Nasr Ahmed bin Hüseyin ez-Zabbi diyor ki: Hüseyin bin Ahmed dedesinden, o da babasından duymuştur: “Ali bin Musa er-Rıza (a.s) Memun'un zamanında Nîşabur'a geldiğinde ben huzurundaydım. İmam (a.s)'ın şahsi işlerine yardım ediyordum. Bu durum İmam (a.s)'ın Nîşabur'u terk edip Serhas'a gitmesine kadar devam etti. İmam (a.s) Serhas'a giderken onu yolcu ettim ve Merv'e kadar da onunla gitme niyetindeydim. Ama bir miktar yol kat ettikten sonra İmam (a.s) mübarek başını tahtırevandan dışarı çıkararak buyurdular ki; “Ya Eba Abdullah! Muvaffak olarak geriye dön. Sen üzerine düşeni yaptın ve bizi yolcu etme vazifesini yerine getirdin. Yolcu etmenin bir sınırı yoktur.” Arz ettim: Allah aşkına! Ceddin Mustafa, baban Ali Murtaza ve annen Fatıma'tüz- Zehra aşkına!. Bana şifa olacak bir hadis buyur da geriye döneyim. Buyurdular: “Ben ceddimin yanından ayrılmışım ve akibetimin de ne olacağını bilmez bir haldeyken sen benden hadis mi istiyorsun?” Ben tekrar arz ettim ki: Muhammed Mustafa'nın, Aliy'ül Murtaza'nın ve Fatıma-ı Zehra'nın hakkı için! Allah aşkına! Bana şifa ve afiyet bahşedecek bir hadis söyle de vatanıma geri döneyim.

İmam (a.s) bu ısrarı görünce şöyle buyurdu: “Babam dedemden, o da babasından, babası da kendi babasından duymuş ki; babam şöyle buyurdular: Babam Ali bin Ebi Talib Resulullah’ın şunları buyurduğunu nakletti: Allah Teala buyurdu: «La ilahe illallah» benim ismim ve nişanemdir. Kim bu ismi kalpten ihlas ile söylerse benim kaleme girmiş olur. Kim kaleme girerse, azabımdan korunmuş olur.”

Kitabın yazarı diyor ki; İhlastan kasıt, «la ilahe illallah» kelimesi, onu söyleyen kişiyi günah ve isyandan koruyabilmesidir.

**3-** Muhammed bin Musa bin Mütevekkil (r.a) metinde zikredilen senetle hizmetçi Yasir'den şöyle dediğini naklediyor: “İmam Rıza (a.s) Humeyd bin Kandabe'nin evine geldiğinde elbiselerini çıkararak ona verdi. Humeyd de elbiseleri yıkayıp temizlemesi için hizmetçiye verdi. Hizmetçi kısa bir süre sonra elinde bir kâğıt parçasıyla geriye döndü ve bu kâğıdı İmam Rıza (a.s)'ın cebinde bulduğunu söyleyerek Humeyd'e verdi. Ben o hazrete arz ettim ki: Size feda olayım, hizmetçi bu kâğıdı getirdi ve sizin cebinizden bulduğunu söylüyor, bu nedir? Buyurdular: “Bu bir muskadır; ben onu hiçbir zaman yanımdan ayırmıyorum.” Ben arz ettim ki: Keşke bizi onunla şereflendirseydiniz! Buyurdu ki: Bu öyle bir muskadır ki, kim onu yanında taşırsa belalar ondan uzak olur ve kovulmuş şeytanın (ve sultanın) şerrinden de güvende olur.

Daha sonra İmam (a.s) muskayı Humeyd'e yazdırdı ve o dua şöyledir: “Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın adıyla. Doğrusu ben senin şerrinden ister Allah Teala'dan korkan ol, ister olma, Allah'a sığınırım. Senin göz ve kulağını, duyan ve işiten Allah'ın yardımıyla bağladım. Senin benim üzerimde hiçbir kudretin yoktur. Senin ne kulağıma, ne gözüme, ne saçıma, ne derime, ne etime, ne kanıma, ne beynime, ne damarlarıma, ne kemiklerime, ne aileme, ne malıma ve ne de Allah'ın bana nispet ettiği rızkıma karşı hiçbir kudretin yoktur. Ben seninle kendi arama peygamberler ve meleklerin örtüsüyle perde çektim. O örtü ki, peygamberler kendilerini zamanın Firavun'larının şerrinden onun vasıtasıyla koruyorlardı. Cebrail sağ tarafımdan, Mikâil sol tarafımdan, İsrafil arka tarafımdan ve Muhammed (s.a.a) önümden beni koruyorlar. Allah benden haberdardır ve sana karşı da koruyacaktır; aynı şekilde Allah Teala şeytanı da benden men edecektir. Allah'ım! Onun cehaleti senin sabrına galip gelmesin ve onun cehaleti, beni kararsız kılmaya ve beni küçük düşürmeye neden olmasın. Allah'ım, sana sığınmışım! Allah'ım, sana sığınmışım! Allah'ım sana sığınmışım!”[[139]](#footnote-139)

# 40. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)'IN MEMUN'UN

# VELİAHTLIĞINI KABUL SEBEBİ, BU MESELEYLE İLGİLİ GELİŞEN OLAYLAR, BU KABULDEN RAHATSIZ VE RAZI OLANLAR[[140]](#footnote-140)

**1-** Ahmed bin Ziyad el-Hemedani, Ali bin İbrahim'den, o da babasından, babası da Rayyan bin Salt'tan şöyle dediğini naklediyor: “Ali bin Musa er-Rıza (a.s)'ın yanına giderek kendisine “Ey Allah resulünün oğlu! Halk diyor ki: Dünyaya karşı zahit olduğunu söylediği halde Memun'un veliahtlığını kabul etti. İmam (a.s) buyurdu ki: Allah Teala benim bu işten ne kadar nefret ettiğimi biliyor. Ama ölümle bu iş arasında seçim yapmak zorunda kaldım ve ben de bu işi ölüme tercih ettim. Yazıklar olsun onlara! Acaba onlar Yusuf (a.s), nebi ve resul olduğu halde mecburluğundan dolayı Mısır padişahına: Beni hazinelerinin başına getir; çünkü ben onları iyi korur ve (yönetimini) iyi bilirim” dediğini bilmiyorlar mı? Bütün nefretime rağmen beni de mecburluk bu işe soktu. Ölümle karşı karşıya kaldıktan sonra nefretime rağmen bu işi kabul ettim. Bu işe, bu işten çıkan bir kimse gibi girdim. Ben şikâyetimi sadece kendisine şikâyet edenlere ve kendisinden yardım dilenilen Allah Teala'ya ediyorum.”

2- Hüseyin bin İbrahim bin Natane, bir önceki rivayetin senediyle Ebu Salt-ı Herevî'den, Memun'un İmam Rıza (a.s)'a şöyle dediğini naklediyor: “Ey Resulullah'ın oğlu! Ben senin ilmini, fazlını, zühdünü, veranı (günah ve mekruhlardan uzak durmanı) ve ibadetini tanıdım seni hilafet makamına kendimden daha layık görüyorum.

İmam Rıza (a.s) buyurdular: Ben Allah'ın kulluğuyla iftihar ediyorum, züht vesilesiyle bu dünyanın şerrinden kurtulmayı istiyorum; günahlardan uzak durma vesilesiyle Allah katındaki nimetlere ulaşıp mutlu olma ümidindeyim. Dünyada alçakgönüllü olma vesilesiyle de Allah katında yüce mertebelere ulaşma ümidindeyim.

Memun: Ben kendimi hilafetten azlederek onu sana teslim edip sonra da sana biat etme düşüncesindeyim.

İmam: Eğer bu hilafet senin hakkınsa ve Allah Teala onu sana layık görmüşse, Allah'ın sana giydirdiği bu hilafet elbisesini üzerinden çıkarıp başkasına giydirmen caiz değildir. Ama eğer hilafet senin hakkın değilse, kendine ait olmayan bir hakkı bana verme yetkisine sahip değilsin.

Memun: Ey Resulullah'ın oğlu! Bu teklifi kabul etmekten başka çaren yok!

İmam: Bu teklifi kendi isteğimle asla kabul etmeyeceğim.

Memun bir müddet bu teklifinde ısrarda bulunmaya devam etti. Ama, İmam (a.s)'ın kabulünden ümidini kesince İmam Rıza (a.s)'a şöyle bir öneride bulundu: Eğer halifeliği ve benim sana biatimi kabul etmiyorsan, benim veliahtım ol.

İmam: Allah'a and olsun ki, babam dedeleri vasıtasıyla Müminlerin Emiri Ali (a.s)'dan, o da Resulullah'tan benim için şöyle nakletti: “Ben, sen sağken zehirlenerek vefat edeceğim ve mazlum bir şekilde öleceğim. Öldüğümde gök ve yerdeki melekler benim için ağlayacaklar. Gurbet diyarında Harun Reşid'in yanına gömüleceğim.”

Memun bu sözü duyunca ağladı. Daha sonra şöyle dedi: Ey Resulullah'ın oğlu! Kim seni öldürecek? Ben sağ olduğum müddetçe kim sana karşı böyle cüretkâr davranabilir?

İmam (a.s): Eğer ben katilimi tanıtmak istersem, tanıtırım ve kim olduğunu söylemek istersem, söylerim.

Memun: Ey Resulullah'ın oğlu! Böyle sözlerle kendini, veliahtlığımı kabul etmeme suretiyle rahatlatıp halkın, “Ali bin Musa mal ve makama rağmen zahittir” demesini mi istiyorsun?

İmam (a.s): Allah'a and olsun ki, Allah Teala'nın beni yarattığı günden beri yalan söylemedim. Dünyayı dünya için terk etmedim. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum.

Memun: Ne istiyorum?

İmam (a.s): Eğer doğru söylersem güvende olacak mıyım?

Memun: Güvendesin.

İmam (a.s): Sen, halkın “Ali bin Musa dünyaya rağbetsiz değildir, ancak dünya ona rağbetsizdir; hilafete ulaşmak için veliahtlığı nasıl hırsla kabul ettiğini görmüyor musunuz!” Demesini istiyorsun.

Memun, öfkelenerek: Sen sürekli olarak bana, benim hoşlanmadığım şekilde davranıyorsun. Galiba benim kudretimden korkmuyor ve kendini de güvende sanıyorsun. Allah'a and olsun ki, veliahtlığı kendi isteğinle kabul etmek zorundasın, yoksa seni onu kabule mecbur ederim. Eğer kabul edersen ne âla, ama eğer kabul etmezsen boynunu vurdururum!

İmam (a.s): Allah Teala (göz göre göre) kendimi ölüme atmaktan beni nehyetmiştir. Eğer durum bundan ibaretse kendi görüşüne göre uygun olanı yap. Ben bunu kabul ederim, ama hiçbir atama ve azletme işine karışmam, hiçbir kanunu değiştirmem ve hiçbir sünneti de bozmam. Sadece uzaktan uzağa yol göstericilikte bulunurum.

Memun istemediği halde bu şartlarla İmam (a.s)'ı veliahtlığa kabul etti.”

**3-** Ali bin Ahmed ed-Dakkak, iki vasıtayla Muhammed bin Arefe'den şöyle dediğini naklediyor: “Ben İmam Rıza (a.s)'a arz ettim ki: Ey Resulullah'ın oğlu! Sizi Memun'un veliahtlığını kabule zorlayan şey nedir?

İmam cevaben şöyle buyurdu: Ceddim Emir'ul Müminin Ali (a.s)'ı şûraya girmeye mecbur eden şeyin aynısı!”

**4-** Ali bin Abdullah el-Verrak (r.z) Ali bin İbrahim-i Kummî'den, o da babasından, babası da Abdüsselam bin Salih el-Herevî'den şöyle dediğini naklediyor: “Allah'a and olsun ki, İmam Rıza (a.s) kendi isteğiyle bu işin içine girmedi. Bilakis istemediği halde Medine'den Kûfe'ye, Kûfe'den Basraya, oradan Fars'a ve oradan da Merv'e götürüldü. “

**5-** Ahmed bin Yahya el-Mükettib, metinde geçen senetle Ali bin Muhammed en-Nevfelî'den şöyle dediğini naklediyor: “Memun İmam Rıza (a.s)'ı kendine veliaht yaptığı zaman şairler Memun'un yanına gelerek İmam Rıza (a.s)'ı öven şiirler okuyordu. Memun da, kendi seçtiği veliahtı övücü şiirler okuma suretiyle kendisini tasdik eden bu şairlere hediye veriyordu. Ama Ebu Nuvas gelip şiir okuyarak İmam'ı methetmedi. Ebu Nuvas, Memun'un yanına geldiğinde Memun ona dönerek şöyle dedi: Ey Ebu Nuvas! Sen Ali bin Musa'nın bana nispetle olan mevkiini ve benim ona şu anda ikram ettiğim makamı da biliyorsun. Öyleyse neden onun methini geciktirdin? Oysa sen zamanının şairlerinden ve efendilerindensin. Ebu Nuvas cevap olarak şu şiiri okudu:

“Bana dediler ki, sen etkin söz söyleme sanatında herkesten daha üstünsün.

Kelamın en güzeli senin yanındadır; senin kelamın dinleyene inci saçmaktadır.

Öyleyse neden İbn-i Musa'nın methini terk ettin; oysa onda güzel hasletler toplanmıştır.

Dedim ki: Ben İmam'ı methetmeye bir yol bulamadım; çünkü o, öyle bir imam ki, Cebrail onun ceddinin hizmetçisiydi.”

Memun bu güzel şiiri duyunca ona “Aferin” dedi ve bütün şairlere verdiği hediyenin miktarınca ona da hediye vererek onu bütün şairlerden daha üstün tuttu.”

**6-** Hüseyin bin İbrahim el-Mükettib, metinde zikredilen senetle şöyle naklediyor: “Ebu Nuvas, İmam (a.s) ve Memun'un yanından ayrılarak katıra bindiği esnada İmam'a baktı ve daha sonra İmam (a.s)'ın yanına gelip selam vererek şöyle arz etti: Ey Resulullah'ın oğlu! Ben sizin için birkaç beyit şiir yazdım ve size okumak istiyorum. İmam buyurdular: Oku! Daha sonra Nuvas şu şiiri okumaya başladı:

“Onların (Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin) elbiseleri pak ve tertemizdir; nerede anılsalar selam onlara söylenmektedir.

Kim soyunu söylediğinde Alevi çıkmazsa; öteden beri onun için bir iftihar yoktur.

Allah Teala mahlukatı yaratıp onları mükemmelleştirdiğinde, hepsinin arasından sizleri seçti.

Mele-i Âla (yüce topluluk) sizlersiniz, kitabın ilmi ve onun vasıtasıyla surelerin geldiği şeyler sizin yanınızdadır.”

İmam Rıza (a.s) şiiri dinledikten sonra şöyle buyurdu: Öyle beyitler okudun ki, senden önce kimse böylesini okumamıştı.

İmam daha sonra hizmetçisine şöyle buyurdu: Geçimimiz için ayırdığımız paradan yanında var mı?

Hizmetçi; üç yüz dinar var, dedi. İmam; o parayı ona ver, buyurdular. Daha sonra hizmetçiye buyurdular ki: “Belki o para ona az gelebilir, o katırı da ona ver.”

Hicri 201'de İshak bin Musa bin İsa bin Musa Hac emiri oldu. Halkla birlikte hac amellerini yaptı ve hutbesinde Memun'a halife, İmam Rıza (a.s)'a da veliaht unvanıyla dua etti. Dinleyicilerden Hamduye bin Ali bin İsa bin Mahan, ona bu duasından dolayı itiraz etti. Bunun üzerine İshak bin Musa siyah renkli resmi elbisesini istedi. Onu bulamayınca siyah bir bayrak bulup kendisine sararak halka şöyle dedi: “Ey insanlar! Benim size, emrolunduğum şeyleri ilettim. Ama kendim Müminlerin Emiri Memun ve Fazl bin Sehl'den başka kimseyi kabul etmiyorum.” Daha sonra minberden indi.

Abdullah bin Mutarrif bir gün Memun'un yanına gitti ve İmam Rıza (a.s) da orada bulunmaktaydı. Memun Abdullah'a “Ehl-i Beyt hakkındaki görüşün nedir?” Diye sordu. Abdullah da cevaben şöyle dedi: “Tıyneti risalet suyuyla yoğrulan ve fidanı vahiy suyuyla sulanan Ehl-i Beyt hakkında ben ne diyebilirim! Acaba o soydan hidayet miski ve takva amberinden başka bir koku gelir mi?” Memun içinde inci olan kutuyu istedi ve Abdullah'ın ağzını inciyle doldurdu.”

**7-** Beyhakî metinde zikredilen senet vasıtasıyla Cehm'den şöyle dediğini rivayet ediyor: “Memun İmam Rıza (a.s) ile veliahtlık anlaşmasını yaptıktan sonra minbere çıkarak şöyle dedi: “Ey millet! Ali bin Musa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib ile biatleşme haberi sizlere ulaştı. Allah'a and olsun ki, eğer bu isimler sağır ve dilsizlere okunsa, Allah'ın izniyle şifa bulurlar.”

**8-** Beyhakî Suli'den, o da Ahmed bin Muhammed bin Furat ve Hüseyin bin Ali el-Baktaî'den şöyle dediklerini naklediyor: “İbrahim bin Abbas, Zemin adıyla meşhur olan İbrahim ile kâtip Zeydan'ın kardeşi İshak bin İbrahim'in, İmam Rıza (a.s) Horasan'dan çıkarken ona övgü olarak okuduğu şiirlerin kopyasını onun için aldı, onun defterinde kendi yazısıyla şiirler de vardı. Bu şiirlerin nüshası İshak'ın yanında kalmıştı. Nihayet, İbrahim bin Abbas Mütevekkil tarafından emlak müdürlüğüne atandı. Bu arada onunla Zeydan'ın kardeşi olan İshak bin İbrahim'in arasına bir soğukluk girmişti. Bir ara Mütevekkil, İbrahim'i görevden aldı. O da İshak bin İbrahim'den ağır bir maliyet talebinde bulundu ve onu güç durumda bıraktı. Bunun üzerine İshak bin İbrahim de güvendiği birini çağırarak ona şöyle dedi: İbrahim bin Abbas'ın yanına git ve ona de ki: İmam Rıza (a.s) hakkında okuduğu bütün şiirleri hem kendi hattıyla ve hem de başkasının hattıyla benim yanımdadır. Eğer istediği maliyetten vazgeçmezse bu şiirleri Mütevekkil'e göndereceğim. O şahıs İshak'ın dediklerini İbrahim'e ulaştırınca dünya İbrahim'e dar gelir oldu. Bunun üzerine maliyetten vazgeçmek zorunda kaldı ve buna karşılık da İshak'ın yanındaki kendisine ait şiirleri geriye aldı. Daha sonra da her ikisi de and içtiler ki, ne İbrahim maliyet talebinde bulunacak ve ne de İshak bu şiirler hususunda halifeye bir şey söyleyecek.

Suli diyor ki: Müneccim Yahya bin Ali dedi ki: Ben İshak ve İbrahim'in mesajlarını birbirine iletiyordum. Sonunda şiirlerin yazılı olduğu sayfaları İshak'tan aldım ve İbrahim'e ulaştırdım. İbrahim de bütün şiirleri benim gözümün önünde yaktı.

Suli sözlerine şöyle devam ediyor: Ahmed bin Melhan, bana şöyle nakletti: “İbrahim bin Abbas, Hasan ve Hüseyin adında iki çocuğa sahipti ki, onların künyeleri Ebu Muhammed ve Ebu Abdullah idi. Mütevekkil halife olunca, İbrahim korkusundan büyük oğlunun adını değiştirerek İshak, künyesini de Ebu Muhammed koydu; küçük oğlunun ismini Abbas, künyesini de Ebu'l Fazl olarak değiştirdi.”

Muhammed bin Yahya Suli diyor ki: Ahmed bin İsmail bin Husib, bana şöyle dedi: “İbrahim bin Abbas ve Musa bin Abdulmelik hiçbir zaman nebiz (hurma yahut üzüm şarabı) içmezlerdi. Ama Mütevekkil işbaşına geldikten sonra her ikisi de bu şaraptan içtiler. Onlar, şarap içtiklerine dair haberler şehirde yayılsın diye bilerek şahsiyetsiz ve kadın sıfatlı insanları bir araya toplayarak günde üç kez şarap içiyorlardı. Onların takiyeleriyle ilgili birçok rivayetler nakledilmiştir ki, şu anda onların yeri değil.”

**9-** Ahmed bin Zeyd el-Hemedani, Hüseyin bin İbrahim el-Mukettib ve Ali bin Abdullah el-Verrak (r.z), Ali bin İbrahim'den şöyle dediğini naklediyorlar: “Hizmetçi olan Yasir, İmam Rıza (a.s)'ın Tus'ta vefatından sonra Horasan'dan geriye döndüğünde, orada bulunduğu müddetçe başından geçen olayların hepsini benim için nakletti.

Yine Ali bin İbrahim diyor ki: Raggan bin Salt ki, Hasan bin Sehl'in yanında çalışanlardandı, yine babam Muhammed bin Arefe-i Raşidî ve Salih bin Sait el-Kâtib-i Raşidî'den ki bunlar, bizim için İmam Rıza (a.s)'ın hadislerini nakleden kişilerdi, şöyle dediklerini naklediyor: “Emir öldürüldükten sonra Memun hilafet tahtına oturdu ve İmam Rıza (a.s)'a mektup yazarak onu Horasan'a davet etti. İmam (a.s) bir çok özürler getirerek davete icabet etmedi. Ama Memun, İmam (a.s)'dan el çekmedi ve İmam'ı ikna etmek için defalarca mektup gönderdi. İmam Memun'un kararlı olduğunu görünce mecburen Horasan'a gitmek üzere Medine'yi terk etti. Bu esnada İmam (a.s)'ın oğlu Ebu Cafer henüz yedi yaşındaydı. Memun, İmam (a.s)'dan yolculuk yapacağı mesirin Kum ve Kûfe şehirleri dışında olmasını istedi. İmam (a.s) Basra, Ahvaz, Fars mesirlerinden Merv'e getirildi. İmam (a.s) Merv'e geldiğinde Memun, İmam (a.s)'a halifeliği teklif etti, ama İmam bunu kabul etmedi. Memun yaklaşık iki ay İmam'a halifelik teklifinde ısrar edip durdu ama İmam Rıza (a.s) her defasında onu reddediyordu. Memun netice alamayınca İmam (a.s)'a veliahtlığı teklif etti. İmam (a.s): Bu teklifi belirlediğim şartlarla kabul ederim, buyurdu. Memun: Ne istediğini şart koşmak istersen koş, dedi. İmam (a.s)'ın şöyle söylediğini naklediyorlar:

“Ben veliahtlığı kabul ederim, ama şu şartla ki, hükümetle ilgili hiçbir meseleye karışmam; ne emrederim ve ne nehy, ne mahkeme işlerine karışırım ve ne bu düzenden herhangi bir şey değiştiririm. Saydığım şeylerin hepsinden beni muaf tutmanı istiyorum.”

Memun bütün bu şartları kabul etti. Daha sonra devletin üst düzey askeri yetkililerini, hakimleri, işçileri, memurları ve tüm Abbasoğullarını İmam (a.s)'a veliaht unvanıyla biat etmeleri için bir araya topladı. Yetkililerin hepsine hediyeler verdi, onları razı etti ve onların üçü dışında hepsi bu meseleyi kabullendiler. Askeri yetkililerden olan üç kişi şunlardı: İsa Culudî, Ali bin İmran ve Ebu Yunus. Bu üç kişi İmam Rıza (a.s)'a biat etmedikleri için tutuklanarak hapse atıldılar. Daha sonra herkes İmam (a.s)'a biat etti ve İmam'ın veliahtlığı İslam hükümetinin her yerinde ilan edildi. O hazretin adına dinar ve dirhemler basılarak hutbeler onun adına okundu. Memun bu iş için çok para harcadı.

Bayram akşamı geldiği zaman Memun bir kişiyi İmam (a.s)'ın peşine göndererek o hazretten bayram namazı kıldırmasını istedi. Memun İmam'ın bizzat hutbe okumasını, böylece de halkın onun veliahtlık makamına atandığından emin olmasını onun ilmi ve ahlaki makamını tanımasını, böylece de kalplerin kendi devletine ısınmasını istiyordu. İmam bir kişi vasıtasıyla Memun'a şu haberi gönderdi: “Sen, benim bu işe girmek için aramızda belirlediğim şartları biliyorsun (öyleyse benden böyle bir istekte bulunman doğru değildir).”

Memun şöyle cevap gönderdi: “Ben bu vesileyle devlet erkânının, askeriyenin ve halkın genelinin Allah'ın sana bahşettiği faziletleri görmelerini ve bu vesileyle de sana ısınmalarını istiyorum.” Bu karşılıklı tartışma uzayınca İmam (a.s) Memun'un bu işten el çekmeyeceğini anlayarak şöyle buyurdu: Ey Müminlerin Emiri! Eğer beni bu işten muaf tutarsan memnun olurum ve eğer bu namazı kıldırmamda yine ısrar edersen bil ki, eğer ben namaz kıldırırsam Allah'ın resulü ve Ali bin Ebi Talib gibi kıldırırım. Memun dedi ki: Nasıl istersen öyle kıldır. Daha sonra Memun, devlet görevlilerine ve halka sabah erkenden İmam (a.s)'ın kapısının önüne gitmeleri için destur verdi. Sabah erkenden kadın, erkek ve çocuklardan oluşan halk topluluğu ve devlet memurları İmam (a.s)'ın evinin etrafını sardılar. Güneş doğunca İmam (a.s) gusül abdesti aldı ve pamuktan olan beyaz imamesini başına bağladı. Daha sonra imamenin bir ucunu göğsüne doğru sarkıttı, diğer ucunuysa arka tarafına attı, pacalarını topladı ve daha sonra yardımcılarına dönerek şöyle buyurdu: Hepiniz benim yaptığım gibi yapın. Daha sonra eline bir asâ alarak evden dışarı çıktı, biz ise onun etrafındaydık. İmam (a.s) pantolonunun paçalarını yarısına kadar toplamıştı ve onun üzerinde de toplanmış bir elbise vardı. Bizim aramıza gelip biz de onun önünde yürüdüğümüzde başını göğe kaldırarak dört kez “Allah-u Ekber” dedi. Biz yerlerin, göklerin ve duvarların da onunla birlikte tekbir getirdiklerini sandık. Atlara binmiş memurlar evin dış tarafında güzel bir şekilde sıraya dizilmişlerdi. Hepsinin elinde de askeri silahlar olduğundan görülmeye değer, güzel bir manzara oluşturmuşlardı. Biz yalın ayak, amamenin uçları açık ve paçalar yukarı doğru toplanmış bir şekilde İmam ile birlikte dışarı çıktık. İmam (a.s) kapının çıkışında biraz duraklayarak şöyle buyurdu: “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ala mâ hedâna, Allah-u Ekber ala mâ razakana min behimet'il en'âm, ve'l hamdulillahi ala mâ eblâna.” İmam (a.s) yüksek sesle bu zikri tekrarlamaya başlayınca, bizler de İmam (a.s) ile birlikte bayram tekbirlerini okumaya başladık. Bir anda bütün Merv halkı ağlayarak tekbir seslerini haykırmaya başladılar. İmam (a.s) bu zikri tam üç kez tekrarladı. İmam (a.s)'ı bu halde gören ata binmiş devlet memurlarının hepsi atlarından inerek ayakkabılarını çıkardılar. Merv şehri bir anda ağlama seslerine boğuldu. Halk gözyaşlarının önünü alamıyordu. İmam (a.s) on adım yürüyor, daha sonra dörtlü tekbiri okuyordu. Sanki yer, gök ve duvarlar İmam (a.s)'ın tekbirlerine cevap veriyordu. Halkın bu haletinin haberi Memun'a ulaştı. Fazl bin Sehl dedi ki: Ey Müminlerin Emiri! Eğer Ebu'l Hasan (İmam Rıza) bu şekilde namaz kılınan yere kadar ilerlerse, halk sana sırtını dönebilir ve böylece fitne çıkar. En iyisi sen ondan geriye dönmesini iste. Memun, memurlarını göndererek İmam (a.s)'dan geriye dönmesini rica etti. İmam (a.s) ayakkabılarını getirterek giyinip evine döndü.”

**10-** Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, hadisin metninde zikredilen birkaç vasıtayla Muhammed bin Ebi Abbad'dan şöyle dediğini naklediyor: “Fazl bin Sehl öldürüldüğünde Memun İmam Rıza (a.s)'ın yanına gelip ağlayarak: Ey Ebe'l Hasan! Şimdi sana muhtaç olduğum bir vakittir, işlere bakarak bu konuda bana yardımcı ol. İmam (a.s) buyurdu ki, “Halkı yönetme senin işin ve dua etmek ise bizim işimizdir.”

İbn-i Ebi Abbad diyor ki: Memun dışarı çıktıktan sonra İmam (a.s)'a arz ettim ki: Allah sana izzet versin! Niçin Müminlerin Emiri'nin senden istediğini kabul etmedin? İmam şöyle buyurdu: Vay olsun sana, ey Eba Hüseyin! Senin bu konuda bir bilgin yoktur. İmam (a.s) benim çok üzgün olduğumu görünce şöyle buyurdu: Bu mesele hakkında ne düşünüyorsun? Eğer iş senin dediğin noktaya ulaşırsa ve sen benim yanımdaki durumunu aynen korursan alacağın maaş, önceden aldığın miktarın aynısı olacaktır, sen de benim yanımda diğer insanlardan biri gibi olacaksın.”

**11-** Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, Suli'den, o Muhammed bin Ebu'l Mevc'den ve o da babası Hüseyin Razi'den şöyle dediğini naklediyor: “Bir kişi İmam Rıza (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletti: “Hamd, o Allah'a ki, bu halkın zayi ettiği şeyi bizim için muhafaza etti ve halkın bizi düşürdüğü miktarca bizi yüceltti. Bize yapılan haksızlıklar öyle bir hadde ulaştı ki, seksen yıl boyunca küfür minberlerinde bize lanet okundu, bize ait bütün faziletler saklandı ve bize iftira atabilmek için birçok mallar harcandı. Ama Allah Teala bizim şânımızın yücelmesini, faziletlerimizin ise aşikâr olmasını diledi. Allah'a yemin olsun ki, bize yaptıkları zulümlerin nedeni bizim kendimiz için değildi; Allah'ın resulüne olan düşmanlıkları ve bizim ona olan yakınlığımızdan dolayı idi ki, bunca zulme maruz kalmamıza neden oldu. Bize yapılanlar öyle bir hadde ulaştı ki, bizim Resulullah (s.a.a) hakkında naklettiğimiz rivayetler, bizden sonra onun nübüvvetinin en büyük delil ve nişanelerinden olacaktır.”

**12-** Beyhakî Suli'den, o Galabî'den, o da Ahmed bin İsa bin Zeyd'den şöyle dediğini naklediyor: “Memun bir kişinin öldürülmesini emretti. O şahıs; “Beni öldürtme, çünkü ben sana hizmet etmiş biriyim” dedi.

Memun: Sen nesin ki, senin yaptığın hizmet de ne olsun? Dedi.

Bu esnada İmam Rıza (a.s) Memun'a şöyle buyurdular: Allah aşkına! Bilki, herkesin yaptığı hizmet az dahi olsa, takdir edilmeli. Çünkü Allah Teala kullarını şükretmeye emretti ve onlar şükredince Allah Teala onları bağışladı.”

**13-** Bir grup şöyle dedi: “Fazl bin Sehl imayla Memun'a İmam Rıza (a.s)'ı kendisine veliaht yapmasını belirtti. O gruptan birisi Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed es-Selamî idi. O, Horasan'ın tarihiyle ilgili yazmış olduğu kitabında bu meseleyi naklederek şöyle diyor: “Fazl bin Sehl, Memun'un veziri ve işlerinin idarecisiydi. O, önceleri Mecusi iken Yahya bin Halid vasıtasıyla müslüman olarak onun cemaatine katıldı. Ama Fazl'ın babası Sehl'in Mehdi Abbasî vesilesiyle müslüman olduğu söyleniyor. Fazl'ı, Yahya bin Halid Bermekî Memun'un yanında çalışması için onun yanına götürdü. Fazl, Memun'un yanındaki görevini o kadar iyi yapıyordu ki, sonradan her istediği işi, Memun ile istişare etmeden, kendi görüşüne göre yapma yetkisine sahip oldu. O, hem vezirlik ve hem de savunma bakanlığı makamlarını elinde bulundurduğu için Zürriyaseteyn (iki makam sahibi) lakabıyla anılıyordu.

Memun, hilafet makamına oturduktan sonra bir gün Fazl kendisiyle birlikte oturanlara şöyle dedi: Benim yaptığım işle Ebu Müslim'in yaptığı iş arasında ne gibi bir fark görüyorsun?

O, şöyle cevap verdi: O, hilafetin bir kabileden başka bir kabileye geçmesini sağladı. Sen ise bir kardeşten başka bir kardeşe geçmesine vesile oldun. Bu ikisi arasındaki farkı sen daha iyi biliyorsun.

Fazl dedi ki: Senin dediğin gibi değil; ben de hilafeti bir kabileden başka bir kabileye geçireceğim. Daha sonra Fazl, Memun'un kardeşi Mutemen yerine İmam Rıza (a.s)'ı veliaht tayin etmesini sağladı.

İmam Rıza (a.s) Hicri 200 yılında Basra ve Fars yoluyla Reca bin Ebi Zahhak ile birlikte Horasan'a gelerek Memun'un yanına yerleşti. Daha sonra Memun'un kızıyla evlendi. Bu haber Bağdat'a ulaşınca Abbasî ailesi çok rahatsız oldu ve İbrahim bin Mehdî'yi öne geçirerek halife unvanıyla ona biat ettiler. Bu olayın üzerine meşhur şair Di'bil bin Ali el-Huzaî (hiciv amacıyla) onun hakkında şu şiiri okudu:

“Ey askerler topluluğu! Ümidinizi kaybetmeyin: siz kendinize verilen bahşişleri alın, sinirlenmeyin.

Çabucak yeni halife sizlere yeni cariyeler bağışlayacak; öyle cariyeler ki, hem yeni gençler ve hem de saçı sakalı kararmış orta yaşlı erkekler onlardan lezzet alırlar.

Musiki araçları sizin reisleriniz içindir; o araçlar ne torbaya girer, ne de bağlanır.

Kur'an'ı mûsiki olan halife işte ashabını böyle rızıklandırır.”

Di'bil'in bu şiiri okuma nedeni; İbrahim bin Mehdî'nin uda aşırı tutkunluğu ve şarap bağımlısı olmasıydı. Mehdî'nin halifelik haberi Memun'a ulaşınca, Fazl bin Sehl'in kendisiyle veliahtlık meselesinde istişare ettiğinde onu doğru yola iletmemiş olduğunu gördü. Bundan dolayı Memun, Merv'den ayrılarak Irak'a doğru hareket etti ve Fazl bin Sehl'in öldürülmesi için emir verdi. Faz bin Sehl, Serahs şehrinin hamamında Galip (Memun'un dayısı) denen şahıs tarafından gafil avlanarak öldürüldü. Bu olay, Hicri Kameri 203 yılının Şaban ayında meydana geldi.

Memun Fazl'dan sonra İmam Rıza (a.s)'ı öldürme planları yapmaya başladı ve günlerin birinde İmam (a.s) küçük bir hastalığa yakalandığında bu fırsattan yararlanarak onu zehirletti. İmam (a.s) Hicri Kameri 203 yılının Safer ayında 52 yaşındayken vefat etti. Memun İmam (a.s)'ı Tus'un Senâbad mahallesinde babası Harun'un gömülü olduğu yere defnedilmesini emretti. Bazıları İmam (a.s)'ın ölüm esnasında 55 yaşında olduğunu da yazmışlardır.”

İşte Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed es-Selamî, olayları kitabında bu şekilde nakletmiştir...

**14-** Babam (r.a), metinde zikredilen senetle Mümmer bin Cellat'tan İmam Rıza (a.s)'ın kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir gün Memun bana dedi ki: Ey Ebe'l Hasan! Bana karşı ayaklanma çıkaran şehirlere yönetici olarak göndermem için bana güvendiğin bir şahsı tanıtır mısın?

Dedim ki: Ey Emir! Sen benimle olan ahdine vefa edersen, ben de seninle olan ahdime vefa ederim. Ben iş başına geldiğimde emir ve nehiyde bulunmayacağımı, hiç kimseyi bir işten azletmeyip hiç kimseyi bir işe atamayacağımı ve hiç kimseyi de ölüm, senden önce bana gelip çatıncaya dek bir iş peşine göndermeyeceğimi şart etmiştim. Allah'a and olsun ki, ben hiçbir zaman halifelik hayallerine kapılmadım. Ben Medine'de yaşıyor, merkebimle evime gidip geliyordum. Medine'den olmayan insanlar benden yardım talebinde bulunuyor, ben de gücüm yettiği kadar onlara yardımda bulunuyordum. Bundan dolayı da onlar benim amcalarım gibiydiler. Her nereye ve her kime mektup yazsam, benim yazdıklarımı kabul ediyorlardı. Sen, Allah'ın bana verdiklerine bir yenisini eklemedin.

Memun, İmam (a.s)'ın dediklerini kabul ederek şöyle dedi: Ben de sana vermiş olduğum ahde vefa edeceğim.”

# 41.BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN YAĞMUR DUASI

Müfessir Muhammed b. Kasım metnindeki senetle İmam Askeri (a.s)’dan o’da babası Ali b. Muhammed (a.s)’dan o’da babası Muhammed b. Ali (a.s)’dan şöyle naklediyorlar: Memun, Ali b. Musa Rıza (a.s)’ı kendisine veliahd karar verdikten sonra, bir süre yağmur yağması durdu. Bunun üzerine Memunun taraftarları ve Rıza (a.s)’ın düşmanları şöyle dediler. Bakınız Ali b. Musa Rıza aramıza gelip veliahd olunca, Allah bizlerden yağmuru kesti. Bu haber Memun’a ulaştığında kendisine çok ağır geldiğinden İmam Rıza (a.s)’a şöyle bir öneride bulunmuştu: Yağmur yağmıyor, eğer sizler (yağmur namazı kıldırarak) dua ederseniz, Allah bu millet için yağmur gönderir.

İmam Rıza (a.s): “Evet olur buyurdular.”

Memun: “Bunu hangi gün (ne zaman) yapacaksınız?” Dedi. O gün ise Cuma günüydü. İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdular: “Pazartesi günü yapacağım, .çünkü dün gece Resulullah (s.a.a)’I Emir’el-Müminin Ali (a.s) ile birlikte rüyamda gördüm ve bana şöyle buyurdular: “Evladım! Pazartesi gününe kadar bekle. O gün sahraya çıkarak Allah’tan yağmur talebinde bulun ki, Allah halka yağmur gönderecektir. Allah’ın senin için bildirmiş olduğu şeyleri onlara haber ver ki o böylece senin faziletin ve Rabbi’nin katında ki makamın hakkında bilgileri artmış olsun.”

Pazartesi günü olduğunda İmam (a.s) sabahleyin sahraya doğru harekete koyuldu. Halk dışarı çıkarak olayı seyrediyordu. İmam (a.s) minbere çıkıp, Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şu şekilde dua etmeye başladı: “Allah’ım! Ey Rabbim! Sen, biz Ehl-i Beyt’in hakkını büyük kıldın ki, halk emrettiğin şekilde bize tevessül etsinler, senin fazl ve rahmetini ümit etsinler, senin ihsan ve nimetini beklesinler. Öyleyse halka çok faydalı, durmayan ve her tarafı kaplayan zararsız bir yağmur yağdır. Bu yağmurun başlangıcı da eve döndükten sonra olsun.”

Ravi şöyle diyor: Muhammed (s.a.a)’ı hak olarak peygamberliğe seçen Allah’a yemin olsun ki (o esnada) rüzgar havada bulutlar oluşturmaya ve şimşekler çakmaya başladı; halk yağmurdan kaçmak istercesine yerlerinden kalkmaya başladılar. Rıza (a.s) halka hitaben; “Ey insanlar! Sakin olunuz, bu bulutlar sizler için değil, filan şehrin halkı içindir.” Derken bütün bulutlar yağmadan geçti. Sonra tekrar şimşeklerle beraber yeni bir bulut yığını geldi, halk tekrar telaşlanmaya başladı. İmam (a.s) yine halka; sakin olun, bu bulutlar sizin için değildir, filan şehrin halkı içindir” buyurdu. Böylece on parça bulut gelip geçti. Bunların her birinde Ali b. Musa Rıza (a.s), “Sakin olun, onlar sizin için değil, filan şehrin halkı içindir.” Diye buyuruyordu. Daha sonra on birinci kez bir bulut gelmeye başladı. Bu defa İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Ey İnsanlar! Allah azze ve celle bu bulutları sizler için gönderdi, öyleyse Allah’ın size bu lütfundan dolayı, o’na şükrediniz. Kalkın ev ve meskenlerinize gidin. Bu bulutlar üzerinizdedir evlerinize ulaşmayıncaya kadar yağmaz. Daha sonra Allah-u Teala’nın kerem ve şanına layık olan bir şekilde sizlere hayır getirecektir.”

Bu sözleri buyurduktan sonra minberden indi.Halk ise evlerine geri döndüler. Bulut öylece yağmurunu tutmuştu, halk evlerine yaklaşır yaklaşmaz şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Vadiler, havuzlar çukur ve sahralar su ile dolup taştı. Halk, Allah’ın vermiş olduğu bu kerametinden dolayı Resulullah’ın oğlunu kutlamaya başladı ve şöyle dediler: “Allah’ın kendi resulünün oğluna vermiş olduğu bu kerametler mübarek olsun.”

Daha sonra İmam Rıza (a.s) toplanmış olan halkın yanına gelerek şöyle buyurdular: “Ey insanlar, Allah’tan vermiş olduğu nimetler hususunda çekinin (o nimetlerin kadrini bilir), o’na itaatsizlik sebebiyle nimetleri kendinizden uzaklaştırmayın. Allah’a itaat etmek, vermiş olduğu nimet ve ihsanlarına karşılık o’na şükrederek bu nimetlerin devamlılığını sağlayın ve bilin ki, Allah’a iman ve o’nun resulü Muhammed (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’inin hak ve hukukunu itiraf ettikten sonra, mümin kardeşlerine rablerinin cennetine ulaşmaları için bir geçiş yeri olan dünyaları hususunda onlara yardım etmekten başka Allah katında daha sevimli olan bir şeyle Allah’a şükürde bulunamazsınız. İşte gerçekten bunu yapanlar, Allah’ın özel kullarından sayılırlar.

Resulullah (s.a.a) bu konu hakkında bir söz buyurmuştur, akıllı bir kimse eğer bunu iyice düşünür ve onun üzere amel ederse Allah’ın bu konuda ona olan fazlından yüz çevirmez. O söz şudur:

Resulullah (s.a.a)’e; “Ya Resulullah (s.a.a) falancı şöyle böyle günahları yaptığından dolayı helak oldu.” Dediklerinde Allah’ın resulü şöyle buyurdular: “Hayır ve kurtuluşa erdi; çünkü Allah Teala onun amellerini hayırla sonuçlandıracak ve çok geçmeden günahlarını temizleyecek ve onları onun için sevaba dönüştürecektir. Zira o, yolda giderken bir müminle karşılaştı, karşılaşmış olduğu bu adamın kendinden habersiz bir şekilde avret yeri açılmıştı, derken onun utanmaması için haber vermeden açılan yeri örttü. Daha sonra bir vadiye geldiklerinde karşı taraf onun yapmış olduğu bu iyi ameli anlayarak şöyle dedi: Allah sevabını artırsın, akıbetini hayırlı kılsın ve inceden inceye hesaba çekmesin. İşte Allah o müminin duasını karşı taraf hakkında kabul etti. Allah Teala, o adamın akıbetini sadece o müminin duasıyla hayırlı kılacaktır. Allah Resulünün sözleri o adama ulaşınca tevbe edip Allah’a itaata yöneldi. İşte bu olaydan yedi gün geçmiş idi ki, Medine şehrinin çevresine gece baskını yapıldı. Resulullah (s.a.a) de bunları takip etmeleri için bir grup insanlar gönderdi. O grupta olanlardan birisi de, onların arasında şehit düşen söz konusu şahıs idi...

# 42.BÖLÜM

# MEMUN’UN HALKI İMAM RIZA (A.S)’IN ETRAFINDAN UZAKLAŞTIRMASI İÇİN KURMUŞ OLDUĞU PLANI VE İMAMI KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE TEŞEBBÜSÜ

Saduk (r.a.) Metindeki senetle iki yolla Abdusselam Herevi’den şöyle dediğini nakletmiştir: Ebu’l-Hasan Ali b. Musa Rıza (a.s)’ın kelamla ilgili toplandılar düzenlediği ve halkın Onun ilmine hayranlığı hususunda Memun’u bir haber ulaştı. Bunun üzerine Memun, Muhammed b. Amr’ı Tusi’ye (kendi kapıcısı), halkı, İmamın toplandılarından kovmasını, İmam’ı ihzar etmesini emretti. Memun imamı görünce karşı saygısızlıkta bulundu. İmam (a.s) sinirli bir halde Memun’un yanından ayrılırken şunla söylemekteydi:

“Mustafa’nın Murtaza’nın ve kadınların efendisinin hakkına and olsun ki, ona beddua ederek Allah’ın güç ve kudretinden, bu şehrin köpekleriyle dışarı atılmasına, yakın ve taraftarlarıyla birlikte aşağılanmalarına sebep olacak bir gücün inmesini isteyeceğim.” Daha sonra İmam (a.s) eve dönerek abdest için su istediler. Abdest aldı ve iki rekat namaz kıldılar. İkinci rekatta kunut tutarak şu duayı okudular: “Allah’ım! Kapsayıcı kudret, geniş rahmet, ard arda ihsan, bol nimetler, güzel lutuflar ve çok bağışlar sahibi! Ey temsil (benzetme) ile vasfedilmeyen, benzer ile benzetilmeyen ve bir destek ile mağlup olmayan! Ey yaratan ve rızık veren, ilham eden ve konuşturan, icat eden ve kanun koyan (yol gösteren), yüksek olan ve yükselten, takdir eden ve güzelleştiren, şekil veren ve sağlamlaştıran.[[141]](#footnote-141) İhticac eden ve ulaştıran, nimet veren ve kamilleştiren, bağışlayan ve çoğaltan! Ey yüceliğinde yüce olan ve gözlerin görebileceği sınırı aşan, letafetinde yakın olan, düşüncelerin sezgisinden öteye geçen! Ey saltanatında yegane olan, sultanlık melekutunda eşi olmayan, kibiryalıkta (büyüklükte) tek olan, makamının ceberutunda (azametinde) misli olmayan! Ey azametinin büyüklüğünde derin düşünenlerin hayran kaldığı ve azametini görmekten yaratıklarının gözlerinin aciz kıldığı! Ey ariflerin kalbinden geçenleri bilen ve bakanların gözlerinin bakmasına şahid olan! Heybetinden dolayı yüzlerin yere kapandığı, büyüklüğünden dolayı önünde başların eğildiği, korku ve dehşetinden dolayı kalplerin çarptığı, boyun damarlarının titrediği! Ey icad eden; ey (devamlı) yoktan yaratan; ey kudretli, güçlü ve ey yüceler yücesi! Kendilerine (namazda) salat göndermekle salatı (namazı) şereflendirdiğin kimselere, salat eyle, bana zulüm eden, beni küçümseyen ve şialarımı kapımdan kovan kimseden intikamımı al; bana tattırdığı gibi aşağılık ve korkunun acısını ona tattır; pislik ve necislerin uzaklaştırıldığı gibi onu kendi rahmetinden uzaklaştır...”

# 43.BÖLÜM

**İMAM RIZA (A.S)’IN OKUDUĞU**

**BAZI ŞİİRLER**

**1-**Muhammed b. Musa b. Mütevekkil (r.a.) Musa b. Muhammed-i Muharibi’den ve ismini söylediği birisi İmam Rıza (a.s)’dan şöyle naklediyor: Memun, Rıza (a.s)’a şöyle dedi: Şimdiye kadar size şiir rivayet edildi mi?

Rıza (a.s): “Evet çok rivayet edildi.” Buyurdular. Memun: Hilim hakkında söylenen en güzel şiiri benim için okur musun?

Rıza (a.s):

\*-”Kendimden aşağı birisinden cahilce bir davranış görürsem, bana onunla cahilce mukabele etmek yakışmaz

Kendi düzeyimde biriyle karşılaşırsam -sabırlı ve hilimli olurum ki ondan daha üstün olabileyim. Fazilette kendimden üstün biriyle karşılaşırsam- büyüklük ve öncelik hakkını ona veririm.”

Bunun üzerine Memun şöyle dedi: Ne kadar güzel bir şiir idi. Kimin şiiridir bu?

İmam (a.s), “Bizim gençlerden birinin şiiridir.”Buyurdu.

Memun: Cahil karşısında susmak ve dosta hakaret etmemek ve sinirlenmemek hakkında duyduğun en iyi şiirini okurmusun? Dedi.

İmam (a.s) şöyle buyurdular:

\*-”Dostum benden ayrılmak için uzaklaşıyor ve ben uzaklaşma sebebini anlamaya çalışıyorum.”

\*-Ve ona anlatmaya çalışıyorum ki –eğer bu hakaretle ona çıkışırsam onun için hakareti terketmesini hakaret görüyorum.

\*-Cahil ve haksızlık yapan biriyle karşılaşırsam ki imkansız şeylerin olabileceğine inanır.

\*-Onun karşısında susmayı daha iyi biliyorum. Zira susmak yerine göre cevaptır.

Memun şöyle dedi: Ne kadar güzel bir şiir, bu kimin şiiridir?İmam (a.s), “Gençlerimizden bazılarındandır.” Dedi.

Memun: Bana düşmanı ram etmek ve onu dost olmak amacıyla söylenmiş en iyi şiiri okur musun?

İmam (a.s):

\*-”Hilekar birine barış ve dostlukla galip gelirsem onu kendi af ve bağışlamama yüceltmiş olurum.

\*-Ve düşmanın yapmış olduklarını ihsan ve güzellikle def etmeyen yüce yerden bağışlama ve sabrı almamıştır.

\*-Aralarında ihtilaf olan şeylerin halledilmesinde dostluk ve sevgiden başka bir şey görmedim.”

Memun: Çok güzel bir şiir kimindir bu? İmam (a.s) önce olduğu gibi yine “Bazı gençlerimizdendir.” Dedi.

Memun: Sır saklamayla ilgili güzel bir şiir okur musun? Dedi.

İmam (a.s):

\*-”Ben başkasının sırrını aşikar olmaması için unutmalıyım öyleyse birinin sırrını saklıyorsan unutmalısın.

\*-Bu unutmanın sebebi kalbimin onu hatırlayarak etrafa saçma korkusundan kaynaklanıyor.

\*-Sırrı açıklamayan ve onu zihninde dolaştırıp duran kimse sonunda ona sahip olamaz. (kendiliğinden ve ihtiyarsız onu açıklamış olur.)

**2-Ali b. Ahmed b. Muhammed b. İmranı Dekkak** (r.a.) Muammer b. Cellad’dan ve bir grup cemaatden şöyle naklediyor: Rıza (a.s)’ın yanına gittiğimizde, bizlerden bazıları imama şöyle arzettiler: Allah bizi sana feda etsin hal ve durumunuzu neden değişik görüyorsun?

İmam (a.s): Dün gece geç vakte kadar yatmadım ve Mervan b. Ebi Hafsa’nın[[142]](#footnote-142) söylemiş olduğu şu şiiri düşünüyordum: Olamaz ve imkansız bir şeydir ki kızın evlatları (torunlar) amcaların yerine irs götürür olsunlar. Sonra uyudum ve rüyamda, kapısının dört bir köşesini eline alan şahıs şöyle diyordu:

\*-İmkansız bir şeydir ki müşrikler İslam bayrağının taşıyıcısı olsunlar.

\*-Kızın evlatları (torunlar dedelerinden nasiplerini alırlar. Halbuki amcalar irs almadan kenara çekilirler.

\*-Küfrün askerleri içerisinde savaşırken Müslümanlar tarafından esir olunup fidye ile özgürlüğüne kavuşan nasıl Peygamberin mirasçısı olur? Onun kılıç korkusuyla iman etmediği nereden malum[[143]](#footnote-143)

\*-Kur’an önceden senin buna liyakatını bildirmiş ve onunla ilgili bütün hükümleri bildirmiştir.

\*-Fatıma’nın oğlu ki meşhur olmuş odur Peygamberin irsini amcalardan alan

\*-Ama Nuteyle’nin oğlu (Nuteyle, Abbas b. Abdulmuttalib’in annesi) kenarda şaşkın ve ağlayarak duruyor yakınları da ona eşlik ediyor.

\*-Babam (r.a.) Saad b. Abdullah’dan, O İbrahim b. Hişam’den O da Abdullah b. Muğayre’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’ın şöyle dediğini duydum:

\*-Sen şu anda bir evde geçici bir zaman için kalmaktasın. Ve bu kısa müddetle her amel edenin ameli kabul olunur.

\*-Acaba ölümün bu evi hertaraftan sardığını görmüyor musun ki arzu ve istekleri yok edip duruyor.

\*-Bu kısa zamanda nefsini ve şehvetini tatmin etmek için çaba sarfediyorsun. Tevbe ve Allah’a dönüşünü erteleyip duruyorsun.

\*-Halbuki ölüm habersiz ve aniden geliyor işte kişinin aklı ve fikriyle ne yaptığına bakmalı.”

\*-Hasan b. Abdullah Saidi Askeri (r.a.) Ahmed b. Hüseyn’i Katibi, Ebi Feyyaz’dan o da babasından şöyle naklediyor: Bizler Ali b. Musa Rıza (a.s)’ın toplandısında bulunuyorduk, birisi kardeşini İmam’a şikayet etti.

İmam (a.s) onun için şöyle bir şiir okudu:

\*-Kardeşini günahında mazur gör kötü amellerini ve ayıplarını örtmeye çalış.

\*-Sana uydurulmuş olan bühtanlara karşı ve zamanın zorluklarına karşı sabırlı ol

\*-Kendi büyüklüğünü koruyarak ona cevap verme. Zalimi bütün hesapları elinde tutana havale et.”

Muhammed b. Musa b. Mütevekkil (r.a.) Reyan b. Salt’dan şöyle naklediyor: Rıza (a.s) bana Abdulmuttalip hakkında şu şiiri okudu:

\*-Halk yaşamlarını devamlı ayıplı kılarlar ama biz kendimiz hayatın ayıbı olduk ve bizim varlığımızdan başka zamanın ayıbı yoktur.

\*-Zamanı hesaba çekiyoruz. Ama ayıp kendimizdedir. Zira zamanın dili olsaydı bize hücum ederdi.

\*-Canavar parçaladığı şeyin etini yemiyor ama halktan bazıları açıkça birbirini yiyor.

\*-Biz halkı aldatmak için görünüşümüzü düzeltiyoruz. (güzelleştiriyoruz.) Vay o adamın haline ki garip ve bizi tanımadığı halde aldatılsın.”

Ebul Abbas Muhammed b. İbrahim b. İshak’ı Talagani (r.a.) Haysem b. Abdullah’ı Rahmani’den o da Ali b. Musa Rıza (a.s)’dan o babası Musa b. Cafer’den o babası Cafer b. Muhammed’den o babası Muhammed b. Ali’den o Ali b. Hüseyin’den o da babasından Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedirler:

\*-Allah halkı bir fıtrat üzerine yarattı ama bazısı cömert ve bazısı cimri ve haindir.

\*-Cömert olan rahattır ama cimri ve hain olan ise zorluklar içerisindedir.

3-Hakim Ebu Ali’yi Hüseyin b. Ahmed-i Beyhaki Muhammed b. Yahya b. Ebi İbad’dan o da amcasından şöyle naklediyor:

Bir gün Rıza (a.s) ki az şiir okudukları halde şu şiiri okuduklarını gördüm.

“\*-Hepimiz ölümün bize zaman tanımasını istiyoruz. Halbuki ölümün kendisi arzu ve istekleri yok ediyor.

\*-Yalancı arzular seni kandırmasın orta halli ol ve kararsızlığı bırak

\*-Zira dünya geçici bir gölgeye benzer bir yerdir ki her zaman yüklenip boşalır.”

Ona Allah sizi aziz kılsın bu kimin şiiridir? Dedim. İmam (a.s): “Iraklı biri, sizin için söylemiş” dedi. Ben ise; Ebu’l-Etahiye bu şiiri benim için okudu dedim.

İmam (a.s): “Onu ismiyle an böyle konuşmayı bırak ki Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ayıp aramayın ve halkı kötü lakaplarla çağırmayın” karşı taraf bundan hoşlanmıyor olabilir. Dedi.”

4-Ahmed b. Ziyad b. Cafer-i Hamedani (r.a.) İbrahim b. Muhammed b. Hüseyin’den şöyle naklediyor: Memun bir cariyeyi İmam Rıza (a.s) için hediye olarak gönderdi. Cariye İmam’ın yanına getirilince, hazretin beyaz saçlarından yaşlıdır diye hoşlanmadı. Bunu gören İmam (a.s) yazmış olduğu şiirlerle beraber cariyeyi Memun’a geri gönderdi. Şöyle ki:

\*-Saçımın ağarması bana ölümü haber veriyor. Akıllı adam yaşlılığında nasihat kabul edendir.

\*-Evet gençlik sona erdi ve artık ona dönmeyi göremeyeceğim.

\*-Uzaklığından ağlıyor ve nale ediyorum. Her zaman onu çağırıyorum olur ya kabul eder ve geri döner diye.

\*-Heyhat onu elden verdik ki bu yalancı nefis onun dönmesini arzu ediyor.

\*-Güzel kadınlar benim beyaz saçımdan kaçıyor. Burda kalması uzayan herkes yaşlanacaktır.

\*-Güzel yüzlülere bakıyorum ki benden kaçıyorlar,

Onlardan ayrılık bizlere nasip olmuştur.

\*-Geçen gençlik eğer bize sevimli idiyse yaşlılıkta benim için sevgilidir.

\*-Ben bu yaşlılıkta da Allah’tan korkuyorum. Yakın olan ecel bizi ayıracaktır.

5-Hakim Ebu Ali’yi Hüseyin b. Ahmed’i Beyhaki İbrahim b. Abbas’dan Rıza (a.s)’ın şu şiiri çok okuduğunu naklediyor:

“Rahatlıkta olduğun için gurura kapılma Allah’a şöyle dua et, Allah’ım canımı salim ve nimetini devamlı kıl.

# 44. BÖLÜM

# “İMAM RIZA (A.S)’IN BEĞENİLMİŞ AHLAK VE İBADETİYLE

# İLGİLİ BÖLÜM”

**1-**Hüseyin b. Ahmed’i Beyhaki 352 yılında Nişabur’da şöyle dedi: Muhammed b. Yahya’yı Suli, Avn b. Muhammed’den, O da Ebi İbad’tan şöyle naklediyor: “Rıza (a.s) yazları devamlı hasır üzerinde, kışlarıysa keçe üzerinde oturur ve elbise olarak kalın giysiler giyerdi, ama halkın içerisine çıktığında onlar için süslenir ve güzel giysiler giyeri.

**2-**Hakim Ebu Ali’yi Hüseyin b. Ahmed’i Beyhaki şöyle naklediyor: Muhammed b. Yahya’yı Suli Cebelet b. Muhammed-i Kufe’den o İsa b. Hammad b. İsa’dan o babasından, O Rıza (a.s)’dan, o da babasından (a.s) Cafer b. Muhammed (a.s)’ın devamlı şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bana isteğinin giderilmesi için birisi geldiğinde onun isteğinin yerine getirilmesi için uğraşıyor ve acele ediyorum. Zira bulunmuş olduğu durumdan benim yardımım olmadan kurtulacağından korkuyorum.”[[144]](#footnote-144)

**3-**Hakim Ebu Ali’yi Hüseyin b. Ahmed-i Beyhaki Muhammed b. Yahya’yı Suli’den O Ebu Zekvandan şöyle naklediyor: İbrahim b. Abbas’ın şöyle dediğini duydum. Rıza (a.s)’dan herhangi bir şey hakkında soru sorulup da cevap veremediklerini görmedim, yine kendi zaman ve dönemlerine kadar tarih hakkında kendisinden daha bilgili şahıs görmedim. Memun devamlı çeşitli şeylerden soru sorarak imtihan eder ve İmam cevabını verirdi. Bütün sözleri, cevapları ve getirmiş olduğu deliller Kur’an-ı Kerim’den alınmış idi. Her üç günde birdefa Kur’an-ı hatmeder ve şöyle buyururlardı: “Eğer üç günden daha erken bir zamanda Kur’anı hatmetmek istersem, bunu yapabilirim ama ayetler üzerinde düşünmeden ne hakkında nazil olduğunu ve ne zaman indiğini düşünmeden geçmiyorum ve dolayısıyla üç gün içerisinde hatmediyorum.” Ve hazretin meşhur sözlerinden birisi şudur: “Küçük günahlar büyük günahların işlenmesi için bir yoldur. Küçük günahlarda Allah’tan korkmayanlar büyük günahlarda da Allah’tan korkmayacaklardır. Eğer Allah insanları cennete çağırmaz ve ateşten korkutmasaydı yine ona itaat etmek vacip olur ve insanlara olan fazlı, ihsanı ve layık olmadıkları halde onlara vermiş olduğu nimetler yüzünden ona itaatsizlik yapılmamalıdır.”

**4-**Tamim b. Abdullah b. Tamiymi Kureyşi (r.a.) Şöyle buyuruyor: Babam, Ahmed b. Ali’yi Ansari’den naklediyor ki Recae b. Ebi Zehakin şöyle dediğini duydum: Memun beni Ali b. Musa Rıza (a.s)’ı Medine’den getirmem için gönderdi ve bana, İmamı Kum şehri üzerinden değil da Basra, Ahvaz ve Farz mıntıkalarından getirmemi ve ona gece ve gündüz kendi yanına götürünceye kadar koruyucu olmamı emretti. Ben Medine’den Merve kadar kendilerinden ayrılmadım. Vallahi Allah’a ondan daha yakın ondan daha takvalı ve her zaman Allah’ı hatırlayan birisini görmedim ve yine ondan daha fazla Allah’tan korkan birini görmedim. Sabah ışıdığı zaman namazını kılar ve aynı yerde oturur güneş doğuncaya kadar Allah’ı tesbih eder, hamd eder, tekbirler getirir la ilahe illallah derdi. Ve Peygambere salavat gönderirdi. Sonra güneş yükselinceye kadar tekrar secdeye giderdi. Sonra halka dönerek onlarla öyleye kadar sohbet eder nasihatlarda bulunurdu. Sonra abdesti yenileyip namaz yerine döner öyle olduğu zaman 6 rekat namaz kılar. (3 tane iki rekat) birinci rekatta Hamd ve Kafirun suresini ikinci rekatta hamd ve ihlas suresini okurlardı. Diğer dört rekatta ise Hamd ve ihlas suresini kıraat ederlerdi. Her iki rekat sonunda selam verirler ve her ikinci rekatta kıraattan sonra ve rukudan önce kunut tutarlardı. Sonra ezan okuyarak tekrar iki rekat namaz kılarlardı. Daha sonra kalkarak öğle namazını kılardı. Selam verdikten sonra Allah’ı tesbih ve hamd eder, tekbir ve la ilahe illallah derdi, bunu Allah’ın istediği kadar yapardı. Daha sonra şükür secdesi yapar yüz defa şükran lillah derlerdi. Başını secdeden kaldırdıktan sonra altı rekat namaz daha kılarlardı. Her rekatta hamd ve ihlas suresini okurlardı, her iki rekat sonunda selam verirlerdi. Her ikinci rekatta kıraattan sonra, rukudan önce kunut tutarlardı. Sonra tekrar ezan okurlar, iki rekat namaz kılarlar ve ikinci rekatında kunut tutarlardı. Selam verdikten sonra ayağa kalkar ve ikinci namazını kılarlardı. Yine selamdan sonra namaz yerinde oturur, Allah’ı tesbih eder, hamd ederdi. Allah’ın istediği kadar tekbir ve la ilahe illallah söylerdi. Daha sonra secde ederek yüz defa Hamden lillah derlerdi. Güneş batımında ise abdestini yenileyip ezan ve ikame okuyarak üç rekat akşam namazını kılarlardı. Ve ikinci rekatta kıraattan sonra ve rukudan önce kunut tutarlardı, selamdan sonra yerlerinde oturur tekrar Allah’ın istediği kadar tesbih, hamd, tekbir ve la ilahe illallah derlerdi. Sonra şükür secdesine giderlerdi. Daha sonra başını secdeden kaldırır, hiçbir şekilde konuşmadan kalkar ve iki selamla dört rekat namaz kılarlardı. (iki tane iki rekat) ve yine her ikinci rekatta kıraattan sonra rukudan önce kunut tutarlardı. Bu dört rekatın birincisinde Hamd ve Kafirun sureleri ikinci rekatta da Hamd ve ihlas suresini okurlardı. Namazdan sonra oturur ve Allah’ın istediği kadar, namaz takibatıyla meşgul olurlardı. Sonra iftar ederek gecenin üçte biri geçinceye kadar istirahat ederlerdi. Sonra kalkar dört rekat yatsı namazını kılar ve ikinci rekatta kıraattan sonra, rukudan önce kunut tutarlardı. Selamdan sonra yerlerinde oturur Allah’ın istediği kadar, tesbih, hamd, tekbir ve la ilahe illallah diyerek Allah’ı zikrederlerdi. Bu Takibatlardan sonra şükür secdesine giderlerdi sonra yatağında uyumaya başlardı. Gecenin diğer üçte biri de geçtiğinde yerinden kalkarak tesbih, hamd, tekbir ve la ilahe illallah derdi, istiğfar eder ve dişlerini misvaklardı (fırçalardı). Sonra abdest alıp gece namazına durur ve her ikinci rekatta selam vererek sekiz rekat namaz kılardı. (iki şer ikişer dört tane namaz) bu namazların ilk rekatında bir defa Hamd suresini ve otuz defa Tevhid (ihlas) suresini okurlardı. Sonra dört rekat Cafer b. Ebi Talib (a.s) namazı kılarlardı, (Cafer-i Tayyar namazı diye meşhurdur) her iki rekattan sonra selam verir ve ikinci rekatlarda rukudan önce ve tesbihten sonra kunut tutarlardı. Ve bunu gece namazından sayarlardı. Sonra tekrar kalkarak geriye kalan iki rekatı kılarlardı. Birinci rekatta Hamd suresi ile Mülk suresini ikinci rekatta ise Hamd suresi ile (Hel eta) suresini okurlardı. Sonra iki rekat Şefii namazını kılmak için kalkardı, bunun her rekatında bir defa Hamd suresini ve üç defa ise İhlas suresini okurdu. İkinci rekatta rukudan önce ve kıraattan sonra kunut tutardı. Selam verdikten sonra kalkar ve bir rekat vitir namazı kılardı. Bir defa Hamd suresini üç defa ihlas suresini, bir defa Felak suresini ve bir defa da Nas suresini okurdu. Kıraattan sonra ve rukudan önce kunut tutar şunları söylerdi: “Allah’ım Muhammed ve Ehl-i Beytine selam gönder bizleri hidayet ettiğin kimselerden karar ver, bizleri afiyet ve sağlık verdiklerinden karar ver, bizleri sevdiğin kullardan karar ver, bizlere eta ettiğin şeylerde bereket ver, ilahi bizleri günahkarlar için karar verdiğin şer hükümlerden koru, gerçekten sen emredensin ve kimse sana emredemez, sevdiğin kimseleri aşağılamaz ve düşmanlarını yüceltmezsin, sen yücelerden yücesin, ey rabbimiz.” Sonra yetmiş defa “esteğfirullahe ve eseluhu tevbe” derlerdi. Selam verdikten sonra ise her zaman olduğu gibi namazın takibatıyla meşguldu. Sabah namazına doğru kalkar iki rekat sabah namazının nafilesini (müsteheb namazı) kılardı. İlk rekatında Hamd suresi ile Kafirun suresini ve ikinci rekatta Hamd ile İhlas surelerini okurlardı. Fecr doğduktan sonra (sabah namazının vakti) ezan ve ikamenin ardından iki rekat sabah namazı kılardı. Selam verdikten sonra güneş doğuncaya kadar takibatla meşgul olurdu. Daha sonra güneş yükselinceye kadar ise şükür secdesinde kalırdı. Cuma günleri sabah, öğle ve ikindi namazları hariç, diğer bütün vacip namazların (farz namazların) ilk rekatında Hamd ve Kadir surelerini, ikinci rekatlarında ise Hamd ve İhlas surelerini kıraat ederlerdi, Cuma günleri Hamd, Cuma ve Münafıkin surelerini okurlardı.Cuma günü yatsı namazının ilk rekatında Hamd ve Cuma surelerini ve ikinci rekatında Hamd ile (sebbih ismi rabbike) surelerini okurlardı. Pazartesi ve Perşembe günlerinde sabah namazının ilk rekatında Hamd ve Dehr surelerini ikinci rekatında Hamd ile Dehr surelerini okurlardı. Devamlı akşam, yatsı, gece namazı, şefii ve vitir namazlarını ve sabah namazlarını yüksek sesle kılarlar, öğle ile ikindi namazlarını ise sessiz ve yavaş bir şekilde kılarlardı. Ve dört rekatlık namazların son iki rekatında üç defa Sübhanellah vel hamdulillah ve la ilahe illalah vellahu ekber derlerdi. (yani tesbihatı erbee okurlardı.)

Bütün kunutlarda ise “ilahi bizleri bağışla ve rahmeyle, bizlerden gördüğün beğenilmeyen şeyleri affet. Gerçekten sen Aziz, yüce ve Kerimsin...”

**5-**Hakim Ebu Muhammed Cafer b. Şazan (r.a.) Ahmed b. İdris’ten, İbrahim b. Haşim’den, o da İbrahim b. Abbas’tan şöyle naklediyor: Ebul Hasan Rıza (a.s)’ın konuşmalarında birilerine sözleriyle cefa ettiğini görmedim ve yine hiçkimsenin konuşmasını ve sözünü yarıda kestiğini görmedim, belki karşı tarafın sözlerini tamamlaması için sabrederdi. Yapabileceği bir şeyi kendilerinden istedikleri zaman reddettiklerini görmedim. Kendileri hiç kimsenin yanında ayaklarını uzatmazlar ve herhangi bir şeye yaslanmazlardı. “Kendi hizmetçilerinden hiç birini incittiğini ve ağır kelime kullandığını görmedim, hiç kimsenin yanında tükürmezdi, İmam’ın hiçbir zaman kahkahayla güldüğünü görmedim, belki onun gülüşleri tebessümden ibarettir. Kendileri için sofra açıldığı zaman, bütün hizmetçileri hatta kapıcıları dahi çağırır kendisiyle sofraya oturturlardı. İmam (a.s) geceleri az yatar daha çok uyanık kalırlardı. Çoğu geceleri sabaha kadar uyumadan geçirirlerdi. Çok oruç tutarlardı. Her ayın üç gün müstahab orucunu asla terketmezlerdi. Ve buna, bütün yıl oruç tutmak gibidir derlerdi. Kendileri gizlice sadaka verir ve bunu genellikle gece karanlıklarında yaparlardı. Fazilette onun gibi birini gördüğünü zanneden ve iddia edenlere inanma.

# 45.BÖLÜM

# “MEMUN’UN İMAMET VE ÜSTÜNLÜK KONULARINDA MUHALİFLERLE TARTIŞARAK İMAM RIZA (A.S)’A YAKLAŞMAK İSTEMESİ”

1-Babam ve Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Velid (r.a.) İshak b. Hammad b. Zeyd’den şöyle naklediyor: Yahya b. Eksemi Gazi bizleri bir araya toplayarak şöyle dedi: Memun bana, hadis alimlerinden bir gurubu davet etmemi emretti. Ben de emri yerine getirerek, her iki gruptan 40 kişi topladım. Sonra onları kendimle beraber getirerek bir oda da beklemelerini ve Memun’a onların geldiğini haber vereceğimi söyledim. Onlar da orda beklediler. Memun’a haber verince, içeri girmelerini emretti. Onlarda içeri girerek selam verdiler. Memun bir süre onlarla konuşup tanıştı ve şöyle dedi: Ben, bugün sizleri kendim ile Allah-u Tebarek ve Teala arasında hüccet olarak karar vermeyi düşünüyorum. Kimin herhangi bir ihtiyacı varsa kalksın ve ihtiyacını gidersin, böylelikle rahatlayıp hafifleyin, sırtınızdaki elbiseleri de çıkarın. Onlar da emredilen şeyleri aynen yerine getirdiler. Memun daha sonra oradakilere dönerek şöyle dedi: Ey cemaat; ben sizleri Allah katında kendime hüccet tutmak için buraya çağırdım, öyleyse Allah’tan korkun kendinizi ve imamınızı muhafaza edin ve hiçbir zaman benim makam ve durumum, sizlerin kimden olursa olsun hak sözü kabul etmenize engel olmasın ve batıl sözü de kimden olursa olsun reddetmenize mani olmasın. Kendiniz için ateşten korkunuz. Allah’ın rızasını kazanarak ve itaat ederek ona yaklaşınız. Hiç kimse Allah’a itaatsizlikle kendisini herhangi bir mahluka yaklaştırmamıştır. Meğer ki Allah o mahluku ona musallat etmiştir. Öyleyse benimle bütün dikkatinizle munazara ediniz (tartışınız). Ben Ali (a.s)’ın Resulullah (s.a.a)’den sonra insanların en hayırlısı olduğunu düşünen biriyim, öyleyse doğru söylüyorsam beni tasdik edin, yok eğer bu görüşümde yanılıyorsam delillerle sözlerimi reddedin ve benimle tartışın Ya ben sizden yada siz benden sorun. Memun’dan sonra, hadis ehli olan alimler biz soracağız dediler. Memun sorunuz dedi ve sözünüz için oranızdan birini seçin. O konuştuktan sonra içinizden herhangi birinin söyleyecek bir sözü varsa bunu eklesin veya herhangi bir hatası olursa düzeltmeye çalışsın. Onlardan biri şöyle dedi: Bize göre Resulullah (s.a.a)’den sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir’dir, şöyle ki, herkesin kabullenmiş olduğu bir rivayetle Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu bildirilmektedir. “Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer’e uyunuz.” Rahmet Peygamberinin bizleri bu ikisine uymayı emretmesi şunu bildiriyor ki, Peygamber halkın en hayırlısına uymaktan başka bir şey buyurmaz.

**Memun ise şöyle dedi**: Çok rivayetler vardır ki çaresiz ya bunların hepsi haktır ya batıldır veya bazısı hak ve bazısı batıldır. Eğer hepsini hak ve doğru olarak kabul ederek tekrar hepsi batıl olmuş olur. Çünkü bazıları birbirini yalanlıyor ama hepsini batıl bilirsek dinin ve şeriatın batıl olduğu ispatlanmış olur. Öyleyse bu iki görüş batıl olduğuna göre çaresiz üçüncü bir görüş kanıtlanmış olur ve o bazısının hak ve bazısında batıl olduğudur. Durum böyle iken bir rivayetin doğruluğuna dair delil getirmek ve böylece karşıtını reddetmek zaruri olur.

Eğer rivayetin delili hak ise ona inanmak ve kabullenmek gerekmektedir. Senin rivayetin, delili kendiliğinden batıl olan bir rivayettir. Zira Resulullah (s.a.a) hakimlerin en bilgini, halkın en doğru söyleyeni, halkı imkansız olan bir şeye davet etmekten ve imanlı kimseleri batıla davet etmekte herkesten daha uzaktır. Dolayısıyla bu şahıslar iki varsayımdan uzak değildir. Ya bunlar her yönden müttefiktirler, aynıdırlar veya birbirlerinden farklıdırlar. Eğer her yünden bir olurlarsa bunlar adet, suret, sıfat ve cisim yönünden birdirler ve böyle de değil ki iki kişi her yönden bir olmuş olsun.

Ama eğer bunlar birbirlerinden farklı kişi iseler her ikisine de uymak nasıl caiz olur? İşte bu imkansız bir durumdur. Zira sen ihtilaflı oldukları halde birisine uyduğun zaman diğerine muhalefet etmiş olursun.

Bunların ihtilaflı ve birbirlerinden farklı olduklarının delili şudur ki Ebu Bekir Rıdde ehlini[[145]](#footnote-145) tutukladı, Ömer ise serbest bıraktı, Ömer, Ebu Bekir’den Halid b. Velidi makamından azletmesini ve Malik b. Nuveyreyi öldürdüğü için kısas edilmesini istedi. Ama Ebu Bekir buna yanaşmadı. Ömer iki Mutayı (Hacc ve kadın Mutasını) haram kıldı. Ebu Bekir ise böyle bir şey yapmadı. Ömer ordu mensuplarına ne kadar ödenek yapılacağını düzenlerken, Ebu Bekir böyle bir şey yapmadı. Ebu Bekir kendinden sonra yerine birini getirdi. Ama Ömer bunu yapmadı ve bunu benzer olaylar çoktur.

**Kitabın yazarı (r.a.) Şöyle diyor**: Bu bölümde başka bir konu yine vardır, Memun dikkat etmemiş olmalı ki hasmını uyarmamıştır. O da şudur, Onlar haberi Resulullah (s.a.a)’in buyurduğu gibi nakletmemişlerdir. Zira rivayet şöyledir: Ebu Bekir ve Ömer kelimeleri mecrurdur, onların naklettiklerine göre ise Ebu Bekir ve Ömer kelimeleri merfudur. Bazıları ise mensup olarak nakl etmişlerdir. Zira eğer doğru olursa mensup haliyle manası şu şekilde olur. “Benden sonra uyacağınız kimseler Allah’ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt’imdir. Ey Eba Bekir ve Ömer” Merfu şekliyle ise manası şöyle olur: “Ey halk ve ey Ebu Bekir ve Ömer benden sonra Allah’ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt’ime uyunuz.”

Tekrar Memun’un sözlerine dönüyoruz.

**Hadis ashabından başka biri ise şöyle dedi**: Nebi (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Eğer ben kendime birini dost saçmış olsaydım, mutlaka Ebu Bekiri dost edinirdim.” Memun; Bu mümkün değil. Zira sizin rivayetlerinizde Resulullah (s.a.a)’in ashab arasında kardeşlik başlattığını ve Ali’yi kimseyle kardeş yapmadığını görüyoruz. Ali (a.s) bunun sebebini sorduğunda, Resulullah (s.a.a): “Ben seni kendim için bıraktım diye buyurdu.” Bunlardan hangisini kabul edersek diğerini reddetmiş oluruz?”Dedi.

**Başka biri ise şöyle dedi**: “Ali’nin kendisi minberde Peygamber’den sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir ve Ömer’dir” diye buyurdu.

Memun: Bu da mümkün değildir. Zira eğer Peygamber bunların herkesten efdal ve üstün olduklarını biliyor idiyse bir defa Amr b. As’ı ve diğer defasında da Usame b. Zeydi bunlara amir olarak tayin etmezdi, dedi.

İşte bu rivayeti yalanlayan şeylerden biri ise Ali’nin Peygamber’in vefatından sonraki konuşmasıdır: “Ben onun yerine geçmeye daha layık idim, kendimle gömleğim mesafesinden daha yakındım. Ama halkın İslam’dan dönüp tekrar kafir olmasından korktum.” Diye buyurmuşlardır ve diğer bir konuşmalarında ise: “Nasıl olur da o ikisi benden üstün olabilir. Halbuki onlardan önce ben Allah’a ibadet ediyordum ve onlardan sonrada ibadet edeceğim”.

**İçlerinden başka biri**: “Ebu Bekir evinin kapısını kapatarak şöyle dedi: “Acaba benim biatimi kaldıran biri var mıdır? Bunun üzerine Ali (a.s) şöyle dedi: “Resulillah (s.a.a) seni öncü kıldı, seni kim geri atabilir”

Memun şöyle dedi: Bu batıl ve geçersizdir şöyle ki, Ali (a.s) kendisi Ebu Bekir’e biat etmekten geri durdu. Ve sizin rivayetinize göre Fatıma (a.s) hayatta olduğu müddetçe Ali biat etmedi. Ve Fatıma o iki kişinin kendi cenazesinde bulunmamaları için gece defnedilmesini vasiyet etti. Başka bir delil ise şudur: Eğer Resulullah (s.a.a) onu kendi halifesi karar vermiş olsaydı nasıl benimle biatınızı bozunuz derdi. Ve Ensar için şöyle dedi: “Bu ikisinden birine, Ebu Ubeyde ve Ömer’e oy veriniz.”

**Diğer biri** Amr b. As’ın şöyle dediğini söyledi: “Ey Allah’ın Peygamberi halk içerisinde kadınlardan kimi daha fazla seviyorsun! Peygamber, Ayşe’yi seviyorum dedi. Peki erkeklerden kimi daha fazla seviyorsun? Peygamber onun babasını diye cevapladı.

**Memun**: Sizin kendi rivayetlerinize göre bu da batıl ve asılsızdır. Zira Resulullah (s.a.a)’e kuş eti getirdiklerinde şu şekilde dua ettiler: “Allah’ım en sevgili kulumu buraya getir.” Ve oraya gelen Ali idi. Öyleyse hangi rivayetiniz kabul edilmelidir.

**İçlerinden başka birisi** ise Ali’nin şöyle buyurduğunu dedi: “Beni Ebi Bekir ve Ömer’den üstün gören kimseye iftira eden birinin cezasını veririm.”

**Memun**: Ali’nin üzerine had (ceza) vacip olmayan birine had vururum demesi nasıl caiz olabilir? Eğer böyle demişse Allah Celle Celaluh’un haddine (cezalarında) sınırı aşmış ve Allah’ın emrine karşı gelmiş olur. Onu o iki kişiye üstün kara vermek iftira değil. Zira sizler imamınızın şöyle dediğini rivayet ediyorsunuz: Ben size İmam oldum ama sizin hayırlınız değilim. Öyleyse bu iki kişiden hangisi size göre doğru söylüyor? Acaba Ebu Bekir’in kendisi için söylediği mi yoksa Ali’nin Ebu Bekir için söylediği mi? Bununla birlikte hadislerde birbiriyle çelişiyor. Ve Ebu Bekir’in ya doğru ya da yalan söylediğini kabullenmemiz kaçınılmazdır. Eğer doğru söylüyorsa bunu nereden biliyor? Acaba kendisine vahiy mi geliyordu? Yoksa kendi görüşü ve zannı mıydı? Eğer vahiy geliyordu derseniz kendileri zamanında vahiy kesilmiş idi. Zanna gelince o da değişkendir. Kendi görüşüdür, diye kabul edersek bu da doğru değildir. Çünkü bu konu görüş bildirme makamında değildir. Ama eğer doğru değilse, bu da imkansız bir şeydir ki, böyle yalancı biri Müslümanların Veliyyi, Amiri olsun. Halk için ahkamı ayakta tutmuş olsun ne hududu (cezaları) icra etmiş olsun.

**İçlerinden diğer birisi**: Peygamber’den şu şekilde nakletmiştirler: “Ebu Bekir ve Ömer cennetin iki yaşlılarıdır, dedi.”

Memun: Hadis imkansız ve muhal birşeydir, zira cennette yaşlı kimse yoktur ve rivayet edildiğine göre Eşceiyye denen bir kadın Resulullah (s.a.a)’in yanındayken, Resulullah ona şöyle buyurdular: “Cennete yaşlı kadınlar girmeyecektir.” Derken kadın ağlamaya başladı. Resulullah (s.a.a) kadına hitaben Allah-u Teala şöyle buyuruyor dedi: “Biz kadınların hepsini genç ve bakire kızlar olarak karar vereceğiz.”

Ebu Bekir’in cennete gireceği zaman gençleşeceğini zannediyorsunuz. Halbuki kendiniz Peygamber (s.a.a)’in Hasan ve Hüseyin için: “Bu ikisi bütün insanlar içerisinde cennet gençlerinin efendisidir ve babaları onlardan daha hayırlıdır” diye buyurduğunu naklediyorsunuz.

**Hadis ehlinden başka birisi**: Resulullah (s.a.a)’den şöyle rivayet edildiğini söyledi: Eğer sizlerin arasında ben Peygamberliğe seçilmeseydim mutlaka Ömer seçilirdi.

Buna karşı Memun şöyle dedi: Bu imkansız bir şeydir. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“**Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik Nuh’a ve ondan sonraki Peygamberlere”[[146]](#footnote-146)** ve yine şöyle buyuruyor: “**An o zamanı ki, biz, Peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden ve Nuh’tan ve İbrahim’den ve Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da”[[147]](#footnote-147)**acaba Peygamberliği için söz alınmış birisinin bunun için seçilmemesi ve hiçbir ahdi olmayan birisinin Peygamberliğe ulaşması mümkün müdür?

**Bunlardan diğer biri ise şöyle dedi**: Peygamber (s.a.a) Arefe günü Ömer’e bakarak gülümsedi ve şöyle buyurdu: “Allah-u Teala kullarıyla umumi olarak, Ömer ile de hususi olarak övünüyor.”

Memun ise şöyle dedi: Bu mantıksız bir şeydir. Zira Allah-u Tebareke ve Teala Peygamberini bırakıp da Ömer’e hususi davranmaz. Öyleyse Ömer has ve Peygamber (s.a.a) umum olmuş olur. Bu, şu rivayetinizden daha acayip değildir ki, Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu naklediyorsunuz: “Cennete girdiğimde ayak sesleri duydum, dikkat ettiğimde Ebu Bekir’in kölesi Bilal idi ki benden önce cennete girmişti. “Şia Ali (a.s) Ebu Bekir’den üstündür diyor, ama sizler Ebu Bekir’in kölesi Peygamber (s.a.a)’den üstündür diyorsunuz. Zira önce gidenin sonrakine üstünlüğü vardır. Yine şeytanın Ömer’in gölgesinden kaçtığını rivayet ediyorsunuz. Ama Resulullah’ın diline musallat olarak şöyle dedirttiğini savunuyorsunuz: “Bu Putlar yüce Tavus misalleridir.”[[148]](#footnote-148) Size göre şeytan Ömer’den kaçıyor ama Resulullah’ın dilinde küfür cari edebiliyor.

**Onlardan başka birisi ise Peygamber (s.a.a)**’in şöyle buyurduğunu dedi: “Eğer azap nazil olursa Ömer b. Hattap’tan başka hiç kimse kurtulamaz.” Dedi. Memun bu Kur’an-ı Kerim’in açıkça beyanına aykırıdır. Dedi. Zira Allah-u Teala Peygamberi (s.a.a) hakkında şöyle buyuruyor: “Sen onların arasında olduğun müddetçe, onlara azap göndermem.” Oysa siz Ömer’i Resulullah (s.a.a) gibi algıladınız.

**Başka biri** ise şöyle dedi: Peygamber (s.a.a) ashaptan on kişiyle beraber Ömer’i cennetle müjdelemiştir.”

Memun; eğer bu düşündükleriniz Ömer için doğru ise, Ömer Huzeyfe’ye seni Allah’a and veriyorum. Acaba ben de münafıklardan mıyım? Demezdi (Huzeyfe’nin Akabe gecesi, Peygamberi terör etmek isteyen münafıkları tanıdığı meşhurdur.) Eğer Resulullah (s.a.a) ona sen cennetliksin demiş ise onu hiçe sayarak birde Huzeyfe’den soruyor, demek oluyor ki Huzeyfe’ye inanıyor ama Peygambere inanmıyor. Bu İslam dışı bir harekettir ve eğer Resulullah (s.a.a)’e inanıyor idiyse neden bir daha Huzeyfe’ye soruyor, işte bu iki haber birbiriyle çelişiyor.

**İçlerinden başka birisi** ise Resulullah (s.a.a)’in şu sözlerini nakletti: “Beni terazinin bir kefesine ümmetimi de diğer kefesine koydular, ben ümmetime üstünlük sağladım, sonra benim yerime Ebu Bekir’i koydular o da üstünlük sağladı ve sonra Ömer’i koydular o da üstünlük sağladı ve daha sonra teraziyi kaldırdılar.”

Memun ise şöyle cevap verdi: Bu imkansız bir şeydir, zira bu ölçü ya cisimlerin ağırlığıdır veya amellerin ağırlığıdır. Eğer cisimlerin tartısı ise ruh sahibi olduklarından imkansızdır, çünkü onların zahiri cisimleri ümmetin cismine ağır basamaz ve eğer onların amellerini ümmetin amelleriyle ölçüye almışlarsa, o zaman bütün ümmetin amelleri hazır değildi. Peki olmayan bir şey nasıl üstünlük sağlayabilir. Öyleyse halka, neyle üstünlük sağladıklarını söyleyiniz. Orda bulunanlardan bazıları salih amelle dediler.

Memun şöyle dedi: Söyler misiniz, Resulullah (s.a.a)’in sağlığında salih amellerinden dolayı arkadaşından üstün olan biri Resulullah (s.a.a)’in ölümünden sonra o arkadaşının üstünlük sağlaması doğru mu? Evet diyecek olursanız ben yaşadığımız bu asır da cihad, hac, oruç, namaz ve sadaka yönünden onların her birinden daha üstün kişiler bulabilirim. Onlar: Doğru söyledin, bizim zamanımızdakiler üstünlük bakımından Resulullah (s.a.a) zamanındakilere ulaşamazlar dediler.

Memun şöyle dedi: Sizler, dininizi kendilerinden almış olduğunuz imamlarınızdan Ali (a.s)’ın faziletiyle ilgili rivayetlerinizi cennetle müjdelenen on kişinin faziletiyle ilgili rivayetlerle karşılaştırın ve mukayese edin. Eğer onların hakkındaki rivayetler çok ise sizin sözünüz doğrudur. Ama Ali (a.s)’ın fazilet ve üstünlüğünü anlatan rivayetlerin çok olduğunu görürseniz imamların Ali hakkındaki rivayetlerini alın ve onu bırakmayın. Kabul edin.

**Ravi** içeridekilerin hepsi başını yere eğdi diyor.

Memun şöyle devam ediyor: Neden sustunuz? Onlar: Biz sözümüzü bitirdik dediler.

Memun o halde şimdi ben sizlerden bazı sorular soracağım dedi: Resulullah (s.a.a) mebus olduğu zaman en üstün amelin hangisi olduğunu söyler misiniz? Onlar: İslamı ilk önce kabullenmektir, dediler. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar.”[[149]](#footnote-149)** Memun şöyle dedi:

**Acaba Ali’den önce Müslüman olan birini biliyor musunuz?** Onlar Ali’nin ilk Müslüman olduğu doğrudur ama henüz çocuk ve mükellef değildir. Ebu Bekir ise yaşlı ve mükellef idi. İşte bu iki durum arasında (yaşlı ve çocuk) farkı vardır.

Memun: Ali’nin İslamı kabul edişi Allah tarafından bir ilham mıydı yoksa sadece Peygamber (s.a.a)’in daveti ile miydi?

Eğer ilham vesilesiyle derseniz, onu Resulullah (s.a.a)’den üstün bilmiş olursunuz. Zira Resulullah (s.a.a) ilham edilmiyordu belki, Cebrail Allah tarafından, Allah’ın emirlerini ona ulaştırıyordu ve eğer Resulullah’ın davetiyle idi derseniz o zaman söyler misiniz Peygamber’in daveti, Allah emriyle midir? Yoksa kendi isteği ile midir? Eğer kendi isteği iledir derseniz, Bu Allah’ın Peygamberini vasıflandırdığı şeylerin aksine birşeydir ki şöyle buyuruyor: “**Ben kendime kapılmış biri değilim**” ve yine Allah şöyle buyuruyor: “O, kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.”[[150]](#footnote-150) Ama eğer bu tebliğ ve davet Allah tarafından idiyse öyleyse Allah peygamberine bütün çocuklar arasından Ali (a.s)’ı davet etmesini emretmiştir. Demek ki mütmain olarak ve bilerek Allah’ın onayı ile onu islama davet etmiştir.

Başka bir açıdan söyler misiniz Hekim olan Allah yaratıklarını güçleri ötesindeki birşeyden sorumlu tutar mı? Evet derseniz gerçekten kafir olursunuz. Ama hayır derseniz Allah Peygamberine yaşının küçük olması ve kabullenmesinin zayıf olması sebebiyle emirlerini kabul etmeyi imkansız kılan birini davet etmesini nasıl emredebilir?

Başka bir konu ise: Acaba sizler Peygamber (s.a.a)’in kendi kabilesinden veya başka bir kabileden çocukları davet ederek onları Ali (a.s)’a örnek karar verdiğini gördünüz mü? Eğer başka birini davet etmediğini düşünürseniz bunun kendisi Ali’nin diğer çocuklara olan üstünlüğüdür. Memun tekrar sordu: İman getirdikten sonra hangi amel daha üstündür? Onlar: Allah yolunda cihad etmek üstündür dediler. Memun; acaba o on kişiden herhangi biri hakkında Ali’nin cihad’da her zaman Peygamber (s.a.a)’in yanında olduğu gibi bir şey bulabiliyor musunuz? Bedir savaşında müşriklerden 60 küsür kişi öldürülmüş ve bunlardan sadece 20 küsrünü Ali öldürmüş kalan kırkını ise diğerleri öldürmüştür. Dedi.

Orda bulunanlardan birisi: Ebu Bekir’de Resulullah (s.a.a) ile beraber idi ve savaşı yönetmekteydi. Dedi.

Memun şöyle cevap verdi: Acayip şeyler söylüyorsun! Acaba Peygamber’den ayrı bir şekilde mi savaşı yönetiyordu yoksa onunla birlikte mi? Veya Peygamber (s.a.a)’in Ebu Bekir’in görüş ve nazarına ihtiyacım mı vardı? Bu üç olasılıktan istediğini söyleyebilirsin. O ise Resulullah’tan ayrı bir şekilde savaşı yönetmesini düşünmekten ve Resulullah (s.a.a) ile beraber yönettiklerini söylemekten ve yine Resulullah (s.a.a)’in onun görüşüne ihtiyacı olduğunu savunmaktan Allah’a sığınırım dedi.

Memun: Öyleyse gölgelikle oturmanın ne sevabı (fazileti) vardır. Eğer Ebu Bekir’in fazileti harptan kaçmak ve cepheyi terk etmek idiyse bütün korkak ve savaştan kaçanları, mücahitlerden üstün görmemiz ve onlara tercih etmemiz lazım gelir. Halbuki Allah-u Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: “**Müminlerin özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir. Ama mücahidleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.”[[151]](#footnote-151)**

**İshak b. Muhammed b. Zeyd diyor ki:** Memun bana Hel eta suresini (Dehr suresini) okumamı emretti. Ben de okuyup şuraya kadar ulaştım. **“Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksulla, öksüze ve esire yedirirler ve “İşte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır, çalışmalarınız şükre değer” denir.”[[152]](#footnote-152)** Sonra Memun şöyle dedi: Bu ayetler kimler hakkında nazil olmuştur. Ben; Ali (a.s) hakkında dedim. Şöyle dedi: Acaba Ali’nin miskin, yetim ve esiri doyurduğu zaman, aynen Allah’ın kitabında vasıflandırdığı gibi, onlara, sizleri sadece Allah için doyuruyorum ve sizden herhangi bir karşılık ve teşekkür beklemiyorum dediği sana ulaşmadı mı? Ben de hayır dedim. Şöyle cevap verdi. Gerçekten Allah-u Teala onun niyet ve düşüncesini biliyordu ki halkın bilmesi için onu kendi kitabında açıkladı. Acaba biliyor musun Allah cennetten vasfettiği şeyleri bu surede olduğu gibi mi bildirmiştir? Ki şöyle buyuruyor: “**İncecik gümüş”[[153]](#footnote-153)**

Ben, hayır bilmiyorum dedim. O ise işte bu da başka bir fazilettir. İncecik gümüş nasıl olur? Dedi. Ben: Bilmiyorum deyince şöyle dedi: Letafet ve inceliğinden dolayı içerisi de dışarı gibi görülmektedir. Demek istiyor.Ey İshak, bu aynen Resulullah (s.a.a)’in buyurduğu şu sözlere benziyor: “Rüveyden sevkoke bilkevarir” ki bundan amaç, cismi yönden nazik ve latif olan kadınlar kasdedilmiştir. Yine Resulullah (s.a.a) başka bir yerde şöyle buyuruyor: “Ebu Talha’nın atına bindiğimde kendimi denizde (su üzerinde) zannediyorum.” Resulullah (s.a.a)’in denizden amacı atın hızlı koşuşudur: Yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**Onu yudum yudum alacak fakat yutamayacaktır. Ölüm ona her taraftan geldiği halde, ölemeyecek, arkasından da çetin bir azâb gelecektir.**”[[154]](#footnote-154) Yani ölüm bir taraftan geldiği halde her tarafı sarmış gibidir.

Sonra Memun şöyle dedi: Ey İshak acaba sen de on kişinin cennetle müjdelediğine şehadet verenlerden değil misin? Ben, evet dedim.

Memun: Söyler misin eğer birisi, bu hadisin doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyorum derse sana göre kafir olur mu? Ben hayır dedim. Şöyle dedi: Ama eğer birisi bilmiyorum Dehr suresi Kur’an’dan mıdır değil midir derse sana göre kafir olur mu? Ben, evet dedim. Öyleyse ben Ali (a.s)’ın üstünlüğünü daha fazla görüyorum dedi.

Sonra ey İshak; bana Tairi Meşvi hadisinden haber ver sana göre doğru mudur? Dedi. Ben: evet dedim. Bana dönerek; and olsun ki inadın belli oldu dedi, üç haletten dışarı değildir. Ya Allah Peygamberinin duası kabul oldu, ya reddedildi veya Allah onu mahlukundan en üstünü olarak tanıdı ama üstünlüğü ve fazileti daha az olanı sevdi veya Allah üstün ve üstün olmayan arasında fark koymadı diye düşünüyorsunuz. Bu sözlerin hangisini seviyor ve doğru biliyorsun?

İshak: Ben bir müddet başımı aşağı eğmiştim sonra şöyle dedim: Ya Emir’el-Müminin Allah-u Teala Ebu Bekir için şöyle buyuruyor: “**Ona (Muhammed'e) yardım etmezseniz, bilin ki, küfredenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına (Ebu Bekir'e) “Üzülme, Allah bizimledir” diyordu; Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, küfredenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, hakimdir.**”[[155]](#footnote-155) Allah-u Celle Celaluh’u onu Peygamberi (s.a.a) için sohbet arkadaşı olarak karar verdi.

Memun: Subhanallah, lügat ve kitap ilmin ne kadar da azmış! Acaba kafir mümin için arkadaş olmaz mı? Bunun neresi fazilettir. Meğer Allah’ın şu şekilde buyurduğunu duymadın mı: “**Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: “Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda da seni insan kılığına koyanı mı küfrediyorsun?**”[[156]](#footnote-156) Burada Allah-u Teala kafiri mümin için arkadaş ve sahip olarak karar verdi ve Huzelli (şair) de şiirinde şöyle diyor: Şüphesiz sabahladım ve atım vahşi idi. Çulunun altında basireti vardı. (her şeyi biliyordu) bakarak güneşin doğmasını beklerdi. Başka bir şair Ezdi ise şöyle diyor:

Hiç şüphesiz orda yalnızlıktan korktum ve benim arkadaşım yalnız beyaz bilekli, uzun boylu ve güzel dört ayaklı idi. Ve şair atını arkadaş olarak algılıyor. Ama “Allah bizimledir” sözüne gelince, Allah-u Tebarek ve Teala her iyi ve kötü kimseyle beraberdir. Allah’ın şu buyruğunu duymadın mı: “**Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncü mutlaka o’dur; beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka o’dur; bunlardan az veya çok, ne olursa olsunlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka onlarla berâberdir. Sonra, kıyamet günü, işlediklerini onlara haber verir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.**”[[157]](#footnote-157) ve Peygamberin (korkma) sözüne gelince, söyler misin, Ebu Bekir’in bu korku ve hüznü Allah’a itaatından mıydı yoksa ona karşı gelişinden miydi? Eğer itaatinden dolayıdır diye düşünürsen, öyleyse Peygamber (s.a.a) onu Allah’a olan itaatinden alıkoymuş ve menetmiştir. İşte bu hekim birinin sıfatı değildir. Ama eğer onun günah ve Allah’a karşı gelişinden dolayı korktuğunu düşünürsen, asi ve günahkar için fazilet ve üstünlük nerdedir? Bana Allah’ın şu sözlerinden haber verir misin “Allah ona sükünet nazil etti.” Sözünden amaç nedir? Kime sükunet nazil oldu söyler misin? İshak; sukunet Ebu Bekir’e nazil oldu dedi. Zira Peygamber (s.a.a)’in sükünete ihtiyacı yoktu. Memun şöyle dedi: Allah-u Teala’nın şu sözlerini bana anlat: “**Andolsun ki Allah size bir çok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti.**”[[158]](#footnote-158) Acaba Allah’ın bu ayette açıkladığı müminlerin kim olduğunu biliyor musun? Diyor ki ben hayır dedim.

Memun: Halk Huneyn günü kaçtığında Peygamber (s.a.a) ile birlikte Beni Haşim’den 7 kişiden başka kimse kalmamıştı. Ali (a.s) kılıcıyla vuruyordu ve Abbas Resulullah (s.a.a)’in atını tutuyordu. Ve diğer beş kişi Resulullah (s.a.a)’in etrafını sarmış ona ulaşacak bir saldırıdan koruyorlardı. (Allah resulünü muzaffer kılıncaya kadar) öyleyse bu ayetteki müminden amaç Ali ve Beni Haşim’den orda bulunanlardır. Öyleyse kim üstündür? Acaba Peygamber (s.a.a) ile birlikte olan ve Peygamberle beraber kendisine sükunet inen mi? Yoksa Peygamber (s.a.a) ile mağarada bulunan mı? Ki kendisine sükunet inme liyakatına sahip değildi.[[159]](#footnote-159)

Ey İshak üstün kimdir? Mağarada Peygamber (s.a.a) ile, beraber bulunan mı? Yoksa Peygamber (s.a.a)’in yerine ve yatağında yatan mı? Ki kendisini Peygamber’e feda etti. Allah-u Teala Peygamberine, Ali’ye kendi yatağında yatmasını ve kendisini ona feda etmesini bildirmeyi emretti. Peygamber (s.a.a) aynı şekilde bunu Ali (a.s)’a iletti.

Ali (a.s) ise: “Ey Allah Resulü sen salim kalacak mısın?”dedi.

Peygamber (s.a.a), “Evet”dediler. Ali (a.s) işittim ve itaat ettim dedi. Sonra Peygamber (s.a.a)’in yatağında yatarak üzerine yorganı çekti. Müşrikler etrafını sardı ve yatakta yatanın Resulullah olduğunda şüphe bile etmediler. Her kabileden birer kişi olmak üzere toplandılar ve her biri bir kere vurmak suretiyle, Haşimilerin kısas etme talebini ortadan kaldıracaklardı. Ali (a.s) onların sözünü işitiyor ve işlerinden haberdar olup, kendisini tehlikede görüyordu. Bunların hiç birisi onu korkuya sürüklemedi. Ama Ebu Bekir mağarada Peygamber (s.a.a) ile beraber olduğu halde korkuya kapılmıştı. Halbuki Ali (a.s) yalnız idi. Her zaman sabırlı ve kendisini Allah’a havale etmişti. Allah meleklerin onu Kureyş müşriklerinin şerrinden koruması için yeryüzüne göndermişti. Muhammed (s.a.a)’i öldürmek isteyen kavim sabah olunca Ali’yi onun yatağında gördüklerinde, Muhammed nerde dediler? O nerde olduğunu bilmiyorum dedi. Onlar, bizi yanılttın dediler. Ali (a.s) daha sonra kendisini Resulullah’a ulaştırdı. Allah’ın onu beğenilmiş ve mağfiret edilmiş bir şekilde ruhunu alıncaya kadar her geçen gün üstünlük sağlamıştır.

**Ey İshak, sen velayet hadisini nakletmedin mi?** Dedi. Ben evet dedim. Öyleyse bir kez de benim için naklet dedi, ben de hadisi naklettim. Şöyle dedi: Acaba bu hadisin Ali için, Ebu Bekir ve Ömer’in üzerine bir hak vacip kıldığını ama onlar için Ali’nin üzerine bir şey vacip kılmadığını derse bundan üzüntü ve rahatsızlık duymaz mısınız? Dedi. Bense, evet rahatsız olurum dedim. O kendi çocuğunun uzak olması gerektiğini savunduğun birşeyden, Peygamberin uzak olması gerektiğini bilmiyorsun dedi. Yazıklar olsun size alimleriniz, sahipleriniz olarak karar verdiniz. Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah, koştukları eşlerden münezzehtir.**”[[160]](#footnote-160) And olsun onlar için oruç tutuyor ve namaz kılmıyorlardı ama söylemiş oldukları herşeye itaat ve amel ediyorlardı. Memun şöyle dedi: Resulullah (s.a.a)’in Ali (a.s) hakkında buyurmuş olduğu “Sen bendensin, senin bana olan yakınlığın, Harun’un Musa’ya olan yakınlığı gibidir.” Bu hadisi rivayet ettin mi? Ben, evet dedim. Şöyle dedi: Harun ve Musa’nın (ana, baba bir) kardeş olduklarını bilmiyor musun? Ben, biliyorum dedim. Acaba Ali de böyle miydi dedi. Hayır dedim.

Memun: Harun Peygamber idi ama Ali değildi öyleyse o üçüncü yakınlık hilafetten başka bir şey midir? İşte bu yüzdendir ki münafıklar şöyle diyorlar: Peygamber Ali’yi Medine’de kendi yerine bıraktığı için bu Ali’ye çok ağır gelmişti. Ama Peygamber (s.a.a) Ali (a.s)’ı kendi yerine bırakarak içi rahat bir şekilde gitmeyi irade ediyordu. Bu aynen Musa’nın Harun’a söylediği şeyler gibidir ki, Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**...Musa, kardeşi Harun’a, kavminin içinde benim yerime geç, onları düzene koy ve bozgunculara uyma demişti.**”[[161]](#footnote-161) Sonra ben Memun’a şöyle dedim: Musa kendisi hayattayken, Harun’u bütün kavmi içerisinde kendi yerine halife bıraktı ve sonra Allah ile konuşmaya gitti, ama Peygamber (s.a.a) Ali’yi sadece savaşa giderken Medine’de yerine bıraktı. Memun şöyle cevap verdi: Söyler misin bana, Musa Harun’u kendi yerine halife olarak bırakıp, Allah ile konuşmaya giderken, ashabından onunla beraber gidenler var mıydı? Ben evet dedim. Memun öyleyse Harun’u kavminin hepsine halife olarak bırakmamıştı. İşte aynen bu şekilde Peygamber (s.a.a) de savaşa giderken Ali’yi zayıf savaş gücü olmayan kadınlar ve çocuklara halife olarak bırakmıştı. Çoğunluğu kendisiyle beraber götürdüğü halde yine de onu herkese halife olarak karar vermiştir. Sağlığında bulunmadığı zamanlar da ve ölümünden sonra onu bütün herkese halife olarak bıraktığının delili Peygamber (s.a.a)’in şu sözleridir: “Ali bendendir, onun bana yakınlığı Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir, ama benden sonra Peygamber yoktur.” Ve yine bu hadise göre Ali (a.s) Peygamber (s.a.a)’in veziri idi. Zira Musa (a.s) Allah’a dua ederek ondan yardımcı ve dost talebinde bulunarak şöyle dedi: “Ailemden birini vezir et bana, kardeşim Harun’u arka olsun bana, onunla kuvvetlendir beni, işime ortak et onu.”[[162]](#footnote-162) Eğer Ali (a.s)’ı Peygamber (s.a.a)’e olan nisbet ve yakınlığı, Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibiyse, Harun Musa’nın veziri olduğu gibi o da Peygamber (s.a.a)’in veziri idi. Harun, Musa’nın halifesi olduğu gibi o da Peygamber (s.a.a)’in halifesidir. Memun daha sonra orda bulunanlara dönerek şöyle dedi: Ben mi sorayım, siz mi soracaksınız! Onlar: Biz senden soracağız dediler ve içlerinden birisi acaba Ali’nin imameti Allah tarafından değil midir? Bakınız Resulullah’tan vacip amelleri naklederken şöyle diyorlar: Örneğin, öğle namazı dört rekattır, iki yüz dirhemin zekatı beş dirhemdir veya Hac Mekke’dedir gibi. Memun dedi ki: Evet Allah tarafındandır.

Soru soran şahıs: Öyleyse neden bunların hiçbirinde ihtilaf yoktur da sadece Ali’nin velayetinde ihtilaf vardır.

Memun şöyle cevap verdi: Çünkü diğer vaciplerde hilafette olduğu gibi rekabet, siyaset ve yarışma yoktur.

**İçlerinden bir diğeri şöyle dedi:** Sizler Peygamber (s.a.a) ümmetine olan lütuf ve sevgisinden dolayı onlara, kendisi, birini halife olarak karar vermeksizin kendi istekleriyle Peygamber’in yerine birini seçmelerini ve böylece kendisinin seçmiş olduğu halifeye, halkın itiraz ederek azaba düçar olmasını önlemiş olduğunu neden kabul etmiyorsunuz?

Memun cevabında şöyle dedi: Allah, tarattığı, mahlukatına Peygamberden daha mihriban olduğu için ben bu meseleyi inkar ediyorum. Zira Peygamberini ümmet için kendisi mebus etti ve kimin karşı geleceğini ve itaat edeceğini biliyordu. Bu kendisinin Peygamber göndermesi ve tayin etmesine engel olmadı. Bunun başka bir sebebi ise şu ki: Eğer içlerinden birisini sevmeyi emretseydi, bu iki haletten hariç değildi. Ya ümmetin hepsine emretmiştir veya bazılarına emretmiştir. Eğer hepsine emretmiş ise, hepsi bu konuda görevlidir. Artık kimse kendi isteğine bırakılmamıştır. Ama eğer bazılarına birilerini seçmeyi emretmiş ise onların tanınıp, bilinmesi lazımdır. Bunlar fakihlerdir diyecek olursan, onlar da tanıtılmalıdır dedi.

Başka birisi ise şöyle dedi: Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu rivayet ediliyor “Müslümanların güzel gördüğü her şey Allah katında güzeldir ve kötü gördükleri her şey de Allah katında kötüdür.”

Memun: Bu sözlerden bütün müminler mi kastediliyor yoksa bazıları mı kastediliyor? Bunu bilmek zorundayız. Eğer bütün müminler kasdedilmiş iseler bu imkansızdır. Zira herkes hiçbir zaman bir şeyde birleşmez. Ama eğer bazıları kastedilmiş ise her grup kendi sahibinin ve uymuş olduğu kişinin güzelliği ve iyiliği ile ilgili rivayet naklettiğini görüyoruz. Örneğin şianın Ali (a.s) hakkında söyledikleri ve Haşaviyyenin (şia dışındakilerin) başkaları hakkındaki sözleri öyleyse sizin irade etmiş olduğunuz imamet nasıl ispatlanabilir?

Dışarıdakilerden başka birisi: Dolayısıyla Muhammed (s.a.a)’in ashabı hata yaptı diye mi düşünüyorsun? Dedi. Memun: Onların hata yaptığını ve dalalette birleştiklerini nasıl düşünebiliriz ki, onlar imameti ne vacip ne de sünnet biliyorlardı. Zira sen imametin Allah tarafından vacip ve Peygamberler tarafından sünnet olmadığını düşünüyorsun Öyleyse vacip ve sünnet olmayan bir şey de nasıl hata yapabilir dedi.

**Başka birileri:** Eğer sizler imametin başkasına değil de Ali (a.s)’a ait olduğunu savunuyorsanız iddianızı doğrulayan delilleri getiriniz.

Memun: Ben bunu iddia değil, belki ikrar ediyorum (inanıyorum) ikrar edenden delil istenmez. Ama iddia eden azl ve nasb edenin (alıkoyan ve onaylayan) kendisi olduğunu ve ihtiyar sahibi olduğunu düşünen kimsedir; şahid ve delil onun emsallerinden (ki düşmanlarıdır) veya başkalarından olmalıdır. Öyleyse bu konuya nasıl şahid getirebilir?

Diğer birisi: Resulullah (s.a.a)’den sonra Ali (a.s)’ın yapması vacip olan iş neydi? Dedi

Memun: Yapmış olduğu işlerdir dedi. O, acaba Ali’ye, halkı kendi imametinden haberdar etmesi vacip değil miydi? Dedi.

Memun: İmametlik onun için kendi işi değildir ve halkın işi de değildir ki onu imam seçip diğerlerine üstün kılsınlar belki imamet onun için Allah’ın fiili iledir. Aynen İbrahim (a.s)’a buyurduğu gibi “Ben seni halka imam karar veriyorum” ve yine Davud (a.s)’a buyurduğu gibi: “Ey Davud ben seni yeryüzünde halife karar verdim.” Ve yine adem (a.s) için meleklere şöyle buyurduğu gibi “Ben yeryüzünde halife karar vereceğim” Öyleyse imam sadece Allah tarafından karar verilen ve seçilendir. İlk yaratıldığı andan itibaren soy ve nesep yönünden büyük, temiz ve pak asıllı ve bütün ömrü boyunca masum karar verilen kimsedir. Eğer imamet onun kendi fiili ve kendi elinde olmuş olsaydı, her kim bu fiil ve işi yapacak olursa imametliğe layık olurdu. Bunların zıddını da yaparsa imametlikten azl olunurdu. Böylece ismet insanın kendi ameli ve ürünü olurdu.

**Onlardan başka biri ise: Resulullah (s.a.a)’den sonra neden imametliği Ali (a.s) için vacip biliyorsun?** Dedi. Memun: Çünkü aynen Peygamberin çocukluktan imanla çıktığı gibi o da çocukluktan imanla çıkmış ve aynen Peygamberin dalaletten uzak ve şirkten kaçınması gibi, o da kavminin delilsiz dalaletinden ve şirkinden uzaklaşmıştır. Zira şirk zulümdür ve zalim imam olamaz. Yine bütün Müslümanların icmasıyla puta tapan biri imam olamaz, müşrik ve puta tapan biri, Allah’ın düşmanını Allah’ın yerine koymuştur. Bunun hükmü, aksi bir şehadet verilinceye kadar, bütün ümmetin şahadetiyle küfürdür. Zira birisi için bir defada olsa ve böyle bir hüküm verilmiş ise onun hakim olması caiz değil ve böylece hakim mahkum konumuna geçmiş olur. Dolayısıyla böyle olunca hakim ve mahkum arasında fark kalmamış olur.

Orda bulunanlardan başka biri: Peki Ali, Muaviye’yle savaştığı gibi neden Ebubekir, Ömer ve Osman’la savaşmamıştır? Dedi.

Memun: Bu doğru bir soru değildir. Dedi. Zira soru müsbet ve olumlu şeylerden sorulur menfi şeylerden değil. Menfi ve yapılmayan bir şey için illet ve sebep olmaz. Çünkü illet ve sebep sabit olan şeyler için getirilir. Ali (a.s)’ın hilafetinde onun Allah tarafından verildiğine, ya da başka biri tarafından verildiğine bakılmalıdır. Eğer Allah tarafından verildiği ispatlanırsa onun iş ve tedbirlerinde şek ve tereddüde düşmek küfürdür. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**Hayır; Rabbine Andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar.**”[[163]](#footnote-163) Failin fiiline tabi olmak onun aslına tabii olmak gibidir. Eğer Ali’nin kıyamı Allah tarafından ise, işleri de Allah tarafındandır. Halkın vazifesi ise ona razı ve teslim olmasıdır. Resulullah (s.a.a) de Hudeybiye vakıasında ki, müşrikler umre yapmasını engellediler onlarla savaşıp saldırıya geçmediler. Ama yardımcı, kuvvet ve kudret bulduğu zaman onlarla savaştı ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor: **“Şimdilik onlara güzel muamele et.”[[164]](#footnote-164)** ve sonra şöyle buyuruyor: **“Müşrikleri nerde bulursanız öldürün, yakalayın, kuşatın, hapsedin, onların gelip geçecekleri bütün yolları tutun.”[[165]](#footnote-165)**

**Başka biri:** Eğer senin dediğin gibi Ali’nin imameti Allah tarafından ise ve itaatı vacip ise neden peygamberlere (a.s) davet ve tebliğden başka bir şey caiz değildir de ama Ali’ye tebliği terketmesi ve halkı kendisine itaate davet etmemesi caizdir?

Memun şöyle cevap verdi: Biz Ali’nin aynen Peygamber gibi tebliğe emredildiğini ve resul olduğunu düşünmüyoruz, onun Allah ile yarattıkları arasında bir alamet olarak kararlaştırıldığını savunuyoruz. Ona tabi olan, itaat edici ve ona muhalefette bulunan asi ve günahkar sayılır. Eğer yardımcı bulsaydı cihad ederdi. Yardımcı bulamadıysa aşağılanmak onun değil, ona yardım etmeyenlerin suçudur. Zira onlar her halette ona itaat etmek mecburiyetindeydiler. Kendileri (Ali (a.s)) ise yardımcı ve kuvveti olmadan cihad etmekle görevli değildiler. O Allah’ın evi gibidir ki halk hac için ona gelmelidir. Bunu yapanlarsa üzerlerine vacip olanı yaparlar ama amel etmezlerse Allah’ın evi için hiçbir sorun yoktur.

Kelam alimlerinden diğer biri: Eğer zarureten bir imamın olması ve ona itaatın vacip oluşu kaçınılmaz olursa onun başka biri değil de Ali (a.s)olması neden zarureten vaciptir? Dedi.

Memun: Çünkü Allah-u Teala mechul ve belli olmayan birinin itaatını vacip kılmaz, zira vacip imkansız olmaz halbuki meçhul imkansızdır. Öyleyse Resul (s.a.a) mutlaka vacipleri halka bildirmeli ki, Allah ile kulları arasında mazereti ortadan kaldırmış olsun, acaba Allah’ın halka bir ay oruç vacip kıldıktan sonra o orucun hangi ayda yerine getirileceğini veya onun nişane ve alemetlerini bildirmediğini gördün mü? Böylece halk kendi akıllarıyla bu ayı bulmuş ve Allah’ın hangi ayı irade etmiş olduğunu anlamış olsunlar. Böyle de olunca artık halkın beyan edici bir Resul’a ve Resulun buyruklarını bildiren bir imama ihtiyacı kalmaz.

Oradakilerden başka biri: Ali’nin Resulullah (s.a.a)’in daveti sırasında baliğ olduğunu neden ispatlıyorsun? Dedi. Halbuki halk Ali’nin davet edildiği zaman çocuk olduğunu mükellef ve erkeklerin yaşına ulaşmadığını düşünüyor.

Memun şöyle dedi: Şöyle ispatlıyorum ki, eğer Resulullah (s.a.a)’ Ali’yi davet etmek için görevlendirildiyse o da ihtimal dahilinde teklife ulaşmış ve vacipleri yerine getirebilecek güçteydi. Ama Resulullah (s.a.a) onu davet etmekle görevli değildiyse, Resulullah (s.a.a) hakkında Allah’ın şu buyruğunu düşünmek gerekir: “Ve eğer bize isnad ederek bazı laflar etseydi, elbette onu kudretimizle aldırdık, sonra da şahdamarını çeker kaparırdık.”[[166]](#footnote-166)

Bununla birlikte Resulullah (s.a.a) Allah’ın, kullarına takat ve gücünü vermediği şeylerde mükellef kılmaya çalışıyor. Bu imkansız bir şey ve olması mümkün olmayan bir şeydir. İşte hakim biri böyle birşeyi emretmez. Resul da böyle bir şeyi yapmaz. Allah-u Teala imkansız birşeyi emretmekten münezzehtir. Yine Peygamberin şanı Allah’ın hikmetinde olması imkansız birşeyi emretmekten yücedir. Söz buraya varınca muhaliflerin hepsi susup kaldılar. Memun şöyle devam etti: Siz sorularınızı sorup işkal tutunuz acaba bende sizden sorabilir miyim? Evet dediler. Memun: Bütün müslümanların onayıyla Peygamberin şu şekilde buyurduğu nakledilmiyor mu: “Bana bilerek yalan isnad eden kimse kıyamet günü ateşte yerini hazırlasın.” Onlar evet öyledir dediler. Memun: Yine Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: “Allah’ın küçük veya büyük günahlarını işleyip sonra onu kendine bir inanç olarak benimseyerek ısrar eden kimse cehennem tabakalarında devamlı kalıcıdır.” Onlar evet dediler aynen öyleydiler.

Memun: Öyleyse söyler misiniz ümmetin seçip halife olarak karar verdiği şahıs Resulullah (s.a.a) onu halife olarak karar vermediği halde Resulullah (s.a.a)’in halifesidir ve Allah tarafındandır demek caiz midir? Eğer evet caizdir derseniz zorla üstünlüğünüzü sabit etmek istersiniz ama eğer caiz değil derseniz, Ebu Bekir’in Resulullah (s.a.a)’in halifesi ve Allah tarafından olmadığı lazım gelir ve sizin peygambere yalan isnad ettiğiniz ispatlanmış olur. Ve peygamber (s.a.a)’in ateşe gireceğine işaret etmiş olduğu kimselerden olursunuz. Öyleyse hangi sözünüzün doğru olduğunu söyler misiniz? Acaba (Resulullah dünyadan göçtü ve halife bırakmadı) sözünü mü yoksa (Ebu Bekir’e Allah Resulünün halifesi) demeyi mi doğruluyorsunuz?

Eğer her ikisini de onaylıyorsanız bu birbirini yalanlayan ve imkansız bir şeydir. Ama birini kabul ederseniz diğeri batıl ve yalan olur. Öyleyse Allah’tan korkun, kendinize gelin, taklidi kenara atın ve şüphelerden kaçının. And olsun, Allah akıl ve düşünceyle yapılmış amelden başka hiç bir ameli kabul etmiyor ve hak olarak bilmediği hiçbir şeyi kabullenmiyor ve bununla devam etmek Allah’a küfür (kafir olmak) demektir. Kafir ise ateştedir. Söyler misiniz sizden bir köle alındığı zaman alındığı için onun ağa, alıcının ise köle olması mümkün müdür? Ordakiler hepsi hayır dediler. Memun: Öyleyse nasıl olur siz ona hilafet makamını verdiğiniz halde o sizin emriniz oluyor. Halbuki velayeti sizi ona verdiniz, acaba siz onun halifesi olmuyor musunuz? Ama siz önce halifeyi meydana getirdiniz sonra ona Allah Resulünün (s.a.a)’in halifesi dediniz. Daha sonra Osman b. Avfan’a yapıldığı gibi sinirlenerek onu katlettiniz. Oradakilerden birisi şöyle dedi: İmam vekil hükmündedir. Ondan razı olduğu müddetçe görevini yapar ama görevini yapmaz ve sinirlenildiği zaman da azl edilir.

Memun: Müslümanlar, halk ve şehirler kimin malıdır dedi. Onlar Allah-u Teala’nındır dediler. Öyleyse Allah-u Teala kullarına şehirlerine ve diğer şeylere vekil karar vermeye daha layıktır. Zira ümmet birisini başka birinin mülkünde zarar icad ederse zamin olduğunu icma ile kabul etmiştir. Öyleyse ona başkasının yerinde tasarruf ve müdahale etmek düşmüyor. Eğer bunu yaparsa borçlu ve gaspedicidir (zamindir). Daha sonra Memun şöyle dedi: Söyler misiniz Peygamber (s.a.a) vefat ettiğinde kendisine bir halife bıraktı mı yoksa bırakmadı mı? Onlar ise hayır bırakmadı dediler:

Memun: Acaba bu şekilde yapılması hidayet miydi yoksa dalalet miydi? Onlar hidayet idi dediler. Memun: Öyleyse halk hidayet peşinde gitmeli, batılı terketmeli ve dalaletten uzaklaşmalıdır dedi. Onlar: Evet halk böyle de yaptı. Memun: Öyleyse Peygamber’in kendisi tayin etmediği halde neden halk onlardan sonra halife tayin etti. Peygamber (s.a.a)’in fiil ve amelini terketmenin kendisi dalalettir ve hidayetin zıddının yine hidayet olması imkansızdır. Eğer tayin etmemek hidayet ise neden Ebu Bekir’i seçtiler, halbuki Peygamber (s.a.a) onu bu iş için karar vermemişti? Ve neden Ömer kendisinden sonra, Ebu Bekir yapmadığı halde işi Müslümanlar arasında bir şuraya bıraktı. Size göre Peygamber halife tayin etmedi, Ebu Bekir kendisine halife tayin etti, Ömer ise Peygamber’in halife karar vermeyi terketmesi gibi terketmedi ve aynan Ebu Bekir gibi de yapmadı üçüncü bir mana da bunu gerçekleştirdi. Bu üç kısımdan hangisinin doğru olduğunu bana söyler misiniz? Eğer Peygamberin yaptığını doğru bulursanız Ebu Bekir’in yaptığının yanlış olduğunu ve diğer sözlerinde yanlış olduğunu kabullenmelisiniz ve bunların hangisi doğrudur. Acaba Peygamber (s.a.a)’in yaptıklarımı (ki size göre halife bırakmadı) yoksa halife tayin eden taifenin yaptıkları mı doğrudur? Acaba hilafetin Resul tarafından terk edilmesi ve başkaları tarafından da tayin edilmesi her ikisi de hidayet olabilir mi? Ve hidayet, hidayetin zıddı da olabilir mi? Öyleyse dalalet nerdedir? Söyler misiniz Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra bu güne kadar bütün ashabın seçimiyle velayete ulaşan biri var mıdır? Eğer hayır derseniz bütün halkın Peygamber (s.a.a)’den sonra dalalete uğradığını savunursunuz. Ama eğer evet derseniz, ümmeti yalanlamış olur ve inkar edilmesi mümkün olmayan birşeyi batıl etmiş olursunuz. Söyler misiniz Allah’ın şu buyruğu: “Söyle, gökte ve yerde olanlar kimindir, de ki Allah’ındır.” Doğru mudur yoksa yalan mıdır?

Onlar: Doğrudur dediler.

Memun: Acaba Allah’ın dışındakiler ki onları yarattığı ve sahibi olduğu halde Allah’tan değil mi? Onlar. Evet dediler.

Memun: Bu sözünüzün batıl olduğu şuradadır ki kendinize halife seçip ona itaat etmeyi vacip bildiniz ve onu Resulullah (s.a.a)’in halifesi olarak adlandırdınız. Sizler kendiniz onu halife seçiyor ve sinirlendiğiniz vakit azlediyorsunuz. Ve sizleri, isteği dışında hareket ettiği zaman ve azledilmeyi reddettiğinde onu öldürüyorsunuz, yazıklar olsun! Allah’a yalan, iftira etmeyiniz zira yarın kıyamette Allah’ın huzuruna çıktığınızda bunun akıbetiniz göreceksiniz. Ve Resulullah (s.a.a) ile görüştüğünüzde ona bilerek yalan isnad etmiş olursunuz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana bilerek yalan isnad eden kimse kıyamet günü ateşte yerini hazırlasın” Memun, kıbleye dönüp ellerini kaldırarak şöyle dedi: Allah’ım, ben bunları irşad ettim ve Allah’ım benim üzerime bunlara söylemem için vacip olan şeyleri söyledim, onları şek ve şüphede bırakmadım, Allah’ım sana yaklaşmak için aynen Resulünün bize emr ettiği gibi Peygamberinden sonra Ali’yi diğerlerine mukaddem ettim. Sonra Ravi şöyle diyor: Sonra hepimiz dağıldık ve Memun ölünceye kadar da böyle bir toplantı yapılmadı.

# 46. BÖLÜM

# “RIZA (A.S)’DAN, İMAMLAR (A.S)’IN İMAMETLİKLERİ HAKKINDAKİ DELİLLER, GULAT VE TEFVİZ DÜŞÜNCELERİNİ BENİMSEYENLERİN REDDEDİLMESİ HAKKINDA RİVAYETLER BÖLÜMÜ”[[167]](#footnote-167)

1-Tamim b. Abdullah b. Tamimi Kureyşi (r.a.) Hasan b. Cahim’den şöyle naklediyor: Birgün Memun’un toplandısına gittim. Ali b. Musa Rıza (a.s)’da yanındaydı. Muhtelif fırkaların kelam alimleri (mütekellimler) ve fakihleri oradaydılar. Onlardan biri hazrete şöyle bir soru sordu: Ey Allah Resulünün oğlu İmamet iddiasında bulunanların imameti hangi yolla ispatlanır? İmam Rıza (a.s): “Nass ve delil ile ispatlanır diye buyurdular” soru soran: Öyleyse delilleri nelerdir? Dedi. İmam (a.s), “İmametin delili onun ilim ve bilgisinde ve duasının kabul olmasındadır.”

Soru soran: Sizin olacak şeylerle ilgili haber vermenizin sırrı ve vechi nerdedir? İmam (a.s), “Resulullah (s.a.a)’den bize intikal eden ilim sayesindedir.” diye buyurdu.

Soru soran: Halkın kalbinde olan şeylerden haber vermenizin sırrı nerdedir?

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Acaba Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyuruğu size ulaşmadı mı? Müminin ferasedinden korkunuz, zira o Allah’ın nuruyla bakıyor.”

Soru soran adam: Evet Resulullah (s.a.a) öyle buyurmuştur. İmam (a.s): “Feraseti olmayan mümin düşünülemez ki ilminin, görüş ve algılamasının ve imanının miktarı kadarıyla Allah’ın nurundan istifade eder ve etrafa onunla bakar. Allah-u Teala biz imamlara, bütün müminlere verdiği feraseti toplayarak vermiştir. Ve Allah-u Teala kitabında şöyle buyuruyor: “**Şüphe yok ki bunda düşünenlere ibretler vardır.”[[168]](#footnote-168)**

İşte ilk düşünenler Resulullah (s.a.a) sonra Emir’ul-Müminin Ali (a.s) daha sonra Hasan ve Hüseyin (a.s) ve Hüseyin (a.s)’ın soyundan kıyamete kadar gelecek olan diğer imamlardır.

Ravi şöyle diyor: İmam bunları söyleyince Memun İmam’a dönerek Ey Ebu’l-Hasan, Allah’ın siz Ehl-i Beyt’e vermiş olduğu o şeylerden bahset dedi.

Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Allah-u Teala bizleri kendi tarafından mukaddes ve tertemiz olan bir ruhla teyid etti ki bu bir melek değildir ve yine geçmiştekilerden hiçbirisiyle beraber değildi. Yalnız Resulullah (s.a.a) ile biz imamlarla beraberdir ki onlara yardım ve hidayette bulunuyor, o bizimle Allah arasında uzanmış olan bir nur bağıdır.” Bunun üzerine Memun imama dönerek Ey Ebul Hasan, bana bir grubun sizler hakkında (guluv) edeceğini ve haddi aşacağını söylediler dedi. Rıza (a.s) şöyle cevap verdiler: “Musa b. Cafer (a.s) babası Cafer b. Muhammed(a.s)’dan o, babası Muhammed b. Ali (a.s)’dan o, babası Ali b. Hüseyin (a.s)’dan o babası Hüseyin bin Ali A)’dan o da babası Ali b. Ebi Talip (a.s)’dan Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Beni hakkım olan makamdan yukarı çıkarmayınız, zira Allah-u Teala beni Resul ve Peygamber olarak seçmeden önce kendisine abd ve kul olarak karar verdi ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Hiç bir insana yakışmaz ki Allah ona kitap, hüküm ve Peygamberlik versin de sonra o, insanlara, Allah’ı bırakında bana kul olun desin. Ancak öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitaba uyup rabbani olun der. Meleklerle Peygamberleri Allah tanıyın diye de emretmez. Artık siz Müslüman olduktan sonra küfrü emreder mi size.”[[169]](#footnote-169) Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “İki grup ve taife benden dolayı helak olacaktır ve bunda benim günahım yoktur. Birisi ifrat ve ileri giden dost diğeri ise haddini aşan düşmandır. Ben onlardan beri ve uzağım. Bana guluv edenlerden, beni haddimden yukarı çıkarmaya çalışanlardan Allah’a sığınırım. Aynen İsa b. Meryem (a.s) Nasara’dan (Hıristiyanlardan) uzaklaştığı gibi” Zira Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “**Allah, “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah olarak benimseyin dedin?” Demişti de, “Haşa, hak olmayan sözü söylemek bana yakışmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz sen onu bilirsin; sen, benim içimde olanı bilirsin; ben Senin içinde olanı bilmem; doğrusu görülmeyeni bilen ancak Sensin” demişti, “Ben onlara sadece Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında şâhiddim beni aralarından aldığında onları sen gözlüyordun. Sen her şeye şâhidsin.”**“[[170]](#footnote-170) Allah-u Teala yine şöyle buyuruyor: “**Ne Mesih, Allah’a kul olmaktan çekinir ne de Allah’ın kendisine yakınlaştırdığı melekler**”[[171]](#footnote-171) Diğer bir yerde ise şöyle buyuruyor: “**Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir, ondan önce de peygamberler geçmiştir, onun annesi dosdoğrudur, her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar!**”[[172]](#footnote-172) Yani medfularını çıkarma ihtiyacı duyuyorlardı.

Bizler Peygamberlerin Allah olduğuna ve İmamların Allah olduğuna ve Peygamber olduğuna ve başka birilerinin imamlığına inananlardan dünya ve ahirette uzağız.”

Memun şöyle dedi: Ey Ebul Hasan: Peki rec’at hakkında ne diyorsun. Rıza (a.s) şöyle cevap verdi: “Rec’at hak olan birşeydir önceki ümmet ve toplumlarda da vardı ki Kur’an’ın onun hakkında sözleri vardır ve Resulullah (s.a.a) ricat hakkında şöyle buyuruyor: “Geçmiş ümmetlerde olan şeylerin hepsi bu ümmette de eksiksiz olarak meydana gelecektir.”Ve şöyle devam ediyor: “Benim çocuklarımdan Mehdi (a.s) zuhur ettiği zaman İsa b. Meryem (a.s) da gökten inecek ve Mehdi (a.s)’ın arkasında namaz kılacaktır. İslam gariplikle başladı ve yakında tekrar garipliğe dönecektir. Saadet ve müjdeler olsun gariplere” sonra ya Resulullah (s.a.a) bundan sonra ne olacak diye soruldu? Resulullah (s.a.a) “Hak tekrar sahibine dönecektir” diye buyurdular.

Memun: Ey Ebul Hasan: Tenasuha[[173]](#footnote-173) inanlar hakkında ne buyuruyorsun? Diye sordu. Rıza (a.s), “Tenasuha inananlar kafir olmuş ve cennet ile cehennemi inkar etmiş olurlar.” Dedi. Memun: Mensuh olanlar hakkında ne diyorsunuz?

Rıza (a.s): “Onlar Allah’ın gazap etmiş olduğu ve mensuh olunan bir kavimdir. Dünyada üçgün yaşayıp sonra öldüler. Bunlardan zürriyetler dünyaya gelmedi. Dünyada görülen maymun domuz ve diğer şeylere mensuh olanların ismi verildi ve onlar aynen eti helal olmayan ve istifadesi caiz olmayan şeyler gibidir.” Memun Ey Ebul Hasan Allah senden sonra beni yaşatmasın. Allah’a andolsun ki doğru ilim siz Ehl-i beyt’ten başkasının yanında bulunmaz ve babalarının ilmi sana yetişmiştir. Allah-u Teala İslam ve ehlinden sana hayırlar versin.

Hasan b. Cehm şöyle diyor. İmam Rıza (a.s) kalktığında ben onu takip ettim ve evlerine gittiler ve ben de yanlarına giderek şöyle arzettim. Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu: Allah’a hamd olsun ki Emir’el-Müminin Memun nazarını size celbetti ve onun görüşlerini sizin için güzel kıldı. Görüş ve sözlerinizi kabul etmesini sağladı. İmam (a.s) ise şöyle cevap veriyor: “Ey Cehmin oğlu; Onun bana ihtiram ederek sözlerimi dinlemesi seni aldatmasın, yakında zehir vererek beni öldürecek ve bana zulmedecektir. Ben bunu babalarımdan ve Resulullah (s.a.a)’den gelen ahid[[174]](#footnote-174) vasıtasıyla biliyorum ve ben hayatta olduğum müddetçe buna kimseye anlatma gizli tut.” Dedi.

Hasan b. Cehm şöyle devam ediyor. Rıza (a.s) Tus’ta (Meşhed) zehirlenip dünyadan gidinceye kadar bu olayı hiç kimseye söylemedim. İmam Humeyd b. Kahtebeyi Tai’nin evinde Harun’u Raşid’in kabir yanında bulunduğu kubbe altında, onun yanında defnedildi.

**2-**Muhammed b. Musa b. Mutevekkil (r.a.) Hüseyin b. Halid’i Sayrefi’den İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Tenasuha inanan kafirdir. Allah Gulata[[175]](#footnote-175) lanet etsin ve onları rahmetinden uzaklaştırsın. Keşke Yahudi olsaydılar, keşke Mecusi olsaydılar, Hıristiyan olsaydılar, Kaderiyye[[176]](#footnote-176) olsaydılar, Murcia[[177]](#footnote-177) olsaydılar, Hururiye[[178]](#footnote-178) olsaydılar dedi ve şöyle ekledi: Onlarla oturup kalkmayın, dostluk kurmayın, onlardan uzaklaşın, zira Allah onlardan uzaktır.

3-Muhammed b. Ali’yi Macileveyh (r.a.) Ali b. İbrahim b. Haşim’den o da Yasir-i Hadim’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a şöyle arzettim: Tefviz hakkında ne buyuruyorsunuz? İmam Rıza (a.s), “Allah-u Tebareke ve Teala dininin emirlerini peygamberine bıraktı ve şöyle buyurdu: “**Peygamber size ne verirse onu alın ve neden vazgeçmenizi emrederse vazgeçin ondan.”[[179]](#footnote-179)**

Ama halketmek, yaratmak ve rızık vermeyi ona bırakmadı. Sonra İmam (a.s) Allah’ın şöyle buyurduğunu bildirdi. “**Allah herşeyin yaratıcısıdır.”[[180]](#footnote-180)** Sonra şöyle buyuruyor: “Öyle bir Allah’tır ki sizi yaratmıştır. Sonra rızık vermiştir size, sonra öldürür, sonra da diriltir sizi, ona eş sığındıklarınızın içinde bunlardan birşey yapabilen var mı? Münezzehtir ve yücedir; O şirk koşanların şirk koştukları şeylerden”[[181]](#footnote-181)

# 47. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN TESPİTLERİ[[182]](#footnote-182)

1-Ahmed b. Ziyad b. Caferi Hamazani (r.a.) Umeyr b. Yezid’den şöyle naklediyor: Ben Ebul Hasan’i Rıza (a.s)’ın yanında idim, İmam Muhammed b. Cafer b. Muahmmed hakkında şöyle buyurdu:

“Ben Onunla bir evde kalmama karar aldım.” Ben kendi kendime şöyle düşündüm. Bu bizleri iyi işlere ve sıla-i rahim (yakınları gözetme) yapmamızı emrediyor, ama amcası hakkında söylediklerine bak. Bunun üzerine İmam bana dönerek şöyle buyurdu: “Bunun kendisi iyilik ve sılayı rahimdir. Çünkü o, benim yanıma gelip gittikçe hakkımda birşeyler söylüyor ve halkta onu destekliyor ama bana gelmez ve bende ona gitmezsem söylediği şeyleri halk kabul etmez.”

2-Muhammed b. Ahmed b. İdris (r.a.) Muhammed b. Halid’in şöyle dediğini naklediyor: Reyyan b. Salt, Merv’de iken Fazl b. Salt onu Horasan’ın bazı şehirlerine vali olarak gönderdiği zaman bana şöyle dedi: Ebu’l-Hasan (a.s)’dan ona selam vermem için bana izin almanı, elbiselerinden ve kendi ismine basılmış olan paralardan bir miktar vermesini istiyorum. Ben hazretin yanına girdim ve henüz bir şey söylemeden kendileri söz e başlayıp şöyle buyurdular: “Reyyan b. Salt bizim yanımıza gelmek, elbiselerimizden ve bir miktar para vermemizi istiyor ki ben kendisine izin veriyorum” Sonra Reyyan gelerek selam verdi. İmam (a.s) ona iki elbise ve kendi ismine basılmış olan paralardan 30 dirhem verdi.

3-Ebul Kasım Ali b. Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. Ebi Abdullah-u Berği (r.a.) Hüseyin b. Musa b. Cafer b. Muhammed’i Alevi’den şöyle naklediyor: Biz, Ben-i Haşin gençleri, Ebu’l-Hasan Rıza (a.s)’ın yanındaydık. Cafer b. Ömer-i Alevi kötü bir halde yanımızdan geçti, bizlerden bazılarımız birbirine bakarak Cafer b. Ömer’in durumuna güldük. Bunun üzerine Rıza (a.s) şöyle buyurdular: “Sizler yakında onu çok zengin ve çok taraftarı olan biri olarak göreceksiniz.” Bir ay veya daha yakın bir zaman geçmişti ki, Cafer Medine valisi oldu durumu düzeldi. Yanımızdan tekrar geçtiğinde etrafında atlılar ve korumalar vardı. Bu Cafer b. Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Ali b. Ömer b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talip (a.s) idi.

4-Babam (r.a.) Saad b. Abdullah’tan o Hüseyin b. Beşşar’dan İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Abdullah Muhamemdi öldürecektir.” Kendilerine şöyle arzettim: Abdullah b. Harun mu Muhammed b. Harun’u öldürecektir? İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Evet şu anda Horasan’da bulunan Abdullah Bağdat’ta bulunan Muhammed b. Zübeydi öldürecektir.”

5-Hamza b. Muhammed b. Ahmed b. Cafer b. Muahmmed b. Zeyd b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (a.s) 339 yılının Recep ayında Kum şehrinde Ali b. İbrahim’in kendisine şöyle yazdığını naklediyor: Muhammed b. İsa b. Ubeyd, Abdurrahman b. Ebu Necran ve Saffan b. Yahya’dan şöyle dediklerini zikrediyor: Hüseyin bin Kıyama Vakifilerin[[183]](#footnote-183) Reisi bizden İmam Rıza (a.s)’ın yanına gidebilmesi için kendisine izin almamızı istedi. Biz de aynısını yaptık. İmam’la karşılaştığı zaman şöyle dedi: Siz İmam mısınız? İmam (a.s) “Evet ben İmamım” diye buyurdular. İbn-i. Kıyame: Ben senin imam olmadığına Allah’ı şahid getiriyorum dedi. İmam bir müddet başını aşağı dikerek sessiz bir şekilde bekledi sonra şöyle buyurdu: “Benim imam olmadığımı nerden biliyorsun.” İbn-i Kıyame: “Çünkü bizlere İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: “İmam Akim (erkek çocuğu olmayan) olmaz.” Halbuki sizin yaşınız geçtiği halde bir tek çocuğunuz dahi yoktur. İmam (a.s) kafasını yere dikerek öncekinden daha uzun bir müddet sustu ve sonra şöyle buyurdu: “Ben de Allah’ı şahit tutuyorum ki Allah bana erkek bir çocuk verecektir. Abdurrahman b. Necran şöyle diyor: “Biz ayları tek tek sayıyorduk imamın bu sözlerinden bir sene geçmemişti ki Allah-u Teala, İmam Cevad (a.s)’ı kendilerine verdi.[[184]](#footnote-184) Ravi şöyle diyor: Hüseyin b. Kıyama tavaf esnasında İmama bakınıp şaşkın şaşkın duruyordu. İmam ise kendilerine bakarak “Ne oldu sana? Allah seni şaşırsın” dedi. Bu duanın tesiriyle adam donup kaldı.

6-Babam (r.a.) Saad b. Abdullah’dan, o da Musa b. Harun’dan şöyle naklediyor:İmam Rıza (a.s)’ı, Medine’de Harseme’ye bakarak şöyle buyurduğunu gördüm: “Sanki Onu Merv’e götürdüklerini ve kafasını kestiklerini görüyorum.” Ve aynen buyurdukları gibi oldu.[[185]](#footnote-185)

7-Ahmed b. Ziyad b. Caferi Hamedani (r.a.) Ali b. İbrahim b. Haşim’den o da Erreyan b. Salt’tan şöyle naklediyor: Irak’a gitmek istediğim zaman veda etmek için Rıza (a.s)’ın yanına gittim. Kendi kendime şöyle diyordum: İmamla veda edeceğim zaman Hazretin elbiselerinden gömleğini kendime kefen yapmam için ve kızlarıma yüzük almam için bir miktar para isteyeyim. Kendilerine veda edip ayrıldığım için beni üzüntü ve ağlama sardı; önce düşündüğüm şeyleri unuttum ve dışarı çıkıp yola koyulduğumda arkamdan bağırarak beni çağırdı: “Ya Reyyan dön.” Ben geldiğimde şöyle buyurdu: “Acaba gömleklerimden birini ecelin geldiği zaman kendine kefen yapman için vermemi istemiyor musun? Ve kızlarına yüzük alman için bir miktar para vermemi istiyor musun?” Ben: Ey benim efendim ben bunları sizden istemeyi aklımdan geçiriyordum. Ama sizden ayrılmanın üzüntüsü onları unutturdu. İmam (a.s) yastığın arkasından bir gömlek ve seccadenin altından bir miktar para çıkararak bana verdi. Ve saydığımda 30 dirhem idi.

8-Hüseyin b. Ahmed b. İdris (r.a.) Babasından o İbrahim b. Haşim’den, O Muhammed b. Hafs’dan o da Hamza b. Cafer-i Ercani’den şu şekilde naklediyor: Mescid’ül-Haram’da Harun bir kapıdan, İmam Rıza (a.s)’da diğer bir kapıdan çıktılar. İmam Rıza (a.s) ibret olsun diye Harun’a: “Ne kadar uzak bir evdir ama Tus’ta (Şimdi Meşhed şehri) görüşmesi çok yakın ey Tus ey Tus, çok yakında beni ve onu bir yere getireceksin.”

9-Ebu Muhammed Cafer b. Naim Hakimi Şazani (r.a.) Hasan b. Ali’den şöyle rivayet ediyor: Rıza (a.s) bana şöyle buyurdu: “Beni Medine’den çıkarmak istediklerinde kendi ailemi toparladım ve onlara benim için ağlamalarını duymak istediğimi emrettim. Sonra yanımda bulunan 12 bin dinarı onların arasında taksim ettim. Ve onların arasında tekrar dönmeyeceğimi söyledim.”

10-Ali b. Hüseyin b. Şazaveyh Mueddib (r.a.) Abdullah b. Muğayre’den şu şekilde naklediyor: Ben vakifi mezhebinden idim ve bu inanç üzerinde de hacca gittim. Mekke’ye ulaştığımda kalbimden (zihnimden) birşeyler geçti. Orada mültezeme (Hacer’ul-Asved ile Kabe’nin kapısı arası) sığındım ve şöyle dedim: Allah’ım sen benim ne istediğimi ve ne talep ettiğimi biliyorsun. Kendin beni en iyi mezhep ve yolla tanıştır ve beni irşad et. Zihnime Rıza (a.s) ile görüşmek geldi. Medine’ye ve İmam’ın evine gittim. Hizmetçilerine, efendine kapıya Irak’lı bir kişi gelmiş ve içeri girmek için izin istiyor söyle dedim. Bu orada İmamın sesini işittim ki şöyle buyuruyordu: “İçeri gel ey Abdullah b. Muğayre” ben içeri girdim bana bakar bakmaz şöyle buyurdu: “Allah duanı kabul etti ve seni doğru yola hidayet etti.” Ben ise şehadet veriyorum ki sen Allah’ın hüccetisin ve Allah’ın kulları arasında eminisin dedim.

11-Babam (r.a.) Davud b. Razin’den şöyle naklediyor: Benim yanımda Ebu’l-Hasan Musa b. Cafer (a.s) için bir miktar para vardı. Hazret birilerini göndererek bir kısmını aldı ve diğerleri yanımda kaldı. Ve şöyle buyurdu: “Benden sonra gelen onu talep ettiğinde kendilerine verin ki o senin İmamındır.” İmam Musa Kazım (a.s)’ın vefatından sonra oğlu Ali Rıza (a.s) birilerini yanıma göndererek: Falan miktar para sizin yanınızdadır. Onu gönderiniz.” Diye buyurdular. Ben de yanımda bulunan bütün mal ve paraları kendilerine gönderdim.

12-Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Velid (r.a.), Hasan b. Ali’yi Vaşia’dan şöyle naklediyor: Abbas b. Cafer b. Muhammed b. Aşes benden Rıza (a.s)’a onun mektubunun başkalarının eline geçmemesi için yakmasını söylememi istedi. Vaşi’a şöyle diyor: Ben bunu hazrete haber vermeden kendilerinden gelen bir mektupla şöyle yazıyorlardı: “Dostuna mektubunu okuduktan sonra yaktığımı söyle.”

13-Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Velid (r.a.) Ebi Muhammed Basri’den şöyle naklediyor: Ebul Hasan Rıza (a.s) geldiğinde ona dışarı gidip Mısır’da ticaret yapmak için izin istediğimi yazdım. İmam (a.s) şöyle cevap Yazdılar: “Şu anda sabrediniz.” Ben iki sene bekledim ve üçüncü sene kendilerinden izin alabilmek için tekrar mektup yazdım. Cevaplarında şöyle buyurdular: “Gidebilirsin Allah mübarek etsin. Bu seferi Allah-u Teala senin için hayırlı kıldı.” Bu sefere çıktıktan sonra çok hayırlar gördüm ki, Bağdat’ta karışıklıklar başa gösterdi ve ben bu fitnelerden kurtulmuş oldum.

14-Muhammed b. Musa b. Mütevekkil (r.a) bir kişiye bakarak şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulu, kendinden sonra yapılmasını istediğin şeyi vasiyet et ve kendini kurtuluşu olmayan şeye hazırla.” Buyurdukları gibi de oldu. Adan ondan üç gün sonra vefat etti.

Bu kitabın yazarı şöyle diyor: İmam Rıza (a.s)’ın ilmi babalarından ve Resulullah (s.a.a)’den dir. Şöyle ki Cebrail, Peygamber’e gelerek Halifelerin beni Ümeyye ve beni Abbas’ın çocuklarının haberlerini ve ileride olacak haberleri ve onların yaptıklarını haber veriyordu. Allah’tan başka güç ve kudret yoktur.

# 48. BÖLÜM

# BEKKAR BİN ABDULLAH BİN MUSAB, İMAM RIZA (A.S)’A ZULMETTİĞİ ZAMAN İMAM (A.S)’IN BEDDUASININ KABUL OLUNMASI BÖLÜMÜ

1- Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî, Ali bin Muhammed Nevfelî’den şöyle rivayet ediyor: Ebu Talib oğullarından birisi, Zübeyr bin Bekkar’ı bir konu için Peygamber (s.a.a)’in kabir ile minberi arasına yemine verdi. O da (Zübeyr) yemin ettiğinde cüzzam hastalığına yakalandı. Daha sonra ben, baldır ve ayaklarında hastalığın daha çok olduğunu gördüm. Onun babası olan Bekkar[[186]](#footnote-186) İmam Rıza (a.s)’a bu konuda zulmettiğinden İmam bunun üzerine beddua etti. O sırada binanın üzerinden bir taş düşerek boynunu kırdı. Babası Abdullah bin Musab da Yahya bin Abdullah bin Hasan’ın andlaşma kâğıdını yırtarak Harun Reşit’in yanında ona ihanet ederek şöyle dedi: “Ey müminlerin emiri! Onu öldür, çünkü onun için bir aman yoktur (o ahitname doğru değildir).” Yahya da Harun Reşit’e şöyle dedi: “O benim kardeşim ile birlikte bundan önce (dün) ayaklanmışlardı (bugün de sana destek mi oluyor)?” Üstelik ona birkaç şiir okudu. (Abdullah) bunu inkâr etti. Buna karşılık Yahya, onu mübaheleye (ölümün çabuk gelip çatması için dua etmeye) davet etti. (O da mübahele edince) mecliste başı ağrıdı ve üç gün sonra da öldü. Mezarı birkaç kez yere gömülüp kayboldu.”

Yazar şöyle diyor: Bu rivayeti ravi uzun olarak zikretmiştir. Ben de onu bu şekilde özetleyerek yazdım.

# 49. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN BAĞDAT’I GÖRMEYECEĞİ VE BAĞDAT’IN DA ONU GÖRMEYECEĞİ HABERİNİ VERDİĞİ MUCİZESİ

1- Ebu Ali Beyhakî, Muhammed bin Ebu Abbad’dan şöyle rivayet ediyor: Bir gün Memun, İmam Rıza (a.s)’a şöyle dedi: Biz Bağdat’a gidip çeşitli (şu ve bu) işleri yapacağız inşallah...” İmam (a.s) ona; “Ey Emir! Sen gideceksin” dedi. Oradan ayrıldığında İmam (a.s)’a şöyle arz ettim: Senden bir şey duydum, beni çok üzdü. Onu İmam (a.s)’a anlattığımda şöyle buyurdu:

“Ey Hüseyin, benim Bağdat’ta ne işim vardır? Ben Bağdat’ı görmeyeceğim ve o da beni görmeyecektir.”

# 50.BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN ALİ BERMEKÎ HAKKINDA DUASI VE ONLARA

# OLACAKLARI HABER VERMESİ,

# HÂRUN’DAN ONA BİR KÖTÜLÜĞÜN ULAŞAMAYACAĞI HABERİ

1- Babam ve Muhammed bin Ahmed bin Velid (r.a), Muhammed bin Fuzeyl’den şöyle rivayet etmektedirler: Hârun Reşit, Ali Beramik’e gazaplandığı yıl, önce Câfer bin Yahya’nın ölüm fermanıyla başladı. Daha sonra Yahya bin Halid’i hapsetti. Beramik’e de olanlar oldu.

İmam Rıza (a.s) Arefe’de ayak üzerinde durduğu halde dua ediyor, mübarek başını ise sallıyordu. Ondan bunun sebebini sorduğumda şöyle buyurdu: “Ben şimdi Beramik’e (Câfer ve babasına) babama yaptıklarından dolayı beddua ediyorum. Allah, bugün onlara ettiğim duamı kabul etti.”

Eve döndükten kısa bir süre sonra (Beramik’e) Câfer ve Yahya’ya gazap olundu, belaya yakalanıp durumları değişti.”

2- Muhammed bin Mûsa bin Mütevekkil (r.a), Musafir’den şöyle rivayet ediyor: Ben İmam Rıza (a.s) ile Mina’daydım. Yahya bin Halid, bir grup Bermekîlerle birlikte yanımızdan geçtiler. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Zavallılar, bu yılda başlarına ne geleceğini bilmiyorlar!” Daha sonra İmam iki parmağını birleştirerek şöyle devam etti: “Şaşıyorum şuna ki, ben ve Hârun aynen şu iki parmağım gibiyiz!”

Musafir şöyle söylüyor: Allah’a and olsun ki, bu hadisin anlamını İmam Rıza (a.s) Hârun’un yanında defnedilmeyinceye kadar anlamamıştım.

3- Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus el-Nişaburî, 352 yılında çeşitli senetle Mûsa bin Mihran’dan şöyle rivayet etmiştir: Câfer bin Yahya’nın şu şekilde dediğini işittim: Îsa bin Câfer Rikke’den Mekke’ye gitmeye yöneldiğinde Hârun’a “Âl-i Ebu Talip hakkında etmiş olduğun yemini hatırla, kim İmam Kâzım (a.s)’dan sonra imamlık iddia ederse boynunu vuracağına dair yemin etmiştin! Oğlu olan Ali (İmam Rıza) imam olduğunu iddia ediyor. Babası hakkında söylenenler onun hakkında da söyleniyor” demişti. Hârun Reşit, bunun üzerine ona sinirlenerek şöyle dedi: “Ne görüyorsun (ne yapmamı istiyorsun), hepsini öldürmemi mi istiyorsun?”

Mûsa bin Mihran şöyle söylüyor: Ben bunları işittiğimde İmam Rıza (a.s)’ın yanına varıp olayı haber verdim. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Benim onlarla ne işim vardır? Vallahi bana hiçbir şey yapamayacaklardır.”

4- Ahmed bin Ziyad bin Câfer Hemezanî (r.a), Sevfan bin Yahya’dan şöyle rivayet etmiştir: İmam Kâzım (a.s) dünyadan göçtükten sonra İmam Rıza (a.s) imamet hakkında konuşuyordu. Biz bu hususta onun için korkuyorduk. Dolayısıyla İmam (a.s)’a şöyle arz ettim: Sen gerçekten de büyük bir emri gerçekleştirip açıklığa kavuşturacaksın, ama biz zalimlerden korkuyoruz.

Bunun üzerine İmam şöyle buyurdu: “Elinden ne geliyorsa yapsın, bana dokunması için bir yol yoktur.”

Sevfan şöyle diyor: Bana güvenilir birisi, Yahya bin Halid’in zalime şöyle dediğinin haberini verdi: “İşte bu, onun oğlu Ali’dir (İmam Rıza’dır). Onun yerinde oturmuş, imametin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.” Buna karşı zalim (Hârun); “Onun babasını öldürdük, elimize ne geçti, sen bizden hepsini öldürmemizi mi istiyorsun?” Dedi.

Şüphesiz ki Beramike, Resulullah (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’ine karşı düşman olup kinlerini böyle belirtiyorlardı.

# 51. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN HÂRUN REŞİT İLE BİR YERDE DEFNEDİLECEĞİNİ HABER VEREN RİVAYETLER

1- Ahmed bin Ziyad Câfer Hemezanî (r.a), Mûsa bin Mihran’dan şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s) Medine camisinde idi. Hârun Reşit ise konuşma yapıyordu. İmam şöyle buyurdu:

“Acaba ben ve onun bir yerde defnedileceğimizi görebilecek misiniz?”

2- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Muhammed bin Fuzeyl’den şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan işiten birisi bana şöyle haber verdi: İmam Rıza (a.s) Mina veya Arafat’ta işaret parmaklarını birleştirerek Hârun’a döndü ve “Ben ve Hârun böyleyiz” dedi. Biz bunun manasının ne olduğunu anlayamadık. İmam (a.s) Tus’ta dünyadan gidince Memun, onu babası Harun’un yanına defnetmelerini emretti.

# 52. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN, ZEHİRLE

# KATLEDİLECEĞİNİ VE HÂRUN REŞİT’İN YANINA DEFNEDİLECEĞİNİ HABER VERMESİ

1- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a) Abdüsselam bin Salih El-Harevî’den şöyle rivayet ediyor; İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Ben yakında zehirle mazlum bir şekilde katledileceğim, Hârun’un yanında mezarım olacaktır. Allah, türbemi Şialara ve bizi seven aşıklarımıza ziyaret yeri yapacaktır. Her kim gurbet yerde, beni ziyaret ederse kıyamet gününde de, onu ziyaret etmek bana vacip olur. And olsun Allah’a ki, Muhammed (s.a.a)’i peygamber seçip bütün yarattıklarından üstün etti. Sizlerden kim kabirm yanında iki rekât namaz kılarsa görüşme günümüz olan kıyamet gününde Allah’ın mağfiretini (affını) kazanmayı hak etmiştir. Andolsun Allah’a ki, Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra imametin bize mahsus olduğunu onun vasiyeti ile bildirmiştir. Benim kabirmi ziyaret eden kıyamet günü yanımda en değerli kimse olacaktır. Beni ziyaret eden her mümin gözünden akıtacağı birkaç damla yaşla, Allah onun vücudunu ateşe haram edecektir.”

# 53. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN İMAN EHLİ İLE NİFAK EHLİNİ TANITMASI

İmam Rıza (a.s), bizim bazı ashabımıza mektup yazdı; yazdığını bana da okudu, konusu şu idi: “Biz birisini gördüğümüzde onun gerçekte iman ehli ya da nifak ehli olduğunu tanımamız içindi.”

# 54. BAB

# İMAM RIZA (A.S)’IN BÜTÜN DİLLERİ BİLMESİ

1- Babam (r.a), Yasir el-Hadim’den şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’ın Rum’un bir parçası olan Sekalibe’deki evinde köleleri vardı. İmam’ın odası onlara yakındı. İmam, bir akşam onların Saklabî (Rum) dili ile konuştuklarını ve şöyle söylediklerini duydu; “Biz şehrimizde her yıl kan verirdik, ama burada kan vermedik.” Sabah olunca İmam Rıza (a.s) yanlarına doktor göndererek şöyle tembih etti: “Filan şahsın şu damarını kes, diğerinin ise şu damarını...” Daha sonra da şöyle buyurdu: Ey Yasir, sen kan vermek için damarını kesme.

Yasir der ki: Ben damarımı kestim, derken elim şişti ve kızardı. İmam bunu gördüğünde “Ne oldu?” Diye sordu. (Sözünü dinlemeyip) damarımı kestiğimi söyleyince “Ben seni bundan men etmemiş miydim” dedi ve elimi uzatmamı istedi. Elimi uzattığımda üzerine mübarek ağız suyundan sürdü ve akşamları yemek yemememi tavsiye etti. Ben de bundan böyle akşamları yemek yememeye gayret gösterdim. Arada sırada unutup gaflet ettiğimde rahatsızlık tekrar başlıyordu.

2- Babam (r.a), Dâvut bin Kâsım el-Câferî’den şöyle naklediyor: Ben İmam Rıza (a.s) ile beraber yemek yiyordum. İmam, bazı köleleri Saklabî ve Farsça dilleri ile çağırırdı. Kölemi hazretin huzuruna her gönderişimde (Fars olduğu için) onunla Farsça konuşurdu. Üstelik Farsça karışık ve anlaşılmaz olduğunda İmam (a.s) onu köleye açıklardı.

3- Ahmed bin Ziyad bin Caferî el-Hemezanî (r.a), Ebu Salt el-Harevî’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s) halk ile kendi dilleriyle konuşurdu. Allah’a andolsun ki o, bütün dilleri herkesten (bütün insanlardan) daha güzel (fasih) konuşan ve en iyi bilendi. Bir gün İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: “Ey Resulullah’ın oğlu! Ben senin bütün bu dilleri ince ayrıntıları (farklılıkları) ile bilmene çok şaşıyorum. İmam (a.s) bana şöyle buyurdu:

“Ey Ebu Salt! Ben Allah’ın halk üzerine hüccetiyim. Allah halkının dilini bilmeyeni onlara hüccet seçmez. Emir’ül Müminin Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duymadın mı: “Bize keskin ve hak ile bâtılı ayırıcı hitap verildi.” Acaba bu keskin ve ayırıcı hitap, bütün delilleri bilmekten başka bir şey midir?”

# 55. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN HASAN BİN ALİ EL-VEŞŞA’YA SORMAK İSTEDİĞİ MESELELERİ SORMADAN CEVAP VERMESİ[[187]](#footnote-187)

1- Babam (r.a) Hasan bin Ali el-Veşşâ’dan şöyle naklediyor: Kendimle taşıdığım birçok meseleleri İmam Rıza (a.s)’ın imametine inanmadan önce onun babalarından ve diğer şekillerde gelen rivayetleri yazıp bir yerde kitap halinde toplamıştım. Onun imametini ispat edip o konuda fikrini belirtmesini istiyordum. Kitabı elbisemin koluna saklayarak İmam (a.s)’ın evine gittim. İmamla yalnız kaldığımda görüşünü almak için kitabı ona vermeyi düşünüyordum. Ben kapının yanında oturup imamın huzuruna varmak için izin alacağımı düşünüyordum. Kapıda bir grup oturup birbirleri ile konuşuyorlardı. Ben de imamın yanına nasıl gidebileceğimi düşünüyordum. Tam o sırada bir köle, elinde bir kitapla dışarı çıktı. “Hasan bin Ali el-Veşşa bin bint-i İlyas el-Bağdadî kimdir?” Diye seslendi. Ayağa kalkarak “Benim, bir isteğiniz mi vardı?” Dedim. Elindeki kitabı göstererek “Bu kitabı size vermek için görevlendirildim” dedi. Kitabı alarak bir kenarda oturdum. Pek şaşırmıştım. Allah’a yemin ederim ki, sormak istediğim meseleleri tek tek yazmıştı. İşte o andan itibaren onun imam olduğunu anladım, vakifliği de bıraktım.

# 56. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN EL-CÂSELİK’İN ARKADAŞI EBU KURRET’İN SORULARINA CEVABI

1- Ahmed bin Ziyad bin Câfer el-Hemezanî (r.a), Sefvan bin Yahya’dan şöyle naklediyor: Câselik’in arkadaşı olan Ebu Kurret beni çağırdı, benden onu İmam Rıza (a.s)’ın yanına götürmemi istedi. Ben de İmam Rıza (a.s)’dan bu konuda izin istedim. İmam onu yanına götürmem üzere izin verdiğinde huzuruna vardık. İçeri girdiğimizde (Ebu Kurret) hazretin ayağının altındaki halıyı öperek “Bizim dinimizde zamanın en büyük ileri gelenine bu şekilde saygımızı bildiririz” dedi. Daha sonra “Allah sizi korusun” diyerek sordu: Eğer fırkanın birisi bir şeyi iddia eder ve diğer adil fırka da buna şahitlik ederse bu konuda ne hükmedersiniz? İmam “İddiaları sabittir” diye cevap verdi.

Ebu Kurret: Eğer bir fırka iddiada bulunur ve iddialarına şahitlik edecek bir başka fırka da bulunmazsa ne hükmedilir?

İmam (a.s): Onlara bir şey yoktur (iddiaları geçersizdir).

Ebu Kurret: Biz Îsa (a.s)’ın Meryem (s.a)’ya verilmiş Allah’ın ruhu ve kelimesi olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar da bu konuda bizimle aynı görüştedirler. Onlar Muhammed’in peygamber olduğunu iddia ediyorlar, bizse bu konuda onları tasdik etmiyoruz. Bu iki fırkanın kabul ettiği şey ihtilaf edilenden daha hayırlıdır.

İmam (a.s): Adın nedir?

Ebu Kurret: Yuhenna’dır.

İmam (a.s): Ey Yuhenna! Biz Meryem oğlu Îsa (a.s)’ın Allah’ın ruhu ve kelimesi olduğuna inanıyoruz. O, Muhammed (s.a.a)’e inanmış ve onun geleceğini de müjdelemiştir. Kendisinin bir kul olduğunu ve onu bir yaratanın olduğunu ikrar etmiştir. Eğer Îsa (a.s) sizin inancınıza göre Allah’ın ruhu ve kelimesiyse o zaman Muhammed (s.a.a)’e inanmayıp onun geleceğini de müjdelememiştir. Böylece Allah’ı kendine rab bilip ona ibadet etmeyi ikrar etmemiştir. Biz bunu kabul etmeyip reddetmekteyiz. Bu durumda görüş birliği sağlamış değiliz.

O şahıs (Ebu Kurret) ayağa kalkarak Sefvan bin Yahya’ya şöyle dedi: Kalk, bu meclis bizi doyurmadı.

# 57. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN YAHYA BİN EL-DEHHAK SEMERKANDÎ İLE

# MEMUN’UN YANINDA İMAMET HAKKINDA KONUŞMASI

1- el-Hekim Ebu Ali Hüseyin bin el-Beyhakî, Yahya el-Sulî’den şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’dan değişik şekilde rivayetler nakledilmiştir. Ben, senedi sağlam, amel edilmesinde sakınca olmayan rivayet bulamadım. Onu rivayet edilenlerin kelimeleri değişik idi. Ben de bu yüzden sadece onu ve onun anlamını getirdim. Ne kadar kelimeleri değişik olsa dahi Memun’un gayesi İmam Rıza (a.s)’ı münazaralarda yenmekti. Ama, etrafındakilere bunun tam aksini yansıtıyordu. Fakihler ve mütekellimler onun yanına toplanmışlardı. Onlara gizlice münazaranın “İmamet” hakkında olmasını söylemişti. İmam Rıza (a.s) şöyle duyuru yaptı: İçinizden bir kişi seçin, sizi temsil etsin. O neyi kabul etmek zorunda kalırsa siz de kabul etmiş gibi sayılırsınız.

Onlar da içlerinden Yahya bin el-Dehhak Semerkandî’yi seçtiler. Horasan’da onun gibisi yoktu. Onun sözcü olmasına razı oldular. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: Ne istersen sorabilirsin. O da “İmamet konusunda konuşalım” dedi.

Yahya: İmameti olmayan bir insanın, nasıl imam olduğunu iddia edip imamlık yapanı ise kabul etmiyorsun? Oysa onun imametine halk razı idi.

İmam (a.s): Ey Yahya! Söyle bakalım, doğruladığın kimse kendisini yalancı bilir, yalanladığı kimse de kendini doğru bilirse bu durumda hangisi doğru ve hangisi bâtıldır?

Yahya bir müddet durakladı. Memun Yahya’ya “Onun cevabını ver” dedi. Yahya ise “Beni affedin, cevap vermekten mazur görün, ey müminlerin emiri” dedi.

Memun: Ey Ebu’l Hasan! Bu konuda ne demek istediğini anladık.” (Bu rivayetin devamı 45. bölümde geçti. İsteyen oraya müracaat edebilir.)

# 58. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S) KARDEŞİ ZEYD’İN MEMUN’UN MECLİSİNDE ÖVÜNMESİ VE HAZRETİN ŞİALARA KARŞI KÖTÜ DAVRANMA KONUSUNDAKİ SÖZLERİ[[188]](#footnote-188)

**1- Muhammed bin Ahmed el-Sinan**, Hasan bin Mûsa bin Ali el-Veşşa Bağdadî’den şöyle rivayet ediyor: Ben Horasan’da İmam Rıza (a.s)’ın meclisinde idim. Zeyd bin Mûsa da (İmam’ın kardeşi) oradaydı. Topluluğa karşı gururlanıp övünüyordu. “Biz böyleyiz, şöyleyiz” diyordu. İmam Rıza (a.s) ise bir başka grupla sohbet ediyordu. Zeyd’in sözlerini işitince ona dönerek şöyle dedi:

“Ey Zeyd! Kûfeli muhaddisin sözü seni gururlandırdı mı? “Fatıma (s.a) en nâmuslu olan kadındır. Allah onun zürriyetini ateşe haram etmiştir.” Allah’a andolsun ki bu, sadece Hasan’a, Hüseyin’e ve onlardan olan has çocuklarına mahsustur. Ama Mûsa bin Câfer (a.s)’a gelince; o, Allah’a itaat edip gündüzleri oruç tutar, geceleri ise ibadet ederdi. Sen Allah’a isyan edersin. (O halde) baban Mûsa bin Câfer (a.s) ile sen kıyamet günü eşit olarak mı geleceksiniz? O zaman sen Allah yanında daha değerli ve aziz olacaksın. Ali bin Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: “Bizlerden (seyitlerden) iyilik eden için iki mükâfat vardır; aynı şekilde, bizlerden günah işleyen için de iki kat azap vardır.”

Hasan el-Veşşa der ki: Daha sonra İmam bana dönerek şöyle buyurdu: Ey Hasan! Onlar şu ayeti nasıl okurlar: “Dedi: Ey Nuh! O senin ailenden değildir; bu, salih olmayan bir ameldir.” Ben şöyle arz ettim: Bazıları “Bu salih olmayan bir ameldir” şeklinde, bazıları da “Bunu salih olmayan biri yaptı” şeklinde okuyorlar. Kim bunu “Bu bir salih olmayan ameldir” diye okursa gerçekte onu babasından men etmiştir (Nuh’a oğul bilmemiştir).[[189]](#footnote-189)

Buna karşı İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Hayır; o, Nuh (a.s)’ın oğlu idi. Ama, isyan ettiği zaman Allah onu babasından men etti. Aynı şekilde, kim Allah’a itaat etmezse bizden değildir. Sen (Hasan) her ne zaman Allah’a itaat edersen biz Ehl-i Beyt’ten olacaksın.”

2- **el-Hekim Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed** el-Beyhakî, Ebu Abdun’tan, o da babasından şöyle naklediyor: Zeyd bin Mûsa, İmam Rıza (a.s)’ın kardeşi olup 199 yılında Basra’da Abbasilere karşı ayaklanmıştı. (Evleri yakıldığından ona Ateş Zeyd (Zeyd’un Nâr) de denirdi) Yakalanıp Memun’un yanına getirildiğinde Memun ona şöyle dedi: Ey Zeyd! Basra’da bizim düşmanlarımız olan Ümeyyeoğulları, Sakif, Ganiy, Bahile, ve Âl-i Ziyad’ı bırakıp amcan Abbas’ın oğullarına mı ayaklanıyorsun? Zeyd de şakayla şöyle dedi: Ey müminlerin emiri! Ben her açıdan hata yaptım. Eğer dönecek olursam bu kez de düşmanlarımıza karşı ayaklanacağım. Memun bu söze güldü. Onu kardeşi İmam Rıza (a.s)’ın yanına göndererek suçunu senin için affettim, dedi.

Zeyd, İmam Rıza (a.s)’ın yanına geldiğinde İmam (a.s) onu azarlayarak gitmesi için serbest bıraktı. Hayatta olduğu müddetçe de onunla konuşmamak için yemin etti.

**3- Ebu Hayr Ali bin Ahmed el-Nessabe,** meşayihlerinden şöyle naklediyor: Zeyd bin Mûsa, Muntesir ile beraber oturup kalkardı. Dilinde fazilet ve güzel beyan vardı. Zeyd Bağdat’ın Kerhaya adlı nehrinin kenarında ev yapıp yaşardı. Zeyd, Ebu el-Seraya döneminde Kûfe’de ordu komutanı olmuştu. Ebu el-Seraya öldürüldüğü zaman Talipliler (Zeydîler) dağıldılar. Bazıları Bağdat’a, bazıları da Kûfe ve Medine’ye kaçtılar. Zeyd bin Mûsa da onlardan biri idi. Hasan bin Sehl onu arıyordu. Sonunda bulup onu getirterek hapsetti. Daha sonra boynunu vurmak için Zeyd’i getirdi. Kılıç kınından çıkarıldığı zaman orada hazır bulunan Haccac bin Hayseme şöyle dedi: Ey emir! Acele etme, beni yanına çağır, sana güzel bir nasihatim var!

O da denileni yaptı, kılıcın vurulmasını bekletti. Haccac, onun yanına geldiğinde şöyle dedi: Ey emir! Acaba yapmak istediğin şey, müminlerin emiri tarafından mı emrolunmuştur? O ise cevabında “Hayır” dedi. Haccac “Öyleyse hangi sebepten dolayı müminlerin emirinin amcasının oğlunu onun iznini ve görüşünü almadan öldürmek istiyorsun?” Diye karşılık verdi. Sonra da Ebu Abdullah bin Eftes’in olayını anlattı. Hârun Reşit onu Câfer bin Yahya’nın yanında hapsetmiş, Câfer ise onu öldürmeye kalkışıp Hârun’dan izin almadan onu katletmişti. Kafasını da bir kaba koyup Hârun’a Nevruz Bayramı hediyesi olarak göndermişti. Hârun Reşit, Masrur-u Kebir’e Cafer bin Yahya’nın ölüm fermanını verdiği zaman ona şöyle dedi: Câfer senden bunun (öldürülmesinin) sebebini sorduğunda ona şöyle söylersin: “Ben seni amcamın oğlu olan Abdullah bin Eftes’i benden izin almadan öldürdüğünden dolayı öldürüyorum.”[[190]](#footnote-190)

Haccac bin Haysem’e Hasan bin Sehl şöyle dedi: Ey Emir! Eğer halife ile aranızda bir mesele çıkacak olursa bu şahsı öldürmeni, seni öldürmek için aynen Câfer bin Yahya’ya delil getirdiği gibi sana da delil getirmeyeceğine emin misin?

Hasan, Haccac’a şöyle dedi: Allah senden razı olsun. Zeyd’in de kaldırılıp hapse gönderilmesini emretti.

İbrahim bin Mehdî’nin olayı ortaya çıkıp Bağdatlılar Hasan bin Sehl’e karşı ayaklandıktan sonra oradan çıkarılıp Memun’a götürülünceye kadar Zeyd hep hapiste kaldı. Memun da onu kardeşi İmam Rıza (a.s)’ın yanına göndererek serbest bıraktı. Zeyd bin Mûsa Mütevekkil’in son hilafet dönemine kadar yaşadı. “Surre men rea”da vefat etti.

**4- Temim bin Abdullah bin Temim** el-Kureşî (r.a), Ebu Salt el-Herevî’den şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’ın babasından şu hadisi naklettiğini duydum: İsmail, İmam Sâdık (a.s)’a şöyle dedi: “Bizden (seyitlerden) olan günahkârla bizden olmayan günahkârlar hakkında ne buyuruyorsun?

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurdu: “Ne sizin boş kuruntularınızın aslı vardır, ne de kitap ehlinin kuruntularının. “Kim kötülük ederse cezasını görür.” (Nisa/123)

**5- Ali bin Ahmed bin İmran el-Dekkak (r.a)**, Hasan el-Cehm’den şöyle rivayet ediyor: Ben İmam Rıza (a.s)’ın yanında idim. Onun yanında kardeşi Zeyd bin Mûsa da vardı. Şöyle buyuruyordu:

“Ey Zeyd! Allah’tan kork; biz bu makama takva ile eriştik. Kim Allah’tan korkmaz, kendisine de dikkat etmezse bizden değildir, biz de ondan değiliz. Ey Zeyd! Bizim Şialarımızdan elinin ulaştığını aşağılayıp ihanet etme. Bu, senin durumunu ve bulunduğun durumu yok eder. Ey Zeyd! Bizim Şialarımızın, velayetimize inanç ve muhabbetlerinden dolayı insanlar onlara kin besleyip düşman bilip kanını, malını helal biliyorlar. Eğer sen onlara kötülük edersen gerçekte kendine zulmedip kendi hakkını ise bâtıl ve yok etmiş olursun.”

Hasan bin el-Cehm der ki: Daha sonra İmam Rıza (a.s) bana dönerek şöyle buyurdu: “Ey Cehm oğlu! Kim Allah’ın dini ile muhalefet ederse, kim ve hangi kabileden olursa olsun Allah ile düşmanlık güderse ondan uzak ol ve onu da kendine dost bilme.”

Ben İmam Rıza (a.s)’a şöyle arz ettim: Ey Resulullah’ın oğlu! Allah’a düşmanlık güden kimdir? İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Kim Allah’a isyan ederse o Allah’a düşmanlık gütmüş gibidir.”

**6- Muhammed Câfer bin Nuaym el-Şâzanî (r.a),** İbrahim bin Muhammed el-Hamedanî şöyle rivayet ediyor: İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum:

“Kim asi (günahkâr) kimseyi severse o da günahkârdır; kim ibadet edeni severse o da ibadet edendir; kim zalime yardım ederse gerçekte o da zalimdir; adile yardım etmeyen de zalimdir. Allah ile hiç kimse arasında bir yakınlık, akraba bağı yoktur. Hiçbir kimse Allah sevgisini itaat etmeden kazanamaz. Resulullah (s.a.a) Ebu Taliboğullarına şöyle buyurdu: “Benim yanıma amelleriniz ile gelin, soy ve nesebiniz ile değil.” Allah Teala şöyle buyuruyor: “Sûra üfürülünce aralarında ne soy vardır, ne de birbirlerinin halini soruşturabilirler o gün. Kimin iyilikleri ağır gelirse o, kurtulan ve muradına eren kimselerdendir.”

**7- Ali bin Abdullah el-Verrak (r.a),** Muhammed bin Sinan’dan İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Biz Ehl-i Beyt’in hakkı, Resulullah (s.a.a)’in vasıtasıyla insanlara vacip olmuştur. Kim Resulullah (s.a.a)’in vasıtasıyla hak elde eder, ama millete karşı kendisi o hakkı yerine getirmezse o zaman ona da herhangi bir hak yoktur.”[[191]](#footnote-191)

**8- el-Hekim Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî,** Ebu Abdullah Muhammed bin Mûsa bin Nesrî el-Razî’den babasının şöyle dediğini naklediyor: Birisi İmam Rıza (a.s)’a gelerek “Allah’a andolsun ki yeryüzünde senden değerli yüce bir baba yoktur” dedi. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Takva onları şereflendirmiş, itaatte faydalandırmıştır.”

Bir başkası da “Allah’a andolsun ki, sen insanların en hayırlısı ve iyisisin” deyince İmam ona karşı da şöyle buyurdu: “Ey şahıs! Yemin etme, benden daha hayırlısı Allah’tan daha çok korkup takvası daha fazla olan ve ona daha çok itaat edendir. Allah’a andolsun ki, şu ayet nash olmamıştır: “Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi tanışasınız diye aşiretler ve kabileler haline getirdik. Şüphe yok ki, Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüce olanınız, (ondan) en fazla çekineninizdir.” (Hucurat/13)

# 59. BÖLÜM

# MEMUN’UN İMAM RIZA (A.S)’I ZEHİRLE ŞEHİT ETMESİNİN SEBEPLERİ[[192]](#footnote-192)

Temim bin Abdullah bin Temim el-Kureşî (r.a), babasından şöyle naklediyor: Ebu Salt el-Herevî’den şöyle sordum: Memun, İmam Rıza (a.s)’a o kadar ikram, muhabbet, ilgisinden sonra ve onu veliahdı yaptıktan sonra nasıl şehit edebilir (kalbinden nasıl böyle bir şey geçebilir)?”

O, cevabında şöyle dedi: Memun’un, İmam Rıza (a.s)’a ikram ve ilgisi onun faziletini tanıyıp bildiğinden dolayıydı. Ama veliaht etmesi, halka onun da dünyaya ilgi gösterdiğini ispatlayabilmek içindi. Böylece insanların gözünde ona karşı olan makam, inanç ve akideleri yok olacaktı. Ama Memun, İmam (a.s)’dan millete bir şey gösteremedi, tam tersine onun fazileti daha çok bilinip kalplerde olan sevgi ve itikat daha da arttı.

Çeşitli şehirlerden mütekellimler çağırarak onlardan birisinin İmam (a.s)’a galip gelerek alimler yanında değerini yok etmek istiyordu. Böylece onun da eksikliğinin olduğunu halka yaymayı tasarlıyordu.

İmam (a.s) her Yahudî, Nesâra, Mecus, Sabiîn, Berahime, Mülhit, Dehriye ve İslam fırkalarından muhalif olanlarla münazara ettiğinde onlara galip gelip delilini ise kabul etmelerine mecbur kılmıştır.

Halk, bu yüzden şöyle söylüyorlardı: Allah’a andolsun bu, hilafete Memun’dan daha layıktır.

Haberci ve casusları bunu Memun’a ulaştırdıklarında Memun çok sinirlenip ona olan kıskançlığı daha da çoğaldı. Öte taraftan, İmam (a.s)’ın Memun’dan hiçbir korkusu yoktu. Hakkı söylerdi. Bazen Memun’a da hoşuna gitmeyen cevaplar verirdi. O, buna sinirlenip kînini kalbinde saklardı, bunu da dışarı vurmayıp bildirmezdi. Onun bütün hilesi snuçsuz kalınca; İmam (a.s)’ı zehirle şehit etti.

# 60. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S), OĞLU OLAN EBU CÂFER MUHAMMED BİN ALİ (A.S)’I (İMAM CEVAD’I) İMAMET VE VELAYETE TAYİN ETMESİ

1- el-Hekim Ebu Ali Hüseyin bin Ahmed el-Beyhakî Muhammed bin Ebu Abbad ki kâtip idi, Fazl bin Sehl onu İmam (a.s)’a bu iş için tayin etmiş idi. O, şöyle söylüyor: İmam Rıza (a.s) oğlu Muhammed’in ismini daima künyesi ile söylerdi (yani künyesiz adını söylemezdi). Öğneğin; şöyle söylerdi: “Ebu Câfer bana şöyle yazdı veya ben Ebu Câfer’e şöyle yazdım...” O ise (Ebu Câfer) henüz Medine’de bir çocuktu. İmam (a.s) oğluna büyük bir saygı ve yüceltişle hitap ederdi.

Ebu Câfer (a.s) da mektuplarının cevabını çok güzel bir hitap ve belagatla yazardı.

Bir gün İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Ebu Câfer benden sonra ailemden olacak vasim ve halifemdir.”

# 61 ila 64. BÖLÜMLER

(61 ila 64. Bölümler tarihi rivayetlerdir. İmam Rıza (a.s)’ın vefat ve şahadetin keyfiyeti hakkındadır. Bu bablarda toplam 5 rivayet yer almıştır. Konunun özetini iki rivayet halinde nakletmeyi uygun gördük.)

1- Ahmed bin Ziyad bin Câfer el-Hemezanî (r.a), Ali bin İbrahim bin Haşim diyor ki: Hizmetçi Yasir, bize şöyle naklediyor: Bizim bulunduğumuz yer ile Tus arasında yedi menzil (duraklık) bir uzaklık vardı. İmam Rıza (a.s) hastalandı, biz Tus’a geldik. İmam (a.s)’ın rahatsızlığı daha da çoğaldı. Bu yüzden Tus’da kaç gün kaldık. Memun günde iki defa hazretin ziyaretine geliyordu.

İmam (a.s) ömrünün son günüde çok zayıflamıştı. Öğle namazını kaldıktan sonra bana şöyle buyurdu: “Ey Yasir! Bu halk bir şey yemiyorlar mı?

Ben şöyle arzettim: “Ey efendim! Sen bu durumda oldukça kim bir şey yiyebilir? İmam (a.s) doğrulup şöyle buyurdu: “Sofrayı getirin çalışan hizmetçilerden çağrılmamışı olmasın, hepsini kendisi ile birlikte sofraya oturttu.” Her birisinden, tek tek hallerini sordu. Yemek yedikten sonra, şöyle buyurdu: “Kadınlara da yemek götürün.” Onlara da yemek götürüldü;

İmam (a.s) yemekten ayrıldığında, bayıldı ve durumu daha da ağırlaştı. Çığlıklar yükseldi. Memunun yanında olanlar ve kadınları, yalın ayakta büyük bir hüsran ve üzüntü ile geldiler. Çığlık ve hüzün Tus’u sarmıştı.

Memun’da yalın ayak, büyük bir üzüntü ile başını dövüp, sakalından tutup, (göz yaşları yüzünden süzülerek) ağlıyordu. Gelip İmam Rıza (a.s)’ın yanında durdu. Bu durumda İmam Rıza (a.s) kendisine geldi.

Memun şöyle dedi: Ey Mevlam! Allah’a and olsun bilmiyorum; bu iki musibetlerin hangisi benim için daha ağırdır? Acaba seni elden kaybetmek mi yoksa halkın bena seni zehirleyerek öldürtmem iftirasını etmeleri mi?

Yasir diyor ki: Aynı akşamın bir kısmı geçtikten sonra İmam (a.s) dünyadan göçtü.

Sabah olduğunda halk toplandılar. Onlar şöyle söylüyorlardı: “Bunu hiç şüphesiz o şahıs (yani Memun hile ile (zehirleyerek) şehit etti. Ardından da şöyle slogan atıyorlardı: Resulullah (a.s)’ın oğlu öldürüldü. Bunu çok tekrarladılar. Etrafta yankı yaptı.

Muhammed b. Cafer b. Muhammed İmam (a.s)’ın amcası, Memun’dan eman isteyip Horasan’a gelmişti.

Memun şöyle dedi: “Ey Ebu Cafer! Halkın yanına git, onlara bugün İmam Rıza (a.s)’ın cenazesinin çıkarılmayacağını bildir. Çünkü fitnenin çıkmasından, korktuğun için çıkarmak istemiyorum.

Muhammed b. Cafer halkın yanına gelerek, onlara şöyle dedi: “Ey millet! Dağılın, çünkü İmam Rıza (a.s) bugün çıkarılmayacaktır. Halk da bu söz üzerine oradan dağıldılar.

İmam Rıza (a.s) gece gusül verilip ve gecede defnedildi.

Ali b. İbrahim diyor ki, bana Yasir bir haber verdi ki kitap da getirilmesini istemedim.

2-El-Hakim Ebu Ali Hüseyin b. Ahmet Beyhaki İbrahim b. Abbas’dan şöyle naklediyor: İmam Rıza (a.s)’a biat, hicretin 201. Yılında, Ramazan ayının beşinci gününde oldu.

Memun kendi kızı olan Ümmü Habib’i 202. Yılında İmam Rıza (a.s) ile evlendirdi. İmam Rıza (a.s) 203 yılında Tus’da şehid edildi.

Memun receb ayında Irak’a doğru gitmeye yöneldi. Beyhaki’den başkası bana şöyle rivayet etmiştir:

İmam Rıza (a.s) dünyadan göçtüğünde ömründen 49 yıl ve 6 ay geçmişti.

Ama doğru olanı, İmam Rıza (a.s)Ramazan ayının bitmesine dokuz gün kala, Cuma günü şehid edildi. Bu olay, hicretin 203. Yılında olmuştur.

# 65. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S) HAKKINDA

# OKUNAN ŞİİRLER

“Ali b. Abdullah Havvafi, Hz. Rıza’ya bir mersiye okumuştur ki tercümesi şudur:

“Ey Tus şehri Allah seni rahmetiyle suvarsın.

Ki ne kadar hayır ve bereketin var dır ey Tus

Dünyada ter temiz olsun toprağın ey Tus

Bu temizliğin Senabat’ta ikamet eden ve oraya gömülen şahıs sebebiyledir.

Ölümü İslam’a ağır gelen bu şahıs

Şimdi AllahÎn rahmetine gark olömuştur.

Ey onu bağrında tutan toprak

Bil ki sende hilim, ilim ve temizlik ve mukaddeslik gömülüdür. “

“Muhammed b. Habib’in kitabında şu şiirleri gördüm:

“Tus’ta olan kabir var ki

bir İmam gömülüdür onda

ki ziyareti bize kesin ve gereklidir.

Bir kabir ki, Cennet’in Daru’us-Selam’ı onunla ayaktadır.

Veya selam ve esenlik yurdudur.

Her gün kendisine selam ve salavat gönderilmektedir...

Allah’a götüren kılavuz ve hidayeçi sizlersiniz.

Hak ve hidayet yollarını tanıyanar

Ve bizzat hidayet ve hak yolun nuru olanlar sizlersiniz.

Dünya ve ahirette Allah’ın velileri sizlersiniz

Allah tarafından saygı, itibar sahipleri sizsiniz....

Evet sizin kabirniz beni harekete geçiriyor.

Halbuki başkalarını çadırlar dikili bayraklar harekete geçirir.

Herkes zenginlere yaranmaya çalışır, onlarla övünür

Ama ben siz Ehl-i Beyt’i övüyor ve sizinle gurur duyuyorum.

Ebul Hasan Ali b. Musa’ya takdim ediyorum ki bu sevgim kabul görsün,

Bu fikir ve düşünceler bundan lezzet alsın.

Bu naçiz hediyeyi bendeniz “Zebiy’den kabul buyur

O ki sizin uğrunuzda her türlü kınanmayı göz almış ve asla bundan şikayetçi de değildir.

Eğer seni övmede Allah’ın hakkına riayet ettiysem

Misafirin ev sahibi üzerinde bir hakkı olduüundandır

Her ne kadar geciktirse de.

O halde bu misafirperverlik niyetimi kabul et

Ki kabul edersen büyük bir ganimet elde etmiş olurum.

Eğer başkaları sizin sevginizi öğrenerek derk etmişlerse

Ben ilahi ilham üzere sizlerin muhabbetine sahib oldum.”

# 66. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI[[193]](#footnote-193)

**1-Ali b. Ahmed b. Muhammed İmran** ed-Dekkak Hemdan ed-Divani’den şöyle naklediliyor: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç durumdan kurtaracağım.

1-İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraftan verildiği zaman

2-Sırat köprüsünde 3-Mizan ve terazide

**2-Muhammed b. Ali Macileveyh (r.a.)** Hüseyin b. Zeyd’den şöyle rivayet ediyor. Eba Abdullah Cafer b. Muhammed es-Sadık (a.s)’dan duydum, şöyle buyurdu: “Oğlum Musa (Kazım a.s.)’In Emir’el-müminin (a.s)’ın adındaki evladı, Horasanın Tusuna götürülecek, zehirle şehit edilerek, garip bir şekilde defnedilecektir. Her kim onun hakkını tanıyarak ziyaret ederse, Allah-u Teala ona, Fetih’den önce (Mekke’nin Fethinden önce) Allah uğrunda infak edip, savaşanların sevabını verecek.

**3-Muhammed b. Musa b. Mütevekkil (r.a.)** Davud b. Kasım el-Caferi’den şöyle naklediyor. İmam Cevad (a.s)’dan işittim ki, şöyle buyurdu: “Tus’un iki dağı arasında bir yer vardır ki, cennet mekanıdır. Her kim oraya girerse, kıyamet günü ateşten emanda olur.”

**4-Muhammed b. Ali Macileveyh (r.a.)** Abdulazim b. Abdullah el-Hasani’den, İmam Cevad (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Babamı Tus’ta hakkını bilerek, ziyaret edene, Allah tarafından cennet’in verilmesine kefil olurum.”

**5-Muhammed b. Hasan b. Ahmed b. Velid (r.a.)** Ali b. Esbat’dan şöyle rivayet ediyor: “Ben, İmam Cevad (a.s)’dan şöyle sordum: Babanı Horasan’da ziyaret eden için ne tür bir sevab vardır? İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun (vallahi) onun için cennet vardır.”

**6-Ahmed b. Ziyad b. Cafer el-Hamazani (r.a.)** Cabir b. Yezid el-Cifi’den şöyle rivayet etmektedir: Ben, vasilerin vasisinden, enbiyaların ilminin varisi olan, İmam Bakır (a.s)’dan işittim ki şöyle buyurdu: “Babam Seyyid’ul Abidin Ali b. Hüseyin, Seyyid-i Şuheda Hüseyin b. Ali’den o da vasilerin efendisi olan Emir’el-Müminin Ali b. Ebi Talib’den, O da Rasulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Benim bedenimin parçası Horasan’da defnedilecektir. Üzüntüsü olan, onu ziyaret ederse Allah da onun üzüntüsünü giderecektir. Günahkar giderse, Allah onun günahını af edecektir.

**7-Muhammed b. Hasan Ahmed b. Velid (r.a.)** Hasan b. Ali el-Veşşa’dan şöyle nakledilmektedir: Ben, İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her bir imamın, onu sevenler ve sizleri üzerine, bir ahd ve vazifesi vardır. O vazifeye tam bir şekilde vefa etmek, onların kabirlerini (güzel bir şekilde) gerektirdiği gibi ziyaret etmekle olur. Her kim (onları) büyük bir ilgi ile ziyaret eder, onların ilgi duydukları şeyi de kabul ederlerse imamlar, kıyamet gününde şefaatçileri olacaktır.

**8-Muhammed b. Macileveyh (r.a.)** İbrahim b. Ukbe’den şöyle nakletmektedir: Ben, İmam Hadi (a.s)’a mektup yazarak, İmam Hüseyin (a.s)’ın, İmam Ebil Hasan (a.s)’ın ve Ebi Cafer (a.s)’ın ziyaretlerini sordum. İmam (a.s) bana cevap olarak şunu yazdı: “Ey Ebu Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti hepsinden daha da önde gelmektedir. Çünkü bu, geniş çaplı bir ziyaret olup, sevabı daha çoktur.”

**9-Muhammed b. Ahmed Es-Sinani (r.a.)** İsmail b. Mihran’dan O da İmam Cafer b. Muhammed (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Sizlerden herkim, hacca giderse haccını bizim ziyaretimiz ile bitirip tamamlasın. Çünkü bizi ziyaret, haccın tamamlanması için bir parçadır.”

**10-Hüseyin b. İbrahim b. Ahmed b. Hişam el-Mukettib** Es-Sekr bin Dulef’den şöyle rivayet etmektedir: Ben, mevlam Ali b. Muhammed b. Ali Rıza (a.s)’ın (İmam Hadi (a.s)’ın) şöyle buyurduğunu duydum: “Her kimin Abdullah’dan bir isteği, haceti olursa ceddin İmam Rıza (a.s)’ın kabirni Tus’da ziyaret etsin. Gusül alıp baş tarafında iki rekat namaz kılarak, kunutta da hacetini istesin. Allah onun istediğini, günah veya akrabalık bağını kesmemesi, şartıyla verecektir. Şüphesiz o hazretin kabirnin olduğu yer, cennet saraylarından birisinin yeridir. Mumin orayı ziyaret ettiğinde Allah onu ateşten kurtarıp cennete götürecektir.”

**11-Hüseyin b. İbrahim b. Ahmed b. Hişam el-Mueddib** ve Ali b. Abdullah el-Verrak (r.a.) Abdusselam b. Salih el-Harevi’den şöyle nakletmektedir: Dibel b. Ali El-Huzai (r.a.) Merv’de İmam Rıza (a.s)’ın huzuruna gelerek, şöyle arz etti: Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! Senin için bir şiir yazmışım onu senden önce hiçbir kimseye okumamak için, kendime de söz vermişim.

İmam Rıza (a.s) ona şöyle buyurdu: “Getir onu oku” Dibel’de okudu. Şiirlerinin bazı kıtaları şöyleydi:

\*-Ayetlerin açıklanıp tefsir edildiği yer şimdi boş kalmıştır. Vahyin nazil olduğu yer susuz çöl gibi kurumuştur.

Dibel şu cümleyi okuduğu zaman:

\*-Ganimet ve Beyt’ül-mal başkaları arasında paylaştığını görüyorum. (Ali Muhammed (s.a.a)’in) onların ellerinin ondan boşalmış olduğunu görüyorum.

İmam Rıza (a.s) ağlayarak şöyle buyurdu: “Ey Huzai! Doğru söylüyorsun.”

Şu mısrayı da okuduğunda:

\*-Ben siz Ehl-i Beyt muhabbetini kalbimde taşıdığımdan bütün ömrümü korku ile yaşadım. Bütün arzum ümidim ise ölümden sonra azabdan güvende olayım.

İmam Rıza (a.s) ona şöyle buyurdu: “Allah seni en büyük üzüntü gününde güvende kılsın.

Dibel şu kıtayı okudu:

\*bağdat’ta bir kabir o temiz insanın kabirdir.

\*Ki Allah ona cennette yurt vermiştir.(Maksad İmam Kazım’ın kabirdir.)

İmam Rıza buyurdu:

“İki beyt ekleyerek kasideni tamamlamamı ister misin?”

Dibel, “Evet ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! Dedi. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:

\*- Tus’da bir kabir vardır onun musibet bedeninin bütün azalarını (damar ve kalbini) haşra kadar ateşlendirir.

\*-Bu, Allah Kaimi gönderip bizi bu üzüntü ve sıkıntıdan kurtarıncaya kadar devam edecektir.”

Dibel İmam (a.s)’a şöyle arz etti: Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! Tus’da ki bu kabir kimindir? İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “Benim kabirmdir. Çok uzun zaman geçmeden, Tus, benim şia ve ziyaretçilerimin gelip gittiği yer olacaktır. Her kim beni, Tus’da gurbet halimde ziyaret ederse, kıyamet günü bağışlanarak, derecesi benimle olacaktır...”

**12-Ahmed b. Ziyad b. Cafer el-Hemezani (r.a.)** Abdusselam b. Salih El-Harevi’den şöyle nakletmektedir: Ben Dibel b. Ali El-Huzai’nin şöyle dediğini işittim: Mevlam İmam Rıza (a.s)’a ilki şu şekilde olan şiirimi okuduğumda; “Ayetlerin açıklanıp tefsir edildiği yer, şimdi boş kalmıştır. Vahyin nazil olduğu yer aynen susuz çöl gibi kurumuştur.”

Şu kıtayı okuduğumda, 1-”İmam’ın ayaklanması imkan dışı değildir

Allah’ın isim ve bereketlerine sahiptirler

İçimizde her batılı haktan ayırıyor

İyi ve kötülere de mükafatlarını veriyor.” İmam Rıza (a.s) çok şiddetli bir şekilde ağladı. Daha sonra mübarek başını bana doğru kaldırarak şöyle buyurdu: “Ey Huzai! Ruh’ul-Kudus (cebrail) (a.s) bu iki mısrayı senin dilin ile okudu. Acaba o İmam kim olduğunu biliyor musun? Ben bilmediğimi arzederek, şöyle dedim: Yalnız sizlerden bir imamın kıyam edeceğini, yeryüzünde fesattan temizleyip, adaletle dolduracağını işitmiştim. İmam (a.s) şöyle buyurdu:

“Ey Dibel! Benden sonra ki İmam oğlum Muhammed, Muhammed’den sonra oğlu Ali, Ali’nin oğlu Hasan, Hasan’dan sonra oğlu Kaim (Mehdi) (a.s) Allah’ın hüccetidir. Gaybet döneminde beklenecek, zuhur ettiğinde ise emrine herkes uyacaktır. Eğer dünyanın bitmesine (kıyametin olmasına bir gün bile kalsa, Allah o günü İmam Mehdi (a.s) kıyam edinceye kadar uzatacaktır. Yeryüzü zulüm haksızlıkla dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır. Ama bu ne zaman olacaktır? Onun gelme olayı aynen kıyamet ne zaman olacağı haberi gibidir. Bana babam babasından onlar da babalarından Ali (a.s)’ın Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Resulullah (s.a.a)’e şöyle soruldu: Ey Resulullah (s.a.a) zürriyetinden olan Kaim (a.s) ne zaman kıyam edecektir?

Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurdu: Onun misali kıyamet gibidir. (sadece onu Allah bildirir) bu gök ve yeryüzünde olanlar için çok ağır gelecektir.

**Dibel’in Mezar Taşına Yazılan Yazının Görülmesi**

**13-Eba Nasr Muhammed b. Hasan Kerhi** el-Katib şöyle diyor: Ben Dibel’in mezarına şunun yazıldığını gördüm:

Dibel Allah’ın ona erişeceği güne lailahe illallahla hazırlandı. Onu ihlas ile diyordu ki Allah onu kıyamet günündeki, bütün zorluklardan kurtarsın.

Allah, resulü ve ardından gelen vasiler, onun mevlası olacaklardır.

# 67. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’DAN KUM’DA

# FATIMA BİNTİ MUSA B. CAFER (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI

# HAKKINDA HADİS

1-Babam (r.a.) Ve Muhammed b. Musa b. Mütevekkil Saad b. Saad’dan şöyle rivayet etmektedir:

Ben, İmam Rıza (a.s)’dan Musa b. Cafer (a.s)’ın kızı Fatıma (a.s)’ı ziyaret etmeyi sordum. İmam (a.s) bana şöyle buyurdu: Her kim onu ziyaret ederse cennetle mükafatlanacaktır.

# 68. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’I TUS’DA ZİYARET ETME KONUSU

Üstadım Muhammed b. Hasan (r.a.) Camia kitabında şu şekilde aktarmıştır. İmam Rıza (a.s)’ı Tus’da ziyaret etmek istediğim zaman, evden çıktığında gusül et; gusül ettiğin zaman da şu duayı oku: “Allah’ım beni, kalbimi temizle, sinemi genişlet. Seni övüp, sena etmeyi dilime akıt. Çünkü senden başka hiçbir güç ve kudret yoktur. Allah’ım sen bunu (güslü) günahlardan temizlenme ve hastalıklara ise şifa karar ver. Evden dışarı çıkmak istediğinde de şunu söylersin: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Onun adı ve hükmü ile Allah’a ve Resulullah (s.a.a)’in oğluna doğru gitmek istiyorum. Allah bana yeter, Ona tevekkül ediyorum. Ey Allah’ım yüzümü sana doğru çevirdim, maksadım sensin. Senin yanında olanı istiyorum.

Dışarı çıktığın zaman evinin kapısında dur ve şunu oku: “Ey Allah’ım! Yüzümü sana doğrulttum, ailem, çocuğum, malımı ve bana vermiş olduklarını sana emanet ediyorum. Sana güveniyorum, beni perişan bırakma.

Ey yüzünü ona döneni perişan etmeyen! Vermek istediğini ümitsiz etmeyen, koruduğunu zayi etmeyen, Peygamber (s.a.a)’e ve onun Al-ine selat ve selam olsun. Beni de korumanla koru, çünkü senin koruduğun zarar görmez.”

Tus’a İmam Rıza (a.s)’ın yanına (salim olarak) vardığında gusül edip guslünde de şu duayı oku. “Allah’ım beni ve kalbimi temizleyip arındır...” Son kısmı ise şu şekildedir: “Ey Allah’ım! Senin emrine teslim, Peygamber (s.a.a)’in sünnetine tabi olup, bütün yarattığın, mahluklara şehadet vermekle dinimin güçlü, kuvvetli olacağını biliyorum. Ey Allah’ım! Onu benim için nur ve şifa karar ver. Gerçektende sen, herşeye kadirsin.”

En güzel elbiseni giyin. Yalın ayakla ağır başlı bir halde yürü. Tekbir (Allah-u Ekber), tehlil (la ilahe illallah) temcid (Allah’ı övgülerle) ederek hareket et.

**Ziyaret Adabı**

1-Ziyaretçinin mutahhar türbeye girmeden önce İmam (a.s)’ı iyice tanıması gerekir. bir rivayette şöyle geçiyor: ziyaretçi bir kimse “**Arifen bihakkihi”** olmalıdır. (yani ziyaret ettiği türbenin sahibinin Peygamber’in hak vasisi olan 12 Ehl-i Beyt İmamlarından olduğunu bilmesi ve buna inanması gerekir.)

2-Helal mal ile ziyarete gitmelidir. Çünkü haram bir lokma ile ne namaz kabul olur, ne de hac kabul olur ve ne de dua kabul olur.[[194]](#footnote-194)

3-İmamı ziyaret etmekten hedefin ne olduğunu anlamalıdır.

4-Günahlardan uzak durmalı. Çünkü Allah Teala sadece takvalı kimselerin hayır amelini kabul etmektedir.[[195]](#footnote-195)

5-Bilet ve nakliye vesilesi temin etme zamanı halka eziyet etmemeli, yalan söylememeli, kötü davranmamalı, diğerlerinin hakkını zayi etmemeli de ortak mallardan kötü istifade etmemelidir. Zira bunlar, mukaddes ziyaret yolculuğunu hakiki değerinden düşürmektedir.

6-Şunu bilmesi gerekir ki, eğer önceden bir insanı küçümsemiş ve onu yanına kabul etmemişse İmam (a.s;) da onu kabul etmeyecektir. Hz. Kazım (a.s)’ın imametliği döneminde saray veziri olan Ali İbn-i Yaktin İmam (a.s)’ın yanına geldiğinde İmam (a.s) onu kabul etmeyip şöyle buyurdu: “Niçin filan çoban seni görmeye geldiği zaman onu huzuruna kabul etmedin.”[[196]](#footnote-196)

7-Mümkün olduğu kadar birlikte olduğu kimselere yardım etmeli ve onlara karşı iyilik yapmalı.

Bir toplulukla birlikte Resulullah (s.a.a)’in kabrinin ziyareti için Medine’ye giden müslümanlardan biri hastalandı ve evde kaldı. Bir kişi hariç geri kalan herkes onu bırakıp ziyarete gittiler. Bu durumu İmam Sadık (a.s)’a bildirdiler. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Senin bakıcılığının sevabı, diğer dostlarının ziyaretinin sevabından daha fazladır.”

8-Halka hizmet etmeyi küçük görmemeli, arkadaşlara yardım etmenin özel mükafatı olduğunun farkında olmalı.

Bir grup insanlar Kabe’yi tavaf etmek için Mescid’ul Haram’a girip, eşyalarını arkadaşlarından birinin yanına bıraktılar. İmam (a.s) (bunu duyunca) şöyle buyurdu: “Başkalarının malını koruyanın mükafatı tavaf eden kimselerin mükafatından daha az değildir.”

9-Türbeye girmeden önce gusletmeli veya abdest almalı. Temiz elbise giyip koku sürmeli, huzur ve vakarla kısa adımlar atarak türbeye girmelidir. Öyle ki diğer kimselere bir zorluk çıkarmaksızın mutahhar kabrin kenarında durmalıdır;ama eğer diğerlerine zorluk ve eziyet çıkaracak olursa kabirden biraz uzakta durup İmam’ı ziyaret etmelidir.

10-Türbeye girerken “Sübhanellah”, “Allah-u Ekber”, “lailahe illallah” ve “Elhamdülillah” zikirleriyle Allah Teala’yı tesbih ve taktis etmeli, Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ine selavat göndermelidir.

11-Ayakta durduğu halde giriş izni talep edip İmam’ın yüce ilahi makam ve azametine teveccüh ederek manevi bir hal ve üzgün bir gönülle türbeye girmelidir.

12-Kabir ziyaret ederken İmam’ın hürmetine Allah Teala’dan istediği hacetleri göz önünde bulundurmalıdır.

İmam (a.s)’ın aşk ve sevgisiyle türbenin kapı ve duvarını öpmelidir. Bu yolu ona tanıtan geçmişlere ve alimlere dua etmelidir. İmamların hakkını tanıyacak evlatlar eğitmek için yüce Allah’tan yardım dilemelidir.

13-Ziyaretçi, dua kitaplarında masumlardan rivayet edilen ziyaretlerden birini, manasına dikkat ederek okumalı ve daha sonra “ziyaret namazı” kastıyla iki rekat namaz kılmalıdır; ondan sonra da Allah’tan mağfiret dilemeli, başkaları için dua etmeli ve kabir ziyaret etmelidir.

14-Mümkün olduğu kadar Kur’an okuyup sevabını İmam (a.s)2a hediye etmelidir. Anne-baba ve üzerinde hakkı olanlardan taraf ziyaret etmelidir.

15-Ziyaret sona erdikten sonra İmam (a.s)’la vedalaşmalı ve vedalaşırken Ehl-i Beyt İmamlarından rivayet edilen duaları okumalıdır.

**Giriş İzni**

Hz. İmam Rıza (a.s)’ın mutahhar türbesine girmek isteyen kimse girmeden önce giriş için şu izin duasını okumalıdır:

Allah’ım! Ben Peygamberinin evlerinin kapılarından biri önünde durmuşum; Sen’in salat ve selamın ona ve Ehl-i Beyt’ine oldun. Sen insanları izni olmaksızın o eve girmekten menetmiş ve şöyle buyurmuşsun; **“Ey inananlar! Peygamber size girme izni vermedikçe onun evlerine girmeyin.”**

Allah’ım! Şüphe yok ki ben bu kutsal şehitlik ve türbenin sahibinin hürmetine, hayatında olduğu gibi gıyabında da inanıyorum ve biliyorum ki senin Resulün ve halifelerin (Peygamber’inin vasileri olan masum imamlar) salat ve selam onların üzerine olsun. Senin indinde diri olduklarına ve rızıklandırdıklarına ve benim makamımı (kabirleri karşısındaki durduğum yeri) gördüklerine ve selamımın cevabını verdiklerine inanıyorum. Ama sen onların sözünü duymamak için kulağıma bir perde çekmişsin (sözlerini duymaktan beni alıkoymuşsun), buna karşılık onlara sırrımı açmak ve raz-u niyaz etmenin tadını anlamaya beni muvaffak kılmışsın.

Ya Rabbim! İlk önce senden izin istiyorum; sonra Resulünden (Allah’ın salatı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) izin istiyorum; daha sonra halifen (Peygamberin varisi) olan bu İmam’dan ve bu mübarek buk’aya (mekana) vekil kılınmış meleklerinden izin istiyorum.

Ey Allah’ın Resulü! Bu mukaddes mekana girmeme izin veriyor musun? Ey Allah’ın hücceti! Gireyim mi? Ey Allah’ın mukarreb (Allah’ın dergahına yarın) ve bu mübarek Meşhed'de (mekanda) mukim olan melekleri! İçeri gireyim mi? Ey mevlam! İçeriye girmem için dostlarından her birine verdiğin en güzel izinlerden bana da ver. Eğer ben bu izine layık olmasam da sen izin vermeye layıksın.

**Sonra mübarek dergahın kapısı öpüp içeri girmeli ve şöyle demelidir:**

“Allah’ın ismiyle ve Allah’ın yardımıyla, Allah’ın yolunda ve Resulullah’ın dini üzere (bu mekana ayak basıyorum); Allah’ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun.

Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et ve tövbemi kabul eyle. Şüphe yok ki sen çok tövbe kabul buyuran ve Rahim’sin.”

**İmam Rıza (a.s.)’ın Ziyaret namesi**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Şehadet ederim ki Allah’tan başka bir ilah yoktur; o birdir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür. O geçmiş ve gelecekteki bütün insanların efendisidir. Yine o bütün peygamber ve resullerin efendisidir.

Allah’ım! Kulun, resulün, peygamberin ve bütün yaratıklarının efendisi olan Muhammed’e (s.a.a.), Sen’de başka hiçbir kimsenin sayıp bitiremeyeceği bir salat (rahmet) gönder.

Allah’ım! Senin halis kulun ve resulünün kardeşi olan Emir’el-Müminin Ali İbn-i Ebi Talib’e rahmet gönder, onu ilmin (ve hikmetin)le bütün yaratıkların arasından seçtin ve mahlukatından istediğin kimselere rehber ve mesajını ulaştırmakla görevlendirdiğin kimselere yol gösterici, adalet üzere dini uygulayan ve bütün bunlara tanık ve insanlar arasında hakem kıldın. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi onun üzerine olsun.

Allah’ım! Peygamber’inin kızı, velin olan Ali b. Ebu Talib’in eşi, cennet gençlerinin efendileri ve Peygamber’in iki torunu Hasan ve Hüseyin’in annesi Fatıma’ya, senden başka hiç kimsenin azametini kuşatamayacağı bir rahmet gönder; o Fatıma ki tertemiz, tahir, mutahhar, muttaki, arınmış, (rızana) razı, tezkiye bulmuş (günahsız) ve bütün cennet kadınlarından üstündür.

Allah’ım! Peygamber’in torunları, cennet gençlerinin efendileri, yaratıklarının içerisinde dinini koruyan, risaletine meb’us kıldığın kimselere yol gösterici, adaletinle dininin hakimi ve yaratıkların arasında hükmünün hakemi olan Hasan ve Hüseyn’e rahmet gönder.

Allah’ım! Kulun, yarattıklarının içerisinde dini ayakta tutan, risaletini ulaştırmakla görevlendirdiğin kimselere yol gösterici, adaletinle dinin hakimi ve mahlukatının arasında hükmünün hakemi ve ibadet edenlerin serveri olan Ali İbn-i Hüseyn’e rahmet gönder.

Ey Allah! Kulun ve yeryüzünde halifen olan ve Peygamberlerin ilmini açıklayıp izah eden Muhammed İbn-i Ali’ye rahmet gönder.

Ey Allah! Halis kulun, dininin velisi, bütün yaratıklarına hüccetin, sadık ve salih olan Cafer İbn-i Muhammed Sadık’a rahmet gönder.

Ey Allah! Salih kulun ve yaratıklarının arasında sözcün, hükmünle konuşan ve halkına hüccetin olan Musa İbn-i Cafer’e rahmet gönder.

Ey Allah! Has kulun ve dinin velisi olan ve adaletinle dinini ayakta tutan Sen’in ve kendi sadık babalarının dinine davet eden ve beğenilmiş (Allah’ın rıza makamına ermiş) olan Ali İbn-i Musa Rıza’ya senden başkasının saymaya kadir olmayacağı bir rahmet gönder.

Allah’ım! Has kulun ve velin olan, emrini ayakta tutan ve (marifet ve tevhid) yoluna davet eden Muhammed İbn-i Ali’ye (imam Cevab’a rahmet gönder)

Allah’ım! Has kulun ve dinini velisi (koruyucusu) olan Ali İbn-i Muhammed’e (İmam Hadi’ye) rahmet gönder.

Allah’ım! Emrinle amel eden, yarattıklarının arasında dinini ayakta tutan, Peygamberinin tarafından hakkı eda eden, hüccetin ve halkına şahidin olan keramet (ve lutfuna) muhtas kılınan, (insanları) senin ve resulünün itaatına davet eden Hasan İbn-i Ali’ye ve bütün o yüce zatlara salat ve selam gönder.

Ey Allah! Yarattığın insanların arasında dinini ayakta tutan hüccetin ve veline (Hz. Mehdi’ye ferecini (zuhurunu) ta’cil ederek, ona yardım olacak ve bizi dünya ve ahirette onunla beraber kılacak ebedi baki kalacak bir rahmet gönder; öyle kamil bir rahmet ki durmadan artsın.

Ey Allah! O yüce zatların sevgisi ve dostluğu vasıtasıyla dergahına yakınlık arıyorum. Onların dostlarını dost, düşmanlarını ise düşman biliyorum. Öyleyse onların vasıtasıyla dünya ve ahiret hayrını bana nasip eyle. Onların vesilesiyle dünya ve ahiret şerrini ve kıyamet gününün korkusunu benden uzaklaştır.

**Sonra İmam Rıza (a.s.)’ın mezarının başı ucunda otu ve şöyle de:**

Selam olsun sana ey Allah’ın velisi, selam olsun sana ey Allah’ın hücceti, selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah’ın nuru, selam olsun sana ey dininin sütunu (direği.)

Selam olsun sana ey Adem safvetullah’ın (Allah’ın seçkin kulunun ilminin) verisi, selam olsun sana ey Nuh Nebiyullah’ın (hilminin) varisi, selam olsun sana Ey İbrahim Halilullah’ın varisi, selam olsun sana ey İsmail Zebinullah’ın varisi, selam olsun sana ey Musa Kelimullah’ın varisi, selam olsun sana Ey İsa Ruhullah’ın varisi, selam olsun sana ey Muhammed Resulullah’ın varisi.

Selam olsun sana ey Allah’ın velisi ve alemlerin Rabbini n Resulünün vasisi ve Emir’ül-Müminin’in varisi, selam olsun sana ey Fatımat-üz Zehra’nın varisi, selam olsun sana ey cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin’in varisi, selam olsun sana ey ibadet edenlerin ziyneti olan Ali İbn-i Hüseyn’in varisi, selam olsun sana ey önceki ve sonrakilerin ilmini açıklayıp izah eden Muhammed İbn-i Ali’nin varisi, selam olsun sana ey Sadık ve Salih olan Cafer İbn-i Muhammed’in varisi, selam olsun sana ey Musa İbn-i Cafer’in varisi.

Selam olsun sana ey sıddık ve şehid. Selam olsun sana ey (Peygamber’in) vasisi, salih ve müttaki.

Şehadet ederim ki şüphesiz sen namazı dosdoğru kıldın, zekatı verdin, marufa (iyiliğe) emir münkerden (kötülükten) nehyettin, yakin (ölüm) gelene kadar Allah’a ibadet ettin.

Selam olsun sana ey Ebe’l-Hasan’ir-Rıza. Allah’ın rahmet ve bereketi senin mukaddes ruhuna olsun.

İmam Rıza (a.s.)’ın Kısa Ziyaretnamesi

“Allah’ım! Yeryüzünde ve toprağın altındakilere hüccet kıldığın, beğenilmiş, müttaki, münezzeh, sıddık ve şehid olan İmam Ali İbn-i Musa er-Rıza’ya, kamil, sürekli, aralıksız, ard-arda, arka arkaya olan bir rahmet gönder; öyle bir rahmet ki, evliyalarına gönderdiğin rahmetin en üstünü olsun.

**Camiat’ül-Kebire Ziyareti**

Merhum Şeyh Saduk “Men la Yehzuruh’ul-Fakih” adlı kitabında kendi senediyle Muhammed b. İsmail-i Bermeki’den Abdullah oğlu Musa en-Nahai’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: İmam Ali en-Naki’ye “Ey Resulullah’ın torunu! Sizden birinizi(n mezarını) ziyaret öğretin” dedim. İmam Ali en-Naki (a.s.) şöyle buyurdu: “Kapıya (mezarının bulunduğu türbenin kapısına) ulaştığında dur ve (ziyaret için) gusul yapmış bir halde şahadeteyni (kelime-i şahadeti) söyle, içeriye girip biraz daha ilerle, sonra kısa adımlar atarak vakarlı bir halle biraz daha ilerle, sonra durup tekrar otuz defa “Allah-u Ekber” de; sonra (biraz daha ilerle ve) mezara yakın bir yerde durarak kırk defa daha “Allah-u Ekber” de ve böylece yüz tekbiri tamamla ve sonra şöyle de:

**Bismillahirrahmanirrahim**

Selam olsun size ey Peygamber’in Ehl-i Beyt’i, risalet’in karargahı, meleklerin uğradığı kimseler vahyin iniş y er, rahmet madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, hilimin nihayeti, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin mücevheri, seçkinlerin direği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rahman’ın emanetdarları, Peygamber’in öz soyu, ilahi elçilerin göz nuru ve Resullerin yakınları; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere ey hidayet imamları, karanlıkların nurları, takvanın parlak nişaneleri, kamil akıl ve bilinç sahipleri, halkın sığınakları, Peygamberlerin varisleri, üstün örnekler, güzel davetçiler, Allah’ın dünya ve ahiret ehline ve ilk mahluklara olan hüccetleri; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere Ey Allah’ı tanımanın yolları ve Allah’ın bereketinin odakları, Allah’ın hikmetinin kaynakları, Allah’ın sırlarının koruyucuları, Allah’ın muhafızları ve Peygamber’in vasileri ve Resulullah’ın soyu; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun insanları Allah’a davet eden imamlara, rızasının kılavuzlarına, emrinde bulunanlara, muhabbetinde son mertebeye erişenlere, ihsanla tevhidine sarılanlara, emir ve nehiylerini aşikar kılanlara ve emrine uyup Hak’tan önce bir şeyi dile getirmeyen tertemiz kullara; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun (Hakka’a) davet eden imamlara ve hidayetçi olan önderlere ve koruyucu ve destekçi velilere.

Selam olsun siz zikir ehline, emir sahiplerine, Allah’ın yeryüzünde seçtiği halifelerine, O’nun seçkin kıldığı kendi hizbine, O’nun ilim çeşmelerine, O’nun hüccet ve nuruna, Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Allah’ın kendi hakkında şehadet ettiği gibi (ben de) şehadet ederim ki, Allah’tan başka bir ilah yoktur, o tektir ve ortağı yoktur; nitekim melekler ve ilim sahibi yaratıkları da buna şehadet etmekteler.

O’ndan başka bir ilah yoktur; O güçlü ve hikmet sahibidir. Şehadet ederim ki, Muhammed O’nun seçkin kulu ve beğenilmiş elçisidir. Onu hidayet ve hak din üzere ve bütün dinlere galip gelsin diye göndermiştir; müşrikler bunu istemese de.

Yine şehadet ederim ki, sizler değer ve hidayet sahibi masum imamlarsınız, Allah’a yakınlaştırılmış muttaki, sadık, seçkin ve O’na itaat eden, O’nun emrini tamamen yerine getiren, O’nun iradesine uyan, ikramını kazanan önderlersiniz. Allah sizi bilerek seçmiş ve gaybının bilgisini size bahşetmiş, sırrını bilmekle sizi seçkin kılmış ve kendi kudretiyle sizi değerlendirmiştir. Kendi hidayetiyle size izzet kazandırmış ve kendi burhanıyla (mucize ve kerametleriyle) sizi özgün kılmıştır, kendi nurunu size bahşetmiş ve kendi ruhuyla sizi desteklemiştir, yeryüzünde sizlerin halife olmanızı kullarına hüccet ve dinine yardımcı olmanızı, sırrını koruyanlar, ilmini taşıyanlar ve hikmetinin emanetdarı, vahyinin açıklayıcıları, tevhidinin erkanı, yaratıklarına şahitler, kullarına nişaneler, beldesinde ışık ve yoluna delil olmanızı istemiştir.

Allah sizleri sürçmelerden korumuş ve fitnelerden emanda kılmış, kirlerden temizlemiş ve her türlü pisliği sizlerden uzaklaştırmış, sizleri tertemiz kılmıştır. Siz de O’nun yüceliği karşısında tazim ettiniz, şanını yüce bildiniz, nimetini övdünüz ve O’nu sürekli andınız, ahdini muhkemleştirip pisliği sizlerden uzaklaştırmış, sizleri tertemiz kılmıştır. Siz de O’nun yüceliği karşısında tazim ettiniz, şanını yüce bildiniz, nimetini övdünüz ve O’nu sürekli andınız, ahdini muhkemleştirip kulluk bağını sağlamlaştırdınız ve O’nun rızası için açık ve gizlide müminlerin hayrına çalıştınız; hikmet ve güzel öğütle O’nun yoluna çağırdınız; O’nun rızası yolunda nefsinizden geçtiniz ve O’nun muhabbeti uğruna uğradıklarınıza sabrettiniz.

Namazı dosdoğru kılıp zekatı verdiniz, marufu emredip münkerden sakındırdınız, Allah uğruna hakkıyla cihad edip O’nun davetini ilan ettiniz; farzlarını açıkladınız ve hadleri (şer-i hüküm ve cezaları) ikame edip belirlenen hükümlerini beyan ettiniz; sünnetine uyup O’nun rızasına yöneldiniz, kaza ve tekdiri O’na bıraktınız, geçmiş peygamberleri tasdik ettiniz. Öyleyse sizi bırakıp başkasına yönelen azar; size sarılan Hakk’a kavuşur, hakkınız çiğneyen ise zevala uğrar.

Hak sizinledir ve sizdedir, sizdendir ve size yöneliktir, siz hakkın sahibi ve kaynağısınız.

Peygamberlik mirası sizdedir, halk sizin kapınıza gelir ve onların hesabı sizin üzerinizdedir. Hakkı batıldan ayıracak kesin hüküm sizin yanınızdadır; Allah’ın nişaneleri sizdedir, O’nun hükümlerini bildirecek olan sizsiniz, O’nun nuru, açık delili sizin yanınızdadır. Emri size açıklanmıştır.

Size dost olan Allah’a dost olur ve size düşman kesile Allah’a düşman kesilir. Sizi seven Allah’I sever, size karşı kin besleyen Allah’a kin besler. Size sarılan Allah’a sarılır. Sağlam yol ve fena yurdunun şahitleri ve beka yurdunun şefaatçileri sizsiniz. Kesintisiz rahmet, korunmuş nişane, mahfuz emanet ve insanların imtahan edildikleri kapı sizsiniz. Kim size geldiyse kurtuldu ve size gelmeyen helak oldu.

Siz, Allah’a doğru çağırıyorsunuz ve O’na yönlendiriyorsunuz, O’na iman edip O’na baş eğiyorsunuz, O’nun emrine uyup yoluna halkı irşad ediyorsunuz ve O’nun sözüyle hüküm veriyorsunuz.

Sizinle dostluk bağı kuran saadete erir ve size düşman olan ise kurtuluş yüzü görmez, sizi inkar eden hüsrana uğrar ve sizden ayrı düşen sapıklığa düçar olur; size sarılan kurtulur, size sığınan, güven kazanır, sizi tastik eden selamete kavuşur, size uyan hidayete erişir; size tabi olanın cennettir yeri, size karşı gelenin cehennemdir yuvası; sizi inkar eden küfre sapar, sizinle harbeden şirke düşer, sizi reddeden cehennemin en alt tabakasında yanar.

Şehadet ederim ki, bu ilahi irade önceden var adı ve bundan sonra da var olacaktır.

Şehadet ederim ki, sizlerin ruhlarınızın ve nurlarınız birdir, tertemiz ve paksınız ve hep birbirinizdensiniz; Allah sizler nur olarak yarattı ve arşın etrafına yerleştirdi, sonra Allah bizlere ihsanda bulunup, minnet edip, yücelmesini ve kendi isminin anılmasını istediği evlere yerleştirdi sizler. Bizlerin size salat göndermemizi ve sizlerin velayetinizi taşımak nimetini yaratılışımız için esenlik ve nefsimiz için temizlik ve bizler için arınma ve günahlarımız için keffaret kıldı. Böylece bizler Allah indinde sizlerin faziletlerini itiraf edenler ve sizlerin ilahi makamınızı tastik edenler olarak tanıdık.

Allah’tan, sizleri hiçbir kimsenin ulaşamayacağı ve kimsenin sizinle yarışamayacağı ve erişmeyi arzu edemeyeceği keramet kazananların en üstün mertebesine ulaştırmasını ve mukarreblerin en mükemmel makamına ulaştırmasını istiyorum. Öyle ki, sizin imamet makamınızın yüceliğini, mevkinizin azametini, şanınızın üstünlüğünü, nurunuzun tamlığını, menziletinizin güzelliğini, makamınızın sebatını, yerinizin şerefini Allah indindeki mertebenizi O’nun yanındaki değerinizi, O’na olan özelliğinizi ve O’na yakınlığınızı tanımayan, bilmeyen hiçbir mukarreb melek ve mürsel peygamber kalmasın. Bu makamınızı şahid, ne bir alim, ne bir cahil, ne bir mümin, ne bir facir, ne bir inat eden tağut, ne bir azgın şeytan ve ne de mertebeler arasında bilinç sahibi bir mahluk kalmasın. Babam ve annem, ailem, malım ve yakınlarım size feda olsun; Allah’ı ve sonra sizleri şahid kılıyorum ki, ben size ve sizin inandıklarınıza iman etmişim, sizin düşmanınıza karşıyım ve sizin reddetiğiniz şeyleri ben de reddediyorum, sizin makamınıza arifim, size karşı gelenlerin sapıklıkta olduklarını biliyorum. Sizin dostlarınızın dostuyum, düşmanlarınızın düşmanıyım; sizin hakkınıza riayet edene ben de riayet ederim, sizinle savaşanla savaşırım, sizin hak bildiğinizi hak bilirim, sizin batıl bildiğinizi batıl bilirim; size itaat ediyorum, hakkınıza arifim ve faziletinizi ikrar ediyorum. İlminizi taşıyorum, ahdinize bağlıyım, sizlerin makamına inanıyorum, gelişinize iman ediyorum, dönüşünüzü tastik ediyorum, dönüşümüzü tastik ediyorum, emrinizi bekliyorum, devletinizin arzusundayım, sözünüze bağlıyım, emrinize amel ediyorum, sizlerce iltica etmişim, ziyaretinize gelmişim, kabirinize sığınmışım. Sizi Allah azze ve celle indinde kendime şefaatçi kılmışım, sizin hürmetiniz için Allah’a yakın olmak istiyorum, her zaman her işimde kendi hacetlerimin, isteklerimin reva olması için sizleri (Allah huzurunda) aracı, kılmışım; sırrınıza ve aşikar makamınıza iman etmişim, sizler hazır olanınıza da ve gaybette olanınıza da evvel ve sonuncunuza da iman etmişim ve bütün işleri sizlere havale etmişim, bütün hallerimde sizlere boyun eğmişim, kalbim sizlere teslim olmuştur; görüşüm size tabidir ve yardımım sizin için hazırdır. Umudum şudur ki, Allah sizin vasıtanızla dinini ihya eder ve sizleri kendi istediği günlerde geriye çevirir ve adaleti ikame etmek için sizleri yeryüzünde galip kılar. Ben sizinleyim, size desteğim, sizden başkasıyla değilim. Sizlere inanmışım ve sonuncunuzu da ilkinizi sevdiğim gibi severim.

Sizin hakkınızı inkar eden, velayetinizden çıkan ve mirasınızı gasbeden, sizler hakkında şüpheye düşen ve sizden ayrılan düşmanlarınızdan, tağuttan ve şeytandan ve onların zalim hiziplerinden Allah’a sığınıyorum, sizin dışınızda her vasıta ve önderden ateşe çağıran imamlardan O’na sığınırım.

Allah’tan istiyorum ki, yaşadığım müddetçe beni sizin velayetiniz, muhabbetiniz ve deniniz üzerine sabit kılsın ve size itaat etmeye beni muvaffak etsin ve sizin şefaatinizi bana nasip etsin ve beni sizin en seçkin dostlarınızdan, sizin davetinize uyanlardan, sizin izinizi takip edenlerden, yolunuzdan gidenlerden, hidayetinizle hidayet bulanlardan, zümrenizde mahşere gidenlerden, dönüşünüzde dönenlerden, davetinizde mevki kazananlardan ve huzur döneminizi görenlerden, sizin güçlü döneminizde eli açık olanlardan ve sizi görmek şerefine kavuşanlardan etsin.

Babam, annem, nefsim, ailem ve malım sizlere feda olsun!

Allah’a kavuşmak isteyen size gelmelidir, tevhidi bilenler bunu sizden öğrenir, O’na yönelmek isteyen sizin kapınıza gelir.

Ey benim mevlalarım! Sizin güzelliklerinizi söylemekle bitiremem, sizi methetmekle hakkınıza varmam, sizin vasfınızı söylemekle değerinizi açıklayamam, sizler seçkinlerin nurusunuz, iyilerin hidayete eriştirenlerisiniz ve Allah’ın hüccetlerisiniz; Allah sizinle yaratılışı başlatmış ve sizinle de bitirecektir. Sizin sebebinize Allah yağmur yağdırır ve sizin hürmetinize Allah göğün yere düşmesini önler meğer kendi izni olsun ve sizin hürmetinize Allah zorlukları giderir ve müşkülleri bertaraf eder; sizin indinizdendir elçilerin indirdiği ve meleklerin getirdiği hükümler sizin yanınızdadır. Ruh’ul-Emin (Cebrail) sizin ceddinize (Hz. Ali aleyhisselam’ın ziyaretinde “ceddinize” yerine “kardeşine” kelimesi söylenir) inmiştir Allah hiçbir kimseye vermediği makamı size vermiştir; her şerefli sizin şerefiniz karşısında boyun eğer ve her büyük size itaat eder, her güçlü size, faziletiniz için huzu eder ve her şey size nazaran hakirdir, yeryüzü sizin velayetinizle kurtuluşa erişilir, sizin vasıtanızla Allah’ın rızasına kavuşulur ve sizin velayetinizi inkar edene Allah gazap eder.

Babam, annem kendim, ailem ve malım size feda olsun, sizin anınız diğer anılarla, isimleriniz diğer isimlerle, bedeniniz diğer bedenlerle, ruhunuz diğer ruhlarla, eseleriniz diğer eserlerledir ve kabirlerinizin diğer kabirlerin yanısıradır; oysa sizin isimleriniz ne tatlıdır! Ve nefisleriniz ne değerli ve makamınız ne büyük, mertebeniz ne yüksek ve ahdiniz ne de sağlamdır! Ve va’dınız ne de doğrudur, kelamınız nurdur, emriniz olgunluk, vasiyetiniz takvadır, işiniz hayır, adaletiniz ihsan, yaratılışınız kerem ve büyüklük; şanınız hak, doğruluk ve yumuşaklıktır; sözünüz kesin hükümdür, görüşünüz ilim, hilim ve bilinçtir (yakindir.)

Hayırdan söz edildiğinde, hayırın başlangıcı kökü, dal, kaynağı, barınak ve sonucu sizin olduğunuz görülür.

Babam, annem ve kendim size feda olayım; sizi nasıl öveyim ve karşılaştığınız güzel imtihanları sayayım; Allah sizin sebebinizle bizi zilletten çıkardı, kederlerimizi giderdi, helak olmanın ve ateşin eşiğinde iken bizi kurtardı.

Babam, annem ve kendim size feda olayım; Allah sizin velayetinizin sayesinde bize dinin nişanelerini öğretti ve dünyadaki bozukluklarımızı düzeltti. Sizin dostluğunuz sayesinde büyük tevhid nimeti tamamlandı ve tefrika yerine kaynaşma oldu. Sizin velayetiniz sebebiyle farz itaatler kabul olur ve Kur’an’da vacip kılınan dostluk dize aittir. Yüksek dereceler, övülmüş makam ve Allah azze ve celle indinde belirlenmiş yer, büyük mertebe ve kabul olan şefaat size aittir. Ey Allah’ım! Biz, nazil ettiğine iman ettik ve resulüne uyduk; bizi tanıdıklardan yaz. Ey Rabbimiz! Bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi batıla doğru eğme, kendi indinden bize rahmet ihsan et, gerçekten sen çok bağışlayansın. Rabbimiz her türlü eksiklikten uzaktır, rabbimizin vaadı mutlaka gerçekleşir.

Ey Allah’ın velisi; benimle Allah azze ve celle arasında öyle günahlar var ki, sizin rıza ve hoşnutluğunuzun olmasa asla bağışlanmaz. Öyleyse sizi kendi sırrına emin kılan, halkın işlerinde sizi önder kılan, itaatinizi kendi itaatine dahil eden Allah’ın hakkı hürmetine benim günahlarımı bağışlamasını isteyin ve benim şefaatçilerim olun. Ben size itaat edenim, kim size itaat etse Allah’a itaat etmiş olur ve kim de size karşı gelse Allah’a karşı gelmiş olur, sizi seven Allah’ı sevmiş olur ve size buğzeden Allah’a buğzetmiş olur.

Allah’ım! Eğer ben Muhammed ve onun seçkin ve beğenilmiş Ehl-i beyt’inden sana daha yakın olan birisini bilseydim onu sana şefaatçi kılardım. Öyleyse kendi üzerine farz kıldığın onların hakkı hürmetine Sen’den istiyorum ki beni, onları ve onların haklarını tanıyanlardan kıl ve onların şefaatiyle merhamete kavuşanlardan kıl. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Allah! Muhammed ve onun pak Ehl-i Beyt’ine rahmet ve çok selam gönder. Allah bize yeter, O ne güzel sahiptir.

# 69. BÖLÜM

# İMAM RIZA (A.S)’IN MEZARINDA GÖRÜLEN MUCİZE VE DUALARIN

# KABUL OLMASI[[197]](#footnote-197)

1-Ebu Talib Hüseyin b. Abdullah b. Benani diyor ki, ben Muhammed b. Ömer en-Nevkani’nin şöyle dediğini duydum: Ben, Nevkan’da bir karanlık gecede çatıda uyumuş idim, aniden uyandığımda Sinab’da İmam Rıza (a.s)’ın Meşhed’in olduğu o tarafa doğru baktım. Bir nurun yükseldiğini hatta Meşhed’in onunla aydınlandığını gördüm. Sanki gündüz olmuş gibi idi.

Benim İmam Rıza (a.s) hakkında şekkim vardı. Onun hak olduğunu bilmiyordum. Annem de onu İmam olarak kabul etmiyordu. Bana şöyle dedi: Ey yavrum! Sana ne oluyor? Ben anneme şöyle cevap verdim: Ben yayılmış bir nur gördüm onunla Sinabatta olan Meşhed aydınlandı. Annem de bana karşılık olarak şöyle cevap verdi: Bu bir şey değildir, yalnızca şeytanın ameli olabilir.

Şöyle devam ediyor: Önceki geceden daha karanlık, siyah olan, başka bir gece, o nuru tekrar gördüm, Meşhed onunla yine aydınlanmış idi. Anneme haber verdim. Nuru ve Meşhed’in onunla aydınlanmasını görmesi için onu da yanıma çağırdım. Gözleri ile görünce şaşırarak bunun çok yüce bir şey olduğunu bildi. Allah’a hamd ve şükürler etmeye başladı...

2-Ebu Talib Hüseyin b. Abdullah b. Benan et-Tai şöyle diyor: Eba Mensur b. Abdurrezak’ın Tus hakimi olan Biverdiye şöyle dediğini duydum: Çocuğun var mıdır? Diye sordu. O ise cevabında hayır yoktur. Dedi. Ebu Mensur ona tekrar şöyle sordu: Neden Meşhed’e İmam Rıza (a.s)’ın ziyaretine gidip de, onun yanında, Allah’ın sana çocuk vermesini istemiyorsun? Ben Allah’ı o mekanda çağırdım, hacetlerimi istedim, bana verdi. Hakim şöyle dedi: Ben Meşhed’e (orda olana selam olsun) gittim, İmam Rıza (a.s)’ın yanında Allah’ı çağırarak evlat vermesini istedim. Allah da bana bir erkek çocuk verdi. Ben Ebu Mensur’un yanına gelip Allah’ın duama icabet ettiğini bana çocuk vererek bununla ikram ettiğini haber verdim:

Bu kitabın yazarı (r.a.) Şöyle diyor: Ben 352 yılında Meşhed’e İmam Rıza (a.s)’ın ziyaretine gitmek için Rukn’ud-Devle’den izin istedim. 352. Yılın Recep ayında bana izin verdi. Dışarı çıktığımda beni tekrar çağırarak şöyle dedi: Bu yer, mübarek kutsal olan Meşhed’dir. Orayı ziyaret edip içinde olan hacetlerimi Allah’dan istedim, bütün isteklerim verildi. Orada dua ve ziyaretinde beni de unutma. Çünkü dua orada kabul olur.

Ben ona da dua etmek için söz verdim. Sözümde durup ona da dua ettim. Meşhed’den (orda olana selam olsun) döndüğümde, onun yanına geldim. Bana şöyle sordu: Bana da dua edip yerime ziyaret ettin mi?

Cevabında, evet dedim. Bana şöyle dedi: Aferin var ol, duanın Meşhed’de kabul olduğu ispatlandı.

3-Ebu Nasr Ahmed b. Hüseyin Ed-Debbi ki ondan daha çok Ehl-i Beyt düşmanı (nasibi) görmedim. Selavatı şöyle söylerdi: (Allah’ın selamı-fakat Muhammed’e (s.a.a) olsun) Onun Al-i’ne (Ehl-i Beyt’ine) salavat göndermezdi. İşte o şöyle diyor: Halk’ın bazısı emanet verdiler. Bende onu yere gömdüm ama daha sonra onları nereye gömdüğümü unuttum, şaşkın kalmıştım. Zamanı geldiğinde mal sahipleri istemek için geleceklerdi. Oysa ben onun yerini bilmiyordum. Mal sahipleri çaldım, götürmüşüm diye, bana ittihamda bulunuyorlardı. Evden perişan, düşünceli bir halde dışarı çıktım, bir grubun Meşhed’e İmam Rıza (a.s)’ın ziyaretine gitmekte olduğunu gördüm. Bende onlara katılıp Meşhed’e gittim. Ziyaret edip, Allah’dan emanetlerin yerini göstermesini istedim. Orda bir gece yatmış idim. Rüyamda birisi gelerek bana şöyle dedi: Emanet’i şu, şu yerde defnettin. Ben emanet sahibinin yanına gelerek rüyamda gördüğüm yeri ona gösterdim. Oysa ben rüyaya pek inanmazdım. Mal sahibi oraya gidip kazarak, malını çıkardı. Üzerinde de sahibinin mührü bile vardı. Bundan sonra o şahıs, bu olayı her yerde söyler, onları Meşhed’e (orda olana selam olsun) ziyarete gitmeleri için teşvik ederdi.

4-Ebu’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Hüseyin el-Hakim (r.a.) Diyor ki, ben Merv’in hakimi olan Eba Ali Amir b. Abdullah Biverdi’nin (ki o muhaddislerden idi) şöyle dediğini işittim: Ben İmam Rıza (a.s)’ı ziyaret için, Meşhed’e gittim. Orda Türk gördüm, Kubbenin içerisine gidip, İmam Rıza (a.s)’ın baş ucunda oturup, ağlayarak türkçe şöyle dua ediyordu: Ey Rabbim! Eğer oğlum sağsa bizi bir birimize kavuştur, eğer ölmüşse bize haberini ver. Ben türkçe bildiğimden yanına giderek, ey kardeşim! Sana ne oldu? Diye sordum. O da şöyle cevap verdi: Benim bir oğlum vardı. İshakabad savaşında benimle beraberdi. Onu kaybettim ve herhangi hiçbir haberimde yoktur. Annesi onun için her zaman ağlıyor. İşte bu yüzden Allah’a burda dua edip yakarıyorum. Çünkü duanın burda (Meşhed’de) kabul olduğunu duymuştum. Ravi diyor ki, onun haline acıdım elinden tutup, bu günlük misafirim olması için dışarı çıkardım. Biz camiden çıktığımız zaman, uzun boylu …… bir gençle karşılaştık. Türk onu gördüğünde ona doğru koşup, kucaklayarak ağladı. Her ikisi de birbirlerini tanıdılar. İşte bu genç dua ettiği oğlu idi. O, Allah’tan İmam Rıza (a.s)’ın kabir yanında birbirlerine kavuşmalarını veya öldüğünün haberini bildirmesini istemişti.

Genç’den buraya nasıl geldiğini sordum. Şöyle anlattı: İshakabad savaşından sonra Tebirstan’a düştüm. Deylemli birisi beni büyüttü. Büyüdükten sonra baba ve annemi aramaya çıktım. Çünkü her ikisinden de hiçbir haberim yoktu. Buraya gelmekte olan grupla da buraya geldim.

Gencin babası şöyle dedi: Bu Meşhed’de olan yakinimi daha çok güçlendirdi. Hayatta olduğum müddetçe buradan (Meşhed’den) ayrılmamak için kendime söz verdim.

Hamd olsun Allah’a ilk, son, zahir, batın olana; selat ve selam Muhammed-i Mustafa (s.a.a) ve onun temiz Ehl-i Beytine çokca selam ve esenlik...

1. İmam Rıza (a.s)’dan Nakledilen Rivayetler Çeşmesi [↑](#footnote-ref-1)
2. Mu’cem’ul-Rical, Ayetullah Huyi, Biyografisinde [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali b. Babeveyh Kummi-Şeyh Saduk’un babası- yolculuklarından birinde Bağdat’a gitmiştir. O zamana kadar bir çocuk sahibi olamamıştı ve bu olaydan dolayı büyük bir üzüntü içindeydi. İmam-i Zaman (a.f.)’in dört naibinden üçüncüsü olan Hüseyin b. Ruh’a mektup yazarak ona bu üzüntüsünü bildirdi ve İmam-i Zaman (a.f.)’in huzuruna vardığında bu isteğini kendisine de iletmesini rica etti.

   Şeyh Saduk’un babası bu mektubunda çocuk sahibi olma arzusunu bildirmişti. Birkaç gün sonra İmam-i Zaman (a.f.)’den kendisine şöyle bir mektup geldi: “Senin için dua ettim, Allah sana fakih ve temiz yaratılışlı bir çocuk ihsan edecektir.”

   Bu dua H.K. 311 yılında Şeyh Saduk’un doğuşu ile birlikte gerçekleşmiş oldu. Birçok büyük şahsiyetler de bu konuyu nakletmiştir. Örneğin bizzat Şeyh Saduk “Kemal’ud-Din” kitabında Şeyh Tusi “Gaybet” kitabında (s. 195) ve Neccaşi de Rical kitabında (s. 183) bunu açıkça beyan etmiştir. [↑](#footnote-ref-3)
4. Şeyh Tusi, H. K. 460 yılında vefat etmiş olup H. K. 412 yılında ölen Şeyh Mufid’in öğrencisidir. Şeyh Mufis ise Şeyh Saduk’un öğrencilerindendir. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bu kitabın konusu fıkıhdır ve Şianın dört temel kitabından biridir. Şeyh Saduk bu kitabı Mavera’un-Nehir’e yaptığı yolculukta Belh şehrine bağlı İlak kasabasında yazmıştır. Şeyh Saduk bu kitabın önsözünde şöyle yazmaktadır: “İlahi takdir beni gurbet ellere atınca “Nimet” diye bilinen mütedeyyin ve değerli Seyyid bana Muhammed b. Zekeriyya Razi’nin tıp ilminde yazdığı “Men la Yehzuruh’ut-Tebib” kitabından bahsetti. Bunun üzerine benden bütün dini hükümleri; helal ve haramları kapsayan bir fıkıh kitabı yazmamı, onu “Men la Yehzuruh’ul-Fakih” diye adlandırmamı ve istediği tüm dini hükümleri onda bulabileceği, güvenebileceği bir eser olmasını istedi. Böylece ben de onun bu isteğini kabul ettim...” [↑](#footnote-ref-5)
6. Emali kitabı Şeyh Saduk’un Meşhed’te söylediği hadis dersleridir. Bu hadis dersleri H. 367 yılının Recep ayında başlamış ve H. 368 yılında sona ermiştir. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bir araya toplamak ve arasını bulmak reddetmekten daha evladır. [↑](#footnote-ref-7)
8. 1- Eğer Allah Teala’yı başlangıç ve son tavsif etmiş olursak O’nu zamanla sınırlandırmış olmamız düşünülebilir, yani O’nu zamanın başlangıç ve sonunda tasavvur etmiş olabiliriz. Oysaki o Allah, zamanla sınırlı değildir. Evvel ve ahirden maksat, O’nun daimi ve ebedi olmasıdır. [↑](#footnote-ref-8)
9. 2- İsmail bin Abbad, “Sahib bin Abbad” olarak meşhurdur, “Kafi’l Kufat-i Şia” lakabını almış ve Âl-i Buye vezirlerindendi. O fazilet, kemal ve ilimde kendi asrının yegâne şahsiyeti idi. Seyyid, Alevi ve alimlerin, onun yanında özel bir makamı vardı. Bir grup alimler, onun için bir takım kitaplar telif etmişlerdir. Örneğin; Şeyh Saduk, “Uyun-u Ahbar’ür Rıza” kitabını onun kütüphanesine hediye olarak telif etmiştir. Sahib bin Abbad, şiilik ve Ehl-i Beyt’i sevmede eşsiz bir kimse idi. Arzettiğimiz gibi ona “Sahib” ve “Kafi’l Kufat” lakabını vermişlerdir. Ona “Sahib” demelerinin sebebi, Rukn’ud-Devle”nin veziri olan Muhammed bin Amid ile musahib (arkadaş) olduklarından dolayıdır. “Kafi’l Kufat” (Kifayet edenlerin kifayet edeni) demelerinin sebebi de “Sultan Fahr’id-Devle”nin veziri olduğundan dolayıdır; devletin önemli olan bütün işlerinin sorumluluğu onun üzerine idi. Tüm sorun ve müşkülatları o hallediyordu. Bir çok eserleri ve büyük bir kütüphanesi de varmış.

   Bu sözler, Şeyh Abbas-i Kummi’nin “Fevaid’ur Razaviyye” (c.1, s.45) kitabından alınmıştır. [↑](#footnote-ref-9)
10. 3- Rafizi, “Refeze” kökünden olup terk etmek manasına gelmektedir. Şialara “Rafizi” demelerinin sebebi de “Şeyhayn”ı terk edip Hz. Ali (a.s)’ı İmam bildiklerinden dolayıdır. [↑](#footnote-ref-10)
11. 1- Sahibinden çocuk sahibi olan cariyeye derler. [↑](#footnote-ref-11)
12. 2- Müvellede Araplar arasında doğmuş ve onların çocuklarıyla beraber gelenek ve görenekleriyle büyümüş olan cariyeye derler. [↑](#footnote-ref-12)
13. 3- Yeni maldan kasıt (Tarıf) Hz. İmam Rıza, eski maldan kasıt (Talid) ise Memun’dur. [↑](#footnote-ref-13)
14. 4- Kuded’den kasıt, şahısın büyük ceddine oranla olan mesafesidir. [↑](#footnote-ref-14)
15. 1- Galiba soru soranın maksadı şöyle imiş: Ben bu miktar sözle yetinmek istemiyorum, daha fazla açıklama yapmanızı ve açıkça beyan etmenizi ümit ediyorum. Yani; hükümetin görevlileri böyle bir sözü söyleyebilme hakkını İmam'dan almışlarmış. Yezid'in sözü de buna işarettir. [↑](#footnote-ref-15)
16. 2- Nisa/ 58 [↑](#footnote-ref-16)
17. 3- Bakara/ 140 [↑](#footnote-ref-17)
18. 1- Bu olay, Hicri 179. yılının sonlarında İmam'ın, Harun'un Emri ile Medine'de yakalanması ve Basra'ya gönderilmesi zamanında vuku bulmuştur. [↑](#footnote-ref-18)
19. 1- Ümmü veled; efendisinden çocuk doğuran cariyeye denir. [↑](#footnote-ref-19)
20. Merhum Şeyh Saduk (r.a) meşhur olan bu hadisi değişik şekilde ve değişik ravilerden nakletmiştir. Bu rivayetlerde (Ehl-i Beyt imamları ve Resulullah(s.a.a)'ın on iki vasisinin isimlerini zikr etmiştir. Bu rivayetlerde Cabir İbn-i Abdullah'ın bu isimleri Hz. Fatıma (s.a)'nın elinde olan nurlu bir sayfada gördüğü" ve Hazreti Bakır (a.s)'a söylediği nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yani; İmam Hasan'ın, kardeşi Hüseyin'i kendisinden sonra İmam yaptığı gibi, sen de beni kendinden sonra İmam yapmış olsaydın fena olmazdı. [↑](#footnote-ref-21)
22. 1-Elbette; İmam Mehdi(a.f)'nin isminin zikrolunmasının caiz olmadığı hakkında değişik görüşler vardır. Bazıları, İmam'ın ismini zikr etmenin caiz olması hakkındaki rivayetleri Gaybet-i Kübra döneminden önceki döneme bağlıyorlar. Zira İmam'ın hayati tehlikesi söz konusuydu. [↑](#footnote-ref-22)
23. On iki Ehl-i Beyt imamı hakkında olan hadisler öyle hadislerdir ki Ehl-i Sünnet ve Şia üzerinde ittifak etmişlerdir.

    Cevşen kitabı birinci cildinde bu hadisleri Layezal hadisleri araştırması adı altında araştırdık, bu araştırmada bu hadisleri aşağıdaki kaynaklardan zikr ettik.

    Sahih-i Buhari: Ahkam Kitabı 1148. Bab 2034. Hadis. C.9, s.729 el-Kalem Beyrut

    Sahih-i Müslim: İmaret Kitabı c.12, s.201, Dar’ul-Kitap el-Arabi Beyrut. 9.Hadisi yazmıştır.

    Süneni Ebu Davut: c.4, s.106

    Nevevi: Sahih-i Müslim’in Şerhi

    Bihar’ul Envar: 36, cildinde 226.sayfasından cildin sonuna kadar sekiz babta 234 hadis Peygamber (s.a.a)’den 52.hadis Masum İmamlardan (a) bu konu hakkında naklediyor. Toplam 286 hadistir. [↑](#footnote-ref-23)
24. 4- Muhaddes: Meleklerin dediklerini işiten ama onları görmeyen kimseye denir. [↑](#footnote-ref-24)
25. Maksat, Kur'an ve Ehl-i Beyt'in kıyamet günü Kevser havuzunun başında Resulullah'a kavuşuncaya dek birbirlerinden ayrılmayacaklarıdır. Birine sarılmak, diğerine sarılmak demektir. [↑](#footnote-ref-25)
26. Musa bin Mehdi Harun Reşit’in kardeşi olup ondan son ra takriben bir yıl iki ay Hükümet etmiştir. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hünut: Kişinin öldüğünde yıkandıktan sonra, secdede yere temas eden uzuvlarından (avuç içleri, alın, diz kapakları ve parmak uçları) kafur sürülmesi olayına denir. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rahman/43-44 [↑](#footnote-ref-28)
29. Bu beyanların inceliği Arap edebiyatı çerçevesinde anlam bulur. [↑](#footnote-ref-29)
30. İnsanın fiillerinin Allah (c.c)’nın ilminde var olması demek, insanın o fiilleri işlemesinde mecbur olduğu (cebr) anlamında değildir. Çünkü, ilim bir şey fiilse başka bir şeydir. Allah-u Teala insanın kendi isteğiyle bu işi sonradan yapacağını biliyor anlamındadır. “İki bin seneyle sınırlandırmak” uzun bir zaman dilimini göstermek için söylenmiş olabilir. [↑](#footnote-ref-30)
31. Bu hadisin senedinde olan raviler, Nevfeli hariç rical kitaplarında zikr edilmemişlerdir. [↑](#footnote-ref-31)
32. Resulullah (s.a.a)’ın bu mucizesi başka kitaplarda görülmemiştir. [↑](#footnote-ref-32)
33. ğünde yıkandıktan sonra, secdede yere temas eden - İmam (a.s) veliahtlığı kabul ederken devlet işlerine karışmayacağını ve hiç kimsenin azlini ve atamasını yapmayacağını şart koşmuştu. Bundan dolayı İmran-ı Sabbi’yi sadaka toplama görevine ataması şüphelidir. Bu görevden maksat, İmam’a ait sadakaların toplanma görevi olabilir. [↑](#footnote-ref-33)
34. - Zirar bin Amr el-Kadî, fasit akideye sahip olan bir Mûtezilîdir. (Lisan’ul Mîzan) [↑](#footnote-ref-34)
35. - Süleyman, “Bir şeyi bilmek, onun vârolmasını gerektirir” görüşüne sahipti. [↑](#footnote-ref-35)
36. - Eğer, ayetin devamından “Rabbinden bağışlanma diledi” diye sonraki ayette de “O meseleyi onun için affettik” buyurulmuştur, bu da görünüşte bir günahın işlendiğini sonra Dâvud (a.s)'’n istiğfar ettiğini ve Allah’ın onu bağışladığını anlatıyor denilecek olursa şöyle cevap verilir:

    İstiğfar etmenin kendisi bütün şeriatlarda başlı başına bir ibadettir. Peygamber efendimiz her gün bolca mağfiret dilerdi ve Hazretin kendisi şöyle buyurmuştur: “Kalbim (halkın işleriyle meşgul olmasından dolayı) tozlanır, kararır. İşte bundan dolayı günde yetmiş kez istiğfar ediyorum.” Hazretin istiğfardan kastı halkın işleriyle ilgilendiğinden dolayı tozlanan kalbini cilalandırmak ve Allah’tan gafil olmamak için O’ndan yardım dilemekti. Demek ki, istiğfarın ille de günah ile olması gerekmez, Allah’a yaklaşmak için de olabilir. [↑](#footnote-ref-36)
37. Cennetteki emir “irşadi emir” olduğu için Hz. Adem (a.s)’a herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir. Ve onun yapmış olduğu fiil Allah’ın emrine aykırı değildir. [↑](#footnote-ref-37)
38. - Kur’an-ı Kerim’de Bakara sûresi 250. ayette “İsrailoğulları Tabutu”na işaret edilmiştir. Nakledildiğine göre bu tabut, Hz. Mûsa (a.s)’ın annesinin onu içerisine bıraktığı, sonra da o hazretin ölüm zamanında levha, elbise ve nübüvvet alametlerini içerisine bırakarak vasi ve halifesi olan Yuşe bin Nun’a verdiği sandığın aynısıdır. İsrailoğulları bu sandıkla teberrük ederlerdi. Yine denilir ki, Hz. Mûsa hareket sırasında tabutu insanların önünde hareket ettirirdi, İsrailoğulları da onu ordunun önünde taşırdı. Yine nakledilen rivayete göre; tabuttan ileride yürüyen kimse ya öldürülüyor, ya da zafer elde ediyordu. [↑](#footnote-ref-38)
39. - Şunu hatırlatmak gerekir ki, “gufran” kelimesinin asıl anlamı “örtmek”tir. “Igfir li” de “benim için ört” anlamındadır. [↑](#footnote-ref-39)
40. Arapça’da “dallin” bir kaç manadadır. Sapık, yolunu kaybetmiş vs... Bu ayetteki dallin kelimesi yolunu kaybetmiş manasındadır. [↑](#footnote-ref-40)
41. -Bu hadisin senedi zayıftır. Çünkü Temim bin Abdullah Kureşî’yi Allame (r.a) kendi rical kitabında zayıf saymıştır. Ali bin Muhammed bin Cehm de nasibi ve Ehl-i Beyt düşmanıdır. Buna Şeyh Saduk’un kendisi de bölümün sonunda değinmiştir. (Ğaffari) [↑](#footnote-ref-41)
42. 16. Bölüm tarihtir ve toplumda kötü amel işlemenin ilahi gazaba sebep olacağı noktasını belirtiyor. [↑](#footnote-ref-42)
43. - Ebul Futuh tefsirinde “Terkun bin Amur bin Navuş bin Şaven bin Nemrut bin Kenan” diye geçmektedir. (bkz: C.8, s.273) [↑](#footnote-ref-43)
44. - Muhammed bin Sâbık, Ehl-i Beyte bağlı olmayan Sünni bir Ahbarîdir (hadislere kayıtsız şartsız ve tevile, tatbike gerek görmeden bağımlı olan grup). Böyle kimselerin Ehl-i Sünnet’in Ehl-i Beyt hakkında naklettikleri menkıbelere de fazla güvenemeyiz. Gerçi Saduk (r.a) “Emali” adlı eserinde bu hadisi başka bir tarik (senet) ile de nakletmiştir ama, orada da hadisin ravileri meçhuldür. Ancak, her hâlukârda hadisi şöyle yorumlayabiliriz: Hazret bu hadiste Fâtıma (s.a)’nın düğününün melekût alemindeki tecelli ve görkemliliğini anlatmıştır. Çünkü Fâtıma (s.a)’nın düğünü, görünüşte çok sade ve basit yapılmıştı. Halk bu sadeliği Peygamber (s.a.a)’in bu düğünü önemsemediğine yorumlamışlardı. Eğer hadis uydurma değilse düğünün melekûti şeklini beyan etmiştir. [↑](#footnote-ref-44)
45. - Hadisin senedinde yer alan Ali bin Hüseyin bin Şazeveyh meçhul bir şahıstır (meşhur rical kitaplarında ismi geçmemiştir). Yine hadisin senedinde yer alan Cafer bin Muhammed bin Masrur’un da durumu (güvenilir olup olmadığı) belirsizdir. [↑](#footnote-ref-45)
46. -Başlangıçta Mescid-i Nebi’nin yapısı öyle bir şekildeydi ki ashaptan bazılarının evlerinin kapısı mescide açılıyordu ve bazı vakitler onlar cünüp olarak mescide girip oradan dışarı çıkıyorlardı. Halbuki cünüplü halde Mescid-i Nebi’nin içinden geçmek bile caiz değildir. Bu yüzden Resulullah (s.a.a), Ali (a.s)’ın kapısı dışında mescide açılan bütün kapıları kapattırdı. Bu olay tarihte “Sedd-i Ebvab” diye geçer.

    Dikkat edilmesi gereken bir başka mevzu da şudur: Peygamber (s.a.a)’in amcası Abbas, bu olay sırasında daha müslüman olmamıştı, Mekke’de yaşıyordu. Hadiste geçen Abbas, ya yanlışlıkla bir başka kelimenin yerine yazılmış veyahut da Abbas, bir başkasının ismi olarak burada kayda geçmiştir. [↑](#footnote-ref-46)
47. Nadir hadis: Doğru sözlü bir tek raviden nakledilen ve nakledilen diğer hadislerle mana itibarıyla çelişen hadislere verilen addır. Bu Ahkamda bu hadislerle amel etmek doğru değildir. Elbette bazen de kendine özgü oluşu veya sayıları az oluşu, ya da tek başına ayrı bir başlık altında toplanması mümkün olmayan dağınık rivayetler için de "nadir" tabiri kullanılmaktadır. Şeyh Saduk da "Men la Yahzuruh'ul Fakih" kitabında "nadir" kelimesini bu manada kullanmıştır. (Telhis'ul Mikbas s.161) Dolayısıyla burada da "nadir”den bu ikindi anlam kasdedilmiş olabilir. [↑](#footnote-ref-47)
48. Fakat bazı mıntıkalarda kıble, doğu ve batı arasında yer alıyor. Bu hadiste işaret edilen kıble de has bir mıntıkaya mahsus olup, doğu ve batı arasında olduğuna dikkat çekilmiştir. [↑](#footnote-ref-48)
49. Hadis’in senedinde zikredilen raviler, Davud bin Süleyman dışında tanınmayan (mühmel) kişilerdir. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bu babda iki benzer hadis zikredilmişir. Konunun uzamaması ve tekrar edilmemesi açısından sadece bu hadislerden birine yer verdik. [↑](#footnote-ref-50)
51. Bakara/102 [↑](#footnote-ref-51)
52. Bakara/102 [↑](#footnote-ref-52)
53. Bu bölüm aslında 86 hadisten oluşmaktadır. Bazı hadislerin mefhumu bu bölüm ve diğer bölümlerde zikredildiğinden dolayı tekrardan kaçınmak için 68 hadisi nakletmeyi uygun gördük. [↑](#footnote-ref-53)
54. En’am/164 [↑](#footnote-ref-54)
55. Kur’an’ı Kerim’in mübarek Bakara suresinde Yahudiler’e hitaben “Peki sizler neden Peygamberlerinizi öldürüyorsunuz?” buyurulmaktadır. Oysa Peygamberleri onlar değil ataları öldürüyorlardı. Onlar ise atalarının bu yaptıkları amellere razı olmaları sonucunda bu hitaba muhatap olmuşlardır. [↑](#footnote-ref-55)
56. İmam Rıza’nın üçüncü evladı, İmam Askeri (a.s)’dır. bu yüzden hadisin metninde bir yanlışlık olmuştur. İmam’ın dördüncü evladı olmalıdır; üçüncüsü değil. [↑](#footnote-ref-56)
57. Buradaki yasaklama “mekruh” anlamındadır. [↑](#footnote-ref-57)
58. Bu hadis “Huzmuhalefe el-Amme” hadislerindenolup usul ilminin “Tea-dul ve Teraciih” konusunda tartışılıyor ve özel şartlara haizdir. [↑](#footnote-ref-58)
59. Temsil babındandır ve benzetme yapmak için söylenmiştir. [↑](#footnote-ref-59)
60. Haşr/20 [↑](#footnote-ref-60)
61. Yani insan bir şeyi öğrenince artık kendisine hüccet tamamlanmış olur ve aleyhine dönüşür. Bildikleri hususunda sorguya çekilecektir. Ama bu bildikleriyle amel etmişse o zaman o bildikleri lehine dönüşür. [↑](#footnote-ref-61)
62. Necm/31 [↑](#footnote-ref-62)
63. Maide/72 [↑](#footnote-ref-63)
64. Yusuf/87 [↑](#footnote-ref-64)
65. A’raf/99 [↑](#footnote-ref-65)
66. Meryem/32 [↑](#footnote-ref-66)
67. Nisa/94 [↑](#footnote-ref-67)
68. Nur/23 [↑](#footnote-ref-68)
69. Nisa/10 [↑](#footnote-ref-69)
70. Enfal/15 [↑](#footnote-ref-70)
71. Bakara/275 [↑](#footnote-ref-71)
72. Bakara/102 [↑](#footnote-ref-72)
73. Furkan/ 68-69-70 [↑](#footnote-ref-73)
74. Al-i İmran/77 [↑](#footnote-ref-74)
75. Al-i İmran/161 [↑](#footnote-ref-75)
76. Tevbe/35 [↑](#footnote-ref-76)
77. Furkan/72 [↑](#footnote-ref-77)
78. Bakara/283 [↑](#footnote-ref-78)
79. **“Ey iman edenler! içki, kumar, putlar ve fal okları Şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”(Maide/90)** [↑](#footnote-ref-79)
80. Ra’d/25 [↑](#footnote-ref-80)
81. Amr b. Ubeyd meşhur zahitlerden ve Mutezili’nin büyük şahsiyetlerinden biridir. Amr aslen İran’lıdır ve birçok kitapları vardır. H. 144 yılında vefat etmiş ve Mekke yakınlarında Mirran adlı bölgede defn edilmiştir. [↑](#footnote-ref-81)
82. Yani Allah’ın bu konudaki gazabından daha çok gazaplanma. [↑](#footnote-ref-82)
83. İsra/7 [↑](#footnote-ref-83)
84. Hicr/85 [↑](#footnote-ref-84)
85. Rad/12 [↑](#footnote-ref-85)
86. Al-i İmran/38 [↑](#footnote-ref-86)
87. Hicr/87 [↑](#footnote-ref-87)
88. Nahl/29-31 [↑](#footnote-ref-88)
89. En’am/108 [↑](#footnote-ref-89)
90. İbn-i Esir “Nihaye”nin “akese” maddesinde şöyle diyor: “bu cümlede yer alan “akikatuhu” lafzı “akisetuhu lafzından daha meşhurdur. Çünkü O Hazret saçlarını örmüyordu, (veya arkada örülmüş şekilde yapmıyordu.) Mütercim’e göre ise kafada toplanan saçlar manasınadır. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ağız büyüklüğü Araplar arasında bir güzellikti. (Meani’l-Ahbar s. 85) [↑](#footnote-ref-91)
92. El ve ayakların kalın olması Araplar arasında erkeğin güzelliklerinden sayılıyordu. (Meani’l-Ahbar s. 87) [↑](#footnote-ref-92)
93. Veya peygamber seçkin insanların ilim ve adabını halka da öğretmesini istiyordu. (Meani’l-Ahbar s. 88-89) [↑](#footnote-ref-93)
94. Bu bölümde bazı hadisler aynı mefhum ya da aynı lafızlarla 28. Bölüm ve diğer bölümlerde de naklolunmuştur. Bu yüzden biz onları tekrar zikretmeyi gerek görmedik. Bu bölümün aslı 52. hadistir. [↑](#footnote-ref-94)
95. (a.s)’raf/142 [↑](#footnote-ref-95)
96. Tevbe/3 [↑](#footnote-ref-96)
97. Bakara/29 [↑](#footnote-ref-97)
98. Haşr/7 [↑](#footnote-ref-98)
99. Buhadiste İmam’dan, ön ve arkadan çıkan şeyler hakkında soru soruluyor. İmam da ön ve arkadan çıkan üç şeyi söyleyerek görüş belirtiyor. Elbetteki abdesti bozan başka şeylerde var. [↑](#footnote-ref-99)
100. Zira Merhum Seduk bu hadisleri bir çok kitaplardan nakletmiştir. Bu kitaplar ise her biri kendi senediyle bu hadisleri nakletmişlerdir. Örneğin Muhammed b. Ömer el-Ceaabi’nin kitabından 103 hadis İmam Rıza’dan nakletmiştir ve aynı zamanda İbn-i Zureyk’in kitabından 36 hadis İmam Rıza’dan nakletmiştir. İbn-i Zureyk’in kitabında geçen bazı hadisler, Ceabi’nin kitabından da nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-100)
101. Maksat şudur: Allah Ehl-i Beytim ümmetimin arasında olduğu için Allah onlara rahmet etmektedir. İsyan edip günaha bulşatıklarında onlara azap indirmemektedir. Nitekim bizzat Peygamber (s.a.a)’de ümmet arasında olduğu müddetçe ümmete azap nazil olmuyordu. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Sen içlerinde olduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir.” (Enfal/33)** [↑](#footnote-ref-101)
102. Teşbih ve temsil babındandır. Şu manada ki hiçbir canlı yaratığın ruhu onun kudret elinin dışında değildir. [↑](#footnote-ref-102)
103. Bazı nüshalarda ise “Tevhid” yerine “teveddud” yani “birbirini sevmek” ifadesi yer almıştır. [↑](#footnote-ref-103)
104. Düşünce sağlığı kan sağlığına bağlıdır ve nar kanı temizlemektedir. Şeytan hadis ve lügat dilinde zarar veren herşeye denmektedir. Bazen “iblis”, bazen “kötü insan veya arkadaş” bazen “mikrop” ve benzeri zararverici şeyler hakkında kullanılmaktadır. Örneğin bir hadiste şöyle buyurmuştur: *“Bardağın çatlak yerinden su içmeyiniz, zira orada şeytan vardır.” anlaşıldığı kadarıyla bu hadisteki “şeytan” da bu anlamdadır.* [↑](#footnote-ref-104)
105. İlahi kurtuluşu beklemenin manası, onun için hazırlanmak ve onun gelmesi için gayret gösterip zemine hazırlamaktır. Örneğin namaz vaktini, iftar zamanını veya misafirinin gelmesini bekleyen kimse gibi hareket etmelidir. Sessiz oturup elini elinin üzerine bırakarak olan olacaktır diyerek kurtuluşu beklemek, doğru bir beklenti içerisinde olmak değildir. Ehl-i Beyt'in ferecini bekleyen kimse, gece gündüz onun gerçekleşmesi yolunda çalışmalı ve kendi toplumunu onun için hazırlamalıdır. Şunu bilmemiz gerekir ki, halk kendisini yüzde yüz onun gerçekleşmesi için hazırlamazsa, ona ulaşmaları mümkün değildir. Biz onu kabullenmek için kendimizi hazırladığımızda Allah Teala da kendi lutfunu bize esirgemeyecektir. Aksi taktirde bu ilahi lutfu beklemek boş ve yersiz bir bekleyiştir. [↑](#footnote-ref-105)
106. Yani Şeytan daha çok bu iki yolla insanı yoldan saptırıp cehenneme sokar. [↑](#footnote-ref-106)
107. Yetmiş kelimesi Arapçada fazlalık ve kesret anlamında da kullanılmaktadır. [↑](#footnote-ref-107)
108. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumanın sırrı, her şeyden önce onun kulağının zarını ezan sesiyle hareket ettirmek ve onu şehadeteyn kelimesiyle aşina kılmaktır. Peygamber (s.a.a) de oğlu Hasan'ın kulağına ezan okuyarak onu tevhid ve peygamberin nübüvvetiyle aşina kıldı; kulağına doğduğu günden ezan okunan bir kimseyi şeytan kolaylıkla saptıramaz. [↑](#footnote-ref-108)
109. Tahir İmamlar (a.s) kendilerine sorulan sorulara kişinin durumuna ve konumuna bakarak cevap verirlerdi. Bazen “susturmak”, bazen de “hallederek” cevap veriyordu. Bu cevap ta susturmak için verdiği cevaptır. Yoksa zaten sorunun kendisi de doğru bir soru doğru bir soru değildir. Ama her haliyle İmam (a.s)’ın ilahi şahsiyeti Yahudinin hidayetine vesile oldu. [↑](#footnote-ref-109)
110. Fatıma kelimesi “fateme” kökünden türemiştir ve ayrılmak, kesilmek anlamındadır. [↑](#footnote-ref-110)
111. Hadiste “mağbun” kelimesi kullanılmıştır ki “mağlup olmak” anlamındadır. Bazen de uyanık olmama yüzünden mağlup olan kimse için kullanılmaktadır. O halde “mağbun şahıs” halk nezdinde beğenilen bir şahıs değildir ve hiç bir ecri de yoktur. Zira işinde ihmalkarlık etmiştir. [↑](#footnote-ref-111)
112. Hadislere teveccühen gerektiği kadarıyla helal şeylerden istifade etmek zühde aykırıdeğildir. Tüketimde aşırı gitmek ve dünyaya gönül bağlamak zühte aykırıdır. [↑](#footnote-ref-112)
113. Rivayetin zahirinden de anlaşıldığı üzere ravinin bu soruyu sormadaki maksadı İmam (a.s)’dan Kur’anın yaratık olup olmadığı hususunda bir cevap alabilmekti. Bu mesele o zamanlar günün konusuydu. Ama imam bu cevabında Kur’anın yaratılmış olup olmadığı konusunu ele almamıştır. İmam (a.s) bu vesileyle cahil dostların veya bilgin düşmanların sözkonusu ettiği bu tür saptırıcı sorulara itina gösterilmemesi gerektiğini ifade etmek istemiştir. [↑](#footnote-ref-113)
114. El-Mizan tefsirinin sahibi gibi büyük müfessirler ayetleri tefsir eden bu tür hadislerin ilgili ayetlerin genel anlamınını özelleştirmediğine; belki bu ayetin en açık örneğini zikrettiğine inanmaktadırlar. [↑](#footnote-ref-114)
115. Bu haberin aslı Sünen-i Tirmizi'nin züht kısmında şöyle nakledilmiştir: "Hüzün kuyusundan Allah'a sığının." Oradakiler: Ey Allah'ın Resulü, Hüzün kuyusu nedir? dediklerinde Resulullah (s.a.a): "Cehennemde bir vadidir ki cehennemin kendisi günde yüz kez onun şerrinden Allah'a sığınır."

     Kimler oraya atılacak? diye sorduklarında da Resulullah (s.a.a): "Riyakar Kur'ân karileri." buyurdular. [↑](#footnote-ref-115)
116. Elbette Hz. Fatıma (a.s)'ın soyundan gelenlerden kast edilen kimseler olduğu 58. Babın evvelinde İmam Rıza (a.s)'dan nakledilen bir hadisle izah edilmiştir. İmam Rıza (a.s) orada Zeyd bin Musa'ya şöyle buyuruyor: “Kufeli ravilerin rivayetleri seni aldatmasın. Orada kasıt sadece Hz. Fatıma (a.s)'ın kendisinin dünyaya getirdiği çocuklardır.” [↑](#footnote-ref-116)
117. Hadisin anlamı şudur: Hakimiyet Allah’ındır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “**Hüküm sadece Allah’a aittir.”** [↑](#footnote-ref-117)
118. Bu bölümde 35 hadis vardır ki geçen ve gelecek bablarda bunun benzerleri zikr edilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar nakletmeyi gerekli görmedik. [↑](#footnote-ref-118)
119. Kur’an-ı Kerim’de birinci şekli zikredilmiştir. Yani her ne kadar oğlu da olsa ehlinden sayılmamıştır ama Kur’an’da olmayan ikinci şekline göre şu anlamda olabilir ki bu çocuk başkasının sülbündendir ve Nuh’un oğlu değildi. [↑](#footnote-ref-119)
120. İbn-i Sikkit, Yâkup bin İshâk bin Yûsuf-u Ehvazî’dir. Lugat ilmi, Arap edebiyatı ve şiir dalında önde gelen büyüklerden olup dokuzuncu ve onuncu İmam’ın yakın ashaplarındandır. Onun “Islah’ul Mandık” adıyla meşhur bir kitabı vardır ki, defalarca basılmıştır. 244 yılında Abbasî halifelerinden olan Mütevekkil, onu feci şekilde öldürtmüştür. Sebebi işe şudur:

     Bir gün Mütevekkil ona; “Senin yanında bu iki çocuk mu (Mueyyed ve Mu’tez) daha değerlidir yoksa Ali’nin oğlu Hasan ve Hüseyin mi?” diye sordu. İbn-i Sikkit cevap olarak İmam Hasan ile İmam Hüseyin (a.s)’ın bazı faziletlerini hatırlattı ve son olarak da şöyle dedi: “Ali (a.s)’ın kölesi Kamber, benim yanımda sen ve senin iki çocuğundan daha üstündür.” Mütevekkil sinirlenerek onun dilini boynunun arkasından çekip çıkarmalarını ve böylece öldürülmesini emretti. Ona İbn-i Sikkit denilmesinin sebebi ise, çok sükût etmesi ve dilinin belasına duçar olmaması içindi. Ama ilginç olan şu ki, çok susmasına rağmen sonunda dili onun ölümüne sebep oldu.

     [↑](#footnote-ref-120)
121. Rivayetlerde iki türlü hüccetten söz edilmiştir.

     1-Batıni hüccet ki akıldır ve bu hadiste maksat da bu batıni hüccettir.

     2-Zahiri hüccet ki Peygamberler ve onların masum naibleridir. [↑](#footnote-ref-121)
122. Daha fazla açıklama için el-Mizan tefsiri, Şura suresi 13. ayetin tefsirine müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-122)
123. Hem akli hem de nakli açıdan Allah yolunda cihad için insanların biatı gereklidir. Biat gerçekleşmedikçe cihat farz olmamaktadır. Hatta bazı özel durumlar dışında biat olmaksızın cihad etmek caiz değildir. [↑](#footnote-ref-123)
124. Mürsel hadis, senedinde bir veya birden fazla ravinin zikredilmediği hadistir. İmam Rıza (A)’da direkt olarak babalarının adını anmadan bu hadisi Resulullah’tan nakl ettiği için mürsel olarak adlandırılmıştır. [↑](#footnote-ref-124)
125. Günahların yazılmamasından amaç, mağfiret dilemek için fırsat verilmesi olabilir. Çünkü ayetler “Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görecektir” buyuruyor; veyahut da günahların yazılmamasından amaç, gaflet ve yanlışlıkla yapılan işler olabilir; namaz kılmamak ve haram işler yapmak gibi büyük günahlar deği [↑](#footnote-ref-125)
126. Ehl-i Beyt (A)’ın mektebinde aileye oldukça önem verilmiştir. Bu yüzden Ehl-i Beyt’e göre bir celesede gerekli aralık olmaksızın gerçekleşen üç talak sadece bir tek talak sayılmaktadır; üç talak değil. Bakara Suresinin 228 ve 229. ayetlerinin zahirinden de bu anlaşılmaktadır. Ama bazı mezhepler üç talakın da bir mecliste gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. [↑](#footnote-ref-126)
127. Bir meselenin bir çok cevabı verilebilir. Bazen ikna ve susturma yoluyla bazen de hal etme yoluyla cevap verilebilir. Ehl-i Beyt İmamlarınız siretinde her iki cevap türünden de bir çok örnekler görünmektedir. Bu hadis de muhatab ile uyumlu olarak iki türlü cevap verilen hadislerdendir. Hakeza iki ayrı kişinin İmam Ali (A)’a sorduğu ve onun da iki farklı cevap verdiği hadis de bu türdendir. Hz. Ali (A)’a şu soruyu sordular: Yeryüzü küçülmeden veya iğne deliği büyütülmeden Allah dünyayı iğnenin deliğinden geçirebilir mi? Hz. Ali (A) bir cevabında mealen şöyle buyurmuştur: Bu tür soru sormak yanlıştır. Allah hususunda “yapabilir mi?” diye sormak doğru değildir. Zira Allah mutlak kadirdir. Bu mesele bizatihi mümkün değildir. Zira iğne ve yerin bu kabiliyeti yoktur.Küçülme ve büyüme kabiliyeti olmaksızın bu iş gerçekleşemez.” Başka bir cevabında ise olumlu cevab vererek gözü örnek gösterdi. Ki göz küçüklüğüne rağmen büyük şeyleri alabilmektedir. [↑](#footnote-ref-127)
128. Bu hadise zikredilen cevap önceki hadisde verilen cevap türündendir ki dipnotunda gerekli açıklama yapılmıştır. [↑](#footnote-ref-128)
129. Zahiren İmam (A)’ın “ashabım yıldızlar gibidir” hadisine verdiği cevap muhatabının bizzat kabul ettiği deliller üzere kendisini ikna etmek içindir. Önceki iki hadiste zikredilen Memun’a verilen cevap türündendir.

     Ama Resulullah (S)’in kıyamet günü, “Allah’ım; ashabım, ashabım” diye buyurduğu hadis bir çok farklı yollar ile geniş bir şekilde Ehl-i Sünnetin sihah kitaplarında yer almıştır. Daha geniş bilgi için şu kaynaklara baş vurabilirsiniz: Sahih-i Buhari; Kitab’ur-Rikab; Bab’ul-Havz, 585-586. hadis; Kitab’ul-Fiten, c. 4, 7001-7005. hadis; Sahih-i Müslim, Kitab-i Tahare c.3, 247. ila 249. Hadis; c.15 2302. Hadis, Müsned-i Ahmed c.2 s.298, 300, 408, 454, 467 ve c.5 s.388, 393, 400, Kenz’ul-Ummal c.14 s.17, 433; Mucem’ul-Kebir-i Taberani c.24 s.94 , 251. Hadis [↑](#footnote-ref-129)
130. Önceden de söylediğimiz gibi merhum Seduk sadece İmam Rıza (A)’dan nakledilen hadisleri bir araya toplamak istemiştir. Bu yüzden her ne kadar metni aynı da olsa farklı yollarla nakledilen hadislere de yer vermiştir. Örneğin 33, 34 ve 35 bölümler ahkamın felsefesi hakkındadır. Sebepleri farklı da olsa bir tek mevzuyu beyan etmektedir. Bu yüzden hadisin tekrar edilmiş bölümlerini zikr etmedik. 33. bölümde ise sadece 2 hadis vardır. [↑](#footnote-ref-130)
131. Fakihler bu mutlak rivayeti şartlı bilmektedirler. Başka hadislere teveccühen anne zor durumlarda aşırı gitmeden zaruri miktarda çocuğunun izni olmaksızın da malında tasarrufta bulunabilir. [↑](#footnote-ref-131)
132. Katilin suçunun bulunması için üç yol vardır:

     1- Katilin kendisinin itiraf ve ikrar etmesi; elbette şartları vardır, buna göre bir kez itiraf etmesi yeterlidir.

     2- Delil sunma; Kısasta delil olarak iki adil erkek şahit getirilmelidir. Eğer diye için şahit getirilecekse iki kadın ve bir erkek şahit getirilmelidir.

     3- And içme; bu da delil ve ipucu yoluyla şahsın katil olduğuna delalet ediyor; yalnız itham olunan kimse itiraf etmiyor. Bu, şahidin de olmadığı zamandır. Ama önceden düşmanlıklarının olması, öldürücü aletin elinde olması, itham olunanın elbisesinin kana bulanması gibi ipuçları vs. Böylece öldürülenin sahipleri kimin olduğunu anlarsalar hakim, yemin ettirmeden önce kısas hükmünü veremez.

     Bilerek yapılan bir cinayette maktulün sahiplerinden elli kişi, hatayla olan cinayette ise yirmibeş kişi “Katil o şahıstır” diye and içmelidir. İşte bu durumda hakim, hükmü verebilir. Çünkü katille maktulün arasında düşmanlıkları olduğundan dolayı yakınları bundan haberdarmışlar. Bu yüzden her ne zaman cinayet olursa filan şahsın öldürme ihtimali vardır. Genelde akraba ve yakınları öldürülenin düşmanlarının az-çok haberleri vardır. Katilin kısas edilebilmesi için suçunun ispatı gereği hazır olanların and içmeleri gerekir. Bu durumda eğer birisi başkasını öldürmek isterse, onun maktulle olan geçmişi bellidir. Eğer bunu yaparsa (öldürürse) o grup yine şahitlik yapıp onu da kısas yapılmaya mahkum edeceklerdir. İşte bu, cinayet yapılmasına engel olup kan dökülmesini önlemiş olur. [↑](#footnote-ref-132)
133. Nisa/34 [↑](#footnote-ref-133)
134. 34. bölüm gibi hükümlerin felsefesini beyan etmektedir. Şu farkla ki bu bölümdeki rivayetler. Fazl b. Şazan’dan nakledilmektedir. 33. bölümde ise Muhammed b. Sinan’dan nakl edilmektedir. Bu bölümde bir hadis vardır ve tekrar edilmiş bölümlerini nakl etmekten sakındık. Verilen cevaplara teveccühen hadisin sonunda öyle anlaşılıyor ki Fazl hükümlerin delili hususunda İmam’ın sözlerinden anladığını yazmış ve söylemiştir. [↑](#footnote-ref-134)
135. Bu meselenin başka bir takım mesajları da vardır. Bu cümleden; başı ve sonu Allah kelimesiyle bitmektedir ve bu da tevhidin İslam’ın en asıl ilkesi olduğunu göstermektedir. “la ilahe illallah” yerine “Allah-u Ekber” ile başlaması da bizlere her türlü yanlış yol ve metodu red etmek için önce doğru yolu göstermek gerektiğini ve ardından yanlış yolun reddedilmesi icab ettiğini göstermektedir. [↑](#footnote-ref-135)
136. Ayet namazı dört şey sebebiyle farzdır:

     a-Güneş tutulması

     b-Ay tutulması

     c-Deprem

     d-Çoğu insanın korktuğu kırmızı veya siyah kasırgalar, şimşekler ve gök gürültüsü [↑](#footnote-ref-136)
137. Ayet namazı iki rekattır ve her rekatında beş rükü vardır, ayet namazında niyet ve tekbirden sonra Hamd suresi ve bir sure tümüyle okunmaktadır ardından rükuya gidilmekte sonra rükudan kalkarak yeniden Hamd ve bir sure okunmaktadır. Yeniden rükuya gidilmekte ve böylece beş rüku yapılmaktadır sonra rükudan kalkmakta ve secdeye gidilmektedir. İkinci rekatta bu tertib üzere kılınmaktadır. [↑](#footnote-ref-137)
138. Bu bölümde onbeş hadis vardır. Bu hadislerdeki mezkur konulardan bazısı geçmiş veya gelecek bablarda da beyan edilmiştir. Bu yüzden nakl etmekten vaz geçtik. Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir ki bu bölümdeki çeşitli meselelerde “lazım veya vacip” kelimesi kullanılmıştır ki bazısından maksat fıkhi vücub değildir. Belki maksat istihbabi lüzumdur. Yani yapıldığı takdirde sevap vardır. [↑](#footnote-ref-138)
139. Humeyd b. Kahtabe Abbasi halifesi Mehdi zamanında H. 195 yılında hükümetinin merkezi Tus’ta ölmüştür. İmam Rıza (A) Memun zamanında H. 200 yılında Horasan’a çağrılmıştır. Dolayısıyla bu olay uzak bir ihtimaldir. Ama her şekliyle dua ve Allah’a sığınma güzeldir ve sağlam bir senedinin olması gerekmez. Kur’an ayetlerine göre de dua, şartları olduğu takdirde müstecab olmaktadır. [↑](#footnote-ref-139)
140. Bu bölümde 29 hadis vardır. Ravileri her ne kadar farklı da olsa hadislerin konusu birdir. Okuyucuları usandırmamak için rivayetlerin sadece bir bölümünü zikrediyoruz.

     Ayrıca şu nükteyi de hatırlatmak gerekir: Bu bölümdeki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere İmam (A)’ın veliahtlığı Memun’un planı gereğiydi. Memun kendi hükümetini o buhranlı dönemden kurtarmak için bu yola başvurmuştu. İmam (A)’ ise buna razı değildi. Mecburen kabul etmek zorunda kaldı. Ama Memun’a bir takım şartlar ileri sürdü ki herkes bunu zorla kabul ettiğini anlasın, yanlışlığa düşmesin ve İmam’ın bu gayr-i meşru hükümeti meşru gördüğü sanılmasın. [↑](#footnote-ref-140)
141. Doğrusu şu olsa gerek: Takdir eden (ölçen), sağlamlaştıran, şekil veren ve güzelleştiren. [↑](#footnote-ref-141)
142. İbn-i Hafsa Ehl-i Beyt’in ve taraftarlarının düşmanıydı ve 182 yılında Bağdat’ta ölmüştür. [↑](#footnote-ref-142)
143. Bedir de müslümanlar tarafından esir olunan Abbas İbn-i Abdulmuttalib kastedilmektedir. [↑](#footnote-ref-143)
144. “Bu bölümü İmam Rıza (a.s)’ın ahlakı ile ilgili olup, yukarıdaki hadisin İmam Sadık (a.s)’dan nakledilmesi, bütün imamların bir nurdan olup, bir ahlak üzere olduklarının göstergesidir. [↑](#footnote-ref-144)
145. Malik b. Nuveyre’nin olayına ve Halid b. Velid tarafından yağmalanmasına işarettir; bu olay tarih kitaplarında ele alınmıştır. [↑](#footnote-ref-145)
146. Nisa/163 [↑](#footnote-ref-146)
147. Ahzap/7 [↑](#footnote-ref-147)
148. Bazı Ehl-i Sünnet müfessilerinin Hacc suresi 52. ayet ile ilgili olarak nakl ettikleri kıssaya işarettir. Sözde şeytan ona şu sözleri söyletmiştir: “Tilkel ğeranik’ul-Ula ve inne şefaetehunne leturca” [↑](#footnote-ref-148)
149. Vakıa/10 [↑](#footnote-ref-149)
150. Necm/3-4 [↑](#footnote-ref-150)
151. Nisa/95 [↑](#footnote-ref-151)
152. Dehr 8 ve 22. ayetler [↑](#footnote-ref-152)
153. Dehr/16 [↑](#footnote-ref-153)
154. İbrahim/17 [↑](#footnote-ref-154)
155. Tövbe/40 [↑](#footnote-ref-155)
156. Kahf/37 [↑](#footnote-ref-156)
157. Mücadele/7 [↑](#footnote-ref-157)
158. Tevbe/25 [↑](#footnote-ref-158)
159. Memun’un delilleri şu şekilde doğru olur ki, İshak, sükunetin mağarada Peygambere nazil olmuş olduğunu kabullenmiş olsun. Ebu Bekir’e değil. Ama İshak Mağarada sükunetin Ebu Bekir’e nazil olduğunu ve Peygamber (s.a.a)’in buna ihtiyacı olmadığını kabul etmiştir. [↑](#footnote-ref-159)
160. Tevbe/31 [↑](#footnote-ref-160)
161. A’raf/142 [↑](#footnote-ref-161)
162. Taha/29-30-31-32 [↑](#footnote-ref-162)
163. Nisa Suresi/65 [↑](#footnote-ref-163)
164. Hic/85 [↑](#footnote-ref-164)
165. Tevbe/15 [↑](#footnote-ref-165)
166. Hakka Suresi, 44, 45, 46 [↑](#footnote-ref-166)
167. Son iki hadis, tekrar olduğundan dolayı zikretmeyi gerek görmedik. [↑](#footnote-ref-167)
168. Hicr/75 [↑](#footnote-ref-168)
169. Al-i İmran/79-80 [↑](#footnote-ref-169)
170. Maide Suresi 116-117 [↑](#footnote-ref-170)
171. *Nisa/172* [↑](#footnote-ref-171)
172. Maide/75 [↑](#footnote-ref-172)
173. Tenasuh: İnsanın öldükten sonra ruhunun başka bir bedende zuhur etmesi demektir. [↑](#footnote-ref-173)
174. Ahid -Sahife-i Camia-Resulullah’ın imlası ve Emir’el-Müminin yazısıdır. [↑](#footnote-ref-174)
175. Gulat kelimesi “guluv”dan türmiştir ve bazı Peygamberler ile imamlar hakkında aşırı gidenler ve onlar için uluhuyet makamına inanan kimseler için kullanılmıştır. [↑](#footnote-ref-175)
176. Kaderiyye: İnsanın amel ve fillerini, insanın kendisinin yarattığına ve Allah’ın kazası olmadığını iddia eden grup [↑](#footnote-ref-176)
177. Murcia: İmanlı olan birine hiçbir günahın zararı yoktur diyen grup [↑](#footnote-ref-177)
178. Hururiye: Haricilerden bir gruptur. [↑](#footnote-ref-178)
179. Haşr/7 [↑](#footnote-ref-179)
180. Rad/16 [↑](#footnote-ref-180)
181. Rum/40 [↑](#footnote-ref-181)
182. Bu bölümde 44 rivayet metinde zikredilmiştir. Çeşitli kitab ve ravilerden naklettiği için bir çok rivayetler tekrar olmuştur, tekrar edilen rivayetleri zikretmeyi gerekli görmedik. [↑](#footnote-ref-182)
183. Vakifiler, Musa b. Cafer İmam Kazım (a.s)’ın son imam olduğuna, ve yaşadığına inananlardır. Dolayısıyla da ondan sonraki imamları kabul etmemektedirler. Halk dilinde “Yedi İmamcılar” olarak da adlandırılmışlardır. [↑](#footnote-ref-183)
184. Bu konuşma Medine’de gerçekleşmiştir. Zira İmam Cevad (a.s) H. 195 yılında Ramazan ayında doğmuştur. [↑](#footnote-ref-184)
185. Herseme Memun’un adamlarından olmasına rağöen bir anda bir ihbar üzere Memun’un gazabına uğramış ve atıldığı zindanda bir komplo sonunda öldürülmüştür. [↑](#footnote-ref-185)
186. Bekkar bin Abdullah bin Musab bin Sabit bin Abdullah bin Zübeyr, Abbasoğullarının işlerini düzeltenlerden birisidir. Harun Reşit döneminde Medine’nin hakimiydi. Babası Abdullah da Mehdi Abbasî zamanında Yemame’nin hakimiydi. Mehdi Abbasî hakkında mersiyesi vardır. [↑](#footnote-ref-186)
187. Bu bölümde de üç rivayet vardır. Ama aynı konular 47. bölümde geçtiği için sadece bir rivayeti naklettik. [↑](#footnote-ref-187)
188. Bu bölümde de 11 rivayet nakledilmiştir. Tekrar edilmiş olanları zikretmedik. [↑](#footnote-ref-188)
189. Hud suresinin 46. ayetine işaret etmektedir. Kur’an’da var olan şudur: “İnnehu amelun gayru salihin” Eğer şu iki şekilde okunursa manası farkeder: “İnnehu amile gayre salihin” veya “innehu amelu gayri salihin” [↑](#footnote-ref-189)
190. Abdullah bin Eftes’in olayı, tarihçilerin dediğine göre kısaca şöyledir: Hârun Reşit, Ebu Taliboğullarının ileri gelenlerinin durumundan her an için haberdar olmak istiyordu. Bu yüzden Fazl bin Yahya’dan şöyle sordu: Horasan’da Ebu Taliboğullarının adını işitiyor musun? “Hayır” diye cevap verdiğinde “Allah’a and olsun, bütün ciddiyetimle çalışmama rağmen onların adlarının hiçbirisini işitmiyorum. Yalnız birileri bir yer dedi, oraya Abdullah bin Hasan Eftes gidip geliyormuş” diye söylendi.

     Hârun daha sonra hiç duraksamadan bir gruba derhal Medine’ye gidip onu yakalamaları ve yanına getirmeleri için emir verdi. Bu grup, Medine’ye vardığında orada pusu kurup beklemeye koyuldular. Sonunda onu görüp yakalayarak Hârun’un yanına getirdiler. Hârun ona şöyle dedi: İşittim ki sen, Zeydîleri kendi etrafında toplayıp bana karşı ayaklandırmak için sana yardım etmelerini istiyormuşsun, doğru mu? Abdullah ise şöyle cevap verdi: Ey müminlerin emiri! Seni Allah’a yemine veriyorum, benim kanımı akıtma; ben bu gruptan değilim, adım da o toplulukta yoktur. Genelde bu çeşit fikre sahip olanların hareket ve davranışı benim davranışımdan tamamıyla ters olmaktadır. Çünkü ben gençliğimden Medine ve onun etrafındaki çöllerde büyüdüm. İradem kendi elimdedir. Başkalarının sultası altında da değilim. İşim de atmaca avlamaktır. Zaten bundan başka hayran olduğum bir şey de yoktur.

     Bunun üzerine Hârun “Bunları senden kabul ediyorum, ama seni tutuklayacak ve göz altında tutacağım. Hatta eğer birisi seni görmek isterse engel olmasın, aynı şekilde orada da güvercin besleyip uğraşmak istersen bir sakıncası yoktur” dedi.

     Abdullah şöyle dedi: Ey emir! Seni Allah’a yemine veriyorum, benim kanımı boynuna alma; çünkü beni hapsedersen fikirsel ve ruhsal olarak rahatsız olurum.

     Hârun ise bunu kabul etmeyerek onu bir eve hapsetti. Abdullah o evde hapis idi. Hârun’a mektup yazmak için fırsat gözetliyordu. Sonunda bir fırsat bulup Hârun’a baştan sona kadar küfürle dolu bir mektup yazarak mühürleyip gönderdi. Hârun mektubu okuduğunda onu yırtarak (parçalayıp) şöyle dedi: Bu adamın canı sıkıldı. Kendisini ölüme vermek istiyor. Ama ben bu işi onun öldürülmesi için sebep bilmiyorum.

     Hârun, Câfer Bermekî’yi çağırarak Abdullah’ı kendi evine götürmesi için emretti. Orada ona rahatlık gösterilmesini istedi. Ertesi gün Nevruz Bayramı idi. Abdullah’ı evine götürüp onun boynunun vurulmasını emretti. Başını da bir parçaya sararak hediye unvanı ile diğer hediyelerle birlikte Hârun’un yanına getirdi. Hârun hediyeleri kabul etti. Ama Abdullah’ın kafasını gördüğünde şaşırdı ve çok sinirlendi. Câfer’e de şöyle dedi: Yazıklar olsun sana, neden böyle yaptın? Câfer “Müminlerin emirine yazmış olduğu küfürlü mektubundan dolayı bunu yaptım” dedi. Bunun üzerine Hârun şöyle cevap verdi: Sen bu işi benim iznim olmadan yaptın. Bu, mektuptan daha kötüdür.

     Bu olay geçti. Hârun uzun zaman sonra Beramike’nin yok olması için karar aldığında Mesrur-u Kebir’i, Câfer’in katli için görevlendirerek ona şöyle dedi: Onun boynunu vurmak istediğin zaman ona şöyle söylersin; “Bu, amcam oğlu Abdullah bin Hasan’ın yerinedir, sen onu benim iznim olmadan öldürmüştün!” [↑](#footnote-ref-190)
191. Yani, nasıl Resulullah bizler için hak kabul etmişse, bizim için de halka karşı yerine getirmemiz vacip olan bir hak vardır. O da, bu dünyada önderlik, ahirette ise şefaattir. [↑](#footnote-ref-191)
192. Bu bölümde üç rivayet zikrolunmuştur, tekrar olduğundan zikretmiyoruz. [↑](#footnote-ref-192)
193. Bu bölümde 37 rivayet vardır.Mefhum açısından aynı olanları tekrar nakletmedik. [↑](#footnote-ref-193)
194. Mesahin-i Berki, s.88. [↑](#footnote-ref-194)
195. Maide/29. [↑](#footnote-ref-195)
196. Sefinet’ül-Bihar, c.2, s.252. [↑](#footnote-ref-196)
197. Bu bölümde İmam Rıza’nın hareminin bereketleri hususunda 13 hikaye nakledilmiştir ki birkaçını naklettik. [↑](#footnote-ref-197)