**PİRİ AŞK**

**Derleme ve çeviri**

**Kadri Çelik**

# İÇİNDEKİLER

[ÖNSÖZ 8](#_Toc266567576)

[Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 9](#_Toc266567577)

[Piri Aşk İçin Söylenen 12](#_Toc266567578)

[Bir Kaside 12](#_Toc266567579)

[İnsanın kendi Nefsine Düşkün olması](#_Toc266567581)

[Allah’a Düşman Olmayı Gerektirir. 73](#_Toc266567582)

[Biz Kendimiz Hicabız; “Kendimiz ile Vechullah” arasında! 74](#_Toc266567583)

[İnsanın Kendine Mübtela Olması 79](#_Toc266567584)

[Bütün Belalardan Daha Büyüktür 79](#_Toc266567585)

[Peygamberlerin İsteği de](#_Toc266567586) [Nefsin Tasullutundan Çıkış İdi 81](#_Toc266567587)

[Diktatörlük Bütün Fesatların Menseldir 82](#_Toc266567588)

[Adaleti Adalet İçin 88](#_Toc266567589)

[Hakkı da Hak İçin İsteyiniz 88](#_Toc266567590)

[Terbiyenin Gayesi Sırat’il 91](#_Toc266567591)

[Müstakim’de Hareket Etmektir. 91](#_Toc266567592)

[Sırat’il Müstakim](#_Toc266567593) [Mutlak Kemaldir 92](#_Toc266567594)

[Mutlak Kemal, Sadece Allah’ın Yad ve](#_Toc266567595) [Mutlak Kemale Olan Aşk 98](#_Toc266567596)

[Allah’ı İsteme Fıtratıdır 98](#_Toc266567597)

[Kendiniz ile Allah arasındaki 101](#_Toc266567598)

[“Bencillik” Perdesini Kaldırın 101](#_Toc266567599)

[Cehennem Söndüğü Zaman 103](#_Toc266567600)

[Bu İslami Ülkenin Hudud ve Sınır](#_Toc266567601) [Boylarında Öldürülenler (Allah’ın Abidleri)](#_Toc266567602)

[Bizlerden Daha da Faziletlidirler 106](#_Toc266567603)

[Peygamberlerin Gönderiliş sebebi 107](#_Toc266567604)

[Nefsin Tezkiyesi İlahi 111](#_Toc266567605)

[GayeleriTahakkuk Ettirir 111](#_Toc266567606)

[Nefis Tezkiyesi En Fazla 114](#_Toc266567607)

[İdareciler için gereklidir 114](#_Toc266567608)

[Aklın Gazap Vasıtasıyla Zelil Olması 118](#_Toc266567609)

[Üç Çeşit Görüş 119](#_Toc266567610)

[Hakk Görüşü 120](#_Toc266567611)

[Herkes Yakasını Nefs Şeytanına Kaptırmıştır 121](#_Toc266567612)

[Gençler Nefsi Temizlikleriyle 123](#_Toc266567613)

[Melekut Alemine Daha Yakındırlar 123](#_Toc266567614)

[İnsanı Kemalden Uzaklaştıran 126](#_Toc266567615)

[Her Şey Dünyadır 126](#_Toc266567616)

[Bütün Kaypaklıkların Başı Nefis Sevgisidir 127](#_Toc266567617)

[Dünyadaki Bütün Savaşlar 129](#_Toc266567618)

[insanların Enaniyetinden Doğmaktadır 129](#_Toc266567619)

[Peygamberlerin Talimat ve Terbiyesine](#_Toc266567620)

[Hicret Etmenin Ecri İndi İlahidedir. 134](#_Toc266567621)

[Amellerin Salah ve Fesadının insanın](#_Toc266567622)

[Ruhi Cihetiyle Derin bir İlgisi Vardır 136](#_Toc266567623)

[İnsanın Galibiyet ve Mağlubiyetinin](#_Toc266567624)

[İlahi Ölçüşü Miraçtır. 139](#_Toc266567625)

[Allah’ın Bizlere İhsan Ettiği Şeyleri 141](#_Toc266567626)

[Onun Yolunda Sarfetmemiz Gerekir. 141](#_Toc266567627)

[İnsan Sonsuz Bir Varlıktır, Onda](#_Toc266567628)

[Duraklama Diye Birşey Yoktur. 143](#_Toc266567629)

[Allah’ın Ziyafetine Gitmek İçin Hazırlanın 145](#_Toc266567630)

[Dua İnsanı Yüceltir 146](#_Toc266567631)

[Dualar İnsanı Başıboşluk ve](#_Toc266567632)

[Şaşkınlıktan Kurtarır 147](#_Toc266567633)

[Allah Tebarek ve Tealanın 150](#_Toc266567634)

[Ziyafeti Nur’a Ulaşmak İçindir. 150](#_Toc266567635)

[Bu Alemi Ancak ve Ancak 153](#_Toc266567636)

[terbiye Olmuş insanlar Düzeltebilir. 153](#_Toc266567637)

[1978 HACC MESAJI 159](#_Toc266567639)

[PİRİ AŞK’IN ŞÎİRLERÎ 250](#_Toc266567646)

[İMAM’IN (RA) ŞİİRLERİNDE KULLANILMIŞ OLAN İRFANİ ISTILAHLARIN ANLAMLARI 252](#_Toc266567647)

[UYKULU KALB 254](#_Toc266567648)

[SEFER 255](#_Toc266567649)

[İDDİACI 256](#_Toc266567650)

[MARİFET YOLU 257](#_Toc266567651)

[PUT 258](#_Toc266567652)

[HAKKIN CİLVESİ 259](#_Toc266567653)

[GÜNEŞ 260](#_Toc266567654)

[HAKKIN SENASI 262](#_Toc266567655)

[ONA DOĞRU 263](#_Toc266567656)

[MESTLER HALVETİ 264](#_Toc266567657)

[RİNDLER MAHFİLİ 266](#_Toc266567658)

[HASTA GÖZ 268](#_Toc266567659)

[FENA DERYASI 269](#_Toc266567660)

[HÜSNİ HİTAM 271](#_Toc266567661)

[İMAM MEHDİ (AS) 273](#_Toc266567662)

[BAHAR 274](#_Toc266567663)

[PİRİ AŞK’IN MEKTUPLARI 275](#_Toc266567665)

[Fatıma Tabatabai 281](#_Toc266567666)

[Mübarek 12 Ramazan , 1404. 300](#_Toc266567668)

[Aziz Fatımam, 301](#_Toc266567670)

[Azer, 1365 305](#_Toc266567671)

[27 Rebiussani 1408 321](#_Toc266567674)

[Ruhullah Musevi El-Humeyni 297 321](#_Toc266567675)

[İrfani, felsefi ve ahlaki eserleri: 329](#_Toc266567676)

[KUR’AN VE EHL-İ BEYT’İN BAŞINA NELER GELDİ? 350](#_Toc266567688)

[Ruhullahil Museviyyil Humeyni 360](#_Toc266567689)

[BU İNKILAB İLAHİ BİR HEDİYEDİR 361](#_Toc266567691)

[İSLAMI KORUMAK EN BÜYÜK FARZDIR 363](#_Toc266567692)

[İSLAM İNKILABİNIN ZAFERE ULAŞMASI VE BEKASININ SIRRI 364](#_Toc266567693)

[DİNİN SİYASETTEN AYRI OLDUĞU KOMPLOSU 366](#_Toc266567694)

[İRAN İSLAM İNKILABININ DİĞER İNKILABLARLA MUKAYESESİ 370](#_Toc266567695)

[ALİMLER İLE ÜNİVERSİTELİLERİN ARA. SINDA VAHDETİN ÖNEMİ 377](#_Toc266567696)

[BATILILAŞMA TEHLİKESİ 379](#_Toc266567697)

[EMPERYALİSTLERİN ÜNİVERSİTELER VE İLİM HAVZALARINDAKİ KOMPLOLARININ FARKLILIĞI 381](#_Toc266567698)

[İSLAM ŞURA MECLİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN İSLAMA SIKICA BAĞLI OLMALARININ GEREKLİLİĞİ 383](#_Toc266567699)

[YARGI VE ADLİYE](#_Toc266567700) [ORGANLARININ ÖNEMİ 389](#_Toc266567701)

[SAPIK KİMSELERİN İLİM HAVZALARINA NÜFUZ ETME TEHLİKESİ 390](#_Toc266567702)

[İCRA ORGANLARINDA ISLAH, TASFİYE VE DENETİMİN GEREKLİLİĞİ 393](#_Toc266567703)

[EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİN EHEMMİYETİ 397](#_Toc266567704)

[SİLAHLI KUVVETLERE TAVSİYELER 399](#_Toc266567705)

[KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI VE BASININ ÖNEMİ 403](#_Toc266567706)

[İSLAM VE İNKILAB MUHALİFİ GRUPLARA NASİHAT 406](#_Toc266567707)

[İSLAM KOMÜNİZME KARŞI OLDUĞU GİBİ KAPİTALİZME DE KARŞIDIR 416](#_Toc266567708)

[İSLAM CUMHURÎYETİNE MUHALİF OLAN ALİM KILIKLI KİMSELERE VASİYET 419](#_Toc266567709)

[DÜNYA MÜSLÜMAN VE MUSTAZAFLARI KENDİ HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN KIYAM ETMELİDİRLER 422](#_Toc266567710)

[ŞEREFLİ İRAN HALKINA VASİYET 423](#_Toc266567711)

# ÖNSÖZ

**Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla**

Bundan tam 15 yıl önce 3 Haziran 1988 günü ümme­tin gemisi hidayet ışığı, hakla batılın ayırım noktası inkılab rehberi ve hepsinden de güzeli üstadım Ali Rabbani Gülpaygani’nin tabiriyle Pir-i Aşk İmam Humeyni bu fena diyarına veda edip Allah’ına, yıllarca kavuşmak için çırpındığı o ezeli ve ebedi sevgilisine kavuştu.

O kavuştu ya sevgilisine ama biz yetim biz öksüz bı­rakıldık.

Şunu söylemek gerekir ki İmam’ın gerçek şahsiyeti manevi makamı ve hepsinden de önemlisi Allah ile olan irtibatı henüz mü henüz hakkıyla bilinebilmiş de­ğildir. Pir-i Aşk henüz gariptir. Garip geldi, garip ya­şadı garip gitti ve garip de kaldı. Ama sevgisi aşkı gün gittikçe mazlum ve yetim kalplerde daha da bir yer et­miş insanlarca gerçek değeri tanınmaya bilinmeye başlamıştır.

Ama şu bir gerçektir ki, İmamın en Önemli boyutu onun manevi ve irfani boyutudur, İmam yaşadığı müd­detçe bu boyutunun sadece kendisiyle mahbubu arasında gizi kalmasını istediği için çoğu insan tarafından bilinmiyordu, İran halkından çoğu da İmam’ın manevi ve irfani boyutunu ancak vefatından sonra anlayabil­miştir.

İmam’ın vefatının altıncı yıldönümü münasebetiyle İmam’ı çeşitli boyutlarıyla tanımaya çalışan bu naçiz eseri derledim. Pir-i Aşk’ı konuşmaları, şiirleri, mek­tupları, mesajları, eserleri, hayatı vasiyetnamesi el yazması ve resimleriyle takdim etmeye çalıştım. Elbetteki bunlardan hiçbirisi İmam’ın gerçek boyutunu ifa­de edememiş sadece sonsuz okyanustan bir bardak su­yu susuz insanlara taşımayı amaç edinmiştir.

Bu acı gün münasebetiyle tüm Pir-i Aşk aşıklarına başsağlığı diler Allah’tan bu boşluğu hak naibi Ayetullah Hamenei ile doldurmasını dilerim.

**K. Çelik**

# Piri Aşk İçin Söylenen

# Bir Kaside

O kimseyi vasfedeyim ki Ruhullahtır,

O kimse ki tüm sözleri Allah’ın zikridir.

O ki, hikmette tıpkı lokman Hekimdir.

Hads’i Allah tarafından bir ilhamdır.

O azizin sabrı Eyyüb’ün sabrı

Sıdk ve vefada aynı İsmail gibidir

Tüm nemrudilerin düşmanı ve put kıran

Ruhullah aynı Halilullah gibidir.

Kafirlere savaşta oldukça celalli.

Hışm ve kahrda aynı Musa-i İmran’dır

İsa-i nefha ile o büyük şahiyet

Tüm gönül ve düşüncelerin ilham kaynağı

dır. Onun hulku, *“hulukun azimun”* göstergesi

Doğruluğu Mustafayı hatırlatır.

Selabet, mukavemet ve neşatlı

Şecaatte tıpkı Ali-i Murteza’dır.

Bir çok hayırların kaynayan pınarı

Hayr-un Nisa kevserinin bir incisidir.

Ahlak dersini Ali’den öğrendi o

Avf ve hilmi. İmam Mücteba gibidir

İnkılab dersini Hüseyin’den öğrendi o

Onun hareketi Kerbela’nın bir cilvesidir.

Hem zindana girdi hem sürgün edildi.

Kazım’ın metodu Rıza’nın aynasıdır.

Ümitsizlik ve korku tohumunu kalplerden çıkardı

Zafer müjdesi daimi ve ebedidir

Amel ve özle vahdet dersi verdi

Zafer amili ve beka remzidir

İnatçıların sırrını keşfetti o

Zira o hile ve düzenleri bilendir.

Hilafet sırrından perdeyi kaldırdı.

Velayette o rehber sır sahibidir.

Bu iddianın şahidi onun misbahıdır

Ariflerin mürşidi ve kılavuzudur

Sirrus Salat’da sırları açığa vurdu.

Muhlislere nasibler sırlardadır

Mekasib’de Şeyh-i Azam’ın eşi

Bey’i “Fıkhıcevahir’e davettir.

Onun asil fıkhından bir başka cilve

Çok değerli eseri Tahrirul Vesile’dir.

Hükümet mevzusunda asil bahislerde bulundu

Bizim kıyamımıza temel teşkil etti

O usul-i Fıkhı tehzib etti

Resail’i bir çok nükteleri havidir.

Hamd suresini tefsir etti ki o

Allah’ın Kur’anın batınından bir nurdur

Ölümünden sonra da hazırın medhini edeyim

O kimse ki daima yanımızda hazırdır.

İyi bildin ki, o memduh kimdir.

O Humeyni, sevgisi kalplerdedir

O mücahid ve çağın yiğidi

O kimse ki yadı Allah’ın dinini yadıdır.

Onun vasfını dağa sordum dedi ki

İlginç doğrusu istikameti neredendir?

Gök onu vasfederken açıkça dedi ki

Fikrinin yüksekliği benden de daha yüksektir.

Kaynayan çeşme onun vasfında dedi ki

Fezailde o adeta bir pınardır.

Onu denizin dalgasına sordum

Dedi ki, onun hışmı dalgaların kükremesidir

Tahir su, pak ruhuna şahid

Bütün fazilet ve kemaliyle derdi ki

Tek iftiharım Mücahidlerin öpücüğüdür.

Tevazu ile o büyük rehber derdi ki

Ey insanlar Fihmide’ler rehberdir.

O sadece bu hayatta kıyam etmedi.

Ölümünden de bir inkılab vücuda geldi

Bir lahza onun ölümünü düşün

Böyle bir ölümün ardında hayat vardır

Gerçi o makberine huzur içinde yattı

Ama aşıkların gözüne uyku girmez oldu

Huzurlu bir gönül ve ümitle gitti

Evliyalar zümresine katıldı

Hiç biliyor musun o niye böyle çabuk gitti

Bu hadisenin ardında yüzlerce nükte var

Yar ve azizlerinin gönlü dağlandı.

Sinesi gam oklarının hedefidir.

Mazlumların ahi gönlünü eritti.

Mahrumların derdi ona derttir.

Sonunda kalb atışı öylece durdu.

Evet bu, o dertlerin bir neticesidir.

Sevgi ve lütfü küçük büyük herkese

Ey insanlar onun sevgisi kalplerin süsüdür

Ayrılıktan sonra onun görüş lahzası

Aşıkların şevk gözyaşı yanaklardadır

Gözler onun vefatında kan ağladı

Tüm dünya mahrumları matemlidir

Vasiyette de aynı Mustafa gibi

ki o vasiyet vahy-i ilahinin bir cilvesidir.

Kur’an ve Ehl-i Beyt’i konuştu hep

Ki bu ikisi kurtuluş ve hidayet yoludur

anlaşma ve sefadan çok bahsetti

Zira bu ikisi zafer ve bekanın amilidir

Aşikar, bu sonu olmayan bir kıssadır.

Pir-i Aşk’ın methi biter mi hiç?

**Hüccetul İslam Ali Rabbani Gülpaygani**

**1**

**PİRİ AŞKIN BİYOGRAFİSİ**

1978-1979 İslam Devriminin temel dinamiğini teş­kil eden İmam Humeyni’nin liderliği[[1]](#footnote-1), bugüne dek yeterince anlaşılmış değildir. Çünkü bu liderlik öyle sanıldığı gibi ansızın veya tesadüfen gerçekleşen bir olağanüstülük olmaktan uzak, en az 15 yıldır sürdürü­len siyasi, ideolojik ve örgütlenme alanındaki gayretli Çalışmaların ürünüdür. Ve yine yeterince değerlendiri­lemeyen bir başka nokta ise İmam Humeyni’nin 1962 yılında aktif siyasette ön plana çıktığında, kendisini dini kurumların işlerine, araştırmalarına, eğitime, ya­zarlığı, düşünmeye ve İran toplumunun endişe verici durumunun incelenmesine adadığı yaklaşık 40 yıllık tecrübe dolu bir süreyi geride bırakmış olduğudur.

İmam Humeyni’nin hayatı başlıca üç periyoda ayrı­labilir. Şöyle ki ilki manevi ve siyasi teşekkül yılları, ikincisi Pehlevi devletine karşı uzun bir mücedele dö nemi ve üçüncü olarak da devrimin gerçekleştiği yıllar ve genç İslam Cumhuriyeti dönemi. Burada hemen belirtilmesi gerekir ki, her üç periyod arasında hiçbir kesintinin ve yön değişiminin olmadığı bir süreklilik var­dır. İmam Humeyni oldukça erken bir yaşta, yarım yüzyıldan fazla sıkı sıkıya bağlı kaldığı manevi, fikri, sosyal ve siyasi boyutları içine alan müstesna bir İs­lam anlayışı geliştirdi. Gerçekten de yüksek ve az gö­rülür tutarlılıktaki karakterinin enbelirgin özelliği ün­lü *“uzlaşmacılığı reddedici”* tavrıdır. İşte bu tavır, onun kararlılığının ve tutarlılığının siyasi ve en belir­gin ifadesidir.

Şüphesiz hiçbir devrim tek bir kişinin eseri olamaz. 1978-1979 İslam Devriminden yıllar öncesinden beri müslümanlar kadar liberal milliyetçiler, solcular gibi gruplar da Pehlevi rejimine karşı idiler, en azından mevcut rejimin bir takım uygulamalarını beğenmiyor­lardı. Bununla beraber İmam Humeyni’nin kararlı rehberliğinin etkisi, stratejik anlayışı ve manevi otoritesi olmaksızın devrimin bu zamanda ve bu nitelikle gelmeyeceği görüşü ileri sürülebilir. Açıkça görülmek­tedir ki devrim sonunda ortaya çıkan yönetimin şekli olan İslam Cumhuriyeti genel itibariyle onun teori ve direktifleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. İmam Hu­meyni’nin ismi günümüz İran basınında tam yerinde bir deyimle şöyle dile getirilmektedir. İslam Devriminin lideri ve islam Cumhuriyetinin kurucusu (Rehberi İnkılabi İslami ve banii Cumhuri İslami).

Görünen o ki, İmam Humeyni’nin kişiliğinin teşek­kül yollarına ait bilgiler bizlere gerek devrimin olayla­rını ve gerekse bu yeni devrimci düzeni daha iyi anlamamızda yardımcı olacaktır, daha o yıllarda İmam’ın dünya görüşünün temel esaslar şu şekilde tanımlanabilir: Ulemanın İran toplumuna karşı rehberlik, lider­lik görevi, toplumu bir takım hurafelerden temizleyerek muhafaza ve müdafaa etmekle sorumlu olduğuna dair sağlam inanç; İslamın anlaşılmasında terbiye ve ilmi bakış açısı kadar irfani bakışın da gerekli olduğu inancı; Pehlevi devletinin reddi ve ona duyulan nefret; İslam topraklarını yabancı kontrolünden kurtarma az­mi ve külterel olarak toplumdan uzaklamış laik aydınlara karşı büyük bir güvensizlik, İmam kendisine ör­nek teşkil eden, takip edilmesi gereğine inandığı gü­ven veren şahsiyetlerin hayatlarını ciddi olarak incele­di. Kendisini adeta bir öğretmen, bir hatip gibi yetiştirdi. Çok sıkı çileli bir ibadet ve dua disiplini kurdu. Daha sonra devrimin önderliğinde hayati görevler alan öğrencilerinin gönülden bağlılığını kazanmıştı. İmam humeyni’nin devrim öncesi ve devrim sonrası teşekkül yılları arasındaki söylemlerinin paralelliği takip edilen çizgide herhangi bir sapmanın olmaması, onun mü­kemmel kişiliğinin bir göstergesidir.

Ben ne İmam Humeyni’nin daha henüz gençlik yıllarında, ülkesinde bir devrimci dönüşümü başarmak için üzerinde ayrıntısıyla düşünülmüş bir plan belirle­diğim, ne de İran toplumunun tüm Pehlevi dönemi bo­yunca olgunlaşarak İmam’ın liderliğini şevkle benim­seyecek noktaya geldiğim öne sürmek istemiyorum. Pek çok tarihsel vakıa, Pehlevi devletinin yıkılışına gi­den tarihsel süreci hazırlamıştır. Ancak olaylara dev­rimden sonra geriye dönerek bakmanın verdiği imkan­la, çağdaş İran tarihinin ikiz süreçlerinin yani İmam Humeyni’nin kapsayıcı ve otorite sahibi olduğu tek rehber[[2]](#footnote-2) ve taklid kaynağı kısacası ‘İmam’ olduğu sü­reç ile ona biat etmiş İran toplumunun ‘ümmet’ oluşu­nun ana çizgilerini rahatlıkla açığa çıkarabileceğimizin kanaatindeyim.

Humeyni ailesinin kökü Hindistan’da eskiden Avad Sultanlığının bulunduğu Lucknov’un kuzey doğusuna 40 mil uzaklıktaki Kintur adlı küçük bir kasabaya uzanır[[3]](#footnote-3). 12 İmamdan yedincisi olan Musa el-Kazım’ın soyundan geldiği iddia edilen Seyyid Nişapuri ailesi 18.yüzyılda oraya yerleşmiş, kısa sürede kendile­rini birer din alimi ve bulundukları yerlerdeki toprak­ların işleticileri olarak kabul ettirmişlerdir. Ailenin bir kolu da Lucknow’da kök saldı ve bugüne kadar hem Kintur’da hem de Lucknow’da yaşamaya devam etti­ler. Kintur’da Seyyidlerin en meşhurlarından Mr. Hamid Hüseyin (ö. 1880) Lucknow’da dahi bir çok yer­de devam edegelen ŞiiSünni kelam tartışmalarına bi­naen, Sünni eleştirilere[[4]](#footnote-4) karşı Şii imamet düşüncesini müdafaa etmek için Abaqat el-Anvar fi İmamet el-A’imma al-Athar adlı etkili bir eser yazmıştır. Eserin isminin ilk kelimesi (Abaqat) o soydan gelenlerin hala taşıdıkları bir nisbet sıfatı oldu: Abaqati.

İmam Humeyni’nin dedesi Seyyid Ahmet Mir Ha mid Hüseyin’in akrabası ve çağdaşı idi. 19. yüzyılın or talarında Necefe uzun bir yolculuktan sonra ulaşan Seyyid Ahmet, İsfehan’dan 135 mil uzaklıktaki, İran’ın güney batısına düşen Humeyn’in küçük bir bölgesinin tanınmış liderlerinden olan Yusuf Han Kemal ile kar­şılaştı. Yusuf Han Seyid Ahmed’den, Humeyn’de hal­kın dini ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üstlenmesi için kendisine eşlik etmesini istedi. Seyyid Ahmed bu teklifi kabul etti ve hatta Yusuf Hanın kızıyla evlendi.[[5]](#footnote-5) Hakkında pek az şey bilinen Seyyid Ahmed[[6]](#footnote-6), Yusuf Han’ın ısrarları üzerine Hindistan’a geri dönmekten vazgeçti. Şii alimlerinin koruyucusu ve kollayısıcı olan Avad Sultanlığı ciddi bir siyasi ve ahlaki çöküntü içindeydi ve ingiliz sömürgesi durumundaki Hindistan’a tamamen bağlanması an meselesiydiydi.[[7]](#footnote-7) Bunları gözönüne alan Seyyid ahmed, ailesinin bir kıs­mını İran’a yerleştirmeyi uygun bulmuş olabilir.

Yusuf Han’ın kızı Seyyid Ahmed’ten bir kız bir er­kek olmak üzere iki çocuk dünyaya getirdi, İmam Hu­meyni’nin babası Seyyid Mustafa 1885’de doğdu.[[8]](#footnote-8)

Seyyid Mustafa İran’da dini öğrenimin başlıca merkezi olan İsfehan’daki mevcut ileri eğitimin geleneksel olarak ön hazırlığını kendi kasabasında tamamladı. Onun belli başlı hocalarından olan Mir Muhammed Taki Mü­derrisi, Rıza Şah’a karşı bir lider olarak tanınan Seyyid Hasan Müderrisi’nin babasıydı.[[9]](#footnote-9) Seyyid Mustafa mevcut geleneksel modele uygun olan dini eğitimde en son aşamaya ulaşmak için büyük otoritelerin bulundu­ğu Irak Araplarının kutsal şehirlerine gitmek için İsfehan’dan ayrıldı. Bütün bunlardan başka, Şah’a karşı tütün boykotunu başlaşan ünlü fetvasının müellifi ve İmam Humeyni tarafından da hep Örnek alınmış olan mirza Hasan Şirazi’nin de öğrencisi olmuştu.[[10]](#footnote-10)

Seyyid Mustafa İran’a döndüğünde babasının humeyn’de sahip oduğu liderlik makamını ve bulunduğu konumu devraldı. O sadece Humeyn’deki köylüler için değil, Mahallat, Hunsar, Gulpeygan ve Arak bölgesinin yakınındaki bütün köylüler için hayatını adamış mal sahiplerinin aç gözlülüğüne, onların en başta ge­len düşmanlannın Gulam Şah Han ve Bahram Han’a karşı köylülerin hakları için mücadele etmiştir. Seyyid Mustafa’nın bu aktiviteleri toprak sahipleri tarafından öldürülmesine sebep oldu. Bir gün Humeyn’den Arak’a gitmek için yola çıktiğnda iki adam sözde onu koru­mak için birlikte gitmeyi teklif ettiler. Yolda biraz me­safe kat etmişlerdi ki iki adam sessizce seyyid Musta­fa’nın arkasında kaldılar. Onlara katılan bir üçüncükişi de kendilerine tüfek getirmişti. Bir süre ilerledik ten sonra aniden Seyyid Mustafa’ya saldırıp hemen uzaklaştılar. Fakat kısa bir süre sonra Yucan kasaba­sında yakalandılar ve tetiği çeken adam Tahran’a gö­türülerek Tophane Meydanında halkın gözü önünde idam edildi.[[11]](#footnote-11)

Aile meselelerinden bahsetmeyi pek sevmeyen biri olan İmam Humeyni, benim bildiğim kadarıyla asla babasının hayatından ve ölümünden açıkça söz etme­miştir. İran’da sık sık işitilen Seyyid Mustafa’nın za­lim toprak ağalarına karşı verdiği mücadelenin hikayesi tamamiyle doğrudur ve babasının şehid olmasının imam Humeyni üzerinde birinci derecede derin bir et­ki bıraktığı düşünülebilir. Kendisi de şehidlik mertebesine ulaşmış olan en büyük oğluna Mustafa adını vermesi babasının hatırasını ebedileştirme arzusunun bir yansıması olabilir. Ayrıca Humeyni ilk gençlik günlerinden itibaren İran’ın kırsal kesimindeki toprak ağalarının baskıcı bir tutum izlediğinin farkındaydı. imam toprak ağalarının seçim yönetimim istisnasız bir şekilde nasıl saptırdıklarını şöyle anlatıyordu:

*“Toprak ağaları ve onların kiralık katilleri insanları seçim sandıklarının yanına zorla getiriyor ve onları kendi istedikleri şekide oy kullanmaya zorluyorlardı.”[[12]](#footnote-12)*

Seyyid Mustafa öldüğünde arkasında 3 erkek çocuk bırakmıştı. Bunlar; Seyyid Murtaza (daha çok Ayetullah Pasandide olarak tanınır. Şu anda Kum’da ikamet etmektedir ve 98 yaşının üzerindedir), Seyyid Nureddin (1976’da Tahran’da vefat etti) ve Ruhullah İmam Humeyni[[13]](#footnote-13) Humeyni 1902 yılının 24 Eylül’ünde dünyaya geldi, İmam’ın doğum tarihi Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’nın doğum yıldönümüne rastlıyor­du. Bazıları doğum tarihlerinin çakışmasını anlamlı bulurlar.[[14]](#footnote-14) Humeyni daha beş aylıkken babası şehid etilmişti. İmam bu yüzden annesi Hacer ve halası Sabiha tarafından yetiştirildi.[[15]](#footnote-15) İmam’ın annesi Necef ve Kerbela’daki medreselerde öğretmen olan Mirza Ahmed Müctehid Honsari’nin kızıydı. 1918 yılında ön­ce halası ve ardından da annesi vefat etti, İmam böyle­ce 16 yaşında kendisini tamamen yetim olarak buldu. îmam’ın yetişmesinin sorumluluğu büyük abisi Murtaza’nın üzerine kalmıştı.[[16]](#footnote-16)

Seyyid Murtaza benimle yaptığı bir konuşmada İmam’ın kariyerinin çok açık bir özelliği olan kararlılı­ğın daha çocukluk devresinde ortaya çıktığını belirtmişti. Mesela arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarda bile kendine alışılmadık bir ciddiyet takınıyordu, İmam’ın tabiatında olan bu özelliğin babasız büyümenin zorlu­ğu ve halasıyla annesinin ölümünü takip eden belirsiz­lik döneminin katkılarıyla kuvvetlendiği olasıdır. Söz­gelimi iki kardeş elde tüfek evlerini nöbetleşe korumak zorundaydılar. Disiplinli mücadele duygusu aile hayatı şartlarında bile beslenerek sürdü.[[17]](#footnote-17)

İmam Humeyni daha çocukluğundayken İran devletinin keyfî ve zalim Özelliğiyle karşı karşıya gelmişti. Mesela bir keresinde (5 Ocak 1981) İranlı diplomat gruplarına hitaben yaptığı bir konuşmasında aşağıdaki hatırasını anlatmıştı.

Yeni bir eyalet valisi atandığında, bu vali insanlara sanki kral kendisiymiş gibi muamele ederdi ve insan­ları hiçbir şekilde kaale almazdı. Bir defasında, Gulpeyagan’a yeni bir valinin gelişine tanık olmuştum; tüc­carlar onu karşılamaya gelmişlerdi. Vali onların önünde pazarın baş tüccarının bağlanmasını ve falakaya yatırılmasını emretti. O zamanlar çocuk olmama rağ­men, saygıdeğer ve dindar bir insanın zalim bir ada­mın emirleriyle nasıl tutuklandığını ve falakaya yatı­rıldığım şimdi dahi hatırlıyorum. Bunu hiç sebeple yapmışlardı sanki biz istediğimizi yaparız, siz de bize itaat etmek zorundasınız demek istiyorlardı.[[18]](#footnote-18)

Bu, İmam’ın hafızasında birikmiş benzeri bir çok tecrübelerin ilkiydi. O, sık sık yetmiş yıldan uzun sü­rede edinmiş olduğu engin tecrübe birikimine atıfta bulunurdu. Onun devrimci eylemlerinin sebepleri arasında, şahid olunan keyfi hareketlere karşı duyduğu uzun süreli nefretin hiç de az yer tutmadığı da açıktır.

Eğitimin Humeyn’deki ilk dönemi; önce ona ders vermeye eve gelen özel bir hoca olan Mirza Mah­mut’tan aldığı okuma yazma dersleriyle başladı. Daha sonra Molla Ebu’l Kasım ve Şeyh Cafer’in öğretmenlik yaptığı bir okula devam etti. Arkasından Humeyn’de kısa süre önce açılan daha yeni bir okula giderek Ağa Mirza Mahallati adlı birisinden hat dersleri aldı. Onbeş yaşında da Farsça eğitimim tamamlayarak Arapça ve îsîam ilimlerini öğrenmeye hazır hale geldi. Bu yöndeki çabalanna ilk olarak Seyyid Murtaza’nın dersleriyle başladı, ama 1919’da, onyedi yaşlarındayken bir med­resenin daha geniş imkan ve kaynaklarından yararlanması gerektiğine karar verildi. Önce, onun da, babasının izinden İsfahan’a gitmesi düşünüldü, fakat da­ha sonra, tıpkı imam’ın babası gibi Mirsa Hasan Şirazi’nin bir öğrencisi olan Şeyh Abdulkerim Hairi’nin kı­sa bir süre önce Irak’tan gelerek ders vermeye başladı­ğı, yakınlarındaki Arak şehrine gönderildi.[[19]](#footnote-19)

Böylece İmam Humeyni’nin dini müesseselerle, ya­şam boyu sürecek ve kısa bir sürede onun için bir gele­nek ya da miras sorununundan çok daha fazla şey ifa­de eden birlikteliği başladı. Yaşamı baştan sona çok açık bir şekilde; Peygamberin ve İmamlar’ın varisleri olan, İslami öğretimin yayıcıları ve muhafizları olan, İslam ümmetin; eski zenginliğine yeniden kavuştur­ mak için muhtaç olunan ve aynı zamanda da ilahi tak­dirin bu görev için tayin ettiği ulemaya bağlılık ve ku­rumsal olarak tam bir teslimiyet anlamı taşıdı. Bu yö­nüyle o, dini kurumlar dışında faaliyet göstererek, ule­ma olmayan bazı gruplarla ittifaklar kurarak yakın İran tarihinde önemli siyasal roller oynayan Ayetullah Kaşani (ö. 1962) ve Ayetullah talegani (ö. 1979) gibi ki­şilerden farklıdır, imam Humeyni için ulemanın rehberiyeti kavramı her zaman her şeyin üstünde olmuş­tur; İslam İnkılabının banilerini sayarken, kendini sa­dece ulemayı zikretmetle sınırlandırmıştır.[[20]](#footnote-20) Humeyn’den Arak’a yaptığı yolculuk yaşamının birincil öneme sahip olaylanndan sayılır.

İmam Humeyni’nin Arak’a varmasından yaklaşık bir yıl kadar sonra, Hairi, Kum alimlerinin ve halkının Kum’a yerleşmesi için yaptıkları çağrıyı kabul etti. Kum; İran’daki Şiiİslami dini şehirlerin en eskilerinden birisi olması ve sekizinci imamın kızkardeşi masume’nin türbesinin bulunması sebebiyle her zaman hem bir eğitim, hem de ziyaret merkezi olmuştur. Ama Irak’taki mukaddes şehirlerin ve hatta İsfahan medreselerinin bile büyük ölçüde gölgelerinde kalmıştır. Hairi’nin oraya gelmesini ve ardından dini eğitim kurumlarını ihya etmesi; Kum’a iran’ın manevi başkenti ve İslam İnkılabı’nın ilk müstahkem mevzii haline yükseltecek gelişmeler dizisinin ilk adımıydı. Hairi siyasi mesele­lerde genelde pasifist ve sessizdi, ancak onun Kum’u bir kurum haline getirmedeki başarısı ki 19451962 yılları arasında Ayetullah Burcuerdi tarafından iyice kökleştirilip geliştirilmiştir, Kum’un İmam Humey ni’nin liderliği altında oynadığı devrimci rolün, temelle­rini atmıştı.[[21]](#footnote-21)

Hairi Kum’a gitmek üzere Arak’ı terkettikten dört ay sonra, genç Humeyni’de ikametgahını Daru’lŞifa medresesine alarak onu takip etti Kendini büyük bir gayretle çalışmalarına vererek 1926’da, Sath olarak bi­linen müfredat aşamasını tamamladı. Sonra müfreda­tın Özündeki konular olan fıkh ve usulü (hukuk), Hairi’nin yanında aracısız olarak tahsil ettiği on yıllık bir döneme başladı.[[22]](#footnote-22) Bu ilimlere vakıf olmak, alim ol­mak için şarttı.

Fakat, diğer bir çokları arasında bir alimden çok daha fazlası olmak İmam Humeyni’nin kaderinde var­dı. Fıkıh ve Usul’de kazandığı hızlı başarıya rağmen, hukuk tahsilinin İslam’ın zenginliklerini açığa çıkarmadığına ve dinin nihai ilgisinin fıkıh tahsilinden ta­mamen farklı bir düzlemde bulunduğuna daima inan­mış görünüyordu. Kum’daki ilk yılları boyunca imam Humeyni, Şii islam’da uzun bir süreden beri gelişip serpilen, nihai gerçekliğin rasyonel ve ilmi idraki ile il­gili disiplinler olan hikmet (felsefe) ve irfan (tasav­vuf)ın derin bir şekilde tetkikine ve faal olarak canlandırılmasma ön ayak oldu. Bu uğraşıda ilk rehberi, Molla Hadi Sabzavari’nin (ö. 1872) talebelerinden biri ve irfan hakkındaki temel metinlerden biri olan Şerhi Manzume’nin tanınmış yazan Mirza Ali Ekber Yezdi idi. Öyle görünüyor ki Humeyni’nin Kum’a varışından biraz sonra Yezdi vefat etmişti.[[23]](#footnote-23) Diğer bir ilk rehber de, Kum’da 1911’den beri ders veren Mirza Ağa Cevad Maliki Tebrizi (Ö. 1924) idi. Onun felsefe, ahlak üzerinde biri Medresei Feyziye’de umuma ait bir diğeri de aralarında genç Humeyni’ninde bulunduğu gözde ve kabiliyetli öğrencilerin devam ettiği, kendi evindeki özel sınıf olmak üzere iki sınıfı vardı, imam aynı za­manda Seyyid Ebul Hasan Rafit Kazvini (öl. 1975 veya 1976) ile da çalıştı.[[24]](#footnote-24) İrfan ve marifette onun asıl hocası, Humeyni’nin irfan üzerindeki yazılarında hür­metkarca “ilahiyattaki üstadımız” (üstadi ilahiyi ma) diye bahsettiği Ayetullah Muhammed Ali Şehabadi[[25]](#footnote-25) idi. (ö. 1950)[[26]](#footnote-26) Şehabadi ile, kum’a varışından bir süre sonra (Muhtemelen 1920’lerin sonu) karşılaştı ve irfan hakkındaki bir soruya aldığı cevap üzerine anla­dı ki, o konunun gerçek üstadıydı. Şehabadi başlangıç­ta Humeyni’nin onunla çalışma talebini reddettiyse de daha sonra ona felsefe öğretmeyi kabul etti. Bununla beraber, Humeyni’nin peşinde olduğu şey irfan’dı ve Şehabadi ona bu ilmi öğretmeye razı oluncaya kadar ısrar etti. Her perşembe ve cuma, ilaveten tatillerde Humeyni genellikle yalnız, fakat bazen başka bir veya iki öğrenciyle birlikte ibni Arabi’nin Fusus aIHikem’ine Davutkaysari’nin (ö. 1350) yaptığı şerh, Sadreddin Konyevi’nin (ö. 1274) Miftah alGayb’ı ve Hoca Abdullah Ensari’nin ö. 1088) Minazil us-Sairin’i üzerine Şahabadi’nin derslerini dinliyordu.[[27]](#footnote-27)

İrfan ve hikmetin Şii geleneğindeki derin köklerine rağmen, bu konular üzerinde dini kurumlarda çok na­diren çalışma yapılmıştı ve çok sık olarak açık bir düş­manlık konusuydu; kısa vadeli itibar edişler de yerini uzun dönemli reddiyelere bırakıyordu, imam Humeyni Kum’daki ilk günlerinde İrfan’ın maruz kaldığı kuşku­ları şöyle hatırlıyordu;

Kum’a ilk geldiğimde... Merhum Mirza Ali Ekber Hakim (Yezdi) henüz yaşıyordu, tanınmış bir takvalı şahıs şöyle dedi “İslam’ın içine düştüğü durumu gürün; Mirza Ali Ekber’in kapıları öğrencileri kabul için açık.” Onunla irfan üzerinde mütelaa etmek için, aralarında merhum Hansari ve merhum İşrak’nin de bulunduğu, ulemadan bazıları Ali Ekber’in evine giderlerdi. Şu an­da Ali Ekber çok değerli biri, fakat öldüğünde etrafında o kadar çok kuşku vardı ki minberdeki bir vaiz onu Kur’an okurken görmüş olduğunu söylemeyi zorunlu buldu. Ulemadan bazlarının bu kuşkuları gözönünde bulundurmak zorunda kalması ve irfan’ın öğreniminden sağlanacak faydalardan kendilerini mahrum etmesi esef vericidir. Benzer tavırlar gerçekte çok açık olan felsefe ilmi karşısında da baskındır.[[28]](#footnote-28)

Bu kuşkulara rağmen yılmadan ve bağlılığım sü­rekli kontrol altında tuttuğu dini kurumlara karşı ba­ğımsız ve eleştirel bir tutum sergileyerek, İmam Hu­meyni hocalık kariyerine yirmi yedi yaşında, bu tartış­malı sahada başlamayı seçti. Konuların ve öğrencilerin seçiminde büyük itina göstererek ve sadece itikatlarını tehlikeye atmadan metafiziki mütalaa edebilecek zihni kapasite ve manevi olgunluğa sahip talebeleri kabul ederek, ilk başta hikmet üzerine dersler verdi.[[29]](#footnote-29)

İmam Humeyni hikmet üzerine ders vermeye başla­dıktan kısa bir süre sonra, Kum öğrencileri arasından yalnızca seçilmiş bir kaç kişiye açık, irfan üzerine Özel dersler organize etti. Öğretilen konular, Molla Şad” ra’nın Asfar elErbaa’sındaki ve Şerhi Mahzume’deki nefisle ilgili kısımlardı.[[30]](#footnote-30) Bu özel, hemen hemen gizli toplantılar 1940’lara kadar sürdü ve bu toplantılarda İmam Humeyni en yakın yoldaşlarını eğitti ve onlara ilham verdi; bilhassa merhum Ayetullah Mutahhari (ki Mayıs 1979’da yapılar suikastle öldürülmesinden sonra İmam onu, *“benliğimin en kıymetli Özü”* şeklinde vasıflandırmıştı) ve Ayetullah Hasan Ali Muntazari’ye (ki imam Humeyni’nin anayasal konumu olan islam Cumhuriyeti liderliğine halef seçilmişti.)

İmam Humeyni’nin ilk yazıları aynı zamanda tefekküre ait ve irfani meselelerle de ilgiliydi.[[31]](#footnote-31) Ramazan boyunca okunan İmam Cafer elSadık’a ait duaya, 1928’de aynntılı bir Arapça şerh yazdı. (Şerh Dua’ elSeher), İmam Humeyni bu ilk kitabında sadece irfan dilinde bir üstad olduğunu değil, aynı zamanda kendini ömür boyu onİki İmamın Öğretilerine adamanın ne olduğu, hem murakebe hem de Kur’an’ın ezberlenmesi ile ilgili bahislerde gösterdi.[[32]](#footnote-32) Bunun, tam olarak be­lirlenemeyen bir tarihte yine Arapça olarak uzunca ve karmaşık bir analizle kaleme alınmış, dinin ibadetle il­gili esaslarım içerer Sırrı salat adlı kitab takip et­ti.[[33]](#footnote-33) Bu çalışmada, baştaki abdestten en sopdaki se­lam bahsine kadar ibadetin her cüzünün sembolik bo­yutları ve manevi yönü, İbni Arabi’nin terminoloji ve kavramlarından borç alınmış zengin, ağır ve beliğ bir dille İzah edildi. Sırı Salat’ın editörü ve mütercimi Seyyid Fehri’nin dediği gibi çalışma sadece seçkin kişilere(eşhası havas) yönelikti ve yazarını da onlardan biri olarak tanıtıyordu.[[34]](#footnote-34) İmam Humeyni Sırrı Salat’ı tamamladıktan kısa bir süre sonra, ibadetin ma­nevi yönü üzerinde, yanına biraz daha yaklaşılabilir bir eser olan Adab ussalad’ı yazdı.[[35]](#footnote-35)

İmam Humeyni’nin ilmi boyutu, 1930’da tamamlan­mış ve Arapça yazılmış olan başka bir kitapta, Misbah elHidaya ila elhilafa ve’ilVilaya’da tam yazılı ifadesini bulur.[[36]](#footnote-36) Kitap, içinde basit değinilere yer vermeyen, basitçe Özetlemesi[[37]](#footnote-37) mümkün olmayan irfan’ın büyük meseleleri üzerine yoğun, sistematik ve mü­kemmel bir çalışmadır ve irfanın kavram ve termilonojisini Önceden tanımadan faydalı bir şekilde okuna­maz. Kitapta Humeyni, sadece Kur’an’dan peygamber ve imamların sünnetinden değil, aynı zamanda Hoca Abdullah Ensari, Celaleddin Rumi (ö. 1273) Sadrettin Konyevi, Abdurrezzak kaşani (ö. 1330) ve Davud Keysari gibi sufi kaynak ve otoritelerden; Şii Mutasavvıfı Kazi Said Kummi(Ö. 1691) ve Muhammed Rıza Kumşai (ö. 1918) ve kendi hocası Muhammed Ali Şehabadi gibi çağdaş irfan üstadlarından da yararlanıyor. Bununla beraber, Misbah el-Hidaye’nin sergilediği engin bilgi, temellerini oluşturan irfan sanatındaki gerçek üstünlüğünden daha az önemlidir, o, kabul edilmiş fi­kir ve formülasyonların bir tezi değil, güçlü ve orjinal bir görüş açısınm apaçık bir ürünüdür. Seyyid Ahmed Fihri’den tekrar alıntı yaparsak *“Açıktır ki o ( imam Humeyni) yazdıklarının hepsinin tecrübi ilmine sahipti”[[38]](#footnote-38)*

İmam Humeyni hep irfani ve ilmi içerikli[[39]](#footnote-39) eser­ler yazmış olsa da, daha farklı meselelerde hayatında ön planda yer almaya başlamıştı, Bununla beraber, hikmet ve irfan’ın bu ilk ve ciddi ihyası geçici bir dö­nem olarak algılanamaz, çünkü bu dönem, dini ve siyasi bir lider olarak bütün kişiliğinin oluşmasına güçlü bir şekilde katkıda bulunmuştu. Bir alim olarak eğitim ve ilgilerinin genişlik ve mükemmelliği, onun, gelenek­sel fakihlerin çoğu kez sınırlı kalıplarını aşmasını mümkün kılmıştır. Fıkıh ve irfan üzerinde eşit bir ha­kimiyet sergileyen, *“iki cenahın da profesörleri”* (ZulCenaheyn) olan alimlerin geleneksel tavırları kullan­maları, özellikle son zamanlarda oldukça nadirdir. Bu, zahiri ve batıni bilgisine, Humeyni’nin siyaset sahasına olan şiddetli devrimci ilgisi eklenince, bir çok iran­lının niçin onu; mütefekkir» hoca, alim ve mücahid rol­lerini şahsında mükemmel bir şekilde birleştirmiş em­salsiz bir şahsiyet olarak gördüklerini anlaşılır kılar.[[40]](#footnote-40)

Fıkıh öğretimi ve 1962 sonrasında bütün açıklığıyla gözler önüne serilen Pehlevi monarşisine karşı aktif mücadele gibi sonraki faaliyetler ile irfanın ortak bir platforma oturtulması basit bir yanyana gelme meselesi değildir, bu faaliyetler İmam Humeyni’nin manevi yönlendirmesiyle, farkedilecek şekilde içice kaynaştırıldılar. İmam’ın fıkıh derslerinin, öğrenciler için diğer hocalarınkinden daha önemli ve cazip olmasını sağla­yan hususlardan biri, onun hukukun teknik ayrıntıla­rıyla , metafiziksel ve manevi meselelerin birbiriyle bağlantısını sağlamadaki kabiliyetidir veya ifade edil­diği gibi, *“Şeriatin irfanının mantığına uygunluğunu olduğu kadar, irfanın da Şeriatın mantığına uygunlu­ğunu göstermek”[[41]](#footnote-41)* Aynı zamanda İmam Humeyni’nin yeni kategoriler oluşturarak ve Öncekileri yeni­den düzenleyerek fıkıhta bir devrime[[42]](#footnote-42) neden olduğu da söylenir ve bu devrim onu belli açılardan fıkhın iza­filiği diye adlandırılabilecek bakış açısıyla mümkün olabilmişti.[[43]](#footnote-43)

Siyasi aktivizm bakımında, irfan’ın içerdiği irade ve bakış açısının artırılması doğal olarak zamanla dış düzlemde ve kendi karşılığını üretmiş olan bir çeşit iç­sel devrim şeklinde îmam Humeyni’ye hizmet etmiş görünüyor. Bu bağlamda îmam’ın değer ölçülerini, tev­hidin manevi anlamı üzerine konuşma yapan ve aşağı­dakileri söyleyen Ali b. Ebu talib’in davranışlarına at­fetmiş olması kayda değerdir.

Kişi manevi disiplin açısından doğru birisi olduğunda, insanlar arasında faaliyet açısından da etkili ola­caktır. Toprağı işleyecektir, fakat Allah rızası için işle­yecektir. Savaşa girecektir, çünkü inanmayanlara ve zalimlere karşı yapılan bütün savaşlar, ilahi vahdetin anılmasını kendilerine şiar edinmiş, Allah’ın değişmez adının yüceltilmesi ve Allah’a kulluk ile meşgul insan­lar tarafından yapılmıştır.[[44]](#footnote-44)

1978’de islam devrimi başarıya ulaşınca îmam Humeyni bu başarısının nedenlerini, insanların kendilerini ilahi varlığa yöneltmiş ve böylece ilahi varoluşun sorumluluğunu üstlerine almış olduklarını söyleyerek dikkat çekecek şekilde irfani terimlerle açıklıyordu.[[45]](#footnote-45) daha yakına gelecek olursak, Iraklı işgalcilere karşı savaşta, şehid düşenleri sık sık, irfan üzerindeki ilk eserlerinden birine adını vermiş bir tabir olan *“Al­lah’ın mülakatı”* (liqaullah) yolunda şehid düşenler olarak tarif etmişti.[[46]](#footnote-46)

İmam Humeyni’nin irfan hakkındaki sürekli ilgisinin yakın geçmişteki en önemli delili, 1979 aralık ve 1980 Ocak’ında Fatiha Suresinin yorumu üzerine veri­len bir seri derstir.[[47]](#footnote-47) Kum’da ders verdiği küçük, ya­rı gizli çevrelerin tam aksine, İmam Humeyni şimdi, kırk yıldan daha önce yazılmış eserlerde ilgisi ilk defa çekmiş bir çok benzer mesele üzerinde tartışarak, vahdetii vücud’un (varlığın birliği) daimi konuları ve ilahi sıfatların anlamı üzerinde ülke çapında televizyon izleyicilerine hitap ediyordu. Daha önce hayal bile edile­meyen koşullar altında verilen bu dersler devrimin se­bep olduğu dönüşümlerin bir ölçüsüydü.

İmam Humeyni’nin medresenin sınırlarını aşma ve geniş bir dinleyici halk kitlesi çekmedeki kabiliyetinin ilk belirtisi, 1930’ların ilk yıllarında Kum’da başladığı ahlak derslerinde ortaya çıktı. Şehabadi ile birikte ça­lıştıkları ahlaki tekamülün ünlü süfi el kitabı, Abdul­lah Ensari’nin Menazil elsairin’i referans noktası ola­rak ilk önce her hafta bir avuç öğrenciye ders verdi. Çok az bir süre sonra aralarında, bir hoca olarak Hu­meyni’nin büyüyen şöhretiyle Kum’a gelmiş bazılarının da bulunduğu yüzlerce öğrenci ve alim gelip hazır bulunmaya başladı. Aralarında geçenlerde *“Bu dersleri takip ederek harcadığım süreyi hayatınım en kıymetli saatleri olarak sayıyorum. Bu derslerde İmam, dev­rimden ayrılmayacak doğru İslam ahlakını, devam eden herkesin üzerinde derin bir etki bırakarak öğreti­yordu.”* diye yazan Seyyid Ahmed Fihri de vardı.[[48]](#footnote-48) Derslerde toplanan Öğrenciler ve alimlere daha sonra, kum’un kendi halkı ve hata diğer şehirlerden Kum’a özellikle Humeyni’yi dinlemeye gelen yolcular da katıl­dılar. Derslerin sürdürüldüğü Medreseyi Feyziye’nin büyük avlusu doldu ve Îmam Humeyni haftada bir ye­rine iki ders vermeye ikna edildi.[[49]](#footnote-49) O zamanlar böyle bir olayın bir eşi daha yoktu. Pehlevi rejimi ilk başlar­da hatırı sayılır bir başarıyla, dini kurumları tecrit etmeye, okumuşların gözünde kötü göstermeye ve hatta dahili fonksiyonlarına mani olmaya çabaliyordu. Bununla beraber, İmam Humeyni, iyi takip edilen ahlak dersleri sayesinde bu eğilime karşı çıkmadan başarılı olmuştu. Sonuçta devlet otoritesi ile ilk açık çatışması vuku buldu. Kum’un polis şefi derslerini durdurmasını söylediğinde, *“bu toplantıları her ne şekilde olursa ol­sun sürdürmek benim görevimdir. Eğer polis bunların durmasını istiyorsa beni ders vermekten zor kullanarak alıkoyması gekerecektir.”* diye cevap verdi. Polis dersleri zor kullanmak yerine, dini kurumlardaki ajan­ları vasıtasıyla baltaladı, Îmam Humeyni derslerini, Feyziye’den daha küçük ve ulaşılması daha güç bir medrese olan Medresei Molla Sadık’a transfer etmek zorunda bırakıldı. 1941’de Rıza Şah’ın ittifak kuvvetle­ri tarafından azledilmesinden sonra dersler tekrar Medreseyi Feyziye’ye taşındı ve yine büyük kalabalık­lar kendine çekti. Bununla beraber rejim entrikalar yoluyla derslerin birkere daha askıya alınmasını ve sonra da durdurulmasını sağlamaya muvaffak oldu.[[50]](#footnote-50)

Ahlak derslerine böylece son verilmesi söz konusu dersten bir vazgeçme manasına gelmiyordu.[[51]](#footnote-51) İmam Humeyni’nin fıkıh dersleri irfan’la renklendirildiği gibi ahlaki meselelerle de içiçe geçti. Buna ilaveten, farklı ahlak öğretilerini en azından bir kere gündeme getirdi, Necefteki sürgünü boyunca Şeyh Ensari Mescidinde öğrencilere ahlaki tekamül üzerine, daha sonra 1972 yılında Cihadı Ekber ya Mubaraza ba Nefs adı altında aynı şehirde basılacak olan bir seri ders verdi.[[52]](#footnote-52) Bu dersler bir çok açıdan, Hükümeti İslami adı altında basılmış, iyi bilinen bir seri dersi tamamlıyordu.

Dikkatler bilhassa Humeyni’nin bir bakıma bir çeşit kişisel düstur, manevi özlemlerin bir özeti olarak ka­bul edilebilecek yazı ve beyanatlarına da akseden, Kum’da verilmiş ahlak derslerinin bir özelliğine çekile­bilir. Dersleri daima, münacatı Şaban dan alınan ve Oniki İmam’ın tamamı tarafından okunmuş olması bakımından emsalsiz bir münacat olan aşağıdaki cüm­leyle kapatırdı:

*“Allah’ım! Senden başka herkesten tamamen uzak­laşmayı ve sana bağlanmayı ihsan eyle. Kalp gozümüzü senin saygınla aydınlat ki nurunun perdesini delip geçebilsin ve azametin konağına ulaşabilsin ve ruhlarımız senin kudsiyetinin ihtişamında yok olsun.”[[53]](#footnote-53)*

Bu cümle otuz küsur yıl sonra Necefte[[54]](#footnote-54) verilen derslerde ve daha sonra yukarıda adı geçen ve televiz­yonda yayınlanan derslerde yinelenir.[[55]](#footnote-55) Bir taraftan bütün dikkatleri *“Allah’ın azametinin kaynağı ve kud­siyetinin ihtişamına”* çevriliyken başarılı bir devrime de önderlik etmek îmam Humeyni’nin hiç de önemsiz görülmeyecek bir özelliğidir.

İmam Humeyni’nin Kum’daki ilk yirmi yılı Şah Rı­za Pehlevi’nin iktidarda olduğu zamana rastladı. Ve babaoğul hanedanının karşı tavırlarının bu devirde şekillenmesi şaşırtıcı gelmemelidir. Bildiri ve konuşma­ları 1962’den itibaren ilk Pehlevi diktatörüne atıflarla doludur ve İmam Humeyni’ye göre Muhammed Rıza Şah hiç bir zaman *“Rıza Han’ın oğlu”* olmaktan geri durmadı.

İmam Humeyni, Şah Rıza’nın esas amacının is­lam’ı, iran’da sosyal, kültürel ve politik bir güç olmak­tan çıkarmak olduğu şeklinde tanımladı. Bu amacında ona başta ingiltere olmak üzere emperyalist güçler tarafından telkin edildiğine emindi. Zira emperyalistler, ulemayı ve özellikle de İslamı kendi isteklerinin yerine getirilmesinde tek engel olarak görüyorlardı. Dini kurumlara karşı Rıza Şah tarafından alınan bazı tedbirlere bizzat kendisi tanık oldu. Bana bahşettiği bir mü­lakatta şunları anımsamıştı:

Rıza Han İran boyunca rovzaları (İmam Hüseyin’in Kerbala’da şehadeti için hüzünlü beyitler okuma) yasaklamıştı. Hiç kimse bir rovza, organize edemezdi; hatta bir kaç kişi bile burada bulunamazdı. O zaman da şimdiki gibi dini kurumların merkezi olan Kum’da dahi rovza toplantıları yoktu veya olsa da güneşin batmasından doğuşuna kadar olan zamanda gerçekleşi­yordu. sabah namazından önce, beş on kişilik kısa bir Kerbala’yı anma toplantısı oluyordu. Ezan sesiyle bir­likte veya kısa bir zaman sonra toplananlar dağılıyor­du. Bazen toplantılarda muhbirler de bulunuyorlardı. Bunlar raporlarıyla beraber döndüklerinde, toplantıya katılan herkes tutuklanıyordu. Rıza Han dini kurum­ları tamamen yıkma planları yapmaktaydı.[[56]](#footnote-56)

Bir takım nedenlerden dolayı bu tedbirlere çok az açık tepki gösterildi. En önemlisi, saltanatın başlangıcında Rıza Şah, ulemanın on dokuzuncu yüzyıla kadar uzanan monarşi karşıtı ünlü geleneğine rağmen önde gelen dini otoritelerin bir çoğunu tesirsiz bırakmanın yolunu bulmuştu. Hatta, Şeyh Abdulkerim Hairi ve Mercei taklid Ebul Hasan İsfahani’nin de aralannda bulunduğu bazıları 1924 Mart’ında kum’da Rıza Şah’la buluşmuşlar ve İslami değerlere saygı gösterdiği müd­detçe kendisini detekleyeceklerine dair güvence vermişlerdi.[[57]](#footnote-57) Hairi ancak 1928’de Rıza Şah tarafından Kıyafet kanunu çıkarıldığında ılımlı ve itiyatlı ifade­lerle de olsa rejimin politikalarına karşı protestolarda bulunmuştu.[[58]](#footnote-58) Genç Humeyninin Hairi’yi daha fazla eylemlilik yolunda harekete geçirmek için uğraşması pek olası gözükmüyor. Fakat genç Humeyni’nin Pehlevi rejimine karşı kısa süreli başkaldırılara önderlik eden bir çok ulemayla ilişkileri olduğu biliniyordu.[[59]](#footnote-59)

Örneğin, 1924’te İsfehan ulemasından Hacı Ağa Nurullah ve molla Hüseyin Fişaraki, hükümet tarafın­dan afyon üretimini devlet tekeline alma teşebbüslerini sebep göstererek bir başkaldırıya önderlik ettiler. Hacı Nurullah Ağa, esnaflardan, zanaatkarlardan ve çiftçilerden oluşan kalabalık bir grup topladı. Bu g­rubu başında olduğu halde Kum’a kadar götürdü. Amacı ek bir destek sağlamak ve Tahran’a kadar ilerlemekti. Fakat Kum’dayken hareket durdu; çünkü Ha­cı Nurullah şüpheli bir şekilde ölmüştü.[[60]](#footnote-60) imam Humeyni 1977 yılındı Necefte verdiği bir hutbede Hacı Nurullah’ın bu hareketine katıldığından söz etmişti.[[61]](#footnote-61)

Dört yıl sonra yani 1928 Ekim’inde ulemanın öncü­lük ettiği bir protesto hareketi askerlik hizmetinin zo­runlu hale getirilmesine bir tepki olarak, Tebriz’de meydana geldi. Asker toplama heyetinin başkanı Tahran’dan geldiği zaman, pazar esnafı dükkanlarını ka­padı. Pazarın girişine yeni ithal edilen 3 tane makinalı tüfek yerleştirerek pazar esnafını dükkanlarını yeni­den açmaya ikna ettiler. Hareketi Tebriz kentinin belli başlı müctehidlerinden olan Ayetullah Ebu Hasan Angaci ve Mirza Sadık Ağa düzenlenaişti. ikisi de tutuk­landı ve önce kürdistan’a ardından da kum’a sürgüne gönderildiler.[[62]](#footnote-62) Angaci nihayette Tebriz’e döndü. Fa­kat Mirza Sadık Ağa öldüğü yıl olan 1932’ye kadar kum’da kaldı. İmam Humeyni, Mirza Sadık Ağa’yı sık sık ziyaret ederdi.[[63]](#footnote-63)

1935 temmuz’unda Meşhed’deki bir hareket Gohar Şad Camii katliamıyla çok feci bir şekilde bastırımıştı. Kentin başta gelen alimlerinden biri olan Hacı Hü­seyin kumni Ağa başı şikayetlerini hükümete bildir­mek amacıyla Tahran’a gitmişti. Orada birdenbire kendini fiili bir göz hapsinde bulmuştu. Onun zor du­rumda olduğu haberleri meşhed’e gelmeye başladığı zaman, halk İmam Rıza’nın türbesinde toplandı ve an­cak top ateşiyle dağıtılabildi, ikinci protesto mitingi bir kaç gün sonra Gohar Şad Camiinde yapıldı ve in­sanların katledilmesiyle son buldu. Kentin önde gelen alimlerinden ikisi; Seyyid Yunus Erdebili ve Ağazade tutuklandı ve Tahran’a gönderildiler, İmam Humeyni, o sıralarda Tahran’a kısa bir ziyaret yapmıştı ve o gü­nü daha sonra şöyle anlatıyordu: “Merhum Ağazadeyi gördüm; yolun karşı tarafında polis gözetimi altında oturuyordu, sarığı çıkmıştı. Kimseyi onunla konuşturmadılar ve sonra onu duruşma için Adalet bakanlığına kadar sürükleyerek götürdüler.[[64]](#footnote-64) Açıkça görüldüğü üzere Meşhed’deki katliam haberleri İmam Humeyni üzerinde derin etkiler bırakmıştı. Öyle ki Feyziye Medresesi 1963 Martında komandolar tarafindan baskına uğradığı zaman, İmam bu yeni zulmü Meşhed’deki olaylarla defalarca karşılaştırmıştı.[[65]](#footnote-65)

Rıza Şah’a karşı eylemci muhalefette örnek bir alim olan Seyyid Hasan Müderris (ö1934), kuşkusuz, imam Humeyni’nin üzerinde en büyük etkiyi bırakan kişiydi.[[66]](#footnote-66) O, Müderris’i şöyle tanımlamıştı:

Baskı ve eşkiya Rıza Han’a karşı kıyam edenlerin lideri[[67]](#footnote-67) Müderris sade bir hayat yaşamasının yanmda, isdibdada ve yabancı idaresi altında olmaya karşı mücadelesiyle İmam’ı derin bir şekilde etkilemişti. İmam Humeyni’nin Müderrisi büyük bir hayranıkla hatırladığı olaylardan birisi de onun, İsfehan valisinin onurunu kırmasıydı. Müderris bu olayda valiye tıka­nan su borusunu ağzını temizlettirmişti. Müderris meclise seçildiği zaman bir at arabası satın aldı, bütün eşyalarını arabanın üzerine yükledi ve İsfehan’dan Tahran’a kadar arabayı kendisi sürdü. Tahran’da İmam Humeyni’nin kendisini ziyaret ettiği mütevazi evi kiraladı.[[68]](#footnote-68)

Müderris hakkında İmam tarafından çeşitli defalar belirtilen en önemli anekdot, onun Rus ultimatomuna karşı yapmış olduğu mücadeleyle ilgili olanıdır. Rus askeri kuvvetleri isteklerini kabul ettirmek amacıyla Kazvin’e kadar ilerlemişlerdi. Fakat Müderris hiçbir tavize meydan vermemek için, Meclis’te ayağa kalkarak şunları söyledi: “Şayet biz yıkıma uğradıysak, yok olmamız anlamına gelen belgeyi neden imzalayalım?” Bu olay hakkında İmam şöyle diyordu: *“bu, gerçek bir dini liderin davranışıdır. Çok zayıflamış adeta bir deri bir kemik hale gelmiş bir adam, Rusya gibi güçlü bir devletin ultimatom ve isteklerini çekinmeden reddediyor.”*[[69]](#footnote-69)

İmam Humeyni bu olayla ilgili anısını, Amerika bir­leşik devletlerine kapitülasyon haklarının verilmesini şiddetle eleştirdiği 27 Ekim 1964’deki tarihi konuşmasında dile getirmişti. Müderris 40 yıl önce nasıl Rus isteklerine başarılı bir şekilde karşı çıktıysa, İmam Hu­meyni de bu vesileyle Amerika’nın küstah isteklerine karşı çıkmayı kendine bir görev bildi. Müderris’le ilgili hatıraları İmam’ın şu sözleriyle bitirelim: *“meclis, Müderris’in muhalefet hareketinden cesaret aldı ve ülti­matomu reddetti. Rusya hiçbir şey yapamadı.”* Kasım 1979’da Amerikan elçiliğinin işgalinden hemen sonra verilen bildiride İmam Humeyni aşağı yukarı aynı ifa­deyi kullandı: *“Amerika hiç bir şey yapamayacak, “*[[70]](#footnote-70) İlham kaynağı Müderris gibi. İmam Humeyni de süper bir gücün gururunu ayaklar altına aldı ve bu gücü aciz bir duruma düşürdü.

Rıza Şah’a muhalefet eden ulemayla ilgili ilişkilere ek olarak İmam Humeyni’nin daha 1930’ların başlarında bağımsız siyasi yorumlara başladığına dair işa­retler vardır. Daha önce belirtildiği üzere ahlakla ilgili dersler siyasi bir içerik kazanmıştı. dersler, din mües­sesesini insanlardan soyutlamak isteyen rejimin arzularının aksine hareket etmişti. Ayrıca İmam Humeyni özel olarak kum’da dağıtılan siyasi içerikli şiirler yaz­dı. Mesela, Rıza Şah kapitülasyonları kaldırarak kendisini ateşli bir vatansever olarak göstermek istediği zaman, İmam Humeyni bir şiirle ona tepki gösterdi. Şiir bu dizelerle sona eriyordu: “Evet, doğru o bütün kapitülasyonları yıktı. Fakat bunu milletin yıkılışını (sizden) saklamak için yaptı.[[71]](#footnote-71)

O günlerden günümüze kadar tam olarak gelen bir bahariye (Bahar) şiiri vardır. Bu şiir On ikinci İmam’ın doğum gününe rastlayan bir nevruz’u karşıla­mak için yazılmıştı Baharın gelişi zalimleri deviren ilahi bir orduya benzetilir ve şiiri Mehdi’ye yardımının esirgememesi için yapılan bir yakarışla sona erer:

Ey Sultan, islam’ın ve müslümanların durumu çok fenadır.

Neşeli bir günde, bütün herkes neşeyle şarkı söylemesi gerekirken

Etrafa bak, bütün başlar büyük bir üzüntüyle eğil­miş.

Ortaya çık ve sana inanmış insanlara yardımı bahşet

Özellikle de Ayat’a (Hairi) ki o müslümanların yar­dımcısıdır.

Öyle ki, bu çağda senin yönetimin kurulmalıdır.

Muhammed (s.a.a)’in peygamberliği ve Ali (a.s)’nin velayeti aşkına.[[72]](#footnote-72)

İmam Humeyni’nin siyasi meselelerle ilgili en kap­samlı ve en önemli yorumları bir nesir çalışması olan *“keşfül Esrar”* adlı kitapta mevcuttur. Kitap, ilk olarak 1944 yılında imzasız olarak basıldı. Kitap öz olarak (Şii) İslam’ın ibadet uygulamalarına ve inançlarına saldıran ya da eleştiren yazarlara karşı yapılmış uzun­ca bir kalem kavgasıdır, İmam Humeyni öncelikle Kum’Iu alim Hacı Şeyh Mehdi’nin[[73]](#footnote-73) oğlu Hakemzede’nin[[74]](#footnote-74) “Bin Yıllık Sırlar” adlı eserini reddeder. Şüphesiz, İmam Humeyni’nin eleştirisinin alanı sadece bir kişinin çalışmasına karşı yapılmakla sınırlı kalma­mıştır. Meşhur laik yazar Ahmet Kesrevi, bir çok defa­lar çok ağır bir sekide suçlanırken, dini reformist sayı­labilecek Şeriat Sanglaci de bu suçlamalardan nasibini almıştır.[[75]](#footnote-75) İmam Humeyni’nin amacı (Şii) islam’ın inançlarını tahrif ederek din kurumunu kötülemeye çalışan ve bu suretle emperyalizmin kurbanlarına ve maşalarına yardımcı olan herkese sert bir tepki göstermekti. İmam onları kalemlerin ahlaksızlığı, düzensizli­ği ve bozulmuşluğu teşvik etmek için kullanmakla suç­ladı. Onlar bu şekilde davranmakla toplumun temelle­rini bozuyorlardı.[[76]](#footnote-76) Laik aydınlar islam Cumhuriye­ti davasını seçkinci bir şekilde reddetikleri zaman, İmam’ın bu suçlamalarının yankıları devrim dönemi konuşmalarında sıkça işitildi.[[77]](#footnote-77)

İrfan üzerine yazılarındaki sakin ve anlaşılır tarza karşın Keşfül Esrar sert ve kavgacı bir tarzda yazıl­mıştır ve daha sonraki bir çok’ konuşma ve bildiriye kaynaklık etmiştir. Geniş çapta dini ve akli argüman­lar kitapta yer alır ve İbni sina, Suhreverdi ve Molla Sadra gibi otoritelerden alıntılar yapan İmam Humeyni, muhaliflerine büyük bir etkinlikle hücum eder. İmam, saldırılarına ancak daha zararlı kişilerle müca­dele edilmesi gerektiği için ara verir. Ulema karşıtlığının gelişmesi kısmen Pehlevi rejimi tarafından uygula­nan politikaların sonucu olduğundan ulema karşıtı eserlerin reddedilmesi siyasi bir hareketti. Fakat ayrı­ca Pehlevi rejiminin açıkça ve kesin bir şekilde eleşti­rildiği kısımlar da vardı. Keşfül Esrar’da. Rıza Şah ka­ba askeri güce dayanan bir hükümet kurmak ve de­vam ettirmekle suçlanıyordu.[[78]](#footnote-78) Bu anahtar deyim 1962’den sonraki bildirilerde hükümetin her sahadaki durumunun acınacak bir halde olduğunu anlatmak için kullanıldı. *“Nereye giderseniz gidin, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın düzensiz düşünceler, karışmış fi­kirler, aykırı kanaatler ve bencillikler, şehvet düşkün­lükleri, kibirlilikler, suçlar, vefasızlıklardan başka bir şeyle yüz yüze gelemeyeceksiniz.”[[79]](#footnote-79)*

Şahlığın bu şekilde eleştirilmesi henüz onun tama­men yıkılmağı talebini içermiyordu. Humeyni bir keresinde ulemadan bir çok kişinin şahlık ilkesine muha­lefet ettiğini söylemişti.[[80]](#footnote-80) Herşeye rağmen İmam Humeyni’nin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü Şahlıkla, mevcut iran Şahlığı arasında çok az bir ben­zerlik olduğu açıktır. İmam’ın tasarısına göre liyakatli müçtehidlerin oluşturduğu bir meclis” Allah’ın kanunlarına aykırı hareket etmeyen, baskı ve zulümden ka­çınan, insanın tabiatına, onuruna ve yaşamına karşı hareket etmeyen” adil bir şah seçmelidir.[[81]](#footnote-81) Diğer bir ifadeyle şah müçtehidler tarafından atanmalı ve onun tahtının süresi İslam yasalarına saygılı olması şartına bağlı olmalıdır. Açıkça görüldüğü üzere bu düzenleme bile kesin bir ideali oluşturmuyor. İmam Humeyni şahlığın ulema tarafından kabul edilmesinin “daha iyi bir düzen kurulana kadar” geçerli olduğuna açıklık getiriyor.[[82]](#footnote-82) Büyük bir ihtimalle İmam o sıralarda şah­lığın kesinlikle ortadan kaldırılması fikrini benimsi­yordu. Fakat İmam kendi görüş ve kararlarını saklamasını bilen ve kamuoyunun taleplerine ve hedeflerine olumlu cevap vermesini sağlayacak şaşmaz bir stratejiye sahip bir kisiydi.

Keşfül Esrar’daki her olayda islam Cumhuriyeti anayasasının temel taşı olan Velayeti Fakih doktirinin ilk olarak ima edildiğini anlıyoruz. Valiyati Fakih kavramı imamlığın şii öğretisinin açık ve kaçınılmaz bir sonucu olarak sunulmuyor. Ta ki 1969 Necef derslerine kadar. Gerçekte İmam Humeyni Velayeti Fakihi dikkate alarak konuyu gözönüne çıkardığı ilk günden itibaren, bu durum ulema arasında ihtilaf mevzuu haline geldi.[[83]](#footnote-83) öğretinin temel ilkeleri açık­ça ortaya konmasına rağmen, Necef derslerinde aynı argoman ve delillerle tekrar ve daha detaylı bir şekilde sıraya konuldu.[[84]](#footnote-84)

Keşfül Esrar bir çok bakımdan İmam Humeyni’nin daha sonraki kariyeri hakkında ipuçları verir, bu kita­bın içeriğiyle daha sonraki ifade ve bildireleri arasında önemli bir farklılık vardır. Keşfül Esrar’da Sünni ve Şiileri bölen akidevi ve tarihi meseleler tartışıldığı za­man, İmam her iki kampın eserlerinde geleneksel ola­rak mevcut bulunan bazı fert polemiklere yer ve­rir.[[85]](#footnote-85) Necef derslerinde ise aynı konulara daha kısa, daha farklı ve hemen hemen gönülsüz bir şekilde te­mas eder.[[86]](#footnote-86) Onun islam birliği için açık ilgisi gelişirken. Özellikle devrimin zafere ulaşmasından sonra, İmam SünniŞii uzlaşmasının temel savunucusu ol­muştur.

Şeyh Abrdulkerim Hairi, 19836’da öldüğünde, din kurumunun idaresi başlangıçta onun üç yakın arkadaşının üzerine kaldı. Bunlar; Ayetullah Hunsari, Ayetullah Sadr ve Ayetullah Huccet’ti. Fakat devamlı bir eksiklik duygusu mevcuttu. Bu duygu Necef de ikamet eden Baş Mercii Taklid Ayetullah Ebu Hasan İsfehani’nin Kasım 1946’da ölmesiyle daha da belirgin bir hale geldi. Hairi ve İsfehani’yi takip edecek. İran’da yaşayan ve savaş sonrası İran’ında oluşan şartlar al­tında etkili ve kapsamlı bir liderlik yapacak bir kişi aranıyordu, savaş sonrası İran’ında göreceli olarak açık bir siyasi sistem vardı. Bu sistem farklı siyasi ve ideolojik güçler arasında yoğun bir rekabetin olduğu ve dış güçlerin bu rekabete yoğun olarak katıldığı bir tarzda ortaya çıkıyordu.

Ayetullah Burucerdi, sonunda birleştirici bir halef olarak ortaya çıktı. İmam Humeyni kırk yaşları ortalarında Burucerdi’nin adaylığını geliştirmek için aktif bir duruma geçti ve Hamedan’a seyahat etti. Amacı şehrin kıdemli alimlerini Burucerdi’yi desteklemek için ikna etmekti.[[87]](#footnote-87) Burucerdi kendi memleketinde Rıza Şah’a arasıra muhalefet ederken rejimin yanlış ve kanunsuz hareketlerine asla sessiz kalmayacağı yolun­da açıklamalar yaptığı duyuluyordu.[[88]](#footnote-88) Baş Merci ol­duğu zaman, Burucerdi mevkisinin verdiği yetkiyi rejime karşı gelmek için daha tutarlı ve etkili bir şekildekullanacakta. Bu İmam’ın umuduydu, fakat bu umut hayal kırıklığına uğradı. Burucerdi Hairi kadar bile si­yasi olamadı. Başarıları Kum’da dini kurumların yay­gınlaşması ve bu kurumların maddi olarak gelişmesiy­le sınırlı kaldı.[[89]](#footnote-89) II. Dünya Savaşını takip eden ilk yirmi yıl boyunca, bütün önemli olaylarda asıl mercinin sesi rehberlik ve yönlendirme için hemen hemen hiç yükselmedi. Bu durum Burucerdi’yi siyasi eylemci­liğe yöneltmek için İmam tarafından çaba harcanmamasını gerektirmiyordu. Mesela, İmam Humeyni 21 Nisan 1949’da kendi imzasını taşıyan mektubunda, Burucerdi’den hakkındaki şayiaları açıklamasını istemişti. Burucerdi hakkındaki şayialar şu temelde topla­nıyordu: Burucerdi, anayasayı değiştirmek için bir ku­rucu meclis toplanmasını öngören hükümet planına rıza göstermişti Burucerdi’nin cevabı biraz kırılmış bir tazdaydı. Şah tarafından Burcerdi’ye verilen gü­venceler dinle ilgili anayasa maddelerinden hiçbirine dokunulmayacağı yolunda olmasına rağmen, o, hükü­met planları lehinde açık bir beyanatta bulunmamıştı.[[90]](#footnote-90) Güvenilir kaynaklara göre Burucerdi daha son­raki yıllarda çeşitli meselelerde sık sık İmam Humeyni’ye danıştı. Rejimin ajanları Burucerdi’nin zihninde Onun bu genç meslekdaşı hakkında şüpheler uyandırmaya çalıştılarsa da İmam ve Burucerdi daima samimi kaldı. Fakat bu anlatılanlar Kum kentinin önde gelen ulema ailelerinden birinin torunu tarafından (benle yapılan görüşmede) anatılanlarla çelişiyor. Bu kişiİmamın Kum’a vardıktan sonra ki bir kaç ay zarfında Burucerdi’nin evine sık sık gitiğini, fakat Burucerdi Çevresinde daha az azimli inanları tercih ettiğinden İmam’ı da gelmekten vazgeçirdiğini hatırlamaktadır.

Meselenin gerçekliği ne olursa olsun, kesin olan birşey varsa o da, Bahai karşıtı bir kampanya meşhur va­iz Felsefi tarafından başlatıldığı zaman İmam’ın Buru­cerdi üzerinde baskı uygulamaya çalıştığıdır. İmam 1955 yılı yazında Tahran’ı ziyareti esnasında radyodan Burucerdi’nin kampanyaya destek verdiğini öğrendi. Kampanya ikinci dereceden bir meseleyle ilgili görü­nüyordu ve hükümet tarafandan kullanılmaya çok açıktı. İmam bu sebepten dolayı haberden rahatsızlık duydu. Daha da önemlisi, şayet Burucerdi meseleyi sonuna kadar götüremezse, mercinin prestiji ve otoritesi zarar görecekti. Buna meydan vermemek için Humey­ni hemen Kum’a döndü. Burucerdi’ye düşüncesizce gi­rişmiş olduğu işte sabır göstermesi gerektiğini belirtti. Fakat çabaları boşa çıktı: Tahran’a döndüğünde Buru­cerdi’nin kampanyadan çekildiğini öğrendi. İmam bü­yük bir şaşkınlık ve sinirlilikle arkadaşı Merhum Dr. Mufatteh’e şunları söyledi: “Ayetullah Burucerdi’nin evinde kimin elleri iş başında bilmiyorum, onu ziyarete gidiyorum. Onunla konuşuyorum, mücadeleyi sür­düreceğini söylüyor. Fakat ertesi gün bakıyorum fikrini tamamen değiştirmiş.[[91]](#footnote-91)

İmam Humeyni, Bahai karşıtı kampanyanın bir so­nuç alınamadan sona ereceğini önceden sezmişti. 1955 Ağustos’unda bütün taşra valilerine Bahailer’in top­lantı yerlerinin Bahailer’e geri verilmesi emri gönderildi ve 1957’de resmi bir Bahai kanağına göre Savaş kazanılmıştı.[[92]](#footnote-92) Hem de gelecek on yıl için Bahai etkisi mümkün olan en büyük genişlemesini yapmıştı.

Şüphe yok ki, Rıza Şah’ın tahttan indirilmesiyle 1953 Ağustos darbesi arasındaki yıllarca tutarlı ve cid­di siyasi hereketlere katılan mümtaz dini şahsiyetler de vardı, imamın bu şahsiyetlerden bazılarıyla ilişki kurduğunu görüyoruz, savaş sonrası yakın dönemin başta gelen eylemci alimi Ayetullah Kaşani’nin İmam Humeyni’ye evliliğini gerçekleştirmede yardımcı oldu­ğu söylenir, İmam Humeyni Tahran’da ikamet eden Ayetullah Sakafi’nin kızıyla evlenmiştir. (1930) Keza, İmam’ın Tahran’a yapmış olduğu düzenli seyahatlar esnasında sıksık Kaşani’nin evinde kaldığı anlatılır. Hatta Musaddık yanlışı göstericiler 1953 yılının 31 Temmuz gecesinde, Ayetullah Kaşani’nin evine saldırdıklarında İmam da onunla birlikteydi.[[93]](#footnote-93)

İmam Humeyni’nin eylemci Fedaiyenı İslam’ın kurucusu Nevvab Safavi’ye de tanışıklığı vardı. Nevvab Safavi’nin dul eşinin tanıklığına göre, Nevvab İmam’ın Kum’daki evini sık sık ziyaret ederdi. Tabi ki bu ziya­retler polisleri atlatmak için gece yarıları yapılırdı.[[94]](#footnote-94) Ek olarak Fedaiyanı İslam’ın programıyla Keşfül Es­rarın içeriğinde bir çok benzerlikler vardır. Bu durum ikisinin arasında bir takım danışmalar olduğunu gös­terebilir.[[95]](#footnote-95)

İmam’ın Ayetullah Kaşani ve Nevvab Safavi’yle olan ilişkilerinin ehemmiyeti fazla abartılmamalıdır. Humeyni 1941-1953 yılları arasında büyük çapta açık bir siyasi hareketten uzak durmayı uygun gördü. İmam 1944 Mayıs’ında Kur’anı kerim’den bir ayetle başlayan bir bildiri yayınladı. “De ki: Size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam edin” (Sebe; 46) ve bildiri peygamberlerin nasıl Allah için kıyam etiklerini belirtiyordu. Fakat İmam Humey­ni bunun aksine, çağdaş müslümanların sadece dünye­vi istekleri için mücadele ettiklerini söylüyordu. So­nuçta da yabancılar onlar üzerinde egemenlik kuru­yorlardı. Rıza Şah (cahil bir Mazandaranı) ölmüş olmasına rağmen onun kurumuş beyninden çıkan fikir­ler hala yerine getiriliyordu. Bu durum İranlı müslümanlar bilinçlenene kadar devam edecekti.[[96]](#footnote-96)

İmam’ın 1962’den önce genel bir sessizliği tercih edişine ilişkin bir kaç yorum ileri sürülebilir. En önemlisi İmam Humeyni’nin dini müesseseye bağlı olmasına dayanır. Yukarıda belirtildiği gibi, imam’ın kanaatine göre, devletin ve toplumun İslami kurallara uygun olarak değişmesi ancak merci taklidin Önderlik ettiği bir bütün olarak hareket eden ulemanın desteğiyle’ sağlanabilirdi. Fakat gödüğümüz gibi Burucerdi esas itibariyle siyasetle ilgilenmiyordu. Onun yetkisine meydan okumak sadece şahsına karşı değil, aynı za­manda mercinin bütün fonksiyonlarına yapılmış saygı­sız bir hareket olacaktı. Kum’daki genel kanaatta meydana gelen böyle ayrılıklar kesin bir sonuç üretmediği gibi üstelik ulemanın çoğunluğu açıkça siyasetle ilgi­lenmedi ve uzun yıllar böyle kaldı. İmam Humeyni’nin1969 yılında dini müesseselerde “sahte alimler’in varlığına dair beirttiği üzüntüsü (yani güya dünya işlerine karşı duydukları hoşnutsuzluk yüzünden siyasi faali­yetten uzak duran ulemadan yakınması) kendisinin çok uzun zamandır şahid olduğu sıkıntıların bir ifadesiydi.[[97]](#footnote-97)

Ayrıca, 1941 ile 1953 yılları arasında faaliyet göste­ren siyasi ve ideolojik gruplar oldukça heterojen bir yapiya sahiptiler; o dönemde İmam Humeyni’nin görüş ve mizanı ters düşen bir çok şeyde uzlaşmayı gerektiyordu Görünüşte, petrolün millileştirilmesi ve Şah’ın yetkileri üzerine odaklanan bu politik mücadelenin, sonuçta bir İslami düzenin kurulmasına sebep olacağına dair bir garanti veya en azından bir ihtimal dahi yoktu. 1906-1907 Anayasasının çok çeşitli partiler tarafından öne sürülen istekler doğrultusunda oluşturul­duğu önemle hatırlanmalıdır ve İmam Humeyni’nin o yıllarda dahi bu anayasaya pek fazla önem vermediği muhtemeldir. İmam Humeyni Keşfül esrar’da, 1906-1907 Anayasasının 2.maddesi kapsamına giren meclisi denetleyen bir müctehidler ilkesinin uygulanmasını ileri sürdü.[[98]](#footnote-98) Ancak bu teklif gerçekte maslahat gözetilerek yapılmıştı. Humeyni’nin 1962’ yılındaki bazı demeçlerinde anayasayı kullandığı doğrudur, ancak o bu konudaki görüşlerini Necef mektuplarında açıkça ortaya koymuştur; anayasanın içeriği Belçika, Fransız ve ingiliz yasalarından alıntılarla oluşturulmuştur. Onun bu konudaki fikri, 1941, 1953 dönemindeki fikir­leriyle de örtüşmektedir.[[99]](#footnote-99)

Üstelik 20. yüzyılın ilk on yılında cereyan eden bu anayasa hareketi, bir çok ulema tarafindan. başlangıç­ta İslami olan bir hareketin laik unsurlar tarafından bozulması, tahrip edilmesi olarak görülüyordu. İmam Humeyni diğer bir çokları gibi benzer bir olayın 1950’lerde de cereyan ettiğini düşünüyordu. Kaşani, halkın Musaddık’ı ve İran petrol endüstrisinin milli­leştirilmesi kampanyasını desteklemesinde oldukça et­kili olmuştu.[[100]](#footnote-100) Musaddık daha sonra bir çok ulema tarafindan, nankörlükle karşılık verdiği için tipik bir laik olarak değerlendirildi. Hiç şüphesiz böyle bir so­nuç, eğer Humeyni 31 temmuz gecesi Kaşani’nin evin­de idiyse, kaçınılmaz olurdu. Çünkü o, Musaddık’a hiçbir zaman itibar etmemiş veya onu işbirliğine layık biri olarak görmemişti. Musaddık’ın İslam Cumhuriyetinde aşamalı olarak itibardan düşürülmesi bunun gös­tergesidir. 1941-1953 yılları arasında, dini liderliğin durumu oldukça kötüydü. Siyasi sahne karışık ve ümitsizdi. İmam Humeyni’nin o yıllardaki en önemli etkinliği fıkıh ve usul öğretmekti. Onun bu çalışması yalnız merci olarak ortaya çıkabilmesi için gerekli olan birşey değil, aynı zamanda Kum’da süregelen politik ve entellektüel tavırları değiştirmek ve ileride bir is­lam Cumhuriyetinin kurulmasında önderlik edecek olan militan ulema neslinin yetiştirilmesi için bir vesileydi.

İmam Humeyni 1946 yılında, meslektaşları ve öğ­rencileri arasında Kum’da kendisine en yakın olan Ayetullah Muntazari ve Ayetullah Mutahhari’nin ısrarları sonucunda haric seviyesinde fıkıh ve usul ders­leri vermeye başladı. Seçilen ilk metin, Ahund Hurasani’nin Kifayet ül Usul adlı eserinin ikinci cildinden alı­nan, akli isbatlardan oluşuyordu.[[101]](#footnote-101) Ayetullah Beheştiye göre, sayları otuzdan fazla olmayan az bir öğ­renci nüfusu derslere iştirak ediyordu.[[102]](#footnote-102) Kademeli olarak bu öğrenim halkası genişledi, imam Humeyni’nin 1951 yılında usul üzerine olan ikinci dersi başladığında bu sayı 300’dü.[[103]](#footnote-103) Aynı ders üçüncü kez verildiğinde bu sayı, ileride merciiyet makamına gelecek olan Ayetullah Burucerdi’nin sınıfindan sonra kum’daki en kalabalık sınıfı, beş yüze ulaşmıştı.[[104]](#footnote-104) Buru­cerdi’nin ölümünden sonra, bu sınıf, Humeyni’nin Ka­sım 1964’de sürgününe kadar en geniş sınıf olmaya de­vam etti. 1964 döneminde, onun sınıfına devam eden­lerin sayısının 1200’e ulaştığı tahmin edilir ki bu sayı yakın tarihteki Şii dini kurumlarında benzeri görülme­miş bir sayıydı.[[105]](#footnote-105)

Benzeri görülmemiş olan yalnızca sımfin hacmi, ge­nişliği değildi, İmam Humeyni henüz Şeyh Abdulkerim Hairi’nin öğrencisiyken, sınıf arkadaşı Ayetullah Amuli’ye dini kurumlarda öğrencilere serbest düşün­meyi ve öğrendiklerini sosyal hayata tatbik etmeyi ba­sitleştirecek radikal reform düşüncelerinden bahset­miştir.[[106]](#footnote-106) Kendi öğretim faaliyetleri, bu reformlara giden yolda önemli bir basamaktı. Geleneğe uygun ola­rak, onun fıkıh ve usul sınıf Şeyh Murtaza Ensari’nin Mekasib ve Kifayetü Usulü, yakın arkadaşlarından Aka Ziyaüddin Iraki’nin ve Mirza Hüsüyen Naini’nin ve kendi Öğretmeni Hairi’nin yazıları üzerinde ayrıntılı olarak duruyordu. Fakat onun tutumu, bu otoriteleri kayıtsız şartsız bir kabul değildi; O, Kum’da genel ka­bul gören Naini’nun usul teorisini oluşturan kabullen­meleri eleştiriyordu.[[107]](#footnote-107) O, öğrencilerini de aynı eleş­tirel tavırları göstemeleri için teşvik ediyordu: Muntazari’nin İmam Humeyni’nin öğretim halkasında sık sık meydana gelen bu tür tartışmalara etkin olarak katı­lan biri olduğu söylenir.[[108]](#footnote-108)

Onun öğretiminin üstün olan yönleri, konunun takdiminin açık, düzgün, ve basit oluşu, teknik terimlerin kullanımından gerektiği yer hariç sakınılması ve en önemlisi fıkıh ve usulün ilgi alanına giren teknik ko­nuların İslam’ın diğer boyutlarına ahlaki, ilmi, felsefi, siyasi, ve sosyal ustaca bağlanmasıydı.[[109]](#footnote-109) Fıkıh ve usul çıkış noktasıydı, ancak öğrencileri onun sınıfında İslam’ın bir bütün olarak sergilenmesini tecrübe edi­yorlardı.

Bilindiği gibi medrese sisteminin temelini teşkil eden pedagojik normlar, her zaman için öğrenciye ku­ru bilgi verilmesinin dışında bir çok şeyi daha gerektirmiştir. dünyanın bütüncül bir değerlendirilmesi, dü­şünce va davranışlarımız için sahih kriterlerin geliştirilmesi ve aktarılması medreselerin daimi bir fonksiyo­nu olagelmiştir. Fakat nadir olarak bir medrese öğret­meni, İmam Humeyni’nin fikıh ve usul sınıfındaki öğ­rencileri ve onlar aracılığıyla çevre üzerinde bu derece belirleyici bir etkiye sahip olmayı başarabilmiştir. Mutahhari ve Muntazari’nin yanında, islam devriminin ve İslami Cumhuriyetin yönetiminde önde gelen kala­balık bir grup, İmam Humeyni’nin bu öğretim halkasında, İslam’ın devrimci gücünü fark etmişti. Bunlar­dan biri olan Ayetullah Bahoner bana söyle demişti:

*“İmam bize öyle bir manevi asalet, sorumluluk, tesli­miyet duygusu, entellektüel ve manevi zenginlik aşılamıştı ki, Ramazan boyunca vaaz etmek için Rum’dan ayrıldığımızda onun sesi kulaklarımızda günler boyun­ca yankılanırdı.”[[110]](#footnote-110)*

İmam Humeyni, bir çok kişiye Ayetullah Burucerdi’nin 1961’de ölümünden sonra onun merci makanını doldurabilecek kişi olarak görünüyordu. Fakat o, daha en başında, onun adaylığını güçlendirmek için çaba gösterenlerin şevkini kırdı. Bir gazete muhabiri İmam Humeyni’den, Brucerdi’nin muhtemel halefleri hak­kında yazılacak olan bir makalede kullanılmak üzere, fotoğrafını ve biyografisini istediğinde o bunu reddetmişti.[[111]](#footnote-111)

Merci konumunda bulunabilmenin usuldeki yolu genelde fikıh ve dini pratikler için bir el kitabı mahiye­tindeki risale i ameliye üzerine çalışmaların yayınlanmasıydı. Humeyni. ilk başa yakın dostlarının kendisine ait olan fikıh üzerine yazdıklarını yayınlamasına izin vermedi, ancak daha sonra, onlar bunun kendisi için yerine getirilmesi gereken dini bir görev olduğu hususunda ikna edince biraz yumuşadı. Böylece, mas­rafları kendileri karşılayarak, ilk olarak Ayetullah İsfahani’nin Vesiletün Necefine ilave mahiyetindeki seçme fetvalarını, daha sonra Humeyni’nin, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi’nin Urvetül Vüska tefsirini ve son olarak da onun kendi risale i ameliyesi olan Tenzih ül Mesail’ini yayınladılar. [[112]](#footnote-112)

Merciiyet olabilmenin geleneksel yolu böylece tamamlanmıştı ve birçok insan İmam Humeyni’yi merci olarak takip etmeye başlamıştı. Ancak İmam Humey­ni’nin liderliği geleneği aşıyordu ve Şah rejimine karşı yapılan uyarı protestosu, onun gerçek nitelikte milli ve dini bir lider rolünün başladığına işaret ediyordu. Bu yerel ve eyalet meclislerine seçimi kapsayan yeni yasa­ların kaldırılmasına ilişkin 1962 son baharında düzen­lenen bir kampanyaydı.[[113]](#footnote-113) Bu olay kendi başına Önemsiz bir olaydı, ancak bu Pehlevi hanedanına karşı yapılan hareketlerin çıkış noktasıydı, ki bu hareketler çok iyi düşünülmüş bir seri aşamadan sonra. Şubat 1979’da zafere ulaşacaktı. Hüccetül islam Haşimi Rafsancani’nin de bana söylediği gibi. 1962 son baharında yalnız Burucerdi’nin ölümüyle açılan boşluğun kapan­dığı görülmekle kalmamış, aynı zamanda daha anlaşı­lır, sağlam ve etkili bir liderliğin meydana geldiği de farkedilmişti.[[114]](#footnote-114)

1962’den beri vuku bulan her şey 1960 Haziran ayaklanması, sürgün ve sebat dolu yıllar, monarşinin yıkılmasına öncülük edecek olan mücadele ve fedakar­lık dolu 13 ay, islam Cumhuriyetinin çalkantılı ilk altı yılı -için İmam Humeyni’nin yaşamının ilk altmış yılı, bilinçli veya bilinçsiz bir hazırlanma süreci olarak gö­rülebilir. Onun dünya görücünün farklı unsurları verlerine oturmuştu, olgunlaşarak liderlikimam (genel ve özel anlamıyla) sorumluluğunu üzerine almaya ha­zır hale gelmişti. Dini kurumlardaki çağdaslarından farklı olarak, o İmamete, çağın baskın laikleştirme eğilimlerine açıkça karşı olan Sosyopolitik bir rol veriyor, gençliğinde kendisine hayat veren coşkun ve anlatılır bir İslam görüşünü önce meslektaşlarına ve öğrencilerine daha sonra da halkına aktarıyordu, İran örneği­nin, yakın çağ İslam tarihinde bir benzeri yoktur ve başka yerlerde tekrarlanması imkansız, yalnızca ken­disine has bir takım özellikleri vardır (en önemlisi, ule­manın, halkın kendilerine itaat etmelerinden doğan bir güce sahip olması, ve laik güçlere karşı var olan ge­leneksel düşmanlık) Diğer yandan, bu devrim, İslam tarihinin en yaygın temelarına mutlak ve ahlaki ve sosyalpolitik liderin ortaya çıkmasından ve halkın büyük bir istekle ona itaat etmesinden doğan tecdid hareketlerine bir örnek olarak görülebilir. Bu hare­ketlerin sayışı, müstümanların 18. ve 19. yüzyılda em­peryalist saldırılara uğramasıyla artmıştı ve Senegal’den Endonezya’ya kadar da bu saldırgan Avrupalı güçlere verilen cevap sufi şeyhler tarafından idare edilen cihad hareketleri olmuştu. Bu ilk cihad bereket­lerini İran İslam Devriminden ayıran siyasi durum ve ideolojik bilinçteki büyük farklılıklara rağmen, her ikisinde de temel olan ortak bir unsur vardır: Siyasi mücadele boyunca biatin, geleneğin İslami yapılanmasını en özgün ve saf yönüyle temsil eden bir lidere verilmesi. Geniş islam tarihi perspektifinden bakıldığında, İmam Humeyni yalnızca kendisinin Örnek olarak gösterdiği militan Şii ulemanın değil, fakat aynı za­manda Hindistanlı Seyyid İsmail Şehid, Cezayirli Emir Abdulkadir ve Dağıstanlı Şeyh şamil gibi şahsi­yetlerin de varisi olarak görülebilir. Şahlık rejiminin yıkımına yol açan İslam Devriminin ilk evresi bir kitle­sel siyasi parti, gerilla ordusu veya modern dünyanın aşinası olduğu başka bir siyasi kurum yapısı olmaksı­zın başarıldı. Bu evrenin kesin başarısı İran halkının, bütün bir İslam geleneğinin ahlaki otoritesi olarak gör­dükleri bir şahsiyete bağlılık ve itaatleriydi.

İmam Humeyni’nin sürekli çağrısı hiç bir şekilde İran’la ya da Orta Doğudaki Şiirlerle sınırlı değildi. Af­rika’nın ve Asyanın her yerinden bir çok müslüman onun İslami dayanışma çağrışma büyük bir şevk ve sı­caklıkla cevap verdi; posterleri Mombasa’dan Manila’ya kadar müslüman şehirlerin duvarlannda görülü­yordu. İmamın bütün genişliğiyle İslam ümmeti üzerinde gördüğü rağbetin yaygınlığı ve müslümanların yaşadığı topraklardaki mevcut siyasal ve toplumsal yapıların bir çoğunun yapaylığı ve zayıflığının ışığında, İran islam inkılabı’nın yalıtılmış ve istisnai bir va­ka olarak kalacağı tahmini çok cüretkar olurdu. Bu noktada İmam Humeyni’nin rehber olarak kişiliğinin oluşumu, İran tarihinden çok daha fazla değinilmesi gereken bir konu olarak görülebiliriz.[[115]](#footnote-115)

**- 2 -**

**PİR -İ AŞK’IN KONUŞMALARI**

Şüphesiz ki Pir-i Aşk’ın bereketli ömrü boyunca birçok önemli ve ilginç konuşmaları olmuştur. Bu konuşmalardan bazısı siyasi bazısı toplumsal bazısı ilmi bazısı da çeşitli diğer konularda olmuştur. Ama Pir-i Aşk’ı yakından tanıyan herkes bilir ki onun hayatı boyunca üzerinde önemle durduğu konulardan biri de nefis tezkiyesi idi. Pir-i Aşk peygamberlerin bisetinin en büyük hedeflerinden birinin nefis tezkiyesi olduğunu söylüyordu. Tüm Peygamberlerin insan denilen bu meçhul varlığı ***“adam”*** kılmak için geldiğine inanıyordu. Ama bu insan “adam” olabildi mi? Günümüz dünyasının neresine sorarsanız sorun mutlaka bizlere ***“hayır”*** cevabını vereceklerdir. Eğer bir toplumdaki insanlardan bir tanesi ***“adam”*** olsa gerçekten o toplum kurtulurdu. Günümüz dünyasının içler acısı durumu da iş bu ***“adam”***ın olmayışının ifadesidir. O halde nasıl ***“adam”*** olunur? Gelin bakalım Pir-i Aşk bu hususta neler diyor:

Bismillahirrahmanirrahim

# İnsanın kendi Nefsine Düşkün olması

# Allah’a Düşman Olmayı Gerektirir.

Eğer insan, dünyaya kadına, çocuğa, mal ve haysiyete, risayet ve benzeri şeylere fazla bir muhabbet beslerse; bu sevgiden ortaya çıkması muhtemel birçok musibet ve bela ile karşılaşır. Birçok acı ve tatsız olaylar insanın başına bu nefsaniyetten dolayı gelmektedir. En büyük musibet, ise insanın ölüm anında muhabbet duyduğu şeyi yitirince, bunun Allah’ın emriyle olduğunu düşünerek imandan çıkmasıdır. Bu adam Allah’ın kendisine verdiği güzel nimetlerin yine Allah tarafından kendisinden alındığını görünce, Allah’a bile düşman kesilir.

Allah Rahmet etsin Kazvinli çok muhterem bir alim vardı. O bir gün anlatıyordu da: Günün birinde ölmek üzere olan bir hastanın ziyaretine gitmişler, adam demiş ki; “Allah’ın bana yaptığı zulmü (haşa) hiç kimse bana yapmadı. Baksana ben çocuklarımı ne de güzel terbiye etmiştim. Şimdi ise benim canımı alacak!”

İnsanın belini kıran şey, insanın kendi nefsine, riyasete veya insanda kendisine bir sevgi doğuran herhangi birşeye muhabbet beslemesidir. Öyle bir muhabbettir ki bu, o ilgi duyduğu şeyi dinden alan nebii Ekrem (s.a.v) bile olsa hemen ona düşman kesilir. Hatta o zaman elinden o ilgilendiği malı alanın Allah olduğunu bilse ona dahi düşman kesilir. *“Ve bizler kendi kendimizi islah edememişken, ülkemizi hiçbir zaman ıslah edemeyiz.”*

# Biz Kendimiz Hicabız; “Kendimiz ile Vechullah” arasında!

Rasulullah (s.a.v)’den nakledilmiştir ki, *“Şehidde yedi haslet vardır: Onlardan birincisi şudur: Şehid kanının yere döküldüğü ilk damladan sonra, bütün günahlarından tamamen arınmış olur, bütün günahları affedilir.”* Ama o hadiste zikredilen en önemli son haslet ise şudur*: “Şehid vechullah’a bakar ve bu nazar (vechullaha bakma) her peygamber ve şehid için huzur ve rahatlık vesilesidir.”* Burada önemli bir nokta şu olabilir ki, insanın bizzat kendisi, kendisi ile vechullah arasında... ister nurdan olsun isterse bu zulmetten, bütün diğer hicabların hepsi de bu hicabtan kaynaklanmaktadır ve insan bu hicabı Kendisini Allah yolunda parçalar ve bütün varlığım takdim ederse, böylece bütün hicabların mihverim yok etmiş olur. insan o zaman kendisini parçalamış olur, zira o kendi enaniyet ve şahsiyetini kırmış ve takdim etmiştir. Allah için, *“Allah’ın ülkesini, Allah’ın dinini difa etmiştir, sahib olduğu tüm varlığını, büyük bir ihlas ile terketmiş ve takdim etmiştir. Kendisini takdim ettiğinden dolayı da, bu hicabı sökmüş, parçalamıştır.”*

**Bencilik Hicabının Parçalanması:**

**İlahi Tecellinin Sebebidir**

Allah, kendi yolunda can verenlere ve derinde olan en büyük varlıklarını da O’na takdim eden şehidlere bu fedakarlıkları karşısında (hicab kaldırıldığından dolayı) onlara tecelli etmektedir. Zira artık hicab diye birşey kalmamıştır. Bu makam Enbiyalar için de vardır. Zira her şeyi sadece Allah yolunda istemektedirler ve onlar, kendilerini Allah’tan görmektedirler, kendileri için herhangi bir “şahsiyet’e kail değildirler. Bunlar Allah’ın (cc) mukabilinde olan bütün hicablan kaldırmıştır artık...

***“Derken rabbi dağa tecelli edince dağ yerle bir oldu ve Musa bayılıp yere.yığıldı,”*** (Araf; 143/)

Allah tebarek ve teala, Tur dağına tecelli etmektedir. Veya Musa’nın kendi yaratışında... Musa ve diğer peygamberler ve peygamberlerin mertebesine yakın olan evliyaullah, hayatlarında hicab olan bütün engelleri parçalamışlar, kırıp atmışlardı. Onlar için ihtiyarı bir ölüm kolayca hasıl olmaktadır. Allah tebarek ve teala, onların üzerine tecelli etmektedir ve onlar da bu tecelliye akli, hatmi, ruhi ve irfani bir bakışla bakmaktadırlar. Rivayete olduğu gibi Şehid, şehid olduğu ilk andan itibaren o da tıpkı peygamberler gibi var olan her şeyini Allah yolunda verdiğinden dolayı, vechullah’a bakmaktadır. Allah tebarek ve teala, ona tecelli etmektedir ve o da bu ilahi tecelliye bakmaktadır... bu, insan için *“son mertebe ve son bir kemaldir”* ElKafî’de nakledildiği şekliyle: ***“Allah, enbiyaya ettiği tecelliyi, ayniyle şehidlere de etmektedir.”***

Enbiyaların hicabları yırtıp attığı gibi, bunlar da o hicablan atmıştır ve bu menzil, insan için mümkün olan en son menzildir ve enbiyalar için var olan bu en son menzil şehidlere müjdelenmiştir. Şehidler de kendi varlık payelerince bu son menzile ulaşacaklar.

**Nefs Sevgisi Özgürlüğü Yok Eder**

Bütün enbiyalar, bu yaratığı (insanı) sıratı müstakime davet etme ve o yolda yürütme uğruna çaba harcamışlardır. Sadece hidayet ve söylemekle değil... Bundan dolayı sözlerinde olduğu gibi amel ve fiillerinde de örnek insan oluşları, bu hedefin tahakkuku içindir ve insanlığı bu kemal menziline ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmışlardır. ne yazık ki, bu ideal istenildiği şekliyle vuku bulmadı ve sonraları da enbiyanın göz önünde bulundurduğu şekliyle bu ideal tahakkuk etmeyecektir. Zira bunların karşı karşıya olduğu varlığı (insanı), Allah’tan ve ilmi Allah’tan alan kimselerden başka hiçbir kimse hakkıyla tanıyabilmiş değildir.

İnsan oldukça kompleksli bir varlıktır. Kendi kendini tanıyabilmiş değildir ve:

*“Ben arefe nefsehu Fe-kad arefe rahbehu”*

*“Kendini tanıyan rabbini tanır”* rivayetinde Rabbi tanımanın muhal bir şeye (kendini tanımaya) bağlanması muhtemeldir. Zira insanın kendi kendini tanıyabilmesi, kendisinde var olan evsaf ve garizeleri ayırt edebilmesi ya muhaldir veya muhal gibi birşeydir... elbetteki Allah’ın susmalarını taktir ettiği kemseler müstesnadır.

İnsan kendi nefsine düşkün olduğundan dolayı istediği herşeyi sadece kendisi için istemektedir. İnsanda şiddetli bir şekilde var olan nefs sevgisi, onu birçok şeyden gafil bırakmıştır. Yani bu nefs sevgisi ile insan kendini özgür kılamaz. Bu alemde üç nazar (görüş) vardır. Birincisi, her şeye sevgi nazarıyla bakmaktır. İkincisi ise, tüm mevcudata buğz nazarıyla bakmaktadır. Ve üçüncü bir nazar da vardır ki, o da herşeyi olduğu gibi görmektir. İnsana ve eşyaya kendi nefs sevgisiyle bakanlar: Hiç bir zaman bağımsız ve hürriyet sahabi olamazlar. Bu, bizlerin düçar olduğu bir durumdur ve hepsi de bizim kendimizdendir. Böyle bir insan görüş belirtirken de aynı belaya düçardır. Veya şu mevcutada, bir topluluk veya bazı şahıslara “buğz” nazarıyla bakan kimse de bağımsız olamaz. Bu insan sahih bir hüküm veremez, insan sanıyor ki, söylediği herşeyi tarafsız olarak söylemektedir. Eğer bir insan böyle olduğunu iddia ederse, kabul edilmemelidir. Bütün *“giriftarlıkların”* menşei olan nefsi, nefsani heveslerden kolay kolay kurtulamaz, kurtulduklarını iddia edenler çoktur, lakin gerçek oldukça azdır. Birçok şahıs; hatta kendileri bile Allah’ın kulu olmaları gerekirken, kendi nefislerinin kulu olduklarının farkında bile değillerdir. Hatta bunlar kendilerinin nefs sevgisinden uzak ve arınmış da bilebilirler.

Oysa ki bizzat bu ile insanda var olan nefis sevgisinden kaynaklanmaktadır. Bu sevgi insanın bütün ayıplarını, insanın kendisinden gizlemektedir. Bu sevgi yüzünden hiçbir ayıbını göremez. Hatta bazı zamanlar bu ayıbını güzellik olarak bilir ve insan, peygamberlerin talimatlarıyla terbiye edilmediği ve nefsinin kulu olmaktan kurtulamadığı müddetçe de, bu noksanlıklardan hiç bir zaman kurtulamayacaktır. Kendi kendini kurtaramadığı gibi, verdiği hüküm ve reyleri de sahih ve gerçeğe uygun olamaz. Buna şu misali zikredebiliriz, elbette bu misal her yerde geçerli sayılamaz. Bir insan herhangi bir yerde, aynı muhitte ve aynı zamanda bir hareket yapmaktadır. Bunu gören iki kişiden biri bu adama düşman olduğundan onun bu amelim kötü görmektedir. Onu seven diğeri ise, ona var olan bu sevgisi yüzünden bu ameli güzel görmekte­dir. Oysa bu fiil sadece bir adamdandır ve aynı zaman­da aynı muhit ve aynı şartlarda vaki olmuştur. Yani her şeyiyle bir bütünlük arzetmektedir. Fakat insanda var olan bağımlılık, nefsani heveslere kulluk, bu ameli insana güzel göstermektedir. Oysa aynı adam, aynı fii­lin düşman olduğu birinden sudur ettiğini görse, o fiili kötü görmeye başlar, insanın kendisi de çoğu kez bu­nun farkında değildir.

Bazı şahıslar da vardır ki biliyorlar, ama yine de se­bep olmadan birini yermeye başlıyorlar ve kötü olduğunu biliyorlar da yine tarif ve meth ediyorlar. Bunlar da böyledir. Bir çok kimseler insanda mevcut olan nef­sani arzuların ve şeytanın esiri olduklarından dolayı, tarafsız olarak hüküm verememektedirler, insanın gerçeği olduğu gibi idrak etmesine bu arzular izin ver­miyor veya olduğu şekilde söyletmiyor. Kalbine yerle­şen bu şeytandan, nefsine olan kulluğundan ve bu şey­tanların kendi üzerine kurdukları saltanattan dolayı, insan onları gerçeğiyle idrak ödemiyor veya bu konuyu idrak etmesine rağmen izhar edemiyor; diğer taraftan da böyle.. Bizim (yüksek devlet makamlarının) yaptığı­mız tarif ve tekzibler, sıradan bir insanın yaptığı tarif ve tekziblerdir. Zira bu tarif ve tekziblerimiz, aslında yine insanın kendisine alakası demek olan yakınlarına alakasından kaynaklanmaktadır. Bu benim oğlumdur; bu benim kardeşimdir; bu benim meslektaşımdır. Bun­ların hepsi de ‘Ben’dir. (Yani Aslında kendisini tarif et­mektedir) Sıradan bir insanın yaptığı medhiye ve tarif­ler başkalarına da olsa yine gerçekte insandaki hübbuü nefsten (kendini sevmekten) kaynaklanıyor.

# İnsanın Kendine Mübtela Olması

# Bütün Belalardan Daha Büyüktür

Eğer insan isterse kendi kendini tecrübe etsin; Yal­nız olduğu bir zamanda kendi kendisiyle yalnız bir yere oturadursun ve yakın dostlarından, akrabalarından, bağlılarından birim, düşmanlarından olan bir diğeriyle karşılaştırsın ve düşünsün ki: ikisinden de bir amel sadır olduğu halde, o dostuma var olan sevgimden do­layı başlıyorum o ameli tarif etmeye, en azından eksik taraflarını gizlemeye. Ama aynı amel düşmanımdan sadır olunca, biraz da kendimden katarak ortalığı velveleye veriyorum. Olmadık şeylere nisbet ediyorum. insan, eğer gerçekten istiyorsa, oturup kendisinin ne durumda olduğunu fikretmelidir.

Bu ölçülerin mülahaza edilmesi lazımdır. Düşmamndan bile olsa, güzel bir amel sadır olduğu zaman onu takdir etmelidir ve ondaki o hüneri kabullenmelidir. Kötü bir amel, hatta en yakınlarından bile sadır olsa bunu görebilmeli ve “bu kötüdür” diyebilmelidir. (Demiyorum ki, milletin sırlarını açığa vurmalıdır) Ben diyorum ki, kendisi idrak edebilsin ve onu kendi ken­disine söyleyebilsin. Elbette her ne olursa olsun başkalarının sırrını açığa vurmak İslam’ın hilafınadır, töh­met ve gıybet öyle yaygın bir hastalıktır ki, bir çok kimseler bu hastalığa mubteladır. “Fakat insanın ken­di kendine mübtela olması, ibtilaların en büyüğüdür.” Bunun en büyük şahidi de şudur: Güzel bir amel her­hangi bir insandan sadır olduğu zaman, en hemen baş­lıyorum onu irdelemeye, mümkün olduğunca değersiz kılmaya. Fakat aynı miktarda güzellik ve uygunluğa sahip olan bir amel yakın dostlarımdan birinden sadır olunca, öncekinin aksine bu ameli göklere çıkarıyo­rum. Biraz da kendimden katarak anlata anlata bitiremiyorum. Bunların hepsi de “Ben’in başı altından çık­maktadır. Dışarısı ile hiç mi hiç alakalı değildir.

Dünya *“Ben”*im; oysa bu mülk alemi, bu tabiat ale­mi, Allah’ın cilvelerinden bir cilvedir. Bu tabiat alemi, gördüğümüz dünya, kendisine bağlanıldığında insanı yolundan saptırmaktadır. Bir insanın herhangi bir tesbihe bağlandığı kadar mümkündür ki, bir diğeri saltanata bile o kadar rağbet etmesin Bunlardan birincisi dünyaya daha fazla bağlanmıştır. Diğeri ise daha az.. Hz. Süleyman da bir sultan idi. Hem de herşeye hük­meden bir sultan.. Fakat onun sultanlığı, onu kendisi­ne cezbeden bir saltanat değildi. Rasulullah’da bir mil­letin velisi olmuştu. Fakat onun bu veliliği, kendisine cezbeden diğer hükümdarlıklar gibi değildi. Bu ma­kam onun tesiri ve hükmü altında idi; kendisi bu ma­kamın tesiri ve hükmü altında değil...

# Peygamberlerin İsteği de

# Nefsin Tasullutundan Çıkış İdi

Eğer insan kendisine, nefs sevgisine, bütün şeylere musallat olursa, bu insan artık dünya ehli değildir velevki bütün dünyaya sahip olsun. Hz. Süleyman ve benzerleri gibi... Eğer insan bunlara musallat olmaz da bizlerin düştüğü gaflete düşmüş olursa, bu insan dün­ya ehlidir ve aşağılık dünyasının tutkunu. (Dünya lugaten, aşağı ve alçak manasındadır. Mut) *“Ahiret ve dünya ile Allah ve dünyanın birbirinden ayrılması ve dünyanın da”* *“dünya”* olarak anılması (aşağı) ona bağ­landığımız takdirdedir. Aksi halde dünya mülk alemi­dir. Ben ona bağlı olduğum zaman, onun nüfuzu altın­da olduğum zaman, makam ve riyasetlerin nüfuzu al­tında bulunduğum zaman, bunların hepsi *“dünya”*dır. Ben kendimse bir esir. Sultanlığımızın sahası genişledikçe, esaretimiz de paralelinde büyüyor. Ben onun esiriyim ve kendim bile bunun farkında değilim. Bu in­san peygamberlerin istediği şekilde, nefsinin, bu en büyük düşmanın tasullutundan kurtulduğu zaman, yani bu esareti, bu esaret zincirim boynundan koparıp attığı zaman “adam” olmayı başaracaktır. Bu insan her şeye musallattır ve hiçir şey ona musallat değildir. Hatta kendisi bu tasallutunu bile nazara almıyor. Ar­tık bu *“adam”* kendi dostları için istediği hayır ve sala­hı, düşmanları için de istemektedir.

Enbiyalar böyle idiler. Enbiyalar kafirler için bile üzülüyorlardı, münafıklar için gam yiyorlardı ki, bun­lar niçin böyle oldular? Bütün peygamberler, daima bu küffar ve münafıkları, yoldan sapanları, kendi nefsinin esiri olanları, dünya ve fesatehli olanları kurtarmaya çalışıyorlardı, onun için çırpınıyorlardı, onları *“adam”* etmek istiyorlardı ve bu vazifeleri oldukça da ağır idi. Bundan dolayı, bu vazifelerinin umumu kapsaması mümkün olmadı. Bundan sonra bu ideal tahakkuk et­meyecektir. insan *“adam”* olamıyor Sonuna kadar da böylece sürüp gidecektir.

Şu güzel söz de onu anlatmak istemektedir: ***“molla olmak ne kadar kolay; adam olmak ise zordur.”*** Bizim şeyhimiz (üstadımız) (Rahmetullah aleyhi) şöyle derdi: ***“ Molla olmak ne kadar zor, adam olmak ise muhaldır.”***

# Diktatörlük Bütün Fesatların Menseldir

İnsan doğduğu zaman hiçbir kesbi sıfata sahip de­ğildir. Bu sıfatların hepsi de sonradan kazanılmış va­sıflardır. insanlardan hiçbir fert, peygamberler müs­tesna doğduğu ilk andan itibaren bilgi sahibi değiller­di. Herkes kendi mücadelesini yavaş yavaş sürdürerek, sonradan kendisine bir yol ittihaz etmiştir. Dikta­törlük de bunlardandır.

Bir çocuk annesinden doğduğu zaman diktatör olarak doğmaz! Hatta yavaş yavaş geliştiği zamanlarda bile bir diktatörün bütün vasıflarını haiz değildir. Fa­kat yaşadığı ve büyüdüğü ortam ona müsaitse, bu in­san yavaş yavaş bu saplantılar içinde büyüyerek, dik­tatör olmaya başlar. Eğer bir çocuk sağlam bir terbiye ile terbiye edilirse, diktatörlük, ruhunda erir gider, içinde kök salıp yeşermez. Eğer terbiye usulünde fesat var ise, içindeki diktatörlük de rüşdüne erer.

Gerek bizim ülkemizde, gerekse dışarıda var olmuş diktatörlerin hiç birisi, doğduğu zaman diktatör olarak doğmamıştır. Diktatörlük, yavaş yavaş gelişen birşeydir. İnsan ilk önceleri sanıyor ki, kendisi diktatörlüğe muhalif bir kimsedir. Bazı zamanlarda sözkonusu in­san gerek sözlerinde, gerekse fikirlerinde, görürsünüz ki kendi fikir ve düşüncelerini başkalarına yüklemek ister. Onun istediği delile ispat etmek değildir, o kendi düşüncelerini halka yüklemek istiyor. Diktatörlük, in­sanın kendi fikir ve düşüncelerini delilsiz, mesnedsiz başkalarının da kabule yanaşması için onları zorlamasıdır.

Bir adam çağırıyor; gelin sohbet eyleyelim; bizim fikirlerimiz mi doğru yoksa sizin fikirleriniz mi? Gelin konuşalım. Bu başka bir şey; bazende kendi düşünce­lerim herkese zorla yüklemek ister ve çoğu kez kendisi ile içindeki diktatörlükten haberdar değildir. Böyle bir insan zamanla cemiyete girdiğinde, herhangi bir aske­ri makarna ulaştığında veya bir komutan olduğunda ise, içinde daha önceden var olan bu diktatörlük ruhu da rüşdüne erer. İlk önce kendisi bundan haberdar de­ğildir, işin buraya geleceğini kestirememektedir, oysa hızla diktötürlüğe kaymaktadır. İlk önceleri sanıyor ki bu gidiş insani bir gidiştir. İslami bir yükseliştir. Oysa bu yolda ilerledikçe diktatörlüğü de fazlalaşmakta, ar­tık kabına sığmamaktadır. Sizler sanmayın ki Rızahan, (şahın babası) ilk önce bir diktatör idi veya Hitler anadan dogma bir diktatör idi! Rızahan’ın doğduğu muhitte o zamanlar diktatörlük yoktu. Hitler de ilk önceleri diktatör değildi. Fakat eline geçirdiği kudret fazlalaştıkça, batınındaki o meleke de rüşdüne ererek diktatör kesildi. Yani diktatörlük, bu gelişen kudretin sonunda ortaya çıkmaktadır; başında değil. Mesela Hitler veya bizim ülkemizde yetişen Rızahan...

Biliniz ki, sizin nefsinizde var olan şeyler, nefsinizdeki mevcut vasıflar, eğer dizginlenmezse, kontrol altına alınmazsa, bir zaman gelir ki ipleri kaçırırsınız; ve doğruca diktatörlüğe...

Sadece kendi nefsiniz! görmekten kaçının! Sizin doğru dediklerinizden başka doğru olmadığı zanına kapılmayın ve öyle bir hale gelin ki, bir fikrinizin doğ­ru olmadığını anladınız mı, hemen onu bırakın. Kamil insan, kendi fikirlerindeki doğruluk ve gerçekliği, bur­han ve delille anlatabilmelidir. Kur’an’da var olan “Dinde Zorlama yoktur” emrinde, insanın kendi akide­lerini başkalarına tahmil etmesinin mümkün olmaya­cağını bildiriyor. Bazıları kendi fikirlerini zorla halka kabul ettiremezler, o zaman da bin bir hile ile bu düşüncelerine güzellik cilvesi verirler de, Öyle sunarlar ve halkı aldatırlar. Oysa güzel terbiye edilmiş, iyi bir şekilde yetiştirilmiş bir insan olursa, kendi inanç ve akidesini halka delilleriyle sunar; dayanaklarıyla, bü­tün açıklığıyla ibraz eder. Halka bu fikirlerini zorla tahmil eylemez. Halkı uyandırarak, onlara gerçek yolu gösterir. Sizler de inşaallah eğer bir reis veya herhangibir komutan olursanız, kendinizi insanda var olan bu huylardan, bu vasıflardan arındırın, temizlemeye çalı­şın... Şimdiden dikkatli olun, sakın “bencillik” çukuruna düşmeyiniz. Bu çukurdan daima uzak olunuz, zira; bu çukur bütün fesatların ve diktatörlüklerin menşei ve kaynağıdır; kurumaz ocağıdır. Bir hata yaptığınız takdirde hemen itiraf ediniz ve bu itiraf sizi diğer in­sanların gözünde de büyük yapar, sanmayın ve san­mam hatayı itiraf etmek insanı küçük düşürsün. ger­çek bunun aksidir. Hatalarda inad etmek, kabullenme­mek, insanı yolundan çıkarır. İnsan bir şey söylediğinde, bir sohbet ettiğinde, bu sarf ettiği cümlelerde son­radan bir hata olduğunu anlar da kabule yanaşmazsa, bunun hata olmadığını isbat için bin bir dereden su getirmeye kalkışırsa, bu amel diktatörlük olarak kabul edilmese bile tam bir diktatörlüktür. Bu yolun sonu oraya gitmektedir. Bu gidiş oraya varıyor ki; insan ar­tık bir Hitler oluveriyor. Bir Rızahan kesiliyor.

**Nefsine Sahip Olduğu Zaman**

**İnsanın Dini Rahmet Dini Olur**

Kalem ve dil sopası, sopaların en büyüğü ve en şiddetlisidir. Fesadı da diğer sopalardan sadır olan fesat­ların yüz misli kadardır. Sohbet etmek isteyenler ki bu günlerde oldukça fazladır sohbet etmeden önce oturup kendi kendilerine düşünmelidirler. Baksınlar ki bu dil bir gurubu, ezmek için bir sopa mıdır, yoksa öyle olmayıp da vahdeti sağlamak için bir rahmet vesilesi mi? Kendi nefsine sahip olan bir kimse, mutlaka kendi dilini bu muhasebeye tabi tutmalıdır. Hz. Musa da iddia ediyor ve haklı olarak Allah’a şöyle arzediyordu*: “Ben hiç kimseye malik değilim; kendimden ve kardeşimden başka”* Oysa bizler kendimize bile sahip çıkacak değiliz. Kardeşlerimize ise asla! Kendi çocukarımıza da hakeza... Dostlarımıza da öyle. Önemli olan insanın kendi kendisine sahip olmasıdır, insan konuş­mak istediği zaman dili kendisinin malikiyetinde, emrinde olmalıdır. Yoksa şeytan onun nefsine ve diline musallat olur. O zaman da insanın konuşması. Saddam’ın silahlarından daha yıkıcı silahlara dönüşür. Sohbet etmek isteyenler *“Hakkı hak için”* mi istemek­tedirler, buna iyice dikkat etmelidirler... insanın sahip olduğunda kemale ereceği en büyük vasıflardan biri de, *“Hakk’ı hak için istemek”*tir. Haktan hak olduğu için hoşlanmak, batıldan da batıl olduğu için buğz et­melidir. Hak, düşmanın elinden sadır olsa dahi deği­şen birşey olmamalıdır; nefsine malik olarak bu hakkı tarif edebilmelidir ve batılı, hatta yakınlarından veya kendi çocuklarımdan dahi sadır olmuşsa, yine nefsi üzerindeki malikiyeti ile ondan buğzetmeli, kaçınmalı­dır. Hakkı hak için isteyenler; oldukça azınlıktadırlar, hem de oldukça azınlıkta.

Batıla, sırf batıl oluşundan dolayı buğzedenler de oldukça azdırlar, oldukça az...

İnsanın kendisi kendi durumundan haberdar değil­dir. insan, kendi düşmanının yanına gidip, düşmanının onun hakkındaki yargılarını öğrenerek ondan ders almalıdır. Düşmanından kendisini sormalı; kendisini düşmanından öğrenmelidir. Kendi ayıplarını kendi düşmanından dinleyerek talime yönelmelidir. Bir soh­bet ettiği zaman, düşmanın kendisi hakkında ne dediğine kulak vermelidir. Ayıplarının, Özellikle düşmanla­rı tarafından idrak edildiğini kendisi de anlamalıdır. Dostlar ise, hakkı hak olduğu için sevmediklerinden, batıla ise sırf batıl oluşundan dolayı düşman olmadıklarından, ayıplarımızı idrak edemezler. Hatalarımızı kulak arkası ederler. Bunlar bizlere gelerek ne kadar güzel sohbet ettiğimizden veya ne kadar güzel bir ma­kale yazdığımızdan dem vururlar: *“Ne kadar da mese­leyi güzel işlemişsin, nasıl da rakiblerini inzivaya çektirdin, düşmanlarının sözlerini (velev ki hak olsun) na­sıl da batıl eyledin.”*

Çoğu zamanlar insanın dostları, insanın gerçek düş­manlarıdır ve düşmanları ise, insanın gerçek dostları­dır. insan bilmelidir ki, herhangi bir hususta kendisini tenkit etmesİ gereken bir dil insanı tarif ediyorsa, övgü ile anıyorsa, o dil şeytanın dilidir. O sitayiş ve teyid de şeytani bir övgü ve teyidattır. Bizim konuşmacılarımız, yazarlarımız, sohbet etmeden önce kendi nefsine hakim olup olmadıklarına bilhassa dikkat etmelidirler. Hz. Musa (as)’nın ettiği o büyük iddiayı bunlar da ede­bilirler mi? Onun kardeşi de bir peygamber, onun söz­leri de dinlenilmesi gereken sözler konumundaydı... Dikkat ediniz, sizin dil ve kalemleriniz de sopa olma­sın. Allah korusun, sizin kalemleriniz sebebiyle bir ih­tilaf vücuda gelir de bir kimse haksız yere öldürülürse, bu cinayete sizler de ortak olursunuz. Hatta nakle­diliyor ki, “doğuda bir insan mazlum olduğu halde öldürülür de, Batıdaki bir insan bu cinayete rizayet göste­recek olursa buna ortak olur. Çünkü aynı kalemlerle *“sopa kötüdür”* diye yazmaktasınız. Dikkat ediniz sizin kalemleriniz ve dilleriniz, düşmanın silahları gibi ol­masın. mermileriyle gençlerimizin kalbini hedef almış olmayasınız. Bir de oturup *“ülkemize saldırıldı”* diye yaygara koparıyorsunuz; hayır, Saddam’ın bize saldır­dığı gibi, sizler de bize saldırdınız. Sizler de böylece bu zulümlere ortaksınız. Sizler herhangi bir eser yazaca­ğınız zaman, önceden oturup kendi kendinize şu soru­yu sorun: *“Bu eseri vücuda getirmekten gayem nedir, maksadım ne olabilir?”* sizler hakkı sadece hak için mi istiyorsunuz, yoksa bu hak düşmanınızdan sadır olunca kabul etmiyor musunuz? Batılı da sırf batıl olduğundan mı red ediyorsunuz: Yoksa bu batıl, dostunuzdan sudur edince göz mü yumuyorsunuz? Sizler kendi kendinizi deneyiniz.

# Adaleti Adalet İçin

# Hakkı da Hak İçin İsteyiniz

İnsan oldukça ilginç ve meçhul bir varlıktır Hayati­nin sonuna kadar da kendisini tanımaktan acizdir. “insan bazen öldürülmek istendiğinde dahi, tağuti bir halde ölmek ister. Nakle göre Mekke müşrikleri öldürüleceklerinde, bazısı o son demde dahi başım vuracak olana şöyle yalvarıyordu: *“Ne olur, başımı boynumun ta altından vurun, çünkü ben başımın süngüye takıldığından diğer vurulan başlardan daha uzun ve yüksek­te olmasını istiyorum”* insanoğlunda bu hastalık, ömrünün sonuna kadar da vardır. Sizler *“adam”* olmayı, insan isteyince, öyle hemencecik olacak işlerden sanmayın. İnsan bazen de sanıyor ki, güzel iş yapıyor; Halbuki kötü bir iş yapıyor, insan kendisinde var olan yargılama gücüyle iyiyi kötüden ayırt edebilir. Ama görüyoruz ki bazen ülkede herhangi bir olay vuku bu­luyor. Bu olayı bir grup insan teyid ediyor, kalemlerim Çökerek işe koyuluyorlar ki, *“bu hadise güzeldir, in­sanlığın faydasınadır..”*

Diğer bir grup insan ise bunların mukabilinde kaleme sarılarak başlıyorlar aynı olayı karalamaya... Bü­tün yazdıklarıyla, konuşma ve çalışmalarıyla bu olayı kötülemeye çalışıyorlar. Neden? Zira bu olay bir gru­bun menfaatine, diğer gurubunsa zararına olmuştur. Dostlarından hasıl olmuştur veya düşmanlarından. Eğer dostlarından hasıl olmuşsa güzeldir; her ne olursa olsun. Güzeli dostumuz için istiyoruz, güzel olduğu için değil. Adaleti adalet için istemiyoruz. Adaleti dostlarımız için istiyoruz, bizim karşımızda olan ve bize ra­kip sayılan kimselere gelince, onların yaptıkları her iyi işi karalamaya çalışıyoruz. Kalemler çekilerek tenkit­ler başlıyor.. Oysa aynı amel dostlarımızdan sadır olunca, bu sefer yine kalemler çekilerek teyid nameler yazılıyor. Zira adaleti, adalet için istemiyorsunuz. Hakkı hak için istemiyorsunuz. Oysa insan hakkı ken­di aleyhinde olsa dahi, sırf hak oluşundan dolayı kabullenmelidir. Ona dost olmalıdır, ondan asla buğz et­memeli ve onu ikrar etmelidir. Görüş açıklamak iste­yen kimseler, hakkı hak için mi istiyorlar? Batılı da batıl olduğundan dolayı mı red ediyorlar? Hakkı kendi­leri için istedikleri gibi herhangi bir batıl kendisinden veya dostlarından birinden sadır olunca da buna hak cilvesini vermeye çalışıyorlar. Hak eğer hayali rakiplerinden bile sadır olsa, ona da hemen batıl cilvesin! ver­meye kalkışıyorlar.

İnsan şeytanın şerrinden bile büyük olan kendi şerrinden kolayca özgür olamayacaktır. Ama insan kendi konuşmasını kesebilir, kenara bırakabilir, insan soh­bet etmek istediği zamanda önceden fîkrederek niçin sohbet etmek estediğinin sebeplerini kendi kendine sorup öğrenebilir. Kendisini bu sohbeti etmeye zorlayan temeller nelerdir? Bu mesele genel bir meseledir ve her yerde caridir. Benden sadır olan bütün işler, *“Ben”* ölçüt olduğundan dolayı güzeldir. Ama aynı şeyler düşmanından sadır olunca kötüdür. Zira o benim düşmamanımdır, her ne kadar güzel olsa da. Düşmanın güzel iş­leri kötü; benim kötü eşlerim ise güzeldir. Bu bir has­talıktır. Bu insani hastalığın tedavisi de oldukça zordur. İnsan kendisin! tedavi edebilecek kimselere baş­vurmalı, ruh tabiblerinin ayağına giderek kendisini te­davi etmelidir.

Allah’ı her zaman göz önünde bulunduran!

Ey yazarlar, ey konuşmacılar, ey işçiler, ey idari ve gayri İdari memurlar, çifçiler, Allah’ı her zaman göz önünde bulundurun! Allah her yerde hazırdır. Sizin di­liniz de Allah’ın önündedir. Gözleriniz de Allah’ın huzurundadır. Ve sizin bütün azalarınız O’nun yanında­dır, Allah’ın huzurunda... Allah’a karşı günah işlemeyin. Bugün bizim ulkemizde en büyük günah ise ihtilaf çıkarmaktır. Nifak çıkarmaktır. En büyük teklif ve rahmet ise bizler için sükunet ve asayiştir.

# Terbiyenin Gayesi Sırat’il

# Müstakim’de Hareket Etmektir.

Eğer insan dizginlenen bir varlık haline getirilmez de kendi başına buyruk olursa, boş ve faydasız bir ya­bani ot gibi olur. İnsan gerçek bir terbiye altına alın­madığı takdirde, mevki ve makamı yükseldikçe de ruh­sal yönlerden daha fazla düşüş kaydedecek ve maneviyatı *“Büyük şeytan”* olan nefs şeytanının sultası altına girecektir. Gençler yenidirler. Melekut alemine daha yakın ve nefisleri de daha güçlüdür. Eğer insan yük­seldikçe, buna mukabil nefsi ile de mücadele etmez ve gerçek bir terbiye altına alınmazsa, bu yolda yukarıya doğru çıkıp, yaşça büyüdükçe de melekutu ala’dan da­ha da bir uzaklaşacaktır, zihni bulanacak, yolunu şaşı­racaktır. Bundan dolayı terbiye daha küçük yaşlardayken başlamalıdır, insan daha çocukken terbiye altına alınmalıdır, insan omrünun sonuna kadar müribbiye muhtaçtır. Her yerde insanlar için terbiye edicilerin bulunması şarttır. Peygamberler Allah tarafından sadece insanın terbiyesi için geldiler, insanları yetiştir­mek için gönderildiler. Bütün peygamberlerin getirdik­leri ilahı kitaplar, bilhassa da Kur’anı kerim, insanlı­ğın terbiyesi için gelmiştir. Eğer insan ıslah olursa, alem ıslah olacaktır. Terbiye olmayan insanlar zararlı­dırlar ve bunların topluma yapacağı zararı; hiçbir şey­tan, hiçbir hayvan ve de hiç bir varlık yapamaz. Ve terbiye edilmiş bir insan toplum ve insanlık için o ka­dar faydalıdır ki, hiç bir melek onun kadar faydalı ola­maz. Alemin esası insanın eğitimi üzerinedir, insan bütün alemlerin özüdür, hulasasıdır. Bütün peygam­berler bu ‘bılkuvve’yı *“bılfiil”*e döndürmek için geldiler. Maksat insanın ilahı bir varlık olmasıdır. Öyle bir var­lık ki, Cenabı Hakk’ın bütün sıfatlarının mazhan ve Hakk tealanın mukaddes nurunun tecelli mekanı ol­sun

# Sırat’il Müstakim

# Mutlak Kemaldir

Sizler elbetteki Kur’anı Kerim’in ilk suresini hemen hemen her gün okumaktasınız ki; *“Elhemdulillahi Rabbil alemin”* Yani *“Övgü alemlerin Rabbi Allah’a mah­sustur.”* Burada gelen Rabb kelimesiyle terbiye ilkesine işaret edilmiştir. Ona böylece dikkat edelim ki rububiyet ve terbiyenin en ali makamı, Allah tebarek ve tealaya mahsustur. Tali mertebede de bu makam peygambere ve bunlar sayesinde de diğer bir çok insanlara yansımaktadır.

Bu ayette *“Allah”* kelimesinden sonra her sıfattan önce Rabbıl alemin *“alemlerin eğiticisi”* olduğu sıfatınin zıkredilmesi eğitimin ehemmiyetini bildirmekte­dir. Bu surede yine şöyle okuyoruz *“ihdınassıratel müstakim”* *“Bizi Sıratıl mustakime hidayet eyle “* Bundan da, terbiyenin gayesinin sıratıl mustakim’de ha­reket etmek olduğu anlaşılıyor Sıratıl müstakimin ensonu mutlak kemaldir (Allah).

Ve bizden peygamberin terbiyesi altında ve evliyaullah’ın talim ve terbiyesi altına girmemiz isteniyor Ta ki onlar bize önder olsunlar sıratıl müstakimde.. Ve hergun Allah tebarek ve teala’ya yalvararalım ki, bizleri hidayet etsin Elbetteki sıratıl mustakime. Sağ veya sol değil **“Gazaba uğramışların” ve *“Delalette olanla­rın”* yoluna değil**

Bizler her zaman şu manayı göz onunde bulundurmalıyız ki, eğer bizler kendi başımıza buyruk ve eği­timsiz bir şekilde büyürsek, en kötü ve alçak bir varlık haline geliriz Ve eğer gerçek bir terbiye altına girip, sıratıl müstakimde şaşmadan yürürsek, öyle bir maka­ma ereriz ki, şu anda onu tasavvur etmekten bile aci­ziz. O yer ki azamet denizidir, Deryai kibriyadır...

# Mutlak Kemal, Sadece Allah’ın Yad ve

**Zikrinde Bulunulduğu Zaman söz Konusudur**

İnsanın mubtela olduğu bütün şeyler, bizzat insa­nın kendindendir. Yani alemdeki bütün şeyler insa­nın kendisine aittir. Elbette gaybdan bize yönelen bazı şeyler de mevcuttur. Mesela şu depremler, seller, tu­fanlar. Bunların sebebi bazen bizlerin kendi kendimızi ıslah etmemiş olmamızdır. Eğer bizler kendi kendimizi ıslah edebilirsek, özellikle de halkın kendisine yöneldi­ği amel, söz ve gıdişine bakarak kendine çeki düzen verdiği o beyler de kendilerini ıslah edebilirlerse; bü­tün yüzler bir tek yüze dönerse; konuşmacılarımız da Allah için konuşur ve dinleyenlerde Allah için dinleye­cek olurlarsa, yazarlarımız da keza; o zaman hiçbir ih­tilaf vuku bulmayacaktır. İslahın esası, insanın kendisini ıslah etmesidir. Böyle olduğu taktirde görüşlerde herhangi bir ihtilaf olsa da, ilahi bir şekilde halledile­bilir, şeytanı bir tarzla değil. İslahın esası, insanın *“ben”* diye tarif ettiği bu odağı temizlemesidir. Bütün musibetler bizim kendimizdendir.

Islaha ilk önce kendi kendimizden başlamamız la­zım. Ben kendi kendimi ıslah edememişken, başkalarını ıslah edebileceğimı beklememeliyim Bu boş bir ha­yaldir. Konuşmacılarımız ıslah olduğu zaman, dinleyicilerimız de ıslah olacaktır, insanda varolan hassasi­yet ve özellik, diğer hiç bir mevcudatta vaki değildir. Zira beşerin fıtratı mutlak kudreti talep etmektedir; mahdud bir kuvveti değil.. Beşer fıtraten hakkı İster, mutlak kemale ulaşmak ister, mahdud kemal değil. Mutlak kudreti ister. Mutlak kudret ise. Hak teala’dan başkasında mevcut değildir, binaenaleyh beşer, fıtratıyla “Hakkı istiyor, Hakk’ın peşindedir. Bunu kendisi de anlamıyor.

Mutlak kemali ispatlayan en muhkem delillerden biri de, işte beşerdeki bu mutlak kemale var olan istek ve aşkdır. Çünkü o mutlak kemalin kuruntusundan değil, fiili hakikatına aşıktır, öte yandan *“maşukı fiili olmadan aşkı fiilinin olması muhaldir.”* Bu da nefsin kuruntusudur diyemeyiz. Zira fıtrat, mutlak kemalin hakikati peşindedir, mutlak kemalin kuruntusu peşin­de değil. Bu yüzden biri çıkıp da insan vehme, kuruntuya kapılmıştır diyemez. Çünkü fıtrat (yaratılış) oyuna gelmez. İsteklerinde aldanmaz. Ve bütün beşerriyet fıtratı gereği mutlak kemali arıyor. Ama insan inhisar­cıdır (tekelcidir). Mutlak kemali da yalnız kendisi için istiyor. Ama herkes mutlak kemale ulaşacak olursa inhisarcılığa yer kalmaz. Çünkü orda çokluk yoktur. Her şey orada birliğe kavuşur, bir olur.

İnsan düşününüz ki bir şehre vah oluyor da yine de razı değildir. Zira kalbi bununla yetinmeyip, başka eyaletlerin de hakimi olmak istiyor. Oraya da vali olunca yine de razı olmuyor, bu sefer bütün ülkede tek hakim haline gelmeyi istiyor. Bir ülkeye sahip olunca bununla da yetinmiyor. Başka ülkelere de hükmetmek istiyor. Sizler şu anda görüyorsunuz ki şu yeryüzünde zahiren iki güç vardır. Bu iki güçten hiçbirisi *“supergüç”* oluşlarına kanı değiller. Amerika istiyor ki Rusya olmasın, sadece kendisi olsun. Her ikisi de diğerini or­tadan kaldıracak olursa, artık kani olacağımn, doyacağının kuruntusu içindedir. Oysa bütün dünyayı alıp da bunlardan birine versen yine doymaz, bu sefer ellerinde olmayan başka şeylerin peşinde koşarlar, ele geçir­dikleri şeylere kani olmazlar, insan mutlak kemale aşık olduğunda, mutlak kudrete de aşıktır. Bu bütün alemi, bütün gezegen ve yıldızları sadece bir insana verseler, yine doymaz.. Zira bunların hiçbirisi mutlak kemal değildir. Mutlak kemal deryasına ulaşmayana ve bu deryada fani olmayıncaya kadar kendisi için itmi’nan (sükunet, güven) söz konusu değildir

***“Bilin ki, ancak Allah’ın zikriyle (onu anmakla) kalbler itmi’nan kazanır (yatışır)”*** (Rad; 28)

Ne cumhurbaşkanlığı, ne başbakanlık tahtı, ne süper güçlerin gücü ve ne de bütün mülk ve melekutun malikiyeti, insanda huzur ve sükunet icad edemez, kalbi yatıştıramaz, insanda itmi’nan yaratan ve onu bu bunalım ve sonsuz çırpınışların pençesinden kurta­ran şey, Sadece Allah’ı zikretmektir (anmaktır). Allah’ı zikretmek, bizim lafzen “lailahe ilallah” deyişimiz gibi değildir. Zikrullah; kalbin Allah’a yönelerek onu zikretmesidir, hatırlamasıdır ki, Kur’anı kerim şöyle bu­yuruyor:

“***Bilin ki kalbler ancak Allah’ın zikriyle yatışır.”***

Başka bir yerde de buyuruluyor ki:

*“Ey itmi’nan kazanmış nefs, dön rabbine ondan razı olarak ve rızanı kazanmış bulunarak. Artık katıl kullarımın arasına ve gir cennetime.”*

Eğer bu ayetlerin hususiyetleri açıklanmaya çalışı­lırsa, oldukça zaman alacaktır. Ben sadece konuya bir işaret etmek istiyorum.İnsan nefisinin (bu ayette açıklanan) itmi’nan ve huzura kavuşması, artık arayış ve ızdırabının sona ermesi, bu dünyevi makamlara ulaşmakla olmaz. Çünkü başbakan olduğum zaman di­yorum ki bu azdır; benim cumhurbaşkanı olmam la­zımdır! Cumhurbaşkanı oldum yine diyorum ki, bu da azdır, bütün İslam ülkelerinin Cumhurbaşkanı olmam lazımdır! Oraya da ulaşınca yine diyorum ki azdır! Nereye ulaşırsa azdır. Bütün alemi bir lokma edip eline verseler, bakıyor ki bunda noksanlık var, bu da azdır ve istediği daha başka birşeydir. Bu izdırap ve buna­lımlardan sadece mutlak kemale ulaşmakla kurtulabi­lir. Mutlak kemale erişmek ise sadece O’na yönelmek, yalnız O’nu anmak ve de O’ndan baka hiçbirşeyi hatıra getirmemekle olur. işin içinde O’nun dışında birşey ol­mamalıdır. Saltanata teveccüh, diğer alemlere tevec­cüh, şehadet ve gaybe teveccüh, bunların hiçbiri olma­malıdır; yad sadece Allah’a münhasır olmalıdır. Nite­kim nefs mutmain olacaktır. O zaman da şu ayetin muhatabı olacaktır ki:

*“Ey itmi’nan derecesine erişen nefs! ki bütün kay­paklıklardan arınarak, diğer hiçbir şeye artık tevüeccüh etmemektesin Dön Rabbine, gir kullarınım arası­na ve dahil ol cennetime”*

Bu ayette *“Allah’ın kulları ve Allah’ın salih kulları arasına gir”* denilmemiştir. *“Gir kullarınım arasına”* bunda bir hususiyet vardır. Yine cennete dahil ol de­nilmemiş (kendi cennetime gir) buyurulmuştur; demek ki salih kullrın gireceği başka bir cennet vardır. Bir de nefsi mutmainneye sahip olan kimselerin cenneti. Sa­lih kulların cenneti, bütün o genişliğiyle salih kullara aittir. Ayette “benim kullarım” diye anılan kulların de­ğildir, bu kulların cenneti bir cennettir ki, orada iba­detten başka birşey yoktur, o da *“Huve”*ye (O)’na yapı­lan bir ibadettir. Evet insan nefsi mutmainneye sahip oldumu, ona *“cennetime gir”* denir. Bu cennet lika cen­netidir. Zatı Ehadiyet cennetidir, (İnşaallah hepiniz de ona girersiniz). Bu cennetle diğerlerinin gireceği cennet arasında fark vardır. Salih kulların, *“Allah’ın salih kullarının”* gireceği cennetin, Allahu teala’nın *“benim cennetim”* dediği cennetle büyük bir farkı var­dır. Bu cennetin hiçbir şeyle nisbeti yoktur. Sadece *“Huve”*ye.. O zaman artık nefsi mutmainne bir nur kaynağına girmiş ve de mutlak kemale erişmiştir, ken­disinin aşıkı olduğu şeye. Hiçbir başka şeye aşkı yoktur onun...

Süper güçler sanıyor ki, dünyada olan herşey ile geçirseler bu güç onlara yetecektir, onları doyuracaktır. Oysa asla böyle değildir! insanın sahip olduğu güçte mahdudiyetin olmamasnı istemesi, bizzat insanın fıtratında mevcuttur. Kendisine deselerki; *“Güzel, şimdi artık bütün mülklerin sahibi oldun. Başka bir güç da­ha ister misin?”* Cevabı mutlaka *“evet”* olacaktır. Şu alemdeki bütün güç ve kudretleri, melekut, mülk ve ceberrut alemlerindeki güç ve kuvvetlerle beraber bir araya getirip herhangi bir insana sunarak desen ki *“Bunlar bütün alemlerin gücü, al senin olsun! Fakat başka bir kuvvet daha var, ister misin?”* Hiçbir insan buna *“yok”* demeyecektir. Hemen *“evet”* diyerek ona da sarılacaktır. Zira insanın fıtratı İstiyorum demektedir. Kendisine sunulduğu zaman hiç kimse ben *“ İstemiyo­rum”* diyemez. Bütün alemlerin ilmini bilen bir adamı getirip deseler ki; *“Sen şu anda bilinen bütün alemle­rin ilmine vakıfsın. Fakat İlmini bilmediğin başka bir alem daha var, ister misin?”* Hayır yeter! diyen fıtratından sapmamış bir insan düşünülemez.

# Mutlak Kemale Olan Aşk

# Allah’ı İsteme Fıtratıdır

insan genellikle “ey keşkeler” le yaşıyor, “ey keşke son noktaya varabilseydim, o da benim olsaydı”... Bü­tün bu ey keşkeler (arzular), insanın mutlak kemale kavuştuğu zaman son bulur. Orası öyle bir yerdir ki bütün bu “ey keşkeler” artık sona eriyor, insan, bu damla o denize kavuşuyor ve onda fani oluyor. Sizler ve bu alemde yaşayan diğer kimseler, kendi kendinize bu falan şeylerden benim olsaydı yeterdi diye düşünü­yorsunuz. Bilniz ki kafi değildir. Mesela bir insan iddiaya kalkıyor ki ben sadece bir ev ve normal bir hayat İstiyorumHalbuki daha oraya erişmemiştir. Hayalinde sadece bununla yetineceğim sanıyor. Ne zaman ki ora­ya da erişti; bu defa daha büyük şeyler peşinde koşu­yor. Mesela cumhurbaşkanı oluncaya kadar bu istek­leriniz birbirini takip ediyor; bu defa oraya da ulaşınca bakıyorsunuz ki, istediğiniz bu değilmiş, benim istedi­ğim şeyler bunlar değildi. Bu defa daha yukarılara ba­kıyorsunuz. Zira o an istediğiniz şey yukarılara çık­mıştır. Siz düşününüz ki, Amerika Cumhurbaşkanı bu gezegenin yarısına hakimdir. Ama yine de bunu az bi­liyor, istediği şeyler bu kadar değildir ve sanıyor ki şu Rusya’yı da ortadan kaldırabilse, yok edebilse, böylece bu gezegenin tamamına sahip olmuş olacak ya; bu ona yetecektir. O, bunun öyle olmadığım anlayamıyor. “Herkes Allah’a aşıktır dünyaya değil..” Ama bunu id­rak edemiyor. Bunun en büyük delili de oraya bile ulaşsa, onun bununla da kifayet etmemesidir. O za­manda derler ki, merih gezegeninde de yeni şeyler var imiş, ister misin? *“Yok”* demesi mümkün değildir .He­men *“evet”* der.

İnsan, hiçbir zaman doymaz... insan için “kafi” kelimesi düşünülemez. Yanlışlık maksattadır. Bütün ihti­laflar, var olan bu hatalardan kaynaklanmaktadır.Yanlışlık niyetlerdedir. Bizler fıtratın ulaşmak is­tediği maksatta yanılmışız. Biz onu görmemişiz, bilmi­yoruz. Bizler fıtrat kitabına aşina değiliz. Sizler sanıyorsunuz ki, bizler sadece bizim tekelimizde olması ge­reken bir güce sahip olabilmek için çırpınıyoruz. Ama buna sahip olunca yine de dudak büküyor ve bizi içeri­den kemiren şey bu da değilmiş diyoruz. Yeni bir ta­kım kazanlar kaynamaya başlıyor; gittikçe de galeyanı artıyor.Şimdi gidip de Amerika cumhurbaşkanına sorsalar ki : *“Güzel de ne istiyorsun, neyin aşıkı olmuşsu­nuz, ne yapmak arzusundasınız?” der ki: “Ben hiçbirşey istemiyorum. Sadece Rusya benim gözümde bir diken gibi durmaktadır. O olmazsa başka ne isterimki?” Bu sefer Rusya’ya aynı soruyu sorun, o da diyecektir ki: Amerika benim gözümde bir diken gibidir. O olmaz­sa başka hiçbir şey istemem”* Bunların arzuladıkları bu kudret ve gücün ne olduğunu hiçbiri anlayamıyor. Bü­tün fıtratlar istisnasız olarak Mutlak Kemal’e yani Al­lah’a aşıktır. Bu hakikate cahil olduğumuz içinde aza­ba duçar olacağız. İnsanı azaba götüren şey, başka bir şeye mutlak kemal diyerek tutulmasıdır. Ama eğer fıtratımızın isteğine kulak verirsek, Mutlak Kemale ula­şırız. O hayal ediyor ki kemal, başkan olmaktır. Bu kafayla başkan da olunca bakıyor ki yine yanılmış! Sade­ce bir dairenin başkanı olmak neyi halledebilirki? Bir ülkenin tek hakimi haline gelince de bu sefer diğer ülkelere yöneliyor. Ona da erişince daha sonra da başka yerlere...

Bütün alemleri kendisine verseniz, yine de tok ol­mayacaktır. Zira insanın arzusu Mutlak kemaldir.

*“O fıtrat ki. Allah insanları onun üzerine yaratmış­tır.”*

İnsanın fıtratı tevhit fıtratıdır. Mutlak Kemal iste­me fıtratıdır. Oraya erişmeyinceye kadar da hep ister­siniz, sanki birşeyler yitirmişsiniz de onu arayıp duru­yorsunuz. Devamlı o yitirdiğim başka şeylerle karıştırıyor ve bu seferde onun peşinde koşturup duruyorsu­nuz. Herkes hep *“keşkeler”* ile dolaşmaktadır. Başkasınin elinde birşey görünce onu arzular ve keşke o da be­nim olsaydı der. Oysa bir başkasına soracak olursan o da bunda olanı ister. İkisi de bir araya gelince görüyor ki arzuladığı şey ne oydu, ne de bu..

Sizin arkasında dolaştığınız şey sadece mutlak kemaldir.Yani bütün fıtratlarda Allah vardır. Ve bu da bizlere gösteriyor ki şu alemde bir mutlak Kemal mev­cuttur... Aşıkı fiili muhaldir; eğer maşuki fiili olmazsa! Bu, Mutlak Kemalin mevcudiyet delilidir. Bundan dolayı o yana bu yana; onun peşine bunun peşine koşup durmayın, kendinize zahmet vermeyin Sizler asla doymayacaksınız. Sizlere edep verecek şeylerin peşinde koşun ki nefsinize sükunet bahşetsin.

# Kendiniz ile Allah arasındaki

# “Bencillik” Perdesini Kaldırın

Ele geçen kudret oranında, ruhi sarsıntı kendiliğin­den artacaktır. İnsanın fıtratı böyledir. İnsan Mutlak Kemal’i istediği içinde bunu başka şeylerle karıştır­maktadır. Bunları aldığı vakit bakıyorki arzuladığı şeyler bunlar da değilmiş! Bu sefer fazlasını ister... Sizler ise şu anda bir idarecilik” istersiniz, zira şu an­da bilmiyorsunuz. Fakat sizleri alıp Amerika’nın veya Rusya’nın cumhurbaşkanı yapsalar, siz de şu anda var olan o kıvılcım, onarın kalbinde yanan benzeri bir ateşe dönüşecektir. Belki de daha fazla... Eğer bütün dün­yayı sizlere verseler, o zaman bu ateş daha da alevlenecektir Ruhi sarsıntı daha da artacaktır, “insanları bu ateş ve sarsıntıdan kurtaran tek şey ise; Allah’ı ha­tırlamaktır”. O zaman bütün alevler sönecek, sarsıntı­lar sükunete dönüşecektir, yerini itmi’nan alacaktır. Allah’ın yad ve zikri ile bu sükunet ve itmi’nan ortaya çıkınca da şu hitabın muhatabı olacaktır:

***“Ey Mutmain nefs, dön rabbine..”***

Rivayetlerde bu ayetin muhatabının Hz. Hüseyin olduğu zikredilmiştir. O zaman sizlere de denecektir ki: “Kullarımın arasına girin”, “Allah’ın kulları arasına girin”, denmemiştir. Diğer ibadlar (O kullar) arasına ise asla. “Kullarımın arasına” hususi bir inayettir. Ya­ni kendi malım: Böyle olduğu zaman elbetteki cennetinde de fark olacaktır. Sizler hayal etmeyiniz ki be­nim ve sizin gibilerin cenneti, Resuli Ekrem’in cenneti ile birdir. Hayır, o başka birşeydir.!..

Mesela sizler elleriniz ve kalemlerinizle durmadan Çalışıyorsunuz ki, ellerinize bir şeyler geçsin ve böylece de hayal ediyorsunuz ki, herşey düzelecektir. Sanki bu beklenilen şey elinize geçince mutmain mi olacakınız? Hayır! Bu beklenilen şeyler elinize geçince bunalım da­ha da fazlalaşacaktır. Şu köşede oturup bir lokma ile hayatım sürdüren dervişde Amerika cumhurbaşkanın­dan daha az bunalım ve kriz vardır. Öyleyse çalışın ki, bu bunalımlarınız ortadan kalksın,fazlalaşmasın. Siz­ler maddi istekler peşinde koştukça,bu bunalımlarınız da çoğalacaktır.

En büyük perde, kendinizsiniz.Kendiniz ile Allahu Teala arasında var olan bu perdelerin ortadan kalkması için durmadan çalışın. Ve en büyük perde kendinizdedir. İnsanın kendisi bir hicabdır. *“Sen kendi kendi­nin hicabısın”* diyelim ki sizler, kalbinizle itmi’nanın, sükunet ve asayişin olmasını istiyorsunuz; bunalım ve şaşkınlıklardan çıkıp kurtulmak istiyorsunuz, o zaman durmayın, bir şeyler yapın.Bu bunalım ve çıkmazlar insanı bu dünyada da cehenneme sokmaktadır. İnsan da var olan bu bunalımlar cehhenemin kapılarındandır. Çalışınız ki bu ruhi çıkmazlardan kurtulasınız. Bu­nalım ve sıkıntıları gidermek, elinizdeki makamı ikile­mek ile olmaz. Hayır! Bu bunalım ve çıkmazlarınızı daha da bir çoğaltır. Birşeyler yapın ki insanda var olan bu nefsin vahşeti ve bunalımları yok olsun? Kendinizi ortadan kaldırın, siz kendiniz hicabsınız. Eğer ortadan kaldırırsanız, bütün bunalımlarda kendiliğin­den ortadan kalkacaktır. Oysa bu bunalımlar şundan doğuyor, biz hayal ediyoruz ki Allah rızası için çalışı­yor ve bir işe ilgi duyuyoruz, sonra her yaptığımız işi de Allah rızası için yaptığımızı iddia ediyoruz. Oysa bu yaptıklarını Allah’ı tanıyan birine sunduğu zaman he­men anlayacaktır ki, bu işler hep kendisi için yapılmış. İnsan bütün işlerini kendisi için yapar. Eğer kendini bir kenara bırakabilecek dereceye ulaşabilirse, işte o zaman bütün yaptıkları Allah için olur.

# Cehennem Söndüğü Zaman

*“Ben”* olmadığı zaman, artık ihtilaflar da yok de­mektir. Peygamberlerin birbirleriyle hiçbir ihtilafları yoktu. Bütün peygamberlerin hepsini eğer bir yere top­layacak olursanız, bunlar arasında hiçbir ihtilaf çıka­cak değildir. O da bunun içindir ki, orada “herşey” sa­dece birşeydir. *“Ben”* kenara atılmıştır, işin içinde ar­tık *“ben”* yoktur. Bu yüzden peygamberler hakkında şöyle buyurulmuştur:

*“Biz o cehhenemden geçtik; cehennem sönük bir durumdaydı.”*

Hadiste varid olduğu şekliyle herkesin geçeceği bir sırat (köprü) vardı. Bu köprü, hadiste açıklandığı gibi cehhenemin ortasından geçiyor. Yoksa altından su akan şu köprüler gibi değildir. Bu orta yerdedir, suya batarak gömülü kalan bir köprü gibi. Cehhenem bu köprüyü her taraftan çepeçevre kuşatmıştır. Sizler bu köprüden geçmek zorundasınız. Bu, cehhenemin üzerinde değildir ki içine düşmemek söz konusu edilsin. Hayır! O da eğer geçebilirsek! Mü’min buradan geçmek isteyince de yine cehnenem vardır. Fakat o zaman ce­hennem feryad etmektedir: *“Çabuk ol, neredeyse beni söndüreceksin, çabuk geç!”* Bütün imamlarımız ve peygamberlerimizce de buyurulmuştur ki: Peygam­berler ve Allah’ın diğer bütün velileri bu yoldan geçince, cehhenem sönmektedir.

*“Biz oradan geçtik ama orası sönük bir vaziyetteydi.”*

Cehhenemin sönüşü bizzat nefisten başlar. Bizim gideceğimiz cehennem, bizim elimizle yaktığımız ce­hennemdir.

***“... ellerinizle işlediklerinizden Ötürüdür.”*** (Şura; 30)

Orada elleriyle kasbettiklerini görürler. Cehenemi biz kendimiz yakmışız. Rivayetlerde şöyle zikredilmiş­tir: “Peygamber (s.a.v) miraca çıktığı zaman, cennette bir gurubun oturup çalışmakta olduğunu gördü. Bazen de hep beraber işten el çekip duruyorlardı. Bilahare yeniden başlıyorlar çalışmaya. Cibril (as)’den *‘bunlar nedir?”* diye sodu. Dediler ki: *“Bunlar insanların amel­leridir. Buraya ulaştıkları zaman, kendileri için mal­zeme olmaktadır. Onlar amelden geri kaldıkları za­man, bunlar da malzeme omadığı için hemen işlerini bırakmakta ve ara vermektedirer.”*

Size başka hiçbir şey erişmez. Var olan her şey siz­dendir. Allah tebarek ve teala bütün enbiyalarını sizle­ri bu gittiğiniz uçrumdan kurtarmak için gönderdi. Bütün peygamberler sizlerin kurtuluşu için geldiler, bizim yaptığımız cehennemden ve ateşken kurtuluşumuz için.. Bizlerin muvaffakiyetleri de sınırlıydı, zira bizim nefsani arzularımız onların davetine köstek ol­maktadır. Süper güçler, devlet reisleri ve sizler, sakın zanlara kapılıp da “bizler elimize geçecek olan başba­kanlık gibi bir güçle iktifa edicileriz” diyerek kendinizi avutmaya çalışmayınız. Bu reislik bizlere yeter, diye düşünmeyiniz. Arzuladığınız şeyler elinize geçtikçe ru­hi bunalımlarınız daha bir artacaktır. Sizleri: “Şu elime geçirsem yeter” diye sarfettiğiniz o sözleriniz bile aslında bu bunalımın oranında da artacaktır, yani onun paralelinde... O zaman insanda şaşkınlıklar arta­caktır. O halde insanoğlunun böyle çırpınıp durmasınin manası nedir? Örümcek gibi kendi etrafında ağlar örmesinin izahı nedir? Bizim yaptığımız bütün ameller tıpkı bu örümceğin yaptığı gibi, öbür alemde işlenerek zahir olmaktadır.Yani kendi elimizle kendimizi esarete çekmekteyiz. Sizler o makamları neden istiyorsunuz? Oysa bu makam sizler için orada sadece bir ateş ve yüz karasıdır. Niçin zahmetinizi artıracak şeyler peşinde koşmaktasınız? Selman da Medayin’in valisi idi. Sel geldiği zaman, sadece altındaki postu alıp yüksek bir yere çıkarak kendisini kurtardı ve dedi ki: *“Yükü hafif olanlar kurtuldular”* Yani ben, suyun götüreceği hiçbirşeye sahip değilim.Sadece bir postum var idi. onu da götürecekse götürsün! ama mal biriktirip stok eden­ler, riyasetler zirvesinde dalgalananlar ne yapabildi? Onarın akibeti ne oldu? Onların ahirette de zorlukları fazla olacaktır. Öyleyse biz neden kendi zahmetimizi çoğaltalım? Bizlerin bu millete hizmet etmesi gereki­yor; başka birşey değil...

# Bu İslami Ülkenin Hudud ve Sınır

# Boylarında Öldürülenler (Allah’ın Abidleri)

# Bizlerden Daha da Faziletlidirler

Biz bütün varlığımızla bu hale getirilen ülkeyi kurtarmaya çalışmalıyız. Bugün herkes bizlere düşman ke­silmiştir. Her zaman ülkeyi kurtarma fikrinde olmamız gerekiyor. Sadece kendi kendimizi düşünmek arzusunda olmamalıyız. Bütün bir insanlığın kurtuluşu için, bu milletin kurtuluşu için, bu süper güçlerin şerrinden İslamı kurtarmak için hep beraber elele çalış­malıyız. Sizler eğer sadece bir evi bile idare etmek iste­seniz, bu evin içindeki erkek, kadın, var ise çocuk, bunların hepsi hem fikir olmadıktan sonra, sadece bu­rayı bile idare edemezsiniz. Siz bir ülkeyi idare etmeye kalksanız, eğer hem fikir olmaz ve hep birlikte gayreti­nizi bu yolda sarfetmeseniz, bu işi başarabilmeniz mümkün değildir.

*“Her zaman halkınızı düşününüz”.* Sınır başlarında islam bekçisi olarak öldürülenler Allah’ın abid ve salih kullarıdırlar. Allah’ın sadık abidleridirler. Sınır boyun­da öldürülen o yiğitler, savaştan zarar görmüş olanlar, bu savaşta avare olarak bütün imkanlardan yoksun bir durumda çadırlarda yaşayanlar, hepsi de “Allah’ın kuları’dırlar. Bunların hepsi de bizlerden daha fazilet­li ve muhteremdirler ki, sizlerden de faziletli olmaları muhtemeldir. Bizler niçin kendi halkımız için çalışmayalım? Ümmetin kurtuluşu için neden fikretmeyelim? Niçin o bütün evliyaların kalbindeki ideal biraz da bizim kalplerimizde olmasın? Allahu Teala peygamberine hitaben şöyle buyuruyor: ***“Yoksa sen, kendini helak etmek mi istiyorsun, onlar iman etmediler diye”*** Öyleyse etrafına bakıp gam yemen gerekir. Zira pey­gamber (s.a.v) müşriklerin halinden bile gam yerdi...

# Peygamberlerin Gönderiliş sebebi

**Nefis tezkiyesi ve Kur’an ile Hikmeti talim Et­mektir.**

Peygamberlerin gönderiliş sebebini, Allah Tebarek ve teala, Cuma suresinde şöyle açıklıyor:

***“O Allah’tır ki, ümmilerin arasında onlardan olan bir resul gönderdi. (O Rasulü) Onlara Allah’ın ayetlerini okur ve onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hik­meti öğretir. Gerçi önceden açık bir sapıklıkta idiler.”*** (Cuma; 3)

Peygamberlerin gönderiliş sebebi bu ayette şöyle açıklanmıştır: Allahu Teala sizlere, sizin aranızdan re­suller gönderendir. Sizlerden bir resul ve bir yol göste­rici karar kılmıştır ki, Allah tarafından şu birkaç şeyi tahakkuk ettirebilsin: “Sizlere Allah’ın ayetlerini de okur” Kur’an, Allah’ın ayetleridir ve bisetin sebebi bu büyük kitabın getirilişi ve onun halka tilavet edilmesi­dir. Bu kitap büyük ve ilahi bir ayettir. Gerçi bütün alem Allah’ın bir ayetidir. Lakin Kur’an, bisette yapılması düşünülen bütün şeylerin, bütün alemlerin özüdür.(usaresidir). Kur’anı Kerim peygamber vasıtasıyla bütün insanığın faydasına açılan bir sofradır ki, her insan ondan kendi kabiliyet ve istidadı oranında faydalanmaktadır.Bu kitap ve sofra, doğuda ve batıda, vahiy zamanından ta Kıyamete kadar bütün alemin, alim, filozof, arif, fakih, kısacası bütün herkesin ondan faydalanabileceği bir kitaptır. Bu kitap *“ğayb”* aleminden, şehadet alemine nazil olmuş olmasına (indirilmesine) rağmen yine de herkesin istifade edebileceği bir halde bulunmaktadır. Bizler tabiat aleminden bir par­çayız, bir cemiyetiz. Kur’an o yüce makamından (ğaybtan) bizim anlayabilmemizi sağlamak için indirilmiş olduğundan, onda avam halkın, arif, alim filozof, yani herkesin istifade edebileceği konular mevcut olduğu gi­bi, bunun yanısıra yalnız büyük alimlerin, büyük filo­zofların ve büyük ariflerin anlayabileceği Özel konular­da vardır, içindeki bazı meseleleri Allah’ın velilerinden ve peygamberlerden başka hiçbir kimse anlayamaz. Meğer ki masumlar onları açıklamış olsun.

Herkes bir istidadı oranında ondan faydalanabilir. Bazı meseleleri vardır ki, ondan sadece İslam arifleri olanlar faydalanabilmektedir. (Bazı konuları sadece is­lam arifleri anlayabilir.)

Siyasi, içtimai konular, kültürel meseleler, askeri ve nizami meseleler, hepsi bu mukaddes kitapda mev­cuttur. Bu mukaddes kitabın nüzul esrarı ve Nebi (s.a.v)’nin bütün insanlığa gönderiliş hikmeti, bütün in­sanlığın bu büyük ilahi nimetten kendi itidadı ve fıtri kabiliyeti oranında faydalanmasını sağlayabilmektir. Maalesef bizler yapamadık, beşer yapmadı, İslam alimleri yapamadı, Kur’an’dan hakkıyla hiç birimiz faydalanamadık. Bizler; hepimiz bütün şahsi fikir ve endişelerimizi bir kenara bırakarak, bütün bir insanlık olarak bu mukaddes kitaba yönelmeliyiz ki insanlık bundan hakkıyle istifade edebilsin.

Kur’an bütün insanlık için gelmiştir; belli bir sınıf veya tabaka İçin nazil olmamıştır. Elbette bu kitapta Rasulullah’ın ve ondan başka hiçbir kimsenin bileme­yeceği ayetler de mevcuttur. Bu ayetleri bizler ancak onlar sayesinde anlayabiliriz. Kur’an’da birçok ayeti kerime de vardır ki, onu okuyan herkes ondan faydala­nabilir. Fikri istidar ve akılların bu kitabı anlamak için olan her şeyi hatta önceki alemdeki hayatla ilgili konulan da rahatlıkla Kur’an’dan elde edebilir. Pey­gamberlerin gönderiliş sebebi şudur: Kur’an ğayb aleminde idi. Ğaybi bir surette idi ve Allah tebarek ve Teala’nın ilminde mahfuz idi. *“Ğaybul ğuyub”*da idi. İşte bu büyük ilahi elçi, yıllarca süren bir tezkiye ve müca­dele akabinde, ğayb alemi ile var olan irtibatı sayesin­de, o tertemiz fıtrat ve yaratılış engizesiyle, bu ilahi mukaddes kitabı içindeki bütün hakikatleriyle bareber o ğayb aleminden lafzi bir surette şekillenebilmesi için birkaç merhalede indirilmiştir. Ben ve sizin gibiler an­cak bu lafızları anlayabiliriz. Bisetin sebebi Kur’an’ın nazil olduğu zamandan ta kıyamete kadar, bu ilahi sofrayı tüm insanlığa açık tutabilmektir. Bu ilahi pey­gamberlerin gönderiliş sebeplerinden sadece biridir:

Allahu Teala buyruyor ki:

***“O Allah’tır ki ,ümmilerin içinden onlardan olan bir rasul gönderdi. (O Rasul) Onlara Allah’ın ayetlerini okur.”***

Ayetin devamında da şöyle buyuruluyor:

*“Ve onları tezkiye eder (temizler) ve kitap ve hikme­ti öğretir.”* Bu da ihtimalen tilavetin gayesini açıkla­maktadır. Yani peygamber, insanları tezkiye etmek temizlemek ve onlara kitap ve hikmeti öğretmek için ayetleri tilavet ediyor. Elbette hikmeti öğretmek için ayetleri tilavet ediyor. Elbette hikmet de yine bu Kitabtadır. Demek bisetin amacı vahyin nüzulüdür ve bu ilahi kitabın insanlığa tilavet edilmesinin sebebi de, onlar arasında nefs tezkiyesini tahakkuk ettirmektir ve böylece onlar da var olan zulmeti ortadan kaldırarak kendilerine kazandırdığı o duruluk ve tertemiz ruh sayesinde, bu ilahi kitapda var olan ilim ve hikme­ti anlayabilsinler... Bu ilahi kitaptaki ilim ve hikmetin anlaşılabilmesi, nefis tezkiyesi ile mümkündür. Ğayb aleminden bizlere tecelli eden ve şehadet aleminde şe­killenen bu ilahi nuru herkes anlayamaz. Meğer ki, nefsini tezkiye edebilsin.

Kur’an’da var olan talim ve hikmeti anlayabilmek, kolay bir iş değildir. Nefislerin bütün vesvese ve kirli­liklerden temiz olması lazımdır. Bütün kirilikler ve ru­hi bozuklukların en büyüğü, nefis sevgisi ve nefsin heva ve hevesleridir. Zira insan kendi kendisinin hicabı­dır. Kur’an ise ilahi bir nurdur. O da Kur’an’ın kendi deyişiyle bir nur... Perdeler arkasında kalan hicablarla sarılmış bir insan, hiçbir zaman bu ilahi nuru idrak edemez. Anlayabileceklerini sanıyorlar; oysa anlaya­mazlar, insan bu kendi zulmet perdelerinden sıyrılana kadar da böylece sürüp gidecektir. Bencillikten doğan o nefsani dilemmalar, açmazlar kendi batnından icat ettiği o büyük saplantılar ve üstüste yığılmış ol zul­metler insanda hakimiyet kurduğu müddetçe de insan bu ilahi nuru idrak liyakati olmayacaktır. O ilahi nu­run kalplere yansıması gerekir. Eğer insan Kur’an’ı anlamak istiyorsa; hatta nazil olmuş şekilden de Öte, az da olsa muhtevasına aşina olmak arzusundaysa, bu ilahi nuru kıraat ettikçe, yükselmek tilavet ettikçe bu mebde i nur’a mebde i alaya daha da bir yakınlaşmak istiyorsa, kendisindeki o hicabları ortadan kaldırması gerekir. *“Sen kendi kendinin hicabısın, ortadan çekilmen gerek.”* Nakledilen tarih ve rivayetlere göre Rasulü Ekrem’e (s.a.v) nazil olan ilk ayet: *“Rabbinin adıyla oku”* dur. Ve bu ayet Cibril (as)’den Rasuli Erkem’e nazil buyurulan ilk ayet olmaktadır. Bu daha o andan itibaren Rasulullah’ın ilk kıraat ve talim ile görevlendiridigini gösterir. *“Oku seni yaratan rabbinin adıyla”* yine aynı surede olan: *“Gerçekten insan tuğyan eder ve kendisini müstağni görurse”* ayeti de, nüzul ve vah­yin ilk sıralannda yer almaktadır, *“Gerçekten insan tuğyan eder, kendisin! müstağni görurse”* bundan da anlaşılıyor ki tagut ve tuğyan halinde olmak, çok önemli bir meseledir.

# Nefsin Tezkiyesi İlahi

# GayeleriTahakkuk Ettirir

Tağut ve tuğyanın ortadan kaldırılması için kitap ve hikmetin talim edilmesi lazımdır. Nefsin tezkiyesi gerekir. İnsan işte böyledir, bütün insanların haleti ruhiyeti istisnasız olarak bu şekildedir. Eline geçirdiği varlık ve zenginlik oranında tuğyanı da artmaktadır. ilmi zenginlik elde ettiği oranda tuğyanı da artmakta, fazlalaşmaktadır. Bir makam eline geçince, eline geçir­diği bu makam oranında da tuğyan etmektedir. Al­lah’ın Firavun’a *“baği”* demesinin sebebi de Firavun’un ilahi bir hedefe sahip olmadan bir makam elde etmiş olmasıydı... Bu makam onu da tuğyana çekmişti, kedisini tağut kılmıştı. Dünya ile ilgili tüm maddi şeyler eğer nesf tezkiye edilmeden istenirse, o maddi şeyler eline geçtiği oranda tuğyan artacaktır. Mal, mülk, makam, mevki, bunların hepsi böyledir, insanın bedbahtlı­ğım artırırlar, hem bu dünyada ve hem de ahirette... Baştan sona bisetin en büyük sebebi, bizleri bu tuğ­yanlardan temizlemek ve kurtarmak olmuştur. Bisetin gayesi bizlerin kendi kendimizi düzeltmemiz ve kendi nefsimizi bu zulmet kuyularından çıkarmamızdır. Eğer bu tevfîk bütün insanlar için müyesser olursa, tüm dünya bilur olur. Kur’an nuru ve ilahi Kur’an cilvesi gibi bir nur.. Bütün beşeriyet arasında var olan ihtilaflar, bütün sultanlar arasında vücuda gelen an­laşmazlıklar, süper güçlerin arasında var olan çekiş­meler, istisnasız olarak nefîsteki tuğyandan kaynak­lanmaktadır. Yani insanın bir makama sahip olduğunu görünce taşkınlığa ve tuğyana meyletmesinden kaynaklanmaktadır. Zira insan o makamına kani olu­cu değildir. Böylece tuğyan etmektedir ve bu tuğyan, başkalarına tecavüzü de içermektedir. Tecavüz edildiği zamanda, ihtilaflar vücuda gelmektedir ve bu konum­da büyük tuğyanla küçük tuğyan arasında hiçbir fark yoktur.

Büyük ihtilaflar tuğyandan kaynaklandığı gibi kü­çük ihtilaflar da tuğyandan kaynaklanır. Elbetteki bü­yük olduğunda tuğyan daha çoktur. Hatta küçük bir köyde veya köyler arasında meydana gelen olaylar ve çarpışmaların kökeninde de tuğyan yatmaktadır. Ve bu mertebeden yukarıya doğru çıktıkça da tuğyan ar­tış göstermektedir. Firavun da tuğyan edince: *“Ben si­zin en büyük rabbinizim”* diyordu. Bu eğilimin nüvesi,bütün insanlarda mevcuttur, bu sadece Finavuna münhasır bir olay değildir. Eğer bir insanı kendi başına buyruk bırakacak olursanız, o da hemen: *“Ben sizin en büyük rabbinizim”* diyecektir. Bundan emin olun. Bisetin en büyük hedefi ve gayesi, insanı işte bu azgın­lık ve serkeşlikten kurtarıp, bir düzen altında kontrol edebilmektir ve bu tuğyanı vücuda getiren nefisleri tezkiye ile ıslah edebilmektir. İnsanlar arasında var olan bütün ihtilaflar, sadece onların tezkiye olmaması sebebiyle vücuda gelmektedir. Bisetin gayesi ise, insanı tezkiye etmektir. İnsanları bu tezkiye sayesinde, hikmet ve kitabın talimine hazırlayabilmektir. Eğer insan kendisini tezkiye ederse, ondan hiçbir tuğyan sa­dır olmayacaktır. Tezkiye olan bir insan,kendi kendisi­ni hiçbir yönden müstağni ihtiyaçsız görmez. *“Kendimdelik”* diye bir şey bu insan için söz konuşu değil­dir.

Gerçekten insan tuğyan eder, kendisini müstağni görürse” bir insan ancak kendisini gördüğü, kendisi için bir makama kail olduğu zaman bu tuğyana sebep olur. Bütün dünya genelinde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkan ihtilaf ve anlaşmazlıkların kökeninde istisnasız olarak tuğyan yatmaktadır, insan nefsinde, kendi öz benliğinde var olan tuğyan... Eğer insan tez­kiye olursa, terbiye edilirse, bütün bu ihtilaflar kendi­liğinden ortadan kalkacaktır. Eğer bütün enbiya veya evliyalar bir yerde veya bir şehirde toplanacak olursa, onlar tezkiye oldukları ve ondan sora da ilim ve hik­metle donandıkları için aralarında hiçbir ihtilaf meydana gelmeyecktir.

Bizim için en büyük noksanlık tezkiye olmamamız, terbiye edilmememizdir. Ama buna karşılık alim olduk ve bir çokları da tezkiye olmadan ilim adamı oldular. Derin tefekkür ve görüşlere sahiptirler ama terbiye ol­madılar. *“Ve bu terbiye olmamış, tezkiye olmamış alim, bilgin ve mütefekkirden insanlığa gelen zarar, inanın ki Moğol tehlikesi ve zararından daha fazladır.”* Bisetin gayesi bu tezkiyedir. Peygamberlerin geliş ne­deni bu tezkiyedir. Tezkiye olmadan, terbiye olmadan sahneye çıkanlar,tevhid sahnesinde, marifetullah sahnesinde, tezkiye olmadan gövde gösterişi yapanlar, in­sanlık için en büyük tehlikedirler. Zira bunlar batınlarındaki şeytandan kurtulamamışlardır. Bu alemi terbiye etmek isteyenler, başkalarım terbiye etmeye kal­kışmadan Önce kendilerini terbiye etmelidirler. Halka idareci olmak isteyenler, idare etmek istedği halka zul­metmek, istemiyorlarsa, tuğyan etmek istemiyorlarsa, kendilerini hemen tezkiye etmelidirler. Terbiye olmalıdırlar. Zaten bisetin geliş sebebi de budur.

# Nefis Tezkiyesi En Fazla

# İdareciler için gereklidir

Bütün insanlığın tezkiye olması lazımdır. Fakat idarecilerin, sultanların, cumhurbaşkanlarının, devlet­lerin ve mesullerinin tezkiye olması hepimizden daha fazla gereklidir. Zira sıradan bir insan tezkiye olmadı­ğı zaman elbetteki tuğyan edecektir, ama bunun tuğ­yanı mahdudtur. Bu insan bir pazar yerinde veya bir köyde tuğyan etse bile, sadece o muhiti fesada çekebi­lir. Fakat bu tuğyan eden kişi herkesin kabullendiği bir insan , alim diye ihtiram gösterdiği bir şahıs veya herkesin İtaat ettiği bir sultan, boyun eğdiği bir idareci olursa, bu büyük bir ülkeyi fesada çekebilir, hatta ba­zen bir çok ülkeyi bile fesada sürükler. Bu gibi tuğyan­lar, ülkelerin fesada ve yokluğa çekiliş sebebidir.

Halka idareci olanlar kendilerini tezkiye etmelidir­ler, terbiye olmalıdırlar. Siz şu Saddam ile, sıradan bir insanın tuğyanını mukayese ediniz. Sıradan bir insan ne kadar tuğyan ederse etsin, ne kadar firavunluk hu­susiyetleri taşırsa taşısın, zararı kendi mevcudiyeti oranındadır. Bu tağut ancak kendi muhitim ateşe ve­rebilir. En fazla kendi ailesini fesada çekebilir. Bundan fazlası zaten elinden gelmez. Ama şimdi de, Saddam’a bakın ki o da tuğyan etmiş, tağut olmuştur. Fakat bu­nun tuğyanı bir iki memleketi değil belki de bir bölgeyi bile fesada çekebilecek bir güçtedir. Eğer büyük devlet­lerin başkanı olanlar, mesela Amerikan cumhurbaşka­nı tuğyan edecek olursa, onun tuğyanı da bir çok ülke­leri fesada çekebilecek bir güçtedir.

Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında ortaya çıkan tuğyan ve fesad üst kesimden kaynaklanmıştı. Tuğyan edenler, ıslah olmamış büyük kelleler idiler. Böylece dünyayı fitne ve ateşe verdiler. Eğer Rusya Komünist Partisi önderi olanlardan birisi bir tuğyan ediverirse, onun tuğyanı mahdud değildir. Bu muayyen tuğyanı ile bir çok ülkeleri fesada çekecektir. Gerek üst düzey idarecilikte bulunanlar olsun, gerekse alt düzey idare­ciler. Eğer bir memlekete sükunet ve huzuru getirmek istiyorlarsa, fitne ve fesadı toplumlarından uzaklaştır­mak arzusundalarsa, ıslah ve sükuneti ilk önce üst dü­zeyde gerçekleştirmelidirler. *“Üst Düzey”* düzelmeden, ıslah ve terbiye olmadan *“Alt düzey”* hiçbir zaman ıs­lah omayacaktır.Zira sükunet ve ıslah bir toplumda üstten başlamalıdır. Onların ıslahı, toplumların, mil­letlerin asayişi demektir. Eğer Allah göstermesintuğyan ederlerse, onların tuğyanı, hiç şüphesiz ki bir ülkeyi helake ve yokluğa sürükleyecektir. Bu memle­ket için gönlü yananlar, islam için kalpleri tutuşanlar, İslam’ı bütün insanlığın kurtancısı bilenler, mutlaka İslam’ın bu Önemli öğretisine dikkat etmelidirler.” Ger­çekten insan tuğyan eder. Kendisini müstağni görürse” bu biseti, biseti ilahi olarak kabul edenler ve biset gayesinin bütün insanları hidayet etmek olduğuna ina­nanlar, Allah’u tealanın açıkça beyan etmiş olduğu bisetin gayesine teveccüh etmek zorundalar. Allahu teala buyurmuştur: ***“... Onlara ayetleri okur ve onları tez­kiye eder ve kitap ve hikmeti öğretir onlara...”*** (Cuma;2)

Tezkiye, hidayet nurunun insanda hasıl olması içindir.Tezkiye olmayıncaya kadar tuğyanlarınız da de­vam edecektir. Tezkiye olmadığınız müddetçe ilim siz­ler için tehlikedir, hem de her şeyden daha tehlikeli! Tezkiye olmayıncaya kadar makam sizler için zararlı­dır ve sizleri dünya ve ahirette helake sürükler. Bisetin balangıcı olan bugünde, kendi kendinizin tezkiyesi için çaba sarfedin, o gündeki biset vaki olmuştur.. Bu­gün bisetin yıldönümüdür. Bu ilahi nimete, hakkıyla teveccüh ediniz. Biset niçin vaki olmuştur? Bisetin her zaman için gayesi ne idi? Eğer insan bu bisetin geliş sebebine aykırı davranırsa ne olacaktır? Bisetin gayesi daima nefislerin tasfiyesi olmuştur. Nefislerin tasfiyesi de bencillik emarelerinin insanda ve toplumda yok edilebilmesiyle olur. Böylece riyaset talebi diye birşey ol­masın. Dünya talebi ise aslaî insanda bunların hepsi­nin yerini Allah Tebarek ve Telala almalıdır. İnsandaki bütün arzular sadece Allah için tahakkuk etmelidir. Asıl ilahi gaye şudur: Allah’ın hükümeti ilk önce insa­nın kalplerinde hükmetmelidir ki, toplumlarda da hükmedebilsin.

Tezkiye üst tabakalardan başlamadığı sürece ne bu memleket nede diğer ülkeler asla ıslah olacak değil­lerdir. Bu inkılabı insanlık için faydalı bulanlar, İnkılaba yardım edenler, bu İnkılabı *“Halk İnkılabı”* olarak bilenler ve bu İnkılabın gerçek hedefine ulaşmasını di­leyenler, mutlaka kalplerinde tevhidi sükunet ve itmi’nanı temin etmeye çalışmalıdırlar ve bu ıslahın mutlaka üst düzeyden başlaması gerektiğinide kulak ardı etmemelidirler. Üst düzeyde sükunet ve ıslah peyda edilmedikçe alt düzeyde de asla peyda edileme­yecektir. Tezkiye ve nefisleri arındırma, üst düzeyde olmazda bunların yerine üst düzeyde bencillik ve tuğyan, tezkiye yerine nefsi arzular ve sükunet yerine fe­sat olduğu müddetçe de ülkenin ıslah olması, sukunete kavuşması mümkün olmayacaktır... Bizler; hepimiz tezkiye olmakla mükellefiz. Bi’set tezkiye için vaki ol­muştur. Eğer bizler tezkiye olmazsak; nefsimizde vaki olan herşey elimize geçen her makam bizler için hicab (perde) olacaktır. Bizler; hepimiz tezkiye ile mükellefiz. Ancak bu yola ilahi nurdan ve Kur’an’ın nurundan is­tifade edebiliriz. Fakat bu tezkiye üst düzey idareciler için bizim gibilerin tezkiye olmasından daha çok gerek­lidir. Bizim gibilerin tezkiye olmaması, sadece bir mahdud bölgeyi fesada çekebilir. Ama eğer ülke idare­cileri tezkiye olmazlarsa, nefislerindekİ o bencillik ar­zularını kenara bırakmazlarsa, bir çok ülkeyi fesada ve ateşe çekebilirler.

# Aklın Gazap Vasıtasıyla Zelil Olması

Aklın istediği tüm yerler, sükunetin hakim olduğu yerlerdir. Gazabın geldiği gün ise, akıl kenara çekilir. Gazab kuvvesi harekete geçtiği andan itibaren, akıl kaçmak zorundadır. Ve o insan artık aklının olmadığı bir halde konuşmaktadır. Hakim’in gazap halinde ol­duğu zamanlar hüküm vermemesi lazımdır. Zira ga­zap zamanında verilen hükümlerin enşei, şeri bir akıl olmamaktadır. Farz edinki bir insanın sorunu vardır ve gidip bu meselesin. bir başkasına söylemektedir. Burada tenkit etmek vardır. Yani eleştiri serbestliği mevuttur. Ama bu eleştiri ve tenkit bir insanı tahrif edecek veya diğer bir grubu gözlerden düşürerek sah­ne dışına bırakacak bir şekilde olmamalıdır. Bizlere yapıcı bir eleştiri ve işlerimizi ıslah edecek tenkitler la­zımdır. Eleştirinin doğru olanı da budur. Her meşveret meclisim mutlaka tenkit edebilme hakkı olmalıdır. Fakat bu eleştiri, yapıcı ve sakin bir şekilde ve sahih bir nazarla olmalıdır. Bu eleştirilere cevap verme durumunda olanlar da iyi niyetle ve hiçbir gazap ve asabi­yet emareleri göstermeden cevaplamalıdırlar. İşte o zaman mantık, mantığın mukabilinde demektir. Ama eğer ortalığı velveleye vererek, bazı meseleleri hallet­mek isterseniz ve karşınızda olanlara düşman gibi bakarak onları oradan temizlemek, arzusundaysanız, iş­te o zaman sizin akıllarınız işin içinden kenara çekile­cektir. Kuvvelerin en kötüsü olan gazap kuvvesi eğer dizginlenmezse, her işin içine girer ve isleri halletmek bir yana, işleri daha da bir zorlaştırır.

# Üç Çeşit Görüş

İnsanda istisnasız olarak üç çeşit görüş vardır. İlki *“tarafsız”* olarak adlandırılan görüş çeşididir. İkinci gö­rüş de *“taraftar”* diye adlandırılan, bir başka görüş ve­ya akımın etkisi altında kalan bir görüş çeşididir. Üçüncü ve son görüş *“muhalefet”* görüşüdür ki, bu da herhangi bir görüş veya nazariyeye düşman gözüyle bakmaktır. Herhangi bir görüşe ona var olan sevgi na­zarıyla bakanlar, o konuda sahih bir hüküm sahibi ola­mazlar. Hadisde buyurulmuştur ki: *“Bir şeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder.”*

Bir meseleye buğz bakış açısıyla yaklaşmak, akıl nurunu söndürmektedir. Birşeye aşırı sevgiyle bakan kimse, o şey hakkında vermiş olduğu hükmün, kendi içerisinde önceden var olan ve sevgiden kaynaklandığına teveccüh bile edememektedir... Çünkü insan kendi kendisin! kolayca tanıyamaz. Ve insanın bu saplantıla­rı hayatının sonuna kadar, bu dünyadan göçünceye ka­dar, kendi ruhi derinliklerinde köklü bir şekilde taşı­maktadır. Ama bunu kendisi de anlayamıyor. Kendisini tarafsız görünce sahib olabilenlere ibraz etmelidir. Eğer bir görüş tarafsız değilde sevgiden dolayı olursa, insan işte o zaman o görüşünü tutturur durur. O konu­yu ne adına olursa olsun isbat etmek ve yerleştirmek ister. Velev ki bunlar ahlak ve edebin, akıl ve mantığın hilafına da olsun. Buğz görüşüne sahip olanların yolu ve gidişi doğru değildir. O,devamlı olarak düşman ol­duğu kimselerin yaptığı amellerini kabul etmemekle şartlanmıştır. Her ne olursa olsun mutlaka onda tas­hih edilmesi gereken bir yerleri arar durur. Aynı za­manda, aynı muhitte ve aynı kabilden amellerle karşılaştığında, sevdiği kimse amelini teyit edip göklere çı­kartırken, düşmanından sadır olan aynı akemi hor gö­rür ve başlar karalamaya. Çünkü onun bu hükümleri kendisinde önceden var olan buğz ve sevgiden kaynak­lanmıştır.

Bu iki bakış açışı da, insanın kendi kendisine mübtela olmasından doğmaktadır. Tarafsız görüş oldukça azdır. Zira inanın kendisi hiçbir zaman tarafsız olama­maktadır.

# Hakk Görüşü

Lakin insan, bakışında hakkı gözetecek olursa, o za­man bu hak, düşmanından bile sudur etse sırf hak ol­duğu için onu takdir ve övgüye tabi tutmalıdır. Ve eğer batıl onun en yakın bir dostundan bile sudur etse, onu da tekzip etmelidir. Zira o bir batıldır; her ne kadar aşikar olmasa da...

Hepimiz değişik bir takım metodlara karşı kendi İçimizde bir yakınlık duyabiliriz. Ama hüküm makamında, hakkı düşünmek makamında, bu şahsi ilgi ve­ya öfkemizi bir kenara bırakmalıyız. Herşeye sadece hak ve batıl olup olmaması yönünden yaklaşmamız lazım. Hak nerede olursa olsun ardından gitmeliyiz ve onu bağırımıza basmalıyız. Bu, kendi görüş ve fikrimize aykırı bile olsa böyle davranmamız gerekir. Batıl da her nerede olursa olsun ve her kimden sudur ederse etsin kabul etmemeliyiz. Şahsi veya gurupsal menfaat­ler kenara bırakılmalıdır. Gözönünde sadece hak bu­lundurulmalıdır.

# Herkes Yakasını Nefs Şeytanına Kaptırmıştır

Şeytan ilk önce insanı küçük adımlar atmaya zorlu­yor. Bir küçük adım attıktan sonra da ertesi gün, dünkünden daha büyük adımlar atmaya zorlar. İnsanı böylece yavaş yavaş fesada çeker. Şu anda fesat içinde yüzer gördüklerinizin hepsi de, ilk Önceleri fesad neydi bilmezlerdi: *“Her insan İslam fıtratı üzerine doğar.”* Bunların hepsi, buraya bir defada sıçrayarak gelmedi­ler. Bir mertebeden diğer bir mertebeye adım adım çıktılar. Aksi hiç vaki olmamıştır. Bu her zaman tedri­ci bir surette olagelmiştir. Bugün, bu gördüğünüz dik­tatörlerin hiçbirisi de annelerinden dikkatör olarak doğmuş değillerdir. Onlar da diğer insanlar gibiydiler. Bazı makamlara ulaştığı zamanlar bile, bugünkü hal iyle bir diktatör değillerdi. Lakin adım adım diktatör­lüğe yükseldiler. Bir müddet sonra ortaya bir Hitler olarak çıkıverdiler. Bir müddet sonra Stalin oluverdiler.

İnsanın içindeki batini şeytan, insanı büyük bir us­talıkla yavaş yavaş yokluğa sürüklemektedir. Zaten eğer şeytan insanoğluna ilkbaştan gelip *“günah işle”* derse, ona hiç kimse icabet etmeyecektir. İnsanı ilk ön­ce yavaş yavaş gazap ve asibeyit mertebesine çıkarı­yor, sonraları da yavaş yavaş yukarılara doğru... Son­raları, diğer insanları bile öldürebilecek bir hale getiriyor. O ruhu kendisine amade kılıyor. Bu fasit olanların hepsi de yavaş yavaş fasid oldular. Hiç kimse bir defasında fasid olabilmiş değildir. Bizler hiç bir zaman fa­sid olmaktan masum olduğumuzu sanmayalım. Hepimiz fasid olmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hepimiz şeytana, hususen ve nefs şeytanına yakalarımızı kap­tırmışız. Hiç kimse başlangıçta fasit olmamıştır ve hiç kimse de şeytanın hile ve desiselerine uyma hususunda emanda değildir. Herkes kendi kendini kontrol et­mek zorundadır. Kendi kendimizi muhasebe etmeliyiz. Farz ediniz ki, mecliste veya bir başka yerde vazfelisiniz ve bir gününüzü buralarda geçirdiniz. Akşam evlerinize dönünce, kendinizi muhasebeye tabi tutun. Bu gün söylediklerinizin mebdei ne idi, nereden kaynaklanmıştı ona bakınız? Bunun mebdei şeytanî miydi, yoksa rahmani mi? İnsanın kendi kendisini her gece böyle muhasebe etmesi gerekir Zira olabilir ki, o gün yaptığın konuşmanın mebdei şeytani olmuş olsun; ila­hi ve rahmani değil. Bu muhasebe de sebep olur ki, in­san yavaş yavaş kendini ıslah etmeye yönelsin ve bir daha aynı mebdein pençesine düşmemeye çalışsın. Eğer kendini hesaba çekmez de aynı yolu takip ederse, zahid, abid ve müslüman bir insanın fasit bir insana dönüşmesini ve bir şaki olmasını uzak bir İhtimal olarak görmeyin. Bu konuda hiç kimse eman içinde değil­dir.

# Gençler Nefsi Temizlikleriyle

# Melekut Alemine Daha Yakındırlar

Bizim bütün ibadetlerimiz, kendimiz içindir. İyi in­sanlar bile cennet için ibadet etmektedir. Sizler cenne­ti ortadan kaldırın da bakınız o zaman kimler ibadet ediyor! Sadece *“Ali”* kalacaktır, ki Hz. Ali *“İbadet aşkıyla çırpınmak ta ve onu kucağına almaktadır”* diye vasfedilmiştir. Kendisinden geçerek, bu evden dışarı çıkan ve ölüm mertebesine ulaşan bir kimse için, asla cennet cehennem diye bir şey söz konuşu değildir. O bunlardan yüz çevirmiş ve karşılık olarak ölüm merte­besine ulaşmıştır:

***“Ve her kim ki, Allah ve Rasulüne doğru hicret ederek evinden çıkar da ölüm ona ulaşırsa onun mükafatı Allah’ın üzerinedir. “***(Nisa; 100)

Cennet ve cehennem onun önünde müsavidirler. *“Hamd-u senası, sadece Allahu tealanın zatınadır”* Ya­ni O Allah’ı ibadet etmeye layık bulduğu için ibadet eder. Bu makam, ibadet aşığı olanların mertebelerinden sadece br mertebedir. Başka mertebeleri de vardır ki. bizim gibiler onları tasavvur bile edemez. Ama ilk adım, insanın bu evden (dünyadan) dışarı çıkmayı kararlaştırması ve burada da kendisini hapsetmemesidir. Yani ilk adım, insanın kıyam etmesidir. Allah için bir kıyam. İlk adım uyanmanızdır, uyanınız! Bizler gi­bi yatıp durmayın. Bizler şu anda uykudayız. Fakat uyanık olduğumuzu sanıyoruz. Bizim bu uyanıklığımız, hayvani bir uyanıklıktır, aynı zamanda insani bir uyumuşluk. Bir rivayette şöyle buyurulmakta: *“İnsan­lar uykudadırlar, ancak öldüler mi uyanırlar”* Şimdilik bizler için uyku ve gaflet vardır. Ölüm hasıl olduğu za­man uyanacağız. *“Eyvah ne velvele içindeymişiz!”* diye feryad edeceğiz, Kur’anı kerim buyuruyor ki:

“***Gerçekten, cehennem kafirleri kuşatmıştır, (İçine almıştır.”*** (Tevbe; 49)

Yani şimdi de kuşatmıştır içine almıştır ama tabi­at insanı uyuşturduğu için cehennemde olduğunun farkında değildir. Tabiat insanı uyuşturmuştur, ama ken­disi bunu bilemiyor, bu uyuşukluk kendisinden kaldırılınca görecektir ki, herşey ateştir. Bu yoldan hepimizin gitmesi gerek, başka çaremiz yoktur. Bizleri götüre­cekler ama başka bir tarafa...

Artık uyanmalıyız. Doğru bir yoldan gitmeliyiz. En­biyaların terbiyesi altına girmeliyiz. Bütün enbiyalar insanı ıslah etmek için geldiler. Niyet ve maksadı bu olmayan hiç bir nebi gelmemiştir. Onlar, insanı ıslah etmek istediler. Adaleti hakim kılmanın temelinde de ıslah isteği yatmaktadır. Adalet, sadece insanın yaptı­ğı doğru davranışlardan başka bir şey değildir. Zulüm, sadece insanın kendisinden sudur eden birşeydir.

Adaletin ikamesi, zalimin adile, müşrikin de mümine tahavvül eylemesidir. Gaye serbest bırakılınca he­men soluğunu cehhemde alacak olan bir varlığın kurtulmasıdır. Peygamberlerin gösterdiği doğru yoldan gitmemiz gerekir. Biz ise, daha yola bile çıkamadık. Ben 7080 senedir, ki daha yola çıkamadım. Hala da hicret edemedim. Olduğumuz dünyaya çakılıp kaldık. Sonuna kadar böyledir. Çare yok; yola koyulmamız la­zım. Siz gençler bizlerden daha çabuk bu yola koyula­bilirsiniz. Bizlerden artık geçti! Bizim bütün gücümüz tükendi. Siz gençler nefsinizi daha çabuk ıslah edebi­lirsiniz. Sizler, ihtiyarlara oranla *“melekut alemi”*ne daha yakınsınız. Fesadın kökleri sizlere daha azdır. Fesad sizlerde rüşde ermemiştir. Tehir ettiğimiz müd­detçe her gün için bu kökler daha da bir gelişecektir. Bir ihtiyar ıslah olmak isterse, bu oldukça zordur. Gençerin ıslahı ise, daha kolaydır. Yüzlerce genç ıslah oluyor da, bakıyorsunuz ki daha bir ihtiyar bile ıslah olamamış. Kendinizi ıslah etmeyi ihtayarlık zamanına ertelemeyin. Daha genç iken bu ise başlayınız. Şu an­dan itibaren Peygamberin (s.a.v) talim ve terbiyesi altı­na girmeniz lazım. Bunun başlangıç noktası ise, buradan gidiştir. Yolu bizlere gösterdiler, bizler kendimiz yolu bilmiyorduk. O yolu bilenler tabiblerdir. Onlar se­lamet yolunu biliyorlar. Selamet yolunu hala söylemekteler. Selametinizi istiyorsanız, bu yoldan gitmeniz gerek. Nefsani arzuların çemberinden yavaş yavaş dışarı çıkmamız lazım. Elbette bu Öyle çabuk olacak bir iş değildir. Fakat yavaş yavaş nefsinize olan teveccühünüzden dışarı çıkın. Bizim bütün arzularımız yerin dibini boylayacaktır. O zaman her şey tamam olacak­tır. Bizim bütün şahsi temayüllerimiz kendi aleyhimizde noktalanacaktır. Baki kalan şeyler ise, sadece Allah’a taalluk eden şeylerdir:

***“Sizlerin yanınızda olan herşey biter, son bulur. Ama Allah’ın yanında indinde olan her şey baki ka­lır.”***(Nahl; 96)

“İnsanoğlunun bir *“indehu”* kendi yanında olanı vardır. Bir de *“indellah”* Allah’ın indinde olanı. Kendi kendisine müteveccih olduğunda her şeyi yokluk gö­rür. Allah’a taalluk edenler böyle değildir Allah’a taal­luk eden herşey onun ismiyle *“baki”*dir. Gelin mevcut durumumuzdan kurtuluşumuz için hep beraber çalışalım.

# İnsanı Kemalden Uzaklaştıran

# Her Şey Dün­yadır

Kafirlerle savaşarak zafer kazananlar ve korku ne­dir bilmeyenler de bizim gibi insan idiler; karşı taraf her ne kadar olurlarsa olsunlar... *“Bütün Araplar bir araya toplanarak henimle savaşsalar bile geri dön­mem”* Deniyorsa, bu kaziyenin ilahi bir kaziye olma­sındandır. Allah’ın malı olan ve hiç bir şeyde ise mağ­lubiyet yoktur. Geriye dönüş söz konuşu değildir. Geri dönüş mü, neye? Cihad ederek ileriye doğru atılanların çoğu, kendi makam, arzu ve emellerine teveccüh etmi­yorlardı, kendilerini kendilerine unutturmuşlardı. Bunlar bir ölçüde de olsa nefis cihadını yapmış kimselerdi. Bu cihad olmadan öbürüsünün asla olmayacağına bunlar vakıf idiler, insan kendi arzu ve nefsani heveslerine sırt çevirmediği, dünyayı kalbinin bütün sahasından çıkaramadığı ki dünya da insanın arzularından ibarettir bir ortamda, savaş cephelerinde savaş­manın bir anlamı kalmamaktadır. Herkesin dünyası, onun kendi emelleridir. Bu dünyanın dışında bir dün­ya zaten kınanmamıştır. Tabiat asla kınanmamıştır; kınanan *“dünya”*dır. dünya, şu anda sizin önünüzde olan şeydir. Sizler eğer kendi kendinize teveccüh ederseniz, siz kendi kendinizin dünyasısınız demektir, o zaman siz kendinizde bir dünyasınız. Herkesin dünya­sı kendisinde olandır, (arzularıdır), yoksa güneş, ay ve tabiat, tekzib edilmiş, yerilmiş değildir. Bunların hepsi de övülmüş, tarif edilmiştir; bunlar ilahi cilvelerdir. insanı kutsiyet ve kemalden uzaklaştıran şey ve mah­rum bırakan dünya, insanın bizzat kendi içinde, kendi kendisine teveccüh etmesidir. Allah bizlere yardım et­sin, hepimiz bu içinde bulunduğumuz kuyudan dışarı çıkalım. Bizleri o kurtuluşunu bulabilen evliya ve abid kulları arasına katsın: *“Onlara ölüm gelip çatmıştır”*

# Bütün Kaypaklıkların Başı Nefis Sevgisidir

Eğer insan bütün övgülerin sadece Allah’a ait olduğuna kanaat getirirse, kalbinde hiçbir zaman şirk vaki olmayacaktır. Eğer Hz. Ali (sa) için bir kaside okumak istiyorsa, bunun da yine Allah için olduğunu kolayca anlayacaktır. Zira, o, Allah’ın büyük bir cilvesidir. Eğer insan bütün güzelliklerin Allah’ın malı olduğuna kanaat getirirse, kendisini işin içinden kenara çıkaracaktır. Görüyorsunuz ki insanlardan çoğu, *“bu mülkün bizden başka sahibi mi var?”* davulunu çalıyorlar, yer­yüzünde gurur ile geziniyorlar. Bu davranışlar insanın kendini tanıyamamış olmasındandır. Hadisi şerifte şöyle buyurulm ustur:

*“Kendisini tanıyan Rabbini de tanır.”* Kendilerimn sadece bir “hiç ‘olduğunu anlayamıyor­lar. Eğer kendi kendinin bir hiç olduğuna inanırsa, o zaman kendisini tanıyabileceği gibi Allah’ını da tanı­yacaktır. Asıl ve temel meselemiz şudur ki, bizler ne kendimizi ve ne de Allah’ımızı tanımışız! Bizim kendi kendimize bile imanımız yoktur; nerde kaldı ki Allah’a imanımız! Ne kendi nefsimizin bir hiç olduğuna, ne de Allah’ın her şey olduğuna inanmamışız. Bu inanç ol­madıktan sonra her şeyi deliller ile önüne sürsen bile taydası yoktur. Zira işin içinde artık o *“enaniyet”* de­nen düşman vardır. Ve işte ben neyim ve sizler kim? Bu asılsız makam iddialarının hepsi de düşmanlıkla­rın var olduğu içindir. Ve bu düşmanlık olduğu müd­detçe ve sadece insan kendisini görecektir. İnsanın başına gelen bütün belaların nedeni, bu nefs sevgisidir. Zira insanın içinde her şeyden önce kendi kendisine bir sevgisi vardır.

Oysa hakikati idrak edip görecek olursa, o zaman anlayacaktır ki, kendisi hiç bir şey değilmiş ve başkasına aitmiş. Ve başkasına sonsuza olan sevginin adına yanlışlıkla *“nefs sevgisi”* demişler, işte bu, insanı yok eden bir hatadır. Bizler için ortaya çıkan bütün giriftarlıklar bu makam ve nefs sevgisinden doğmaktadır. Makam sevgisidir ki, insanı ölüme götürmektedir. İnsana o fena rüzgarını estirir. Onu alıp ceheneme götü­rür. Bütün kaypaklık ve tutarsızlıklarımızın başında da bu makam ve nefis sevgisi gelmektedir. Bütün hatalar bu hatadan zuhur etmektedir. Hataların, kaynağı bu nefis sevgisidir. Çünkü insan egoist ve bencil bir mahkuktur. Bütün şeyleri kendisi için ister, bu inanç ve gidişatına aykırı davrananlar hayali bile olsa ona düşman kesilir. Zira bütün her şeyi kendisi için arzu­lamaktadır ve bu da zatiyle, bütün giriftarlıkların kay­nağı olmaktadır.

# Dünyadaki Bütün Savaşlar

# insanların Enaniyetinden Doğmaktadır

Rivayetlerde Masumların dilinden şöyle nakledil­miştir:

Biz Allah’ın isimleriyiz (nişaneleriyiz)

Allah’ın ism-i a’la’sı, Peygamberin (s.a.v) zuhur ma­kamıdır. Seyr ve hareket mertebesine ulaşanlar ve noksanlıktan kemale erenler, tabiatın tümünden kur­tulmuşlardır. Onlar bizim gibi kuyuda yaşayanlardan değillerdir. Biz, daha yola bile çıkmadık. Bazı kimseler vardır ki, bu kuyudan çıkarak yola düştüler, hicretettiler.

***“Ve kim ki Allah ve Rasulüne doğru hicret ederek evinden çıkarda ölüm ona ulaşırsa onun mükafatı Al­lah’ın üzerinedir.”*** (Nisa; 100)

Hicretlerden biri, insanın kendi kendisinden Allah’a hicret etmesidir. İnsanın kendi nefs evinden, Allah’a.. Bir grup vardır ki, bunlar bu evden dışarı çıktılar, hic­ret ettiler. Bu zulmani evden, bu nefsaniyetten Allah’a doğru muhaceret ettiler. Onlar öyle bir mertebeye ulaştılar ki, orada artık bencillik diye bir şey mevcud değildir. Yani mutlak ölüme kavuştular ki ecirleri de *“Alullah”* Allah’adır... Başka ecirlere ihtiyaçları da yok­tur.

Onlar sadece Allah’a ulaşmak isterler, başka hiç bir nimette gözleri yoktur. Nefsaniyet evinden dışarı çı­kanlar, Allah’a ve Rasulüne doğru hicret edenler (ki gerçekte Rasule doğru hicret etmek, Allah’a doğru hic­ret sayılır), bu *“mevt”* ölüm mertebesine ulaşırlar. Bu son mertebedir.

Bir diğer grup insan vardır ki, bunlar da hicret etti­ler, fakat hicretin gayesi olan *“ilallah”* mertebesine ulaşmadılar. Başka bir grup insanlar da vardır ki, bun­lar bizim gibi daha hicret edebilmiş bile değillerdir. Zi­ra biz ve bizim gibiler, günü doğmayan karanlıklarda yaşamaktayız. Bizler; dünya, tabiat ve zaman kuyularına düşüp kalmışız, oraya mahpus edilmişiz. Biz daha evdeyiz, Yani nefis evinde. Böyle olduğumuz için de kendimizden başka hiçbir şeyi göremiyoruz. Her ne istersek sadece kendimiz için istiyoruz, her şeyde *“ben”* vardır, “ben’in olmadığı ise, hiç bir şey...

Biz daha hicret etmeyi akıl bile edemedik, bizim bü­tün düşünebildiklerimiz sadece bu dünyada olup biten emri vakilerdir. Bizlerin inkar edemeyeceği ilahi ema­net olarak verilen güçlerimizde bu emri vakiler sahnesinde harcanmaktadır. Her zaman bu halde kalıcılarız. her geçen gün giderek o mebde’den uzaklaşmaktayız. Bizim hicret etmemiz gereken hedeften gün gittikçe daha da bir uzak düşmekteyiz.

Rivayet edildiği şekliyle Peygamber (sa) kendi asha­bı ile oturmuş konuşuyorlardı. Aniden bir ses yükseldi. Sordular: Ya Rasulallah bu ses neyin sesiydi? Buyur­dular ki: *“Cehennemin yukarı bölümlerinden bir taş düşmüştü de tam yetmiş yıldan daha yeni cehhenemin dibine vardı, işte bu gelen ses, o düşen taşın çıkardığı ses idi.”*

Bundan şuna işaret ediliyor ki, sapıklıkta olan bir insan yetmiş yaşına gelmiş ve daha yeni ölmüştü. Yani yetmiş yıl yanlış yolda gitmişti. Bizler de eğri yoldan gitmekteyiz. Ben 80 yıldır, ama sizleri bilemiyorum. Dilerim Allah’tan ki sizler eğri yoldan değil, doğru isti­kametten gidesiniz.

Bizler Bencilliğin Zulmetinden Sıyrılamadığımız Müddetçe Rabbani olamayacağız

Bizim başımıza gelen bütün belalar bu nefis sevgisinden kaynaklanmaktadır.

*“Senin en büyük düşmanın kendi nefsindir.”*

Böyle bir tabir mevcuttur. Yani bütün düşmanların en kötüsü, bütün putların annesi, sizlerin nefis putu­dur. Bütün putlardan en çok insan bu puta ibadet et­mektedir. Her şeyden daha çok ona teveccüh etmekte­dir. Bu putu kırmadığı müddetçe rabbani olacak değil­dir. İnsan hem put ile, hem de Allah ile beraber ola­maz. Hem enaniyetin, hem de ilahiyatın bir arada be­raber olması mümkün değildir, bizler bu evden, bu puthaneden ve bu putlardan çıkıp uzaklaşmadıkça, bu putlara sırt çevirip Allah Tebarek ve tealaya teveccüh etmedikçe, ibadet etsek bile gerçekte putperestiz. O vakit söylenen *“Allah”* ise bir lafızdan ibarettir. Asıl kalpte olan ise, sadece *“ben”*dir. Namaz kılınca *“Yalnız ona ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz”* diyo­ruz. Allah’a ibadet ettiğimizi sanıyoruz. Oysa hakikat­te yapılan bu ibadet, nefse ibadettir. Teveccüh “ben” e olduktan sonra, artık, gözümüzde her yerde *“ben”* şe­killenecektir. O zaman da herşeyi sadece kendim için istemeye başlarım.

Beşer için meydana gelen tüm griftarlıklar bu cihet­ten ortaya çıkmaktadır. Dünyada vuku bulan bütün savaşlar, insanın bu bencillik ve enaniyetinden meyda­na gelmektedir. Müminlerin birbirleriyle savaşı yoktur. Eğer iki kişi arasında bir savaş olursa biliniz ki, mutlaka (birisi) mümin değildir. Müminlerin mümin­lerle savaşı yoktur. Olamaz da iman olmadığı zaman herkesin kendine müteveccih olduğu bir ortamda veya insanın herşeyi kendisi için istediğinde şüphesiz ki velvele kopacaktır. Ben bu makamı kendim için istiyo­rum; sizlerse elbetteki kendiniz için. Böylece ortalık savaş meydanına dönecektir. Bu savaşların hepsi de enaniyetler savaşıdır. Dünyadaki bütün savaşlar, bu enaniyetten doğmaktadır, insanın enaniyeti bir diğerinin enaniyetiyle savaşmaktır. Harp ve savaşlar, enani­yetler arasındadır. Bu enaneyitlerin hiçbiri evliyaullah’ta mevcut değildir. Eğer bütün evliyalar bir yere toplansalar, hiçbirisi diğeriyle savaşmaz. Kendi aralarında ihtilaf bile çıkacak değildir. Zira hepsi de istisna­sız olarak Allah için vardırlar. Böylece kavga, niza ve çekişmeler kendiliğinden kalkacaktır. Zira bütün bun­ların sadece bir mebdei, sadece bir ciheti vardır, o da nefis..

Bizler şu anda bir kuyuda, bir zulmette bulunmak­tayız. Bu zulmet en büyük zulmettir, o da insanın ken­di enaniyetidir. Ve bizler bu zulmetten sıyrılamazsak, bu kuyudan dışarı çıkamazsak, bu enaniyet pençesin den kurtulamazsak, başkalarını hiç birşey, kendisini ise herşey bilen bencillik yollanmadan ayrılamazsak, hiç bir zaman rabbani ve ilahi olucular değilizdir. İnsan sadece kendi yararına olduğu zaman kabul etmekte­dir. Hakikaten de kabul ediyor; elbetteki kendi menfaatine dokunmuyorsa... Ama eğer zarar söz konusuysa, hak bile olsa kabul etmemektedir. Bir mesele onun ya­rarına olursa, hemen kabul etmektedir. Ama zarar görmesi söz konusu ise, kolay kolay hak da olsa kabul etmemekte.

Sizler de sakın böyle olmayın. Nefsin esaret zincir­lerim kendi ellerinizle boynunuza takmayın. Bunlar enaniyettir. Bizim bütün dertlerimiz, sizin bütün so­runlarınız, beşeriyetin bütün dertleri bundan kaynak­lanmaktadır. Ayrılık ve muhalefet bu bencilliktendir, Zira niza, bir şeyi benim kendi taranma, seninse kendi taratma çekmenden doğmaktadır. Bu olduğu müddet­çe, de bir işin Allah için yapıldığı söylenemez. Bunlar nefis putuna tapmaktan başka birşey değildir. Kim bu kuyudan çıkabilir?

Nefis bir puttur, insanın kendisinde olan bir puthanedir, insanın burdan kurtulabilmesi için kendi zayıf elini tutacak güçlü bir gaybi ele ihtiyacı vardır, insan ancak gaybi lutüflarla kurtulabilir. Bütün enbiyalar bunun için geldiler. Bütün gönderilen Peygamberler, inzal buyurulan kitaplar, insanı bu puthaneden çıkar­mak, insanın bu enaniyet putlarını kırarak, Allah’a yönelmesini sağlamak için geldiler. Bütün enbiyalar bu şeytani alemi rabbani bir aleme çevirebilmek için gel­diler. Zira rabbani olmayan bir alem, şeytani bir alem­dir. Bu alemde hükmeden de şeytandır.

Çoğu kimseler şeytana tabi olmuştur. Nefsi arzular ve hevesler şeytanın cilvelerindendir. Bizim gibilere şeytan hakim olmuştur. En büyük şeytan olan batıni şeytan, yani nefsi emmare olduğu müddetçe yaptığı­mız bütün amellerde şeytani amelerdir ve yaptığımız her işi enaniyet için yapıyoruz. Zira biz şeytanın köle­leri haline gelmişiz. Şeytan bizleri işgal etmiştir. Biz­ler şeytanın işgaline uğramışız.

# Peygamberlerin Talimat ve Terbiyesine

# Hicret Etmenin Ecri İndi İlahidedir.

Bu kuyudan çıkıp, enaniyet ve bencillik evinden uzaklaşabildiğimiz zaman, enbiya ve evliyaullah’ın ta­lim ve terbiyesine hicret etmişiz demektir. Bu dünyada o makama erişenlerin haline vakıf olabilmek, benim ve sizin gibilerin harcı bile değildir. Zira onlar o makama ulaşırlar ki, artık fani olurlar, yok olurlar... Kemale er­mek isteyenler, bu enaniyet puthanesinden azade ol­mayı dileyenler, büyük bir mücadele ve azim ile bu ol­duktan mahalden hicret etmelidirler.

Hicret edebilmek için büyük bir mücadele gerekli­dir. Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur ki:

*“Küçük cihadı bitirdiniz ama büyük cihadınız kal­mıştır.”*

Dünyanın bütün cihadları bu cihada tabidir. Eğer bu cihadı yapabilmede muvaffak olabilirsek, bütün ya­pılan cihadlarımız *“cihad”* olarak kabul görecektir. Eğer bu cihadda Allah korusun muvaffat olamazsak, bütün amellerimizin tümü istisnasız şeytanidir. Bütün cihadlarımız şeytan için olur. Cihada sadece güzel bir cariye elde etmek için koşanların mükafatı, sadece o cariyedir. Onu da eğer alabilirse!

Fakat hicretleri *“ilallah”* Allah’a doğru olanların ec­ri, *“Alallah”* Allah’ın üzerinedir. Amellerin değeri fark­lıdır. bizim gibilerden sadır olan ameller ile evliyadan sudur eden ameller arasında fark vardır. Zira bu amel­lerin mebdei fark etmektedir. Boşu boşuna sebepsiz olarak *“Hz. Ali’nin Hendek savaşında bir kılıç sallaması, bütün insan ve cinlerin ibadetinden daha faziletli­dir”* buyurulmamıştır. Hendek günü İslam’ın tamamı, küfrün tamamı ile karşı karşı gelmişti. Eğer müslümanlar yenilseydi, islam elden gidecekti. Burada hz. Ali’nin bir kılıç vuruşuyla düşmanları yenilgiye uğratması meselenin sadece bir yönünü oluşturur. Böyle bir hassas durumda Hz. Ali, düşmanın en büyük kahramanlarından birinin sinesine çökmüş, tam başım gövdesindei ayırmak üzereyken, duman kendisinin yüzüne tükürür ve Hz. Ali (as); bu hakaret onda nefsani bir duygu meydana getirmiş olmasın diye sinesinden kalkmış ve biraz ara verdikten sonra da hulusi niyet ile dönüp onun başını kesmiştir. Böyle bir kılıç vuruşu, öz ve mana yönünden bütün ibadetlerden daha fazilet­li sayılmıştır, ibadeti ibadet eden de işte o ruhtur. Yok­sa müşrik ve gayri müşrik, puta tapanlar ve Allah’a tapanlar; herkesin bir zikri ve ibadeti vardır ve zahiren bunlar arasında benzerlik mevcuttur. Mesela muaviye de cemaate imam oluyordu; Ebu Süfyan da na­maz kılıyordu. Bunlar zahiri yönden diğer ibadetlerin aynısıdır. Oysa namazı Allah’a ulaştıran şey, namazın özünü oluşturan o ruhtur ve sadece inan o ruha sahip olabilirse namazı ilahi bir namaz olacak ve Allah katına ulaşacaktır. Namaz ve diğer ibadetlerimizi sadece kendimizi için yerine getirdiğimiz müddetçe de, oldu­ğumuz yerde saymaya devam edeceğiz demektir.

# Amellerin Salah ve Fesadının insanın

# Ruhi Cihetiyle Derin bir İlgisi Vardır

İnsan ilginç bir varlıktır. Yaratılmış şu alem içinde kendisi gibi diğer bir ilginç varlığa daha rastlayabilmek mümkün değildir. Zira insanoğlu melekut alemine çıkabilen ilahi bir mahluk olduğu gibi, cehenneme koşan şeytani bir mahluk da olabiliyor. Diğer mevcu­dat ise böyle değildir. Kamil bir insan ile şeytani nakıs bir insan arasında var olan bu fasıla, diğer varlıklarda mevcut değildir. Allah (cc) insanı kendi evsaf ve sıfatlarının tümünün tecelli yeri olan bir mahluk olarak halkeylemiştir ve onda her şey mevcuttur. Bu mevcu­dun içinden peygamberler ve evliyalar çıktığı gibi Ebu Cehil ve benzerleri de çıkmıştır, bu iki ucun arasında yer alan merhalelerin ise haddi hesabı yoktur.

İnsanoğlundan sadır olan bütün iyi ve çirkin salah ve fesat amellerim insanın ruhi derinlikleriyle büyük bir ilgisi vardır. Ameller, zahiri şekliyle birbirine ben­zemektedir. Aralarında fazla bir fark mevcut değildir. Ameller arasındaki en büyük fark, niyettir:

**“***Gerçekten ameller niyetlerle değer kazanır.”* buyurulmaktadır. sizler düşünün ki, karşınızda eli kılıçlı iki adam var. Her ikisinin kılıçları da havaya kalkıp insin, karşılarındaki iki insanın ölümüne sebep olsun. Bunlardan, yani vurulan kılıçlardan biri bütün insan ve cinlerin ibadetine eş bir değere sahip olsun, diğeri ise fesat ve fitne yönünden eşsiz... Bu nasıl olabilir? Halbuki bu iki amelin sırf zahirine bakılacak olursa, ikisinden de sudur eden amelaynıdır. Kılıçlar yukarı kalkmış, aşağı inince de iki insanı cansız yere sermiş­tir. Bunlar arasındaki fark ise, sadece *“kasd”* niyetdir. Yani bir amel edenin, onu yapmadaki gayesidir. Amel­lerim birbirinden ayıran tek şey gayedir, insanın batıni niyetidir. Ve insanı ruhsal yapısına göre amel etmeye zorlayan da bu gayedir. Amellerin iyilik ve fazi­let ile kabihlik ve çirkinlik mertebeleri de buradan kaynaklanmaktadır.

Gayri ilahi hiçbir manayı içermeyen ve sırf ilahi ga­ye taşıyan bir ameli, ilahi bir amel olarak adlandırmak gerekir. Kendi amel ve tebligatlarında, bu gayeyi kendilerine miheng taşı olarak kabul eden peygamberlerin amelleri gibi... Bunların amellerinde Allah tebarek ve Tealanın dışında hiç bir gaye mevcud değildir. Yaptık­ları bu çalışmalarından kaynaklanan hiç bir zahmet ve meşakkat, gayeleri, ilahi bir gaye olduğu hasebiyle on­ları bu işlerinden alıkoyamıyordu. Beşeri açıdan zahmet diye kabul ettiğimiz şeylerin hiçbirisi onlar için zahmet ve meşakkat sayılmıyordu. Çünkü onların ta­şıdıkları gaye ve ideal o kadar büyük ve ali idi ki, onla­rın nazarında bunlar meşakkat bile değildi. Asıl olan şey bunlar için sadece gözetilen gaye idi. Bundan dola­yı da hayatı boyunca yaptıkları çalışma ve gözettikleri hedeften geriye bir tek adım bile atan veya atmayı ka­bullenen hiç bir evliya olmamıştır. Onların ruhunda, bizim ruhlarımızda olduğu şekliyle hiç bir tezelzül meydana gelmiş değildir.

Ben şundan kesinlikle eminim ki, dikkatli bir araş­tırma yapıldığı takdirde kolayca anlaşılacaktır ki, Rasuli Ekrem (sav) gerek 13 yıllık Mekke döneminde, gerekse 10 yıllık Medine döneminde, bizlerin anladığı manada rahat diyebileceğimiz birtek gün bile yaşayabilmiş veya görebilmiş değildir. Mekke’de oldukları dö­nemde bütün o sıkıntılı günler, yapılan eziyetler, çeki­len acılar ve toplumdan soyutlanmalara rağmen, mü­cadele ve hedeften vazgeçmediklerinden, bir bölgeye sığınmak zorunda kalmışlardı. Orada bile rahat edemememişler, bir nevi gözaltına alınarak murakabe al­tında tutulmuşlardı. Hayatı hep böyle geçti kendileri bir gün bile olsun rahat yüzü görmedi. Bilahare Mek­ke’de kalmanın mümkün olmadığı ve yaptığı tebliğ ve çalışmaların semere ve tesirden mahrum olduğunu görünce kendisine iman eden dostlarıyla beraber hicret etmişlerdir.

Sizler bu defa da gidip bu Hazretin Medine hayatına bakınız. Bu on yıllık Medine tarihinde de eziyetler, çileler, sıkıntılar ve bitmeyen savaşlar mevcuttur. Bü­tün savaşların en ağır yükleri yine bu Hazretin omuzlarındaydı. Fakat bu Hazretin maksadı, öyle bir maksad idi ki, bütün bunlar kendisine bir hiç geliyordu. Mekkeli müşrikler kendisine: *“Eğer bu tebliğ ve maksadından vazgeçersen istediğin her şeyi senin ihtiyanna bırakırız”* deyince, bakınız bu Hazret ne buyurdu:

*“Allah’a andolsun ki, güneşi bir elime, ayı da öbür elime bile verseniz, bu davadan yine dönmem.”* Zira bu Hazretin davası ilahi bir dava idi. Bu memuriyet ilahi bir memuriyetti. İlahi memuriyeti bir mevki, makam, bir maliyet veya başka birşey ile değiştirmenin hiçbir manası yoktur. Dava ve gaye büyük olduğu zaman, bu idealin tahakkuku yolunda çekilen eziyet ve çilelerin, bir önem taşımaması gerekir. Diğer yandan, öz fıtratından uzaklaşan insan suretindeki hayvanlar ile, *“in­san şeklindeki şeytanlar”* da kendi maksat ve gayeleri için çalışıyorlardı. Fakat bu iki yol arasındaki fark, sa­dece maksad ve gözetilen hedeftir. Bunlardan birinci grup sadece ilahi maksadlar için çalışıp çabalamaktalar. Diğer grup ise, hayvani bir maksada erişilmesi ve­ya şeytani arzuların tatmini dışında hiç bir şey düşün­memektedirler.

Bütün evliya ve enbiyalar insan toplumlarını ıslah edebilmek için çırpındılar. Bütün peygamberler, insan­ların tanıyıp tespit etmekte zorluk çektikleri o şeytani ve batıl yol ile, ilahi ve rabbani yolu, biz insanlara ta­nıtmak ve göstermek için vazifelendirildiler. Onlar bü­tün insanların salahını istiyorlardı. İlk hilkatten son ahir hilkate kadar hep bu mana, hep bu maksat gözetilmiştir. Bütün peygamber ve evliyaların hedef ve gayesi, sadece insanların gerçekten de *“insan”* olması ol­muştur.

# İnsanın Galibiyet ve Mağlubiyetinin

# İlahi Öl­çüşü Miraçtır.

Bütün enbiyalaların zahmeti, bütün ilahi kitapların nuzulü ve evliyaların davet ve tebliğatı, yalnız başına bırakıldığı takdirde, bir hayvandan daha tehlikeli, hat­ta şeytanlardan bile zararlı ve tehlikeli olabilen bu varlığın hidayet olması içindi. Peygamberlerin gayesi insanı sıratül müstakime davet ederek ilahi kılabilmek­tir. Elbette ki bütün insanları ilahi yapmada muvaffak da olamadılar. İsyankar insanlar, insani fıtratından uzaklaşanlar, yine oldukça fazladır. Fakat onlar ellerinden geldiğince çalışıp durdular. Hiçbir vazifelerini ihmal ve tehir etmediler. Bugün bu dünyada var olan rahmet ve bereket de, o büyük ilahi peygamberlerin ve evliyaların eseridir, onlardan vücuda gelmiştir. Biz kendi ölçü ve kıstaslarımızı, maddi ve şekli bir ölçü kılmamalıyız. Aynı şekilde mağlubiyet veya galibiyeti mizi de tabii ve maddi ölçüler içinde mütalaa etmeme­liyiz. Bizim ölçü ve kıstasımız ilahi bir ölçü olmalıdır. Zafer ve yenilgiyi bu meyanda teşhis etmeliyiz. Buna binaen bizler, o ilahi meydanda ve insanlık yolu olan sıratül müstakimde olduğumuz müddetçe, bütün alem aleyhimizde kıyam ederek bizleri yok etmeye bile çalış­salar, bizler yine de muzafferiz. Zira mi’yar ve ölçüler, tabii ve maddi kıstaslar değildir... Alemler, sadece bi­zim gördüğümüz bu tabii alem demek değildir. Bu ta­bii alem, tüm mevcudatın sadece bir çökeliğidir. Var olan alemler; bizim kendisinden gelip, kendisine döneceğimiz hadsiz, hesapsız alemler mevcuttur. Ölçü o meydandır ve mizan sadece o yoldur, insanın zafer ve yenilgisi, galibiyet ve mağlubiyeti de, insanın o yoldaki miracıdır, tabiattaki yenilgi ve zafer ölçü olamaz. Eğer bizler de enbiya ve enbiyaların yolu olan sıratül müs­takimde yürür, sarılmadan ilerleyebilirsek, tıpkı onlar gibi muzaffer olacağız. Gerçi bu yolda öldürülebiliriz; Hz. ibrahim gibi kızgın ateşlere de atılabiliriz; olmadık zahmetlere de duçar olabiliriz. Ama yine de onlar gibi muzafferiz. Fakat onların mukabilinde olan tağutlar, Firavun ve emsaleri, bu insanlık yolu olan sıratül müs­takimi yürümediklerinden yenilmişlerdir; asıl yenilgi budur. Hatta bazı insanlık düşmanları, İslamın muha­lifleri, bu insaniyet yolunun ne olduğunu, bu hayvaniyet ve tabiat aleminin dışında başka bir alemin daha olduğunu idrak bile edememişler.

# Allah’ın Bizlere İhsan Ettiği Şeyleri

# Onun Yo­lunda Sarfetmemiz Gerekir.

Maksadlarının ilahi maksadlar olması gerektiğini anlayanlar biliyorlar ki, bizler Allah’tanız; ve O’na dö­nücüleriz.

*“Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.”* Bizler Allah’tan geldik, bizler hiç birşey yapmamak­tayız. Bizlere Allah tarafından ihsan edilen nimetleri, aynı enbiya ve evliyalar gibi yeniden Allah yolunda sarfetmemiz gerekir. Böylece bizler de enbiyalann yo­lunda olmuş olacağız, insanın: *“Bu şeyi ben kendi başıma yaptım”* demesi büyük bir cehalettir. Zira sen kendin Allah’ın nimetlerindensin. Gözlerin Allah’tandır. Ayakların Allah’tandır. Herşey Ondandır. Ben bunla­rın ismini emanet olarak bile kabul edemiyorum. zira öyle olursa, işin içinde yine kendini birşey sanma yanılgısı var demektir. Herşey O’nundur ve O’nun yolunda­dır. Bizler de, bu hakikati idrak edebilecek bir şuurun olması lazımdır. Bunları idrak edebilirsek, işte o za­man bizlere uyguladıkları iktisadi ambargodan üzülmememiz gerekir. Onların yaptıkları herşey sadece dünyaya aittir, tabiata racidir.. Bizlere bazen müstakimen kendileri veya dolaylı olarak, uşakları bütün as­keri güçlerini bir araya getirerek, hücum bile edebilir­ler. Nitekim etmektedirler de. Bizlerin bu faciadan paniğe kapılmamamız gerekir. Asla üzülmemeliyiz. Zira bizler Allah’ın memurlarıyız. Allah Tebarek ve Teala bu nimetlerin hepsini bizlere ihsan buyurmuştur. Bizlere ihsan ettiği tüm nimetleri, yine onun yolunda sarfetmemiz gerekir. Eğer bizler verilen bu ilahi ihsanla­rı, O’nun yolunda sarfetmede muvaffat olabilirsek, o zaman muzafferiz demektir. Bir müslüman veya bir mümin, o var olan fitri ve şeri vazifesini hakkıyla yeri­ne getirebildiği takdirde muzaffer olmuş demektir, in­san suretindeki hayvanların teşkil ettiği toplumda, buğz edilse de, tard edilse de, o kimse için değişen birşey yoktur. O insan suretindekiler, ihsanlık yoluna aykırı davrandığı müdetçe, sadece hayvanlıkları fazlalaşacaktır. insanlıktan hayvanlığa doğru giden akışı daha da bir süratlenecek, sertleşecektir, insanoğlu, her iki taraftan gayri mütenahi, yani sonsuz olan aca­yip bir varlıktır. Saadet cihetinden sonsuz olduğu gibi şekavet cihetinden de sonsuzdur, insanı hayvan ve şeytandan ayırteden bu ölçüyü idrak etmeliyiz, böylece kimin muzaffer, kimin yenilgi içinde olduğunu anlayabilelim. Bu “süper güç”lerin ismini *“süpergüç”* olarak bizler bırakmaktayız. Onların bütün kudretleri, hay­vanlık yolunda harcanmaktadır. Bütün güçlerini üst üste yığarak hayvani arzuları yolunda harcamaktadır­lar. Ona bile ulaşamamaktadırlar! O hayvani yolda bile herhangi bir zafer elde edememektedirler.

# İnsan Sonsuz Bir Varlıktır, Onda

# Duraklama Diye Birşey Yoktur.

İnsanoğlu arzu ettiği şeye ulaştığı takdirde tavakkuf eden bir yaratık değildir. Gördüğünüz gibi, bu süpergüçler her ne kadar güçlenseler yine de bununla yetinmemekte, ileriye bakmaktadırlar. Zira ileriye doğru atılan her adımın sonunu, bir diğer adım atabil­menin hırsı takip etmektedir. Bütün alemleri kendisine versen bile onun için yine de kafi değildir, zira in­san her iki taraftan da gayri mütenahidir. İnsanı müt­main kılan tek şey ise Allah’tır.

*“Bilin ki yalnız Allah’ın zikriyle (yadıyla) kalpler ra­hatlar.”*

O ilahi varlıklar Allah Tebarek ve Teala ya sığındık­ları için itminan mevcuttur. Diğer tağuti mevcudatla­rın ise sığınakları yoktur. Onların eline her ne geçerse geçsin, ne kadar ülkeler fethederse etsin yine de gözle­ri açtır. Bunlarda doymak diye birşey yoktur. Bu tağu­ti güçlere tüm dünyayı versek bile yine de doyucu değillerdir. Bu gezegeni (yer küreyi) baştan başa sade­ce bunların birine bile verseniz yine *“açım”* diyecektir.

Ve *“başka gezegenler mevcuttur, onları da ele geçirmem ve kendi hakimiyet bayrağımı orada dalgalan­dırmam lazımdır”* diye dert yanacaktır. Nitekim Ay’a gittiklerinde oraya kendi bayraklarını diktiler. Zira in­sanın hayvani arzuları, diğer hayvanların arzularından oldukça farklıdır. Diğer hayvanlar mesela acıktık­ları zaman yiyecek bir şeyler bulmaya koyulurlar. Bir şeyler bulup yerler ve tok olunca da öylece otururlar. Artık tekrar acıkıncaya kadar hiç bir arzu ve hevesleri kalmaz, insan ise böyle değildir. Öyleyse bizler güven ve sukunete kavuşabilmek, korku ve hırsı içimizden temizleyebilmek için sıratül müstakime yönelmeliyiz.

Enbiyaların hiçbir zaman kendi aleyine kıyam edenlerden korkusu olmamıştır. Zira onların maksadı, bizimkilerden farklı bir maksad idi. Hedefleri başka bir hedef idi. Bu yüzden ferdi yönden ne meyus oluyor­lardı ne de rahatsız; ne üzüntüye kapılıyorlardı, ne de gam yiyorlardı. Enbiyanın derdi, “bu salim fıtrat ile hareket etmesi gereken insanoğlu neden bu saplantı­lar içinde bunalmaktadır” diyerek düşünmek ve de halli için çareler bulabilmek idi. Rasuli Ekrem bunun için gam yiyordu. Bu yüzden kendisine buyrulmuştur ki: *“Sen bunlar iman etmiyorlar diye (üzüntüden) kendini mahv mı edeceksin.”* Onların derdi bundan kaynaklanmaktaydı. Onlar insanın *“adam”* olmasını isti­yorlardı. *“Adam”* olan her insanın haberi, Rasuli Ek­rem için birer müjde konumundaydı.

Bir ülkeyi fethetmek ve bir bölgeyi ele geçirmek gibi tağutların taşıdığı payesiz fikirler, peygamberler için söz konusu değildi. Onlar insanları bu alemden alarak öbür yana, diğer alemlere götürmek istiyorlardı. Orası öyle bir alemdir ki, benim ve senin gibiler idrak bile edemez. Bizim şu anda toplumumuzda oluşan tahavvülü (değişikliği) bu mucize dolu inkılabı ve yüz yıllık yo­lu bir gecede kaleden bu hareketi vücuda getiren kim­dir? Oysa ki bütün ilahi şahsiyet veya arif bir insan bi­le 3040 yıllık bir zahmet çekerek yaptığı nasihat ve kılavuzluk yardımıyla sadece 1015 kişiyi terbiye ede­bilmektedir.!

# Allah’ın Ziyafetine Gitmek İçin Hazırlanın

Mübarek Ramazan ayı yaklaştı. Bu mübarek ayda kendinizi ruhi kuvvetlerle donatın, takviye edin.

Rasuli Ekrem s.a.v) Ramazan ayının yaklaştığı gün­lerin birinde şöyle buyurduğu rivayet ediliyor:

*“Ramazan ayı gittikçe yaklaşıyor, siz bu ayda Al­lah’ın ziyafetine davet edildiniz.”*

İnsanın ziyafeti ile Allah’ın ziyafeti arasında büyük bir fark vardır. Sizlerin ziyafeti, sadece bazı yenilecek ve eğlenilecek bir takım şeylerden ibarettir. Allah’ın ziyafeti ise bunlardan çok farklıdır. Oruç tutmak, bu ziyafetin sadece bir şubesini oluşturmaktadır. Bu, Al­lah’ın bir ziyafetidir. Bu ziyafetin önemli bir yönü ise, ilahi ve semavi bir sofra olan Kur’an’dır. Sizler Allah’a misafirlik için davet edildiniz. Sizler Ramazan ayında Allah’ın misafirlerisiniz. Sizin mihmandarınız sizlere bu orucu tutmayı emretmiştir. Dünyaya ve şehvetlere açık olan yolları kapamayı irade buyurmuştur. Ta ki, hazırlanasınız, Leyletül Kadre, yani Kadir gecesine... Şaban ayı, Ramazan ayı için bir mukaddimedir. Ta ki insanlar bu mübarek aya girebilmek için, Allah’ın zi­yafetine dahil olabilmek için hazırlıklı olabilsinler.

Sizler, kendi aranızda misafirliğe gitmeden önce bir sürü hazırlık yapar da öyle gitmez misiniz? Elbisenizi değiştirerek başka bir kılığa giriyorsunuz. Yani evde, içinde bulunduğunuz kılık kıyafetten çıkıp başka bir şekle giriyorsunuz. Şaban ayı,

herhangi bir misafirliğe gitmek istenirken, tabii olarak öngörülen hazırlıktan yapmanız içindir. Baştan sona, kendinizde bir değişik­lik meydana gelmelidir. Şabaniyye münacatı (bir duadır) müminleri bu ilahi ziyafete, Allah’ın konukluğuna gidebilmeye hazırlamak içindir. Şabaniyye duasının dışında. Masum İmamlar’ın hepsinin okumuş olduğu bir diğer duanın daha gösterilebileceğini sanmıyorum. Şabaniyye’de bu mevzu vardır. Bütün İmamların oku­dukları bir başka duayı hatırlamıyorum. Bu Şabaniyye duasının maksadı, insanları *“Ziyafetullah”*a hazır kıl­maktır.

# Dua İnsanı Yüceltir

İnsanda var olan anlayış bozukluğu gittikçe artan bir hastalıktır. Bunlar duanın ne olduğunu anlayama­maktadır. Buna binaen diyorlar ki: *“Biz sadece Kur’an’ı anlıyoruz. Diğer bütün duaları ise terk ediyoruz.”* Bunlar duanın ne oduğunu asla anlamamışlar. Duanın içine girmiş değillerdir ki, içinde ne olduğunu, bunların ne söylediklerini de anlayabilsinler. Eğer di­ğer dualar olmasaydı Munacatı. Şabaniyye tek başına bile olsaydı. Masum imamların hak olduğunu isbat etmek için kafi idi. Çünkü Masum İmamların hepsi bu duayı inşa ve takib etmişlerdir. İslam ariflerinin tarih boyunca boğaz yırttıkları, kitap yazdıkları tüm mesele­ler, münacatı Şabaniyye’nin sadece birkaç kelimesinde özetlenmiştir. Gerçekte islam ariflerinin hepsi, is­lam’da var olan bu dualardan faydalanmış, feyz almış­lardır.

İslam arifleri ile Hind arifleri arasında oldukça fark vardır. Bazı üstadlarımızın tabir ettikleri şekliyle; Kur’an yukarıdan aşağıya nazil olmuş –indirilmiş ilahi bir kitaptır. Dualar ise, aşağıdan yukarıya doğru çık­maktadır. Demek bu dualar, Kur’an’ın bir tecellisidir. Bu dualar sadece insanı *“adam”* etmek için gelmişler­dir. Zira kendi başına bırakılan bir insan, bütün diğer hayvanlardan daha da yırtıcıdır. Bu dualar, duaya mahsus olan özel dileriyle üsluplarıyla insanın elinden tutmakta, insanı yukarılara doğru götürmektedir. Öyle yukarılara ki, ben ve senin gibiler oranın idrakinden bile aciziz. İnsan bir defasında, görüyor ki, Kesrevi diye biri geliyor ve kitap bile yazıyor, ama bu adam bir yandan da *“Mefatihül Cenan”* kitabını (dualar ihtiva eden bir kitap) yakıyor. Ariflerin kitaplarını da yakı­yor. Elbette ki Kesrevi, hünerli bir yazar idi: Ama sonunda deli oluvermişti. Bazı Şarklı kafalar, maalesef, böyledir. Hemen dört kelime öğrenince büyük iddialara kalkışıyorlar, kesrevi, sonunda peygamberlik iddiasında bulundu. Yukarılara doğru çıkamadığından, yukanları aşağı getirmeye çalıştı.

# Dualar İnsanı Başıboşluk ve

# Şaşkınlıktan Kur­tarır

Mefatih’ül Cenan kitabı Şeyh Hacı Abbası Kumi’nin yazdığı bir kitap değildir. Şey Kummi sadece bu kitabı cem etti. Duaları orada bir araya getirdi. *“Mefa­tih’ül Cenan”* kitabını yakan bu adam, o kitabın içindekilerinden habersizdi. Bir defa bile olsun münacatın Şabaniyye’yi okumuş değildi. Mahsus aylarda veya günlerde; hususen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında okunan dualar, insanı ruhi yönden takviye etmek­tedir. Elbetteki insan ehli olursa (ki bizler ehli değiliz) insan için yolları açmaktadır. Bir nevi nur saçmakta­dır. Zira insanı içinde bulunduğu karanlıklardan kur­tarmaktadır. İnsanı nur deryasında boğmaktadır. Bu duaları salah ve kurtuluşunuz için sık sık okuyunuz. kesrevi ve benzerlerinin oyununa gelmeyiniz. Onlar duaları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Oysa bu is­lam’ın aleyhinedir. Ama bunlar anlayamıyorlar. Bu ca­hiller, bu kitapda nelerin olduğunu idrak edemiyorlar. Dualardaki mevzular Kur’an’ın mevzularıdır. Sadece şu farkla ki bunlar imamlar’ın lisanıyla açıklanmıştır. Kur’an’ın diliyle duaların dili birbirinden farklıdır. Ulema Ve İslam ariflerinin dili de başka bir şekildedir. insanı ruhen hafifleterek, bu zulmet aleminden başka alemlere götüren, insanı kendi nefsani giriftarlık ve başı boşluğundan azade kılan da Ehli Beyt İmamlanmızın dilinden nakledilen bu dualardır. Bütün İmamlarımız (Allah’ın selat ve selamı onlara olsun) tıpkı biz­ler gibi zamanlarının tağuti ve süper güçlerinin baskı ve mürakebesi altında olduklarından fazla birşey yapamıyorlardı. Sadece yer altında yürüttükleri faaliyet­ler sayesinde muvaffak olabildiklerinin dışında, ne yazık bi başka bir şeyler yapamıyorlardı. Bu yüzden o dualar salim devletlere karşı olan insanları takviye ve teçhiz etmek içindi. Bu duaları okudukları zaman ruh­ları güçleniyor ve yüklerden, pisliklerden arınıyorlar­dı. Böylece şehadet, bunlar için yakini oluyordu. Bu mübarek Recep ve Şaban aylarında okunan dualar, ru­hi bir sükuneti vücuda getirmekte ve insanı Allah’ın misafirliğine gitmek için hazırlamaktadır. Bu misafir­likte açılan sofra ise, Kur’anı Mecid’dir. ziyafetin ha­zırlandığı en önemli zaman ise, Leyletül Kadr’dır. Bu ziyafet tenzihi ve talimi bir ziyafettir. Nefisleri Rama­zanın ilk günlerinden itibaren; nefisle mücadele, oruç tutmak ve dua okumakla Leyletül Kadr’da açılan sof­radan istifade etmeye hazırlıyor. Kur’anı Kerim, Ley­letül Kadr gecesi nazil olmuştur. Bu ilahi ziyafetin in­sanı değişirmesi gerekiyor. Bu hayvani cihetlerden, o insani cihetlere doğru götürmesi lazımdır. Bizlerin müptela olduğu bu zulmet aleminden, bütün alemlerin kendisine tabi olduğu o Mutlak’a ulaştırması icab edi­yor. Bütün enbiyalar, insanı bu şaşkınlık ve biçarelik­ten, fikir ayrılıkları ve ihtilaflardan, doğru yola ulaş­tırmak için geldiler. Şimdiye kadar yürüye geldiğiniz o yolları terkediniz. İşte en doğru yol sıratel Müstakim...

*“Gerçekten benim Rabbim, sıratel müstakim üzere­dir.”*

Başka yol yoktur. Başka yolların hepsi dünyadır ve insanın nefsaniyetiyle ilgilidir. İnsanın şehveti, kendi emel ve arzularıdır. Bu, dünyadır. Kınanmış olan dün­ya, insanın bu emel ve arzuları ve tabiat alemine gönül bağlamalarıdır, yoksa tabiat alemi nurdur. Bu aleme gönül bağlamak, insanı biçare kılmaktadır. Zulmetler, bu gönül bağlamadan doğmaktadır. Bizim zulmetlerimiz de buradandır.

Bu dünya, bu makam, bu idare bu evham ve bu hurafelere gönül bağlamak, bunların hepsi bizler için zul­mettir. Bütün enbiyalar, bizlerin elinden tutmak için geldiler. Bizleri kendi fitrat ve özümüze döndürerek, bizim aleyhimize olan o evham ve kuruntulardan te mizlemek için çalıştılar. Onların maksadı bizleri zul­metlerden, nura doğru çıkarmaktır.. Bütün İmamlarımız da, insanları dua ve ibadetlerle mücehhez kılarak, insanı bu tabiat aleminin karanlıklarından kurtarıp insanlık yoluna ulaştırmaya çalışıyorlardı. Zalim güç­lerin baskısı yüzünden alenen davet etme imkanım bu­lamadıkları için, bu dualarla insanları hakka doğru hidayet ediyorlardı. Yoksa peygamberlerin ve imamla­rın gayesi bir makam elde etmek ve kendi işlerini yü­rütmek değildir.

# Allah Tebarek ve Tealanın

# Ziyafeti Nur’a Ulaş­mak İçindir.

Adam olmak oldukça zordur.

İnsanlığa kendi yolunu gösteren nice zalim ve cahil kimseler mevcutur. Sizleri Allah Tebarek ve Tealaya ulaştırabilecek yegane yol, enbiya ve evliyaların yolu­dur.

*“Gerçekten benim Rabbim, sıratül müstakim üzere­dir.”*

Dünyanın ötesi ise *“Mutlak nurdur.”* Bütün enbiya­lar bizleri bu Nur’a ulaştırmak için geldiler.

“*Allah müminlerin velisidir, ve onların karanlıklar­dan nura çıkarır. Kafir olanların velileri de tağuttur. O da onları nurdan çıkarıp karanlıklara götürür.”*

Tağut, enbiya ve Allah’ın mukabilinde yer almıştır. Allah’ın ziyafeti, ihsan sofrası, bütün insanlık için açıl­mıştır. Bütün şeytanlar bu sofraya ulaşmamızı engellemek için kıyam etmişler. Eğer bizlerin önünü ala­mazlarsa, o sofraya ulaşmaya muvaffak olabilsek, sa­nıyorum ki o nura ulaşmanın yolunu da bulabiliriz. Bu yol insanlık yoludur. Bu yolun dışındaki bütün yollar yanlış ve hatadır. Hayvanlık yollarıdır. İnsanoğlu hay­vani eğilimler taşıyan ilginç bir varlıktır. Bu hayvani eğilim doymak bilmeyen sonsuz bir temayüldür, in­sanın, şeytani eğilimleri de sonsuzdur. Gittiği bütün yolların sonu yoktur. Bütün yolları da, yanlış ve cehheneme götürücü yollardır. Sıratül müstakimin dışında. Eğer bizlere engel olmazlarsa bu ilahi ziyafete ulaş­mak istiyoruz. Bu ilahi ziyafetten yararlanmayı dili­yoruz. Allah bütün cihetlerden hepimize hidayet versin.

Kendinizi takviye ediniz. Bu mübarek yolda başımıza gelmesi muhtemel her şeye kendinizi şu anda hazırlayınız. İnsanoğlunda var olan bu manevi güç, bütün maddi güçlerin üstündedir. Bu güçle teçhiz kılınan bir çoban bakıyorsunuz ki günün birinde Firavunun yanına gidiyorda: *“Ey Firavun adam ol”* diye feryad ediyor. Diğer yandan da bir fakir, yetim, çobanzade ve Hicaz çobanlarından biri kalkıyor da bütün dünya devletlerini bu yola davet ederek, *“Gelin adam olun!”* diye karşılarına dikiliyordu. Onlar bütün insanlığın *“adam”* olmasını arzuluyorlardı. Maksattan bizlerin adam olma­saydı; ama maalesef bu oldukça zor ve müşküldür. Ba­zıları duyordu ki: *“molla olmak ne kolay, adam olmak ise zordur.”* Merhum Şeyh Hacı Abdulkerim ise buyur­du ki: *“Molla olmak ne kadarda zor. Adam olmak ise muhaldir.”* Bütün enbiyalar da işte zorluğu yönünden muhala benzetilen bu hedefi gerçekleştirmek için gel­diler. O tarafa bu tarafa gidebilmek için çırpınıp durmayın. Sizler Allah’ı istemektesiniz. O istediğiniz şeyin ardı sıra gidiniz. Sizlerin fıtratı da Allah’a tevec­cüh etmektedir; ama bunun farkında değilsiniz. Bütün fıtratlar aslında sadece Allah’a teveccüh etmektedir. Bu Ramazan ayında veya diğer Ramazan aylarında bir an önce kendi kendinizi hazırlıklı kılmaya çalışınız. Bu Şaban ayının son gününe dek dikkatle teveccüh ediniz; uyanık olunuz. Ziyafetullah’a erişebilmek için kendi kendimizi hazırlamalıyız. Nefs selametiyle. İlahi Nur un hidayetiyle, bu misafirliğe gitmek için çalışalım. Bu mübarek aydaki halimiz diğer aylardaki halimizden oldukça farklı olmalıdır ki, İnşaallah Leyletül Kadr’i kaçırmayalım. Bütün alemlerin saadeti o gece­dedir. Diğer bütün gecelerden daha fazla bu geceyi idrak etmemiz lazımdır. Allah hepinize tevfik versin de selamet ve saadet içinde ziyafetullaha ulaşabilesiniz. Hep beraber bu ilahi ve semavi bir sofra olan Kur’anı Mecid’de vaddettiği şekliyle, kendisinden hakkıyla feyizlenebilelim. Salim bir ruh ile içeri gererek *“Leyletül Kadr”*i bulabilelim.

*“Selamettir o gece fecr doğuncaya kadar.”*

Büyük Enbiyaların Hepsi de insanların Vahdetine Teveccüh Ettiler.

Ben bu bedensel toplulukların ruhsal birliklere dönüşmesini diliyorum. Vahdet hususunda seminerlerin düzenlenmesi oldukça faydalıdır. Vahdet’e çağırmak oldukça mühimdir. Fakat bu bedeni ve maddi toplantı­ların, ruhsal ve manevi pekişmelere münkalib olması gerekiyor. Bizlerin sadece burada, veya sizlerin değişik yerlerde bir araya gelmeniz, tek başına bir mana ifade etmemektedir. Maksadların İslam olması ve Allah Tebarek ve Tealaya yakınlık ve emrine uygun hareket.etme içinde olması lazımdır. Zira bütün enbiyalar bu maksad için geldiler. Konuşmalarımız daima insanı maneviyata sevkedici olmalıdır. Kelimei tevhid’e ve vahdete yönelik olmalıdır. Halkın çeşitli kesimlerinin iştirak ettiği toplantılar düzenlemek iyidir, ama tek başına kafi değildir. Bu toplantıların ardından pey­gamberlerin uğrunda çalıştıkları o ümmetin vahdetini gerçekleştirmek için ciddi olarak çaba gösterilmelidir. Bu, Allah’ın emrine de uygundur. Siz bunun tahakku­ku ve vahdetin gerçekleşmesi için çalışmalarımıza da­ha müsait olan halkın alt tabakalarından başlayın. Zi­ra insanlar yalnız başlarına bırakıldıklarında başıboş büyüyen yabani bir ot gibi olur. Enbiyaların talim ve terbiyesi altına girmedikçe de bu hali giderek kökleşir. Makamca, yaşça her ne cihetten olursa olsun, yukarılara doğru yükseldikçe de ondaki ruhi sarsıntılar arta­cak, fazlalık kaydedecektir. Ve insanın maneviyatı da­ha çok büyük şeytan olan nefsin sultası altına girecek­tir. Gençler melekut alemine daha da yakındırlar. Ne­fisleri daha güçlüdür. Ama eğer mücadele etmez ve de tezkiye ile uğraşmazsa, ileriye doğru attığı her adım oranında melekut alemine daha da bir uzak düşecek­lerdir. Kendi fikri uçurumları giderek artacaktır. Buna binaen, terbiyenin küçükken başlaması gerekiyor, daha çocuk yaşlarındayken talim ve terbiye altına alınmalı­dır. Daha küçük yaşlardayken mürebbinin dizi altında olmalıdır. Zira insanoğlunun ömrünün sonuna kadar hayatının her safhasında talim ve terbiye altına alınmaya ihtiyacı vardır.

# Bu Alemi Ancak ve Ancak

# terbiye Olmuş in­sanlar Düzeltebilir.

Bütün nebiler Allah Tebarek ve Teala tarafindan, insanların bu talim ve terbiyesi için gönderildiler. Bütün mukaddes ilahi kitaplar, hususende Kur’anı ke­rim insanları terbiye edebilmek için nazil olmuştur. insanın terbiye olmasıyla alemler de ıslah olacaktır. Terbiye olmamış insan zararlı bir hayvandan daha kö­tüdür. Bütün toplum için bir tehlike teşkil etmektedir. Hiç bir hayvan, hiç bir şeytan ve hiç bir varlık, terbiye olmamış bir insan kadar toplum için zararlı değildir. Terbiye olmuş bir insan da toplum için o kadar faydalı­dır ki, hiç bir melaike veya başka bir varlık o kadar ya­rarlı olamaz.

Alemin esası insanın terbiyesindedir. insan bütün alemlerin özüdür. Bütün alemlerin üsaresidir. Bütün enbiyalar insandaki bu bilkuvveyi bilfîile münkalib edebilmek ve insana ilahi bir varlık kılabilmek için geldiler. Zira insanda Hakk teala’nın bütün sıfatları mevcuttur. İnsanın kendisi Hak Teala’nın ilahi nurunun tecelligahıdır. Sizler de yaptığınız toplantı ve seminerlerinizde bu manevi ve ruhi değerlere, zalim ve terbiyeye teveccüh ediniz. Her gün okuduğunuz Kur’an’ın ilk süresindeki *“Elhumdu lillahi Rabbil ale­min*” “Alemlerin Rabbi (terbiye edicisi) olan Allah’a hamdolsun.” ayeti kerimesi de rububiyet kelimesi ile terbiye ilkesini ortaya koymaya çalışıyor ve bizlere her gün kıldığımız namaz rekatlarında bunu okumamız emredilmiştir. Bizlere bununla, rububiyette ve terbiye­nin en ali derecesinin Allah Tebarek ve Tealaya mah­sus olduğu anlatılmak istenmiştir. Bu makam Allahu tealadan da peygamberlere ve Allah’ın diğer veli kullarına yansımaktadır. Allah kelimesinden sonra *“Rabbil alemin”* sıfatı yer almıştır. *“Allah Rabbil alemin”* yani bütün alemlerin mürebbi ve terbiye edicisi, sadece Al­lah Tebarek ve Tealadır. Yine bu sureden talim ve ter­biyeden gayenin sadece sıratülmüstakimde yapılan bir hareket olduğunu öğreniyoruz. Sıratül müstakim’in öbür ucu ise. Mutlak Kemal Allah’dır.

Bizlere, enbiya ve evliyaların talim ve terbiyesi altına girmemiz emredilmiştir. Ta ki onlar bizleri sıratül mütakime hidayet etsinler. Zira insanlığın yegane kur­tuluş yolu buradadır. Hergün defalarca Allah’a yalvarın ki, bizleri o sıratül müstakime ulaştırsın; sağ ve ya solcuların yoluna değil.

*“Delalette olanların ve gazaba uğrayanların yoluna değil”*

Biz şu noktaya oldukça dikkat etmeliyiz ki, eğitim­siz ve de kendi başına buyruk bir şekilde büyüyecek olursak kötü ve alçak bir mahluk haline geliriz. Aynı zamanda talim ve terbiye altında yetişir de sarsılma­dan sıratül müstakimde ilerleyebilirsek, o zamanda öyle bir makama ulaşırız ki, şu anda bizler onu idrak bile edemeyiz. Bizim için oranın tasavvuru bile müm­kün değildir. O yerler ki, orada sadece azamet denizi vardır; kibriya deryası mevcuttur.

# 3-PİRİ AŞK’IN MESAJLARI

Piri Aşk’ın en önemli eserlerinden biri de şüphesiz ki hac merasimleri sebebiyle hacılara hitaben yayınladığı mesajlarıdır. Pir-i Aşk ruhsuz ve aşksız bir haccın gerçek bir hac olamayacağını haccın siyasi ve toplumsal yönü ile müslümanların birleştirilmesi ve vahdeti hususundaki fonksiyonun da işlerlik kazanması gerektiğini önemle ifade etmiştir.

Piri Aşk İbrahim’i bir haccın günümüzde tahakkuk etmesi için de büyük gayretler gösteriyordu.

Müşriklerden beraat merasimi hususunda her ne pahasına olursa olsun asla ödün vermemişti. Haccın en büyük felsefesi de müşriklerden beraat ve müslümanların vahdetinin sağlanması değil midir? Pir i Aşk’ın bazı hac mesajlarını hep birlikte okuyalım.

# 1978 HACC MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

Hacc dönemine girdiğimiz ve dünyanın her köşesinden tüm müslümanların Allah’ın evine ziyarete koştukları şu dönemde Kutsal Hacc Farzını yerine getirirken bu büyük bir araya gelişin en büyük amaçlarından biri olan diğer islam ülkelerindeki sosyal ve politik olayların incelenmesi ve irdelenmesi de bu büyük topluluğun yapması gereken en önemli görevlerdendir. Bu topluluğun içinde olan her müslümanın başlıca vazifelerinden birisi de diğer kardeşlerinin hal ve vaziyetinden haberdar olmaktır.

Bu zorluklar için çözümler üretmektir. Bu aynı zamanda tüm müslümanların en temel görevidir. İslamın ilkelerinden biri de müslüman kerdeşin derdiyle dertlenmek olduğu hepimizin malumudur.

Ey Allah’ın Evinin ziyaretçileri ben şu anda size İran’daki müslüman kardeşlerinizin içinde bulunduğu zor ve acı durumu anlatmaya çalışacağım.

Bu açıklamayla aynı zamanda tüm dünya müslümanlarını İranlı kardeşlerine yardıma çağırmış olacağım.

İran’ın otuz milyon müslüman halkı elli senedir Pehlevi Hanedanı denilen zalimlerin sultası altındadır. Bu hainler yabancı devletlerden aldıkları emirler doğrultusunda müslüman İran halkına elli senedir kan kusturmuşlardır. İran halkı elli senedir polis baskısı altında yaşamaktadır.

Şah, halkın sahip olduğu tüm yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi yabancılara peşkeş çekmiştir.

ABD’ye petrol, SSCB’ye doğal gaz, ingiltere’ye ve diğer emperyalist ülkelere topraklardan ve ormanlardan yararlanma hakkını devretmiştir.

Halk kendisine ait olan bu zenginliklerden ve bunların gelirlerinden mahrum bırakılmış ve büyük bir yoksulluğun geriliğin içine itilmiştir. Zalim Şahlık rejimi ülkenin eğitimini, ordusunu ve ekonomisini tekeli altına almıştır. Halkın kendini geliştirecek ve zenginleştirecek tüm imkanları elinden alınmış, gasb edilmiştir.

Halk bu gidişe için demek için gerçek gücün kendinde olduğunu anlayınca kıyam etmiş ve bu ayaklanma da şah rejimi tarafından tank, top, tüfekle bastırılma yoluna gidilmiştir.

Özellikle son aylarda zalimlerin yaptıkları katliamlar tarihe bir yüz karası olarak geçecektir.

Emperyalist ABD’nin desteğini alan Şah, ABD’nin sağladığı tüm şeytani imkanları mazlum İran halkı üzerinde denemeye girişmiştir. Bu zulüm sonunda İran koskoca bir mezarlığa dönmüştür. Genel grevler ülkenin her tarafına yayılmış Şah ise artık iktidarının son günlerinde halktan intikam almak arzusuna kapılmıştır. Sıkı yönetimler halkın üzerine kara bir perde gibi inmiş, Şah’ın paralı askerleri çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı demeden insanları katletmeye başlamıştır.

İran ulusunun açışını duyurmak için yaptığını çalışmalara hiç bir ülke izin vermemiş, halkımın açısını duyurmak için yaptığım tüm faaliyetler yasak­lanmıştır.

Dini görevimi, vicdani görevimi her ne olursa olsun yerine getirmem benim için acil bir sorun olduğu için ve mazlum ulusumun acısını duyurabilmek için İslam topraklarını terk etmek zorunda kaldım. Eğer yapaca­ğım çalışmalara bir müslüman ülke izin verecek otursa çalışmalarımı orada sürdürürüm ama böyle bir fırsat çıkıncaya kadar yabancı ülkelerde yaşamaya devam edeceğim.

Ey dünyanın tüm müslümanları İran sorununa eğilin, İran’ın feryadına kulak verin.

Otuz milyon mazlumun, otuz milyon masumun sesini dünyaya duyurun.

Resuli Ekrem bir hadisinde buyuruyor ki *“Bir müs­lüman sabah uyandığında diğer müslümanların yaşa­dığı sorunlara alaka duymaz, ilgilenmezse onun imanından şüphe ederim”*

Allah’ım şahid ol ki ben gerçeği duyurdum.

Allah’ın Selam’ı ve Hidayet’i üzerinize olsun.

*24 Eylül 1979, Yılın hac Kurultayı Nedeniyle Ver­diği Mesaj)*

Bismillahirrahmanirrahim

***“Toptan Allah’ın ipine sarılın, parçalanmayın. Al­lah’ın size olan nimetini anın: düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kar­deş oldunuz. Bir ateş çukurunun kıyısıdaydınız, sizi oradan kurtardı.”***

***“Allah, doğru yola erişesiniz diye size ayetlerini böy­le açıklar.”*** (3/103)

Bütün dünya müslümanlarına, Doğu’nun ve Batı’nın müslümanlarına selam olsun, İbrahim’in evinin ziyaretçilerine selam olsun; Allah onların hepsine ba­san ihsan etsin.

İslam’ın yüce Tevhid dini olduğu inkar edilemez bir gerçektir, aşikardır. İslam, putçuluğu ve bencilliği ya­şatmaz. islam, insanın fıtratı üstüne kurulmuş bir dindir, islam, insanı dünyanın tutsaklığından, görü­nen ve görünmeyen cinlerin zincirlerinden azad eder. İslam politik bir dindir ve sıratı müstakime götürür. İslam ne doğucudur, ne de batıcıdır. İslam ibadeti poli­tikasıyla kenetlenen ve politikası da bir tür ibadet sa­yılan bir dindir.

Şimdi, dünyanın değişik ülkelerinden kalkıp gelen müslümanların, Kabe’ye muradlarının evine yöneldik­leri bir zamandır, şimdi Müslümanların en önemli ila­hi bir farzı yerine getirmek üzere Hac niyetiyle Beytullah’a gittikleri bir zamandır, şimdi zaman, kutsal bel­dede yüce islam kurultayının yapılacağı bir zamandır. Allah tarafından gözleri açılmış olan müslümanlar, ibadetlerini şevkle yerine getirmekten başka olarak, siyasal ve sosyal ftrsatlarından da yararlanmalıdırlar. Yalnızca zahiri ibadetlerini yapmakla yetinmemelidir­ler.

Herkesçe bilinmektedir ki, dünyada hiçbir hükümet ya da hiçbir önder böylesine önemli ve görkemli bir kurultay toplayamaz. Böylesi bir kurultay, ancak Al­lah’ın fermanıyla yapılmaktadır. Ne yazık ki, bütün bir tarih boyunca müslümanlar, İslami Hacc Kurultayındaki bu ilahi gücün verdiği fırsatları değerlendir­mekten ve hem islam için, hem de müslümanlar için yararlar elde etmekten aciz kalmışlardır.

Her kurultayın, özellikle Hacc gibi böylesine seçkin bu kurultayın uzantısı olan çeşitli politik görevler vardır. Bu görevlerden her birisi de, İslamın, müslü­manların karşı karşıya bulundukları temel ve politik güçlüklerin bilincine varmaktır. Böyle bir bilinç de an­cak, din adamlarından, aydınlardan ve Beytullah’a ge­lenler arasında sosyal çalışmalarda rol alan hacılardan oluşmuş böyle bir kurultayda elde edilebilir. Bunlar, sorunlarını kendi aralarında beraberce tartışırlar, tartişarak sorunlarına çözümler getirirler ve memleketlerine döndüklerinde de bu çözümleri uygulamaya ko­yarlar.

Bu kurultayda üstlenilen bir başka görev de, insanları ve İslami kuruluşları Tevhid kelimesine çağırmak ve müslümanlar arasındaki sınıf farklılıklarını orta­dan kaldırmaktır. Bu önemli görevi yerine getirmek ve bütün dünya müstezafını bir tek birleşik cephede toplamaya çabalamak vaizlere, hatiplere ve yazarlara düşmektedir. Müslümanlar, şeytani güçlerin, emper­yalistlerin ve fesatçıların getirdikleri kölelikten ve zulümden kendilerini la ilahe ilallah sözleşmesiyle kur­tarmalıdırlar. İslami kardeşlik sayesinde müslümanlar için bu güçleri hezimete uğratmalıdırlar.

Değerli kardeşlerim ve bacılarım, hangi memleket­ten olursanız olunuz, İslami onurunuzu mutlaka koruyunuz. Düşmanlarınızın karşısında, bunlar Amerika, Uluslararası Siyonizm, Doğulu ya da Batılı süpergüçler bile olsa, onların karşısında korkusuzca dikiliniz. İslam uluslarının yanında yer alınız. İslam düşmanlarının zulümlerini su yüzüne vurunuz.

Benim müslüman kardeşlerim ve bacılarım, Doğu’nun ve Batı’nın süpergüçlerinin bizim hem maddi, hem de manevi kaynaklarımızı yağmaladıklarının pe­kala farkındasınız. Bizim hepimizi sefalet içinde tutu­yorlar. Bizi politik, ekonomik, kültürel ve askeri yön­lerden kendilerine bağımlı kılmak istiyorlar. Uyanma­lısınız. İslami kimliğinizi bulmaya çalışmalısınız. Zul­me boyun eğmemelisiniz. Amerika’da çöreklenip de şeytani planlar hazırlamakla uğraşan uluslararası zor­baların, dünya emperyalistlerin bu şeytani planlarını gün ışığına çıkararak zekice bozmalısınız.

Bugün Kudüs, İslam’ın ilk kıblesi, Ortadoğu’nun kanser guddesi olan israil tarafından işgal edilmiştir. İsrail, elindeki bütün güçlerini seferber ederek bizim Lübnanlı ve Filistinli değerli kardeşlerimizi katlet­mektedirler. İsrail, elindeki bütün iğrenç olanaklarıyla ve güçleriyle müslümanlar arasında fitne çıkarmakta­dır. İsrail’e karşı silahlanmak tüm müslümanların boynuna borçtur.

Afrika’daki müslüman ülkelerin hepsi de Ameri­ka’nın ve ajanlarının baskısı altında iki büklüm olmuş­lardır. Müslüman Afrika bugün çektiği zulmü ve avazı çıktığı kadar haykırmaktadır. Haccın felsefesi, bu zulüm haykırışlarına bir karşılık vermelidir.

Kabe’nin çevresinde dönmek, Allah’tan başka hiçbir şeyin çevresinde dönmemeniz gerektiği anlamına gel­mektedir. Şeytan taşlamak ve şeytanı cezalandırmak demek, insanlar arasındaki şeytanları taşlayarak kov­mak demektir. Şeytana fırlattığınız her taşla birlikte, süper güçleri ve insan kılığındaki şeytanları taşlayacağınıza ve müslüman ülkelerden kovacağınıza dair Allah’a namus sözü veriniz.

Bugün, İslam Dünyası Amerika’nın köleliği altında inlemektedir. Allah’ın mesajını bütün Müslümanlara ve bütün kıtalara götürmelisiniz. Allah’ın mesajı, O’ndan başkasına tapınmamaktır. Dünya müslümanları ve Tevhid Mektebi’nin mensupları çok iyi bilirler ki, müslüman ülkelerin sıkıntılarının ve dertlerinin sırrı parçalanmışlıktır; zaferin sırrıysa Tevhid Kelime­sidir, birliği sağlamaktır.

Allah bize şöyle sesleniyor: “***Toptan Allah’ın ipine sarılın, parçalanmayın.”*** Allah’ın ipine sarılmak; İslam için, İslam’a doğru ve bütün müslümanlar adına dayanışmaya sarılmakla, müslümanlar arasındaki birliğe sarılmakla olur. Allah’ın ipine sarılmak; gerilemenin ve sefaletin de başlıca nedeni olan bölünmenin, fitne­nin ve bencilliğin her türlüsünden sakınmakla olur.

Dünyanın her köşesindeki müslümanların Vahdet’i ve dayanışmaları için olduğu kadar, İslam’ın şanı için de Kadir olan Allah’a dua ediyorum. Bütün müslümanlara ve Allah’ın salih ve takvalı kullarına selam olsun.

Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

*(12 Eylül 1980, İmam Humeyni’nin Hac mevsimi münasebetiyle Beytul haram ziyaretçilerine yayınladığı mesaj:)*

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın evi Beytul haram’ı ziyaret edenlere selam ol­sun. Allah’ın vahiy merkezinde ve Allah’ın meleklerinin indikleri yerde toplanan bütün ziyaretçilere selam olsun. Kendi evinden Allah’ın evine hicred eden tüm müminlere selam olsun. En son Peygambere ve Kur’ana salip bulunan, Kıblesi kabei muazzama olan bütün dünya müslümanlarına selam olsun. Şirkin bü­tün nevilerinden yüz çevirip Tevhide yönelen, dünya­nın tüm putperestliklerine sırt çeviren, şeytani güçlerin ve sömürgecilerin kulluğundan kurtulan, Allah’ın mut­lak hakimiyet ve gücüne. Tevhidin kopmaz ipine sım­sıkı sarılanlara selam olsun. Yüce Allah’ın davetini işaretini Allah’ın evi Beytu’l Haram’da duyup *“LEBBEYK”* diyen müslümanlara selam olsun.

Şimdi Hac görevim yerine getirmek için toplanan siz aziz mülümanlara, İslam ülkelerinde olup bitenleri bilmeniz ve müslümanları sömürmek ve kendi idarele­ri altına almak için hangi gizli planların yapıldığını ve bu fitne ateşini hangi habis kimselerin alevlendirdiklerini bilmeniz için bazı açıklamalarda bulunmam gere­kiyor:

l. Tüm Dünya müslümanlarının birbirine yakın ol­dukları ve tüm İslami mezheplerin, ülkelerini süper güçlerin zalim pençelerinden kurtarmak için birbirleriyle anlaştıkları bu dönemde ve İran’ın Vahdet ve Yü­ce Allah’ın güvencesi altında İslam’ın ve Tevhid bayra­ğı gölgesinde bir araya toplandığı sırada, büyük şeytan (yani Amerika) kendisine bağlı güçleri bir araya topla­mış ve çeşitli hilelerle müslümanları birbirine düşürmeye, Tevhide bağlı bir ümmetin ve birbirinin kardeşi bulunan müminlerin arasına nifak tohumları ekmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Asıl mak­sadı İslam ülkelerinde giriştiği çapulculuğu ve yağma hareketini devam ettirmektir. Zira büyük şeytan, İran İslam Devrimi hareketinin diğer İslam ülkelerine sıçramasından ve bu ülkelerdeki nüfuzunun bu suretle kaybolmasından büyük endişe duymaktadır. Bunun için İran’a iktisadi ambargo uygulamış, askeri müdahele teşebbüsünde bulunmuş, bunların yaran olmayınca da, İslami devrimimizi dünya müslümanlarının gözünde lekelemek, müslümanları birbirine düşürmek için ve İran’ın dünya müslümanlarını birleştirme çabasını baltalamak maksadıyla yeni hilelere baş vurmuş­tur. Bu nedenle, devrik Şah’ın dostlarıyla el birliği yaparak İran’ın kafir olduğu şeklinde fetvalar çıkarttırmış, İran’ın İslamı, ehli sünnetin İslamından farklıdır, dedirtmiştir. Bizler de diyoruz ki: Evet bizim İslami anlayışımız, Amerika ve Begin’i müslümanlara karşı destekleyen, onlarla elele veren ve böylelikle Yüce Al­lah’ın emirlerine karşı gelen, müslümanları birbirine düşürmek için her türlü iftira ve yalandan çekinmeyen Sedat ve benzerlerinin İslami anlayışından farklıdır.

Dünya müslümanları bu bölücüleri iyi tanımalı ve bunların çirkin oyunlarını etkisiz hale getirmelidirler.

2. Süper güçlerin Afganistan örneğinde olduğu gibi, islam ülkelerine saldırdıkları, kendi içişlerine karışılmasını istemeyen Afganlı müslümanların acımasızca ve vahşice şehid edildikleri. İsrail’in bütün gücüyle Fi­listinli müslümanlara ve Lübnan’a saldırdığı ve başkentini mukaddes Kudüs’e taşıdığı, vatanlarından ko­vulmuş Filistinlilerin vahşice katledildikleri, müslümanların her zamankinden fazla birliğe ihtiyaçları ol­duğu bir sırada, Amerika’nın uşağı Begin’in dostu ve devrik Şah’ın kardeşi Sedat ile Amerika’ın ajanı Saddam, müslümanları birbirine düşürme çabasına gir­mişler ve bu yolda kendilerine efendileri tarafından telkin edilen cinayet ve komploları uygulamaya başla­mışlardır.

İslami devrimimizi yenilgiye uğratmak, aynlık ve ikilik yaratmak için Sedat’la birlikte komplolar düzen­lemek, aynı kumaştan olan Saddam’ı kullanarak yalan propagandalar yaymak, hep ABD’nin oyunlarındandır. İşte müslümanlara ihanet eden bu Amerikan uşaklarından tüm müslümanların haberdar olmaları ve onlara karşı dikkatli olmaları gerekir.

3. Müslümanların arasına ayrılık ve ihtilaf sokmak isteyenler, milliyetçilik ve ırkçılık kavramlarını müslü­manlara aşılamaya çalışmaktadırlar. Irak Hükümeti de yıllardan beri bu yönetimi uygulamıştır. Bazı grup­lar da aynı yolda yürüdüler ve müslümanlan kamplara ayırarak birbirlerine düşman bile ettiler. Halbuki ülkelerinin sınırlarını ve ülke içinde yaşayanları sa­vunmak başka şey, müslüman milletler aleyhinde kul­lanılan milliyetçilik, daha başka bir şeydir, İslam, Kur’an ve peygamberimizin buyrukları bunu reddeder. Çünkü müslümanların arasında düşmanlık yaratan ve müminlerin safında bölücülüğe neden olan milliyetçi­lik, İslam’ın ve müslümanların yararına değildir. Bu, İslam’dan ve onun yayılmasından korkan yabancıların oyunudur.

4. Ancak en tehlikeli ve üzücü olan, Ehli Sünnet ile İran Şiilerinin arasında yaratılmak istenen ihtilaflar­dır. Bu, ırkçılık hareketinden daha tehlikeli ve daha üzücüdür. Fakat, Allah’a hamd olsun ki, İran İslam Devriminde bu iki grup yani Ehli Sünnet ve Şiiler arasında hiçbir ihtilaf yoktur, her ikisi de kardeşçe bir arada yaşamaktadırlar. İran’da Ehli Sünnete mensup çok sayıda insan vardır. Onların da muhterem alimle­ri, şeyhleri vardır. Hepsi de bizim kardeşlerimizdir. Biz de onların kardeşi. Onlar da tıpkı bizim gibi ABD ve Siyonizm uşaklarınca çıkarılan bölücü propagandalara karşıdırlar. İslam ülkelerindeki Ehli Sünnet kardeşlerimiz bilmelidir ki, büyük şeytanın hizmetkarları, İslam’ın ve müslümanların iyiliğini istemiyorlar. Onun için Müslümanların, kendilerini onların şerrinden korumaları ve bölücü propagandalarına kulak vermeme­leri gerekir. Benim bütün dünya müslümanlarından yegane arzum ve temennim, Şiilere aziz kardeşleri gö­züyle bakmaları ve bu davranışlarıyla yabancıların fit­nelerini bertaraf etmeleridir.

5. Görünüşte İran’a karşıymış gibi görünen, fakat aslında İslam’a karşı yapılan menfi propagandalardan birisi de, İran İslam Devrimi hareketinin İran’ı idare edemeyeceği veya İran devletinin çökmekte olduğu şeklindedir. Bunlara göre İran’ın sağlam bir ekonomist ve düzenli bir ordusu yoktur. Bu propagandalar Ame­rika ve ona bağımlı olanlar tarafından radyo ve tele­vizyondan yapılmaktadır. Bu yaygaralar İran ve İslam düşmanlarını sevindirmektedir. Aslında bu propagan­dalar İslam a karşı yapılmakta bu devirde İslamiyetin ülkeleri idare etmekten aciz olduğu izlenimini uyandırmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden, müslümanların meseleyi dikkatli bir şekilde ele almaları ve İran İslam devrimini diğer devrimlerle mukayese etmeleri gere­kir. İran İslam Devrimi, yüzde yüz dışa bağımlı, harap ve geri bırakılmış bir ülkeyi devralmıştır. Bilindiği gibi Pehlevi rejimi elli yılı aşkın bir süre içinde ülkemizi çökertmiş ve tüm zengin gelir kaynaklarının, başta in­giltere ve Amerika olmak üzere, yabancıların ceplerine akmasına yol açmış ve bizleri pek çok güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır. Ancak biz, islam’ın ve islam milletinin bereketi ile, iki yıldan da kısa bir süre içinde memleket idaresi için gerekli olan herşeyi yaptık ve uygulamaya koyduk. ABD ve onun taraftarlarının eko­nomik ambargo, askeri müdahele ve geniş darbe hazırlıklarına rağmen, kahraman milletimiz herşeye göğüs gererek, bu güçlüklerin de üstesinden gelebilmiştir.

Çok geçmeden önceki rejim zamanının sömürü kültürünün kalıntılarını da ortadan kaldırarak, bağımsız bir İslami kültür hareketini inşaallah başarıya ulaştı­racağız. İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim muhafızları, Jandarma ve Polis teşkilatı hertürlü savunmaya, is­lam yolunda cihad için canlarını vermeye hazırdırlar. Genel seferberlik içindeki milyonluk ordumuz, islam ve ülke yolunda her türlü fedakarlığa hazırdır. Düşmanlanrımız şunu iyi bilmelidirler ki, dünyada hiç bir devrim bizim İslami Devrimimiz kadar az zamanda büyük sonuçlar vermemiştir. Bu ancak İslamın bere­keti sayesinde olmuştur.

Bizim kötülüğümüzü isteyenler *“İslamiyet bugün bir ülkeyi idare etmekten acizdir”* diyorlar. Oysa asır­lar boyu dünyanın yarısına hükmeden ve yarım asır da müslüman olmayan ülkeleri egemenliği altına alan İslamı acaba unuttular mı? O halde aynı İslam bir ülke­yi idare etmekten neden aciz olsun? Bunun içindir ki milletimiz, ülke yönetimine yardımcı olmak ve idari teşkilatım kurmak için faaliyet halindedir, İslam düş­manları, zulmün temellerini yıkarak onun yerine adil bir idareyi kurmak isteyen İslamın gücünü bilmiyor­lar veya bilmemezlikten geliyorlar. İslamın düşmanla­rı ve belki de İslami beğenen pek çok kimse, İslamın idari, siyasi ve sosyal gücünden habersizdirler. Daha doğrusu İslamiyet, ilk devirlerinden sonra tarih bo­yunca terkedilmeye mahkum kılınmıştır. Bundan böy­le İslamiyet tüm müslümanların bilginlerin ve İslam düşünürlerinin yardımı ile iyice tanıtılmalıdır ki, karanlığa bürünmüş olan cephesi güneş gibi parlasın ve her tarafi aydınlatsın.

Ey İslamiyetin doğruluğuna ve hakikatine inanan müslümanlar! Kendinize gelin, tevhidin bayrağı altın­da ve İslamın öğretilerinin gölgesinde biraraya topla­nın ve birleşin... Böylece süpergüçlerin hain ellerini memleketinizden ve zengin kaynaklannızdan kesin... İslamın şerefini yeniden iade edin, nefsi isteklerden vazgeçin. Çünkü siz her şeye sahipsiniz, İslam kültürüne dayanınız. Batı ve Batılılaşmayla savaşınız, kendinize güveniniz. Doğu ve Batı güçlerine bağlı aydınlara karşı çıkınız. Biliniz ki, bu güçlerin uşağı haline gel­miş aydınlar, milletlerin ve ülkelerinin başına sarılmış bir beladır. Sizler birleşip tam anlamıyla İslamiyete dayanmadıkça, bugün başınıza gelenler, yarın tekrar­lanacaktır. Bugün İslam milletleri artık kendi aydınlarının yollarına ışık tutmalı ve onları Batı ve Doğu bağımlılığından kurtarmalıdırlar. Evet, bugün milletle­rin hareket günüdür. Sizin manevi gücünüz, tüm diğer güçlere galip gelecektir. Bir milyara yakın toplumunuzla ve sonsuz servet kaynaklarınızla bütün güçleri etkisiz hale getirebilirsiniz.

Allah’a dayanınız ki, Allah da sizlere yardım etsin.

Ey büyük bir okyanusa benzeyen müslümanlar, hep birlikte kükreyiniz ve insanlık düşmanlarını bozguna uğratınız. Eğer Yüce Allah’a dayanarak O’nun emirle­rini yerine getirirseniz. Yüce Allah büyük ordusu ile sizinle beraber olacaktır.

İslam ülkeleri ile sömürülen gayri islami ülkelerin başlıca ve en önemli sorunu, Amerika meselesidir. Dünyanın en güçlü ülkesi olarak bilinen Amerika, sö­mürüşü altında bulundurduğu ülkelerin tüm gelir kay­naklarını daha fazla da sömürmek için çeşitli çarelere başvurmaktadır.

Amerika, dünyadaki yoksul ve ezilmiş milletlerin bir numaralı düşmanıdır. Amerika, tahakkümü altın­da bulundurduğu ülkelerin siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri sistemlerine hakim olmak için cinayet işlemek­ten dahi kaçınmıyor. Amerika, beynel milel Siyonizm aracılığıyla düzenlediği geniş propagandasıyla dünya­nın mazlum milletlerini etkisi altına alıyor ve kendisinden başka kimseye hayat hakkı tanımıyor. Onun içindir ki, İran, bu büyük şeytanla bütün ilişkilerini kesmiştir. Bu sefer Amerika, Irak Hükümeti vasıtasıy­la, gençlerimizin kanını akıtmaya mecbur kalmış, nü­fuzu altında bulundurduğu bütün ülkelerin bize karşı iktisadi ambargo uygulamalarını emretmiş ve böylelik­le bizi çökertmeyi tasarlamıştır. Ne yazık ki, Asya ülkelerinin çoğu da bize karşı cephe almışlardır.

Müslüman ülkeler şunu iyi bilsinler ki. İran resmen Amerika ile savaşan bir ülkedir. Şehid gençlerimiz, kahraman Ordumuz ve Devrim muhafızlarımız. İran’ı ve İslamiyeti Amerika’nın saldırılarına karşı şerefli bir şekilde savunmaktadırlar. Şunu da hatırından çıkar­mamak gerekir ki, ülkemizin batısında olan olaylar ABD’nin desteğindeki Allah’tan habersiz kimseler tarafından çıkarılmıştır ve doğrudan doğruya gerçek ba­ğımsızlık üzerine kurulmuş bulunan İslam Devrimimize yöneliktir. Çünkü eğer biz ABD ve diğer süper güç­lerle anlaşma yoluna gitseydik, şimdi bu sorunlarla karşılaşmazdık. Ancak milletimiz zillete hiçbir zaman razı olmayacak ve ölümü utanç verici yaşamaya tercih edecektir. Biz ölüme hazırız ve seyyidüşŞüheda olan İmam Huseyn’in izinde yürüyeceğimize dair Allah’a söz vermiş bulunuyoruz.

Ey Allah’ın evinde dua etmek üzere hazır bulunan müslümanlar, Amerika ve bütün diğer süper güçlere karşı mücadele edenler için dua ediniz. Biliniz ki, bi­zim Irak’la savaşmamız için hiçbir neden yoktur. Irak halkı da İslam Devrimimizi desteklemektedir. Biz ABD ile savaşıyoruz. Irak da artık Amerika’nın etkisinden kurtulmak üzeredir. Yüce Allah’ın izniyle ger­çek zafere ulaşıncaya kadar bu savaş devam edecektir. Ben defalarca söyledim: Biz savaşçı ve mücadeleci bir milletiz. Bir müslüman için teslim olmak anlamsızdır. Ey bağımsız hiç bir bloka dahil olmayan ülkeler, sizler de şahidsiniz ki, ABD bizi yoketmeğe çalışmaktadır. Biraz kendinize geliniz ve müşterek hedefimizde bize yardımcı olunuz. Biz kendi ülkemizi bizzat idare et­mek için doğu’ya Batı’ya, Rusya ve Amerika’ya sırt çe­virdik. Acaba Hem Doğu, Hem de Batı’nın bu tür saldı­nlanna maruz kalmamız reva mıdır? Dünyanın bu du­rumu karşısında dahi, ölsek de, şehid olsak da, yenilgiye uğrasak da hedefimizden hiç bir zaman şaşmayacağız. Amerikan elçilik mensuplarının, müslüman, mücahid ve kahraman gençlerimizce rehin alınmalarının, Amerika’nın milletimize karşı giriştiği hücum ve ağır tahriklerin tabii bir tepkisi olduğunu defalarca söyledim. Devrik Şahın servetinin iade edilmesi, Amerika’nın İran aleyhindeki propagandasının kesilmesi, Amerika’nın İran’da askeri ve siyasi müdahalede bulunmayacağına dair teminat vermesi ve tüm servetlerimizi geri çevirmesi halinde, rehineler serbest bırakı­lacaklardır. Kaldı ki. bu işi İslami şura meclisine bı­raktım; onlar doğru buldukları şekilde hareket edecek­lerdir. Fakat Amerika bu konudaki propaganda ve ya­lanlarını sürdürmektedir. Halbuki Amerika ve İngil­tere, aziz evlatlarımıza her türlü hakareti, maddi ve manevi işkenceyi reva gördükleri halde, milletlerarası hiçbir resmi merci, onları savunmamıştır ve hiç kimse Amerika ve ingiltere’yi bu vahşi hareketlerinden dola­yı kınamamıştır.

Yüce Allah’tan tüm sömürülen ülkelere özgürük ve bağımsızlık ve İslam idaresi temenni ederim. Allah’ın salih kullarına selam olsun.

*(21 Eylül 1981, İran islam Devrimi Önderi ve iran islam Cumhuriyeti Kurucusu, İmam Humeyni’nin Hac mevsimi dolayısıyla Kabe’yi ziyaret edecek olan tüm dünya müslümanlarına gönderdiği mesaj:)*

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın evi beytül Haram’ı ziyaret edenlere selam olsun! Tüm dünya müslümanlarına selam olsun.

Sorumluluklarını bilerek, İslam dünyasının dört bir yanından Hakka doğru yola çıkan ve Allah’ın evi etrafında biraraya gelen müslümanlara selam olsun!

Hac buyruğunun ilahi buyruklar arasında kendine özgü bir takım özellikleri vardır.Hac emrinin ilahi yönünü unutmadan, siyasi ve sosyal yönlerinin ilahi yönlerinden daha ağır bastığı söylenebilir. Bu nedenledir ki, renk, dil, ülke ve bölge farkı gözetilmeksizin, eşit şartlar altında, yılda bir kere, maddi bakımdan gayet sade ve yalnızca maneviyat gözönünde bulundurularak, Allah için, îsîami görev ve ibadetlerini yerine ge­tirmek için o mübarek beldede, o genel toplantı ve ör­gütte bir araya gelen ve sorumluluklarının bilincinde olan müslümanlar, yerine getirdikleri görevin siyasal ve sosyal yönlerinin de bilincinde olmalıdırlar.

Hac merasimi boyunca, büyük din alim ve hatipleri, siyasal açıdan Müslümanların taşıdığı görevin ne dere­ce önemli olduğunu anlatmalıdırlar. Dünya Müslü­manları her ne zaman sorumlu oldukları bu görevlere gereken önemi verirler ve uygulamaya gayret ederlerse, Allah’ın inananlara vadettiği üstünlük ve saygınlı­ğa erişebilirler. Hakları olan ilahi ve Islami övünce ulaşabilir, İslam’a sığınarak ve *“La ilahe ilallah”* bayra­ğı altında gerçek özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını el­de ederek, müstekbirleri ve onların yerli uşaklarını İs­lam topraklarından kapı dışarı edebilir ve İslamın ululuğunu bir kez daha elde edebilirler.

Hac merasimi sırasında Müslümanların meseleleri gündeme getirilmelidir!

Allah’u Teala başlangıçta zikrettiğim Ayeti Şerifede, Hacc’ın sırrını ve Kabe’nin amacını,dünya halklarının ve mustazaf kitlelerin yararı uğruna müslümanların kıyam ve hareket etmesi olarak belirtiyor. Allah’ın sonsuz kudretinden başka hiçbir gücün düzenleyenleyeceği bu büyük ve ilahi toplantıda müslümanlar, is­lam Ümmetinin karşı karşıya bulunduğu sorunları ele almalı ve güçlükleri ortadan kaldırmak için birbirle­riyle görüş alışverişinden bulunmalıdırlar. Bugün müslümanların en büyük sorunu müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanamamasıdır. Bu soru­nun kaynağı ise, sözde müslüman olan ülkelerin lider­leridir. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için maalesef günümüze kadar hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Aksine kendi çıkarları peşinde koşan bir takım hainler, bu millet ve devletlerin arasında ihtilaf sokarak,kendi çıkarlarını elde etmek için ülkemizde bulunan Allah­sızların da vasıtasıyla mevcut ihtilafları körüklemişler ve müslümanlar arasında birlik ve beraberlik sağlanmaması için tüm güçlerini seferber etmişlerdir. Bugün artık birçok müslüman millet biliyorki, yüzyıllarca cinayetkar ve zulümkar şahların elinde esir olan İranmilleti, İslam’ın kendi yöneticileri ve süper güçler elinde ve son zamanlarda da cani Amerika elinde sömürü aracı olarak kullanıldığı Kur’anı kerim’in ve yüce İs­lam’ın tehlike ile karşı karşıya olduğunu görünce kı­yam ederek görkemli bir devrim gerçekleştirmişlerdir. Bunun sonucunda İslamdışı ve gayri meşru monarşi yıkılmış ve yerine İslam Devleti kurulmuş, süper güç­lerin ve özellikle Amerika’nın kendi mal ve canları üzerindeki egemenliğe son vermişlerdir. Müslüman kardeşlerimizin, zalimlere ve sömürücülere esir düş­memeleri için, İslam Devriminden yararlananları ve İslam devletlerinin de kendi halklarının desteği ile İran milletinin bu görkemli Devrimine katılmalarını ümit ediyoruz.

Bugün cinayetkar Amerikan rejimi ve diğer yağma­cı güçler, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında silah­ları ve silahlarından daha beter kalemleriyle, bu maz­lum millete saldırarak, İslam Devrimini ve dolayısıyla yüce İslami yenilgiye uğratmak istemektedirler. İslam hükümleri ve Kur’anı Kerim’den başka birşey düşün­meyen bu milleti her türlü iftira yağmuruna tutup aslı olmayan gerekçelerle islam devrimini yıkmaya çalış­maktadırlar. Saddam gibi ellerinde sıcak silahlar bulunduranlar, silahlarıyla, böyle silahları olmayanlar ise silahtan daha beter cinayet işleyebilen zehirli kalemle­riyle mazlum halkımıza en ağır darbeleri indirmekte­dirler.

İslam mezhepleri arasında ihtilafı körükleme plan­ları, çıkarlarını müslümanlar arasındaki ihtilaflarda bulan dış güçlerle, onların ülkemizde bulunan ve düzene bağlı zalim yöneticilerden daha da fazla yüzkarası olan Allah’tan habersiz vaizler tarafından hazırlan­mıştır. Ve her geçen gün mevcut ihtilafları körükle­mekte tüm çabalarını sarfetmektedirler, her fırsatta müslümanların birliğini bozmak için yeni bir plan ha­zırlamaktadırlar. Nitekim son günlerde, Arapları İran­lılardan ayırmak, müslümanlan birbirine düşman et­mek, sonuç olarak ülkelerimizi süper güçlere yem olarak atmak ve onların egemenliklerine ortam hazırla­mak, egemenliklerini sürdürebilmek için ellerinde bu­lundurdukları propaganda araçlarından İran’ın İsra­il’le ilişkisinin olduğunu ve İran’ın İsrail’den silah aldı­ğı gibi asılsız ve alçakça iftiralarda bulunmaktadırlar.

Fakat bizi tanıyanlar, İran’ın, İsrail’e en büyük düş­man olduğunu, devrik Şah’la aramızla mevcut ihtilaf­ların en büyüklerinden birinin İsrail ilişkileri olduğu­nu, geçen yirmi yıl boyunca kendi vaaz ve bildirilerimizle İsrail’i Amerika ile aynı sırada ve ABD’nin bölgedeki yağma ve saldırısının bir uzantısı olarak gördü­ğümüz, bu yağma ve eylemi kınadığımızı bilmiyorlar mı acaba? islam Devrimimiz boyunca İran’ın müslüman milletinin İsrail’i kendilerine Amerika ile aynı sı­rada düşman saydığını, kendi petrolünü İsrail’in yüzüne kapadığını ve her ikisine karşı nefret duyduğunu bilmeyen var mı? Biz bu iğrenç seslerin İsrail’in gayri meşru annesi olan ABD ve Begin’in küçük kardeşi Saddam tarafından ileri sürüldüğünü ve özellikle ABD propaganda araçlarında uydurdukları yalanlara öylesine geniş çapta yer verdiklerini gördüğümüzde hiç te şaşmıyoruz. Zira bunların gerçek İslam’dan yedikleri darbeyi kimse yememiştir. Ve yine iki kardeş olan İranlılarla Arapların birleşmelerinden kimse bu ikisi kadar kuşkulanmamaktadır.

Tüm Müslümanlar ve özellike Arap kardeşlerimiz şunu iyi bilmelidirler ki, konu İranİsrail meselesi de­ğildir. Doğu ve Batı yağmacıları için önemli olan dün­ya müslümanlarını görkemli tevhid bayrağı altında toplayan, gerek islam ülkelerinden ve gerekse diğer mustazafları dünya yağmacılarının elinden kurtarabi­len dünya kamuoyuna değer biçilmez ilerici ilahi mek­tebi sunan *“islam”* meselesidir. Arap dünyası şunu açıkça bilmelidir ki, Saddam ve Sedat’ın kendilerine indirdiği bu korkunç darbe, ancak birlik ve beraberlikle ortadan kaldırılabilir. Bugün Sedat Mısır’daki müslüman kardeşlerimize karşı başlattığı geniş tutuklama eylemi ile İsrail’e yaptığı hizmeti tamamlamağa çalış­maktadır. Sedat’ın Amerika ve İsrail’le birleşmesi Arapların onurunu zedelemektedir. Evet, O, İsrail’le birleşmiştir. Ve İsrail bugün bölgede giriştiği cinayetlere, müslümanların ilk kıblesi olan Mescudü’l Aksa’da başlattığı kazılar sonucu, bu Allah’ın evinin te­mellerini çökertme ve böylece müslümanların ilk kıblesini harap etme ve İsrail’in kendi arzusuna varma gibi büyük bir cinayet eklemiştir.

Siz dünya müslümanları ve zalim yağmacıların baskısı altında bulunun tüm mustazaflar! Ayağa kalkın, birlik ve beraberlik ellerinizi birbirinize uzatarak is­lam’ı ve kaderlerinizi savunun Zorbaların yaygarasından korkmayın. Zira Allah’ın izni ile içinde bulundu­ğumuz yüzyıl, müstazafların müstekbirlere ve hakkın batıla karşı zafere ulaşacağı yüzyıl olacaktır.

Dünya kamuoyu şunu iyi bilmelidir ki, İran artık Allah’a gidecek yolu bulmuştur. İran, dünya müstazaflarının kindar düşmanı olan yağmacı Amerika’nın güttüğü çıkarları yok edilinceye kadar, verdiği aman­sız bir savaşa girmiştir. Evlatlarımız da zalimlerin bo­yunduruğu altında kurtulmakla dünya çapında Tevhid Bayrağını açmalarını ümit ediyorum. Cani Amerikaya karşı mücadeleyi dikkatle yürütürsek, çocuklanmızın zaferi tadacaklarını ümit ediyorum. Acaba bu kadar insani, maddi ve manevi sermayeyi elinde bulunduran ve böylesine bir ilerici mektebe ve Allah’ın desteğine sahip olan müslümanlar için müstekbir zorbalar ve çağımızın kara ve deniz korsanlarına boyun eğmeleri yüz karası sayılmaz mı? Acaba nefsani isteklerden vazgeçerek kardeşlik ve dostluk eli uzatarak bu insanlık düşmanlarını meydandan dışarı atarak zulümle sür­dürdükleri hayata son verme zamanı hala gelmemiş midir? Acaba mücahid ve cesur Filistin milletinin söz­de İsrail’e karşı olanların siyasal oyunlarına aldanmamaları, bu oyunları kınayarak kendi silahları ile is­lam’ın ve müslümanların acımasız düşmanı olan isra­il’i yok etmelerinin zamanı gelmemiş midir? Acaba müslümanlar Allah’ın ipini tutmaları, ayrılık ve ihti­laflardan kaçınmaları yönündeki çağnsı karşısında ya­rın Allah katında ne cevap vereceklerdir. Dünya müslümanlan başlattıkları cihadları ile küfrün bayrağını devirerek, yerine İslamın bayrağını görkemli bir biçim­de yükselten İran milleti ve devletini destekleme konusunda kendilerini sorumlu hissetmiyorlar mı? Aca­ba islam düşmanı düzenler tarafından görevlendirilen vaizler İran Devrimine karşı çıkmayı Amerika ve İsra­il’e karşı çıkmadan daha mı gerekli buluyorlar?

Biz Doğu ve Batı’daki müslüman kardeşlerimizin İran islam Cumhuriyeti sesine kulak vererek onunla aynı doğrultuda Allah’ın yardımı ile zalimlerin şerrini uzaklaştırıp, gerek İslam ülkelerinin, gerekse diğer mustazafların bulundukları bölgelerden yağmacıların kovulması için bu hayati hususta Allah’ın çağrısına ce­vap vereceklerini ümid ederiz. Ayrıca Beytullahil Ha­ram’ın hacılarından da bulundukları o mübarek yer­lerde İslam’ın zaferi için dua etmelerini, İran milleti­nin mesajını, bu müslüman halkın çağrışını kendi ülkelerine ulaştırmalarını arzu edip yüce Allah’tan aci­zane niyazımız hepinize İslami göreve aşina olma an­layışını, birlik ve beraberlik içinde olmayı nasip etme­sidir.

Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

(*14.9.1982, İmam Humeyni’nin Dünya Müslümanlarına ve Beytullahil Haram ziyaretçilerine hitaben ya­yınladığı mesaj:)*

Bismillahirrahmanirrahim

Mübarek Kurban Bayramının eşiğinde bütün dünya müslamanlarına ve bilhassa. Peygamber babası Hz. İbrahim Halilulluh (salavatullahi aleyhi ve alihim)’in büyük kurbangahına giden Beytullahil Haram hacılarına tebriklerimi arzetmek isterdim. Ama, maalesef bu sene müslümanların üzerine çöken musibetlerden do­layı tebrik yerine taziyet bildirmek gerek ve fakat, bu taziyet yalnızca büyük Şeytan, cinayetkar Amerika’nın müslümanlann haremi ismetine tecavüzü vesilesiyle değil; yalnızca terörist ve cani israil yöneticilerinin aziz islam toprağı Lübnan’a hücumu dolayısıyla değil, Yalnızca Misel Eflakçı Saddam’ın Amerika ve îsrail’e yaptığı iradesizce uşakhğının neticesinde ülkemizin batı ve güneyindeki Arap ve Arap olmayan müslümanlara karşı işlediği cinayetler için değil; yalnızca İslam ve insanlık düşmanlarının Beyrut ve Lübnan mazlumlaranı karşı zafer elde ederek, binlerce günahsız genç, ihtiyar, çocuk, kadınerkeği kana bulamaları karşısında, Mısır, Ürdün, Sudan, Fas ve diğer ülkelerin başkanlarının takındığı hoşnutluk hali için de değil; gerçi, bütün bunlar da birer musibettir ve taziyeti gerektirir, lakin bu büyük musibet ve facilan da küçülten asıl bü­yük musibet ve facia odur ki, bir avuç haysiyetsiz Siyo­nist terörist, bütün maddi ve manevi imkanlara sahip olan müslümanlara en aşağılatıcı bir şekilde saldınyor. Ki, müslümanlar bir itab ile, bir korkutma eyle­miyle, bırakınız israil’i, Amerika’yı bile bu mıntıkadan dışarı kovabilirler.

Biz, yalnızca kendi topraklarından sürülmüş ve sı­ğınacak bir yeri buunmayan bir grup mazlum insan evsizbarksız kalışından dolayı izdırap çekiyor değiliz. Büyük musibet odur ki, bu cinayetler İslamlık iddiası taşıyan devletlerin nazarlarına açık olarak, İsrail eliy­le işlenmektedir. Büyük facia odur ki, Islamilik iddiası taşıyan bu devletler, Amerika ve İsrail’in naz ve isteklerine göre hareket edip, Camp David ve benzeri entri­kaların uygulanabilmesi için başbaşa veriyor ve bu bü­yük cinayetin ardından da açıkça, İsrail’i resmen tanımaya kadar vanp onu kendilerine *“efendi”* olarak seç­tiklerim izhar ediyorlar. Müslümanlar için facia odur ki, sözde müslüman devletlerden bazıları bu büyük fa­ciayı görüyorlar ve mazlumların, zalimlerin zulmü al­tında olmaktan dolayı inlemelerini, feryad etmelerini dahi önlemeye çalışmıyorlar.

Büyük musibet odur ki, yarım asra yakın bir za­mandır. Amerika, dünya müslümanlarına ve bilhassa bölge müslümanlanna istediği gibi zulmetmiş ve onlann bütün zenginliklerim yağmalamıştır. Bu bölgelerin hükümetleri ise, yalnızca Amerika’dan korkmakla kal­mayıp, mazlumlarınn mazlumiyetlerini açığa vuruşlarını dahi bu korkudan dolayı işitemiyorlar, hatta öyle ki, bu hükümetlerin, iran’ın yağmalanmış mazlum balkı­nın İslami hareketleri için ettikleri mazlumane feryatları dünyanın mazlum halklarına ulaştırmalarırı önlemek için, bu konuda İran’a muhalefet etmekte ne­ler yaptıklarını, Amerika ve İsrail’i dahi geride bırak­tıklarını gördük. Onlar, zalimlere yaklaşabilmek için, bütün imkanlarını, bütün tebligat vasıtalarını ve si­lahlarını İran’a saldıranların emrine sundular, ve ken­di kardeşleri olan bir halka ve hükümetine kardeşlik elini uzatacakları yerde, ubudiyet ve zillet için elerini Amerika ve İsrail’e verdiler ve İran halkı aleyhinde entrikalar çevirdiler.

Biz bu yüzden, şimdi sözde İslami devletlerin çoğuna karşı yeis içindeyiz ve onların hidayete erecekleri hususunda da bir umudumaz yoktur, ancak Allah teala, onlara inayet buyurur ve bir değişiklik meydana ge­tirirse, meseleleri layık olduğu üzere araştınpinceleyerek, kendilerini ve ülkelerini, dünyayı yutan kurtla­rın çengelinden kurtarırlar.

Şimdi, Beytullahil Haram’da, Hazreti Halilurrahman’ın kurbangahında bulunan ziyaretçilere birkaç noktayı zikretmek gerekir.

1. Lazımdır ki, hacılar haccin farzlarını ve muharrematını, haramlarım kıymetli alimlerden dikkatlice öğrensinler. Yoksa, Allah etmesin, aykırılıklar o dereceye vanp, zahmetleri heder olabilir. Veyahut da kendileri için gereksiz ve yeri olmayan zorluklar ortaya çıkabi­lir.

2. İran’lı muhterem hacılar bilmelidirler ki, İslam ahkamım tatbikini taahhüd eden, İslami ve inkılapçı bir ülkeden gelmektedirler ve dostdüşman bütün her­kesin gözü onların üzerine çevrilidir. Dostlar şunun için bakıyorlar ki, “Görelim, bu muhterem ziyaretçiler İslami taahhüdlerinde baki midirler? davranışlarında ve konuşmalarında ve dünya müslümanlarıyla ilgilenişlerinde, görkemli İslam İnkılabının haysiyetini koruyabiliyorlar mı? Ve bu mukaddes seferin kaçınıl­maz sıkıntılarından olan zahmet, meşakkat ve yokluk­lar karşısında sabırlı ve tahammüllü olduklarını göste­rip, Allah tealayı işlerinde hazır ve nazır bilip, ülkelerine başları dik olarak ve ülke ve inkılaplarını dünya müslümanları arasında yücelterek ve kendi aziz ülke­lerindeki İslam inkılabını dünya müslümanlarına ve İslam topraklarına ihraç etmiş olarak mı dönüyorlar? Yahud da Allah göstermesin, ahlak ve hareketlerinde islam hilafina olarak mı hareket ediyorlar, onlardan bazıları müslüman kardeşlerinin gözleri önünde, velev ki, küçük dahi olsa, amel veya sözleriyle İslam’a ve is­lam İnkılabına zarar mı veriyorlar? Ki bu affedilmeye­cek büyük günahlardandır.

Düşman ise, *“Bunların sözlerini, amellerini ahlakla­rını bozabilir miyiz? diye bakıyorlar”* Allah korusun, onlardan çok küçük birşey dahi sadır olsa, bunları ba­hane edip propaganda borazanları aracılığıyla bu kü­çücük şeyleri dahi büyütüp gözler önüne sererek İs­lam’ın ve İslam İnkılabının çehresini yabancıların, dünya kamuoyunun nazarında tam tersine gösterip, iran Devleti müslümanlarını dünya müslümanlarının gözü önünde basma buyruk, tutarsız tanıtmak, ve İsla­mi üstün insani kıymetleden uzak bir mektep ve İran’ın aziz halkını da medeniyet çizgisinden ve dünyaya yücelikler veren hususlardan mahrum kalmış bir halk olarak göstermek isterler. Muhterem hacılar, görünüz ki, Allah Tealanın Beytullah’ı önünde ve şerefli bir mücahid halkın karşısında, İslam ve insani eğitim yolundaki mesuliyetiniz, ne kadar büyük ve tehlikeli­dir!

Ve asla şüphe etmeyiniz ve hepimiz bilelim, ki süper güçlerle onlara bağlı olanların islam toprakarındaki ve dünya mazlumları üzerindeki pençelerinin da­ha da derine batması ve mazlum müslüman gençlerin kanlarının, onların pençelerinden damlaması bu sene, her zamankinin, diğer yıllardakinin benzeri olmayan bir şekildedir. Şimdi dünyanın süper güçleri, İs­lam’dan ve O’nun Doğu ve Batı “yi kazıyıp yok edecek programlarından dehşete kapılmışlardır. Büyük şey­tan, yavru şeytanları çağırmış ve Allah’ın nurunu sön­dürmek için akla gelebilecek bütün entrikaları tezgah­lamaya koyulmuşlardır.

3. Beytullahil Haram’ın muhterem ziyaretçileri, la­zımdır ki, hangi kavim veya mezhepten olurlarsa olsunlar, Kur’anı Kerim’in emirlerine boyun eğerek, Şark ve Garb’ın ve onların kukla uşaklarının İslamı yoketmek için tesis ettikleri şeytani entrikalar selinin karşısında ellerini bir birlerine İslami kardeşlik duy­gusuyla versinler, kendilerini Allah’ın ipine sımsımı sarılmaya, tefrika ve bölücülükten uzaklaşmaya davet eden mübarek ilahi ayetlere dikkat etsinler. Ve, İslamın bu ibadi ve siyasi farizasını yerine getirmek için o mübarek mekanlardan, ki o mekanlar muvahhidlerin, dünya müslümanlarının maslahatının hakkıyla karşılabilmesi gayesiyle tesis olunmuştur azami derecede, manevi ve siyasi faydalar sağlasınlar. Ve o İbrahim’iİsmail’i kurbangaha, o mekana dikkat etsinler ki, orada Allah Tebarek ve Teala ve İslamın mukaddes hedefi için, kendi vücudunun, varlığının en aziz semeresini dahi feda etmek ve ilahi hedefi böylesine bir fedakar­lıkla savunmak, büyük, ortanca, küçük veya ilk, orta ve son bütün şeytanları İslamın bu mukaddes hareminden, Kabe’den kovmak ve şeytanların elini Ka­be’den, Harem’den ve İslam topraklarından kesmek gerektiğinin manası vardır.

Bunun için, Allah Tealanın davetine *“Lebbeyk!”* de­mek lazımdır. Ve gerekir ki aziz İslam İnkılabının ülkesi olan İran’dan oraya giden muhterem hacılar, şeca­at sahibi mücahidlerin feryadlarını, bu şerefli, mücahid milletin fedakarlıklarını müslümanların o büyük kongresinde dünya müslümanlarına duyursunlar ve onları vazifeli kılsınlar ki, onlar da İran balkının me­sajını dünyanın bütün mazlum halklarına ulaştırsınlar ve bu inkılapçı halkın *“ey Müslümanlar!”* feryadını dünyanın bütün insanlarının kulaklarına haykırsınlar ve onlar da anlasınlar ki, İran halkı, müslümanların tamamından kendi şahıslarının veya mıntıkanın mas­lahatı için herhangi bir istekte bulunmuyorlar. Bugün İslam, dünyayı yutmak isteyen cinayetkarların entrikalarının pençesindedir ve eğer müslümanlar, onların karşısında İslami bir bağlılıkla demir gibi set meydana getirmeyecek olurlarsa, ilhat ve küfrün azgın seli, onlann hepsini götürecektir.

4. Müslümanların bilmeleri gerekir ki, İslam İnkılabından sonra, İslamın harikulade kudretinin farkına varan Amerika, şimdi Ehli Sünnet ve Şia kardeşler arasında tefrika icad edebilmek için, bütün entrika ve planlanyla İran’a hücum etmiştir ki, isteği, İslami ha­reketin merkezinin düşmesi idi. Lübnan’a yapılan de­rin ve çok yönlü hücum ve orada işlenen cinayet planlanna vanncaya kadar, hepsi ve hepsi, İslami yok et­mek ve bu ilahi gücü zayıflatmak içindir. Bilmeniz ge­rekir ki, bugün İsrail’in pis eliyle uygulanmakta olan Amerikan planları, yalnızca Beyrut veya Lübnan’la sı­nırlı değildir, İslam, her yerde ve bütün İslam topraklannda ve bilhassa Fars Körfezi mıntıkasında ve ilahi vahyin merkezi olan Hicaz’da da, bu planların hedefini teşkil etmektedir ve bu hedefin ilk merhalesi de mıntıkadaki hükümdarların, gözleri kulakları kapalı vazi­yette, Amerika’nın ve onun kanalıyla dert kaynağı İsrail’in fermanlarını kabul etmelerini, her türlü utanç ve aşağılatıcılığa, uşaklığa boyun eğmelerini sağla­maktır. Böylesine büyük facialar karşısında müslüman halkların ilgisiz kalmamaları ve İslamı ve islam topraklarını muhafaza yolunda hiç bir gayretten geri durmamaları gerekir.

Ne kadar sert ve musibet verici bir haldir ki, müslümanların ve sözde islami devletlerin yanı başında, İsrail, böylesine cesurca ve fatihane, mazlum ve aziz Lübnan halkına, Beyrutlu kardeşlere saldırsın da bu­nun karşılığında. İslam topraklarındaki hükümetlerin, ilahi ve insani bir farz olan müdafaaya geçmeleri, böy­lesine utanç verici bir duruma karşı ayağa kalkmaları gerekirken, bunu yapmayıp, Amerika ve İsrail’in uğur­suz maksatları için faaliyete geçsinler, israil yerine, onunla savaşan İslami İran’ı ve İran’daki islam’ı hedef seçerek, asıl hedef diye onu bilip ayağa kalksınlar!

Onlar, şimdiki sessizliklerine eğer bugün için baha­neler bulabilseler dahi, Ki bu halleri de cinayetkar efendilerinin meşum, uğursuz maksatlarına hizmet oluyor tarihi de saptırabilirler mi, acaba? Hür halkla­rı da aldatabilirler mi? Acaba onlar, bu dikkatsizlikle­rim bahane *ederek “elMüntakim”* intikam alıcı) olan Allah’ı ikna edebileceklerim mi sanıyorlar? Acaba on­lar, yüce İslama karşı oynadıkları oyunlar ve uydur­dukları bunca kılıflardan sonra dahi, o büyük günahla­rın affedilebilir nitelikte olduğunu mu zannediyorlar? Acaba, onlar Beyrut’un günahsız kadın ve erkeklerinin, çocuklarının akıtılan kanlarının üzerlerinde bulu­nan cevap vermek borcunu yerine gelebileceklerini mi umuyorlar?

5. Bu mübarek seferde, lazımdır ki, islamisiyasi planların kamil bir ahenk ile uygulanması için bütün kafileler ve gruplar arasında işbirliği olmalı ve herc ü mercten, aykırı davranışlardan, İslami ahlak ile olgun bir şekilde kaçınılmalı, muhterem hacıların ve hac kafîlelerinin ihtiyaçları ve söz konusu olacak teklifleri Hac ve hacıların işlerine nezaretle vazifeli bulunan muhterem Hüccetulislam Müsavi Hoveyniha’nın direktiflerine uygun olarak halledilmelidir.

Eğer her kafile ve grup, Allah etmesin müstakil olarak, ahenk ve işbirliğine dikkat etmeksizin hareket edip, işe koyulurlarsa, mümkündür ki, facialar meydana gelsin, sapıklar zuhur etsin ve böylece de İslam’ın ve İslam Cumhuriyetinin ve İslam İnkılabın çehresinin değişik bir şekilde gözükmesine sebep olsun! Bu, büyük bir günahtır. ve hem Halik, hem de halk karşı­sındaki mesuliyeti büyüktür. Ben bu cihetle, ümit ediyorum ki, (Allah teala yardımcıları olsun), aziz hacılar, kendilerini ve dostların murakabe edecekler, böylece, bu azametli ilahi ibadeti günahlara bulaşmaktan, ha­talardan uzak tutacaklar ve Allahu Tealanın bu, bere­ket dolu evinin civarındaki ilahi mikat ve mukaddes makamlarda, kudsiyetin zuhuruna mazhar olan me­kanda, Allahu Tealanın huzurunda, bütün adaba riayetli olacakları ve aziz hacıların kalpleri, hak olmayan bütün bütün bağlılıklardan kurtulacak;

Dost olmayan şeylerden el çekecekler, ilahi tecellile­rin nurlarıyla nurlanacaklar, ve Allah’a doğru yapılan bu yolculuğun bütün menasik ve hareketleri, önce İbrahimi ve sonra da Muhammedi haccın muhtevasıyla donanacak, tabiata bağlılıklardan, benliğe düşkünlük­lerden, bu ağır yüklerden Marifeti Hak ile, O’nun aşkıyla kurtulup, kendi memleketlerine salimen varacaklar ve dostlarına maddi ve fani hediyeler yerine ba­ki ve ebedi hediyeler götürecekler, İbrahim Halilullah’tan, Muhammed Habibullah’a kadar gelip geçen bütün büyük peygamberlerin ulaştırmakla vazifeli kı­lındıkları sırlarla, insani ve İslami kıymetlerle avuçla­rı dolu olarak şehadete aşık dostlarının yanına döne­ceklerdir. Ki, bu kıymetler ve hikmetler, insanı nefsi emmarenin kötülüklerine esir olmaktan, Doğu ve Batı’ya bağlılıklardan kurtarır. Ve Dünya müslümanları, eğer anlasalar ki, Peygamberlerin (as) sırları, hikmet­leri ve bu hikmetlerin özünü, usaresini teşkil eden ve “Allah göklerin ve yerin nurudur” ayeti gereğince, nu­run mebdei, başlangıç noktası, insan yapıcı ve hidayet edici kitap olan Kur’anı kerim ve kalplerde nurani bir “kandil yuvası” teşkil eden son Peygamber, insanların kalplerindeki zulüm perdelerini, karanlıkları kaldıran, onları nurlardıran ve alemi “nur üstüne nur”a garkeden bir Nur Okyanusudur; o zaman hiç beklemeksizin bu okyanusa dalarlar ve şeytanın ve şeytanın oğullarının esaretinden kurtulurlar, vehimden ibaret olan bir­kaç günlük dayanaklar ve hayali makamlar için, alınlarına zillet ve utanç damgası vurulmasını kabullen­mez ve büyük şeytana, onun Camp David ve benzeri, esarete düşürücü planlarına yaklaşmaktan hoşlan­mazlar.

Siz, Ey Kur’an ve İslam Okyanusundan ayrı düş­müş damlalar! kendinize geliniz ve bu ilahi okyanusla bütünleşiniz! Bu mutlak nurla nurlarıınız ki, dünyayı yutmak isteyen tamahkarlar gözlerini sizden kaçırın, onların yağmacı ve tecavüzkar elleri kesilsin, böylece şerefli bir yaşayışa ve insani değerlere ulaşasınız ve bir avuç İsrail’li haydutun size kabadayıca hükümet ettiği, mazlum müslümanları sizin gözünüz önünde ayaklar altına aldığı bir utanç verici hayattan kurtuluşa erişesiniz.

Ya ilahi, bizim uyuyanlarımıza uyanmak tevfikini inayet eyle! Ve İslam topraklarındaki idarecileri kendilerine döndür ki, müslümanlara İslami ölçülerle hü­kümet etsinler ve nefis putlarını, tağut putlarını yerlere çalsınlar!

6. Allah’a olan ahidlerine sadık bulunan muhterem alimlerin, yazarların, konuşmacıların üzerine düşen vazife şudur ki, münasip fırsatlarda ve müslümanların huzurunda, İslam’ı ve İran İslam İnkılabını müdafaa ederek; kendilerine meşguliyet sahası olarak İslam ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhine yalan haber yaymayı, şayialar savurmayı seçmiş olan ve bütünüyle Ame­rika ve İsrail’e bağlı bulunan propaganda merkezlerinin zehirlerini telafi etmeli, islamın gerçek yüzünü dünya insanlarına tanıtmalı, İslam düşmanlarının içte ve dıştaki bütün oyalama ve engellemelerine rağmen, Allah’a verdiği ahde bağlı olan İran halkını, amansız bir şekilde cihad ederek, ülkelerine nasip olan İslami kazançlardan, diğer halkları haberdar etmeli ve propa­ganda borazanlarının bu halka yönelttiği töhmetler üzerindeki perdeyi kaldırıp, Amerika ve uşaklarının plan ve entrikalarını açıkça ortaya koymalı; Mişel Eflakçı Saddam Ordusunun, Amerika’nın emri ve onun bağlısı olanların desteğiyle yaptığı hücumları dünya amme efkanna duyurmalı, Amerikan uşağı bazı hü­kümdarların elinden İslam ve müslümanların neler çektiklerinden haberdar etmelidirler ki, bunların en beteri de, onlar İsrail’i resmen tanımaya karar vermiş­lerdir ve o da bunun hemen ardından, vahşiyane bir şekilde Lübnan İslam topraklarına saldırarak, günahı ve sığınacak yeri olmayan onbinlerce halkı şehid etmiş veya malul bırakmıştır.

Şayet halklar, Allah Tealaya itimat ile hareket ederlerse yüzlerini dünyanın ve gelecek nesillerin önünde Allah göstermesin kara edecek olan, tarihin bu büyük faciasına, ancak o zaman karşı koyabilirler ve aziz islam’ı ve müslümanları bu büyük utançtan ve hatırası, gayretli her müslümanı ürperten bu sınır ta­nımaz zilletten, aşağılatıcılıktan kurtarırlar.

7. Ve, son olarak... İslam ve Kur’an hükümlerine muhalefet için biraraya gelip, birleşen mıntıka devletlerine ihtar ediyorum ki; İslam ve İslam halklarına karşı hareket ve kıyam etmeyiniz! Eğer öyle hareket ederseniz, biliniz ki, mıntıkanın en kudretli ülkesi olan İran Devleti, ve halkı, Allah Tealanın izniyle sizi affet­meyecektir ve başınıza her ne gelirse, bunun mesulü bizzat sizsiniz! Ve, dünya ekonomi ve sanayii devlerinin hayat damarı sizin elinizde olduğuna göre, mazeretlerinizin, Yüce Halık katında da, mahlukatı yanında da hiçbir kabul edilirliği yoktur!

Ümit olunur ki, aziz İslam halkların dayanışmasıyla, dünyada ve bilhassa bölgedeki kendi emellerine ula­şır, dünya müslümanları da müstekbirlerce karşı zafer elde ederler...

Allah’ın salih kullarına selam olsun...

*(4.9.1983, İran İslam Devrimi lideri ve İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin 25 Zilkade 1403 tarihinde dünya müslümanlarına hitaben yayın­ladığı hac Mesajı:)*

Bismillahirrahmanirrahim

Şuurları uyanık insanlara, ademoğullarına, Allah Teala yolunda fedakarlık ve cihad dersi veren, onları Allah’ın ermişlerinin, velilerinin yoluna çeken kurbangah’a, İbrahim’in kurbangahına cezbeden ve İslamın büyük bir bayramı olan Kurban Bayramının erişmesi dolayısıyla, bütün dünya müslümanlarına tebrik arz ediyorum.

Bu büyük hac amelinin tevhidi ve siyasi yönlerini, büyük peygamberler ve aziz velilerden ayrı olarak bir de ancak, Allah’a ibadet eden has kulları idrak edebi­lir...

Tevhid ehlinin ve dünya put kıranlarının babası (Hz. İbrahim), bize ve bütün insanlara; Allah yolunda kurban kesmelerinin, tevhid akidesi ve kulluk yönünden olduğu kadar, ondan daha da önce, siyasi ve içti­mai kıymetleri olduğunu öğretti. O, bize hepimize şu­nu öğretti: Allah’ın dininin ve ilahi adaletin hakimiyeti için, hayatınızın en aziz semerelerini, kendi azizlerinizi Allah için feda edin ve bundan dolayı da bayram yapınız.

O, (Hz. İbrahim), Adem’in nesline şunu anlattı ki, Mekke aşıklarının kurbangahıdır, orası tevhidin yayıl­ma mekanıdır ve müşriklerin menfaatlerine ve azizlerine gönül ve can bağlamak da şirktir...

O, (Hz. İbrahim), Ademoğullarına, Allah yolunda cihad dersi verdi ve fedakarlık ile feragati, bu mekandan hareketle, bütün dünya halklarına tebliğ etmelerini is­tedi.

Adaleti ikame etmek ve zamane, müşriklerinin ellerini kesmek için Allah yolunda baştan ayağa tanın­maz hale gelinceye kadar, her şeyden (Allah yolunda boğazımın kesilmesine razı olan) İsmail zebilullah mi­sali fedakarlık etmek, hakkın ölümsüzlük kazanması için şarttır. Bu putkıran Hz. İbrahim ve onun aziz evladından bir diğer putkıran olan Muhammed Mustafa (sa) beşeriyete, putların nasıl olursa olsunlar kırılması gerektiğini öğretti ve ummul gura (beşer tarihinde ilk yerleşme mıntıkasında) olan kabe, öyle bir mekandır ki, oradan alemin her noktasına ve dünyanın son gününe kadar putların kirli varlığından temizlenme çağrısı yapılır.

Put, ne olursa olsun, ister heykel, ister güneş, ister ay, ister hayvan, ister insan ve daha bilmem ne olursa olsun, tarih boyunca tağutlardan daha tehlikeli olmuş­tur. Bunun içindir ki, Adem Safiyullah’tan İbrahim Halilullah’a ve Muhammet Habibullah Sallalahu Aley­him ve alihim ecmainden ta son zamana kadar hepsi Kabe’den tevhid nidasının yükseltmişlerdir.

Öyleyse, zamanımızın süper güçleri de, bugünün büyük putları değil midirler? Onlar da dünya halklarını itaate, kendilerine tapmaya çağırmıyorlar mı, zor ve zer (altın) ile para ve tezviratla, kendilerini insanoğ­luna yüklemiyorlar mı?

Ve Kabe, putların kırılması için biricik merkez değilmi?

Halil İbrahim Kabe’den tevhit nidasını yükseltmiş ve yükseltiyorlardı. Allahu Teala İbrahim’e şöyle bu­yurmuştur:

***“İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan gelecek zayıf develerin üstünde, sana gel­sinler.”***

*“.. Beytimi, tavaf edenler, kıyam edenler, rüku ve sücud edenler için, iyice temizle!”* (Hac; 26)

Bu temizleyiş daveti, bütün her şeyden daha çirkin günah olanın şirk olduğunu gösteriyor, Tevbe suresinde ayeti kerimede buyruluyor ki:

***“Ve, bu Haccı Ekber günü, Allah’tan ve Rasulünden insanlara şöyle bir ilamdır; Allah ve Rasulü, müş­riklerden kati olarak uzaktır.*!”** (Tevbe;3)

Müslümanların tamamı ve diğer dinlerin tümü de Kabe’de nida yükseltiyor ve beşeriyeti tevhide çağırı­yor.. O halde beşeriyet, bütün feryadları, Kabe’den ve Mekke’den yükseltiyor! Ve bize de, lazımdır ki, onlara tabi olalım. Ve kelimei Tevhidi ve Tevhidi kelimeyi’ davet feryadlarını ve zulüm altındaki inleyişlerini, açıklamalarını, müslümanların oradaki canlı ve gör­kemli toplantılarında, o mukaddes mekanda Mekkei Mükerremede yükseltelim ve putları kıralım. Başlannda Büyük Şeytan’ın (Ameraka’nın) bulunduğu şey­tanları ve ortaya çıkardıkları zorlukları fırlatıp atalım, kovalım ki, (İbrahim) Halilullah, (Muhammed) Habi­bullah ve Mehdi Veliyalluh azizlerin haclarını yerine getirmiş, eda etmiş olalım! Hakkımızda denildiği üzere bizler en azından feryad eden hacılarız...

Ümit olunur ki, beytullahil Haram’ın muhterem ziyaretçileri, hangi firka ve mezhepten olurlarsa olsunlar o mukaddes ibadet yerlerinde, İslam’ın, küfür dünyasına karşı zaferi için, el ele verip, müslümanları ve onlara hükmeden devletleri uyandırmak için feryat ve en belağatlı şekilde dua ederler. Belki, o duaların bereketiyle, cahiliyyette birçok putların bulunduğu, Vahy beldesinde, Allah Tebarek ve teala müslümanları fazi­letli kılar, onların Sadrı İslam’daki yüce mertebelerine yemden ulaştırır ve ecnebilerin, dünyayı yutmaya yel­tenenlerin elini, İslam beldelerinden keser, sonsuz rahmet ve gufranı bütün müslümanların üzerine yağdırırcasına; af ve gufrana büründürür.

Sözün burasında, bazı konuları, Beytullahil Haram ziyaretçilerine ve bütün dünya müslamanlarına, önce­den defalarca arzedilmiş olsa da tekrar zikretmek isti­yorum:

1. En mühim işlerden biri şudur ki; muhterem hacı­lar Hac kafilelerinin alimleri, kıymetli vakitlerinin ço­ğunu Hac mesailini gözetmeye sarfetsinler. Zira, kü­çük bir noktayı ihmal etmeleri, o kadar zahmetlerini ta baştan boşa çıkarıp, haclarını batıl eyleyebilir.

Hac kafilelerinin belirlenmiş alimleri, kafilelerini hac menasikini öğrenmeleri için derslere davet etsinler. Hacıların, en küçük bir noktayı dahi bırakmaksı­zın, var güçleriyle öğrenmeleri, öğretmeleri, hac mesaili ve menasikinin ilmini öğrenip de amel etmeleri farz­dır.

2. Hepimiz biliyoruz ve bilmemiz gerekir ki; asırlar­dır ve hassaten şu son iki asırdır, müslümanların başına her ne geldiyse, İslam topraklarının kapılarının ya­bancı devletlere açılması yüzünden gelmiş ve onların meşum gölgesi altında, İslam beldeleri karanlıklara, zulmete boğulmuş ve Allah’ın o beldelere verdiği zenginlikler rüzgara savrulmuş, yağmalanmıştır ve bu durum, müslümanların. İslam’ın siyasi ve içtimai meselelerinden gafil bulunmaları yüzünden, sömürgecile­rin ve emperyalistlerin, Batı ve Doğu bloklarının uşakları elinde yoksul müslüman kitlelerin sırtına vurulan bir yük halinde hala da devam ettirilmektedir ve buna rağmen İslam ulemasının çoğu, İslam’ın siyasetten uzak olduğunu ve hiç bir müslümanın siyasete karışmaması gerektiğini zannederdi ve hala da zannediyor­lar...

Yağmacılar, sömürgeciler, sözde aydınların uşaklığından istifadeyle, İslamı tıpkı münharif Hıristiyanlık gibi inzivaya çekmek için çalıştılar ve ulemayı yanızca ferdi ibadet çemberi içine hapsetmek istediler, cemaat imamlarım mescidlerde veya evlenme akidlerinin ya­pıldığı yerlerde sınırlandırıp halkı, yalnızca mukadde­sat ve dua ile, aziz gençleri de içki ve eğlence sahnele­riyle meşgul ederek, siyasi ve içtimai meselelerden ve müslümanların işlerine, İslam beldelerinin müşküllerine ihtimam göstermelerinden uzak tuttular ve bu iş­lerde öyle muvaffak oldular ki, bizim gaflet ve cehaletimizden istifade ederek, İslam beldelerini ya kendi dal­mi sömürge bölgeleri haline getirdiler veya yağmaladı­lar ve bu işlerde müslümanların nice sultanlarını, hükmedicilerini hademe olarak kullandılar. Ve onların aracılığıyla halkların haklarını ve kuvvetlerini yağmalayıp, onları yokluğa, ezişe, sömürüye zaafa sürükledi­ler; kendilerine bağladlar, fakrı zaruretlerini karşıla­mak için halkları kendi eteklerine sarılan kimseler haline getirdiler. Müslümanlar bu günde, kendi gaflet­leri emperyalistlerin uşaklarının propagandalanyla, süper güçlerin sulta ve yağmalarına maruz kalışlarını sürdürüyorlar ve tağuti rejimlerin ve sarayların uşağı satılmış molallar, ahundlar, hocalar da müslümanların cahiliyet ve gafletlerinin devamı için zemin hazırlı­yorlar ve gözcülük yapıyorlar.

***“... Biz Allah’ın (teslim olmuş) kullarıyız. Ve biz An­cak O’na dönücüleriz!”*** (Bakara; 156)

3. Meselelerden biride şudur ki; emperyalistler, dünya müslümanlarına ve mustazaflarına kendi kayıt ve kaidelerinin dışında faaliyet göstermeleri için asla izin veremezler ve onları hep geri kalmışlık, yokluk ve ihtiyaç içinde tutarlar ve çeşitli yönlerden garbın ve şarkın uşaklarınca yapılan çok yönlü propagandalarla; ya süper güçleri veyahut da kendi kısa görüşlülüklerini baştan haşa bütün islam topraklarında hakim kılarak yoksulluğu, mustazaflığı geliştirirler.. İlim ve me­deniyeti emperyalizm ve komünizmin cenahlarından birine bağlılıkla görürler...

Hassaseten Batılılar ve Amerikalılar, hep üstün ırk olduktan görüşündedirler, diğerleriyse, soyları derilerine göre şekillenen noksan ırklardır! Yani birilerinin üstünlüğü, ırklarından kaynaklanır; diğerlerinin geri kalış sebebi, ırklarının noksan oluşlarından! Bir diğer­lerinin sözü de insanların tekamül etmekte oldukları­dır. Onlara göre insanlar bugünkü tekamül noktasına milyonlarca yıllık tedrici bir tekamülle erişmişler. Öy­leyse, ilerlemek için gayret sarfetmek faydasızdır. Ve hürriyetçiler ya Batı kapitalizmine bağlanmalıdırlar yahud da Doğu Komünizmine... Yani, bu durumda, onlara göre, bizlerin söylecek hiçbir sözümüz olamaz. Çünkü bizler herşeyi ya Doğulu yahut da Batılı güçten alabiliriz, ilmi de, medeniyeti de, kanunu da ilerlemeyi de!..

Sizler, bugün bizim düçar olduğumuz utanç verici durumu gördünüz ki, bu düşünce tarzım bize kabul etirmişlerdir ve herşey, hatta ne kadar mümtaz, seçkin otursa olsun, sırf onların ölçülerine uygun olmayış suçu yüzünden müşteri bulamaz! Halbuki aynı şeyleri onlara, eğer Batı adına sunsanız, müşteri çoğalıverir! Sözgelimi İran kumaşı hakkında hariçte epeyce söz edilse bile, müşterisinin çoğaltılabilmesi için, kendi ülkesinin sınırları dışına çıkararak Batının ilacıyla mua­mele görmelidir. Halbuki, gayri Müslim fikir adamları ve yazarlar, Müslümanların, İslam’ın ilim ve medeni­yetin Avrupa’nınkinden yüksek olduğunu söyleyen can­lı şahitleridirler.

Belirtmek gerekir ki, bizim üniversitelerimiz Batı­nın yumruğunu kendi bahtiyarlığı sayan Batı uşakla­rınca veya satılmışlarca idare olunuyordu ve İslami şuura sahip olanlar azınlık halindeydiler ve onların güçleri elinden alınmıştı. Batı uşaklarının çoğu, genç­leri de Batıya aşık hale getiriyorlardı ve onları, akın akın batı’ya gönderiyorlar ve onlar da dışarıda emper­yalizmin emellerine hizmet ediyorlardı. Emperyalistler hele çengele daha çabuk takılmak durumunda olan gençlere gözlerini daha çok dikiyorlar ve onların kafasına Batıcı ve kendi milletleriyle tersleşecekleri diğer gayri İslami fikirleri doldurup ülkelerine geri gönderiyorlardı. Bu durum, bilhassa son asır boyunca İslam memleketleri içinde bir facia teşkil etmiş ve her taraf bu gibilerle dolup taşmıştır. Bütün bu hususları mu­fassal olarak okuyup öğrenmek gerekir...

4. Bir diğer husus da, Müslümanları kendi ülkelerinde bile savunmasız bırakan ve onları süper güçlerin eteklerine tutunmaya çağıran dış propagandalardır. Geçmişte, İngilizlerin elinden alınan tahsil ve sözde aydınlık belgesiyle batı uşakları, meselelerden haberi olmayan hükümetlerin dikkatsizliği üzerine yük vurmuş halkların çaresizliğinden istifadeyle öyle bir korku heykeli diktiler ki, İngiliz sefarethanesinden bir hademe, İran için bir kötü söz söylese, ona dahi karşı konulamaz ve İran rüzgara savrulurdu, o hademenin batırma.

Ve İngiliz elçisinin zamanın hükümetine veya sadrazamının bir tek işaretiyle, niçini, nasılı sorulmaksızın, emirlerine itaat olunurdu. Bugün de iki süper güç ve özellikle Amerika, bütün İslam beldelerinde aynı kor­ku heykelini öylesine daha da büyük ve daha da dallı budaklı olarak dikmiştir ki, sanılır ki eğer birisi bu iki kutuptan birisine, “gözünün üzerindeki kaşın var” de­se, o ülke yok ediliverecek! Ve ham hayallerle ve bu­günkü asrı, geçmiş asırlarla mukayese ederek, bazı uşakları ve Batıya tutunanlar, bu gibi şayialarla, müslümanları kendi haklarını müdafaa etmek hususunda yese düşürmek isterler.. Kavmiyetçilerin bu gibi oyun­ları oynamaktan doğan suçları da diğer büyük suçlar­dan daha hafif değildir.

5. Bugün, bu putları kırmak için, dünya müslümanlarının ve mustazaflarının dikkat etmeleri gereken mükellefiyetleri nelerdir? Bu müşküleri, zorlukları kökünden yok etmenin, fesadı ortadan kaldırmanın yolu, bütün müslümanların ve hatta bütün dünya mustazaf­larının ve dünyadaki zincire vurulmuş bütün halkların vahdetidir. Aziz İslam ve Kur’anı kerim’in üzerinde ısrarlı durduğu bu vahdet davetinin yapılacağı ve onun merkezinin olacağı yer, Mekke i Muazzamadır. ve vakit ise müslümanların orada, hac farizası için toplandıkları zamandır. Ki bu, İbrahim Halilullah ve Muhammed Habibullah’la devam etmiş ve ahir zaman­da da yoluna canlar feda olası Hz. (Mehdi) Bekiyetullah ile devam edecek.

İbrahim Halilullah’a hitap olunuyor ki, *“halk”*ı hacca çağır”, ta ki, menfaatlerini görebilmek için bütün her yerden gelsinler, bu menfaatler siyasi, içtimai, ik­tisadi ve kültürel menfaatlerdir, gelsinler ve görsünler ki, sen onların peygamberi olarak; hayatının en açık semeresini, Allah yolunda, takdim ettin, gerek ki, bü­tün adem soyu da seni takip etsin. Görülüyor ki, putları kırdın ve insanı Allah’tan uzaklaştıran, ister güneş olsun, ister ay, ister heykeller, ister hayvanat, ister in­sanlar, hepsini kırdın. Her ne dediysen hakikati söyle­din...

Öyleyse bütün herkese lazımdır ki, tevhid inancını ve nice peygamber azimüşşanların bu pederini takip etmelidirler. Tevbe suresinde, Mekke’de büyük toplan­tı emrolunduğu zaman neler olmuştu, okuyalım:

*“Hac merasiminde, müşriklerden şikayet ve feryat etmek, siyasi ve ibadi feryattır. Ki, bu işi, Rasulullah sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem emrettiler... “Kah­rolsun Amerika, kahrolsun İsrail, Kahrolsun Sovyet­ler”* diye feryat etmenin İslam’a aykırı olduğunu söyle­yen satılmış mollanın, hocanın bu sözünün, resulullah’ın ve Allah’ın emrini takip ederek yapılan Hac merasimine aykırı olup olmadığı hususuna halletmek ge­rek.. Acaba, sen ve senin gibi Amerikancı molalları; yoksa Peygamber (s.a.v)’in fiilini ve Allah’ın emrini ha­talı mı buluyor ve o yüce şahsiyeti takip etmeyi ve Al­lah’ın emrine itaat etmeyi yanlış bir iş mi biliyorsu­nuz? Hac merasiminin kafirlerle ilgili kısımlarını bir kenara bırakıp Allah ve Resulünün emirlerini, kendi dünyanızın menfaatleri için, unutulmaya mı terk edi­yorsunuz? İslam düşmanlarını temize çıkararak, İs­lam’la ve Müslümanlarla muharebe eden zalimleri, be­raat ettirircesine bedduadan uzak tuttuğunuza göre, Müslümanları kafirlerden üstün bilmeyi de mi küfür sayıyorsunuz?

Biz ümit varız ki, Suudi hükümeti, Allah’tan haber­siz bu gibi mollaların vesveselerine kulak vermez Ve vaad olunduğu üzere, hac merasiminde kafir ve müş­riklerden uzaklaşmayı davet edici eylemlerde hacıları serbest bırakırlar.. Ve bu ilahi amelde, kafirlerin tecavüzüne maruz kalan, bilhassa İran’lı, Filistinli, Lüb­nanlı ve Afganlı ziyaretçiler, bütün mazlumların müş­terek düşmanlarına karşı dayanışma içinde olduklarını, vahdet nidasıyla bütün aleme bildirirler.

İranlı olsun veya olmasın, bütün Beytullahil Haram ziyaretçilerinden bekliyorum ki, intizam ve asayişe ri­ayet etsinler, ve temsilcim olan Hüccetül İslam Muhte­rem Musavi Hoveyniha’nın düsturlarına göre amel et­sinler ve bütün Müslümanları kendi kardeşleri bilsin­ler, birbirleriyle İslami mesuliyetim müdrik bir Müslüman olarak muamelede bulunsunlar. Ümit olunur ki, Suudi hükümeti de, İranlı hacıların, “gaddar zalimle­rin zulmünden inlemeleri”nden, feryatlarından rahat­sız olmaz. Çünkü İranlı hacılar, İslam topraklarına te­cavüz edenlere karşı feryat edeceklerdir. Ama bunun dışında, İranlı hacılar, herkesle ahenk içinde, işbirliği­ne layık bir şekilde davranacaklar ve İslam’ın haremine girmiş olan kafirlere karşı vahdeti kelime ile pro­testoda bulunup, bu seneki haccı da böylece inşaallahu teala, Allah’ın ve Resulullah sallalahu aleyhi ve sellemin beğeneceği bir şekilde neticelendireceklerdir.

6. Dünya Müslümanlarının ve mustazaflarının, dünya müstekbirleri ve talancıları aleyhinde kıyam et­meleri için şu hususların da zikredilmesi gerekiyor ki, zalim güçler, korku ve tehditlerle veya propaganda borazanları aracılığıyla, meşum maksatlarını icra et­meleri için bizzat kendilerini veya hain ve satılmış uşaklarını vazifelendirmişlerdir ve eğer, halklar onla­rın karşısında gönül birliği ve vahdet içinde bulunurlarsa, onların bu hainliklerini icra etmeleri mümkün olmayacaktır. Bu iddianın şahidi olan örnekler pek çoktur ve bunun mıntıkadaki en canlı örneğini İran ve Afganistan teşkil etmektedir.

İran’ın Amerika’ya hangi derecede teslim olduğunu biliyoruz ve biliyorsunuz ki azledilmiş hain Şah, bu ül­keyi, bütün boyutlarıyla Amerika’ya bağlı hale getirmişti. Ve İran, Amerika’nın askeri üstlerinden biriydi. İran Ordusu, Amerikan askeri danışmanlarının elin­deydi. kültürü de Şah’tan, hükümetinden ve meclisinden beslenen, karavanası oradan gelen uşakların elin­deydi. Ekonomik, hayat, onlara bağlı olmakla ötekiler­den de beterdi. Azledilmiş Şah, mıntıkada en, kudretli jandarma idi. Onun destekçisi, Amerika’yla, Ameraka’ya bağlı olan diğer devletlerdi. Askeri teçhizat ve imkanlar açısından da, son derece mücehhezdi..

Bütün bunlara karşı, İran’ın azametli halkı ve aske­ri kudret ve teçhizat yokluğu içinde ve elleri boş ama iman silahıyla donanmış olarak, islam’dan kuvvet alarak, sağlam bir azametle ve Allah Tealaya sığınarak, yalnız O’na ümit bağlayarak ve kendisine itimad ederek, kısa müddet içinde öylesine bir mucizevi bir şekil­de, batıcılar tarafından ortaya çıkarılmış bütün cismani ve hayati putları yıktılar ve tağutların ikibin beşyüz yıllık defterlerini dürdüler ve tarih yapanlar arasında­ki yerini alarak, put yontucularının üzerine bir iptal çizgisi çektiler. Afganistan da, Sovyetlerin açıkça tecavüzüne karşı, bu işgalci devletin kudretli ordusuna ve hain partinin karşısına iman kudretiyle, Allah Tealaya istinad ederek ve kendine de güvenerek çıktı ve onları ezdi...

Söylemek gerekirse, Sovyetler, kendi zalimane hücumlarının arkasında şimdi bir yılgınlığa, bir perişan­lığa sürüklenmişlerdir. Ve hayret halindedirler *“Afga­nistan’dan, haysiyetimi, yüzsuyumu, yitirmeden nasıl çıkabilirim”* diye. Kudretli halklar ve İslami mesuliyetlerinin şuurunda olan ulema, geçmişte de, işgalci İngiltere ve Fransa’nın Irak ve Cezayir’den atılmalarında, aynı şekilde müessir olmuşlardır... Onların benzerlerinin, bugünkü sömürgecilerin ve emperyalistlerin çek­tikleri yıkılış yok oluş korkusu için bu örnek yeter...

Öyleyse sizler de Müslümanlar ve İslam toprakla­rındaki hükümetleri ağır uykudan uyandırınız ve bu müşkül tılsımları, bu boş şeytani sihirleri iptal ediniz. Müslümanlar ve onların başındaki hükümetler bir milyarlık cemiyetleriyle, Doğunun ve Batının hayat damarlarım ellerinde bulundurmanın imkanlarıyla, üzerlerinden korkuya kapılmışlığı atmalıdırlar. Bu yolda, otuz küsur milyon gibi cüzi bir cemiyetine rağ­men, bütün güçlerin ellerim ülkesinden koparıp atan ve emperyalistlerin bütün kayıt ve bağlarından kendini kurtaran ve zalimlerin ve yabancı danışmanları aziz vatanlarından kovan İran’dan ibret alınsın.

Emperyalistlerin borazanlarının inkılabın zafere erişmesinden önceki günlerden ta bugüne kadar, İran hakkında yaydıkları şayialara, yalanlara, İran’ın çö­küntünün eşiğinde bir ülke olduğuna, iflas ettiğinde dair yalanlarına kulak vermesinler. İslam’ın kudretini ve Müslümanların onurunu sergilemeyi, Allah’ın ver­diği nimetlerin zalimlerce yağmalanmasına engel ol­mayı hedef edinip, İslami kardeşliğin sulh ve safanın, iman kardeşliğinin hakim olmasını istesinler. Eğer bu, temin olursa, bu kudretli ülkeler, İslam toprakların­daki mustazafların ülkelerinde pek çok uşaklara sahiptirler, ama onlar müşküllerle karşılaşsalar, onları bile kendi başlarına bırakırlar... Zira onların lügatlerinde *“vefa”* kelimesi yoktur.

7. Eğer, dünya müslümanları ve İslam toprakların­daki hükümetler arasında, Allah Tebarek ve Tealanın ve Rasulü Azimüşşanın isteyip ayrı bir ihtimam bu­yurdukları vahdet inşaallah hasıl olursa, o zaman İslam topraklarındaki hükümetler, müslüman halkların desteğiyle, İslamın savunması için yüz milyonluk bir ordu dahi kurup, talimden geçirebilir ve onu ayakta tutacak zahireyi sağlayabilirler. Eğer, onlarca milyon­luk bir orduyu İslam bayrağı altında taplayacak olsa­lar, dünyanın en büyük ordularından birine sahip ol­muş olurlar. Bugün böyle bir ordu, ilk anda teşkil edil­mese de, mıntıkadaki İslami ülkelerin devletleri yine de en azından, onlarca temin edebilirler ve en azından on milyonluk bir orduyu da İslam memleketlerinin sa­vunması için, İslam bayrağının altında toplayabilirler.

Eğer, ilk planda böyle bir şey dahi yapılabilse, fev­kalade bir kuvvet olur ve ümit olunur ki, mıntıkadaki devletler, ırk ve mezhep gibi farklılıkları bir kenara bırakıp yalnızca İslam bayrağı altında böyle bir işi ger­çekleştirmeyi düşünürler, böyle bir planı hazırlarlar ve süper güçler karşısında çekilen o utanç verici aşağılatıcı durumdan kurtulurlar; istiklal ve hürriyetin tadım tadarlar. Böyle bir kudreti elde etmek için, hükümetle­rin her birinin, önce kendi halkıyla ahenkli bir ilişkiye girip, ülkelerinin savunması yolunda nasıl bir hayat bahşedici plan yapmaları gerektiğini mütaala etmeli­dirler.

Bu konuda, İran İslam ülkesinden, kendi ülkelerini ve müslüman kardeşlerini savunmak için nasıl davrandığından ilham alsınlar. Bugün İran, onca müşkülat ve engellemelere, muhasara ve manialara karşı bütün gençlerine askeri eğitim veriyor ve rapor edildiğine göre, bugüne kadar, yaklaşık bir milyon kahra­man, eğitimden geçmiş bulunuyor... Bunun ne manaya geldiğim zikretmek gerekirse, bu güç, İslam vatanının müdafaası için mücehhez ve silahlı bir ihtar teşkil et­mektedir.

İslam topraklarındaki ve mıntıkadaki devletler de eğer halklarıyla İran devletinin yaptığı gibi, ilişki kurarlarsa, kendilerini halklarının yanı başına koymalı­dırlar. O zaman halk, onların kendileri için bir hizmet­kar olduğuna kail olur ve İran’ın ulaştığı kudret, o ül­kelerde de meydana gelir ve İslamın daha iyi anlaşılması için bu bir başlangıç teşkil eder. Esefle söylemeli­dir ki, İslam bugün henüz, bütün boyutlarıyla tanın­mamaktadır. Zira tarih devirleri içinde sömürgecilerin serdikleri örtülerin altında tutulmuştur.

Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz ki, bu kara örtüleri kaldırabilelim ve Müslümanların gözlerini İslam’ın gü­zel yüzüyle aydınlatalım ve dünya da, İslam’ın bu alem için neler getirdiklerini anlasın.. İslam’ın muhkem hü­kümleri nedir, dünya çapında, sulh içinde beraberce nasıl yaşanılır? Bunlar, ümit olunur ki, yoluna canlar feda olası ahir zaman Mehdi’sinin zuhuru çabuklaşır da iyice belli olur ve insanların kemale ve uhrevi saadete erişmelerini Allah teala hepimizi nasip eder.

8. Bütün Müslümanlar ve bilhassa mıntıkanın maz­lumları bilsinler ki, İsrail kuklalarının başkalaşması ve değişmesiyle, Filistin ve Lübnan kahramanlarını iğfal ederse, Müslümanların memleketlerindeki hükü­metlerden hiçbiri İsrail’i *“Nil”*den “Fırat’a kadar şeklindeki meşum, uğursuz maksadından caydıramayacaktır.

Bölgede savaş gösterileri yapan ve dişlerini göste­ren Amerika’yla mıntıkadaki kuklaları, İsrail’in İha­netlerini icra etmekte var gücüyle ona destek oluyor­lar; öyleyse onların siyasi oyunlarını gözden uzak tut­mamak gerekir. Ve her kim ki, İsrail’i himaye ediyor, bilmek gerekir ki, o gözcülük vazifesini ifa ederek, ger­çekte, kendisini himaye ettiriyor. Bu gibiler, Allah etmeye, fırsat bulsalar, mıntıkadaki insan neslinin gele­ceğini dahi tamamiyle yok etmeye yeltenmişler. O hal­de bu canavarlık tehlikesine fırsat ve mühlet verilme­melidir.

Aynı şekilde, cinayetkar Saddam eğer fırsat bulsa, mıntıka için belirteceği tehlike İsrail’den daha az ol­mayacaktır. Ama, bölgenin huzuru için; şimdi Allah tealanın yardımları, İran Silahlı Kuvvetleri (Allah onları nusretiyle teyid eyleye), bu fesat

mikrobunu, bu fesat kaynağını uçurumun kenarına kadar getirmişlerdir ve bu sözde Kadisiye kahramanına feleğin sillesini patlat­mışlardır.. Mıntıkadaki devletlerin de artık ondan el çekmeleri, onların hem ahiretleri ve hem de dünyaları için faydalıdır ve eğer ona biraz daha mühlet verirlerse, o Fars Körfezi ülkelerinden hiçbirine ve başkalarına, asla merhamet etmeyecektir.

Sizler, bugün gördünüz ki, o utanç verici bir yıkılış­la yüz yüze gelmiştir. Halbuki bir konuşmasında *“Araplar, Irak’ın liderliğini kabul etmelidirler”* demişti. Böyle birisi eğer kuvvet bulsa, sadece liderlikle de iktifa etmeyecektir. Ve İran’dan sille yemiş olan dev­letlerin propaganda borazanları, kendi maslahatları, gereği, halkları dar boğazlara daha fazla çekebilmek için sizleri İran’dan çıkmaya daha fazla zorlayacak­lardır. Ancak, hükümetler bilsinler ki İran, zaferi İs­lam hükümlerine göre anladığından, İslam ölçülerine riayet etmeyenlere de kardeşliğin ve birliğin gereklerine göre muamele edecek ve fakat, bize o kadar hasar veren, o kadar cinayetler işleyenlere sulh yapmak için kendisinde asla bir ruhsat göstermeyecektir. Irak’ın aziz halkı da İran’ın niai zafere ermesini ve bu zehirli akrepten kurtuluşun bekleyişi içindedir. Ümit olunur ki, Allah yardımıyla, bu bekleyiş çok uzun sürmeye­cektir. *“sabah yakın değil mi?”*

İranlı muhterem hacılar ve Haremeyni Şerifeyn’in ziyaretçileri bilsinler ki, onlar, İslami hedefler için ne zalimleri aziz ülkelerinden atmak için Beytullah’a ve Rasulullah sallalahu aleyli ve alihi ve sellem’in Haremi Şerifi’ne, mübarek kabirlere ve Peygamberi azimüşşan salavatullahın evlatlarının yanına gitmekte­dirler ve dünyanın her bir yanındaki Müslüman kardeşlerinin dikkatleri onlar üzerindedir. Haber ajansla­rı, yalanca propaganda borazanları ve İslam düşman­ları pusuya yatmışlar, onların her amel ve sözlerini gö­zetmektedirler.

Hedefleri, en ufak bir meseleyi dahi, dağ kadar bü­yütmek, bütün dünyayı çıkartacakları şayialara oyala­maktır. Bu durumda, İranlı hacıların küçücük bir sap­ma, hata ve yanlışları Allahu Teala ve Resulü Azimüşşanın katında işlenmiş olması bir yana; Haremeyni Şerifeyn’in diğer ziyaretçileri huzurunda da olduğu için yol açacağı tesirler dolayısıyla da büyük bir hata ve günah olacaktır. Zira, Haremeyni Şerifeynin hürmetine aykırı olan bazı amel ve konuşmalar. İslam Cumhuriyeti’nin zaafına da sebep olur ve Allah göster­mesin; Allah hükümeti ve Kur’an’ın mukaddes ilahi ahkamı ile Sünnetin hakim kılınması için kurulmuş bulunan bu islam Cumhuriyeti, onların bazı amel ve davranışlarıyla bir başka türlü tanıtılmış olur. Bahane ve pürüzler arayarak ayıp yakalamak peşinde koşan­lar da İslam’ın ve İslam Cumhuriyetinin aleyhinde şa­yialar yayarak. İslam ve İslam Cumhuriyetinin nurani çehresini karalamaya koyulurlar. Bunun günahı da el­bette, Hac fariza ve ibadeti için gitmiş olanların defterine yazılır. Bu yüzden yersiz davranışlar ve abes ko­nuşmaların yapılmasına asla izin verilmemesi gerekir. Herkes, arkadaşları ve yakınlarına dikkat etmeli ve temsilcim hüccetül İslam Hoveyniha tarafından düzen­lenmekte olan insani ve İslami salih programlara tabi olmalı ve onun sınırlarını aşmamalıdırlar ki, ziyaretçi­lerin karışıklıklara duçar olmalarına ve rahatsızlanmalarına yol açmasın.

Suudi polisi ile Suudi hükümetinin Hac yetkilileri de şu noktaya dikkat etmelidirler. Yüce Allah’ın teyi­diyle, Doğu ve Batı’dan ve talancıların zulmünden, süper güçlerin çengelinden, toplu bir kıyamla kurtulmuş bulunan, kadın erkek, büyük küçük herkesin gösterdi­ği sonsuz gayretlerle istiklal ve hürriyetini kazanan, Amerikancı zalim şahlık rejimini, halka dayalı bir İs­lami rejime dönüştüren ve Amerika ve Sovyetler Birliğine ait danışman adı altındaki casusları ülkeden atan ve zincire vuran İnkılapçı bir ülkeden gelmekte olan İranlı ziyaretçiler, Beytullahil Haram ve Resulullah sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem’in müslümanların imamlarının (selamullahi aleyh) türbelerini, Ravzai mutahharayı ziyaretle şereflenmektedirler ve onlar orada Allah ve Rasulünün misafirleridirler.

Onları tahkir ve küçük düşürmeye yeltenmek, o me­kanın asıl ve büyük ev sahiplerine hakaret sayılır. Bu misafirler Hac menasikiyle birlikte özellikle İbrahim Halilullah ve Muhammed Rasulullah sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem’in çağrısına *“Lebbeyk”* (Emret) demeye geldiler. Onlara *“Lebbeyk”* demek de, Allah’u tealaya *“lebbeyk”* demektir. Allah’a ve O’nun yüce Resulüne daha yakın olmak için çok uzaklardan gelmiş bulu­nan bunlara; nezaket, muhabbet, uhuvveti İslam, safa ve vefa duygularıyla muamele edin! Allah ve Resulünün, kendilerinden uzak olduğu kafir ve müşriklerden daha da uzaklaşmak için Hac farizasını yerine getir­mek üzere gelmiş bulunan bu mesuliyetini müdrik mi­safirleri aziz bilin!

İslam’ın ve Müslümanların düşmanı olan işgalci İsrail’i yok etmek ve ona patronluk yapan ve İslam’a ve İslam ülkelerine baş düşman olan Amerika’nın elini kesmek için, İslam rejiminin bu kudretli gücünden faydalanın!.. Mekke’yi Mürekkeme’yi, dünyanın her bir yanından gelmiş bulunan ziyaretçilerle tam bir ahenk içinde zalimlerin aleyhindeki bir feryad ve kıyam mahaline dönüştürün! Bu, Haccın sırlarından birisidir. Yoksa, beşerin *“lebbeyk!”* deyişlerine ve ibadetlerine Allah’ın ihtiyacı yoktur, O Ganidir.

Ya Rab! Bizi, şeytanın ve nefsi emmarenin takipçisi olmaktan muhafaza buyur!.. Bizi, makam, mevki dünya ve nefs sevgisinden uzak tut. İslam toprakların­daki devletleri, sağcı ve solcu iki süper güç karşısında korkuya kapılmaktan kurtar ve onlara merhamet et! Onları, İslami ve İnsani vazifelerinden haberdar eyle! İslam ülkelerindeki devlet ve halklara, vahdet ve kar­deşliğin meydana gelmesi için yol göster! Senin yüce yolun uğrunda, çile, zahmet, hakaret, hapis ve sıkıntı­ları göğüs geren İranlı hacıları da rahmetin ve has inayetlerinle nimetlendir! Yağmacı kudretlerin elini, Müslümanların memleketleri üzerinden kes! Bizi, senin rızan olan şeylere hidayet eyle! Bölgedeki mazlumlara ve İslam’ın askerlerine halklarını ve topraklarını savunmada nusretini eriştir! İşgalci ve mütecaviz İsrail ile zalim Amerika ve Sovyetleri nasipsiz kıl! İslam ve Müslümanları takviye et ve yabancıların şerrinden ko­ru, onları!..

*(Cani Suud Rejiminin 31 Temmuz 1987 Cuma Gü­nü Kabe’de, Allah’ın evinin ziyaretçilerini katletmesi üzerine yayınladığı mesaj:)*

Andolsun Allah, Resulünün rüyasını doğruladı, inşaallah, Mescidi Haram’a güven içinde gireceksiniz...

Savunmasız mümin ve muvahhid hacıların Ameri­kan uşağı müfsit Suudilerce feci ve acımasız bir şekil­de katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiği halde hala Allah’ın şehri ve halkı bu olayın sökünü atabilmiş de­ğildir. Suudiler, Allah’ın misafirlerini ve Hakk’ın en güzel kullarını katledip kanlar içinde bırakmakta sa­dece Mescidi Haram’ı değil, tüm İslam Dünyasını şehitlerin kanlarına buladılar ve Müslümanlarla özgür­lükçüleri mateme boğdular.

Dünya Müslümanları geçen yıl ilk defa Kurban Bayramını sömürgecilerle onların uşaklarına karşı sü­rekli olarak mücadele veren İbrahim( a.s) çocuklarının Allah sevgisi mezbahasında kurban edilmesiyle kutla­dılar ve Amerika’yla Suudiler bir kez daha geleneği ve kuralları çiğneyerek kadınlarla erkekleri, şehidlerin ana, babalarını ve malullerimizi katlettiler. Alçakça ve kinle, yarı canlı yaşlılarımızın bedenlerine ve mazlumlarımızın susuzluktan kurumuş dudaklarına joplar indirdiler ve onlardan son anda intikamlarını aldılar.

Kimlerden ve hangi suçtan intikam aldılar? Evlerini terk edip Allah’ın ve halkın evine hicret edenlerden intikam aldılar. Yıllar yılı (ilahi) emanet ve direniş yükünü omuzlayanlardan intikam aldılar İbrahim (as) gibi put kırma, Yani Şahı yenmek vazifesin! yerine ge­tirip gelenlerden intikam aldılar. Sovyetleri ve Amerikayı yenilgiye uğratanlardan, küfür ve nifakı un ufak edenlerden Onca yoldan: insanlar içinde haccı ilan et, sana gelsinler” buyruğuna uyarak yalınayak başı açık İbrahim’i hoşnut kılmaya gelenlerden. Yüzlerindeki to­zu toprağı zemzemle yıkamak üzere, üzüntülerini hacc farizasıyla bertaraf etmek üzere, dünyaya bağlılıktan arınarak Allah’ın mahrum kulları için sıkıntılara talip olan rahatı kendine haram etmek ve bu amaç doğrultusunda şehadet ihramına bürünmek üzere Allah’ı evi­ne gelenlerden intikam aldılar.

Amerika ve Sovyetlerin uşakları şöyle durgun; Al­lah’tan başka bir kimsenin buyruğunu kabul etmeyen­lerden intikam aldılar.

Evet, o putlardan daha tehlikelisi var şimdi; ama aldatıcı maskeler içinde. Onlar biliyorlar ki, bugün Mescidi Haram, insanlar için değil, Amerika içindir ve Amerikaya Lebbeyk demeyip Allah’a yönelenlerden in­tikam alınacağını da biliyorlardı.

İntikam alınacaktı, tüm vücut zerreleriyle ve gönülden İbrahim’in uygulamalarını yeniden dirilten ve ülkeleriyle hayatlarını *“lebbeyk Allahümme Lebbeyk”* feryadıyla canlandırmaya çalışanlardan!

Evet, dünya istikbarının mantığında küfür ve şirk­ten uzaklaşmayı gerçekleştirmek isteyenler, şirkle suçlanacak ve belamlarca onların kafirliklerine ve öldürülmelerine hükmedilecektir. İslam tarihinde de böyle oldu. Allah’ın laneti üzerlerine olsun.

Emeviler küfür ve nifak kılıçlarını ihramlarının altına gizleyerek İslam Peygamberlerinin en değerli ço­cuklarını yani Hz. Hüseyn ve onun vefalı dostlarını katlettikleri gibi, yemden aynı Ebu Süfyanvari taktiğe başvurarak bu sefer de Hüseyin’in (as) dostlarını o sı­cak havada, Hicaz Kerbelası ve Haram mezbahasında katletme yoluna gittiler ve tıpkı İslam tarihinde İslam’ın o aziz çocuklarına yaptıkları, bozguncu, müşrik ve benzeri suçlamaları bunlar için de tekrar ederek ka­nım dökmeyi ve onların ki gibi helal saydılar Ama İnşaallah gönlümüze biriken üzüntüyü uygun bir fırsatta Amerika ve Suudilerden İntikam alarak bertaraf ede­cek ve işledikleri suçun kızgınlığıyla yüreklerini dağlayıp Allah’ın askerlerinin küfür askerlerine galebe çalmasının ve Ka’be’nin onların pençesinden kurtarılmasının sevinci içinde Mescidi Haram’a gireceğiz.

(Bu yıl) devletlerinin sıkı kontrol ve denetimi altın­da Mekke’ye giden hacılar, gerçek dostları, kardeşleri, destekleyicileri ve siper arkadaşlarını orada bulama­yacaklar.

Suudilerin geçen yılki alçakça cinayetlerini örtmek ve İranlı hacıların hacca gitmesini engellemelerini te­vil etmek maksadıyla hacıları şiddetli bir propaganda bombardımana maruz bırakacakları ve saray uşağı mollalarla, satılmış müftülerin, Allah onlara lanet et­sin, İslam ülkelerinde ve özellikle de Hicaz’da her tür­lü iletişim aracından yararlanarak hacıların haccın gerçek felsefesini anlamalarını önleyecekleri ve bu bü­yük şeytan’ın (Amerika’nın) hazırladığı senaryo doğrultusunda çaba harcayacakları bu yılda, hacıları çok büyük bir sorumluluk beklemektedir.

İslam toplumlarının en büyük sorunu, hala bir çok İslami hükmün gerçek felsefesini bilmemeleridir ve hac da bu hükümlerden biri olarak sadece kuru bir ibadet olarak değerlendirilmekte, bir çok yararları yanında istifade edilmemektedir. O halde Müslümanların en büyük görevlerinden biri, haccın ne olduğunu ve niçin sürekli olarak maddi ve manevi imkanlarını bu iş için ayırmakta olduklarını araştırmalarıdır.

Bilgisizler ve gerçeği gizleyen ulufeli yorumcular haccı bir toplu ibadet ve seyahat olarak tanıtmaktadır­lar. Onların iddiasına göre, ne şekilde yaşamak gerek­tiği ne şekilde mücadele vermek ve kapitalizm ile ko­münizm karşısında nasıl direnmek gerektiği haccı ilgi­lendirmemektedir. Müslümanlarla mahrumların hak­kını zalimlerden almak haccı ilgilendirmemektedir.

Müslümanların karşı karşıya bulunduğu ruhi ve fi­ziki baskıları ortadan kaldırmak için ne yapmak ge­rektiği haccı ilgilendirmemektedir. Müslümanların üçüncü büyük güç olarak ortaya çıkmaları haccı ilgi­lendirmemektedir. Müslümanların bağımlı yönetimlere karşı mücadele vermeleri haccı ilgilendirmemekte­dir. Hac olsa olsa Mekke ve Medineyi gezme seferidir, o kadar. Oysa aslında hac insanın Kabenin sahibine (Allah’a) yakınlaşması ve O’na bağlanması içindir Hac sadece ibadet ve duadan ibaret değildir. Sadece kuru kuruya hareket, söz ve duayla insan Allah’a yakınlaşa­maz.

Hac bütün bir hayatı kapsayan İslami siyasetin tesbit edildiği ilahi marifetler merkezidir. Hac maddi ve manevi rezilliklerden uzak bir toplum oluşturma me­sajıdır. Hac dünyanın en mükemmel toplumunun mo­delliğini yapacak bir hareket ve çabalar bütünüdür. Hacda gerçekleştirilenler hayatın modelidir. Değişik ırklardan oluşmuş Müslümanların Ümmeti Muhammed’in (s.a.v) bir parçası haline getirmek için İbrahim’e benzemesi gerekmektedir. (Onun yaptıklarını yapması icap etmektedir) Hac bu tevhidi hayatın alıştırma, dü­zenleme ve hazırlama aşamasıdır. Hac bir deneme ala­nı, kabiliyetlerin değerlendiriliş yeri ve Müslümanların maddi ve manevi güçlerinin gündeme geldiği me­kandır. Hac Kur’an gibi, herkesin yararlanacağı bir şeydir.

Ama düşünürlerin, dalgıçların ve İslam Ümmetinin dertleriyle ilgilenenlerin bu denize gönül vermeleri, onun toplumsal siyaset ve hükümlerine dalmaktan çekinmemeleri ve bu denizin sedefinden hidayet olgun­luk, hikmet ve özgürlük incilerini çıkarabilmeleri ge­rekmektedir. Haccın hikmet ve marifet pınarı ilelebet susamışların ihtiyaçlarını giderebilecekleri durumda­dır, ama ne yapmalı, bu derdi ne zamana kadar taşı­malı ki, hacda Kur’an gibi terkedilmiş bulunmaktadır. Tıpkı olgunluk ve güzellikler kitabının taş kafalı kişiler arasında defnedilmiş hale gelmesi ve onca hikmet ve prensiplerinin ters bir şekilde yorumlanıp uygulanması gibi hac da aynı akibete uğramış bulunmaktadır.

Öyle ki milyonlarca Müslüman, her yıl Mekkeye gi­dip Peygamber, İbrahim, İsmail, ve Hacer’in dolaştığı yerlerde dolaşmakta ve fakat hiç kimse kendini İbrahim ve Muhammed aleyhisselam’ın kim olduklarını ne yaptıklarını, hedeflerinin ne olduğunu ve bizim ne yapmamızı istediklerini sormaktadır. Bunlar üzerinde hiç düşünülmemektedir.

Şurası kesin bir husustur ki, ruhsuz, hareketsiz, kıyamsız, beraatsız ve vahdetsiz bir hac; küfür ve şirkin ortadan kalkmasına yol açmayan bir hac, hac değildir.

Özetlenecek olursa, bütün Müslümanların Kur’an’da tarif edilen haccı yeniden diriltmek ve hac ve Kur’an’a yeniden canlılık kazandırmak için çaba harcamaları gerekmektedir. İslam’a gönülden bağlı araştırmacıların haccı gerçek anlamıyla gündeme geti­rerek, saraylara bağlı alimlerin bütün desise ve komp­lolarını ortadan kaldırmaları icap etmektedir.

Ayrıca değerli hacıların şunu iyi bilmesi gerekmek­tedir ki, Amerika ve Suudiler, Mekke’de gerçekleşen olayı Şiilerle Sünniler arasındaki bir güç çatısması ve gruplar arası anlaşmazlık olarak tanıtmış ve İranlı li­derleri büyük bir imparatorluk kurma hülyası içinde olmakla suçlamışlardır. Bu suçlamanın amacı, sömürgecilerin faaliyetlerinden ve İslam Dünyasının durumundan habersiz olan Müslümanlara Müşriklerden beraat feryadımızı ve milletlerin özgürlüğü için verdi­ğimiz mücadeleleri, güçlenmek ve memleketimizin sı­nırlarını genişletmek için yapılıyormuş gibi göstermek­tir.

Kuşkusuz bizim için ve Suudilerin alçak niyetlerinden haberdar olan bütün düşünürlerle araştırmacılar ve İnkılap zaferinden bu yana Müslümanların vahdetinden yana tavır koyan ve bütün dünya Müslümanla­rının sevinç ve üzüntülerini paylaşan İran’ı ve İslami yönetimi, Müslümanların ayrılığı ve parçalanması için çaba harcamakla suçlamaları garipsenecek bir şey de­ğildir. Onlar bundan da daha kötüsünü yapmakta ve Peygamberin mezarıyla ilahi Güven haremini ziyaret etmeye şevk ve aşkıyla Hicaz’a giden hacılarımızı as­keri saldırı da bulunma, Kabe’yi işgal etme, İlahi Hara­mı ateşe verme ve Medine’yi işgal etmek istemekle suçlamamakta ve bu suçlamalarına inkılap muhafızlarımızın, askerlerimizin ve yöneticilerimizin haccı gitme­lerini delil olarak göstermektedirler.

Evet, Suudilerin mantığına göre İslam ülkesinin as­ker ve inkılap muhafızlarının hacla bir ilgisini bulunmaması gerekmekte ve bunların gitmesi kuşku ve tereddütlere yol açmaktadır, istikbarın görüşüne göre İslam ülkesi yetkilileri Avrupa’ya gitmelidirler. Onların haçta ne işleri var?

Amerikan uşakları, Amerikan bayrağının yakılma­sını Mescidi Haram’ın yakılması olarak ve Sovyetle­re, Amerika’ya ve İsrail’e ölüm *“ sloganını “* Allah’a Kur’an’a ve Peygambere düşmanlık olarak değerlen­dirmekte ve ihrama bürünmüş asker ve memurlarımızı komplonun liderleri olarak tanıtmaktadırlar.

Gerçek şu ki, doğu ve Batı istikbar devletleri ve özellikle de Amerika ve Sovyetler dünyayı kendi aralarında “Demirperde ve Hür dünya” olmak üzere ikiye taksim etmiş bulunmaktadırlar. Hür Dünya diye isim­lendirilen bölümde süper güçler hiç bir kanun ve sınır tanımamakta ve diğer milletleri sömürmeyi, onlara saldırmaya, kaynaklarını yağmalamayı ve onları köle haline getirmeyi bütün uluslararası kanunlara uygun düşen gerekli ve mantıki bir iş saymaktadırlar.

Demir perde bölümüne gelince, ne yazık ki, bu bö­lümde mahsur kalan güçsüz milletler ve özellikle de Müslümanlar için hiç bir hayat hakkı ve görüş bildir­me imkanı bulunmamaktadır. Bütün kanun, kural ve formüller müstekbirlerin çıkarma uygun düşecek şe­kilde dikte edilmiştir ve bu demir perdenin ardında ve zincirler arasında feryad etmek bile büyük bir suç sa­yılmaktadır. Bu rejimlerde müstekbirlerin çıkarına ters düşecek hiç bir faaliyete izin verilmemekte ve müstekbirlerin çıkarları kimsenin bir tek kelimeyle bi­le itiraz etmemesini gerektirmektedir. işte bu türden yönetimlerin zulüm hapis ve idam kararları karşısında çektiği sıkıntıları dile getireme­yen dünya Müslümanlarının ilahi güven Haramında dert ve sıkıntılarım tam bir rahatlık içinde dile getir­meleri ve tüm Müslümanların onların dertlerine çare bulması gerekmektedir. Bu nedenle de biz, Müslüman­ların en azından Allah’ın evinde ve ilahi güven haramında kendilerini zalimlerin zulmünden uzak görme­leri ve büyük bir operasyon gerçekleştirerek nefret et­tikleri şeylerden uzak olduklarını ilan etmeleri imkanının sağlanması ve Müslümanların kurtuluş çarelerinin araştırılması hususunda ısrar ediyoruz.

Suudi rejimi, hacıları kontrol altında tutma görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Mekke olayının müstekbirleri özgür Müslümanları ortadan kaldırma çabala­rıyla ilgili olduğunu söylememizin nedeni de budur. Biz, müşriklerden uzak olduğumuzu ilan ederek İslam Dünyasının potansiyel enerjisini serbestleştirmek iste­mekteyiz.

Allah’ın yardımı ve Kur’an neslinin çabaları sayesinde bir gün bu arzumuz gerçekleşecektir, inşallah bir gün gelecek, bütün Müslümanlar ve sıkıntı çeken­ler dünya zalimleri karşısında feryat edecek ve zalim­lerle uşaklarının dünyanın en alçak yaratıkları olduk­larını ilan edeceklerdir.

Allah’ın evinin ziyaretçilerini öldürmek, istikbarın siyasetin korumak ve Muhammedi (s.a.v) İslam’ın gücünü ortadan kaldırmak için yarı canlı İslam bedenine musallat olmuş yöneticilerin gerçekleştirdiği alçaklık­lardan biridir.

İslam Peygamberi’nin komprador camilerine ve süslü minarelere ihtiyacı yoktur. İslam Peygamberi, bağlılarının şeref ve azametini istemektedir, ki maalesef bu şeref ve azamet, istikbarın uşağı yönetimlerce ayaklar altına alınmış bulunmaktadır.

Acaba Dünya Müslümanları, Suudi rejiminin tarihi boyunca gerçekleştirdiği katliamları ve Allah’ın evinin ziyaretçilerini katletmesini unutacaklar mı? Acaba Müslümanlar, dünya Vahhabilik merkezlerinin fesat ve casusluk yuvaları haline geldiklerini ve bir yandan komprador İslam’ı, Ebu Süfyan İslam’ını, saray uşağı pis mollaların İslam’ını, şuursuz kutsallıklarla örülü İslam’ı, Zillet ve rezalet İslam’ını, para ve zorbalık İslamını, aldatma ılımlılık ve esaret İslamını, kapitalizm ve kapitalistleri suçsuz göstermeye çalışırken, öte yan­dan yağmacı patronları Amerikanın eşiğine yüz sür­düklerini görmüyorlar mı?

Suudilerin ve Hadimul Haremeyn’in silahlarını İsrail’e karşı kullanmayacakları hususunda siyonistlerce güvence vermeleri ve bunun ispatı olarak İran’la ilişki­lerini kesmelerinin derdini Müslümanlar nasıl taşıya­bilirler? İslam ülkeleri liderlerinin siyonistlerle ilişki­leri o kadar samimi ve o kadar yakın olmalıdır ki, bu liderler toplantılarında artık laf olsun diye bile İsrail’e karşı olduklarını açıklamamaktadırlar. Bunlar eğer zerre kadar İslami haysiyet sahibi olsalar bu tür alçak­ça siyasi muameleye ve hem kendilerini, hem de va­tanlarını satmaya razı olmazlardı. Acaba bu durum tüm İslam Dünyası için utanç verici bir durum değil mi­dir ve bu olay karşısında suskun durmak, günah ve suç değil midir? Acaba Müslümanlar arasında bunca rezalete tahammül edemeyip ayaklanacak kimse kal­mamış mıdır? Acaba İslam ülkeleri liderlerinin bir mil­yar Müslümanın hislerini görmezden gelip Siyonistle­rin cinayetlerini örtbas etmelerine ve yeniden Mısır ve benzerlerini sahneye çıkarmalarına göz mü yuma­cağız?

Acaba Müslümanlar, İran’ın hacıların Allah’ın evini ve Peygamberin mescidini işgal etmek, ve Kabe’yi çalıp Kum’a götürmek için mi kıyam ettiklerine inanmakta­dırlar?

Eğer dünya Müslümanları, kendi liderlerinin ger­çekten Amerika, Sovyetler ve İsrail’e düşman olduklarına inanıyorlarsa, onların bizim hakkımızdaki görüşlerine de inanabilirler.

Biz, İslam’ın nüfuzunu güçlendirmeyi ve sömürgeci­lerin gücünü azaltmayı bütün Müslümanların ulusla­rarası siyaseti olarak defalarca ilan etmişizdir. Eğer Amerikan uşakları bu siyaseti yayılmacılık ve büyük bir imparatorluk kurma isteği olarak isimlendiriyorlarsa, bizim buna söyleyecek sözümüz yoktur. Biz, müfsit Siyonizm, Kapitalizm ve komünizm sistemlerinin köklerini tüm dünyada kurutmak istiyoruz. Bu üç sisteme dayalı olarak kurulmuş devletleri Allah’ın yar­dımıyla yerle bir etmeye ve İslam nizamını istikbar dünyasına hakim kılmaya kararlıyız. Tutsak milletler er geç buna tanık olacaklardır.

Haraç isteyenlere ve Amerika’lı zorbalara karşı bü­tün varlığımızla direneceğiz, inşaallah Kabe ve haccın bütün mazlumların feryadını her yerde duyuracağız ve tevhid sesini yayması gereken bu insaniyet minberinin, Amerika, Sovyetler ve küfür ve şirkle anlaşma ye­ri olmasına izin vermeyeceğiz. Allah’tan dileğimiz, sa­dece Müslümanların Kabe’sinden değil, dünya kiliselerinden bile *“kahrolsun Amerika ve Rusya”* feryadının yükselmesini sağlamamız için bize güç vermesidir.

Tüm Dünya Müslüman ve mahrumları, İslam İnkılabımızın sömürgeciler için meydana getirdiği cehhenem karşısında gurur duymalı ve kendileri için ce­hennem hayatının sona erdiği, küfrün egemenlik ve zorbalığının devrini tamamladığını, özgürlüğün ve milletlerin baharının başladığını hissetmelidirler. Bütün Müslümanların bu hissi duymaları ve bu doğrultuda çaba harcamalarını diliyorum. Amerika ve Sovyetlerin içine ölüm ve esaret tohumları ektiği bu bataklık, sü­kut ve durgunluktan çıkmamız ve zemzem denizine yönelerek Amerika ve Amerikan uşakları tarafından kirletilen Kabe örtüsünü göz yaşlarımızla yıkayıp temizlememiz gerekmektedir.

Yabancıların sultası altında yavaş yavaş ölmekte olan dünya Müslümanları! Ölüm korkusunu yenmeli­siniz. Şahadet aşığı gençleriniz sayesinde, küfür cephesini darmadağın etmelisiniz. Mevcut durumu sürdür­mekten yana olmamalı, esaretten ve kölelikten kurtul­mak için İslam düşmanlarının üzerine üzerine gitmeli­siniz. İzzet ve hayat, savaşımla elde edilir. Savaşımın ilk adımı, irade sahibi olma, ikinci adımı ise dünya kü­für ve şirkinin ve özellikle de Amerika’nın patronluğunu reddetmektir.

Biz, Mekke’de olsak da olmasak da gönlümüz ve ruhumuz İbrahim’le birliktedir. Mekke’dedir. Bize Medi­ne yolunu kapatmakla, Peygambere olan bağlılığımızı ve aramızdaki bağı ortadan kaldıramazlar. Kabe’ye doğru namaz kılmaktayız ve ölürken Kabe’ye yönel­mekteyiz. Allah’a hamd olsun ki Kabe’nin Rabbine bağ­lılıktan sapmamış ve Müşriklerden Beraat temelini binlerce aziz şehidimizin kanlarıyla ve canlarıyla vü­cuda getirmiş ve bu iş için hiçbir İslami ve sair ülke­den destek beklememişizdir.

Biz tarih boyunca zulme uğrayan mahrumlar ve yoksullarız. Bizim Allah’tan başka kimimiz kimsemiz yoktur. Binlerce parçaya ayırsalar bedenlerimizi, gene zulümle savaşmaktan el çekmeyiz. İran İslam Cumhuriyeti, kendilerine nefes aldırmamaya çalışan rejimlerine, rağmen, konferanslar, ko­nuşmalar, seminerler düzenleyerek Amerika ve Suudilerin cinayetlerini açığa vuran ve mazlumiyetimizi dünyaya gösteren dünya özgürlükçü Müslümanlarına teşekkür etmektedir.

Müslümanlar bilmelidirler ki, dünyada bir güç dengesi meydana getirmezlerse, eğer, yabancıların çıkarla­rı her zaman onların çıkarlarının üstünde yer alacak ve gerek Büyük Şeytan (Amerika), gerekse Sovyetler çıkarlarını korumak adı altında her gün bir olay çıka­racaklardır.

Müslümanların kurtulması ve mutluluğa ulaşması için sömürgecilerle olan sorunlarını çözüme kavuşturmalarından ve en azından dünyada bir güç olarak var­lıklarını göstermelerinden başka bir yol var mıdır?

Eğer bu gün Amerika kendi çıkarlarını koruma adına bir İslam ülkesini yerle bir etmek isterse onu kim engelleyebilecektir?

O halde savaşımdan başka bir yol kalmamıştır. Sü­per güçlerin ve özellikle de Amerika’nın pençe ve dişle­rini kırmak gerekmektedir. İki yoldan biri tercih edil­melidir. Ya şehadet, ya zafer ve bizim mektebimizde bunların ikisi de zafer demektir.

Allah Subhanehu, hakim ve zalim sömürgecilerin politikalarını başarısızlığa uğratmayı ve insani değer­lerin yüceltilmesini bütün Müslümanlara nasip etsin inşaallah. Müslümanları zillet çukurundan izzet doruğuna yükselisin.

Bazı kişiler, tatlı, acı Mekke olayına kadar İran İs­lam Cumhuriyetinin müşriklerden beraet yürüyüşünün felsefesini iyice idrak edememişlerdi ve *“Haçta o sıcak havada yürüyüş düzenlemeye ne gerek var? Müşriklerden Beraet feryadıyla istikbara ne tür bir zarar verilebilir?”* diye soruyorlardı. Kimi sefil kişiler sö­mürgeci sözde medeni dünyanın bu yürüyüşe ses etme­yeceğini, çünkü kendisine muhalif olanlara bundan da daha fazla özgürlük tanımakta olduğunu iddia ediyor ve sözde özgür Batı ülkelerindeki yürüyüş serbestliğini buna delil olarak gösteriyorlardı.

Ama şurası unutulmamaktadır ki, o tür yürüyüşle­rin süper güçlere ve güçlere herhangi bir zararı dokunmamaktadır. Oysa Mekke ve Medine yürüyüşleri Arabistan Petrol musluklarının kapanması neticesinde doğuracaktır. Mekke ve Medine’de gerçekleşen beraat yürüyüşleri Amerika ve Sovyetlere bağımlı uşakların yok olması neticesini verecektir, İşte kadın erkek de­meden katliamla bu yürüyüş engellenmelerinin nedeni budur? Bu yürüyüşler safdillere bile Amerika ve Sovyetlere bağlanmamak gerektiğini göstermektedir.

Aziz ve kahraman İran milleti şunu kesinlikle bil­melidir ki, Mekke olayı İslam Dünyasında büyük değişimlere yol açacak ve İslam ülkelerine hakim olan gasp yönetimlerin kokunun kazınmasına zemin hazırlayacak din adamı taslaklarını meydandan kovacaktır. Hali hazırda Müşriklerden beraat yürüyüşünün üzerinden henüz bir yıl geçtiği halde aziz şehidlerimizin kanı tüm dünyayı etkilemiş ve bu etki dünyanın her yerinde hissedilmeye başlanmıştır.

Filistin halkının kahramanlığı bir tesadüf değildir. Dünya bu kahramanlığı kimin başlattığını sanmakta­dır ve Filistin halkı hangi desteğe dayanarak Siyonistlerin vahşi saldırılarına boş ellerle karşı koymaktadır? Onlara bu kahramanlığı kazandıran vatanseverlik mi­dir? Acaba satılmış politikacılar ağacından mı Filis­tinlilerin eteğine direniş meyvesi ve nur ve umut zeyti­ni düşmüştür? Bunlar senelerdir Filistinlilerin yanında ve Filistin adına ekmek yiyen kişiler değil miydi?

(Niçin şimdiye kadar buna benzer bir şey yaptıramadılar?)

Hayır, hiç kuşkusuz onların dayanağı “*Allahu Ekber”* feryadıdır, İran’da Şah’ı ve Beytul Mukaddesd’e gaspların çaresiz kılan bu feryattır. Filistinliler bu fer­yadı İran’lı kardeşleriyle omuz omuza gerçekleştirdik­leri Müşriklerden beraat yürüyüşünde öğrendiler ve bu yürüyüşte *“Kahrolsun Amerika, Rusya ve İsrail”* di­ye bağırarak bizim şehitlerimizin kanlarının gösterdi­ği etkiye benzer bir etkiyle Kudüs’ü kurtarmak için şahadete sarıldılar. Evet Filistin’li, kaybettiği yolunu bi­zim beraat yolumuzda buldu. Bu mücadelede nasıl çe­lik surlar devrildiğini, kanın kılıca, imanın küfre ve feryadın kurşuna nasıl galebe çaldığını İsrail oğullarının Nil’den Fırat’a kadar ki bölgeyi ele geçirme hülya sının nasıl boşa çıkarıldığını gördük. Filistin yıldızı bir kez daha bizim *“Ne Doğu, Ne batı”* Mübarek ağacımızın tepesinde ışıdı.

Bugün, tıpkı bizi küfür ve şirkle anlaşmaya zorla­mak için dünya çapında gerçekleştirilen geniş faaliyet­ler gibi, Müslüman Filistin balkının hışım ateşini sön­dürmek için de çok geniş bir faaliyet başlatılmıştır. Filistin olayı inkılabın kat ettiği aşamalardan sadece biri­dir. İslami İnkılabımıza gönül verenlerin sayısı tüm dünyada artış göstermektedir. Biz bunları inkılabımızın sermayesi kabul etmekteyiz. Bizi destekleme, di­lekçelerini kanlarıyla imzalayanlar İnkılab davetine can ve başla *“Lebbeyk”* diyenler ve Allah’ın buyruğunu gerçekleştirmeye çalışanlar tüm dünyanın kontrolünü ele geçireceklerdir.

Bugün hak ile batıl, fakir ile zengin, istizaf ile istikbar ve yalın ayaklılarla tasasız müreffehler arasında savaş başlamıştır. Ve bugün dünyanın her yerinde mücadele yükünü omuzlayan ve Allah yolunda ve Müslü­manların izzeti için cihada azmeden azizlerimizin el ve pazılarını öperim. Halis selam ve övgülerimi bütün öz­gürlük ve olgunluk goncalarına sunarım. Ve siz aziz ve kahraman İran milleti; Allah subhanehu, maneviyatımızın etki ve bereketini tüm dünyaya yaydı ve kalplerimizle gözlerinizin aydınlığı, mahrumların destek kay­nağı haline geldi, inkılabının öfke ateşi solcu ve sağcı çapulcuları korkuya saldı.

Hiç kuşkusuz ülkemizin inkılap ve savaşta birçok sıkıntı ve sorunlara katlandığını biliyoruz. Hiç kimse mahrum ve güçsüz sınıfların ve özellikle de işçi ve me­murların ekonomik sorunlarını inkar edemez. Ama halkımızın bu sorunlardan daha çok önemsediği şey, İslam’ı ve İnkılap prensiplerini korumaktır. İran halkı açlığa ve susuzluğa tahammül edebileceğini ve ama İn­kılabın ve İnkılap prensiplerinin ortadan kalkmasına asla tahammül edemeyeceğini ispat etti.

Şerefli İran milleti küfür dünyasının İnkılabının prensiplerine yönelik en şiddetli saldırılarını göğüslemiştir. Yapılanların hepsini şimdi burada saymaya im­kan yoktur. Ama acaba kahraman İran milleti, Ameri­ka’nın Fars körfezinden Irak’a istihbarat ve askeri yardım sağlama, petrol platformlarıyla teknelere sal­dırma ve yolcu uçağımızı düşürme gibi cinayetlerine karşı direnmemiş midir? Acaba İran mileti, Doğu ve Batı’nın kendisi aleyhine başlattığı diplomasi savaşma ve uluslararası teşkilatların siyasi oyunlarına karşı di­renmemiş midir? Acaba kahraman İran milleti ekono­mik ve psikolojik savaşa, Irak’ın şehirleri bombalamasına, meskun yerleri füze yağmuruna tutmasına ve Halepçe’yle daha bir çok yerde kimyasal silahlar kullanmasına karşı direnmemiş midir?

Acaba aziz İran milleti münafıklara, liberallere ve sermayedarların karaborsa ve istifçiliğine karşı diren­memiş midir? Ve acaba bütün bu olaylar inkılap pren­siplerini ortadan kaldırmaya yönelik değil miydi? Eğer halk sahnede olmasaydı bu komploların bir tanesi bile inkılabın temellerini sarsabilirdi. İran milletinin tek vücut olup görevini yerine getirmesine ve sahneden çekilmemesini sağladığından dolayı Allah’a hamd ediyoruz.

İslami değerlerin gerçek muhafızı olan milletimiz hem zenginlik isteyip, hem de mücadele vermenin mümkün olmadığını iyi bilmektedir. Dünya mustazaf mahrumlarının bağımsızlık ve özgürlüğü için mücade­le vermenin sermayedarlık ve zenginlik isteğine ters düşmediğini sananlar, mücadelesinin alfabesine bile yabancıdırlar. Sermayedarlarla tasasız müreffehlerin nasihatla yola getirebileceğini ve bu yolla özgürlük savaşımcılarıyla bütünleşerek, onlara yardım edeceklerini sananlar havanda su dövmektedirler. Kıyam ve ra­hat yaşama, dünyaya bağlılık ve ahiret düşüncesi bir­birinden ayrı şeylerdir ve asla bir araya gelemezler. Bizimle birlikte sonuna kadar gidecek olanlar, fakirlik, mahrumiyet ve istizaf derdini tadanlardır.

İnkılabı ayakta tutanlar ve devam etmesini sağla­yanlar, kesinlikle yoksul Müslümanlardır. Bizim bü­tün imkanlarımızla mustazafları korumamız gerek­mektedir. İnkılabi İran yönetiminin yetkilileri bilmeli­dirler ki, bazı kişiler fakirler için bir şeyler yapmaya çalışanları hemen komünist olarak damgalamaktadır­lar ama, bundan korkmamak gerekmektedir. Allah’ın rızasını aramak ve bütün çabalarını fakirler için sefer­ber ederek hiçbir ithamdan korkmamaları gerekir.

Amerika ve istikbar İslam inkılabını yenilgiye uğ­ratmak için bir çok alanda maşalar kullanmaktadır. Dini kesimler arasında ve üniversitelerde maşaları vardır. Bu tehlike üzerinde bir çok kez durmuşumdur. Bunlar İslam’ı ve İnkılabı içten çökertmeye çalışmak­tadırlar. Din adına hareket ediyormuş gibi görünen bu kişilerin şerrinden Allah’a sığınmak gerekmektedir. Buna karşılık bazı kişiler de din adamlarına saldır­makta ve İslami anlayışlarını Amerikancı İslam diye adlandırmaktadırlar. Bu tür tavırlar, Allah gösterme­sin Muhammedi İslam’ın yenilgisine yol açabilecek ta­vırlardır.

Tüm dünya fakirlerinin haklarını almak için, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bugün, dünya halis Muhammedi İslam kültürüne susamış bu­lunmaktadır. Müslümanlar büyük bir İslam teşkilatı oluşturarak Beyaz ve kızıl sarayların debdebesini orta­dan kaldıracaklardır.

Bugün, Humeyni, düşmanın top ve tüfeklerine ve her türlü sıkıntıya göğüs germiştir ve tüm şahadet aşıkları bir şahadet gününü beklemektedir. Savaşımız inanç savaşıdır, ve coğrafi sınırlar taşımamaktadır. Bu inanç savaşımızda tüm dünyada büyük bir İslam ordusu oluşturmalıyız. İnşaallah büyük İran milleti İnkıla­bı maddi ve manevi yönden destekleyerek sıkıntıları huzura dönüştürecek ve tüm dünyada Allah’ın düşmanlarından intikam alacaktır.

Büyük İran milletinin bir yıldırım gibi Amerika’nın beynine inmiş olmasından daha tatlı ne olabilir? İran milletinin şehan şahlık sisteminin yıkılmasını ve Ame­rika’nın İran’daki hayat damarlarını kurumasını görmesinden daha tatlı ne olabilir? Aziz halkımızın nifak, milliyetçilik ve sentezcilik köklerini kurutmasından daha tatlı ne olabilir? Ve inşaalah bunların bütün dünyadaki köklerini kurutarak en büyük mutluluğa da erişe­cektir.

Sadece cephelere gidenler ve şehid oluncaya kadar savaşanlar değil, cephe arkasında hayırlı dualarıyla savaşanlar destekleyenler de mücahidler makamına yükselmişler ve mücahitlerin ecrini kazanmışlardır.

Ne mutlu mücahidlere! Ne mutlu Hüseyin’in (as) varislerine!

Amerikan uşakları bilmelidirler ki, Allah yolunda şehid düşmek, savaş alanında yenmek ve yenilmekle karşılaştırılabilecek bir şey değildir. Şahadet makamı, kulluğun en yüce noktası ve maneviyat aleminde yü­celmedir. Şahadet makamının alçaltıp *“İslam evlatlarının şahadeti sayesinde Hurremşehir ve diğer şehirler kurtuldu”* dememek gerekmektedir. (Şehadetin değeri bundan daha yücedir) Bu cahillikler milliyetçilerin ba­tıl tasavvurlarıdır ve bizim hedefimiz bunlardan daha yücedir.

Milliyetçiler bizim hedefimizin sadece fakirler ve aç­lar dünyasında İslam’ın uluslararası hedeflerini ger­çekleştirmek olduğunu sandılar. Oysa biz diyoruz ki, küfür ve şirk varoldukça mücadelemiz devam edecek ve mücadele var oldukça biz var olacağız. Biz şehir ve memleket için kimseyle kavga etmiyoruz. Bizim amacımız ***“La ilahe illallah”*** bayrağını yüceltip dalgalandır­maktır.

O halde ey asker, İnkılap Muhafızı ve gönüllü evlat­larım ve ey halk güçleri! hiçbir zaman, bir siper kay­betmeyi üzüntüyle karşılayıp bir bölgeyi ele geçirmeyi gururla ilan etmeyin. Bu tür şeyler, sizin yüce hedef­leriniz karşısında çok aciz kalmaktadır. Şehid, esir, kayıp ve mamullerimizin babaları, anaları, eşleri ve akrabaları şunu bilsinler ki, evlatlarının ele geçirdiklerinden hiçbiri kaybedilmiş değildir.

Çocuklarımız, Peygamberi Ekrem ve pak imamla­rın yanı başındadır. Onlar için zafer ve yenilgi fark et­mez. Bugün gelecek nesillerin eğitilip hidayete ulaştırılması günüdür. Techizatmızı kuşanın ki, hiç bir şey değişmez değildir. Bugün Allah’ın böyle olmasını iste­diği bir gündür, dün Allah öyle olmasını istiyordu ve yarın inşaallah Hakk’ın askerlerinin zafer günü ola­caktır. Allah ne dilerse biz onun önünde boyun büke­riz. Biz Allah’ın buyruklarına bağlıyız. Bu nedenle şahadeti arzulamakta ve Allah’tan başkasının kulluğunu reddetmekteyiz.

Elbette ki, hepimiz üzerimize düşen görevleri tam anlamıyla ve en iyi şekilde yerine getirmekle yüküm­lüyüz. Herkes biliyor ki, savaşı biz başlatmadık. Bizim bütün yaptığımız, İslam’ı müdafaa etmek ve kendimizi savunmaktır. Bu mazlum İran milleti her zaman sömürgecilerin saldırılarına muhatap kalmıştır ve istikbar, siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik yönlerin hepsinden bize saldırmış bulunmaktadır.

İslami inkılabımız, şeytanların şimdiye kadar ki, al­datma ve tuzaklarını boşa çıkarmıştır. Sömürgeciler, kapitalistler ve onların uşakları, fidanlarımızın kırılmasına ve mazlumların tuzağa düşürülmesine göz yumacağımızı ve feryad etmeyeceğimizi mi sandılar? Ha­yır, bizim ve İslami inkılabımızın ilk görevi; “Ey uyu­yanlar, ey gafiller, uyanın ve çevrenize bakın ki, kur­dun yuvasının yanı başında uyumaktasınız, ayaklanın ki burası uyunacak yer değildir, derhal feryada başlayın; kıyam edin. Çünkü dünya avcılarla doludur. Ame­rika ve Sovyetler pusuya yatmışlar ve sizi yok etmedikçe pes etmeyeceklerdir! diye feryat etmektedir.

Eğer dünya İslam birliği oluşturulsaydı, kimse Rasulullah (sav)’in manevi evlatlarına bunları yapmaya cesaret eder miydi?

Bugün, milletimizin büyük iftihar kaynaklarından biri, onun Fars Körfezindeki büyük güç gösterisine ve Amerika ile Avrupa ülkelerinin savaş gemilerine cesa­retle karşı durmasıdır. Ben Amerika ve Avrupa devlet­lerini uyarıyorum: “Geç olmadan ve henüz ölüm bataklığına saplanmamışken, Fars körfezinden uzaklaşın. Her zaman sizin savaş gemileriniz bizim yolcu uçaklarımızı düşürecek değildir ve İnkılap evlatlarının sizin savaş gemilerinizi Fars Körfezinin bağrına gömmesi de mümkündür.

Bölge ülkelerine ve özellikle de Arabistan ve Kuveyt’e diyorum ki: Tümünüz Amerikanın işlediği cina­yetlerde onun suç ortağı sayılacaksınız. Biz şimdiye kadar ateş, kan ve istikrarsızlık sarmasın diye bir şey yapmadık. Ama Reagan’ın çılgın davranışlarının çok kötü sonuçlar doğurması mümkündür. Emin olunuz ki, bu oyunda yenileceksiniz. Kendinizi, İslam ülke ve halkını Amerika karşısında aciz ve güçsüz duruma düşürmeyiniz. Dine inanmıyorsanız, en azından özgür olunuz.

Allah’a hamd olsun ki, İran İslam İnkılabının bereketiyle tüm dünya Müslümanlarının yüzüne nur ve umut kapıları açılmış bulunmaktadır ve bu durum müstekbirlerin ortadan kalkmasını sağlayacak olaylara gebe­dir.

Hepimizin dikkat etmesi gereken ve yabancılara karşı izlediğimiz siyasetin esası haline getirmemiz icap eden önemli nokta, düşmanlarımızın, sömürge­cilerin bize hangi dereceye kadar tahammül edebilecek­leri ve hangi sınıra kadar bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kabul edebilecekleri hususudur. Şurası kesindir ki, onlar bizim ilahi ve manevi değer ve kimliğimizi kabul etmemektedirler, Kur’an’ı Kerim’in buyurduğu gibi, *“(Onlar sizi dininizden döndürmedikçe sizinle savaş­maktan ve sizi katletmekten vazgeçmeyecekler”* Biz is­tesek de istemesek de Siyonistler, Amerika ve Sovyet­ler mektebimizin şerefini lekelemedikçe yakamızı bı­rakmayacaklardır.

Bazı art niyetliler uluslararası teşkilatlarda bizi aşı­rı öfkeli kindar bir politika izlemekle suçlamakta ve çocukça ifadelerle şöyle demektedirler: *“İslam Cumhu­riyeti düşmanlıklara sebebiyet vermiş ve hem Batı, hem de Doğunun gözünden düşmüştür.”*

Bunlardan şu soruya cevap vermelerinin istenmesi ne kadar yerinde bir olacaktır: Üçüncü Dünya milletleri ve Müslümanlar ve özellikle de İran milleti ne zaman Batılılarla Doğuluların gözünde herhangi bir saygıya sahip oldular ki, bugün böyle bir saygı söz konusu olsun?

Evet, eğer İran milleti bütün İslami ve İnkılabi prensiplerden vazgeçer ve Peygamber ile masum İmamlar’ın (as) izzet ve itibar evini kendi elleriyle vi­ran ederse, belki o zaman sömürgeciler kendisini güç­süz, yoksul ve kültürsüz bir millet olarak resmen ta­nırlar. Ama onların efendi olması bizim uşak, onların süper güç olması bizim güçsüz, onların amir ve yöneti­ci olması bizim bağımlı olmamız ve İslami İran değil kimliğini Amerika ve Sovyetlerin doldurduğu bir İran, Amerika ve Sovyeterin siyaset çarkını döndüren bir İran olmamız şartıyla.

Bugün Amerika ve Sovyetlerin en büyük korkusu işin sadece İran’ın onların sultası altından çıkmasıyla kalmaması ve İran’ın başkalarını da onların zorba sul­tası altından çıkmaya davet etmesidir.

Yıkıcı silahların tüm dünyada kontrol altına alınması ve yok edilmesi, eğer samimiyetle ve gerçekçi bir şekilde öneriliyor olsaydı tüm milletin arzuladığı bir hu­sustur. Ama bu da alışılagelmiş aldatmalardan biridir ve Amerika ile Sovyet liderlerinin son açıklamalarıyla politikacılarının yazdıklarından da anlaşıldığı gibi Doğu ve Batı liderlerinin son görüşmeleri Üçüncü Dünyayı daha çok muhasara altına almak ve sermayedarların har vurup harman savurduğu mülkiyet dünyasında yoksulları ve mahrumların güçlenmesini engellemek­ten başka bir amaç gütmemektedir.

Birleşik Doğu ve Batı cephesine karşı İslam ve İnkılabımız adına güçlü İslami ve insani bir cephe oluş­turmak ve dünya mahrum ve yoksullarının liderlik ve üstünlüğünü ilan edip kutlamak üzere kendimizi hazırlamamız gerekmektedir. Emin olunuz ki, Doğu ve Batı güçleri maddi dünyanın küfr eserleridirler ve ma­nevi değerlerin ölümsüzlüğü karşısında adlarını anmaya bile değmez. Ben açıkça ilan ediyorum ki, İran İslam Cumhuriyeti Müslümanların İslami kimliğini diriltmek üzere tüm dünyada bütün varlığıyla yatırım­larda bulunmaktadır. Niçin Dünya egemenliğini ele geçirmeye davet etmesin ve makamperest, yayılmacı, güç sahibi aldatıcı ve para babası kişilerin önüne di­kilmesin ki?

Bizim mahrum İran milletinin hedef ve çıkarları doğrultusunda programlar hazırlamamız gerekmektedi. Dünya halklarıyla irtibat içinde Müslümanların so­run ve problemlerine çözüm bulmak ve savaşımcıları, açları ve muhrumları desteklemek üzere bütün varlığımızla çaba harcamalıyız. Bunu dış politikamızın esası saymalıyız. Biz İran İslam Cumhuriyetinin ilelebetdünya özgürlükçü Müslümanlarının destekleyicisi ve koruyucusu olduğunu ilan ediyoruz, İran, yıkılmaz bir askeri kale gibi İslam askerlerinin ihtiyaçlarını karşı­lamakta ve onları İslami prensipler doğrultusunda eğitip küfür ve şirkle mücadele etmenin yollarını öğret­mektedir.

Herkes için ve özellikle de benim için kabul edilmesi oldukça acı ve üzücü olan (Birleşmiş milletlerin) kara­rına gelince... ben daha birkaç gün öncesine kadar savunmadan ve savaşa ilişkin olarak ilan edilen tavırdan yanaydım ve nizam, ülke ve İnkılab’ın yararına olan şeyin bu tavrı sürdürmek olduğunu kabul etmekteydim. Ama şu anda açıklamak istemediğim ve inşaallah gelecekte anlaşılacak olan kimi nedenlerden ötürü ve doğruluk, bağlılık ve içtenliklerine inandığım yüksek kademedeki bütün uzman ve yöneticelerini istekleri doğrultusunda kararı ve ateşkesi kabul ettim. Bunu şu ortamda İnkılab ve yönetimin yararına olduğuna ina­nıyorum.

Allah biliyor ki, eğer İslam ve Müslümanların yararı­na, hepimizin ve tüm izzet ve itibarımızın kurban olması gibi bir sebep olmasaydı bu duruma kesinlikle ra­zı olmazdım ve benim için ölüm ve şahadet daha tercih edilir bir şey olurdu. Ama ne çare ki, hepimizin Hak teala’nın uygun bulduğuna boyun eğmemiz gerekmek­tedir ve kahraman İran milleti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu yapacaktır.

Ben burada savaşın başlangıcından bu yana savaşla ilgilenmekte olanlara, kan ve ateş cephelerindeki de­ğerli evlatlarıma teşekkür ediyor ve tüm İran milletini bilinç sabır ve mukavemete davet ediyorum. Gelecek günlerde kimi kişilerin bilerek veya bilmeyerek halkın arasında *“Kanların, şehadetlerin ve kahramanlıkların semeresi ne oldu? “* sorusunu gündeme getirmeleri mümkündür. Bunlar gayb aleminden ve şehadet felsefesinden kesinlikle haber olmayan kişilerdir ve sadece Allah’ın rızası için cihada giden ve kulluğun gereğini samimiyetle yerine getiren kişinin eriştiği makamı hiç­bir olayın gölgelemesinin mümkün olmadığını bilme­mektedirler. Şehidlerimizin değerini ve yolunu idrak edebilmemiz için uzun bir mesafe kat etmemiz ve et­kinliklerini İnkılabın ve gelecek nesillerin hayatında araştırmamız gerekmektedir.

Şurası kesindir ki, şehidlerin kanı, İnkılab ve İslam’ı sigortalamış bulunmaktadır. Şehidlerin kanı tüm dünyaya direniş dersi vermiştir ve Allah biliyorki, bu yol sürdürülecektir. Milletler ve gelecek nesiller şe­hidlerin yolunu izleyeceklerdir. Şehitlerin pak mezarı kıyamete kadar Allah dostlarını ve arifleri kendine çe­kecek ve özgürlükçülerin şifahanesi olacaktır, ne mut­lu şehid olanlara! Ne mutlu o nur kafilesine katılanlara! ne mutlu o incileri kucaklarında büyütenlere.

Rabbimiz; şahadet kapısını arzulayanlar için her zaman açık tut ve bizi de ona ulaşmaktan mahrum etme! Rabbimiz; ülkemiz ve milletimiz henüz mücadelenin başındadır ve şahadet meşalesine ihtiyaç duymaktadır. Bu parlayan ışığı sen koru.

Ne mutlu size ey halk! Ne mutlu size ey kadınlar ve erkekler! ne mutlu mamullere, esirlere, kayıplara ve şehitlerimizin muazzam ailelerine! Ve ne kötü bana ki hala varın ve zehirli ateşkes kararı kadehinden içmek­teyim! Bu büyük milletin azamet ve fedakarlığı karşısında kendimden utanmaktayım! Ve ne kötü o kişilere ki bu kafileye katılmadılar! Ne kötü o kişilere ki bu bü­yük savaşın, bu muazzam şahadet ve ilahi imtihanın yanı başından suskun, ilgisiz, tenkitçi tavırlarla ve de­dikoduculuk ederek geçirdiler.!

Evet, dün ilahi imtihan günüydü, geçti, yarın yeni bir imtihan günüdür, gelecek ve hepimizi çok büyük bir imtihan beklemektedir. Bu kaç yıllık mücadele bo­yunca her bahaneyle bu büyük görevi yerine getirmek­ten kaçınanlar ve kendilerini, mallarını ve çocuklarını bu olayın etkisinden uzak tutanlar emin olsunlar ki, Al­lah’la alışverişte bulunmaktan kaçınarak büyük bir zarara girmişlerdir ve ahiret günü Hakk’a hesap verir­ken unun sıkıntısını çekeceklerdir.

Ben, yeniden bütün halka ve yetkililere şunu hatır­latmak istiyorum: Bu tür kişilerin hesabını Allah yo­lunda cihad edenlerin hesabından aynı tutunuz ve bugünün konuşup hiçbir şey yapmayanlarıyla dünün dar görüşlüleri ve hiçbir çabaya katılmayanlarının sahneye dönmelerine izin vermeyiniz. Ben aranızda bulun­sam da bulunmasam da İnkılab’ın ehliyetsizlerin ve na­mahremlerin eline düşmesine izin vermemenizi hepinize vasiyet ediyorum. Şehidlerin gelip geçici hadisele­rin keşmekeşi içinde unutulup gitmelerine izin vermeyiniz. Aziz İran milletine dikkatli ve uyanık davranmasını ısrarla tavsiye ediyorum.

İslam Cumhuriyeti tarafından ateşkes kararının kabul edilmesi sorunun çözümlendiği anlamına gelme­mektedir. Bu kararın kabul edilmesiyle, sümürgecilerin aleyhimizdeki propaganda savaşı etkisiz hale geti­rilmiştir. Ama uzun vadeli olayları şimdiden kesin şe­kilde öngörmek mümkün değildir ve düşman henüz vahşetine son vermiş değildir. Aynı tecavüzleri devam ettirmesi mümkündür. Bizim, düşmanın muhtemel saldırılarına karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir.

Milletimizin olayı kapanmış saymaması gerek­mektedir. Biz resmen ilan ediyoruz ki, bu kararınız bir savaş taktiği değildir. Düşman bu bahaneyle saldırılarına devam edebilir. Askeri güçlerimizin düşmanın komploları karşısında gafil avlanmaması gerekmekte­dir. Her halükarda ülkenin savunmasının en iyi bir şe­kilde devam etmesi lazımdır. Yıllar süreç savaş ve mücadele boyunca, Allah’ın ve kendisinin düşmanı olanların kin, öfke ve düşmanlık boyutlarını yakından görmüş olan halkımızın, sömürgecilerin muhtelif metod ve şekillerdeki saldırılarının teşkil ettiği tehlikeyi ciddi bir şe­kilde hesaba katması gerekmekte ve eskiden olduğu gibi şimdi de asker, inkılab muhafızı ve gönüllülerden oluşan bütün silahlı kuvvetlerin istikbar şeytanına ve Irak’a karşı savunma yapmak üzere cephedeki görevle­rini sürdürmeleri icap etmektedir.

İnkılab’ın bu aşamasını bu özel şekliyle kat ettikten sonra, bu aşamadan sonraki durum, ülkenin bayındır kılınması ve İnkılab’ın genel politikası hakkında uygun bir zamanda bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyo­rum. Ama bu aşamada bütün hatiplerden, yetkililerden, ülkenin sorumlularından ve basın yayın yöneticilerinden kendilerini tartışmalardan ve tartışmacılardan uzak tutmaları, bilinçsiz bir şekilde aşırı düşüncelerin aleti olmamaları ve sükunet içinde birbirleriyle omuz omuza düşmanın karşısına dikilmelerim istiyorum. bugünlerde birçok kişinin hislerine kapılarak niçinler den gerekirlerden ve gerekmezlerden söz etmesi mümkündür. Bu durum kendi başına her ne kadar çok değerli bir güzelliğe sahipse de, bugün bu tür şeylerin zamanı değildir.

Ayrıca daha düne kadar bu nizamın karşısında cep­he alan ve sadece İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin yıkılması için görünüşte barış ve barışçılıktan dem vuranlar da bugün aynı amaçla farklı laflar etmeye başlayacak ve daha düne kadar yalancı barış maskesi altında hançerlerini milletin sırtına gömen istikbar uşakları, savaştan dem vurmaya başlayacak ve kültürümüzün düşmanı milliyetçiler aziz şehidlerin kanını he­der etmek ve halkın izzet ve iftihar kaynaklarını ku­rutmak için zehirli propagandalarına başlayabilecek­lerdir. Ama İnşaallah aziz milletimizin basiret ve bi­linçle bütün fitnelerin cevabını verecektir.

Ben yeniden şunu tekrar ilan ediyorum ki, bu (ateşkese ilişkin) kararı kabul etmek benim için zehirden daha öldürücü olmuştur. Ama Allah’ın razı olduğuna razı olmak ve O’nun rızasını kazanmak için bu zehiri içtim.

Şu hususun da belirtilmesi gerekmektedir ki, bu ka­rarın alınmasında İranlı yetkililer kendi başlarına ha­reket etmişlerdir, yani hiçbir ülkenin herhangi bir dahi söz konusu değildir.

Aziz ve şerefle İran halkı! ben tek tek hepinizi evlat­larım gibi kabul ediyorum ve sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ben sizi tanıyorum, siz de beni tanıyorsu­nuz. Bu durumda yapılanlar, yapmam gerekenler ilahi bir görevdi. Biliyorsunuz ki ben size kanımın son damlasına ve son nefese kadar savaşacağımı vaad etmiştim; ama bu kararın, uygunu bu olduğu için aldım. Söylediklerimden sadece O’nun rızası için vazgeçtim. Be­nim alışverişim Allah’ladır. Onun rızasıyladır.

Azizlerim; biliyorsunuz ki, ben kendi rahatımı Allah’ın rızasının ve sizin rahatınızın önüne geçirmemek için çırpınmışımdır! Rabbimiz, bizim küfürle anlaşmak gibi bir niyetimiz olmadığını sen biliyorsun! Rabbimiz; istikbarın ve sömürgeci Amerikanın senin risalet bağı­nın güllerini darmadağın ettiğini biliyorsun! Rabbimiz, bu zulüm, baskı ve adaletsizlikler dünyasında yegane dayanağımız sensin! Biz yalnızların en yalnızıyız! Sen den başka kimsemiz yoktur ve senden başka kimseyi tanımak da istememişizdir.! Bize yardım et, ki sen yar­dım edenlerin en iyisisin!

Rabbimiz; bugünün acılığını Bakiyetullah’ın (Hz. mehdi) ruhumuz ayaklarının tozuna feda olsun, gelme­siyle ve bizi kendine ulaştırmakla tatlılaşır.

inkılapçı çocuklarım; ey mukaddes gururlarından bir an bile vazgeçmeye razı olmayanlar! Şunu bilin ki, ömrümün her anı sizin mukaddes hizmetinizde geç­mektedir. Bu durumun size zor geldiğini biliyorum. Ama acaba bu yaşlı babanıza da zor gelmemekte mi­dir? Biliyorum ki sizin için şahadet baldan daha tatlı­dır. Ama acaba bu hizmetkarınız için de böyle değil midir? sabrediniz, çünkü Allah sabredenlerle birlikte­dir. İnkılapçı öfke ve kininizi içinizde zaptedin. Düşmanınıza öfke ve gazapla bakın ve bilin ki, zafer sizin­dir. Yine vurguluyorum ki, benim savaşla ve savaş yet­kilileriyle ilişkim kopuk olduğunu sanmayınız. Yetkili­ler benim itimadıma sahiptir. Onların aldıkları bu ka­rardan dolayı kınamayın. Çünkü öneri onlara da çok ağır ve üzücü gelmiştir. Rabbimiz bizi kendisine hiz­met etmekte ve rızasını kazanmakta muvaffak kılın inşaallah!.

Ben burada ülkemizin aziz gençlerine, bu muazzam ilahi sermaye ve birikime ve bu İslam dünyasının şirin kokulu goncalarına hayatlarının bu tatlı anlarının değerini bilmelerini ve kendilerini İslam İnkılabının yüce hedeflerine ulaşmak için büyük bir teorik ve pratik mücadeleye hazırlamalarını vasiyet ediyorum. Bütün yetkililere ve görevlilere gençlerin ahlaki, itikadi, ilmi ve sanatsal durumunu geliştirmek için bütün imkan­larını seferber etmelerini ve onlar en yüce değerlere ulaşmada yardımcı olup onlardaki bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik ruhunu canlı tutmalarını vasiyet ediyorum.

Siz de medeni dünyada kalan veya oraya yolculuk eden öğretmen ve Öğretim üyeleri sakın esaret ve sömürülmekten daha yeni kurtulmuş gençlerimize haka­ret edip onları incitmesinler ve Allah etmesin, yabancı­ların ilerlemeliğinden ve kabiliyetinden bir put yontarak gençlerimize taklitçilik, bağımlılık ve dilencilik ruhunu zerk etmesinler! Başkaları nereye ulaşmış, biz neredeyiz gibi laflar edeceklerine kendi insani kimliklerine dikkat etsinler, yapabilirlik ve bağımsızlık ruhunu canlandırmaya çalışsınlar.

Biz bu savaş ve kuşatılmışlık döneminde bile bunca icatlar yapmış ve ilerlemeler kaydetmişsek, inşaallah daha iyi şartlarda ve yeterli imkanlarla daha iyi noktalara ulaşmanın imkanlarını da arayacağız. Gençle­rin ilmi mücadelesi araştırma ruhunu diriltmek ve gerçekleri keşfetmek içindir. Onların pratik mücadele­leri ise hayatın en üstün sahnelerinde cihad ve şahadette şekillenmiştir.

Gençlere duyduğum büyük ilgiden dolayı şunu belirteyim:

Değerler ve maneviyat yolunda din adamları ve İslam’a bağlı bilginlerden istifade ediniz. Hiç bir zaman ve hiç bir şart altında onların yol göstericiliği ve yardımına ihtiyacınızın olmadığı gibi bir hisse kapılmayınız. İslam’a bağlı mücadeleci din adamları tarih boyun­ca en zor şartlarda bile umut ve sevgi dolu yürekleriyle nesillerin terbiyesi ve doğru yola yöneltilmesiyle ilgilenmişler ve her zaman halkın desteği ve siperi olmuş­lardır. İdam edilmiş, yoksulluklar çekmişlerdir.

Zindana atılmış, tutsaklıklar ve sürgünler gör­müşlerdir. herkesten çok iftira ve töhmetlere maruz kalmışlar ve aydınlığın tağutla mücadele etmekten ye­se kapılıp bir yana çekildikleri zamanlarda bile umut ve yaşama ruhunu halka aşılamışlar ve halkın gerçek haysiyet ve itibarının savunucuları olmuşlardır. Şu anda da savaştaki ön cephelerden tutun da her alanda halkın yanı başındalar ve büyük şehidler vermekteler. Hidayet imamlarının (aleyhimusselam) hayatı hiçbir ülke ve inkılapta inkılap liderlerini bizimkiler kadar saldırı ve öfkeye muhatap oldukları görülmemiştir ve bu İslam alimlerinin samimiyet ve bağlılıklarından ile­ri gelmektedir. Ekonomik, siyasi ve askeri kuşatmışlık altında bulunan bu ülkede sorumluluk yüklenmek zor iştir. Ama ülkemizin din adamlarının kendilerini daha büyük fedakarlıklara hazırlaması ve gerektiği zaman İslam’a mahrumlara ve yoksullara hizmet etmek için her şeylerini feda etmekten çekinmemesi gerekmekte­dir.

Olgun ve kahraman İran milleti kendisine hizmet edenleri asla unutmamakta ve bu husustaki görüşünü şu cümlede toplamış bulunmaktadır: İslam’ın samimi alimleri ve din adamları, milletin İslami hedef, akide ve asaletine ihanet etmemişler ve etmeyeceklerdir de.

Ama şu hususun da hatırlatılması gerekmektedir ki, bütün yazı ve sohbetlerde adını andığım ve kendile­rini taktirle yad ettiğin din adamları, pak, samimi ve mücadeleci din adamlarıdır. Her kesimin içinde pak ol­mayan samimiyetsiz kişiler mevcuttur ve bağımlı din adamlarını verdiği zarar sair kötü kişilerin verdiği za­rardan fazladır. Bu tür din adamları her zaman Al­lah’ın Resulullah’ın ve halkın lanet ve nefretine muha­tap olmuşlardır. Bu inkılaba en büyük darbeyi dinini satan bağımlı din adamları indirmişlerdir ve in­dirmektedirler. Samimi din adamlarımız her zaman bu kültürsüzlerden nefret etmiş ve onlardan kaçmışlardır.

Ben açıkça söylüyorum ki, eğer milliyetçiler yöne­timde olsalardı bu sorunlar, güçlükler ve dar boğazlar karşısında rahatlıkla, düşmanlara zillet içinde el uzatacak ve kendilerini günü birlik siyasi baskılardan kurtarmak için bütün sabır ve direniş kaynaklarını kurutarak tüm milli anlaşma ve sözleşmeleri bir kenara bırakacaklarda Hiç kimse bizim sömürgecilerle an­laşma yoluna nasıl gidebileceğimizi bilmediğimizi san­masın. Ama İslam’ın hizmetkarları milletlerine ihanet edemezler.

Biz şuna kesinlikle inanıyoruz ki, bu şartlarda ile gerçek din adamlarına derinden kin güdenler ve dü­şünceleriyle kıskançlıklarını gizleyemeyenler bu din adamlarını itham etmekten vazgeçmeyeceklerdir. Ama buna rağmen gerçek din adamlarının alın yazısında kü­für ve şirkle anlaşmak ve boyun eğmek hakları yoktur. Eğer kemiklerimizi tek tek birbirinden yırtsalar, eğer boynumuza idam ipi geçirseler, eğer bizi ateşe canlı canlı atsalar, eğer kadın ve çocuklarımızı ve varlığımızı gözümüzün önünde esir edip yağmalasalar bile küfür ve şirke teslim olma anlaşmasını imzalamayacağız.

Alimler ve din adamları inşaallah her açıdan sorumluluklarının bilincindedirler. Ama gene de hatır­latma bakımından şunu belirtmek isterim. Bugün ar­tık İslami ülkemizin özgür ortamında muhtelif İslami konular hakkında fikirlerini açıklayabileceklerin gören gençlerin sözlerine kulak veriniz. Eğer yanlış bir şey söylerlerse onlara sevgi dolu ifadelerle doğru İslami yo­lu gösteriniz.

Şu hususu unutmamalısınız ki, gençlerin manevi ve irfani arzu ve hislerini görmezlikten gelmemek ve yaz­dıklarını derhal sentezcilik ve sapkınlıkla suçlayıp tümünü bir anda şüphe ve tereddüde itmemek gerek­mektedir. Bugün bu tür sorunlarla ilgilenenler aslında kalbi İslam ve Müslümanların hidayeti için çarpanlar­dır. Değilse, niçin bu tür sorunlarla başlarını ağrıtsınlar ki! Onlar İslam’ın kendi düşündükleri gibi olduğuna inanmaktadırlar. Onlara dostça ve babaca davranı­nız. Söylediklerinizi kabul etmeseler bile, karamsarlı­ğa kapılmayın. Bunun tersi durumda, Allah gösterme­sin, liberallerin, milliyetçilerin, solcuların ve münafık­ların ağına düşebileceklerdir ki, bunun günahı sentez­cilikten az değildir.

Biz ülkenin geleceğinden ve geleceği kuracak olan­lardan ancak onlara değişik meselelerde değer vermemez, onların küçük kusur ve hatalarını görmezden gelmemiz ve onları eğitmek için en iyi metodlardan yararlanmamız durumunda umutlu olabiliriz. Dini medrese­lerin dışında kalan ilim merkezleriyle üniversitelerin kültür teorik kültürden çok, olup bitenlerle ilgilidir ve hadisler üstüne kuruludur, bu iki kültürü kaynaştır­makla dini medreselerle üniversitelerin birbirleriyle kaynaştırılması ve bu yolla İslami kültürün daha geniş bir şekilde ele alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Bir diğer husus da şudur: Bence İslam toplumlarında din adamlarının birçok başarılarının esasında onların yaşayış şekilleri ve zühdleri yer almaktadır. Bu durumun bugün unutulmak bir yana, eskiden daha çok dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Din adamları için dünyaya meyletmekten daha kötü bir şey yoktur ve hiçbir şey din adamlarına dünyaya meyletmekten daha çok leke süremez.

Bilinçsiz dostların veya bilinçli düşmanların din adamlarının zühdlerini saptırması ve kimilerinin de bilerek veya bilmeyerek din adamlarını kapitalizmin ve kapitalistlerin taraftarları olmakla itham etmesi mümkündür. Din adamlarının devlet işlerinin kaynağı durumunda bulunduğu ve diğer kesimlerin din adam­larını bu makamından suiistifade etmeleri ihtimalinin bu­lunduğu günümüz ortamında, çok dikkatli davranılması gerekmektedir.

Siyasi, grup, dernek ve teşkilatlara sair yerlerden kişilerin yüzde yüz İslami bir çehreye bürünerek din adamlarının haysiyet ve itibarına leke sürmesi ve hat­ta onları birbirinin aleyhine kışkırtması da mümkün­dür. Hiç kuşkusuz din adamlarının asla vazgeçmemeleri ve başkalarının propagandaları yüzünden meyda­nı terk etmemeleri gereken hususlardan biri de mah­rumları ve yoksulları desteklemektir. Çünkü ki bun­dan vazgeçerse, İslam’ın sosyal adaletinden vazgeçmiş demektir. Bizim kendimizi her şart altında büyük sorumluluğun altında görmemiz gerekmektedir. Eğer bu­nu yapmakta bir tereddüdümüz söz konusu olursa. Is­lama. ve Müslümanlara ihanet etmişiz demektir.

Sonuç olarak, bu millete pek değerli lütuflarını ih­san buyurduğundan dolayı Allah Subhenahuya şükre­diyor ve mukaddes Bakiyetullah (mehdi) Hazretlerinden (canımız yoluna feda olsun) yolumuzda bize yar­dımda bulunmasını ve rehberlik etmesini acizane dili­yoruz.

Allahu Teala şehidlerin ailelerine sabır ve ecir ve yaralılara malullere şifa nasip etsin ve eserlerle kayıp­ların vatanlarına dönmelerine lütuf buyursun.

Rabbimiz! Senden İslam’ın ve Müslümanların yararına olacak şeyleri bize nasip buyurmasını niyaz ede­riz.

*(“Sen bize yakınsın ve duaları kabul edensin”)*

Vesselamu aleyküm verahmetullahi ve berekatuhu. Ruhullah el Musevi el Humeyni 5 ZilhicetülHaram 1408

**4**

# PİRİ AŞK’IN ŞÎİRLERÎ

Piri Aşk aynı zamanda bir şair idi ve bir çok gü­zel şiirler yazmıştır. Son zamanlarda İmam’ın eserlerini yayınlayan yetkili müessese Pir-i Aşk’ın tüm şiirle­rini bir araya topladı ve *“Divan-ı İmam Humeyni”* adıyla yeniden basımını gerçekleştirdi. Bu şiirlerin hepsi İmam’ın vefatından sonra yayınlanmıştır. Zira Pir-i Aşk kendi özel hayatının söz konusu edilmesini hiç sevmezdi. Bu yüzden vefat edince bu şiirleri bir sır olarak saklayanlar çeşitli gazete ve dergilerde bu şiirleri yayınlayarak imamın aynı zamanda usta bir şair olduğunu da ispat ettiler, İmam’ın bu irfani şiirlerini sahih bir şekilde anlamak için önce irfani ıstılahlara dikkat­le teveccüh edilmesi gerektiğini hatırlatmayı da gerek­li görüyoruz.

# İMAM’IN (RA) ŞİİRLERİNDE KULLANILMIŞ OLAN İRFANİ ISTILAHLARIN ANLAMLARI

**Derviş:** Sadece Zikirle meşgul olan kimse

**Ma’bed:** Sadece ibadet edilen yer

**Medrese:** ilahi aşktan yoksun sadece ilim öğreni­len yer.

**Puthane:** Sevgilinin bulunduğu yer.

**Aşıklar:** İlahi aşkla tutuşanlar

**Mestler:** İlahi aşktan ötürü kendinden geçenler

**Ben:** Vahdet noktası

**Ba’de:** İlahi nusret ve aşk

**Aşk:** Aşkı İlahi

**Seccade:** İlahi aşktan yoksun ibadet göstergesi

**Hırka:** Riya ve gösteriş sembolü

**Zahid:** Sadece zikir ve ibadetle meşgul münzevi

**Sufi:** Sadece ibadetle meşgul olan kimse

**Karabet:** Rindler mahfili

**Kadeh:** İçinde gaybi nurların müşahede edildiği şey

**Rind:** Batını zahirinden daha temiz kimse

**Sarhoş:** İlahi aşkla kendinden geçen kimse

**Meyhane:** İlahi nusret ve aşkın içildiği yer

**Mey:** İlahi nusret ve aşk

**Harabati:** İlahi marifetlere ulaşmış kimse

**Put:** Maşuk, sevgili

**Zülüf:** Yakınlık ve menzilet ifadesi

**Sevgili:** Allah

**Dost:** Allah

**Dostlar:** Meslektaşlar

**Ene’l Hak:** Vahdet-i vücut felsefesi

# UYKULU KALB

Senin gözün nerede

Alemin nurlu güneşi nerede?

Sevgilinin yüzünün yadı nerede,

Uykulu kalb nerede?

Bu toprak bedenle

Melekuti olamazsın

Toprak dost nerede;

Rabbu’l Erbab nerede?

# SEFER

Benlikten sefer

Etmek gerek

Bu melun devden

Sarf’ı nazar etmek gerek

Eğer mahbubun yüzünü

Görmek istiyorsan

Yabancı menzilden

Sefer etmek gerekir.

# İDDİACI

Sofulardan bir sefa

Asla görmedim

***“Ben”*** taifesinden

Bir vefa asla

Görmedim

Ene’l Hakk sırrını

İfşa eden iddiacılardan

Bencillikten başka

Asla görmedim

# MARİFET YOLU

Marifetullah yolunu

Kateden kimse

Her zerrede

Allah’ı arar

Kendi benliğini

Unutmayan

Şirkten vahdet

Kokusunu koklar.

# PUT

Benlik, gözüyle

O’nun cemalini göremezsin

Senlik kulağıyla

Onun nağmesini kimse duymadı

Bu *“Ben”* ve *“sen”*

Körlük ve sağırlık sebebidir

Bu putu kır ki

Dost sana tecelli etsin

# HAKKIN CİLVESİ

Musa olmadan

Ne zaman kelim olacaksın

Tur’unda ne zaman

İkamet edeceksin

Hakk’ın cilvesi seni

Senden kurtarmadıkça

Ezel yariyle

Ne zaman dost olacaksın?

# GÜNEŞ

Hicabı kaldır

Ta ki cemalim göresin

Misalsız zatının

Doğuşunu göresin

Ey baykuş

Kendi kafesinden dışarı çık

Ta ki Celal güneşinin cilvesini göresin

**İRFAN LAFI**

İrfan lafım edersin

Papağanlar gibi

Karınca gibi

Sülayman’ın tahtından

Dem vurursun

Ferhad’ı görmeden

Şirin kesilirsin

Yasir olmadan

Süleyman’dan bahsedersin

# HAKKIN SENASI

Cihanın tüm zerresi

Hakk’ı sena ederler

Tesbih edenler

O’nu görmeyi arzularlar

Biz kör kalpliler Onları sessiz sanırız

Oysa fasih bir dille

O’nun yolunu kat ederler.

# ONA DOĞRU

Vücudun zerreleri

O’nun yüzüne aşıktır

Kendi fıtratlarıyla

O’nu sena ederler

İster istemez

Tüm kalpler

Nereye bakarlarsa

O’na doğru bakarlar..

# MESTLER HALVETİ

Derviş halkasında bir sefa görmedim.

Mabette ondan bir nida duymadım.

Medresede Dost’tan bir kitap okumadım.

Minarede Dost’tan bir seda işitmedim.

Onca kitap içinde bir tek hicap yırtamadık.

Sahifeler dersinde bir yere varamadık.

Puthanede bir ömrü heba ile geçirdik.

Meslektaşlar içinde ne bir hasta var ne de bir ilaç

Aşıklar arasına katılayım belki bulurum

Sevgilim gül bahçesinde bir nesim veya bir iz.

Bu **“biz”** ve **“ben”** hepsi birer köstektir.

Mestler halvetinde ne **“biz”** var ne de benlik...

**AŞIĞIN MESTLİĞİ**

Yüzüne aşık olmayan gönül, gönül değil

Benine divane olmayan akıllı değil

Gönül vermiş aşığın mertliği senin madendendir

Bu mestliğimden başka ömrümün bir hasılı yok

Senin yüzünün aşkı beni bu çöllere attı

Elden ne gelir ki bu çölün sahili yok.

Eğer gerçekten aşık isen kendinden vazgeç

Ki, onunla aranda senden başka engel yok

Aşk yolcusu isen eğer, hırka ve seccadeyi at.

Ki bu menzilden seni, aşktan başka götürecek yok

Eğer bu gönül ehli isen sufi ve zahidi bırak

Ki bu taifeden başkasının bu mahfilde hasılı yok.

Elimden tut ve beni bu riya hırkasından kurtar

Ki bu hırkada cahilden başkasının yeri yok

İlim ve irfanın harabatta işi yok,

Ki aşıklar menzilinde batıla yol yok.

# RİNDLER MAHFİLİ

O gün gelir ki dergahının toprağı olurum

Canımı terk ederek yüzünün aşığı olurum

Can veren kadehi o’nun lütuf elinden alırım

İki cihandan gafil saçına bağlanırım.

Ölünceye dek kademine baş koyarak öperim

Kıyamet sabahına dek kokusundan mest olurum.

Bir kelebek gibi bir ömür mumunda yanarım.

Bir sarhoş gibi güzel yüzünle mahvolurum.

O gün gelir ki mest rindler mahfilinde

Söylenmeyecek sırlarının sırdaşı olurum

Eğer Yusuf’um yastağıma koymazsa başını

Ben de Yakub gibi kokusunun aşığı olurum.

**DOST GAMZESİ**

Senin dergahından başka ey dost bir yerim yok.

Başımda kapının toprağından başkasının sevdası yok

Meyhane, Puthane, Mescid ve Manastırın kapısında

Secde ederim ki sen bir teveccüh edesin

Medrese ve şeyhin sohbeti ile bir müşkül hallolmadı.

Bir gamze lutfet ki müşkülün düğümünü çözesin Sufi dervişin dediği bütün bu *“ben”* ve *“biz”*

Bir cilve et ki kalbimden silinsin

Yokum, yok ki, bütün varlık yokluktadır.

Hiçim, hiç ki hiçe teveccüh edesin

Gönül hal ve neşat ehlinin peşine düştüm

Meclis gülünden bir mutluluk görmedim.

O münzevinin dergahında itikafa girdim gece gündüz

Ki bir gamzesiyle, damla bir derya olsun.

# HASTA GÖZ

Ben ey sevgili, dudağımın benine aşık oldum.

Senin hasta gözlerini gördüm de hastalandım. *“Ben”*den kurtularak *“enelhak”* davulunu çaldım

Hallacı Mansur gibi darağacını göze aldım

Sevgilinin gammı canıma bir kıvılcım attı

Ki cana gelerek pazar meşhuru oldum.

Meyhane kapısını gecegündüz açık tutun yüzüme

Ki ben artık mescid ve medreseden usandım.

Zühd ve riya giysisini üzerimden çıkararak.

Harabati pirinin hırkasını giydim ve uyandım.

Şehir vaizi ki vaazlarıyla beni incitti

Meye bulaşmış rindin soluğundan medet umdum

Bırakın ki bir de puthaneyi anayım

Ben ki meyhanedeki putun eliyle uyandım

# FENA DERYASI

Keşke bir gün dergahında bir menzilim olsaydı

Ki onda sevinç ve keder, gönlün muradı olsaydı Keşke zülfünden bir düğüm olsaydı avuçta

Ki her müşkül ve ukdenin düğümünü açsaydı

Dün gece, ki gönül hicranından bir zulmethaneydi

Senin yadın o mahfilin yanan meşalesiydi

Dostlar sarhoş, mest ve kendinden geçmiş

Benim gibi bu mecliste aklı olanların nasibi yok

O zaman tüm zulüm ve cehalet zincirim kırma zamanıdır.

O zaman kendinden, tüm varlık ve mekandan

Gaflet zamanıdır.

Gönül ehli olanlara ilim hicabdır, hicab

Hicaplardan, hakkıyla cahil olunduğunda çıkılabilir.

Aşık, şevkinden fena deryasında yüzmektedir.

Sahil zulmethanesinde olanın haberi yok.

İrfan havzasında vecde gelince baktım

Okuduğum ve gördüklerim hep batıl imiş!

**AŞK TESTİSİ**

Ben mey kadehini dilber dostumdan istemekteyim

Bu sırrı kime diyeyim bu gamı nereye götüreyim

Dostun yüzünü görme hasretinden

Canımdan oldum

Mumun etrafındaki kelebek ve ateşin

Üzerliğiyim

Bu kirli hırka ve riya seccadesini

Acaba meyhane kapısında yırtılabilecek miyim?

Eğer yar aşk testisinden bir damla verirse

Mestane varlık hırkasından canımı çıkarırım

Pirim ama bir gamzeye gençleşirim

Bir lütuf ki ufuklar evinden çıkabileyim.

# HÜSNİ HİTAM

Ey saki meyle doldur kadehimi

Ki canımdan döksün çirkin heva ve namımı

Kadehime o meyden dök ki canımı fena kılsın

Dışarı çıkarsın varlıktan hile ve düzenimin

Tohumunu

O meyden ver ki, canımı *“ben”* zincirinden kurtarsın

Dizginimi eline alsın, makamını yere yıksın

O meyden ver ki, hürmetsiz rindler halvetgahında

Secdemi ve kıyamımı bozup yok etsin.

Yok etsin meyhane gül yüzlülerinin mukaddes hareminde

Ki her nereden gelsem bir gül tutardı dizginimden

Kendinden habersiz pirler arasına gideyim

Belki tüm ham fikirlerimi canımdan çıkarırlar

Sen ey yokluk deryası huzurlularının elçisi

O vadinin kaptanına selam ve medhimi ulaştır.

Kadehle bitirdim bu yokluk içinde yokluk

Mektubunu

Mabed pirine de ki, gör bu hüsni, hitamımı

# İMAM MEHDİ (AS)

Üzülme hicran günleri neredeyse sona eriyor

Bu mahmurluk biz mestlerden uzaklaşıyor

Perdeyi kendi nur yüzünden çekiveriyor.

Bir tek gamzesiyle can ve gönülden gamlar siliniyor

Bülbül gül dalları içinde zuhur ediyor

Karga yüz, mahcubiyetle gülistandan çıkıyor

Mahfil onun yüzünün nuruyla nur saçıyor

Yarin zikrinden başkası rindlerin yadından çıkıyor

Bulutlar güneş yüzünün nurundan saklanıyor

Perde o servi boylu nazlının yüzünden kalkıyor

Görüşme zamanı yakındır dostlar, müjdeler olsun

Kavuşma günü geliyor, hicran sona eriyor

# BAHAR

Müjde ey çayır kuşu, bahar faslı geldi yine

Mey içme, öpücük ve birliktelik mevsimi geldi yine

Solukluk ve hüzün vakti bitti artık

Yarin eteğine tutunma günü geldi yine

Ölülükler ve döküntüler gitti artık.

Hayatlar bin bir desenle geldi yine

Sarılık çayırdan ayrılıp gitti

Gül dalı güneş nuru ile tomurcuklandı yine

Saki, meyhane, neşat ve oynamak

Yarin zülfünün aşkı için geldi yine

Eğer medrese kapısından geçersen şeyhe de ki

O lale yanaklı sana ders vermek için geldi yine

Zühd dükkanını kapatın bu neşat faslında

Ki can kulağımıza saz nağmesi geldi yine

# 5-PİRİ AŞK’IN MEKTUPLARI

Piri Aşk’ın bu yetim ümmete bıraktığı değerli mirastan biri de şüphesiz ki onun oğlu Ahmed Humeyni ile gelini Fatıma Tabatabai’ye hitaben kaleme aldığı mektuplarıdır. Pir-i Aşk’ın bu mektupları çok sevdiği iki insana hitaben özel olarak kaleme alınmış olduğundan onun hayattaki en büyük tecrübelerini, derkettiği nihai gerçekleri kalbinde sır olarak sakladığı sayısız irfanî gizleri ihtiva etmektedir. Bu yüzden bu mektup­ları Pir-i Aşk’ın siyasi toplumsal veya ilmi boyutuyla değil baba oğul ve baba gelin ilişkisi içinde düşünül­meli ve bu merhamet abidesi aşk pirinin sevgi dolu cümleleri dikkatle okunmalıdır.

**Bismillahirrahmanirrahim**

Sana ulaşmanın nefhası, içimde şevklinin ateşini yaktı.

Gamından göğsümde istediğin gibi yanmayan çok az ateş var.

Sen insanlara ne ayetsin ki kudsilerin feryad sesi mekansızlık

Zirvesinden geçer ki ne güzel, cemali ezel ne gü­zel

Aziz İmam’ım, mürşidim ve muradım,

Senin eserlerini neşretmekle görevli olan kardeş­ler benden senin arifane şiirlerin huusunda bilgi iste­yerek, senin varlık boyutlarından birine aşıkların için küçük bir pencere açmamı taleb ettiler. Ama her defasında kalemi elime aldıysam da senin yoklum hüznün bir türlü eman vermiyor. Hicranın beni bırakmıyordu. Zira evimizin sensiz ne bir nuru, ne de bir ışığı kalma­dı. Evin her köşesi senden bir iz ve nişane taşıyor. Se­nin vücud kokun her yeri doldurmuş, küçük Ali her za­man seni arıyor ve nerede olduğunu soruyor, ona gök­lerde olduğunu söyledim. O da her zaman seni görebil­mek için göklere bakıp duruyor.

Şu anda sen ruhani sefere çıkalı tam üç ay oldu. Hergün senin müştak ve aşığın olan kimseler Huseyniye ve evinde bir araya toplanıyor, aşıkane inliyor, aci­zane ağlıyor, evden Hüseyniye’ye gittiğin yolu güllerle süslüyorlar.

Babacağım! Sen ki kendi aşıklarının halini bili­yordun, sen ki benim aşık ruhumdan haberdar idin. Ve çok iyi biliyordun ki ben senin şeyda’nım ve sensiz ya­şayamam, öyleyse beni nasıl terkedip gittin? Bir ömür senin vücud nurunda yaşayan bir insan, şimdi zülumat ve karanlıklarda nasıl yaşayabilir?

Bu siyah gecemde kaybolmuş maksud yolu

Bir köşeden çıkıver ey hidayet yıldızı.

Bu hicran ve ciğer yarasının içler acısı şerhini başka bir zamana erteliyor ve benden istenilen mevzuya geçiyorum.

Marifet erbabının kıssası ruhu eğitir

Git bir remiz sor ve gel bir hadis söyle.

Branşım gereği felsefe kitaplarından birini okur­ken bazı zor ve mübhem yerleri münasib bir zamanda İmam’a (kuddise sırruhu) soruyordum. Bu soru ve ce­vap daha sonra yirmi dakikalık bir ders celesesi haline dönüştü. Nitekim günün birinde sabahleyin ders için huzuruna vardığımda şu rubai ile beni kınayarak ihtar etti:

Fatıma ki felsefe fennini okuyor

Felsefeden sadece Elif lam ve sin’i biliyor

Ümid ederim ki Allah’ın nuruyla

Kendini felsefe hicabından kurtarsın

Bu rubaiyi duyduktan sonra yeniden ısrar etmeye ve kendisinden başka beyitler istemeye başladım. Bir kaç gün sonra da şöyle buyurdu:

*“Fatıma, dost yoluna sefer etmek gerek*

*Kendi kendinden geçip göçmek gerek*

*Senin varlığını kokan her marifet*

*Bir şeytandır ki bırakıp kaçmak gerek.”*

Benim sürekli ısrarım oldukça etkiliydi. Nite­kim birkaç gün sonra da şöyle buyurdu:

*“Fatıma sen ve marifet hakkı, yani ne?*

*derken sıfatsız zat, yani ne?*

*Elif okumadan Ye’yi okuyamazsın*

*Suluk etmeden mevhibe, yani ne?”*

İmam’ın bu rubai ve icaz kalıbında şekille­nen nasihat, öğüt ve aydınlatıcılığını candan kabullen­dim ve kulağıma küpe yaptım. Halavet ve şirinliğinden mest oldum. Aniden farkına vardım ki marifet babında hasret duyulan böylesi mesajlar, önceden olduğu gibi gizli ve söylenmemiş olarak kalacaktır.

Bu yüzden utanmayı bir kenara bırakarak O’ndan bu kelam ve masajlarını sürdürmesini istedim. O azizin sonsuz lütfu adeta bana ısrar cüreti veriyor ve gittikçe istek ve arzularımı çoğaltıyordu. Nitekim bir defasında bana gazel söylemesinı istedim ama beni itab ederek “ben şair miyim?” dedi Ben bu ısrarımı ol­duğu gibi sürdürdüm, nitekim birkaç gün sonra şöyle dedi:

Dost olduğu müddetçe sana bir zarar gelmez

O olduğu müddetçe nitelik ve nicelik tozu olmaz

Herşeyi bırak ve sadece O’nu seç

Bu iki harften daha güzel öğüt bulunmaz

Bir namın var ise aşık olmamışsın

Bir mesajın var ise divane değilsin

Uyanık kalmış isen mestliği tadmamışsın

Bizleri ağırla, bir kadehin oldukça

Günler geçiyordu ve İmam benim candan istek ve taleblerime, ya bir gazel veya yazı ile karşılık veriyor­du.

Bu merhalede artık gecikmeyi reva görmedim, ilk önce rubailerin tümünü eşim Ahmed’e gösterdim. O da büyük bir şevkle beni bu işi sürdürmeye teşvik etti. Sonunda bir defter alıp îmam’ın huzuruna vardım. Ve kendisinden şiirler, nasihatler ve arifane işaretlerini bu deftere yazmasını rica ettim.

İşte o kerim de benim bu isteğimi kabul ederek, kendi marifet ve keramet sofrasından çok az bir nime­tim bana lütfetti. Bana, bir gazelle biten bir mektup bağışladı.

İşte bu hakikatte benim ısrarlı isteğimin bir cevabıydı.

İşte o telaşlarınım neticesini, yani bu değerli mi­rası O’nun kitaplarını meşretmekle görevli muhterem müessesenin ihtiyarına bırakıyorum Onlar da bu kita­bı İmam’ın aşıklarına hediye edip asıldan bu çeşmenin saf ve tatlı suyuna kandırsınlar. Bu hususta söylene­cek çok şey var. Eğer Allah izin verir de fırsat olursa münasib bir zamanda söyleyeceğim.

O’nun gamında günler zamansız oldu

Günler acılarla yoldaş oldu

Günler gidecekse, “git” de, korku yok

Sen kal ey paklıkta eşi olmayan

# Fatıma Tabatabai

13.6.1368 (14 Ocak 1990)

Bismillahirrahmanirrahim

Fatıma ki benden irfani bir mektub istedi

Bir karıncadan Süleyman tahtım istedi

*“Seni tanımadık”* sözünü işitmemiş o kimseden ki

Cibril kendisinden rahmani nefha istedi

Onca ısrardan sonra, beni, kalbimin haberdar ol­madığı ve kendisine yabancı olduğum hakikatleri tıpkı bir papağan gibi tekrarlayıp yazmak zorunda bıraktın. Halbuki yaşlılık zaafi, hafızamdakileri isyan rüzgarına savurmuş ve söylenip yazılmayacak türden birçok belalara duçar kılmıştır beni. En iyis bu mektubu yazdı­ğım tarihi de yazayım ki senin istediğim kırmamak için bu mektubu nasıl bir zamanda kaleme aldığım belli olsun. 24 Şaban’ul muazzam 1404, 5 Hordad 1363 Okuyucular bu tarihde dünyanın ve iran’ın durumuna bir göz atsınlar.

Nereden başlayayım? En İyisi fıtrattan, *“O fıtrat ki Allah insanları onun üzerine yanatmıştır. Allah’ın yaratığı değiştirilemez.”* başlayayım. Burada sadece insanların fıtratları ile yetirilmiştir. Aslında bu, hilkat ve yaratılışın özelliğidir; *“hepsi O’nu noksan sıfatlar­dan tenzih eder. Ve hiç birşey yoktur ki O’na hamdederek O’nu teşbih etmesin. Ama siz onların teşbihim an­layamazsınız.”*

Her şey der ki:

*Biz duyucuyuz, görücüyüz ve akıllıyız.*

*Ama siz namahremlere suskunuz*

Bir de şu anda insanların fıtri irfanına bir göz atalım. Biz diyoruz ki insan, fıtrat ve hilkatinde Mut­lak Kemal’den başkasına teveccüh edemez ve ona bağ­lanamaz. Bütün can ve gönüller O’nun tarafına yönel­miştir ve O’ndan başkasını aramaktadır. Zaten arasa­lar da O’ndan başkasını bulamazlar. Herkes ve herşey O’nu övmektedir, zaten başkasını övemezler. Zira her şeyin övgü ve senası hakikatte O’nun övgü ve senasıdır. Ama sena ve övgü eden kimse hicabda bulunduğundan başkasını övdüğünü zannetmektedir. Bizzat kendisi hicab olan akli tahlillerde de bunun böyle oldu­ğu düşünülür. Her ne olursa olsun kemali isteyen kim­se, mutlak kemale aşıktır, nakıs kemale değil. Nakıs kemallerin hepsi yokluğa mahkumdu. Halbuki fıtrat yokluktan nefret etmektedir, ilmin talibi, mutlak ilim istemektedir. Ve mutlak ilme aşıktır, kudret aşığı ve diğer şeylerin, aşığı da işte böyledir. Fıtratı gereği, in­san mutlak kemale aşıktır.Nasık kemallerde bile onun da kemalim istemektedir, nakısım değil. Fatnt, nakıs kemallerden usanmış ve bizar olmuştur. Ama bir ta­kım zulmani ve nurani hicab ve perdeler vardır ki in­sanı aldatmaktadır. Şairler ve meddahlar, falan güçlü emiri veya falan büyük fakihi övüyorlar. Onlar harkikatte kudret ve ilmi övüyorlar. Onların bu övgü ve se­nası, mahdut için değildir. Gerçi onlar mahdut için olduğunu zannediyorlar. Bu fıtratın değişmesi mümkün değildir; *“Allah’ın fıtratı değiştirilemez, dosdoğru yol işte budur.”*

İnsan kendi hicablarında mahbus kaldığı müd­detçe sadece kendisiyle meşgul olmaktadır. Hicabları, hatta nurdan hicabları dahi söküp alamamaktadır.

Fıtratı örtülüdür. Bu menzilden çıkmak için mücahede etmenin yanısıra Hak Teala’nın da hidayeti gerekmek­tedir. Mübarek münacaatı Şabaniyye duasında şöyle buyurulmuştur: İlahi, sana teveccüh edebilmek için her şeyden ilgimi tamamıyla kesmeyi nasip et. Ve kalb gözlerimizi sana bakma nuruyla aydınlat. Böylece kalb gözleri nurani perdeleri yırtarak azamet ve celal madenine yetişsin ve ruhlarımız senin izzi kudsine (iz­zetli kudsiyetine) tutunsun.

İlahi, beni çağırdığında sana icabet eden, tevec­cüh ettiğinde celalin karşısında kendinden geçen ve kendileri ile gizlide sırlaştığın kimselerden eye

Bu ilgi alakaları tamamıyla kesip atmak *“ben”* ve *“bencillik”* menzilinden, herşey ve herkesten uzaklaşıp O’na ulaşmak ve gayrısını terketmek, Allah’ın halis evliyalara ihsan ettiği bir hibe ve ihsandır. Ve bu da, Celal karşısında hasıl olan kendinden geçmekten son­radır ki bu da bir teveccühden vücuda gelmektedir. kalb gözleri O’na nazar etme nuruyla nurlanmadığı müddetçe nurani hicablar yırtılamaz ve bu hicablar baki kaldığı müddetçe de azamet madenine ulaşılması ve ruhların izzii kudse tutunması mümkün değildir. Sonra yaklaştı, yakınlaştı” mertebesi de mutlak fena ve mutlak vusulden sonra vücuda gelmektedir.

Sufi aşk yolunda sefa etmek gerek

Ettiğin ahde vefa etmek gerek

*“Sen”* olduğun müddetçe canana ulaşamazsın

Kendini dost yoluna feda etmek gerek

Hakkın kendi kuluyla gizli konuşması, sadece ve sadece kendinden geçme ve insanın kendi varlık dağının yerle yeksan olmasından sonra hasıl olabilir. (Allah bizlere ve sana nasib etsin).

Kızcağızım! ilimlerle, hatta irfan ve tevhid ilimle­riyle meşgul olmak sırf bir takım ıstılahlar için ki öy­ledir veya bizzat ilim öğrenmek için olursa (ilim ilim içinse çev.) bu garize, saliki hiçbir zaman hedef ve maksadına ulaştıramaz. Belki daha da bir uzaklaştı­rır; *“ilim en büyük hicabtır”.* Ama insanın maksadı Hakk’ı bulmak ve O’nun aşkı ise ki oldukça az görü­lür bu, hidayet nuru ve yol meşalesi olur insana...

*“ilim bir nurdur ve Allah onu istediği kimsenin kalbine koyar.”*

Bu ilmin bir köşesine varabilmek için de tezkiye, tehzib ve tathir gerekmektedir. Kalbi Ondan başkasından tathir ve tehzib etmek icab eder. Nerede kaldı zemmedilmiş ve yerilmiş ahlaktan tehzib olmaya ki çokça mücahede ve nefisle cihadı iktiza etmektedir. Nerede kaldı Allah (cc) rızasının hilafına olan ameller­den tehzib ve münezzeh olmaya, herşeyin başı olan vacibler kabilinden salih ameller ile makdur olduğu ka­darıyla ve insanı bencillik ve kendini beğenmişliğe du­çar etmeyecek miktarda müstehab amelleri yerine getirmeye...

Kızcağızım! Ucub ve kendini beğenmişlik, insa­nın, kendine ve halıkın azametine hakaret ettiğinden cahil olmasının gaye ve neticesini ifade etmektedir. Eğer insan, beşerin şimdiye kadar ilmi terakkisi neticesinde aldığı koku miktarınca yaratılışın azamet ve büyüklüğü hususunda tefekkür edecek olursa insanın kendine, güneş sistemlerine ve kehkeşanlara nasıl bir hakarette bulunduğunu idrak edecektir. Onların Halık’ının azametini de anlayacak ve kendini beğenmiş­lik, bencillik ve tekebbürden dolayı utancını izhar ede­cek ve cehaletini anlayacaktır. Allah’ın Nebisi Hz. süleyman’ın (a.s) kıssasında yer aldığı şekliyle, Hazret karınca vadisinden geçerken şöyle bir ses işitti: *“... bir karınca “ey karıncalar! dedi, yuvalarınza girin de Sü­leyman ve orduları, şuurunda olmaksızın çiğnemesinler sizi”* Karınca, Süleyman nebi ve yanındakileri *“şu­urunda olmayanlar”* diye tavsif ediyor. Hüdhüd ise Hazretin kendisine şöyle diyor, *“senin henüz bilmedi­ğin bir şeyi öğrendim.”*

Cahil ve kör kalbli insanlar karınca ve kuşun konuşmasını kabul edemezler. Nerede kaldı vücudun zerreleri ve yer ile göklerde olanların konuşması, ki halik ve yaratıcıları olan zat şöyle buyuruyor: *“Hiçbirşey yoktur ki ona hamdederek, O’nu teşbih etmesin. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız.”*

İnsanın, kendisini hilkat ve yaratılış aleminin mihveri olarak kabul ettiği gibi kamil insan gerçekten de böyledir bu hakikatin diğer mevcudatların nazarında da böyle olduğu malum değildir. *“ Kendilerine kitap yüklenenler sonra da onunla amel etmeyenler eşeğe benzerler.”* işte bu, tehzib olmadan ilmi kemale erme­nin bir netice ve sonucudur ve böyle bir kimseye tavsif ederken şöyle buyurulmuştur. *“Onlar dört ayaklı hay­vanlar gibidirler, belki hayvandan da sapıktırlar”*

Kızcağızım! Peygamberler insanı manevi rüşde ulaştırmak için gelmiştir ve daima onları hicablardan kurtarmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki insanın yemin­li düşmanı şeytan, kendine tabi kimseler vasıtasıyla peygamberlerin yapmak istedikleri şeylere engel ol­muştur*; “Öyleyse izzetine andolsun ki hepisini azdıracağım.”* küfrün bir çok mertebesi vardır. Bencillik, dünyaperestlik ve O’ndan gayrısına teveccüh de küf­rün mertebelerindendir. Kur’an’ın ilk suresini düşüne­cek, bu hayvani göz atıştan başka bir gözle bakacak, nurani ve zulmani hicablar olmadan O’na ulaşacak olursak marifetler çeşmesi oluk oluk kalbe doğru akmaya, sökün etmeye başlar. Ama ne yazık ki onun iftitah ve başlangıcından dahi habersiziz.

Onu taleb ettiğini iddia edenler habersizdirler

Zira haberi olandan ses çıkmaz.

Habersiz ve amelsiz biri olarak, kızıma Kur’anı kerim, bu ilahi feyzler çeşmesi hususunda dikkatlice bir düşünmesini ve teveccüh etmesini tavsiye ediyo­rum. Kur’an güzel mi güzel bir mektup olmasına ve mahcup okuyucu için olumlu bir eser ve etkisi bulunmasına rağmen, onu tedebbür ve düşünerek okumak insanı daha yüksek makam ve mevkilere ulaştırmaktadır; *“Ne diye Kur’an’ı iyice düşünüp taşınmazlar, yoksa kalblerinde kilitler mi var?”* Bu kilit ve bağlar açılıp sökülmediği müddetçe bu tedebbür ve tefekkü­rün neticesi de hasıl olmaz. Allah Teala büyük bir ye­minden sonra şöyle buyuruyor: *“Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli bir kitaptır. Saklanmış bir Kitab’ta, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz.”* Onların da ilki, haklarında tathir ayeti nazil olan kimselerdir.

Sen de meyus olma, zira yeis *“kilitlerden”* çok da­ha büyüktür. Nur çeşmesinin basma ve saf suya ulaşa­bilmek için hicabları ortadan kaldırmaya ve kilitleri kırmaya çalış. Gençlik nimeti daha elindeyken, amel, kalbin tehzibi, kilitlerin kırılması ve hicabların atılması yolunda oldukça mücahede, et, telaş göster. Melekut ufuklarına yakın olan binlerce genç muvaffak ve başa­rılı olurken, bir yaşlı ve ihtiyar muvaffak olamamakta­dır. Eğer gençlik çağında bir şeytani kilit, bağ ve zin­cirlerden gaflet edecek olursan, bunlar ömürden geçen her gün mukabilinde daha da bir kökleşecek, gittikçe güçlenecektir.

***Şimdilik kökleşen bir ağaç***

***Bir şahsın çekmesiyle sökülüverir***

***Ama bir müddet geçse üstünden***

***Ne kadar çeksende sökülmez.***

Şeytanın ve daha tehlikeli olan nefsin büyük hilelerinden biri de, insana ömrünün sonunda ve ihtiyarlık çağında barış ve ıslah vaadinde bulunması ve Allah için tevbe ve tehzibi başka bir zamana ertelemesidir. Halbuki o zaman artık zakkum ve fesad ağacı güçlene­cek ve tehzib etmek için tehzibde bulunmaya teşebbüs ve irade zayıflayacak, belki de ölmüş olacaktır.

Kur’an’dan uzak düşmeyelim. Habib ve mahbub, aşık ve maşuk arasında geçen bu karşılıklı konuşma öyle bir esrar ve gizdir ki O ve habibinden başkası onu bilemez. Bilmesi mümkün değildir. Belki bazı surele­rin basında bulunan hurufu mukatta da işte bu kabil­den sırlardır. Felsefe, irfan ve tasavvuf ve zahir ehli kimselerin kendileri için tefsir ve tevil ettiği birçok ayetler de işte bu kabildendir. Gerçi her taifenin kendi kapasitesi ve hacmi oranında ondan bir nasibi veya hayali vardır. Bu sırların az bir kokuşu ise, oluk oluk vahyin kaynayan çeşmesinden akan Ehli Beyt vesile­siyle sahip oldukları kabiliyet ve istidatların miktarınca diğerlerine ulaşmaktadır. Adeta münacaat ve dua­ların çoğu da bu iş için seçilmiş, tercih edilmiştir. Ma­sumların (aleyhim salavatullah ve selamuhu) münaca­at ve dualarında görülen şeyler, ekseren örfte ve umu­mun dilinde olan haberlerde oldukça az rastlanmakta­dır. Ama Kur’an’ın dili bambaşka bir dildir. Öyle bir dildir ki her alim ve müfessir kendisini onunla aşina ediyor. Halbuki aşina ve tanıdık değildir. Kur’anı Kerim, marifetleri görülmemiş ve daha önce benzeri gelmemiş kitaplardan biridir. Marifetlerinin bir çoğunun tasavvuru tasdikinden daha zordur. Çoğu zaman felsefi bir burhan ve irfani bir nazarla herhangi bir mevzuyu sabit kılmak mümkündür. Ama tasavvurundan aciz kalınmaktadır. Kur’anı Kerimin bir çok yerinde tabir buyurulan *“Hadis”*in *“kadim”*le ilgisi ve *“Hakk”*ın, *“Halk’la birlikteliğinin keyfiyeti (ki bazıları “kayyumi birliktelik”* olduğunu söylüyorlar) bizzat bu meseleleri konuşup münazara eden kimseler için bile oldukça zor meselelerden sayılmaktadır. *“Hakk”*ın “Halk”ta zuhuru, hilkatin hakkın yanında hazır bulunması ve Allah’ın (cc) *“Şah damarından mahluka daha yakın olması”,* *“Göklerin ve yerin nuru­dur”*, Evvel ve Ahir zahir ve batın hep O’dur.”, *“Üç kişi gizli konuşmazlar ki O dördüncüleri olmasın”*, *“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. “* ve benzeri sırlarının, Muhatab (Rasulullah) ve O’nun bu meselelerin ehli olan yakınlarından talim buyurduğu kimseler (ehli Beyt) dışında hiç kimse tarafından ta­savvur edilebildiğini zannetmiyorum. Bu sırların kü­çük bir deliğinin yanına varabilmek için de tehzible birlikte büyük bir mücadele gerekmektedir.

Ne yazık ki, bu kalemi kırığın ömrü geçti

Ama medresenin kil-u Kal’inden birşey hasıl

olmadı

Onca telaştan sonra incitici bir harften başka

Bugün artık o bulmanın ve idrak etmenin baharı olan gençlikten hiçbir haber yok. Geçmiş evhamları ise sadece bir avuç elfaz olarak görüyorum. Sana ve mari­fet aşığı olan diğer gençlere tavsiye ediyorum, (ki sizler ve diğer varlıklar hepiniz onun cilvesi ve zuhurusu­nuz) mücahede ve nefisle cihad edin, ta ki O’ndan bir nur edinesiniz ve O’na fani olasınız. böylece de yokluk­tan mutlak varlığa ulaşasınız.

Sonra fani olurum, tıpkı bir org gibi

dillenip *“İnna ileyhi Raciun”* derim.

Kızcağızım, dünya ve dünyanın içinde var olan herşey bir cehenemdir ki batını seyir sonunda zahir ol­maktadır. Dünyanın maverası ise sonuna kadar cen­net mertebeleridir ki seyir sonunda ve tabiatın uyuşturuculuğundan kurtuldukdan sonra insan için zahir olur. Ben ve sizler hepimiz ya cehhenemin derinliğine ya da cennete ve melei alaya doğru hareket etmekte­yiz.

Bir hadiste geçmektedir; günün birinde Peygamberi Azam (s.a.v) sahabeleriyle oturmuş sohbet ediyorlarken aniden korkunç bir ses duyuldu. *“Bu ses neydi?”* diye sorulunca Hazret şöyle buyurdu: *“Cehenne­min kenarından bir taş tüştü ve tam yetmiş yıldan bu yana cehhenemin dibine daha yeni vardı.”* Gönül ehli kimseler de, “*O anda 70 yaşında olan bir kafirin öldüğünü ve cehhenemin dibini boyladığını duyduk”* diyor­lardı. Bizler hepimiz sırat üzerindeyiz ve sırat ise ceh­henemin üzerinden geçmektedir. Batının ne olduğu o alemde zahir olacaktır, burada da, bu alemde de her insanın kendine mahsus bir sıratı vardır. Ve daima se­yir halindedir. Ya sıratıl müstakim üzerindedir, cenne­te ve ondan daha yücelere çıkmaktadır ya da sağ veya sola sapmıştır ki ikisinin de sonu cehenneme varmaktadır. Bizler, Allah teala’dan sıratı müstakimi arzu ve ümid etmekteyiz; *“bizleri dosdoğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, üzerlerine gazab ettiğin kimselerin yoluna (ki bu bir yöne sapmaktır) ve sapıkların yoluna (ki bu da başkabir yö­ne sapmaktır) değil.”* incelik, keskinlik ve zulmet açısından tavsif edilerek nakledilen cehhenemin üzerinden geçen sırat, bu cihandaki sıratul müstakimin batı­nıdır. Ne kadar ince ve zulmani bir yoldur! Ve biz geri kalmışlar için ondan geçmek ne kadar da müşkül ve zordur. Ama hiç bir inhirafa uğramadan bu yolu katedenler ise *“üzerinden geçtiğimizde cehennem sönük idi”* diyorlar. Herkesin bu sırattan hayattayken ger­çekleştirdiği seyri miktarınca o alemde işte bu seyir tecessüm edecek, yansıyacaktır.

Şeytanın yalancı ümit ve gururlarını kenara bırak kendi amellerim ıslah etmeye ve kendini tehzib ve tezkiye etmeye çalış ki göç oldukça yakındır. Gafil ol­duğun takdirde geçen hergün karşısında geç kalmışsın demektir. Sen niye hazırlanmıyorsun diye itiraz etme,*”Sen denilene bak, diyene değil”*

Ben her ne isem kendimleyim. Diğerleri de öyle, herkesin cennet ve cehennemi kendi amellerinin neti­cesidir. Neyi ektiysek onu biçeceğiz, insanın fıtrat ve yaratılışı istikamet, doğruluk ve güzellik üzeredir. Hayrı sevmek insanın mayasında ve fitratında vardır. Ama biz kendimizi bu fıtratı inhirafa sürüklemekte, bizzat kendimiz hicablar germekte ve kendi ağzımızı kendi ellerimizle örtmekteyiz.

*Bu sıratta olan aşıkların hepsi*

*Hayat çeşmesin! arıyorlar hepsi*

*Hakkı isterler ama kendileri onu bilmezler.*

*Suda fıratın peşindedirler hepsi*

Dün gece benden bazı irfani kitapların adını sor­dun kızcağızım. Hicabların ortadan kalkması için ça­lış, kitapları toplamak için değil. Farzedelim ki irfani ve felsefi kitapları çarşıdan eve veya bir yerden başka bir yere naklettin veya kendi nefsini elfaz ve ıstılahla­rın ambar ve deposu haline getirdin, meclis ve mahfil­lerde dağarcığında varolun herşeyi takdim ettin de orada hazır bulunanları kendi bilgi ve malumatın kar­şısında hayrete düşürdün, şeytanın veya şeytandan daha habis ve alçak olan nefsi emmarenin hile ve kandırmasıyla kendi yükünü daha da bir ağırlaştırdın ve iblisin oyununa gelerek meclisin gülü oluverdin, Allah korusun ilim ve irfan gururuna kapıldın ki kapılacaksındır acaba bu ağır yüklerle şimdi hicabları daha bir artırdın mı yoksa gerçekten de azalttın mı sayılır? Al­lah Teala alimlerin uyanık bulunması ve ayık olmaları *için “kendilerine kitap yüklenenler”* ayeti şerifesini nazil buyurmuştur. Bununla, tevhid, ve şer’i ilimler bile olsa ilim stokunun hiçbir zaman hicabları azaltma­dığım bildirmek istemektedir. Belki daha da bir fazlalaştırmaktadır. Küçük hicablardan büyük hicablara doğru çekmektedir insanı, ilim, irfan ve felsefeden kaç ve ömrünü cehaletle geçir demek de istemiyorum. Zira bu başka bir inhiraftır. Tam tersine bu niyet ve mak­sadın, İlahi ve dost için olması gerektiğini söylüyorum.

Her hangi bir şeyi arzettiğinde bu sırf Allah için ve onun kullarını terbiye etmek maksadıyla olsun. Al­lah korusun riya ve gösteriş için olmasın Aksi takdir­de, pis kokuları cehennem ehlini rahatsız eden, kötü alimlerden olursun; *“ateş ehli, ilmiyle amel etmeyen alimin kötü kokusundan rahatsız olur, incinirler.”*

Onu bulanlar ve Onun aşığı olan kimselerin O’ndan başka hedef ve maksadları yoktur. Bu niyet ve maksadları sebebiyle bütün amelleri ilahi sayılmakta­dır. Savaş, barış, kılıç sallamak, savaşmak ve her ne tasavvur edersen et tüm amelleri ilahdır. *“Ali’nin hen­dek gününde vurduğu bir darbe insü cinnin ibadetlerinden daha faziletledir”* Ama eğer niyet ve maksad ilahi olmasaydı ve ondan büyük bir fetih de hasıl ol­muş olsaydı hiç mi hiç değeri olmazdı. Evliyanın, özel­likle de veliyullahil azam (aleyhi ve ala evladihi slavatullahi vesselam) makamının bu kadar olduğunu ve burada sona erdiğini zannetme. Kalem daha ileriye gitmeye cüret ödemiyor. Ve şerhetmede beyan takati de yoktur. Zaten biz mahcub ve hicablar arasında kal­mış zavalılara ne demeli? Ne biliyoruz ki diyelim. Var olan şeyler ise söylenecek şeyler değil. Bizlerin vücud ufuklarından çok uzaklardadır. Ama Habibin yadı ve zikri belki can ve gönlümüzde olur ki bir etki ve tesir yaratır. Her ne kadar ondan bir haber alınamazsa da böyle bir kimse mahbubun mektubuna bakıp duran, ama okur, yazar olmayan bir aşık gibidir. Bu mektub mahbubdan gelmiştir diye oldukça sevinçli ve şaddır. Arapça bilmeden kur’an-ı kerim okuyan dili farsça olan zavallıya benziyor. Ama Kur’an O’nun tarafından nazil olduğundan yine de lezzet alıyor. Öyle bir lezzet alır ve hallenirki, Kur’an-ı Kerim’in fesahat, belağat, edebi meziyetler ve irabıyla meşgul olan bir edebiyatçı alimden binlerce defa daha üstündür. Filozof, akli ve zevki meseleler üzerinde düşünen ve mahbubdan gafil olan bir ariftir. Zira irfani ve felsefi kitapları mutaala eden bir kimse kitabın muhtevasına bakar, yazarına ve sahibine değil.

Kızcağızım! felsefenin mevzuu, Allah Teala’dan başlayarak vücudun son mertebesine kadar mutlak vücuddur.

İrfan ilminin mevzusu ise, mutlak vücud, yani Hak Teala’dır. Hak teala ve O’nun cilvesinden -ki on­dan başka birşey yoktur- gayri bir bahsi yoktur. Eğer herhangi bir kitap veya arif, haktan başka bir şeyden bahsedecek olursa ne o kitap irfani ve ne de o bahis arifdir. Eğer bir filozof, vücuda varolduğu gibi bakacak ve bahsedecek olursa, bakışı ilahi ve bahi de irfanidir. Bütün bunlar, bahsimizin dışında olan irfani zevkten başka şeylerdir. Ondan başkası da zaten terkedilmiş, uzağa atılmıştır. Nerede kaldı ki vicdani şuhud ve mü­şahede... Ondan sonra ise *“var”* da yokluk ve varlıkta boğulma... *“Söndür ışığı ki güneş doğdu.”*

Kızcağızım! duydum ki, “*imtihan günlerinde, da­ha önceden çalışmadığım için pişman olacağımdan korkuyorum”* demişsin. Bu üzüntülü ve benzeri şeyler gaflettir. Ebedi ve sonsuz pişmanlık, kendine geldiğinde ondan başka herşeyi gördüğünü anladığın zaman duyacağın pişmanlıktır. Artık o gün perde ve hicablar ortadan kalkacaktır. Emir el müminin, Kumeyl adlı meşhur duasında şöyle buyuruyor: *“İlahi, seyyidim, mevlam ve rabbim, farzedelim ki azabına sabrettim, ama senin ayrılığına nasıl sabredebilirim ki?”* Gönlü kör olan ben, bu dua-i şerifenin bu ve benzeri bölümle­rini ciddi ve gerektiği şekilde okumayı başaramadım, belki onu her defasında Ali’nin (a.s) diliyle okuyorum. Allah’ın azabından daha şiddetli olan şeylerin ne oldu­ğunu bir türlü anlamıyorum. Halbuki Allah’ın azabı, *“ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır.”* Al­lah’ın ateşi, kalpleri, gönülleri yakmaktadır. Belki adı geçen azab da cehennem azabıdır. Biz gönlü kör ve ba­siretsizler, bu, insanın idrakinin üstünde vaki olan manaları idrak ve tasdik etmekten aciziz. Bunları bırak ve bırakalım ehline ki onlar da oldukça az ve sayı­lıdır. Velhasıl felsefi kitaplar, özellikle de İslam filozoflarının, hal ve irfan ehli kimselerin kitaplarından her birinin ayrı bir etki ve eseri vardır. Felsefi kitaplar, uzaktan da olsa insanı tabiat ve kainatın maverasıyla tanıştırıyor. İrfani kitaplar ise, özellikle de Menazilus Sairin ve muhtemelen bir arifin Hz. Sadık adına, riva­yet şeklinde yazmış olduğu bir eser olan misbahüş Şeria gibi irfani kitaplar insanı mahbuba uluşmaya ha­zırlıyor. Hepsinden daha etkili ve gönülleri harekete geçiren ise imamların dua ve münacaatlarıdır ki, insa­nı maksud ve mahbuba doğru götürmekte, sadece yol göstermekle kalmamaktadır. Hakk’ı arayan insanın elinden tutarak ona doğru götürmektedir. Ama ne ya­zık ki, bin yazık ki bizler O’ndan çok uzaklarda ve Ondan hicran halindeyiz.

Kızcağızım! Eğer ehli değilsen veya olmayacaksan hiç olmazsa arif ve salihlerin makamım inkar et­me. Onlara muhalefet etmeyi dini vazifelerinden biri olarak kabul edenler gibi olma...

Onların dediği her şey Kur’an’da remiz ve üstü kapalı bir şekilde, Ehli Beytin (aleyhimis selam) dua ve münaccatlarında ise daha bariz bir şekilde yer al­mıştır. Ama biz cahiller ondan mahrum olduğumuz için onunla savaşa kalkışıyoruz. Diyorlar ki Sadrul Müteellihin, Hz. Masumenin (s.a) civarında bir şahsın kendisine lanet ettiğini görünce, *“niçin Sadr’a lanet edi­yorsunuz?” diye sormuş o şahıs; “Sadr, vahdeti vücuda inanmaktadır”* diye cevap vermiş O zaman da Sadr, “öyleyse O’na lanet et!” demiş. Bu mesele bir kıssa olsa da hakikat ve gerçeği ifade etmektedir. Öyle acı ger­çekler ki, ben de bizim zamanımızda vuku bulan bir çok olaylara bizzat şahid olmuş veya işitmişimdir. La­kin ben bütün iddiacıları tathir ve temize çıkarmak da istemiyorum.

***Nice hırka vardır ki ateşe sebep olur***

Ama ben mana ve maneviyatın aslını inkar etmemeni istiyorum. Yani kitap ve sünnette yer alan, mu­haliflerin ise görmezlikten geldiği veya avamca tevcih ve açıklama getirmeğe çalıştığı maneviyat.. Ben sana her şeyden önce her türlü rüşd ve müsbet adıma engel teşkil eden inkarın kalın hicabından kurtulmanı tavsi­ye ediyorum. Bu, kemal kademi değildir, ama insana kemal yolunu açmaktadır. Nitekim saliklerin menzillerinde ilk menzil sayılan *“yakza”* (uyanıklık) da haki­katte bir menzil değildir. Ama saliklerin menzileri için bu bir mukaddime ve yol açıcı konumdadır. Velhasıl, inkar ruhuyla insan hiç bir yere varamaz.

Ariflerin makamlarını ve saliklerin menzilerini inkar edenler bencil ve kendini beğenmiş olduklarından, bilmedikleri her şeyi kendi cehaletlerine yükleyeceklerine hemen inkar ediyorlar. Böylece kendi bencil­lik ve hodgamlıklarına zarar gelmemesini istiyorlar.

***Putların anası sizin nefis putunuzdur***

Bu büyük put ve güçlü şeytan (nefs) ortadan kalkmadığı müddetçe O’na (cc) doğru hareket edile­mez, ne bu put kırılır ve ne de bu şeytan ram olur. Rasulullah’tan, *“Şeytan benim elimle iman etmiştir”* diye nakledilmiştir. Bu hadisden de anlaşıldığı gibi, ih­san ne kadar büyük olursa olsun herkesin bir şeytanı vardır. Allah’ın velileri ise şeytanı ram etmeye, hatta mümin etmeye muvaffak olmuşlardır. Şeytan’ın büyükbabamız Ademi Safiyullah’a ne yaptığını biliyor­sun. O’nu hakkın civarından aşağı indirdi. Şeytanın vesvesesi ve yasak ağaca yaklaşılması ki belki nefistir veya nefsin bazı cilveleri akabinde “inin” fermanı sa­dır oldu. Ve bütün fesad ve düşmanlıkların menşei haline geldi. Adem (a.s) Hakk’ın elinden tutmasıyla tevbe etti. Allah da O’nu kendi halifesi kıldı, iblisin ağacına mübtela olan ben ve sen de tevbe etmeliyiz. Hak Teala’dan Halvet ve uzlet köşelerinde yalvarıp yakararak istediği her vesileyle elimizden tutmasını ve bizi de tevbeye muvaffak kılmasını isteyelim. Böylece belki bizler de bu “ademi seçiliş” ten nasiplenir, istifade ede­riz. Bu da mücahede ile ve dal, yaprak ve kökleriyle tüm vücudumuzu kaplamış olan, hergün daha da bir muhkemleşen ve dal budak salan İblis ağacını terketmekten başka bir yolla olmaz.

Habis ağacın dal ve köklerine bağlanmakla şüp­hesiz insan maksadına ulaşamaz. İblis de bu tehditte bulunmuş ve oldukça da muvaffak olmuştur. Allah’ın bir avuç salih kulları ve evliyai mukarrebin (a.s) dışında hiç kimse şeytanın hilelerinden ve iblisin cilvesi ha­bis nefsin desiselerinden kurtulamaz. Biraz muvaffak olsa da, onun oldukça karmaşık ve dakik kök ve dallarından kurtulamaz. Ama Allah Teala, Safiyullah’ı (Hz. Adem’i) kurtardığı gibi bizim de elimizden tutacak olursa o başka.. Ama biz nerede, o kelimeleri kabullenebilme istidad ve kabiliyeti nerede..

Bu babda tefekkür ve tedebbüre sayan birçok ayeti kerime vardır, birinde şöyle buyurulmuştur:

*“derken Adem rabbinden (bir takım) kelimeler aldı.”* Dikkat edilirse, kelimeler için “verdi” denmemiştir. Hz. Adem adeta O’na doğru seyir ederek bu kelimeleri almıştır. Gerçi *“verdi”* denseydi bile, kelime yine de se­yir gerçekleşmeden herhangi bir kemali ulaşmanın mümkün olduğuna delalet etmezdi. Bu meseleye dela­let eden diğer bir ayet üzerinde de iyice br düşünmek, tefekkür etmek gerekir, buyurulur ki, *“ağacı taddıkların anda...”*, işin hakikati sadece bir *“tadma”* olduğu halde sırf *“ebul beşer”* gibi birisi oduğu için onca meseleler vücuda geldi. Şimdi gel de tüm dal, yaprak ve kökleri­ne canü gönülden bağlanan kendi halimizi bir düşünelim.

Kızcağızım! Yolun başında birçok afet ve musibet vardır. Zahir ve batın tüm uzuv ve organlarımızın bir­çok afetleri vardır ki her biri başlı başına bir hicab teş­kil etmektedir insan için. Bu hicablardan kurtulamadığımız müddetçe ilellaha doğru sülukun ilk kademine ulaşamayız. Ben kendim ki mübtelayım, can ve ruhum şeytanın bir oyuncağı haline gelmiştir. Şimdi de bu kü­çük ve kırmızı uzvun (dilin) şeytanın oyuncağı olup in­sanın can, ruh ve kalbini öldürdüğü yerlere ve vücuda getirdiği birçok afetlerden bazılarına işare etmeye çalı­şacağım. İnsanlık ve maneviyatın büyük düşmanından gaflet etme. Yakınlar ve dostlarla teşkil ettiğin celese ve toplantılarda yapabildiğin kadar bu küçük uzvun büyük hatalarını bir bir say. Dostun nzasını celbetme yolunda harcaman gereken bir saatlik ömrüne neler yapmakta ve ne gibi musibetler vücuda getirmektedir. Ki bunlardan sadece biri, mümin bacı ve kardeşlerin gıybetini yapmaktır. Bir bak kimlerin haysiyetiyle oy­nuyor, müslümanların ne gibi sırlarını açığa vuruyor, kimlerin yüzsuyunu döküyor ve hangi şahiyetleri kırı­yorsun? O zaman bu şeytani celese ve toplantıyı ölçü al. Ve mühahaza et ki, bir yol boyunca bu ayaklara düşmüş iş hususunda ne yaptın. 5060 yıl sonra ne ya

pacaksın, kendin için ne gibi musibetler vücuda getire­ceksin? Ama sen bu işi oldukça küçük sanıyorsun. Bu küçümseme iblisin hilelerindendir. Allah Teala hepimizi ondan masum kılsın. Kızcağızım! Gıybet, müminlere eziyet etmek, başkalanmn ayıplarım araştırmak, onların sırlarım açığa vurmak ve onlara iftira atmak gibi hususlarda varid olup da şeytanın damgasını ye­memiş kalpleri titreten ve insana hayatı tatsız ve acı kılan rivayetlere bazen az da olsa bir teveccüh et. Şim­di ben sana ve Ahmed’e karşı ilgi ve alaka duyduğumdan tavsiye ediyorum ki şeytanın afetlerinden özellikle de dilin sayısız afetlerinden uzak dürün. Dilinizi tutmaya çalışın. Elbette ilk önceleri çok zordur. Ama azim irade ile ve dili serbest bırakmanın zararları hususunda tefekkür ettikten sonra Kur’an’ın insanı kına­yan, eleştiren tabirlerinden çok rahat bir şekilde ibret alınabilir. Kur” an şöyle buyuruyor: *“kiminiz kiminizin gıybetin! yapıp arkasından çekiştirmesin, sizden biri­niz ölü kardeşinin etini yemeyi severim?”* Bu ayet belki de amelin berzah! suretinden haber vermektedir, belki Seyyidül Muvahhidin den nakledilen hadiste ve Nufül Bekali’ye ettiği diğer birçok nasihatlerde ve hazret bu meseleye işaret etmektedir. Söz konuşu hadiste yer al­mış ki, Nuf kendisine nasihatetmesini rica ettiğinde Hazret şöyle buyurdu: *“Gıybetten içtinab et. Zira gıy­bet, cehennem köpeklerinin yemeğidir.”* Sonra şöyle buyurdu: *“Ya Nuf! Gıybet etmekle insanların etini yi­yip de halelzade olduğunu iddia eden kimse yalan söy­lüyor.”*

Rasulullah’tan (sav) da nakledilmiştir ki; *“Acaba kıyamet gününde insanları cehheneme atan şey kendi dillerinin biçtiklerinden baksa birşey midir?”*

Bu hadislerden ve bu hadislerden daha az olma yan diğer bir çok hadislerden anlaşılmaktadır ki, cehennem bizim amellerimizin batini suretinden ibarettir.

İlahı, bizi, bu aileyi ve yakınlanmızı şeytani afet­lerden kurtar ve bizleri dil ve amelleriyle müslümanlara eziyet eden kimselerden kılma.

Bu birkaç sayfayı (gelinim) Fatıma’nın isteği üzere rine yazdım. Ben şahsen itiraf ediyorum ki, şeytanın hile ve düzenlerinden kaçıp kurtulabilmiş değilim Ama ümid ederim ki gençlik nimetine sahip olan Fatı ma bu tevfiki elde eder. Vesselam ala ibadıllahıs salihin

# Mübarek 12 Ramazan , 1404.

**Ruhullahil Musaviyil Humeyni**

Bismillahirrahmanirrahim

# Aziz Fatımam,

Sonunda beni birkaç satır yazmak zorunda bırak­tın. Benim ihtiyarlık, tahammülsüzlük ve işlerimin çokluğu diye söylediğim özürlerimden hiçbirini kabul etmedin. Şimdi ben de ihtiyarlık ve gençlik afetinden söze başlıyorum ki, her iki merhaleyi de derketmeş ve­ya neredeyse bitirmiş bulunmaktayım. Şu anda berzah veya cehennem yokuşunda Hazreti melekutul mevtin yardımcılarıyla yakapaça mücadele içindeyim. Yarın siyah amel defterim bana takdim edilecek ve boşa geç­miş, heba olmuş ömrümün hesabım soracaklar ben­den. “Rahmeti herşeyi kaplamıştır. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder” ayetini rahmetun lilalemin’e (Rasululah’a) na­zil buyuran zatın rahmetine var olan ümitten başka verebilecek hiçbir cevabım da yoktur. Sadece bu ve benzeri ayeti kerimelerin meşmulu olmayı ümid edi­yorum.

Neşat ve gençlik döneminde kendi kademiyle harimi kibriyaya yükselmek, dostun civarına ulaşmak ve ziyafetullaha nail olmak mümkün olduğu halde, ben bir takım tamturaklı ve debdebeli ıstılah ve mef­humlarla meşful oldum. Lakin onlardan ne bir cemiyet hasıl oldu, ne de bir hayır? Hiçbir zaman onların ruhunu ele geçirmeye, zahirlerini batna, mülklerini melekuta çevirmeye niyet bile etmedim. O zaman da şöyle dedim:

Onca kavgadan sonra üzücü bir harften başka

Medresenin kil-u kal’inden hiç birşey hasıl olmadı.

Böylece ıstılahlar ve itibarların derinliğine indim. Hicabları yırtacağıma kitapların arasına daldım. Sa­nırsın ki yaratılış ve mekanda insani ilimler, ilahi ma­rifetler ve felsefi hakikatler adı altında yazılmış birkaç yırtık sayfadan başka birşey yok. Halbuki bütün bun­lar, ilahi fıtrat üzere yaratılmış talib ve ilim ehli kim­seleri daha büyük hicablara gömmüş, perdeler arkasında bırakmıştır. Esfari Erbaa uzunluk ve genişliğiyle beni dosta doğru sefer ve yolculuk etmekten alı­koydu. Ne Fütuhattan bir fetih nasib oldu ve ne de Fususul Hikemden bir hikmet hasıl oldu. Nerede kaldı acıklı destanları olan diğer kitaplar! şimdi yaşlanmış ihtiyarlamış ***“İçinizden yaşayışın en aşağlık çağına, ko­calığa kadar ömür sürdürenler de vardır ki bildikleri şeyleri bilmez olurlar”***(Nahl; 70) merhalesine ulaşmış olduğum halde bu merhaleden çok uzaklarda olan ve bu merhaleyi daha tadmamış olan (Allah bu merhaleye kavuştursun) kızım, bütün bunları görmezlikten ge­lerek benden yazı ve konuşma, üstelik şiir ve nesir talebinde bulunuyor. Benim ne şair, ne yazar ve ne de hatip olmadığını bilmiyor musun? koruk olmadan yeti­şen aziz kızım, birgün bu gençliğin veya kıymetli şey­lerin işte bu meşguliyetler ile elinden çıktığını ve dos­tun aşıkları kervanından benim gibi geri kaldığını gö­receksin. O zaman da Allah korusun teessüf ve piş­manlığın ağır yükünü yüklenir de kalırsın. Öyleyse bu yükü yüklenen ve bu yükün altında adeta ezilmiş olan fakir ihtiyarı dinle de, iblisin büyük bir tuzağı olan bu ıstılahat ve kavramlarla yetinme. O’nu (Celle Celaluhu) aramaya koyul. Gençlik zevk ve sefaların tümü ça­buk geçici şeylerdir. Ben bu merhalenin tümünü katettim. Şimdi de O’nun cehhenemi azabıyla karşı karşıyayım. Batini şeytan canımdan el çekmiyor ve Allah korusun bana son bir darbe indirmek istiyor. Ama Al­lah’ın geniş rahmetinden ümit kesmek de büyük gü­nahlardandır. Allah korusun ki günahkar bir insan bu ümitsizliğe düşmüş olsun. Diyorlar ki, tarihi cinayetkar Haccac b. Yusuf ömrünün sonunda şöyle demiş: *“Allah’ım beni bağışla. Gerçi biliyorum, herkes sen ba­ğışlanmazsın diyor.”* Şafii de bunu duyunca, *“böyle de­miş olursa Allah bağışlayabilir”* diye izharda bulun­muş. Ben şakinin böyle bir tevfik elde edip etmediğini bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki herşeyden kötüsü yeis ve ümitsizliktir.

Sen ey kızım, dosttan gaflet ederek hakkın rah­meti nedeniyle mağrur olma ve aynı zamanda meyus ve ümitsiz de olma ki dünya ve ahirette hüsrana uğ­rarsın.

İlahi, ashab-ı Kesanın hakkı için, Ahmed, Fatıma, Hasan, Rıza (Yasir) ve Ali’yi (ki Rasuli Ekrem’in ve onun vasisinin soyundan olup bununla iftihar edi­yorlar) şeytani şerlerden ve nefsani hevalardan masun kıl. Burada sözüm bitti ve hakkın hücceti üzerime ta­mam oldu. Vesselam.

Kendine has bir .ısrarla benden şiir istemişsin. şunu söylemeliyim ki gerçekten de ne geçen gençlik döneminde, ne bitirdiğim ihtiyarlık çağında ve ne de şu anda içinde bulunduğum erzelül ömr (en aşağılık çağ) zamanında şiir söyleme kudretine sahip değilim. Di­yorlar ki birisi şöyle demiş, *“benim gençlik ve ihtiyarlıkta kuvvetim değişmedi. Zira bu taşı ne geçlikte kaldıra bilirdim ve ne de ihiyarlıkta...”* Ben de şunu söyle­meliyim ki, şiir ve edebiyatta hiç mi hiç değişmedim. Gençlikte bu işin ehli olmadığım gibi, ihtiyarlıkta da ehli olamadım. Şöyle diyorum:

Şair, Sad’i- Şirazi ise eğer,

Benim ve senin söylediklerimizin tümü oyundur.

Ben de de şu an seni şiirle oyalayamadığım için miir’le oyalayarak ısrarını kırayım hiç olmazsa:

Ahmettir Muhammet Muhtardan

Ki hamid’i koruyucu olsun

Ya Hamid, Muhammed Hakkı için

Fatıma, Hz. Fatıma’nın yüce neslindendir.

Bu ağacın meyvesinin hüsnü ise Hasan

Muhsin payidar dost olsun.

Yasir pak sıpteyn alindendir

ihsanın sırrına mazhar olsun

Ali, alii Ali’inin bostanındandır.

Alinin zikri ali (cc) olsun

Ahmed sülalesinden beş kişi

Cümlesinin şefaatçisi sekiz ve dört olsun.

Kızım, yeni bir şiir istedin benden

Miir dedim ki hatırda kalsın.

Benden yine de şiir istedin, işte birkaç perişan söz daha:

Aşığım aşık, sana kavuşmaktan başka çaresi yok.

Aşıklar mahfilinde senden başka zikir yok

Bu bir hadistir ki başı ve sonu yok.

Gönül sırrını birinin yanında açmak olmaz

Sadece dosta, ki kendisi gaib ve habersiz değildir

Kime diyeyim ki *“dosttan başkasını görmez asla”*

O kimse ki, endişe ve görüşme kendisinin fermanıyla değil

Şöyle bir gözünü aç miskin olan bana bak

Naz et, naz ki badiyenin düzeni yok

Fıçının ağzını aç ve dopdolu kadehimi ver

Ki senden başka kadehin başında ve sözünde du­ran yok

Saçma söz söylemesin diye ağız kapatılamaz

O kimse ki sinesinde perişan bir kalpten başka birşey yok

Defteri yırt, kalemi kır ve nefes alma

Ki onun aşık ve hayranı olmayan yok.

# Azer, 1365

**Rabi-usSani, 1407 (Aralık, 1986**)

***(İmam’in Oğlu, Seyyid Ahmed Humeyni’ye Mek­tubu)***

# Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. salât-u selam Allah Resulü Hz. Muhammed’in (s.a.a) üzerine olsun.

Bu, ömr-ü hayatını başıboşluk ve cehaletle geçi­ren, şu anda da iyiliklerden mahrum ve kötülüklerle dolu simsiyah bir nameyle ebediyet yurduna doğru ha­reket eden, ama Allah’ın mağfiretine ümidi, affına umudu olan yaşlı babadan, zamanın müşkülat keşmekeşi içinde ve ilahi sırat-ı müstakim yolu (Allah sonsuz lütfüyle hidayet etsin) ile Allah korusun başka bir yolu (Allah rahmetiyle onu sürçmelerden korusun) seçme hususunda muhtar olan genç evlada vasiyettir.

Evladım, sana hediye ettiğim bu kitap (Sırr’us Salât) ariflerin namazı ve sülük ehli olan kimselerin ma­nevi sülukundan sadece bir koku mesabesindedir. Ger­çi benim gibilerin kalemi bu sefernameyi yazmaktan acizdir ve itiraf ediyorum ki bütün bu yazdıklarım elfaz ve ibare sınırından dışarı çıkmamıştır. Ben şu ana kadar da bu kokudan bir tek defa olsun koklayabilmiş değilim.

Evladım, bu, miraçta var olan şey, marifet ehlinin emellerinin en sonuncusu ve gayesidir ki, ellerimiz oraya ulaşamamaktadır,

*“Anka kuşunu kimse avlayamaz, tuzağını topla.”[[116]](#footnote-116)* Ama fakirlerin yardımcısı ve zayıfların elinden tutan rahman olan Allah’ın inayetinden meyus da olamayız.

Azizim, bahsimiz halktan Hakk’a, kesretten vahdete, tabiat ve madde âleminden ceberut üstü âleme sefer hususundadır. Ta ki ilk secdede hâsıl olan mut­lak fena haddine ve sehv’den (ayılma) sonra ikinci sec­dede hâsıl olan fenadan fenaya erişelim. Bu da minellahtan ilellaha vücud yayı­nın tümüdür. Bu durumda sacid ve mescud, abid ve mabud diye bir yer yoktur. “**O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.**”[[117]](#footnote-117)

Evladım, sana ille derecede tavsiye ettiğim şey marifet ehlinin makamları inkâr etmemendir. Zira bu cahillerin yaptığı bir şeydir. Dolayısıyla evliyanın makamlarını inkâr eden kimselerle oturup kalkmak­tan şiddetle sakın. Bunlar hak yolunun eşkıyalarıdır.

Evladım, şeytanın mirası olan bencillik ve hod­binlikten şiddetle kaçın. Şeytan bu sıfatı sebebiyle Al­lah Teala’nın veliyy ve seçkin kuluna huz’u gösterme emrine karşı çıkmış, isyan etmiştir. Ve bil ki insanoğ­lunun tüm bela ve musibetleri de şeytanın miras olarak bıraktığı işte bu haslet sebebiyledir. Fitnelerin esası buradan kaynaklanmaktadır.

Belki “**Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın**”[[118]](#footnote-118) ayet-i şerifesi de bazı merhalelerinde cihad-ı ekber’e ve insanların kalplerinin en derinliklerine kadar inen şeytan ve ordusunun bu dal budak salan kökleriyle mukabelede bulunmaya işarettir, herkes kendi ve dışından fitnenin kalkması için mücahede et­melidir. Bu da cihad-ı ekber’dir ki insan burada galip ve üstün gelecek olursa her şey ve herkes kendiliğinden ıslah olacaktır.

Evladım, bu galibiyeti veya en azından bazı merhalelerinde başarıyı ele geçirmeye çalışmalısın. En azından bazı merhalelerim... Himmet et ve hiçbir had ve sınırı olmayan nefsanî heva ve heveslerini azaltmaya çalış. Allah Teala’dan daima yardım ve medet talep et, zira onun medeti olmaksızın hiç kimse bir yere varamaz. Ariflerin miracı ve âşıkların seferi olan namaz da maksada ulaşmak için bir yoldur. Eğer tevfik elde eder de bir tek rekâtını dahi Allah için kılar ve kudretimiz oranında ondaki gizli nurları ve sırlarını müşahede edecek olursak, o zaman evliya-i ilahinin maksat ve maksudunun kokusunu istişmam etmiş ve arif ve enbi­yaların seyyidi’nin (s.a.a) miraç namazından bir tek manzarayı müşahede etmiş oluruz. Allah-u mennan bu büyük nimeti bizlere ve sizlere nasip etsin.

Yol oldukça uzun çok tehlikeli ve çok da azık ge­rektirmektedir. Benim gibilerin azığı ise ya hiç yoktur ya da oldukça azdır; meğerki dostun (celle ve âla) lütfü bizlere de şamil olur ve ellerimizden tutar.

Azizim, gençlikten baki kaldığı ölçüde istifade et. Zira yaşlılıkta insan her şeyini yitirmektedir. Hatta Al­lah ve ahirete teveccühü bile... Şeytanın ve nefs-i emmare’nin en büyük hilelerinden biri de gençlere ihti­yarlık zamanı için salah ve ıslah vadinde bulunmasıdır. Bununla gaflet ederek gençliğini de elden çıkarmasını arzulamaktadır. Yaşlılara da uzun ömür ve yaşantı vaat etmektedir. Nitekim o son lahzaya kadar da boş vade­lerle insanı Allah’ın zikrinden ve ihlâstan alıkoymaktadır. Böylece ölüm anı gelip çatınca (o zamana kadar alma­mışsa) insanın imanını da elinden almaktadır. Öyleyse daha kudretli olduğun şu gençlik döneminde mücahedeye başla. Dosttan (celle ve âla) başkasından şiddetle kaç, kendini O’na bağla ve var olan bağını daha da bir muhkem kılmaya çalış. Eğer Allah korusuz bağın yok­sa o takdirde onu tahsil etmeye çalış. Takviye edilmesi için himmet et. O’ndan başka hiç bir varlık bağ ve ilişki kurmaya layık değildir. O’nun evliyası ile kurulan bağ bil onunla bağ kurmak için değilse şeytanın bir hilesidir ki insanı hakk yolundan alıkoymaktadır. Hiç bir zaman kendine ve amellerine rızayet gözüyle bakma. İhlâslı evliyaların tümü böyle idiler ve kendilerini bir hiç olarak görüyorlardı. Hatta bazen iyiliklerini dahi kötülüklerden sayıyorlardı.

Evladım insanın marifet makamı yükseldikçe O’n­dan (celle ve âla) başkasının bir hiç olduğu duygusu da daha fazla olur, artış kaydeder.

İlallah’a vusul merdiveni olan namazda her övgü ve senadan sonra bir tekbir vardır. Nitekim namaza başlarken de bir tekbir getirilir. Bu da O’nun övgü ve senalardan, hatta övgülerin en büyüğü olan namazdan bile daha büyük olduğuna işarettir. Namazdan çıkarken de tekbirler vardır ki, bu da onun zat ve sıfat ve efal tavsifinden daha büyük olduğunu ima etmektedir. Ne diyorum, kim tavsif etsin ve nasıl tavsif etsin! Kimi tavsif etsin? Hangi dil ve beyanla tavsif etsin? Tüm bu âlem, vücu­dun en yüce mertebesinden esfele’s safilin mertebesine kadar her şey, birer hiçtir ve her ne varsa O’dur. Hiç olan şey, mutlak varlık hakkında ne diyebilir ki? Eğer Allah Teala’nın emri ve izni olmasaydı evliyalardan hiç birisi O’nun hakkında bir tek laf olsun edemezdi. Aynı şekilde var olan her şey onu konuşmaktadır, başkasını değil... Hiç kimse O’ndan başkasını zikredemez. Her zi­kir O’nun zikridir. Belki “**Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti**”[[119]](#footnote-119) ile “**(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz**”[[120]](#footnote-120) ayetleri de Hakk’ın lisanından tüm mevcudata hitaptır...

“**O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız.**”[[121]](#footnote-121) İfadesi de kesret diliyledir. Yoksa hamd da, hamid de mahmud da O’dur. *“Şüphesiz Rabbin de salât eder”*[[122]](#footnote-122) **“Allah, göklerin ve yerin nurudur”[[123]](#footnote-123)**

Evladım, biz ki O’nun ve sonsuz nimetlerinin şükrünü eda etmekten aciziz. O zaman en iyisi O’nun kullarına hizmetten gaflet etmeyelim ki hakikatte O’nun kullarına hizmet Hakk’a hiz­mettir. Zira her şey O’ndandır.

Allah kullarına hizmette hiçbir zaman kendini alacaklı zannetme, onların gerçekten de üzerimizde hakları vardır. Zira onlar O’na (celle ve âla) hizmet için bir vesile konumundadırlar. Onlara hizmet eder­ken de şöhret ve mahbubiyet elde etme fikrinde olma. Bu da şeytanın bir başka hilesidir. Şeytan bununla da bize hâkim olmakta ve böylece kendi arzusuna nail olmaktadır. İnsanlara hizmet ederken onlara en yararlı olan şeyleri seç; kendin ve dostların için iyi olan şeyleri değil. Zira bu O’nun mu­kaddes dergâhına (celle ve ala) olan sıdkın alameti sa­yılmaktadır.

Aziz evladım, Allah her yerde hazırdır ve âlem; Allah’ın huzuru, nefsimizin sayfası, amel defterlerimizden biri konumundadır, daima seni O’na yaklaştıran iş ve amelleri seçmeye çalış. Zira Allah’ın rızası da bun­dadır. İçinden, *“Eğer doğru söylüyorsan, sen niçin öyle de­ğilsin?*” diye itirazda bulunma! Zira gönül ehlinin hiçbir sıfatıyla muttasıf olmadığını ben de biliyorum. Ve bu aciz kalemin de iblis ve habis nefsin hizmetinde olmasından ve yarın benden bunun hesabının muaheze edilmesinden korkuyorum. Ama meselenin aslı haktır. Hatta bu benim gibi şeytani hasletlerden uzak olma­yan birinin kaleminden bile olsa. Bu son nefeslerimde Allah Teala’ya sığınıyorum. O’nun evliya kullarından elimden tutmalarını ve bana şefaatte bulunmalarını ümit ediyorum.

İlahi, bu zayıf yaşlı kulun ile Ahmet gencinin elinden sen tut. Sonumuzu hayırlı kıl ve geniş rahmetinle senin celal ve cemal dergâhına girebilmek için bizlere bir yol aç.

**Hidayete tabi olanlara selam olsun.**

**15 Rebi’ül Mevlüd 1407 (18.11.1986) gecesi.**

**Ruhullah’il Museviyy’il Humeyni**

***(Piri Aşk’ın oğlu Ahmet Humeyni’ye yazdığı ikinci irfanı mektubu:)***

# Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, kendinden başka rahman ve rahim olmayan alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Sadece O’na ibadet edilir ye sadece O’ndan yardım dilenir.

O’ndan başkasına hamdedilmez. O’ndan başka rab ve mürebbi (terbiye eden) yoktur. Doğru yola hidayet eden O’dur. Ondan başka hidayet ve irşad eden yoktur. Herşey onunla bilinir. O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batindır. Salatu selam da Rasullerin efendisi ve mürşidi küll olan Resulullah’a olsun. O, vücud gaybından şuhud alemine zuhur etmiştir. Böylece vücud mertebesi tamamlanmış ve her şey O’nun sayesinde ilk haline dönmektedir. Hakeza salatu selam tahir olan Ehli Beyt’ine olsun. O Ehli Beyt ki Allah’ın sırlannın mahzeni ilahi hikmetler madeni ve insanların hidayetçisidir.

Bu mektup, yaşlı, naçiz yaklaşık doksan yıllık bir ömrü dalalet içinde geçiren şu anda da cehenneme giden yolda en kötü çağlarını yaşayan, kurtuluşunu ümid etmeyen, ama Allah’ın rahmetinden de ümidim kesmeyen, hayatını resmi ilimlerin kilu kal’inde tüketen ve Allah’tan başka hiç kimsenin sayamayacağı kadar günahı olan bir babanın[[124]](#footnote-124) Allah’ın tevfikiyle ve hidayetçilerin hidayeti ile Allah’a ulaşması ümit edilen ve babasının girdiği bataklıktan uzakta bulunan oğluna yazdığı bir mektubtur.

Aziz Oğlum Ahmed, Allah’ın selamı üzerine olsun. Bu mektuba dikkat et. *“Diyene değil denilene bak sen.”* Gerçi Ben bu dediklerimden nasibsiz biriyim; Ama senin için bir uyarı olmasını ümid ediyorum. Bil ki ceberrut alemlerinin gaybından en üstüne ve en altına kadar hiç bir varlık hiç bir şeye sahip değildir. Hiç bir kudret, ilim ve fazilete sahip değildir. Var olan her şey O’ndandır. Ezelden ebede kadar tüm işlerimiz O’nun elindedir. Ahmet, en çok öğülen ve samed olan da O’dur. Bu bir hiç olan varlıklardan hiç bir korkun olmasın. Onlara asla ümit gözüyle bakma. Zira O’ndan başkasında gözü olmak şirktir. Allah’tan başkasından korkmak ise küfür.

Oğlum, gençlik nimetini kaybetmeden kendi salahını düşün. Zira yaşlılıkta her şeyini kaybedeceksin. Şeytanın hilelerinden hatta denilebilir ki en büyük hilelerinden birisi insanı vaktin çokluğu ile aldatmasıdır. Allah’ın elinden tuttuğu kimseler dışında herkes baban gibi şeytanın bu tuzağına düşmüş ve düşecektir, insanın en büyük düşmanı olan batını olan batini şeytan (nefis) gençlik döneminde insanın kendisinin ıslah ve salahını düşünmekten alıkoymak­tadır. Ona vaktin çok olduğunu ve şu anda gençliğini yaşaması gerektiğini telkin eder. İnsanı hayatı boyunca bu yalan vaadler ile oyalar.Böylece bu gençlik nimetini elinden almaya çalışır. İnsanı yaşlılık çağında islah ol­makla kandırır. Ama gel gör ki şeytan yaşlılık çağında da ondan el çekmez. Ölüm anında da Allah’ı en çok buğzettiği birisi olarak gösterir. İnsanı,sevgilisi olan dünyadan ayırmak isteyen birisi olarak tecelli ettirir. Bu durum henüz fıtrat nurları sönmemiş kimseler için böyledir.Bazıları ise dünyaya dalarak kendilerinin ıslah ve salahını bile düşünmez hale gelirler. Ben böyle­si şahısları gördüm.Hatta bazıları şu anda da yaşamakta, gelmiş geçmiş bütün dinleri batıl kabul etmek­tedirler.

Oğulcağızım bizlerden hiç kimse şeytanın bu hilesinden emin olamaz. Azizim, masum imamların duasını oku! imamlar kendi iyiliklerini kötülük olarak kabul ediyorlardı. Kendilerini ilahi azaba müstehak görüyorlardı. Allah’ın rahmetinden başka hiç bir şeyi dü­şünmüyorlardı. Karnına düşkün bazı kimseler bu dua­ları te’vil ediyorlar. Zira bunlar hakikatte Allah’ı tanı­mamışlardır.

Oğulcağızım, bu meseleler düşünüldüğünden çok daha büyük ve önemlidir. Allah’ın azameti karşısında fani olanlar O’ndan başka hiç bir şeyi görmezler. O ha­lette hiç bir kelam, zikir ve fikir söz konuşu değildir. Zira orada “ben” diye bir şey yoktur. Bu mübarek dualar da mahv’dan önce sahv veya mahv’dan sonra kendilerini Allah’ın huzurunda hazır gördükleri bir makamda sadır olmuştur. Halis veliler dışında kalan bizim gibi kimselerin bu dualardan nasibi yoktur. O halde benim gibilerin nasibsiz olduğu, senin gibilerin Allah’ın fazlı ve ilahi velilerin yardımıyla ulaşması ümit edilen bazı gerçekleri sana da ifade edeyim. Bu da Allah’ın insan­ları üzerinde yarattığı fıtrattır. Bu fıtrat tevhid fıtratı olup, tüm varlıklar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Tüm ilimler, faziletler ve marifetlere, putlara , mad­di ve manevi varlıklara, kadına, çocuğa, kabileye, şahlara, emirlere, komutanlara, alimlere, enbiyaya, evliyaya, bilginlere ve ariflere teveccüh, aslında vahid ve mutlak kamile teveccühün aynısıdır. Tüm hareketler O’nun için ve O’na ulaşmak için hasıl olur. Atılan tüm adımlar O’na doğru atılır. Bizler şu anda zülmani hi­caplar içindeyiz ve bundan doğan sayısız acı ve azaplara düçarız. Hicabı kaldırmak için atılan ilk adım ise bu hicaplarda esir kaldığımızı bilmektir. Tüm vücudumuzu kaplayan tabiatın uyuşturuculuğundan kurtulmamız gerekir. Bu işte süluk ehlinin ilk menzil olarak ka­bul ettiği *“uyanmak”* makamıdır. Ama bu doğru değil­dir. Belki bu uyanmak seyre girişin ön hazırlığıdır. -Tüm zülmani- daha sonra da nurani hicapların orta­dan kalkması ilk tevhid menziline ulaşmaktır. Akıl kademiyle de bakacak olursak, tüm akıllar da bu ezgi ve nağmeyi tutturacak ve mutlak kemal’in tüm kemaller olduğunu söyleyecektir. Yoksa mutlak olamaz. Dolayı­sıyla hiç bir kemal ve cemilin cemali Hakk’tan gayrisinde zuhur edemez. Zira bu gayrilik, ilhad demesek de şirkin ta kendisidir.

Azizim, ilk önce ilim kademiyle emekleyerek iler­lemelisin. Bu hangi ilim olursa olsun hicabı ekber’dir. Ama bu hicaba girmekle hicabın ortadan kaldırıl­masıyla aşina olursun. Gel de birlikte vicdan kapısına gidelim de belki yüzümüze bir yol açılır. Her insan, hatta her varlık fıtratı gereği kemale aşıktır ve nok­sanlıktan nefret eder. Siz ilim arıyorsanız, bu ilim bir kemal olduğu içindir. Bu yüzden fıtratınız, elde ettiği herhangi bir ilimle kani olmaz. Daha üstün bir merte­benin varlığına teveccüh edince, fıtratı gereği o ilmi arar. Sahib olduğu ilimden ise noksanlık ve mahdudiyeti sebebiyle nefret eder. Onun gönül verdiği şey ke­mal cihetidir; noksanlık değil. Güçlü bir insan gücüne teveccüh ediyorsa, kudretin kemaline teveccüh etmek­tedir; noksanlığına değil. Bu yüzden kudret sahipleri daha fazla kudretin peşinde koşarlar. Ama mutlak kudretin mutlak mevcut olduğunu bilmezler.Tüm ta­hakkuk diyarı o mutlak mevcudun bir tecellisidir. Her neye yönelirsen O’na yönelirsin, kendin mahbubsun ama bilemiyorsun. Vicdan kademiyle bu kadarını bile derkedecek olursan, mutlak mevcud’dan başkasına te­veccühün mümkün olamayacağını anlarsın. Bu da in­sanı O’ndan gayrisinden müstağni kılan bir hazinedir. İnsana ulaşan her şey mutlak mahbubundan ulaşmış­tır. Ondan alınan her şeyi de mutlak mahbubu almış­tır. Böylece düşmanların eleştiri ve kınamalarından lezzet alırsın. Zira bu da mutlak mahbub’dandır, in­sandan değil. Dolayısıyla da mutlak kemal makamından başkasına gönül bağlayamazsın.

Aziz oğlum, şimdi de sahip olduğum nakıs kale­mim ve dilimle konuşmak istiyorum. Hepimizin de bil­diği gibi Allah’ın tevfiki, Hz. Mehdi’nin dua ve teyidi ile inkılapçı İran halkının (canım onların hepsine feda olsun) fedakarlıkları neticesinde şeytani kudretler dı­şarı atılmış ve binlerce yıl zulüm cinayet ve yağmadan başka bir şey bilmeyen şahlık rejimi ortadan kaldırıl­mıştır. Bu ortamda onlar vasıtasıyla bir şeyler elde edenler ve onların zulüm ve yağmasına ortak olanlar ya yurtdışına kaçmış ya da ülkede yaşadıkları halde o kaçanlara özenmektedirler. Şu anda Amerika’nın islam’ın kudretinden gafil milletler arasında oldukça bü­yük taraftarları vardır. Bunlar kılıçlarını çekmiş ve İs­lam Cumhuriyetini yıkmak için uygun bir fırsat kolla­maktadırlar. Zira Batı’nın menfaatleri tehlikeye düş­müş ve batı için bu tehlikeyi doğuran yegane güç de şüphesiz ki İslam’dır. Hakeza mülhid doğu bloku da dünyanın yarısına hakim olup kendi kudretiyle çelişen her türlü sese muhaliftir. İslam’ı büyük bir tehlike olarak görmektedirler. Bunların da içte ve dışta bir ta­kım taraftarları vardır ki mabudları ile birlikte İslam’a ve İslam Cumhuriyetine düşmanlık beslemekte­dirler. Bütün bunlara rağmen İslam Cumhuriyetine dost olabilirler mi?

Bu fasid beşeri fikirlerin tabii bir sonucudur. Bunlar yolun üzerinde diken gördükleri her şeyi her türlü vesileyle ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu vesi­lelerden biri de (askeri, iktisadi ve adli vesilelerin yanısıra) kültür boyutudur. Doğu ve Batı ellerindeki tüm imkanlarıyla, yalan ve iftira silahıyla ilahi ve İslami kültüre karşı savaş açmışlardır. Buldukları ilk fırsat­ta da İslam Cumhuriyetinin ilahi kanunları ile is­lam’ın asıl temellerine karşı darbe indirmektedirler. Müslümanları gerici ve yobaz olarak yaftalıyorlar. İs­lam’ın günümüz için kafi olmadığını söylerler. Onlara göre bin dörtyüz yıl öncesine ait kanunlar günümüz dünyasını idare edemez. Zira dünyada bir çok yeni olaylar gelişmiştir. Nitekim bazı müslümanlar da bu­nu kabul etmiş ve etmektedirler.

Biz de bu koplolar karşısında durmalıyız. Müslü­man sanatçılar, yazarlar ve konuşmacılar, elimize geçen bu nimetten istifade etmelidirler. İslam alimleri Kur’an ve sahih rivayetlerden ilahi hükümleri istihrac etmelidirler. Bu yolda sapıkların, saray mollalarının ve sultan vaizlerinin eleştirilerinden de korkmamalı­dırlar. Aldatılmış alimlere Rasulullah’ın Hz. Ali’nin ve diğer masum imamların doğru yolu ve takip ettikleri metodlar anlatılmalıdır. Yoksa eğer bu sapıklıklar de­vam edecek olursa, tarih boyunca mazlum kalmış olan İslam’ı ihya etmeye çalışan İslam Cumhuriyeti, Doğu ve Batı ile onların taraftarlarından öyle bir darbe yiye­cektir ki bunun zararı şahlık rejiminin zararından da­ha büyük olacaktır.

Şu anda yine oğlum Ahmed’e vasiyette bulunuyo­rum. Oğulcağızım, sen devlet kademelerinin hiç birinde yer almadığın halde bir takım tokatlar yiyorsan, bu benden ve benim oğlum olmandan ötürüdür. Doğu ve Batı bana en yakın olan sana da bir takım iftira ve ya­lanlardan el çekmeyecektir. Hakikatte senin suçun be­nim oğlum olmandır. Bu onlara göre küçük bir suç de­ğildir. Elbette bundan daha fazlasını da diyeceklerdir. O halde bütün olacaklara hazırlıklı olmalısın. Ama eğer Allah’a iman ve inancın olur, dolayısıyla da Al­lah’ın sonsuz hikmet ve rahmetine güvenirsen, bu ifti­ra , eziyet ve zorlukları kendi nefsaniyetini yok etmek için ilahi bir hediye olarak kabul etmelisin. Kendini esaretten kurtarmak için birer imtihandır bunlar. O halde tokattan ye ve Allah’a şükret. Zira sana böyle bir inayette bulunmuş, tevfik ihsan etmiştir.

Oğulcağızım, bana defalarca sana yapılan iftira­lar hakkında konuşmamamı söyledin. Elbetteki sen bunları İslam ve İslam Cumhuriyetinin maslahatı için söyledin. Ama ben burada ilahi teklin eda etmek için yazmak zorundaydım. Sen veya herhangi bir müslüman benim için bunca saldırılara maruz kalırken ben susamam!

Allah’ı da şahit tutarak diyorum ki Ahmet oğlum, hayatı boyunca bir tek defa olsun benim söz ve yazıla­rınım hilafina bir tek adım olsun atmamıştır. Hatta en küçük bir harfimi bile, iznim olmaksızın değiştirme­miştir. Ben oğluma ve defterimde ki kimselere salah görmedikleri her hususta bana hatırlatmada bulunma­larını söylemiştim. Ama hiç bir zaman Allah da şahit­tir ki bir tek harf dahi izafe etmemiş veya eksiltmemişlerdir.

Allahım! gerçi ben yakınlarım hakkında övücü şeyler yazmak veya ifade etmek istemiyorum. Ama sen de biliyorsun ki bunca iftiralar karşısında susmak da bir suçtur. Defterimdeki görevlilerden hiç birinden herhangi bir aksilik görmedim. Özellekle Sanii bey,benim için birçok saldırılara katlanmak zorunda kalmış­tır ki Allah’tan kendilerine büyük ecirler ihsan etmesini dilerim.

Son olarak demeliyim ki, Ahmet şimdiye kadar kendi ihtiyaçları için beytülmalden bir dinar harcama­mıştır ve ben şahsi malımla onun geçiminni sağlamak­tayım.

Allahım, baştan başa günah içinde olan biz zayıf kullarını bağışla, bizlere rahmet et! Gerçi layık değiliz ama senin kulunuz.

Allahım, İslam Cumhuriyetim, idarecilerini ve İs­lam savaşçılarını koru! Şehitlerimizi ve kayıplarımızı aileleriyle birlikte rahmetine mazhar kıl! hapiste olanları vatanlarına kavuştur!

Muhammed ve tahir Ehli Beyt’i aşkına bütün bu dualarımızı kabul et!

# 27 Rebiussani 1408

# Ruhullah Musevi El-Humeyni 297

“Oğulcağızım!Çabala ki kalbini Allah’a verebilesin ve Allah’tan başka bir etken görmeyesin. İbadet ehli olan Müslümanların geneli gece gündüz kaç defa namaz kılmıyorlar mı? Namaz ise tevhit ve ilahi marifetler ile doludur. Gece gündüz kaç defa “Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz” diyorlar. Sözde ibadet ve yardımın Allah’a özgü olduğunu dile getiriyorlar. Ama has müminlerin dışında kalanlar, bilginler, güçlüler ve zenginler karşısında eğiliyorlar. Bazen Allah’tan daha fazla onlara tevazu göstermekte, herkesten yardım dilenmekte ve destek talep etmektedirler. Şeytani arzularına erişmek için her türlü vesileye sarılıyorlar. Allah’ın kudretinden gaflet ediyorlar. O halde kalbine iman girmiş kimselere hitap edildiği ve bunlara takvanın emredildiği ihtimali ile ilk ihtimal arasında büyük farklar vardır.[[125]](#footnote-125)

Bu takva, uygun olmayan işlerden sakınma ile ilgili değildir. Başkasına teveccühten sakınma ile ilgilidir. Hak’tan gayrisinden yardım dilenmekten sakınma ile ilgilidir. Allah’tan gayrisine kalbinde yer vermekten sakınma ile ilgilidir. Allah’tan gayrisine dayanmaktan sakınma ile ilgilidir. Gördüğün şeyler hepimiz müptela bulunmaktayız. Söylentiler, iftiralar, ölüm, tabiattan ayrılış ve makamını kaybetme ile ilgili korkulardan arınmamız gerekir. Bu durumda “İnsan yarını için önceden ne gönderdiğine bakmalı! İfadesinden kasıt melekût âleminde bir sureti, daha üst âlemde ise başka bir sureti olan kalbi amellerdir. Kalbimizden geçen şeyleri ise Allah bilmektedir. Bu da işlerden el çekmen ve kendini işin oluruna bırakman anlamında değildir. Her şeyden ve herkesten uzlete çekilmen demek değildir. Bu da ilahi sünnete, büyük peygamberlerin ve değerli velilerin siretin aykırıdır. Onlar ilahi ve insani hedefler için elinden geleni yaptılar. Ama bizim gibi kör kalpli kimseler gibi değil. Biz nedenlere ve araçlara bağımsız bir gözle bakmaktayız. Onlar bu sıradan makamda dahi her şeyi Allah’tan görüyorlardı. Herhangi bir kimseden yardımı, yaratılış mebdeinden yardım olarak biliyorlardı. Onlarla diğerleri arasındaki bir fark da buydu. Ben, sen ve benzerlerimiz insanlardan yardım dilenmek hususunda Allah’tan gaflet içindeyiz. Onlar zahirde başkasından yardım alsalar da gerçek anlamda yardımın sadece Allah’tan geldiğini görüyorlardı. Bize göre ayrı bir kaynağı olsa da onlar her türlü olayı O’ndan biliyorlardı. Bu yüzden her ne kadar bizim için tatsız da olsa acı olaylar onlara tatlı geliyordu.””[[126]](#footnote-126)

**-6-PİR-.İ AŞK’IN SERLERİ**

Piri Aşk’ın eserleri de çok çeşitlilik arzetmektedir. Ama altmışın üzerinde olan kitaplarından çoğu ahlakiirfani kitaplardır. Bu da Pir-i Aşk’ın ahlak ve irfana verdiği önem ve ilgiden kaynaklanmıştır. Pir-i Aşk tezkiye olmamış alimlerin ilminin zararının faydasından daha çok olduğunu ifade ediyordu. İnsanın fay­dasız ilimden Allah’a sığınması gerektiğinin nüktesi de burada yatmaktadır.

Piri Aşk’a göre tezkiye olmamış bir insanın yaz­dığı eserler şeytani eserler, yaptığı zikirler şeytani zi­kirler ve zahirde Allah için yaptığı çalışmaları da şey­tani çalışmalardır. Yani nefis tezkiyesi, ahlak ve irfan ilmi diğer ilimlerden önce gelir.

Bu hususta ilahi ölçülere riayet etmeyen insanlar hiçbir ölçü ve kanuna riayet etmezler. Ahlak kanun­dan önce gelir bu böylece biline.

Şimdiye kadar İmam Humeyni’nin eser ve yazıla­rı konusunda çok şey söylenmiş veya yazılmıştır. An­cak bildiğimiz kadarıyla şimdiye değin O’nun eserleri hakkında tam bir fihrist çıkarılmamıştır. Bundan do­layı bu konu etrafında bir makale yazmayı düşünmüş bulunuyoruz. Başlamadan önce bir kaç meseleye deği­neceğiz.

**Birinci mesele:** İmam Humeyni, 1920 yılında Kum’a geldi 1935 yılında. Yani Şeyh Abdulkerim Hairi Yezdi’nin vefatına kadar değişik üstadların dersinden istifade etti. Dersine girdiği üstadlardan bazıları şun­lardır:

1. Esrarıl Salat ve benzeri kitapların yazan olan ve 1023 yılında vefat eden mirza Cevad meliki Tebrizi.

2. 1921 yılından 1927 yılına kadar kum’da kalmış olan mirza Seyyid Ali Yesrei Kaşani.

3. 1921-1929 yıllarında Kum’da yaşamış olan Mirza Ebul Hasan Refii kazvini (seher duasını şerhetmişti.)

4. 1924-1926 yıllarında Kum’da ikamet eden Şeyh muhammed Rıza Mescidşahi (Vikayetul Ezhan yazan.)

5. Raşahatul Bihar yazarı ve 1927-1934 yıllarında Kum’da bulunan Mirza Muhammed Ali Şahabadi, İmam Humeyni yedi yıl boyunca Şahabadi’nin derslerinden istifade etti.

6.Kum ilimleri havzası kurucusu ve Darul Fevaid’in yazan Şeyh Abdulkerim Hairi Yezdi, İmam Hu­meyni, 1922-1932 yıllarında onun fıkıh ve usul derslerine katıldı.

**İkinci mesele:** İmam Humeyni’nin eserleri aşağıdaki on konudan oluşmaktadır;

1. İrfan: Bu konuda 1927’den 1935 yıllarına ka­dar bu sahada değişik kitaplar yayınladı.

2. Felsefe: Bu konuda Esfar’a bir haşiye yazdığı, Kum alimlerinden birinin keyhanı Endişe’ye (Keyhan

Düşünce dergisi) yazmış olduğu makaleden anlaşılı­yor,

3. Ahlak: 1935-40 yılları arasında Farsça olarak yazılan değişik ahlak kitapları vardır. Ayrıca bu dö­nem Kum ilimler havzasında ahlak dersleri verdiği zamana da rastlamaktadır.

4. İçtihad Fıkhı: 1945 yılında ta ki Neceften İran’a döndüğü zamana rastlayan 1977’e kadar bu sa­hada değişik eserleri yayınladı.

5. Usul-i Fakıh: Bu sahadaki eserleri 1950-51 yıl­lan arasında yayınlandı.

6. Rical: Bu sahadaki görüşünü Taharet kitabında yayınladı.

7. İlmihal: Mukallidlere yönelik risael ve haşiye­ler Tahriru’l Vesile’den önce 1960 yılından önce

yayınlamıştı.

8. Hükümet: Bu konuda Velayet-i Fakih kitabı ve inkılaptan sonraki konuşma ve yazılarını zikretmek gerekir.

9. Ümmet ve ulema: Yaklaşık olarak 1943 yılında yazılmış olan *“Keşfül Esrar”* kitabı bu sahayı kap­samaktadır.

10. Şiir: imam Humeyni’nin şiirlerinin toplandığı divanı.

**Üçüncü mesele:** İmam Humeyni’nin Ayetullah Burucerdi’nin 1960 yılındaki vefatında önce halk arasında meşhur olmadığı, 15 Horhad (1963) hareketi ve ulemanın mücadelesinin başlamasıyla yavaş yavaş ta­nındığı yolundaki görüler kısmen doğruysa da İmam tamamen tanınmıyor da değildi. Nitekim Kum ilimler havzası ile birlikte ülke medreseleri ve uleması O’nun manevi ilmi ve makamından haberdardı. Ulema hareketinin başlamasından önce bir çok kitapda O’nun eserleri ve şahiyetine işaret ediliyordu. O’ndan söz eden kitaplardan biri olan ve 1931-34 yıllarında yayın­lanan *“İlim Ehlinin Aynası”* adlı kitapta, o zaman 32 yaşında olan İmam Humeyni konusunda şunlar yazılıydı: Seyyid Ruhulluh, Şahabadi’nin derslerinden is­tifade etmiş ve O’nun irfan ve ahlak deryasından kan­mış büyük bir alim ve araştırmacıdır. O’nun hayatını O’nun kendi ağzından alıntılar yaparak anlatmak isti­yorum. Seyyid Ruhullah, Humeyn kasabası ilim mahfilinden belirgin bir yere sahip olan seyyid Mustafa hindi’nin son oğludur. Mustafa Hindi 1901 yılında bu kasaba ağalarından biri tarafından katledildi. Onun da babası Hindistan İran’a gelen ve Seyyid Hindi laka­bıyla tanınan Seyyid Ahmeddir. 1900 yılında dünyaya gelen Ruhullah 19 yaşına kadar kendi bölgesinden dı­şarı çıkmadı. Orada tahsil için gerekli imkanlar olmadığından biraz Farsça ve edebiyat biliminden başka herhangi bir ders okuyamadı. Aynı yıl Erak’ın Sultanabad bölgesine gidip orada ilim tahsiline başladı. Ayetullah Hairi’nin kum’a hicret etmesiyle birlikte o da kum’a gidip ilimler havzasında okumakla meşgul oldu. Zamanının çoğunu öğrenme ve öğretmeye ayıran Ruhallah Mirza Muhammed Ali Şahabadi’nin irfan mektebinden ve Ayetullah Hairi’nin derslerinden isti­fade ediyordu.

# İrfani, felsefi ve ahlaki eserleri:

**1. Seher Duası Şerhi** (Arapça)

İmam Rıza (a), İmam Bakır (a)’nın bu duayı Ra­mazan ayının seher vaktinde okuduğunu rivayet edi­yor. Bu duanın değişik şerhleri var. Bunlardan biri İmam Humeyni’nin 1927 yılında yazmış olduğu şerh­tir.

Bu kitap, İmam’ın irfani kitapları gibidir.kitab, *“Misbahul Hidaye”* tarzında yazılmıştır ve ancak felse­fe ve irfandan haberdar olanların anlayabileceği sevi­yededir. Bu kitabın yazılışı, merhum Şahabadi’nin kum’a gelmesi zamanına rastlamaktadır. Kitabın iki yerinde de O’ndan ve O’nun düşüncelerinden söz edi­lir. Bu kitap Şahabadi’nin, onun talebilik sıralarında bile felsefe ve irfan konusunda daha önce bunların eğitimini görmüş bir insan gibi bilgiye sahip olduğu ve bu sahada büyük bir yeteneğe sahip olduğuna kanaat getirmesine vesile olmaktaydı. Öte yandan İmam’ın kitabında bu konuyu bazı ulemadan duyduğuna dair be­yanda bulunması bu görüşleri pekiştirilmektedir. Bu yoldaki beyanın Şahabadi’ye ait olmaması, O’ndan sözettiği zaman “Şeyhim” ibaresini düzenli bir şekilde kullanmasından da anlaşılıyor.

Her halükarda bu kitapta Mirza Cevad Maliki’nin Sırrı Salat, Muhammed Razı Kemşei’nin Fususu kayseri kitabına yaptığı şerh, Hacı Sebzvari’nin Esma’sına yazdığı şerh. Muhyiddin’in fetvaları, Abdurrezzak, Kaşi’nin yorumu, Miftahul Gayb Fenari’nin şerhi, Mir Damad , molla Sadra ve bunlara benzer pek çok eserden ve şahıslardan, alıntılar yapmıştır. Nitekim bundan da anlaşıldığı gibi, İmam eski kitapların yanısıra yeni kitaptan da inceliyordu.

# 2. Mishabul hidaye ilel-Hilafe vel-Velaye

(Arapça): Bu kitap Muhammedi hilafe ve Alevi velaye­tin gerçeklerini açıklar mahiyettedir. İslam inkılabından sonra farsça tercümesi yapılmıştır. Bu kitabın ya­zılışı 1929 yılında tamamlandı. Kitapta *“Seher Duası Şerhi”* gibi, irfan ve felsefe ehline hitap etmektedir. Ni­tekim İmam da kitabının sonuna bu hakikatlerin sırrını ancak ehil olanların anlayabileceğini vurgulamakta­dır. Bu kitapta Kadı Said kumi ve saduk’un Tevhid’inin şerhi, ayrıca O’nun *“El-Buvarakul Melekutiyye”* Konevi’nin *“Miftahul Gayb”* Kayseri’nin Fusus’a şerhi, Muhammed Rıza Komşei’nin Esfarul Erbaa” araştırması gibi eserlerden alıntılar yaparak bazı mev­zularını eleştirmektedir. İmam bu kitabında Muhyiddin’den bir mevzuyu aktararak birkaç yerde üstadı Şahabadi’den övgüyle söz ediyor.

**3. Likaullah:** Farsça yazılmış ve üstadı Şahabadi’den sözettiği yedi sayfalık bir makaledir. Bu risalesi Mirza Cevad Meliki’nin kitabının sonuna eklenmiştir.

**4. Sırrı Salat:** (Veya Salatul Arifin, Miracu’s Salikin) bu kitap irfan ve sülük ehli olan ve bu sahada uzmanlaşanlar için 1938’de yazılmıştır. Kitapta Şehidi Sani ve Şahabadi’den söz edilmektedir. Ayrıca yazmış olduğu *“Şerhi-i Erbain”* kitabından da alıntılar yaptığı eserin bir bölümünde şöyle demektedir: Ariflerden kimseyi bulamazsan alimlikleri meşhur olan ahlak ve marifet ehlini takip et. Misal olarak Mevlana Seyyid İbni Tavus, Şeyh Celal Bahai, muhammed, taki Mecli­si ve bunlara benzer irfan ve fazilet ehlinin eserlerinden istifade etmeye çalış. Anlayamadığın yerleri de bu işin ehline sor. Onların tamamından büyük marifet hazineleri gizlidir. Ayrıca Molla Mehdi Neraki, Molla Ahmed Neraki, ve Mirza Cevad Tebrizi gibi büyük ir­fan ehlinin kitapları meseleyi anlamak açısından önemlidir.

**5. Ta’likat Ala Şerhi Fususil Hikem:** (Arapça) Fusus’ul Hikem, Muhyiddin Arabi’nin bir eseridir ve Muhammed Kayseri de ona bir şerh yazmıştır. İmam yedi yaşındayken Şahabadi’den bu kitabı ders olarak okumuştur. Buna yazmış olduğu noktalandırma bu döneme rastlamaktadır. Ayrıca bu kitapta Misbahul hi­daye kitabından alıntılar yapmaktadır. İmam’ın 491 sayfalık şerhteki notlandırması 396. sayfaya kadardır. Öte yandan İmam’ın bu eseri şah rejimi görevlilerince o dönemde yağmalanmıştı. Ancak devrimden sonra Hamedan’da bulunan bir nüsha esas alınarak yeniden basıldı.

**6. Talikat Ala Misbahil Üns:** (Arapça) “Miftahu Gaybil Cem Ve’lVücud” Sadrettin Muhammed b. İshak Konyevi’nin eseridir ve onun şerhi “Misbahul üns” ismiyle yayınlanmıştır. Bunun da müellifi İbni Fenar lakabıyla tanınan Hamza b. Muhammed Osmani’dir. İmam bu eserin bir bölümünü merhum Şahabidi’den ders alarak okudu. Ayrıca notlandırmasını da bu za­manda yazdığı sanılıyor. Öte yandan üstadının Humeyn kasabısından Tahran’a gitmesinden sonra da bu çalışmasını sürdürdü.

**7. Ta’likat Ala Şerhi Hadisi Re’sil Calut:** Bu eserin yazarı Kadı Said Muhammed b. muhammed Müfid Kumi 11. asrın büyük araşırmacı ve ariflerindendir. Bu kitapta İmam Rıza’nın değişik din mensubu şahsiyetlerle ve hususen Yahudi büyüklerle yapmış ol­duğu münakaşaları konu almaktadır. İmamiye’nin konu ile ilgili hadislerinin yer aldığı bu eserde tevhidle il­gili hadisler de zikredildiği.

**8. Şehru Hadisi Resil Calut** (Arapça)**:** Merhum Seyyud Reyhanullah Yezdi Ainei Danişveran’da şöyle yazmaktadır: “İmam Humeyni, Hadisu Resil Calut’a notlandırma yazmakla birlikte bu esere iki ayrı şerh de yazmıştır.”

**9. Şerhu Hadisi Resil Calut:** (Arapça) İmam bu esere yapmış olduğu notlandırmanın yanısıra ayrıca şerh de yazmıştır. Bu kitabın yazılışı 1928’e rastla­maktadır. Ancak bugüne kadar yayınlanmamıştır.

**10. Hamd Suresi Tefsiri:** (Farsça) Bu eser İmam Humeyni’nin inkılaptan sonra beş ders boyunca Fatiha suresine yaptığı tefsirin toplamından oluşur. İmam Humeyni, Sırrı salat ve Hamd Suresi ve Tevhid Tefsirinde özel bir irfani yol izlemiştir. Bu sürenin tefsirinde her ne kadar genelin anlayacağı bir dil kullan­mışsa da kader konusunda ancak bu sahada uzman­laşmış olanların anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Nitekim İmam da bunun farkındadır; şöyle diyor: *“Mevzuyu tasarlarken her ne kadar genelin anlayacağı bir dili kullanmayı planladıysam da kalemin isyanı karşısında duramadım ve surenin tefsirinde planlamış ol­duğum kararın sınırlarını aştım”* Bunun dışında ayrıca Alak suresi konusunda yapmış olduğu bir derslik tefsi­ri de Hamd Suresi Tefsirine eklenmiştir.

**11. El-Haşiyetul AlelEsfar** (Arapça): İmam Humeyni Molla Sadra’nın Esfar’ınının dersini veren­lerden biridir. Bu dönemde Esfar’a bir haşiye yazdığı söylenir. Nitekim Kum alimlerinden biri Keyhan-ı Endişe’ye yazmış olduğu bir makalede buna işaret etmek­tedir. İmam Esfar’ın haşiyesinde Molla Sadra’nın sözlerine işaretle bazı bölümleri eleştiriyor ve şöyle diyor:

*“... Sadra’nın zikrettikleri ilave olarak hadisin manasından uzaktır ve hadisle ilgisi yoktur.”*

**12. Adab-ı Namaz:** (Farsça) Bu kitabı Sim Salat’tan sonra yazmıştır ve başlangıcında şöyle demek­tedir: *“Bir müddet önce, genelin anlayabileceği dilde namazın sırrını, bu ruhani miracın kıblesinin adabını ihtiva eden bir risale yazmaya karar vermiştim. Bu yolda ehli imanın kalbi yönden etkilenmelerini sağlamaya çalıştım”* İmam Humeyni bu eserinde Fusus’a yaptığı notlandırmaya ve kendi eseri olan Misbahul Hidaye’den alıntılar yapmakta, ayrıca merhum Şahabadi’den çeşitli konular naklederek O’nu övmektedir. kitabın bir yerinde ise *“Seyru Sulük”* isimli eserin Seyyid Bahru’ Ulum’a ait olduğunu şüpheli görülmesi ge­rektiğini vurgulamaktadır. *“Adab-ı salat”* kitabı Huccetül İslam Fahri tarafından iki cilt halinde basılmış­tır.

# 13. Mübareze Ba Nefs Cihad-ı ekber (Farsça):

bu kitap İmam Humeyni’nin Necefte iken talabelerine yapmış olduğu nefisle cihad konulu ahlaki sohbetlerinden oluşmaktadır. Kitap defalarca yayınlanmıştır.

# 14.. Şerh-i Hadis-i Cunud-i Akl ve Cehl:

(Farsça) Usulul Kafî’de İmam Sadık (a)’dan nakledilen ve yetmişten fazla çeşitli olan Akıl ve Cehalet ordu­suyla’ ilgili hadisler vardır. İmam Humeyni bu hadisi farsça olarak, şerh etti. Ancak yirmi beşinci hadisten öteye gitmedi. Bu kitab ahlak, terbiye ve süluk konu­sundaki en iyi kitaplardan biridir. Bu kitabı *“İslami ahlak”* ismi altında ve başkasının ismiyle yayınlanmış­tır. Onun da hikayesi şöyledir: “Şehid Allame Gulam Huseyn Hakkani’nin rivayetine göre, devrimden önce İmam’ın tanıdığı bir şahıs Necef gittiler. İmam Humeyni’de Akl ve Cehalet Ordusu Hadisi Şerhini yayınlaması üzere ona verdi. O da zalim Şah rejiminin kor­kusuyla kitabın bazı bölümlerinde değişiklikler yaptık­tan sonra kitabı üç ayrı cilt halinde yayınladı. kendi is­miyle yayınlamış olduğu bu eserin ikinci cildinin yarı­sına kadarı İmam’a ait olup, geri kalan kısmı da kendisinindir. Bu şahıs sapmadan dolayı nifak cehen­nemini boyladı, ama bu kitap onun ismiyle yayınlan­mış olduğu için hizbullahilerin ilgi dairesinin dışında kaldı.

Bu kitabın aslının bulunup hiç bir müdahale ya­pılmadan yayınlanarak istifadeye sunulması ümidiyle.

**15. Erbain/Şerh-i Erbain’in:** (Farsça) Otuzüç hadisinin ahlaki, geriye kalan yedi hadisinin itikadi ol­duğu kırk hadis şerhidir. Eserin başlangıcında şöyle demektedir: *“Uzun zamandan beridir. Ehli Beytin mu­teber ulemasından muteber olan kırk hadis derleyip şerh etmeyi düşünüyordum. Bu düşüncemin başında da halkın gençlinin bunda istifade etmesi söz konusu olduğundan, bu şerhi farsça olarak yazdım...”* İmam, kitabının başında kendisine bu konuda çalışma yapması iznini veren dört büyükten söz etmektedir:

1. Şeyh Muhammed Razı İsfahani.

2. Şeyh Abbas Kumi

3. Allame Seyyid Muhsin Emin Amuli.

4. Seyyid Ebul Kasım Dehkerdi İsfahani

İmam Humeyni bu dört hadisi nakilcilerinden ay­rı olarak, başka yolların da bulunduğunu ve Şeyh Ensari ile kesilmediğini vurgulamaktadır ki, bunların isimlerini burada zikretmiyoruz. Ayrıca ondan sonra Şeyh Ensari’nin silsilesini, Şia’nın Kırk Hadis ravilerine kadar ulaştırmaktadır.

Kırk Hadis kitabının yazılması 1938 yılında son bulmuştu. Bu kitap 223 sayfa halinde basılmıştır. Bu kitabın fihristi bile büyük önem taşımaktadır. Fihris­tin bazı bölümleri şu şekildedir.

Nesle cihad, riya, gurur, kibir, hased, dünya sevgisi, gazap, nifak musibeti, hevai nefs, fıtrat, tefekkür, tevekkül, korku, niyaz, imtihan, sabır, tevbe, Allah’ı zi­kir, gıybet, ihlas, şükür, ölümden korku, ilim taleb edenler, ilmin çeşitleri, vesvese, ilmin fazileti, ibadet, kalbin huzur bulması, likaullah, Rasulullah’ın Emir’e vasiyeti, kalb çeşitleri, Allah, Peygamber, İmam ve müminleri tanımama, hırs, rıza, amellerin kabulü için velayet şartı, müminin Allah katındaki hali, hakk’ın marifeti ve onun isimleri, Hakkın marifeti ve onun sı­fatları, marifetin yolları, Hakkın ve ululemrin marifetinin tanınması, Allah insanı kendi suretinde yarat­mıştır, hayır ve şer, tevhidin hakikati.

# Fıkhi araşırmaları ihtiva eden eserleri:

İmam Humeyni yaklaşık otuz yıl boyunca ictihad fikhı dersi okudu. Okuduğu bu dersleri veya en azından bir kısmını yazdı. Eğitimini bitirdikten sonra bu konu­ları araştırarak çalışmalarını mükemmeleştirdi. İmam Humeyni’nin bu sahadaki çalışmalarının konusu şöy­lece sıralanabilir. Taharet, haram kazançlar, alışveriş, namaz ve takiyye. Bunların tamamı Arapça olarak ya­zılmıştır. Bu konudaki eserleri şunlardır:

**16. Kitabul taharet:** Bunun birinci cildi necaset konusunu içermektedir.

**17. Kitabul Taharet:** İkinci cild kadının hayız, istihaze, nifaz gibi durumlarını konu almaktadır.

**18. Kitabul Taharet:** Üçüncü cild teyemmüm ko­nusunu içermektedir.

**19. Kitabul Taharet:** Bu dördüncü cilt necaset ahkamını kapsamaktadır.

# 20. el-Mekasibul Muharreme

**21. el- Mekasibul muharreme:** İkinci cilt ku­mar, yalan zalime yardım, velayet, kazanç, sultanın bı­rakmış olduğu vergi ve yönetmenlik gibi meselelerle il­gilidir.

# 22. Kitabul Bey

23. Kitabul bey: İkinci cilt 1941 yılında 575 sayfa olarak diğer ciltler gibi Necefte basılmıştır. İmam Humeyni’nin büyük yankıya sebep olan Velayeti Fakih konusundaki görüşleri de bu kitapta yer alır.

**24. Kitabul bey:** Üçüncü cilt.

**25. Kitabu bey:** dördüncü cilt. Alışverişle ilgili hükümleri içerir

**26. Kitabul Bey:** beşinci cilt. Alışverişle ilgili hü­kümler, nakit, borç, icra ve buna benzer ticari hüküm­ler yer almaktadır.

**27. Kitabul Hilel:** Namaz çevresinde meseleleri konu alır. Zahiren 1947 yılına kadar mesele etrafında yapmış olduğu konuşmaların toplandığı 310 sayfalık bu kitap Kum’da basılmıştır.

**28. Risaletu Fi takiyye:** Takiyyeyi konu alan 35 sayfalık bir eserdir. Bu kitabı 1953 yılında yazmış ve 1965 yılında Kum’da basmıştır. Kitaptaki ilginç cümle­lerden biri şudur: “Takiyye dini korumak içindir, mah­vetmek için değil.”

**29. Risaletu Fi’l Akideti Min mülk:** Sayın Hüc­cet, bu konudaki kitapların ikinci cildinde bu kitabı İmam’ın eseri olarak zikrediyor.

# 30. Rigaletu Fi Tayinil Fer Fil Leyalil Mukammere

**31. Risaletu La Zarar:** Bu kitap fıkıh kaideleri ile ilgili olmasına rağmen usul kitaplarındaki yöntem­le beraet bahsinin aynı bölümde yer almasından dolayı usul kitapları arasında sayılmıştır. İmam bu eseri fıkıh okumaya başladığı ilk dönemlerde yazmıştır.

**32. Risaletul istishab:** Bu eser usul okuduğu ilk dönemlerde yazılmıştır. Eser 1950 yılında tamamlan­mıştır.

**33. Risaletil Fit-Teadul Vet-teracih:** Ders okumaya başladığı dönemde yazılmış ve 1950’de ta­mamlanmıştır.

**34. Risaletil İctihad vet-Taklid:** Bu kitabını da 1950’lerde yazıdığı sanılmaktadır.

**35. Risaletul Fit-Taleb vel-İrade:** Bu eser felsefi irfani bir eser olarak da sayılabilir. Ancak İmam bu konuyu fıkıh usulü dersinde söz konusu ettiğinden, bu eseri de usul kitapları arasında saydık. Bu kitabın ba­şında şöyle demektedir: Fıkıh usulünde meselemiz ta­lep ve irade konusuna ulaştığından bu mevzuyu ehil olanlara havale etmeye karar verdim. Bu meseleyi bu derse sıkıştırma imkanı olmadığı gibi konuya girmek için bir ön giriş yapmak gerekiyor. Ayrıca derste bulu­nanların meseleden uzak bulunması ve mesele fazla­sıyla dikkat istediğinden konuya girmeye tercih etmi­yorum. Ancak bir kısım talebelerin ısrarla meselenin bazı yönlerini açıklamamı istemesi üzerine bu mevzu­yu bir kitapçıkta toplama niteyindeyim.” İmam bu ki­tabın yazılışını 1951 yılında Hemedan’da tamamladı.

**36. Ta’likat Ala Kifayetil Usul:** Bu notlandırma 1936’da bitti.

**37. Mesele-i İIm-i Usul:** Fıkıh usulü kitapları

nın bazılarında bu eser imam’a ait olarak zikredilmek­tedir.

**38.** İmam’ın seçkin talebelerinden olan Seccani, İmam Humeyni’nin merhum Ayetullah Burucerdi’nin usulüne de ta hüccet bölümüne kadar yazdığım söyle­mektedir.

**39. Talikat Alel Urvetul Vüska: (arapça):** Mer­hum Seyyid Muhammed Kazım Yezdi’nin Urvetul Vüskasının notlandırmasıdır.

**40. Talikat Ala Vesiletin Necat:** (Arapça) Seyyid Ebul Hasan İsfehani’nin eserine notlandırma yap­mıştır.

**41**. **Haşiye-i Tevzihul Mesail:** (Farsça) Ayetullah Burucerdi’nin Tavzihul Mesail’ine yazdığı açıklamadır. Bu açıklama 1961 yılında Burucerdi’nin vefatından sonra kitap olarak yayınlandı.

**42. Risale-i Necatül ibad:** (Farsça) Bu eseri üç cilttir, bazı bölümleri kaybolmuşur.

**43. Haşiye-i Risale-i İrs:** (Farsça): Merhum mol­la Haşim Horasani’nin bu eserine yazdığı açıklamadır. Farsça olan bu eser Ayetullah Burucerdi’nin vefatın­dan sonra yayınlanmıştır.

**44. Menasik Ya Desturi Hacc** (farsça)

**45. Tahrirul Vesile:** (Arapça) İmam Humeyni, daha önce de söylediğimiz gibi Vesiletun Necat’a bir haşiye yazmıştı. 1964 yılında Türkiye’de sürgündeyken bu haşiyeyi bir kitaba dönüştürmeye Vesiletun Necat’ta bulunan eksiklikleri tamamlamaya ve buna yeni bablar eklemeye karar vererek bu yolda çalışmaya başladı. Bu arzusu sürgünde bulunduğu müddet içerisinde mükemmel bir biçimde gerçekleşti ve Necefe gittikten sonra bu çalışmasını iki cilt halinde ya­yınladı. Böyle bir başarı elde etmesini güçlü iradesine bağlamak gerek. Türkiye’ye sürgün edildiği zaman MİT memurları tarafından işkence yapılan bir bölüme götürülmüş ve duvardaki kanların rejime başkaldıran mollalara ait olduğu vurgulanarak korkutulmak istendiğinde *“İnşaallah onlar gibi olurum. Eğer onlar gibi olsaydım siz şimdi benimle konuşmaz, onlara yaptığınızı yapmakla meşgul olurdunuz. İnşaallah buradan dışarıya çıktığımda onlar gibi olmaya çalışacağım”* dedi­ği rivayet edilir.

**47. Zubdetül Ahkam:** (arapça): Tavzihul mesail’e rağmen bu risalesi talebeleri tarafından derlenmiş ve defalarca basılmıştır.

**48. Tevzihul mesail:** (Farsça) Ayetullahil Uzma Burucerdi zamanında kendisinin ilmi risalesinin cahil halkın genelinin anlayabileceği hale getirilmesi ihtiya­cı duyuldu. Bu amaçla Hüccetülislam Şeyh Ali Asgar Kerbasçi ve Üstad Ali Asgar Fakihi, merhumun risale­sini istenen şekle soktular ve adını da Tavzihul Mesail koydular. Ayetullah burucerdi’nin ölümünden sonra çeşitli taklid merci müctehidler bu kitaba şerhler yaz­dılar. Bu cümleden olmak üzere İmam da bu kitaba, sonraları bazı alimler tarafından açıklamalar getirilen bir haşiye yazdı ve Tavzihul Mesail adı altında defa­larca basıldı.

**49. Muihakat-ı Tavzihul mesail:** İmam Tahri­rul Vesilesi yeni meseleleri çözümler de içeriyordu, ama arapçaydı. Farsça konuşanlarında bu meselelere ihtiyacı bulunması nedeniyle eser tercüme edildi ve Tavzihul Mesail’de bulunmayan iyiliği emrkötülüğü yasaklama ve savunmanın bazı meseleleri eklenerek Mulhakati Tavzihul Mesail ve başka isimler altında, hem bağımsız hem de Tavzihul Mesail’e ilave olarak defalarca yayınlandı.

**50. İstiftaat:** Çok değerli çalışmalarından biri de alimlere sorulan sorulara verilen cevapların, soru so­ranların dışındakilerin de yararlanması için bir araya getirilmesidir. Mirza kumi’nin çok önemli kitapları, huccetul İslam Şufti’nin ve Seyyid Muhammed kazım Yezd’nin sorucevap türünden çalışmaları bu kabildendir. Son dönemlerde de Ayetullahil Uzma Gulpayganinin sorulara verdiği cevaplardan oluşan mecmua bir­kaç cilt olarak düzenlenip basılmıştır. İmam Humeyni’ye ilgi duyanlardan bazıları da aynı işi İmam’ın so­rulara verdiği cevaplar konusunda düşündüler. Bir bö­lümü 1982-84 yıllarına ait olan cevaplar iki cilt halinde düzenlenerek Camiai Müderrisin yayınları tarafindan basılmıştır.

# 51. Hükümet-i İslami (Velayeti Fakih)Farsça:

Bu kitap, İmam’ın Kitabul Bey’ isimli eserinde özet olarak yer almış bulunan velayetil fakihle ilgili dersle­rini içermektedir. Kitabın üçüncü baskısı, İran’da İslam devleti kurulması düşüncesine zemin hazırlamış, zorba şahlık rejimi de bu kitaba karşı çok duyarlı dav­ranmıştır.

**52. Keşfül Esrar (Arapça):** Merhum Şeyh Mehdi Payin Şehri, kum ulemasının büyüklerindendi. Oğlu Ali Ekber Hakimzade 1942 yılında Esarı Hazar Sale”a adında 38 sayfalık bir risale yazdı. Risale şia mezhebine saldırıyordu, yani vahhabi ftrkasının görüşlerini alarak ulema aleyhinde bir propagandaya yer veriyor­du. Aslında vahhabiliği yaygınlaştırmaya çalışan bir taraftan Kesrevi, diğer taraftan da ulema düşmanı olan Rıza Han’la aynı çizgide olan bir risaleydi. İmam Humeyni, bu durum karşısında suskun kalmayı uygun görmedi ve bu risaleye cevap olmak üzere Keşfül Esrar’ı kaleme aldı. Kitapta aynı zamanda Rıza Han’ın ihanetlerini de açıkça gösterdi. Eser büyük ilgi gördü ve defalarca basıldı.

**53. Risale Der Rical:** (Arapça) İmam’ın rical il­mi üzerine bir telifi yoktur. Ama “Taharet” kitabinin birinci cildinde “ashabul usul vel kütüb’ün haberinin deliliği hakkında bir bölüm açmıştır. Ayrı bir risale olarak kabul edilebilecek bu bölüm 24 sayfadır. 316

**55. Divan-ı şiir:** (Farsça) İmam gençliğinden ömrünün sonuna kadar arasıra şiir yazmıştır. Bu şiir­lerin bazı örnekleri kitaplarda kayıtlı bulunmaktadır. Nitekim bazıları İmam’ın vefatından sonra çeşitli şe­killerde basılmıştır. Şiirlerinin tamamı nispeten büyük bir divan oluşturmaktadır. Ama bu şiirlerin bir çoğu kaybolmuştur. Bu şiirlerden birinin iki beyti şöyledir;

*“Dostun havasında geçtim canımdan vatandan koptum ve ailemden”* Bu şiiri gençlik yıllarının basında yaz­mıştır. Ama şiirin içerdiği anlam İmam’ın hayatında sürekli somutlaştırmıştır: 15 Hordad olayı, Türkiye’ye sürgün edilmesi, Kuveyt ve Paris’ hicreti, İran’a dönü­şü, hava saldırılarının olduğu günler ve islam’ın mas­lahatı nedeniyle cepheye gidememesi.

**56. Tehzib-ul Usul (Arapça):** İmam’ın fıkıh usulü konusundaki derslerinde Cafer Subhanin tuttuğu not­lardır. Dört risale halinde ( zarar, İstisab, teadu ve teracih ictihadtaklid) basılmıştır. Bu kitap, iki ve üç ciltler halinde de defalarca yayınlanmıştır.

# 57. Risali Fi Kaideti La Zarar/Neylül Evtar:

Cafer Subhani’nin tuttuğu notlardır. Bu risale Tehzi­bul Usule eklenerek basılmıştır.

**58. Risale Fi İctihad Vet-Taklid,:** Cafer Subha­ni’nin İmam’ın derslerinde aldığı notlardır. Bu risale Tehzibul Usul’e eklenerek basılmıştır.

**59. Lubbul Eser/Risali Fit-Taleb Vel İrade vel Cebr Vet-tevfiz (arapça):** Cafer Subhani’nin not­larıdır. Bu kitabla birlikte son üç eser hem Subha­ni’nin hem de İmam’ın yazdığı ve aralarında pek fark­lılık bulunmayan kitaplardır.

**60. Kitabul Bey (Arapça)** Son olarak İrşad Ba­kanlığı tarafından basılan, Huccetul İslam Kadiri’nin İmam’ın alışverişle ilgili meseleler konusundaki derslerinin bir bölümünde tuttuğu notlardır. Bu kısım imam tarafından da yazılmıştır. Bunu daha önce de belirtmiştik.

**61. Sahife-i Nur** (Farsça) İmam’ın 1963’den ömrünün sonuna kadar ki konuşmaları, bildirileri, hüküm­leri ve ropörtajlarınnı bir araya getirmiş bulunan en muteber eserdir. Bu derleme 20 cilttir.

**62. Vasiyetname** (Farsça): İmam’ın, vefatından sonra İslam ümmetinin istifadesine sunulmuş son eserdir. Yazarlar bu eserin, milletin yoğun ilgisi nede­niyle İran’ın yayıncılık tarihinde en çok traj yapan ilk kitap olduğunu söylemektedir.

**63. Rah-i Aşk:** İmam Humeyni’nin irfani mektu­budur. Eser İmam Humeyni’nin eserlerini Düzenleme ve Neşretme Müessesesi tarafından yayınlanmıştır.

**64. Bade-i Aşk:** İmam’ın Suruş yayınları arasından çıkmış bir başka irfani mektubudur.[[127]](#footnote-127)

7

PİRİ AŞK’IN VASÎYETNAMESİ

Piri Aşk’ın bu yetim bırakıp gittiği ümmetine bı­raktığı en önemli eseri şüphesiz ki yazdığı vasiyetnamesidir. İmam bu vasiyetnamesinde ümmetin tüm fertlerine hitap etmekte ve kendilerine İslami sorum­luluklarını hatırlatmaktadır. Pir-i Aşk ümmetine ne bir mal ne de bir mülk bırakmamıştır. Bizlere sadece manevi değerleri miras bırakmıştır. Ümmet fertleri de bu vasiyetnamedeki yerini tespit etmeli ve Pir-i Aşk’ın kendisine yaktığı meşalenin ışığında ilerlemelidir. Pir-i Aşk bizleri böyle öksüz bırakıp gitti. Ama eserleri, ko­nuşmaları, mesajları ve hepsinden de önemlisi büyük bir ilahi nimet olan inkılabı ve bu inkılabın anayasası sayılacak derecede bir öneme sahip olan vasiyetnamesi aramızda önümüzde durmaktadır. İbretle dikkatle okuyunuz.

# GİRİŞ

Bismillahirrahmanirrahim

Rasulullah (sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöy­le buyurmuştur:

***“Ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabını ve itretim (öz soyum) olan Ehli Beytimi; ger­çekten bu ikisi (cennetteki) havuzda bana kavuşunca­ya kadar, birbirlerinden ayrılmayacaklardır.”***

Bütün hamdler (övgüler) Allah’adır ve sen (ey Allahım) her eksiklikten uzaksın. Ey Allahım senin Cemal ve Celalinin mazharları ve Kitabındaki sırların hazi­neleri olan Muhammed’e ve onun soyuna rahmet et. Öyle bir kitap ki kendinden başkasının bilmediği ve de kendin için seçtiğin isimlerin de dahil ahadiyyet, tüm isimlerinle birlikte onda tecelli etmiştir.

Muhammed’e ve onun soyuna zulmeden habir ağa­cın[[128]](#footnote-128) kökü olan zalimlere lanet olsun. Ben burada kı­sa ve yetersiz dahi olsa *“Sakaleyn”* (Rasulullah’ın bı­raktığı iki değerli şey) hakkında bazı hatırlatmalarda bulunmayı uygun görüyorum. Elbette sekaleyn’in, (Kur’an ve Ehli Bey’tin) manevi, gaybi ve irfani makamlarını değil; çünkü benim gibi birisinin kalemi, bü­tün mülk (içinde bulunduğumuz evren) melekuti ala (bu evrenden üstün olan ruhlar ve melekler alemi) ve Lahut (melekut aleminden üstün olan akıllar alemi) alemlerince bile tanınması zor ve tahammülü muhal olmasa bile çok ağır olan ve bizlerin idrak gücümüzü aşan bir makamı işlemekten acizdir. Aynı şekilde Sıkli Ekber (Kur’ an) ve Sıkli kebirin (ehli Beyt) Ki o da mutlak büyük olan Sıkli Ekber( Kur’an) hariç her şey­tan daha büyüktür yüce hakikatlarının unutulması ve inzivada kalması yüzünden insanlık aleminin başına nelerin geldiğini de açıklamak istemiyorum. Hakeza yetersiz bilgim ve şu sınırla vakitte Allah’ın düşmanla­rı ve hileci tağutlar tarafından Peygamberin bu iki de­ğerli emanetine yapılanları açıklamak da istemiyorum. Çünkü bilgisi yetersiz olan ve zamanı sınırlı olan be­nim gibi biri onlara yapılan zulümleri saymaktan aciz­dir. Sadece bu iki “Saki” (Peygamber’in bıraktığı değeri emanet)in başına gelenlere kısaca bir değinmeyi uy­gun buldum:

Hadiste yer alan *“Bu ikisi (cennetteki) havuzda ba­na kavuşuncaya kadar birbirinden ayrılmazlar”* İbaresi Rasulullah’ın sallalahu aleyhi ve alihi ve sellemmukaddes zatından sonra bu iki değerli emanetten bi­rinin başına gelen, diğerinin de başına gelmiş (birine yapılan zulüm, gerçekte diğerine yapılmış) sayılır, ve birinin terk edilmeği, münzevi kılınması, gerçekte di­ğerinin de terk edilmesi ve inzivada bırakılmasını ge­rektirir demek istemektedir belki. Bu iki terk edilmiş emanetin durumu, cennetteki havuz’da Rasulullah’ın yanına varıncaya kadar da böylece devam edecektir. Acaba, bu Havuz, çokluğun vahdete kavuştuğu, damla­ların denizde kaybolduğu bir makam mıdır? yoksa beşerin akıl ve irfanını aşan başka birşey midir?

Söylenmesi gereker ki, tağutlarca Rasul’ü Ekrem’in sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bu iki emanetine reva görülen ve kalemlerin yazmaktan aciz olduğu zu­lümler gerçekte bütün İslam ümmetine, hatta bütün insanlığa yapılmıştır.

Şu noktanın hazırlatılması zaruridir ki; *“sekaleyn”* hadisi (bu vasiyetnamenin başında yer alan hadis) bü­tün müslümanlar nezdinde mütevatirdir. Ehli Sünnet’in kütübü, sitte ve diğer kitaplarında da bu hadisi şerif muhtelif lafızlarla (tabirlerle) Peygamberi Ek­rem’den sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Bu hadisi şerif, bütün insanlar, özellikle değişik mezheblerden olan müslüman­lar için kesin bir hüccet, (delil)dir. Böylece kendilerine hüccet tamamlanmış olan (mazeret yolları kapanan) tüm müslümanlar (Allah’ın huzurunda) kendilerine makul bir cevap hazırlamalıdırlar; ve eğer hiç bir şey­den haberi olmayan cahillerin bir mazereti olsa dahi mezheplerin alimleri için böyle bir mazeret yoktur.

# KUR’AN VE EHL-İ BEYT’İN BAŞINA NELER GELDİ?

Şimdi ilahi emanet ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ‘in mirası olan Allah’ın kitabına ne cefalar yapılmış onu görelim: Hz. Ali (s.a)’nin şehadetinden sonra Nefis sevgisine düçar olanlar ve tağutlar Kur’anı Kerim’in tüm hakikatlerini bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in kendisinden öğrenen kimseleri ve ***“Sizlere iki değerli emanet bırakıyorum”*** nidasının muhatablarını, çeşitli bahanelerle ve önceden hazırlanmış oyunlarla, arka plana ittiler. Gerçekte havuza girinceye kadar, ümmet ve insanlar için en büyük maddi ve manevi bir hayat düsturu olan Kur’anı Kerim’i, bizzat kur’anı kerim’i vesile ederek hayat sahnesinden uzaklaştırdılar. Bu mukaddes kitabın ideallerinden biri olan adalete daya­lı ilahi hükümeti yok ettiler; böylece de Allah’ın dini ile Kitap ve ilahi sünnetten sapmanın temelini attılar. Neticede öyle bir duruma gelindi ki, kalem onu yaz­maktan ar etmektedir. Bu eğri temel yükseldikçe ve sapmalar da aynı oranda artmaya başladı, insanları kemale ulaştırmak, bütün müslümanları, hatta tüm insanlık ailesini bir noktada birleştirmek, insanlığı ulaşması gereken merhaleye ulaştırmak ve bütün ilahi isimlerin bilinciyle dünyaya gelen varlığı (insanı) şey­tanların ve tağutların şerrinden kurtarmak, dünyaya adalet ve eşitlik getirmek ve hakimiyeti, Allah’ın ma­sum olan velilerine evvelinden ahirine kadar tüm mahlukatın salatı onlara olsun teslim etmek ki onlar da sonunda bu makamı insanların salahını düşünen şahıslara devredeceklerdir için ahadiyyet makamından (Allah’tan), Hz. Muhammed (s.a.v)’in tam keşfiyle nazil olan Kur’anı kerim’i, insanları hidayet etmek için hiçbir rolü yokmuşcasına hayat sahnesinden uzak­laştırdılar. İş öyle bir yere vardı ki, Kur’an, zalim hü­kümetler ve tağutlardan daha kötü olan sapık alimle­rin eline de zulüm ve fesadı ayakta tutmak, zalimlerin ve hakka karşı olanların yaptıklarını yorumlamak için bir vesile oldu; ne yazık ki, hayat kitabı olan Kur’an, komplocu düşmanlar ve cahil dostların eliyle mezarlık ve yas meclislerinin dışına çıkamaz bir hale geldi. Müslümanların hatta bütün insanlığın birleşmesine sebep olması gerekirken, tefrika ve ihtilafarı körükle­me yolunda kullanıldı; veya tamamen hayat sahnesin­den çıkarıldı. Öyle ki, herhangi bir şahıs, İslam devletinden ve Rasulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem)’in yüklendiği en büyük görev durumunda olan ve Kur’an ve sünnetin de dolup taştığı asil siyaseten bahsedecek olsaydı, büyük bir günah işlemiş sayılırdı. Ne yazık ki siyasetle uğraşan alim demek, dinsiz alim manasını ifade ediyordu. Durum şimdi de öyledir.

Son zamanlarda büyük şeytani güçler, kendilerini bin bir yalanla İslam’a yamayan ve İslami öğretilerden uzak olan sapık devletler vasıtasıyla, Kur’an’ı yok et­mek ve süper güçlerin şeytani hedeflerini tamamen gerçekleştirebilmek için Kur’an’ı güzel hatlarla bastırıp dünyanın çeşitli yerlerine gönderiyorlar ve bu şey­tani hileyle Kur’an’ı hayat sahnesinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar? Bizler muhammed Rıza Pehlevi’nin bir kur’an bastırarak bazılarını aldattığını ve İslami he­deflerden habersiz bazı mollaların da onu methettiklerini, övdüklerini gördük. Yine görüyoruz ki kral Fahd, halkın sonsuz servetlerinden büyük bir miktarını Kur’anı kerim basmak ve Kur’an’a muhalif olan, aynı zamanda baştan sona temelsiz ve hurafelerle dolu Vahhabilik mezhebini yaymak için harcamaktadır. Bu yolla da gaflette olan milletleri süpergüçlerin tarafına sevketmekte ve aziz İslam ve Kur’anı Kerim’den İslam’ı ve Kur’an’ı yıkmak yolunda istifade etmektedir.

Biz ve tepeden tırnağa İslam ve Kur’an’a bağlı olan aziz milletimiz insanların el, ayak, kalp ve aklına vu­rulan, kendilerini yokluk, felaket ve tağutlara köleliğe sürükleyen, bütün zincirleri kırıp parçalayan ve aynı zamanda da tüm müslümanları, hatta insanlığı vahdete davet eden kur’an’ın hakikatlerini, sadece kabir ve mezarlıklarda kalmaktan kurtarmak isteyen bir mez­hebe tabi olduğumuz için iftihar ediyoruz. Allah’ın em­riyle kurucusu Hz. Rasulullah (s.a.v) olan ve bütün bağlardan azade olan Hz. Emir’ül mümin’in Ali İbni Ebi talib’in (a.s), insanlığı tüm zincir ve köleliklerden kur­tarmakla görevli olduğu bir mezhebe bağlı olduğumuzdan dolayı kıvanç duyuyoruz.

Biz iftihar ediyoruz ki, Kur’an’dan sonra maddi ve manevi hayatın en büyük düsturlarını (emirlerininizamını) içeren ve insanlığı kurtaracak en büyük eser olan Nehcül Belağa kitabı bizim masum İmamımız (Hz. Ali a.s)’a aittir.

Biz iftihar ediyoruz ki Ali İbni Ebi Talib’den, Al­lah’ın kudretiyle diri bulunan ve herşeyi gözeten in­sanlığın kurtarıcısı ve zamanının sahibi Hz. mehdi (onlara binlerce tahiyyat ve selam olsun) ye kadar ma­sum imamlar, bizim İmamlarımızdır.[[129]](#footnote-129)

Biz iftihar ediyoruz ki*, “yücelen kur’an”*[[130]](#footnote-130) diye ta­

ta­bir edilen hayat bahşedici dualar bizim masum imamlanmızdandır.

Biz iftihar ediyoruz ki, İmamlarımızın *“Münacatı Şabaniyyesi”[[131]](#footnote-131)* ve Hz. Hüseyin İbni Ali aleyhimessel-amnin *“Arafat”* duası ve Alii Muhammed’in (Ehli Beyt’in) Zebur’u (diye isimlendirilen) “*Sahife-i Seccadiye”[[132]](#footnote-132)* ve Allahu teala tarafından Hz. Fatimei merziyye’ye ilham edilen “*Sahife-i Fatimiyye”[[133]](#footnote-133)* de yine bi­zimdir.

Biz iftihar ediyoruz ki, tarihin en büyük şahsiyeti olan ve Allahu Teala, Hz. Rasulullah ( sallallahu aley­hi ve alihi ve sellem) ve masum imamlardan başka kimsenin tanıyamayacağı barıku Ulum (masum İmamların beşincisi olan Muhammed Bakıras) da yi­ne bizdendir.

Biz iftihar ediyoruz ki bizim mezhebimiz Caferidir ve sonsuz bir deniz olan fıkhımız da onun (İmam Cafer Sadık’ın) eserlerinden sadece biridir.

Biz bütün Masum İmamlarımızla iftihar etmekte ve onların yolunu takip edeceğimize de ahdetmiş bulun­maktayız.

Biz iftihar ediyoruz ki, bizim masum imamlarımız (Allah’ın salat ve selamı onlara olsun) İslam dininin yücelmesi ve adalete dayalı bir hükümet teşkil etmek isteyen Kur’anı kerim’in uygulamak yolunda hapis ve sürgünlerde yaşamış ve kendi zamanlarında olan za­lim hükümetleri ve tağutları yıkmak yolunda şehadete ermişlerdir.

Biz bu gün, kur’an ve Sünnet’in hedeflerini gerçek­leştirmek için yaptığımız çalışmalarımızla iftihar edi­yoruz. Halkımızın değişik kesimleri bu büyük ve kader belirleyici yolu katetmede hiç bir şeyi umursamıyor, can, mal ve azizlerini Allah yolunda feda ediyorlar.

Biz iftihar ediyoruz ki, bizim hanımlar, yaşlı ve genç kadınlar büyüğü ve küçüğüyle kültürel, iktisadi ve askeri sahnelerde hazır bulunup erkeklerle omuz omuza, hatta onlardan daha iyi bir şekilde İslam’ın yücelmesi ve Kur’anı kerim’in hedefleri doğrultusunda çaba gösteriyorlar; savaşa katılma gücü olanlar önemli farizalardan biri olan İslam ve İslam ülkesini savun­mak için askeri eğitimlere katılıyor ve böylece de düş­manların komplosu ve dostların İslam ve Kur’an’ın hükümlerinden habersiz olması sebebiyle kendilerine yüklenen mahrumiyetlerden tam bir cesaret ve islam’a bağlılıkla kendilerini kurtarmış ve İslam düşmanlarının kendi menfaatları doğrultusunda cahillerin ve müslümanların maslahatlarından habersiz bazı alimle­rin eliyle icat ettikleri hurafeler zincirinden azad ol­muşlardır. Savaşa katılma gücü olmayanlar da cephe arkasında milletin kalbini sevinç ve şevkle, düşmanla­rın ve düşmanlardan daha kötü olan cahillerin kalbini ise gazap ve öfkeyle dolduracak bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Biz kahraman kadınların Hz. Zeyneb Allah’ın selamı ona olsun gibi: “Biz kendi çocuklarımızı Allah ve Aziz İslam yolunda feda etmiş ve her şeyimizden (bu yolda) geçmişiz ve bununla da iftihar edi­yoruz” diye feryat ettiklerine defalarca şahid olduk. Çünkü biliyorlardı ki, kazanmış oldukları şey, dünya­nın değersiz ve geçici nimetleri bir yana, cennetlerin ebedi nimetlerinden bile üstün olan Allah’ın rızasıdır.

Bizim milletimiz ve dünya mustazafları gerçekte yüce Allah’ın Kur’anı Kerim’in ve Aziz İslam’ın da düşmanları olan kendi düşmanlarının, uğursuz ve cinayetkarane hedefleri doğrultusunda hiçbir cinayet ve hiyanetten geri kalmayan, makam kazanmak ve alçak arzularına ulaşmak için kendi dost ve düşmanlarını dahi tanımayan yırtıcı kimseler oldukları sebebiyle if­tihar ediyorlar. Bu cinayetkarların başında, bütün dünyayı yıkıpyakan, fitnelere boğan ve zatı (temel ya­pı ve kuruluşu icabı terörist bir devlet olan Amerika ve kendi heveslerine ulaşmak için, kalemlerin yazmaktan ve dillerin açıklamaktan utandığı cinayetleri işleyen ve “büyük israil”i kurma hayaliyle her türlü cinayeti işlemekten geri kalmayan Amerika’nın müttefiki ulus­lararası Siyonizm yer almaktadır.

İslam milletleri ve dünya mustazafları iftihar edi­yorlar ki, kendi düşmanları, emperyalizmin tellalığını yapan cinayetkar Ürdün kralı Hüseyin ve cinayetkar İsrail’le aynı yerde otlayan Kral Hasan ve Hüsnü Mübarek’tir. Bu düşmanlar, Amerika ve İsrail’e hizmet et­mek uğruna kendi milletlerine her türlü hiyaneti yap­maktan geri kalmamışlardır.

Biz iftihar ediyoruz ki, dostdüşman herkesin, cina­yetkar ve uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğ­neyen bir kimse olarak tanıdığı Eflakçı Saddam düşmanımızdır. Ve herkes biliyor ki onun mazlum Irak halkına ve körfezdeki Emirliklere yaptığı ihanetinin, İran halkına yaptığı ihanetinden geri kalır hiçbir yanı yoktur.

Biz ve dünyanın mazlum halkları, kitle haberleşme araçları ve dünya propaganda merkezlerinin bizleri ve bütün dünya mazlumlarını, cinayetkar süper güçlerin emriyle ve onların isteği doğrultusunda işlenen cinayet ve hiyanetlerle suçladıktan için de iftihar ediyoruz. Bundan daha büyük bir iftihar ne olabilir ki, Amerika bütün iddialarına, bunca savaş araçgereçlerine, bunca uşak rejimlerine, geri bırakılmış mazlum halkların sonsuz bunca servetine sahip olmasına ve kitle haber­leşme araçlarım kontrolünde bulundurmasına rağmen kahraman İran halkı ve Hz. Bakiyetullah (Hz. Meh­di )’ın bizim ruhlarımız onun ayaklarına feda olsun ülkesi karşısında öylesine bir acziyet ve rezilliğe düş­müştür ki, kimden yardım dilemesi gerektiğini bile bil­miyor; kime başvuruyorsa red cevabı alıyor. İşte bu durum ancak Hazreti Bari Teala Cellet Azametuhnın, milletlerin ve özellikle de İran’ın müslüman milletinin uyanmasına ve Şahlık rejimi karanlıklarından kurtulup İslam nuruna kavuşmasına sebep olan gaybi yardımları sayesinde hasıl olmuştur.

Ben şimdi şerefli mazlum halklara ve İranın aziz milletine tavsiye ediyorum ki, ne mülhid doğuyu ve ne de zalim ve kafir Batıya bağlı olan bu ilahi müstakim yola, gerçekte Allah’ın kendilerine nasip etmiş olduğu bu yola kararlılık, azim ve samimiyetle bağlı kalsınlar ve bir an bile bu nimetin şükrünü yerine getirmekten gaflet etmesinler.

Süper güçlerin, gerek dışardaki ve gerekse onlardan daha kötü olan içerideki uşaklarının kirli elleri, halkın temiz niyetleri ve çelik iradelerinde hiçbir sarsıntı icad etmemelidir. Dünyanın aleyhimizde böylesi propagan­da yapmaları, meydan okumalarının, müslüman halkımızın ilahi gücünün bir işareti olduğunu bilmelidirler. Allahu Teala, siz müslümanların mükafatını hem bu dünyada ve hem de diğer alemde verecektir, *“İnnehu veliyyun Niam ve bi yedihi melekutu kulli şeyin”* (Ger­çekten o Allah tüm nimetlerin sahibidir ve her şeyin saltanatı onun elindedir)

Ve acizane bir dil ve tam bir ciddiyetle müslüman milletlerden, beşeriyet aleminin en büyük yol gösterici­leri olan Masum Ehl-i Beyt imamlarının siyasi, içtimai, iktisadi ve askeri kültürünü canı gönülden, kendini ve yakınlarını feda etme pahasına dahi olsa layı­kıyla takip etmelerini istiyorum. Bunun yanısıra Risalet ve imamet mektebini açıklayan, milletlerin gelişme ve yücelmesini garantiye alan geleneksel fikhımızdan daister İslami fıkıh mektebinin ahkamıı evveliyesi ve ister ahkam-ı saneviyesi[[134]](#footnote-134) olsun Zerre kadar sapmasınlar. Hak ve mezhep düşmanları olan Hannas (vesveseci) şeytanların vesveselerine aldırış etmesinler. Bilsinler ki, bir adım bile olsun (Eskiden mevcut fikhımızdan) sapmanın, mezhebin, islam’ın hükümetin çöküşünü de beraberinde getirecektir. (Yine) bu cümle­den olmak üzere, namazın siyasi yönünü açıklayan cu­ma ve cemaat namazlarından da asla gaflet etmesin­ler. Bu cuma namazı Allahu Teala’nın İran islam Cumhuriyetine olan en büyük inayetlerinden (lütuflarından) biridir. (Yine) bu cümleden olmak üzere temiz İmamlara ve özellikle mazlumların efendisi ve şehidlerin büyüğü Hz. Ebu Abdullah Hüseyin için Allah’ın, Peygamberlerinin, Allah’ın meleklerinin ve salih kimse­lerin salatları onun büyük kahraman ruhuna olsunyas merasimleri düzenlemekten asla gaflet etmeyin; bilin ki, İslam tarihinde yer alan bu kahramanlığı an­mak ve Ehli Beyt’in düşmanlarına karşı edilen lanetler ve (duyulan) nefretler gerçekte, milletlerin, zalim yöneticilere karşı ebediyete kadar sürecek olan kahra­manca feryatlarıdır. Yine biliyorsunuz ki, Beni Ümeyye’nın Allah’ın laneti onlara olsun ömürlerinin son bulmasına ve Cehennem’e vasıl olmalarına rağmen on­ların zulmünü lanetlemek, o zulümden ötürü feryad etmek, gerçekte dünyadaki zalimlerin karşısında durup feryad etmek ve bu zulüm yıkıcı feryadın bekasını sağlamaktır. Hak imamlar için okunan ağıtlarda da ezici bir şekilde daima ve her yerde, zalimlerin zulmü dile getirilmelidir. İslam dünyasının Amerika, Rusya ve onlara bağlı olan diğer uşaklar bu cümleden Al­lah’ın büyük haremine hiyanet eden Suud ailesi Al­lah’ın, meleklerinin ve Rasullerinin laneti onların üzerine olsun tarafından yapılan zulümler dile getirilme­li, lanetlenmeli ve kınınmaldır. hepimiz bilmeliyiz ki, müslümanların özellikle de oniki İmam’a Allah’ın selatı ve selamı onlara olsun bağlı olan şiaların birliğini koruyacak olan bu siyasi merasimler, müslümanlar arasında vahdeti muhafaza eder ve onu en iyi bir şe­kilde gerçekleştirir.

Yine bu hususu da hatırlatmak istiyorum ki, benim siyasi ilahi vasiyetim İran’ın kadri yüce halkına mah­sus değildir: Hangi millet ve mezhepten olursa olsun bütün İslam milletlerine ve dünyanın mazlumlarına olan vasiyetlerimdir bunlar. Allahu Azze ve Celle’den acizane olarak istiyorum ki, bizi ve milletimizi bir an bile olsun kendimize havale etmesin ve gaybi lütuflarını bu İslam evlatlarından ve aziz mücahidlerden bir lahza bile esirgemesin.

# Ruhullahil Museviyyil Humeyni

Bismillahirrahmanirrahim

Milyonlarca değerli insanın,binlerce ebediyet şehidinin ve diri şehidler olan aziz gazilerin çabalarının mahsulü ayrıca milyonlarca dünya müslüman ve mustazaflarının ümidi olan bu şanlı islam inkılabı o kadar büyük bir ehemmiyeti sahihtir ki onun değerlendirilmesi kalem ve bayanın yapacağı iş değildir.

Ben, Allahu teala’nın yüce kereminden ümidsiz ol­mayan, tehlikeli ,yolumun tek azığı olan Mutlak Kerim’in keremine bağlanan ve diğer mümin kardeşler gibi bu inkılaba, onun getirdiklerinin baki kalacağına ve daha fazla semere vereceğine ümidi olan naçiz bir talebe olarak, bugünün ve geleceğin nesillerine her ne kadar tekrar da olsa bazı hususları vasiyet etmek isti­yorum. Merhamet sahibi Allah’tan dilerim ki, bu hatırlatmalarımda bana halis bir niyet lütuf buyursun.

# BU İNKILAB İLAHİ BİR HEDİYEDİR

Biz biliyoruz ki, emperyalistlerin ve zalimlerin elini büyük İran’dan kesen bu büyük inkılab, ilahi ve gaybi yardımlarla zafere ulaştı. Eğer Allah’ın yardımı olma­saydı, özellikle de bu son yüzyılda revaç bulan İslam ve ulema karşıtı tebligatlar, kalem ve dil erbablarının ba­sında, konuşmalarında ve İslam ve milliyet muhalifi toplantılarda milliyetçilik adı altında tefrika yaratıcı­lıkları ve kendi aziz vatanlarının terakki ve yücelmesi için çalışması gereken faal genç nesli fesada ve fasid Şah’ın, onun kültürsüz babasının ve kudret sahiblerinin elçiliklerince bu millete tahmil edilen kukla hükü­metler ve göstermelik meclislerin eliyle yapılan hiyanetler karşısında ilgisiz kalmaya sürükleyebilmek için düzenlenen onca mübtezel ve saçma şiir ve hicivler, ayyaşlık, fuhuş, kumar, alkollü içkiler ve uyuşturucu madde merkezleri, azınlıkta ve de baskı altında olduk­ları sebebiyle hiçbir olumlu iş yapamayan iyi öğretmen ve hocaların dışlanarak, İslam’a İslam kültürüne ve gerçek manasıyla milli kültüre yüzde yüz düşman olan Doğu veya Batı hayranı öğretmen ve hocaların gözetimine bırakılan ve ülkede kader tayin edici rolü olan üniversite, lise ve diğer öğretim merkezinin içine düştüğü durum, alimlerin inziva ve uzlet köşelerine çektirilmesi ve tebliğat gücü sayesinde onlardan bir ço­ğunun fikri sapıklığa düşürülmesi karşısında 36 mil­yonluk bir cemiyet kesinlikle tek vücud halinde kıyam edemez. Tüm ülke genelinde tek bir ideal etrafında toplanarak Allahu Ekber feryatlarıyla insanı hayrete düşüren mucizevi fedakarlıklar sayesinde iç ve dış kudretleri kenara itemez ve ülkenin yazgısını kendi ellerine alamazdı.

Bu bakımdan şüphe edilmemelidir ki, İran İslam İnkılabı hem oluşumunda, hem mücadele metodunda ve hem de kıyam ve inkılabın temel saik ve hedefi bakımından diğer bütün inkılablardan farklıdır. Şüphe­siz ki bu İnkılab Allahu Mennan (çok minnetNimet sahibi) tarafından tarih boyunca yağmaya uğrayan bu mazlum millete armağan edilmiş ilahi ve gaybi bir he­diyedir.

# İSLAMI KORUMAK EN BÜYÜK FARZDIR

İslam ve İslam hükümeti, tatbik edildiğinde dünya ve ahirette kendi evlatlarının saadetini en iyi şekilde temin eden ve zalim ve yağmacıların hayatına son ve­ren fesad ve tecavüzlerin üzerine butlan çizgisi çeken ve insanları istenilen kemale ulaştıracak güçte olan ilahi bir olgudur. Tevhidi olmayan mekteblerin, ideolo­jilerin tersine, İslam, ferdi, sosyal, maddi, manevi kül­türel, siyasi, askeri ve iktisadi tüm meseleler karşısında ilgisiz kalmamakta ve onlara kendi bünyesinde özel bir yer vermektedir, İslam, insan ve toplumun terbiye edilmesinde ve maddi ve manevi gelişmesinde rolü olan en küçük bir noktadan bile gaflet etmemiş, top­lum ve ferdin tekamülünü önleyen engel ve müşkülleri açıklamış ve onları gidermeye çalışmıştır.

Allah’ın tevfiki sayesinde İslam’a bağlı olan milletimizin güçlü eliyle İslam Cumhuriyetinin kurulduğuna ve bu İslam devletinde söz konusu olan tek şeyin İslam ve İslam’ın ilerici hükümleri olduğuna göre İran’ın kadri yüce milleti bütün boyutlarıyla İslam’ın muhtevasını gerçekleştirmeye, onu koruyup kollamaya çalış­malıdır. Çünkü İslam’ı korumak bütün farizaların ba­sında yer alır. Adem aleyhisselam den Hatem’ün nebiyyin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’e kadar bü­tün büyük peygamberler bu yolda çalışmış, büyük fedakarlıklara katlanmışlardır; hiçbir engel onları bu bü­yük fariza uğrunda çalışmaktan alıkoymamıştır. On­lardan sonra da İslam’a sıkıca bağlı olan sahabeleri ve İslam’ın İmamları Allah’ın salatı onlara olsun İslam’ı korumak için kendi canlarını bile feda ettiler. Şimdi ise başta İran milletine olmak üzere genelde bütün müslümanlar İran’da resmen ilan edilen ve kısa süre içerisinde büyük neticeler veren bu ilahi emaneti olanca güçleriyle korumak farzdır ve onun bekasını sağla­yacak amelleri de göz önünde bulundurarak bu yoldaki engelleri ve zorlukları gidermek için hep birlikte çalış­malıdırlar. Umulur ki, onun nuru bütün İslam ülkelerine de yansır ve tüm hükümet ve milletler bu hayati meselede birbirleriyle dayanışmaya girip emperyalist­ler ve tarih cinayetkarlarının dünya mazlumları ve ezilmişlerinin üzerindeki elini ebedi olarak keserler.

Ömrümün şu son nefeslerinde bu ilahi emanetin hıfzı ve bekasında etkili olan şeyler ve onu tehdit eden engel ve tehlikelerden bir kısmını bugün ve geleceğin nesilleri için dile getiriyor ve alemlerin Rabbinin dergahından cümlemizin tevfik ve teyidini istiyorum.

# İSLAM İNKILABİNIN ZAFERE ULAŞMASI VE BEKASININ SIRRI

Hiç şüphesiz İslam inkılabının beka sırrı, zafer sır­rım aynısıdır. Milletimiz, zaferin sırrını bilmektedir ve gelecek nesillerin de tarihte okuyacakları gibi onun iki temel rüknü vardır: Hedefin, İslam’ın hakimiyetinden ibaret olan ilahi bir hedef olmalı ve tüm milletin ülke genelinde aynı hedef ve maksat etrafında birleşmesi. Ben şimdiki ve gelecekteki tüm kuşaklara vasiyet edi­yorum ki, eğer İslam’ın kalmasını ve Allah’ın hakimiyetinin ber karar olmasını, iç ve dış sömürgeci ve istis­marcıların ülkeden elinin kesilmesini istiyorsanız. Allahu Teala’nın Kur’anı Kerim’de tavsiye ettiği bu ila­hi maksadınızı korumaya çalışın. Zaferin gerçekleşmesinin ve bekasının sırrı olan bu ilahi maksadın mukabilinde ise hedefin unutulması, tefrika ve ihtilafa düşülmesidir.

Dünyadaki bütün propaganda borazanları ve onla­rın yerli uşaklarının, tüm güçlerini tefrikayı körükleyen yalan ve şayiaları yaymaya sarfetmeleri, bu yolda milyarlarca dolar harcamaları boşuna değildir. Maale­sef onların içerisinde sadece kendi şahsi menfaatlerinden başka hiçbirseyi düşünmeyen ve gözükulağı kapa­lı bir şekilde Amerika’ya teslim olan bazı İslam ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu görülmektedir. Hatta bazı alim kılıklı kimseler de onlara katılmış bulunu. yor. Bugün ve gelecekte İran milleti ve dünya müslümanları için önem taşıması gereken husus tefrika do­ğuran ve yıkıcı rolü olan prapagandaların etkisiz bırakılması meselesidir.

Özellikle bu asırda müslümanlara ve bizzat İranlı müslümanlara benim tavsiyem bu komplolar karşısında gerekli tepkiyi göstermeleri, mümkün olan her yolla kendi birlik ve dayanışmalarını artırmaları, kafir ve münafıkları meyus etmeleridir.

# DİNİN SİYASETTEN AYRI OLDUĞU KOMPLOSU

Şu son yüzyılda özellikle İnkılab’ın zafere ulaşmasından bu yana göze çarpan önemli komplolardan biri de milletleri bilhassa fedakar İran milletim İslam’dan soğutmak ve meyus etmek için geniş çapta yürütülen propagandalardır. Bu doğrultuda bazen açıkça İslam ahkamın bin dört yüz yıl önceye ait bulunduğunu ve bu asırda ülkeleri yönetmekten aciz olduğunu veya İs­lam’ın gerici bir din olup, her yeni icada ve uygarlığın getirdiklerine karşı çıktığım, bu asırda ise ülkeleri dünyadaki uygarlık ve onun nimetlerinden ayrı düşür­menin mümkün olmadığını söyleyerek acemice ve hat­ta ahmakça bir yönteme başvurdukları gibi, kimi za­man da İslam’ın kutsallığını korumak adına sinsice ve şeytani bir hileyle ortaya çıkarak İslam ve diğer semavi dinlerin gayesinin, maneviyat, nefsi arındırmak (insanları) dünyevi makamlardan sakındırmak, dünya­dan el çekmeye davet etmek ve insanı Allah’a yakınlaştırıp dünyadan uzaklaştıran ibadet, zikir ve dualar­la meşgul etmek olduğunu, öte yandan bütün amacı dünyanın imar ve bayındırlığı olan siyaset, yönetim ve devlet işlerine müdahale etmenin ise o yüce manevi hedefe ters düştüğünü, büyük peygamberlerin siretine aykırı olduğunu ileri sürüyorlar. Ne yazık ki, bu ikinci yöntem ile yapılan propaganda İslam’dan habersiz ba­zı alim ve dindarlarda öylesine etkili olmuştur ki artık devlet işlerine ve siyasi meselelere karışmayı büyük bir günah ve fasıklık olarak kabul ediyorlardı. Belki bazıları şimdi de aynı fikirdeler. Bu ise İslam’ın mübtela olduğu büyük bir faciaydı.

Birinci grup ya devlet, kanun ve siyasetten haber­sizdirler, ya da maksatlı olarak kendilerini cahilliğe vuruyorlar. Çünkü kanunları tatbik etmede hak ve adalet ölçüsüne bağlı kalmak zulüm ve zalimane haki­miyetlerin karşısında durmak, ferdi ve içtimai adaleti yaymak, fesad ve fuhuşu ve her türlü sapıklıkları önle­mek, akıl, adalet, bağımsızlık, kendi kendine yeterlilik esasına dayalı olan bir özgürlüğü sağlamak, sömürge, istismar ve köleciliğe karşı çıkmak. Toplumun fesad ve çöküntüye uğramasını önlemek için adalet kıstasına dayanan had.kısas ve tazir cezalarım uygulamak, top­lumu akıl, adalet ve insaf ölçüleri üzerine idare etmek ve yüzlerce bu türden meseleler, beşerin toplumsal ha­yat ve varoluş tarihi boyunca zamanın geçmesiyle eskiyecek, itibardan düşecek şeyler değildir.

Bu iddia aynen *“Bu asırda asli ve matematiksel kai­delerin değişmesi ve yerlerine başka kaidelerin oturtulması gerekir”* demeğe benzer, yaratılışın ilkine sosyal adaletin uygulanması ve zulüm, çapulculuk ve ci­nayeti önlenmesi gerekliydi de atom çağında olan günümüzde bu ilkeler eskimiş ve saygınlığını kaybetmiş midir yani? Mutevaffa Muhammed Rıza Pevlevi’nin *“bunlar (İslam için kıyam edenler), şu asırda dört ayaklı hayvanlarla yolculuk yapmak istiyorlar”* dediği gibi İslam’ın yeniliklere muhalif olduğu iddiası, ahmaça bir suçlama ve iftiradan başka birşey değildir. Çün­kü eğer uygarlığın verilerinden, yeniliklerden maksat insanlığın ilerlemesinde etkili olan buluş, icad ve geliş­miş teknoloji ise İslam ve Tevhidi hiçbir din asla buna muhalefet etmemiş ve etmeyecektir de.

Hatta ilim ve teknoloji İslam ve kur’an’ın önemli üzerinde durduğu meselelerdir. Ama eğer uygarlık ve teceddütten maksat bazı profesyonel aydınların söyle­diği gibi eşcinsel sapıklık ve benzeri işlere kadar varan ve Doğu ve Batı hayranlarımın körükörüne taklitçilikle yapmaya çalıştıkları kabilinden münker ve fuhuşlardaki özgürlük ise bütün semavi dinler, gerçek bilginler ve akılmantık sahibi insanlar buna karşıdırlar.

Sinsice bir plana göre hareket eden ve islam’ı, dev­let ve siyasetten ayrı bilen ikinci gruba gelince... Bu cahillere de söylemek gerekiyor ki, Kur’anı kerim ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sünnetinde yer alan devlet ve siyasetle ilgili hükümler di­ğer mevzularla ilgili hükümlerden çok daha fazladır. Hatta İslam’ın bir çok ibadi hükümleri bile ibadisiyasi hükümlerdir (sırf ibadi değildir). Aslında bu noktadan gaflet edilmesi, söz konusu musibetleri meydana getir­miştir.

İslam Peygameri de (sav) sosyal adaleti yaymak maksadıyla dünyadaki diğer devletler gibi bir devlet kurdu, İlk İslam halifelerinin de geniş devlet idareleri vardı. Hz. Ali İbni Ebi Talib aleyhisselam in de aynı maksatla daha geniş ve kapsamlı bir yönetim vücuda getirdiği tarihin tartışılmaz meselelerindendir. Ondan sonra da tedricen İslam adına hükümet edenler var ola gelmiştir. Bugün bile İslam’a ve Rasulü Ekrem Sallal­lahu aliyhe ve alihe uyarak İslam devleti kurduklarını iddia edenler az değillerdir.

Ben bu vasiyetnamede (bu konuya kısaca) işaret ederek geçiyorum. Ama umarım ki, yazarlar sosyolog­lar ve tarihçiler, müslümanları bu hatadan kurtarır­lar. Eskiden beri söylenmekte olan *“Peygamberler aleyhimusselam maneviyatla ilgilenirlerdi, devlet ve dünyevi otoritelerle uğraşmaları kesinlikle reddederlerdi. Peygamberler, evliyalar ve büyükler bu işlerden kendilerini uzaktutuyorlardı. Öyleyse biz de bu işler­den uzak durmalıyız”* şeklindeki sözler, üzücü bir ha­tadan ibarettir, İslam milletlerinin fesad ve bozguna uğraması ve kan emici sömürgeci güçlerin (İslam ülkelerine) nüfuz etmeleri de bu düşüncenin bir neticesidir. Çünkü (İslam’da) kınanan şey sapık maksatlar ve sul­ta kurmak için zulme dayalı, diktatörce ve şeytani oto­ritelerdir. Ve kendisinden uzak durulması istenen (sakındırılan) dünya servet ve mal biriktirmek, kudret düşkünü olmak ve tağuta meyletmektir. Kısacası insa­nı Hak Teala’dan gafil eden, uzaklaştıran dünyadır. Yoksa Hz. Süleyman bin Davud, yüce Peygamberimiz ve onun pek değerli vasileri gibi büyük şahsiyetler de mustazafların çıkan doğrultusunda hareket edecek, zulüm ve adaletsizliği önleyecek, sosyal adaleti, yerleş­tirecek olan bir devlet için çalışmışlardır. Aslında bu yolda çaba göstermek en büyük farzlardan, böyle bir devleti ikame etmek, kurup yaşatmak en büyük iba­detlerden ve bu tür devletlerde cari olan sağlıklı siyaset de (insan ve toplum için) vazgeçilmez gerekli şeylerdendir. İran’ın uyanık şuurlu halkı, İslami bir gö­rüşle (dini siyasetten ayırma yolundaki) bu kompoları etkisiz duruma getirmelidirler.

İslam’a bağlı hatip ve yazarlar da bu konuda mille­tin yardımına koşmalı ve komplocu şeytanların elini kesmelidirler.

# İRAN İSLAM İNKILABININ DİĞER İNKILABLARLA MUKAYESESİ

Bu tür sinsice komplolardan bir başkası da, ülke genelinde ve özellikle şehirlerde “İslam Cumhuriyeti halk için (kayda değer) hiçbir şey yapmadı. Zavallı halk tağutun zalimane rejiminden kurtulmak için nice şevk ve iştiyakla kıyam edip fedakarlıklar gösterdi, ama on­dan daha kötü bir rejime düçar oldular, müstekbirler daha bir müstekbirleşti, mustazaflar da daha bir mustazaflaştı; zindanlar ülkenin gelecekteki ümidi durumunda olan gençlerle dolmuştur, ve şimdiki işkenceler de eskisinden daha kötü ve gayri insanidir; her gün İs­lam adı altında bir grup insanı idam ediyorlar; keşke bu cumhiriyete bir de islam adını eklemeseydiler, şim­diki, vaziyet Rıza Han ve onun oğlunun döneminden bile daha kötüdür, halk zorluklar ve gittikçe artan bir pahalılık altında ezilmektedir; yöneticiler ise mevcud rejimi komünizme doğru götürmektedirler; halkın malına el konuluyor. Artık halkın her türlü hürriyeti elinden alınmıştır” şeklindeki şayiaları yaymalarıdır. Bu ve benzeri bir çok iftira ve şayialar belli bir plan doğrultusunda etrafa yayılmaktadır. Bütün bu şayiaların arkasında bir plan ve komplonun olduğunu gösteren şey ise birkaç gün her köşe ve bucakta ve ayrı ayrı semt ve mahallelerde belli bir şayianın dillere düşmesidir, belli bir şayia taksilerde, dolmuşlarda veya birkaç kişinin bir araya geldiği toplantılarda aynı zamanda konuşuluyor ve etrafa yayılıyor. Biraz eskidi mi de he­men bir başka şayia gündeme getiriliyor.

Ne yazık ki, şeytani hilelerden habersiz olan bazı alimler de bu komploların piyonu olan birkaç kişinin kendileriyle irtibata geçmesiyle şayianın doğru olduğu­nu zannediyorlar. Ne ilginçtir ki, bu şayiaları duyup inananlar, dünyanın ve dünyadaki devrimlerin durumundan, devrimlerden sonra meydana gelen hadise­lerden ve devrimin doğurduğu kaçınılmaz müşkülat ve zorluklardan haberdar olmayan kimselerdir. Bunlar aynı zamanda İslam’ın lehine olan gelişmelerden de haberdar değillerdir. Cehaletleri sebebiyle bu gibi şayialara inanmakta ve gafletleri yüzünden ya da maksatlı bir şekilde onlarda bu şayia çıkaranlara katılmakta­dırlar.

Bu yüzden dünyanın şu andaki durumunu mütaala etmeden, İran islam inkılabı ile diğer inkılapların mu­kayesesini yapmadan, devrim halindeki veya devrim sonrası dönemi yaşayan ülke ve milletlerin durumlanndan haberdar olmadan. Rıza Han ve ondan da kötüsü Muhammed Rıza’nın yağmacılık tarihleri boyunca bu devlete miras olarak bıraktıkları ocakları söndüren büyük bağımlılıklardan bakanlıkların, devlet dairelerinin, ekonominin, askeriyenin, fesad merkezlerinin, al­kollü içkiler satan bayilerin durumlarına, hayatın bü­tün alanlarında vücuda getirilen kayıtsızlık ve başı­boşluğa, talim ve terbiyenin vaziyetine, liseler, üniver­siteler, sinemalar ve fesat merkezlerinin durumlanna, gençler ve kadınların vaziyetine, alimlerin, dindarla­rın, sorumluluklarının bilincinde olan özgürlükçülerin, zulme uğramış iffetli hanımların ve mescidlerin durumlarına kadar sayısız sorunları gözönünde bulun­durmadan, idam veya hapse mahkum edilmiş kimsele­rin dosyalarını incelemeden, iş başında bulunanların çalışma bilançolarına bakmadan, büyük sermayedar­lar, feodallar, stokçular ve pahalı satanların hallerini araştırmadan, adliyeler ve inkılab mahkemelerinin durumunu eski adliye va kadıların durumuyla karşılaş­tırmadan, İslami Şura meclisi temsilcilerinin, bu zamandaki devlet üyelerinin, valilerin ve diğer görevlile­rin durumlarını geçmiştekilerin durumlarıyla mukaye­se etmeden, tahmil edilmiş savaş ve savaşın getirdiği şehid aileleri, milyonlarca avare ve savaş felaketzedelerinin sorunları, milyonlarca Afganlı mülteciler prob­lemi, iktisadi ambargo ve Amerika ile iç ve dıştaki bağımlılarının sürekli komplo kurmalarına rağmen dev­letin yaptığı hizmetlere, Cihadı Sazendegi (Yapım ve Onarım Cihadı) teşkilatının içecek su ve sağlık ocağı gibi en ilkel ihtiyaçlardan bile mahrum olan köylere yaptığı hizmetlere dikkat edip bunları eski rejimin ha­kimiyet tarihi boyunca yaptığı hizmetlerle mukayese etmeden yeterli miktarda kadı ve meseleleri bilen mübelliğin olmaması, İslam düşmanları, sapık kimseler ve cahil dostların vücuda getirdikleri olumsuz halleri ve bunlar gibi onlarca diğer sorumluları göz önünde bulundurmadan her türlü olumsuz tenkitte bulunmak­tan, sövüp saymaktan kaçınmanızı tavsiye ediyorum.

Yüzlerce yıl zorbaların zulmü ve halk kitlelerinin cehaletinden sonra bugün daha yeni yeni yürümeye başlayan, iç ve dış düşmanlar tarafından etrafı sarıl­mış olan bir çocuk mesabesinde olan şu garip İslam’ın haline acıyınız. siz tenkitçiler biraz düşünerek hareket etseniz daha iyi olmaz mı? Yıkıcılık ve bozgunculuk ye­rine ıslah etmeye çalışıp yardımcı olsanız; münafıklar, zalimler ve Allah’tan habersiz olan insafsız sermayeci­ler ve stokçuları desteklemek yerine mazlumlar, çile­keşler ve mahrumların taraftarlığını yapsanız, daha iyi olmaz mı?

Dolaylı olarak bozguncu gruplar ve müfsid terörist­leri destekleyeceğinize biraz da terör edilmiş olan maz­lum alimler ve İslam’a bağlı diğer hizmet ehli kimselere teveccüh ediniz! Ben hiçbir zaman, bugün büyük İs­lam’ın bütün boyutlarıyla bu Cumhuriyette uygulan­makta olduğunu kişilerin cehalet, düşmanlık ve irti­batsızlık yüzünden İslam kurallarına aykırı davran­madıklarını söylemedim ve söylemiyorum da. Lakin şunu demek istiyorum ki, bugün yasama, yürütme ve yargı organları yıpratıcı büyük zahmetlere katlanarak bu ülkeyi İslamileştirmeye çalışmakta, onlarca milyon­luk bir halda bu çabalarında onların taraftarı ve yardımcısıdır. Eğer bu tenkitçi ve köstekleyici azgınlık da yardıma koşarsa, bu emeller daha çabuk gerçekleşir.

Eğer Allah etmesin bunlar kendilerine gelmezlerse, yine de milyonluk yığınlar uyanık, meselelerin farkında ve sahnede olduğuna göre İnsaniİslami emellerimiz Allah’ın izniyle gözalıcı bir şekilde tahakkuk ede­cek, sapık ve tenkitçi kimseler bu coşkun selin karşısında duramayacaklardır. Ben açık bir şekilde bu asırdaki İran milletinin milyonluk kitlelerinin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin zamanındaki Hicaz milletinden ve Emirül Müminin ve Hüseyin İbni Ali’nin Allah’ın salavat ve selamı her ikisine olsunzamanındaki Kufe ve Irak milletinden daha iyi olduğunu iddia etmekteyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem zamanındaki Hicaz’da müslümanlar bile kendisine itaat etmiyor, kimi bahanelerle cepheye gitmiyorlardı. Bundan dolayı da Allah Teala, Tevbe Sure sinin birkaç ayetinde onları azarlamış, kendilerine azap vadetmiştir. Kendisine o kadar yalan isnat ettiler ki nakledildiğine göre Hazret minbere çıkıp onlara bedduada bulundular.

Irak ve Kufe ehli de Emirü’lMüminine karşı o ka­dar kötü davrandılar ve itaatsizlik ettiler ki Hazretin onların elinden sızlanmaları nakil ve tarih kitaplarında oldukça meşhurdur, yine Irak ve Küfe müslümanları da seyyidüş Şühedaya Aleyhisselam yapılmaması gereken şeyi yaptılar. Şehadet olayında elleri bulun­mayanlar ise ya savaş meydanından kaçtılar ya da ol­dukları yerde çakılıp kaldılar ki neticede tarihi o bü­yük cinayeti vuku buldu.

Ama bugün görüyoruz ki askeriye, inkılab muhafız­ları, besiç ve güvenlik kuvvetleri gibi silahlı kuvvetler­den, aşiretler, cephedeki gönüllüler ve cephe gerisinde­ki insanlardan müteşekkil halk güçlerine kadar bütün İran mileti büyük bir şevk ve içtenlikle ne fedakarlıklar ediyor ve ne kahramanlıklar yaratıyorlar.

Yine şehid aileleri, savaş felaketzedeleri ve onların yakınlarının bizleri ve sizleri kahramanca simalar, iş­tiyak dolu ve güven verici söz ve davranışlarla karşıladiklarına şahid olmaktayız. Bütün bunlar, onların Allahu Teala’ya, İslam’a ve ebedi hayata olan aşk, alaka ve imanlarından kaynaklanmaktadır. Halbuki bunlar, ne Resulu Ekrem, Sallalahu Aleyhi ve alihin huzurunda bulunmuş ve ne de masum İmam’ın salavatullahi aleyh huzurunda. Onların biricik saikleri gaybe olan iman ve inançlarıdır. Çeşitli boyutlarda muvaffa­kiyet ve başarının sırrı da işte buradadır. İslam böyle evlatlar yetiştirebildiği için iftihar etmelidir. Biz de böyle bir asırdı ve böyle bir milletin içerisinde yaşadı­ğımız için kıvanç duymaktayız.

Burada çeşitli sebeplerle İslam Cumhuriyetine mu­halefet eden kimselere, fırsatçı ve menfatçı münafık ve sapıkların yararlandıkları genç kız ve erkeklere taraf­sızca ve özgür bir düşünceyle yargıda bulunmalarını vasiyet ediyorum, islam Cumhuriyetinin yıkılmasını isteyen kimselerin propagandalarını, mahrum kitlelere karşı nasıl davrandıklarını, hangi gruplar ve devlet­lerin kendilerini desteklediğini, içte hangi gruplar ve kişilerin kendilerine bağlandığını, kendilerini destek­lediğini, kendileri ile taraftarları arasındaki ahlak ve davranışların ve çeşitli olaylar karşısında tavır değiş­tirmelerini dikkatle ve nefsani heva ve heveslere tabii olmadan incelemeye çalışınız. Daha sonra da bu İslam Cumhuriyetinde münafıklar ve sapıkların eliyle şehid edilenlerin durumlarını mütaala edip, bunlarla düş­manları arasında bir değerlendirme yapınız. Bu şehidlerin kasetlerinden bir kısmı mevcuttur. Muhaliflerinin de kasetleri muhtemelen sizin elinizde vardır.

Görün bakın bu iki taifeden hangisi mahrum ve mazlumların taraftarıdır. Kardeşler! Siz bu sayfaları benim ölümümden önce okumayacaksınız. Belki ben­den sonra okursunuz. O zaman da artık ben sizin aranızda değilim ki kendi menfaatim veya bir makam ve kudrete ulaşmak için siz gençlerin kalpleriyle oyna­mak isteyeyim. Ben sadece layık gençler olduğunuz için, gençliğinizi Allah, aziz İslam ve İslam Cumhuri­yeti yolunda sarf etmeniz! istemekteyim. Çünkü her iki dünyanın saadetine ancak böylece kavuşabilirsiniz. Gafur Allah’tan sizi doğru insanlık yoluna hidayet etmesini, bizim ve sizin geçmişini, geniş rahmetiyle af­fetmesini dilerim. Sizler de halvetlerde, Allah’tan bu­nu dileyin. Çünkü O, hidayet edici ve rahmandır.

Bir vasiyet de şerefli iran milletine ve fasit ve büyük güçlere bağımlı hükümetlerin sultası altında bulu­nan diğer milletlere ediyorum. Aziz İran milletine tav­siye ediyorum ki, kendi büyük cihadınızla ve yiğit gençlerinizin kanlarıyla elde ettiğiniz bu nimetin, siz­lerce en aziz olan şey mesabesinde kadrini biliniz ve onu korumaya çalışınız. Bu büyük ilahi nimet ve bu büyük ilahi emanet yolunda faaliyet gösteren ve bu sıratı müstakimde karşılaştığınız müşkülatan korkma­yın. Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı (kendi yolunda) sabit kılar.[[135]](#footnote-135)

İslam Cumhuriyeti devletinin önüne çıkan zorluk­larda canı yürekten devletin yardımcısı olun ve onları gidermeye çalışın. Devlet ve meclisi kendinizden bilip, aziz bir dost gibi onu korumaya çalışın. Meclis, devlet ve görevlilere de tavsiye ediyorum ki bu milletin kadrini, bilip onlara özellikle de gözlerimizin nuru ve hepimizin veli nimetleri olan, katlandıkları fedakarlıklarla İslam inkılabını gerçekleştiren ve İslam Cumhuriyetinin bekası, kendilerinin hizmetlerine bağlı olan mustazaflar, mahrumlar ve mazlumlara hizmette kusur etmeyin; kendinizi halktan, halkı da kendinizden bilip kültürsüz yağmacılar ve kof kafalı zorbalar olagelen tağuti hükümetleri daima İslami bir hükümete yakışır insani davranışlarla kınayın.

Diğer müslüman milletlere de tavsiye ediyorum ki İslam Cumhuriyeti hükümetini ve İran’ın mücahid milletini örnek alınız ve başınızda bulunan zalim hükümetlere, kendi milletlerinin isteğine ki İran milletinin isteğinin aynıdır boyun eğmedikleri takdirde var gücünüzle karşı çıkarak onlara hadlerini bildirin. Çünkü müslümanların bedbahtlıklarının asıl sebebi. Doğu ve Batıya bağımlı olan kendi hükümetleridir. Önemle vurguluyorum ki, İslam ve İslam Cumhuriyeti muhaliflerinin tebliğat borazanlarına kanmayın. Çünkü bunların hepsi süper güçlerin menfaatlerini korumak için İslam’ı sahneden uzaklaştırmaya çalışmaktadır­lar.

# ALİMLER İLE ÜNİVERSİTELİLERİN ARA. SINDA VAHDETİN ÖNEMİ

Büyük sömürgeci güçlerin uzun yıllardır uygula­makta oldukları ve İran’da Rıza han zamanında daha geniş boyutlara varan, Muhammed Rıza zamanında da çeşitli yöntemlerle sürdürülen şeytani planlardan biri de Ulemanın inzivaya çektirilmesi komplosudur. Bu iş, Rıza Han zamanında baskı, işkence, hapis, sürgün, saygısızlık, alimlerin, giysilerinin (aba, cübbe ve sarı­ğın) yasaklanması, idam ve benzeri şeylerle yürütüldü­ğü gibi Muhammed Rıza’nın zamanında da plan üzerine ve daha başka yöntemlerle sürdürüldü.

Bu yöntemlerden biri, üniversitelelilerle alimler arasında düşmanlık vücuda getirmek idi. Bu konuda geniş propagandalar yapıldı ve maalesef her iki sınıfın, süper güçlerin şeytani komplolarından habersiz olma­ları sebebiyle de gözalıcı bir netice alındı. Bir taraftan ilkokuldan üniversitelere kadar tüm öğretim merkez­leri için Batı ve doğu hayranı ve İslam ve sair dinler­den sapmış öğretmen, hoca, üstad ve rektörler seçmeye ve iş başına getirmeye çalıştılar; dine bağlı müminleri ise azınlıkta bırakarak gelecekte hükümeti eline ala­cak olan müessir tabakayı daha küçük yaşlardayken dinlerden özellikle de İslamdan ve din mensublarından bilhasa alim ve davetçilerden nefret edecek bir şekilde terbiye etmeye koyuldular. Bunlar (alimler) ilk zaman­larda ingiliz uşakları tarafından, ondan sonra sermaye­darlar ve feodaller taraftarlarınca, mürteciler (gerici­ler) medeniyet ve yenilik düşmanı kimseler olarak ta­nıtılıyorlardı.

Diğer taraftan da kasıtlı propagandalarıyla alimle­ri, davetçileri ve dindarları üniversite ve üniversiteli­lerden korkutuyor ve hepsini dinsizik, başı boşluk ve İslam ve diğer dinlerin muhalifi olmakla suçluyorlardı. Neticede de devlet adamları İslam, ilahi dinler, alimler ve dindarların düşmanı olurken, din ve alimlere alaka duyan halk kitleleri de devlet.hükümet ve hükümete bağlı olan her şeyin muhalifi oluverdiler. devlet ile mil­let ve üniversiteli ile alimler arasında meydana gelen bu derin ayrılık neticesinde ülkenin tüm işleri yağma­cıların kudreti altına milletin tüm zenginlik kaynakla­rı da onların cebine girdi. Nitekim gördünüz ki bu mazlum milletin başına neler geldi. Daha da neler gelecekti, Allah bilir. Alimi ve üniversitelisinden, esnafı, işçisi, çiftçisi ve diğer halk tabakalarına kadar bütün milletin gayret ve çabası neticesinde Allah’ın izniyle esaret zincirlerinin parçalandığı ve süper güçlerin seddinin yıkıldığı şu anda şimdiki ve gelecekteki tüm nesillere gaflete düşmemelerini tavsiye ediyorum.

Üniversiteliler ve kahraman aziz gençleriniz de alim ve İslami ilimler tahsil eden genç talebelerle var olan dostluk ve anlaşma bağlarını daha da bir güçlendirmeye, muhkem kılmaya çalışsınlar. Gaddar düşma­nın komplo ve düzenlerinden gaflet etmesinler. Konuş­ma ve hareketleriyle aranıza nifak tohumu ekmeye ça­lışan birini gördüğünüzde kendisine nasihatta bulunup irşad etmeye çalışsın. Eğer bunun faydası olmazsa o zaman da onlardan yüz çevirip, onları kendi hallerine bırakınız. Bu komploların daha da bir kökleşmesine firsat tanımayın. İşler daha başındayken oldukça ko­lay kontrol edilebilir. Özellikle de üstad ve hocalardan birinin herhangi bir sapıklık icat etmek istediği görü­lürse hemen onu irşad ediniz. Fayda vermezse o za­man da onu kendi sınıflarınızdan dışarı atınız. Bu tavsiyemin muhatabı daha çok alimler ve dini ilimler tah­sil eden talebelerdir, üniversitelerde komplolar daha özel ve derin bir boyuta sahiptir. Toplumun düşünen beyinleri olan her iki kesim de bu komplo ve düzenlere dikkat etmelidirler.

# BATILILAŞMA TEHLİKESİ

Bütün ülkelerde, ezcümle bizim aziz ülkemizde de maalesef büyük bir etkisi olan ve bıraktığı eserlerin bir çoğu hala da mevcut olan komplalardan biri de sömürülmüş ülkelerin kendine yabancılaştırıp batılılaştarılması ya da doğululaştırılmasıdır. Öyle ki artık kendileri ve kendi güç ve kültürlerin hiçe sayarak, iki güçlü doğu ve batı kutbunu en üstün ırk, onların kül­türlerini en yüce kültür ve bu iki gücü, bütün dünya­nın kıblesi olarak kabul edip, bu iki kutuptan birine bağımlı olmayı kaçınılmaz bir fariza olarak tanıttılar. Bu üzücü meselenin macerası uzun olmakla beraber geçmişte ve hala ondan yediğimiz darbeler ise yıkıcı ve öldürücüdür.

Daha üzücü olanı ise bunların, sultaları altındaki mazlum milletleri her yönden geri kalmış sırf tüketici ülkeler haline getirmiş olmalarıdır. Bunlar, bizleri kendi gelişmeleri ve şeytani güçlerinden öylesine bir korkutmuşlardır ki artık hiç bir yaratıcı, olumlu teşebbüse cesaret edemiyoruz; öyle ki, artık her şeyimizi onlara teslim etmiş, kendimiz ve ülkelerimizin kaderini onların eline bırakmış ve gözü kulağı kapalı onların emirlerine itaat etmekteyiz. İşte bu empoze edilmiş kof kafalılık ve beyinsizlik, hiçbir şeyde kendi fikir ve bilgimize güvenmememize ve körükörüne doğu ve batıya uymamıza yol açmıştır.

Kültürsüz Batı ve Doğu hayranı yazarlar ve konuş­macılar, bir yandan kültürümüzü, edebiyatımızı ve mevcut teknoloji ve yapıca gücümüzü eleştiri ve alay yağmuruna tutup, yerli öz düşünce gücümüzü yok et­meğe çalışarak halkı ümitsizliğe düşürdü ve düşür­mektedirler: Öte yandan da ecnebilerin gelenek ve gö­reneklerini her ne kadar mübtezel de olsa amelleri, sözleri ve yazılarıyla yaymaya çalıştılar, övgülerle, on­ları halklara aşıladılar ve hala da aşılamaktadırlar. Örneğin bir kitap, bir yazı veya herhangi bir konuşma­da birkaç batılı terim bulunursa muhtevasına dikkat etmeden hemen onu hayret ve şaşkınlıkla karşılayıp yazar veya konuşmacıyı bilgin ve aydın bir kişi saymaktalar. Beşikten mezara kadar batılı sözcüklerle isimlendirilen her şey iyi ve medeniyet ve gelişmişlik mazharı; yerli öz sözcüklerle isimlendirilen şeyler ise menfur (nefret edilen), eski ve gericilik alameti olarak bilinmektedir. Çocuklarımız batılı bir isim taşırlarsa iftihar ediyor, yerli öz bir isim taşıdıklarında ise utanç duyuyar ve aşağılık kompleksine kapılıyorlar. Cadde­ler, sokaklar, mağazalar, şirketler, eczaneler, kütüpha­neler, parçalar vs. mallar yerli bile olsa, halkın rağbet ve rızasını kazanabilmesi için illa da batılı bir isim ta­şımaları gerekiyor.

Evet, onlara göre davranışlarda, muaşeretlerde ve hayatın bütün alanlarında tepeden tırnağa batıcılık övünç, şeref, medeniyet ve ilericilik vesilesi, bunun karşısında yerli öz gelenek ve göreneklere bağlılıklarınızı ise gericiliktir. Her küçük hastalıkta her ne kadar ülke içinde tedavisi mümkün se de mutlaka dışarı gitmek gerekir. Doktor, hekim ve bilginlerimizi kınamak icab eder. İngiltere, Fransa ve Moskova’ya gitmek çok değerli bir kıvanç vesilesi, ama hacca ve diğer kutsal mekanları ziyarete gitmek ise gericiliktir. Din ve maneviyat ile ilgili değerlere karşı ilgisizlik ilericilik ve medeniyet göstergesi, buna karşılık bu tür değerlere bağlılık gericilik göstergesidir……. yağmalamak, sömürü bağlarına esir edip ba­ğımlılık ziletine düçar etmek ve millet ve ülkenizi tüketiciliğe sürüklemekten başka birşey istememektedir­ler. Evet bu ve benzeri vesilelerle sizleri geri ve kendi deyişleriyle yarı vahşi bir halde bırakmak istiyorlar.

# EMPERYALİSTLERİN ÜNİVERSİTELER VE İLİM HAVZALARINDAKİ KOMPLOLARININ FARKLILIĞI

Onların büyük komplolarından birisi burada da de­ğindiğim ve önceleri de defalarca hatırlattığım gibi, eği­tim ve öğretim merkezlerini, özellikle yetiştirdiği ele­manlarla ülkelerin mukadderatını elinde tutan üniver­siteleri ellerinde bulundurmalarıdır: Onların İslam alimlerine ve İslami ilimler okutan edreselere karşı takındıkları tavır, üriversiteler ve liselerinkinden fark­lıdır. Onların planı İslam alimlerini sahneden çıkar­mak, onları inzivaya itmek ve Rıza Han’ın zamanında (uygulanıp aksine sonuçlandığı gibi) onları zorbalıkla ezmeye çalışmak veya her türlü propaganda, iftira ve şeytani planlarla ülkenin tahsilli ve aydın kesimini on­lardan uyarmaktan ibarettir ki, bu şeytani planlarını Rıza Han’ın zamanında daha çok baskı ve zorbalıkla, oğlu Muhammed Rıza’nın zamanında ise gizli ve perde arkasından icraat etmişlerdir.

Üniversitelerde uygulanmasına çalışılan plan ise, gençleri yerli kültür, edebiyat ve değerlerden saptınp onları Batı veya Doğu’nun kucağına düşürmek, sonra da devlet yöneticilerini onların içerisinden seçerek bü­tün istediklerini onların eliyle uygulamak ve böylece ülkenin daha kolay batılılaşmasını ve talan edilmesini sağlamaktan ibarettir, zaten inzivaya çektirilmiş, halk gözünde menfur kılınmış ve böylece yenilgiye uğratılmış alimler de birşey yapamazlar. İşte bu; sulta altın­da bulunan ülkeleri geri bırakmak ve onları yağmala­mak için en iyi yoldur. Zira ne süpergüçlere herhangi bir zahmet ve masraf yükler, ne de milli çevrelerin sesini çıkarır, ülkenin bütün varlığı da rahat bir şekilde ceplerine dökülür.

O halde İran’da üniversiteler ve diğer yüksek eğitim yerlerinin ıslahına çalışıldığı bu zamanda, hepimiz me­sullerle yardımlaşarak, üniversitelerin saptırılmasını önlemeye, gördüğümüz her türü sapıklığı hemen yok etmeye çalışmalıyız. Bu hayati sorun ilk aşamada üni­versiteli gençlerimizin güçlü elleriyle halledilmelidir. Üniversitenin sapıklıktan kurtulması ülke ve milletin kurtuluşu demektir.

Ben önce bütün gençlere, sonra annebabalarına ve arkadaşlarına daha sonra da devlet yöneticilerine ve ülkenin hayrını düşünen aydınlara vasiyet ediyorum ki ülkenizi afet ve zarar karşısında sigorta eden bu önemli mesele için bütün vücudunuzla çalışın ve üni­versiteyi sonraki nesile (sağlam bir şekilde) teslim edin. Gelecek bütün nesillere de vasiyetim, kendilerini, aziz ülkelerini ve insan eğitici islamı kurtarabilmele­ri için, üniversiteleri sapıklık ve doğu ve Batı hayranlığına kapılmaktan korumalarıdır. Bu insani İslami hareketinizle büyük güçlerin elini ülkenizden kesin ve onları ümitsizliğe düşürün. Allah himayeci ve koruyucunuz olsun.

# İSLAM ŞURA MECLİSİ MİLLETVEKİLLERİ­NİN İSLAMA SIKICA BAĞLI OLMALARININ GE­REKLİLİĞİ

Önemli meselelerden biri de İslami Şura Meclisi milletvekillerinin İslam’a bağlı ve sorumluluklarının bilincinde olmalarıdır. Biz, meşrutiyet döneminden za­lim Pehlevi rejimine kadar gelip geçen ve hepsinden daha kötü ve tehlikelisi bu fasit ve tahmili rejimdeki (Muhammed Rıza Dönemindeki) fasit ve sapık meclis­lerden İslam ve İran’ın nice üzücü darbeler yediğini, millet ve ülkenin bu değersiz ve uşaklık yapan caniler tarafından nice musibetler ve zararlara uğradığını gözlerimizle gördük.

Şu son elli yıl içerisinde mazlum ve azınlığın karşı­sında sapık ve Allah’tan habersiz sahte bir çoğunluğun eliyle, ingiltere ve Rusya’nın, son olarak da Ameri­ka’nın bütün isteklerini yerine getirip, ülkeyi felaket ve yokluğa doğru ittiler. Rıza Han’dan önce Batı hay­ranı bir grup satılmış kimselerin ve bir avuç ağaların, Pehlevi rejimi zamanında da cani rejimin kendisi ve ona bağlı uşaklar ve kapı kullarının iş başında bulunması sonucu meşrutiyetten sonra hiçbir zaman anaya­sanın mühim maddelerinin hemen hiç birisi uygulan­mamıştır.

Allah’ın inayeti ve yüce milletimizin himmet ve gay­retiyle ülkenin kaderinin halkın kendi eline geçtiği, İslami Şura meclisi milletvekillerinin halkın kendisinden olup, devlet ve ağaların hiçbir etkisi olmadan hal­kın kendi eliyle seçilerek, İslam ve ülke maslahatlarına olan bağlılıklarından dolayı inşaallah her türlü sa­pıklığın önlenmesinin ümid edildiği şu anda benim, bugünün ve geleceğin nesillerine olan vasiyetim şudur ki, kesin iradeleriyle İslam ahkamına ve ülke maslahatlarına olan bağlılıklarıyla, genellikle halkın orta ve mahrum tabakasından olan, İslam ve İslam Cumhuriyetine bağlı, müstakim yoldan Batı ve Doğu tarafına sapmayan, sapık ekollere eğilim göstermeyen, tahsilli o günün meselelerine ve İslami siyasetten haberdar olan kimseleri meclise seçip göndersinler.

Muhterem alimler camiasına, özellikle büyük İslam mercilerine de vasiyet ediyorum ki, toplumsal mesele­lerde, hususen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçi­mi meselelerinde bir kenara çekilerek sorumsuz kalmasınlar. Hepiniz gördünüz ve gelecek nesiller de du­yacaktır ki Batı ve Doğu izinden giden siyaset oyuncu­ları, türlü zorluk ve çilelerle meşrutiyetin temelini atan İslam alimlerini safdışı bıraktılar; alimler de on­ların oyununa gelip ülke ve müslümanların işlerine karışmayı kendi makam ve görevlerinin dışında zannederek sahneyi batılılaşmış zümreye terkettiler, ki neticede meşrutiyet, anayasa, ülke ve İslam’a öyle bir darbe vuruldu ki bunu telafi edebilmek için uzun bir zamana muhtacız.

Elhamdulillah Teala engellerin ortadan kalktığı ve bütün tabakaların faaliyet edebilmesi için serbest bir atmosferin meydana geldiği bu zamanda müslümanlara ait meselelerde ihmalkarlık yapmak bağışlanmayacak büyük günahlardandır. Herkes gücü yettiği ve sözü geçtiği miktarda İslam’a ve vatana hizmet etmeli ve ciddi bir şekilde iki sömürgeci gücün bağımlıları. Batı ve Doğu hayranları ve büyük İslam mektebinden sap­mış kimselerin nüfuzunu önlemeye çalışmalı ve şunu bilmelidirler ki beynelmilel yağmacı süper güçlerden ibaret olan İslamın ve İslam ülkelerinin düşmanları, yavaş yavaş ve sinsice ülkemize ve diğer İslam ülkelerine sızarak kendi içlerinden bazı kişilerin eliyle ülke­leri sömürü tuzağına düşürmektedirler. Onun için dik­katli ve uyanık olmalı ve sızmak için atılan ilk adımın önünde durup onlara fırsat vermemelisiniz. Allah yar­dımcı ve koruyucunuz olsun.

Şimdiki ve gelecekteki İslami Şura meclisi milletvekillerinden istiyorum ki eğer Allah etmesin bazı sapık unsurlar hile ve siyasi oyunlarla milletvekilliğine seçi­lecek olursa, meclis onların salahiyet belgesini reddet­meli ve tek bir fasit unsurun bile meclise girmesine izin vermemelidir. (İslam Cumhuriyetinde) resmiyeti olan dini azınlıklara da vasiyetim şudur ki, Pehlevi rejiminde geçen devrelerden ibret alıp temsilcilerini kendi dinlerine ve İslam Cumhuriyetine bağlı olan, emperyalist güçlerden bağımsız kalan ve mülhid, sa­pık ve karma ekollere meyilli olmayan şahıslar arasından seçsinler.

Bütün milletvekillerinden de istiyorum ki, birbirle­rine karşı son derece iyi niyetli ve kadeşçe davransın­lar, hep birlikte kanunların Allah etmesin islam’dan sapmasını önlemeye çalışsınlar ve hepiniz İslam’a ve Semavi hükümlere vefalı olun, ta ki dünya ve ahiret adetinizi elde edebilesiniz.

Şimdiki ve gelecekteki muhterem Anayasayı Koru­ma Şurası’ndan da istediğim ve onlara olan tavsiyem şudur ki son derece bir dikkat ve kudretle İslami ve milli vazifelerimi yerine getirsinler ve hiçbir gücün etkisi altında kalmayıp pak şeriata ve anayasaya muha­lif olan kanunları hiçbir şeyi mülahaza etmeden reddetsinler ve bazen semavi hükümler yoluyla bazen de fakihin velayetiyle halledilen ülkenin zaruri meselele­rini de göz önünde bulundursunlar.

Yüce milletimize vasiyet ediyorum ki, gerek Cum­hurbaşkanlık seçimi olsun gerek İslami şura meclisi milletvekilleri ve gerekse rehber veya rehberlik şurasını seçen Hibreler (uzmanlar) Meclisi olsun bütün se­çimlerde sahnede bulunup, gereken şartları taşıyan kimseleri seçsinler. Örneğin, rehber veya rehberlik şurasını seçecek Hibreler meclisi temsilcilerini ihmalkarlık edip Şer’i ve kanuni ölçülere dayanarak seçmezlerse elbette ki isLam’a ve ülkeye telafi edilemeyecek dar­beler iner ve herkes Allah karşısında sorumlu olur. Bu hesaba bütün nesillerde bütün İslam merci ve alimlerinden tutun esnaf, çiftçi, işçi, memur sınıfına kadar herkes ülkenin ve İslamın kaderi karşısında mesuldür. Hatta bazen ihmalkarlık edip sahnede bulunmamak büyük günahların başında yer alabilir.

O halde müşkülü, vuku bulmadan veya daha fırsatlar eldeyken halletmek gerekir. Bu meşrutiyetten bu yana birlikte vardığımız en son neticedir. En büyük ça­re ise şudur: Millet ülke genelinde üzerine düşen vazi­feyi İslam’a ve Kanunu Esasiye uygun bir şekilde yap­malı. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçme konusunda İslama bağlı, sömürgeci güçlerin nüfuzundan uzak, takvayla, İslam’a ve islam Cumhuriyetine bağlı­lıkla meşhur olan tahsilli ve aydın kimseler ayrıca takvalı ve İslam Cumhuriyetine bağlı alimlere danışmalı Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin, kapitalist zihniyetli, konforlu bir hayata. türlü şehvetlere daldıklarından dolayı fakir ve mustazaf bırakılmış sınıfın mahrumiyet açısını anlayamayan tabakadan değil, mustazaf ve mahrum kimselerin mazlumiyet ve mah­rumiyetini bizzat tadan ve onların refah ve rahatlığını düşünen kimselerden olmasına dikkat etmelidirler.

Şunu bilmeliyiz ki Cumhurbaşkanı ve milletvekille­ri layık, İslam’a bağlı,,ülke ve milletin hayrını isteyen kimseler olursa çoğu müşküller karşımıza çıkmaz ve var olan müşküller de kısa bir zamanda halledilir.

Aynı meseleler, rehber veya rehberlik şurasını seçe­cek hibrelerin (uzmanların)seçiminde de diğer şartlarının yanısıra göz önünde bulundurulmalıdır. Evet hal­kın oyuyla seçilen hibreler (uzmanlar) tam bir dikkatle ve her asrın büyük mercilerine ve ülkenin büyük alimlerine, dindar ve bilgili kimselere danışılarak, seçilirse onların tayin edeceği en layık ve İslam’a bağlı rehber veya rehberlik şurası vasıtasıyla çoğu probemler ve hayati sorunlar meydana çıkmaz veya çıksa da en iyi bir şekilde halledilir.

Bu konuda kanunu Esasi’nin 109. ve 110. maddelerine bakılırsa, hibrelerin (uzmanların) seçiminde halkın, rehber veya rehberlik şurasını seçme konusunda ise hibrelerin ne kadar ağır bir sorumuluk taşıdık­ları ve seçim konusunda en ufak bir ihmalkarlığın İs­lam’a , ülkeye ve İslam Cumhuriyetine ne denli ağır bir darbe vuracağı kendiliğinden anlaşılır. Büyük bir ehemmiyeti taşıyan bu meselede tehlikenin muhtemel oluşu bile onlar için seri mükellefiyet, sorumluluk geti­rir.

Süper güçlerin ve onların içerideki veya dışarıdaki uşaklarının İslam Cumhuriyetine ve İslam maskesi al­tında İslam’a saldırdığı böyle bir asırda ve gelecek asırlarda benim, rehbere veya rehberlik şurasına olan vasiyetim şudur ki: Kendilerini İslam’a, İslam Cumhu­riyetine ve mahrum ve mustazaf insanlara hizmet etmeye adasınlar. Rehberliğin kendileri için bir hediye ve değerli, kalıcı bir makam olduğunu zannetmesinler. Çünkü rehberlik oldukça ağır ve tehlikeli bir mesuli­yettir ve Allah korusun nefsani istekle karışık olarak yapılan en küçük bir hata ve kayma insanı dünyada ebedi rezilliğe ve ahirette de kahhar olan Allah’ın gazap ateşine düçar eder.

Hidayet edici Mennan Allah’tan bizi ve sizi bu tehli­keli imtihandan yüzü ak olarak çıkarıp kendi huzuruna kabul etmesini acizane bir şekilde diliyorum.

Aynı tehlike biraz hafif şekliyle bugünün ve geleceğin cumhurbaşkanları, hükümetleri ve diğer mesuller için de (yüklendikleri mesuliyetin derecesi hasebiyle) söz konusudur. Binaenaleyh daima Allahu Teala’yı hazır ve gözetleyici bilmeli ve kendilerini onun müba­rek huzurunda görmelidirler. Allahu Muteal onların yol göstericisi olsun.

# YARGI VE ADLİYE

# ORGANLARININ ÖNEMİ

En önemli meselelerden birisi de halkın canı, malı ve namusuyla ilgilenen yargı meselesidir. Rehbere ve­ya rehberlik şurasına vasiyet ediyorum ki en büyük adli makamı, Şer’i mesuliyetini müdrik, sağlam ve tec­rübeli bir geçmişi olan ve İslami ve siyasi konularda görüş sahibi olan kimselerin içerisinden seçsinler. Yüksek Yargı Şurası’ndan da istiyorum ki, geçmiş re­jimde üzücü ve esef edilecek bir duruma gelmiş yargı meselesini ciddi bir telaşla düzene sokarak halkın canı ve malıyla oynayan ve kendileri için islami adalet di­ye birşey kabul etmeyen kimselerin elini bu önemli makamdan kessinler. Ciddi ve azimli bir şekilde yavaş yavaş bu teşkilatı değiştirerek, dini havzaların ciddi­yetiyle yetiştirdiği ve gerekli şartlara sahip hakimleri belirlenen İslami şartlara haiz olmayan hakimlerin ye­rine atasınlar ki İnşaallah yakın zamanda İslami esaslara dayalı yargı bütün ülkede uygulansın.

Şimdiki ve gelecekteki bütün hakimlere de vasiye­tim şudur ki; Adli meselelerin önemi ve mahkemelerde hüküm vermenin büyük ehemmiyeti ve haksız yere hüküm vermenin doğuracağı sonuçlar hakkında ma­sum İmamlar’dan Allah’ın salavatı onların üzerine ol­sun nakledilen hadisleri göz önünde bulundurarak bu önemli ve ciddi vazifeyi üstlensinler ve bu makamın ehli olmayanların eline düşmesine izin vermesinler. Ehli olanlar da bir kenara çekilerek ehli olmayanlara meydan vermesinler ve şunu bilsinler ki bu makamın tehlikesi büyük olduğu gibi mükafatı, fazilet ve sevabı da büyüktür ve adli mesuluyeti üstlenmenin ehli için farzı kifayet olduğunu elbette kendileri de biliyorlar.

# SAPIK KİMSELERİN İLİM HAVZALARINA NÜFUZ ETME TEHLİKESİ

Mukaddes ilim havzalarına vasiyetim şudur ki: Ön­ceden de defalarca arzettiğim gibi günümüzde İslam ve İslam Cumhuriyetinin düşmanları İslam’ı ortadan kaldırmak için kesin bir karar almışlardır. Onlar bu şeytani hedeflerine ulaşabilmek için mümkün olan her yolu denemektedirler. Onların meşum hedeflerine ula­şabilmek için takip ettikleri, aynı zamanda da İslam ve İslami havzalara en büyük tehlike teşkil eden çok önemli düzenlerinden biri de sapık ve fasid kimseleri ilim havzalarına nüfuz ettirmeleridir.

Zira böyle sapık kimselerin ilim havzalarına sızmalarının kısa vadede en büyük tehlikesi çirkin amelleri, kötü ahlakları sapık metodlarıyla havzaların adını kötüye çıkarmaktır. Uzun vadede en büyük tehlikesi de birkaç hileker kişinin İslami ilimleri öğrenip, halk kit­leleri arasında nüfuz sahibi olması ve kendilerini o te­miz kalpli insanlara sevdirmekle yüce makamlara ulaşıp münasib bir zamanda da ilim havzalarına, aziz İslam ve ülkeye büyük darbeler vurmasıdır. Biliyoruz ki yağmacı süper güçlerin toplumlarda milliyetçiler, sahte aydınlar ve fırsat buldukları takdirde herkesten tehli­kesi ve zararı daha fazla olan alim kılıklı kimselerden bir çok elemanları vardır. Bunlar, bazen otuz kırk yıl İslami ve dindar bir çehreyle veya pan İranizm, nasyo­nalizm, milliyetçilik ve diğer hilelerle, halk arasında sabır ve tahammül göstererek yaşıyor. zamanı geldiğinde de kendi görevlerini yapıyorlar.

Bizim aziz milletimiz inkılabın zafere ulaşmasından sonraki şu kısa müddet zarfında halkın mücahidleri, halkın fedaileri, tudeh ve benzeri isimler altında çalı­şan bir çok grupları görmüştür. Herkesin tam bir şu­ur ve uyanıklıkla bu çeşit komploları etkisiz bir hale getirmesi lazımdır. Her şeyden daha önemlisi de tanın­mış muhterem ve fazıl müderrislerin (üstadların) za­manın mercilerinin teyidiyle ilim havzalarını tanzim ve tasfiye etmeleridir. İlim havzalarında yaygınlaşmış olan *“Düzen düzensizliktedir”* tezi de ihtimalen bu komplocuların meşum ilkalarından biridir. Her ne olursa olsun tüm asırlarda, özellikle de komplo ve dü­zenlerin kuvvet kazandığı bu asırda havzaların düzene sokulmasını tavsiye ediyorum. Kadri yüce müderris ve alimler vakit sarfederek doğru ve dakik programlar hazırlamalı, özellikle de Kum ilim Havzasını ve diğer büyük ve önemli havzaları günümüzde her çeşit tehli­ke ve zarardan korumaya çalışmalıdırlar.

Muhterem alim ve müderrisler, fekahette ilgili olan derslerinde fıkıh ve usulü fıkıh havzalarının İslam fıkhının tek beka yolu olan büyük üstadların yolundan sapmasına asla izin vermemelidirler. Her gün araştır­ma, dikkat, görüş, buluş ve tahkiklerin daha da bir artması ve selefi salibin mirası olan geleneksel fıkhın mahfuz kalması gerekir. Aksi takdirde tahkik ve tedkik temellerinin sarsılacağı kaçınılmazdır. Bu yüzden tahkik alanı geliştirilmeli, daima ileriyle doğru gidilmelidir. Elbette ilmin diğer dallarında da ülke ve İslam için gerekli programlar hazırlanmalı, bu dallarda da bazı kişilerin eğitilmesi lazımdır. Genel bir şekilde öğrenim ve öğretim yapılması gereken en büyük ve yüce sahalardan biri de en büyük cihad olan ahlak, nefis tezkiyesi ve Allah’a doğru seyri suluk Allah hepimize nasip etsin kabilinden İslam’ın manevi ilimler sahasıdır.

# İCRA ORGANLARINDA ISLAH, TASFİYE VE DENETİMİN GEREKLİLİĞİ

Islah, tasfiye ve denetimin gerekli olan yerlerinden biri de yürütme organlarıdır. Bazen müterakki ve top­lumun haline faydalı olan kanunlar Meclis’te tasvip olur, Anayasayı Koruma Şurası da onu tenfiz eder ve ilgili bakanlar da idarelere bildirir, ama bu kanun salih olmayan icracıların eline düşecek olursa onu etkisiz bir hale getirmeleri, kanunlara aykırı bir şekilde veya adet edindikleri bir takım bürokratik engellerle halkı rahatsız etmeleri ve böylece de tedricen halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşurmaları mümkündür. Be­nim bugünkü ve gelecek asırlardaki mesul bakanlara vasiyetim şudur ki: Sizler ve bakanlıkta hizmet eden diğer memurlar şunu bilmelidir ki rızıklandıkları büt­çe halkın malıdır. O halde bu halka özellikle de mustazaf insanlara hizmet etmelisiniz. Halkı rahatsız et­mek, müşkülat çıkarmak ve vazifesine aykırı bir şekil­de amel etmek haramdır. Allah etmesin bazen bu ameler Allah’ın gazabına da sebep olur. hepiniz halkın desteğine muhtaçsınız. Halkın, özellikle mahrum tabakası­nın deteği ile bu inkılab başarıya ulaştı. Şah’ın zulüm eli, ülkeden ve ülkenin zenginlik kaynaklarından ke­sildi. Onların desteğinden mahrum olduğunuz gün siz­lerde kenara itilirsiniz. Zalim şehinşahlık rejimine ol­duğu gibi sizin yerinize de yine o zalimler geçer.

Binaenaleyh halkın nazarını celbetmeniz ve İslami olmayan insanlık dışı hareketlerden çekinmeniz gerekir. Bu saikle ülkenin tarih boyunca gelecek olan bü­tün bakanlarına da vasiyet ediyorum ki, valileri seçer­ken ülkede huzurun da artması için layık, dindar, akıl­lı, şer’i mesuliyetini müdrik ve halkla iyi geçinebilen kimseleri seçmeye özen göstermelidirler. Bütün ba­kanlıklar sorumlu olan dışişleri bakanlığı gibi bazı ba­kanlıkların has bir özellikleri vardır. Ben İnkılab’ın başarıya ulaştığı ilk günlerden itibaren tağutun etkisi altında kalmış konsoloslukların, İslam Cumhuriyeti’ne yakışır konsolosluklar haline getirilmesi hususunda dışişleri bakanlığına bazı tavsiyelerde bulundum. Ama onlardan bazıları ya hiçbir olumlu teşebbüste bulunamadılar veya bulunmak istemediler. İnkılab’ın zaferinden tam üç yıl geçmekte olan hali hazırdaki dışişleri bakanı ve bu konuda bazı olumlu teşebbüslerde bulun­muştur; inşaallah tam bir ciddiyetle ve vakit harcayarak bu önemli iş de gerçekleşir.

Ben şimdiki ve gelecekteki dışişleri bakanlarına va­siyet ediyorum ki, siz beylerin, bakanlık ve konsolos­lukları ıslah etmek, bu merkezleri bir düzene sokmak, dış siyasetinde ülkenin istiklal ve menfaatini korumak ve iç işlerimize karışmayı düşünmeyen devletlerle gü­zel ilişkilerde bulunmak hususunda ağır sorumluluğu­nuz vardır. Bütün boyutlarıyla bağımlılık kokusu olan herşeyden titizlikle çekinmeniz gerekir. Bilmelisiniz ki bazı işerde bağımlılığın zahiri hoş görünse de veya hali hazırdaki bir faydası olsa da sonunda ülkenin kökünü kazıyıcak ve onu büyük bir çıkmaza düşürecektir. İslami ülkelerle ilişkilerinizi daha, bir iyileştirmek ve dev­let adamlarını uyandırmak için çaba sarfedin. Onları vahdete ve birliğe davet edin ve biliniz ki Allahu Teala sizinledir.

İslam ülkeleri halklarına da vasiyet ediyorum ki, İslam ve islam’ın hükümlerini uygulamaktan ibaret olan hedefiniz hususunda dıştan hiçbir kimsenin size yar­dımda bulunacağını beklemeyin. Kendiniz, özgürlük ve istiklali size armağan edecek olan bu hayati mesele için kıyam etmelisiniz. İslami ülkelerin muhterem alim ve hatibleri devlet adamlarını süper güçlere ba­ğımlılıktan kurtulmaya kendi milletleriyle birlik olmaya davet etsinler. Bu takdirde mutlaka zafere kavu­şurlar. Yine (muhterem alim ve vaizler) milletleri vah­dete davet etsinler; onları İslam’ın emirlerine aykırı olan milliyetçilikten sakındırsınlar. Hangi ırk ve ülke­den olursa olsun kendi iman kardeşlerine yardım elini uzatsınlar. Eğer bu iman kardeşliği, devlet ve milletle­rin gayreti ve Allahu Teala’nın da teyidi ile birgün ta­hakkuk edecek olursa, dünyanın en büyük ve kudretli gücünü, müslümanların teşkil ettiğini göreceksiniz. Allahu Teala’nın izniyle bu kardeşlik ve eşitliğin ta­hakkuk edeceği günün ümidiyle...

Bütün asırlarda, bilhassa has bir özelliği olan bu asırda, İrşad Bakanlığına da batıl karşısında hakkı tebliğ etmek ve İslam Cumhuriyetinin gerçek çehresini göstermek için çaba göstermelerini tavsiye ediyorum. Biz bugün süper güçlerin elini bu ülkeden kestiğimiz bir zamanda, büyük güçlere bağlı olan bütün kitle ha­berleşme araçlarının propaganda hücumlarına maruz kalmışız. Süper güçlere bağlı olan yazar ve konuşmacı­lar, yeni vücuda gelmiş olan bu İslam Cumhuriyetine ne kadar yalan ve töhmetler atmadılar ki? Maalesef bölgedeki hükümetlerde İslam’ın hükmü gereğince bizlere kardeşlik elini uzatacaklarına, bize ve İslam’a düşman kesildiler.

Bunların hepsi dünyayı yutan güçlerin hizmetinde olup her taraftan bize karşı saldırıya geçmişlerdir. Bizim tebliğat gücümüz, onlarınkinin karşısında çok za­yıf kalmaktadır. Bildiğiniz gibi bu gün dünya tebliğat üzerinde dönüyor. Maalesef iki kutuptan birine meyilli olan sözde aydın yazarlar, ülke ve milletlerinin, istik­lal ve özgürlüğü hususunda tefekkür edeceklerine, dü­çar oldukları bencillikler, fırsat kollamalar ve tekelci­likler yüzünden, ülke ve milletlerinin maslahatını göz önünde bulundurmak, İslam Cumhuriyetinin sağladığı istiklal ve özürlüğü, şah rejimindeki durumla mukaye­se etmek, refah ve ayyaşlıkları hususunda, kaybettik­leri şeyler karşılığında elde ettikleri şerefli bir hayatı, bağımlılık uşaklık ve zulüm ve fuhuş kaynakları olan fasid kimseleri övmek, onlara yaltaklanmak sayesinde zalim şah rejiminden aldıkları değersiz şeylerle karşı­laştırmak için vakit bile bulamıyorlar.

Yine onların gurur ve bencillikleri, yeni vücuda gel­miş olan bu İslam Cumhuriyeti’ne iftira ve yakışıksız sözler sarfetmekten el çekerek, millet ve devletle bir saf oluşturup tağut ve zalimlerin aleyhine dilleri ve kalemleriyle birşey söyleyip yazmalarına mani olmak­tadır. Tebliğ meselesi yalnız İrşad Bakanlığının vazifesi değildir; belki bütün bilgin, konuşmacı, yazar ve sa­nat sahiblerinin üzerine düşen bir vazifedir bu. Dış İşleri Bakanlığı, tüm konsoloslukların tebliği yayınlarının olması ve İslam’ın nurlu çehresinin bütün dünyaya gösterilmesi için çalışıp çaba göstermelidir. Eğer Kur’an ve sünnetin bütün boyutlarıyla davet ettiği İs­lam’ın o güzel çehresi İslam muhaliflerinin maskesi al­tında ve dostlarının da yanlış anlamalarından kurtulup ortaya çıkarsa, İslam bütün dünyayı sarar ve ifti­har dolu bayrağı her yerde dalgalanmaya başlar. Ne kadar üzücü ve kahredicidir ki, müslümanlar tarih bo­yunca eşine rastlanmayan böylesi değerli bir mücevhere sahip olduğu, her özgür fıtratlı insanın talibi olduğu bu kıymetli mücevheri dünyaya sunamamış, aksine belki bizzat kendileri ondan gaflet etmiş onu anlaya­mamış ve bazen de ondan firar bile etmişler.

# EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİN EHEMMİYETİ

Çok önemli ve kader belirleyici meselelerden biri de ana okullarından üniversitelere kadar var olan eğitim ve öğretim merkezleri meselesidir. Fevkalade büyük öneminden dolayı bu meseleye tekrar değinmek istiyo­rum:

Tarih boyunca yağmalanmış milletimiz bilmelidir ki son yarım yüzyılda İslam’a ve İran’a vurulan yıkıcı darbelerin büyük bir bölümü üriversitelerden gelmiş­tir. Eğer üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim mer­kezleri, ülkenin menfaatleri yönünde İslami ve milli programlarla çocuklar ve gençlerimizin zalim, terbiye ve tezhibiyle uğraşmış olsalardı kesinlikle ülkemiz in­giltere ve daha sonra da Amerika ve Rusya’nın kursağına girmez, ocaklar söndüren antlaşmalar, mahrum ve yağmalanmış milletimize empoze edilemez, yabancı müsteşarlar İran’a ayak basamaz, İran’ın zenginlik kaynakları ve bu mazlum milletin siyah altını (petro­lü) şeytani güçlerin ceplerine akıtılmaz, Pehlevi hane­danı ve bağlıları milletin mallarını yağmalayamaz, dıştaki mazlumların cesetleri üzerine parklar ve villa­lar bina edilemez ve yabancı bankaların kasalarını bu mazlumların el emeği ve alınteriyle doldurup kendi ve akrabalarının ayyaşlık ve serserilikleri yolunda harcayamazlardı. Eğer meclis, devlet, yargı organları ve di­ğer organlar İslami ve milli üniversitelerden kaynak­lanmış olsaydı bugün milletimiz muhakkak şu evleri yıkan güçlüklerle karşı karşıya kalmazdı.

Eğer üniversitelerden İslami ve İslam’ın karşısında arz-ı endam eden bugünkü manasıyla değil; sahih ma­nası-yla milli eğilimli temiz şahsiyetler, yasama, yü­rütme ve yargı organlarına girebilselerdi, bu günümüz başka bir gün ve ülkemiz de başka bir ülke olurdu; mahrumlarımız mahrumiyet zincirinden kurtulur, zu­lüm ve cinayet tezgahına son verilir ve sadece biri bile değerli ve faal genç nesli tek başına zayi etmek için ye­terli olan fuhuş, işret ve uyuşturucu maddeler merkezlerinin defteri dürülürdü. Eğer üniversiteler İslami, insani ve milli olsaydı rahat bir şekilde topluma yüz­lerce binlerce müderris verebilirdi. Fakat ne yazık ki üniversiteler ve liseler dikte edilmiş bir programla mazlum ve mahrum bir azınlık dışında hep Batı veya Doğu hayranı kimseler tarafından yönetilmekteydi.

Bizim aziz ve masum gençlerimiz de böylesi süpergüçlere bağımlı kurtların kucağında büyüyerek yasa­ma, icra ve yargı kürsülerine oturup zalim pehlevi rejiminin emri üzere amel ediyorlardı. Artık bugün elhumdülillah üniversiteler cinayetkarların pençesinden çıkarılmıştır, millet ve İslam Cumhuriyeti hükümeti, sapık ideoloji sahibi veya garp ya da şarka eğilimli fasid unsurların üniversiteler, öğretmen okuları ve diğer talim ve terbiye merkezlerine nüfuz etmelerine asla müsaade etmemelidirler. Şimdiden önlemler alınmalı ki sonradan herhangi bir zorlukla karşılaşılmasın. Aziz lise, öğretmen okulu ve üniversite gençlerine ül­ke, millet ve kendi istiklal ve hürriyetlerini korumak için tüm sapıklıkların karşısında yiğitçe kıyam etmele­rini tavsiye ediyorum.

# SİLAHLI KUVVETLERE TAVSİYELER

Askeriye, İnkılab Muhafızları, jandarma ve polisten komitelere, besic ve aşiret gönüllülerine kadar bütün silahlı kuvvetlerin kendilerine has bir özellikleri var­dır. Bunlar, İslam Cumhuriyetinin kuvvetli ve güçlü pazıları, sınırların, yolların, şehirlerin ve köylerin bek­çileri; emniyet ve güvenlik koruyucularıdırlar. Bu yüz­den de millet, hükümet ve meclisin özel tevvcühüne konu olmalıdır. Dünyada büyük güç ve yıkıcı politika­ların her şeyden ve her gruptan daha çok silahlı kuv­vetlerden yararlandıklarına dikkat edilmelidir. İhtilal­ler ve hükümet değişiklikleri hep siyasi oyunlara gel­miş bu silahlı kuvvetlerin eliyle gerçekleşmektedir. Hilekar menfatçılar, onların başlarından bazısını satın alarak onların eliyle ve aldatılmış komutanların plan­larıyla ülkeleri ele geçirip mazlum milletlere musallat olmakta ve onların istiklal ve hürriyetlerini ellerinden almaktalar. Eğer işin başında temiz komutanlar bulunursa, ülke düşmanları hiçbir zaman herhangi bir ül­keyi işgal edemez ve her hangi bir ülkede ihtilal yapa­mazlar. Birşeyler yapmaya yeltenseler de İslam’a bağlı olan komutanların eliyle hemen hezimete uğrarlar.

İran’da milletin eliyle gerçekleştirilen asrın mucizesi (inkılab)nde de İslam’a bağlı silahlı kuvvetlerin ve temiz vatansever komutanların büyük bir payı vardır. Amerika ve diğer güçlerin emri ve yardımıyla Tekritli Saddam’ın bize tahmil ettiği lanetli savaş da iki yıla yakın bir süreden beridir mütecaviz Baas ordusu ve güçlü destekçileri ile onların bağımlılarının askeri siyasi yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Askeriye, emniyet güçleri, inkılab muhafızları ve halktan müteşekkil silahlı kuvvetler, halkın cephe ve cephe arkasında esirgemediği yardımlarıyla bu büyük iftiharı yaratarak İran’ın başını yükselttiler. İslam Cumhuriyetini ortadan kal­dırmak için seferber edilen Doğu ve Batı’ya bağımlı kuklaların dahildeki oyunları da yine gayretli halkın yardımı ve komite gençleri, polis ve besic pasdarlarınnın güçlü eliyle etkisiz hale getirildi. Ailelerin tam bir güven içinde istirahat edebilmeleri ve bu aziz ve feda­kar gençlerin geceleri uyumaması sayesindedir. Allah yardımcıları olsun.

Binaenaleyh ömrümün şu son zamanlarında bütün silahlı kuvvetlere bir kardeş olarak şunları vasiyet edi­yorum:

Ey İslam’ı canlarından daha çok seven, likaullah aş­kıyla cephelerde fedakarlık eden ve ülke çapında mu­kaddes görevlerini başarıyla yürüten azizler! Gözünüzü açın! Uyanık olun! Politika oyuncuları. Batı ve Do­ğu hayranı profesyonel politikacılar ve perde ardındaki cinayetkarların esrarengiz elleri, hiyanet ve cinayetle bilenmiş silahlarını her taraftan ve herkesten (her tai­feden) daha çok siz azizlere yöneltmiş bulunmaktalar. Yaptığınız fedakarlıklarla İnkılabı zafere ulaştıran ve İslam’ı ihya eden siz azizlerden İslam Cumhuriyetini yıkmak için istifade etmek; sizleri, İslam adına, vatan ve millete hizmet adına İslam ve milletten kopararak dünyayı sömüren iki kutuptan birinin kucağına düşür­mek, siyasi hilelerle İslami ve milli görüntülerle sizin zahmet ve fedakarlıklarınız üzerine iptal çizgisi çek­mek istiyorlar.

Silahlı kuvvetlere kesin vasiyetim şu ki İslam Cum­huriyeti kanunlarında da olduğu gibi askerlerin parti­ler, gruplar ve siyasi teşekküllere girmemelerini öngö­ren kurallara uyulması, bununla amel edilmesidir. Ve silahlı kuvvetler asker, emniyet güçleri, inkılab muhafızları, besic ve her ne olurlarsa olsunlar hiç bir parti ve gruba girmeyerek kendilerini siyasi oyunlardan uzak tutmalıdırlar. Ancak bu takdirde kudretlerini ko­ruyabilir, ihtilaflardan kaçınabilirler.

Komutanlar, kendi emri altındaki güçleri partilere girmekten menetmelidirler. Çünkü İnkılab, bütün mil­letin olduğundan onu korumak da herkese aittir. Hü­kümet, millet, savunma şurası ve İslami Şura Meclisi’nin şeri ve vatani vazifesi eğer silahlı kuvvetlerden, ister komutanlar ve üst kademedekiler olsun, isterse alt kademedekiler, İslam ve ülkenin maslahatlarına aykırı bir iş yaparlar ve şüphesiz kendilerini felakete sürükleyecek partilere girerlerse veya siyasi oyunlara katılırlarsa daha ilk anda onlara karşı çıkmaktır. Reh­ber ve rehberlik şurası da kesin bir kararlılıkla bu işin önünü almalıdır. Ancak bu takdirde ülke her türlü zarara uğramaktan kurtulabilir. Ben, şu dünya hayatı­mın sonunda bütün silahlı kuvvetlere müşfikane vasi­yet ediyorum ki, Allahu Teala’nın herkesi hidayet nuruna ve yüce insanlık makamına davet ettiği biricik is­tiklal ve hürriyet mektebi İslam’a aynen bugün göster­diğiniz vefakarlık gibi vefakarlığınızı sürdürmeye ka­rarlı olunuz. Çünkü sizin İslam’a olan bu bağlılınız an­cak sizi, ülkenizi ve milletinizi kendilerine köle yap­maktan, ülkenizi ve aziz milletinizi geri bırakmak, tü­ketim pazarı haline sokmak ve zulmü kabullenmenin uğursuz utanç verici yükü altında tutmaktan başka birşey istemeyen güçlere bağımlılık ziletinden kurtara­bilir.

Bir takım zorlukları olsa bile insanca şerefli bir şe­kilde yaşamayı, hayvani refahla içiçe olan yabancılara kölelik ederek yaşamaya tercih edin ve bilin ki ileri teknolojik ihtiyaçlarınızı karşılamakta diğerine el açıp ömür boyu dilencilik etiğiniz müddetçe sizler de kendi iradenizle teşebbüse geçme ve buluşlarda ilerleme gü­cü asla gelişmeyecektir. Ekonomik ambargodan sonra ki şu kısa müddet zarfında daha önce kendilerini her şeyi yapmaktan aciz görenler, fabrikalar kurmaktan ye’se, umutsuzluğa düşenler, fikirlerini kuşatarak, ka­falarını çalıştırarak ordunun ve fabrikaların bir çok ih­tiyacını karşıladıklarını gayet iyi bir şekilde gördünüz. Bu savaş ve ekonomik ambargo ve yabancı uzmanların ülkeden kapı dışarı edilmesi, aslında ilahi bir lütuf ve armağan idi ama biz farkında değildik. Şimdi hükü­met ve ordu emperyalistlerin, dünyayı sömüren güçle­rin mallarına ambargo uygularsa ve yeni buluşlar için çabalarını ciddi bir şekilde artırırlarsa, ülkenin kendi kendine yeterlilik derecesine ulaşacağı (bağımsız bir ekonomiye sahip olacağını ve düşmanın kapısında di­lenmekten kurtulacağı ümid edilebilir.

Burada hemen şunu da ilave etmeliyim ki yabancı ülkelerin gelişmiş teknolojisine muhtaç olduğumuz bunca geri bırakılmışlığımızdan sonra artık inkar edi­lemez bir gerçektir, fakat bunun manası, ilerlemiş bi­limlerde iki kutuptan birine bağımlı olmamız gerektiği demek değildir. Hükümet ve ordu İslam’a bağlı üniver­siteleri gelişmiş teknolojiye sahip ve sömürgeci olma­yan ülkelere göndermeye çalışmalıdırlar. Amerika, Sovyet Rusya ve bu iki kutbun yörüngesinde olan ül­kelere öğrenci göndermekten kaçınmaları gerekir. Bir gün gelir de inşaallah bu iki güç kendi hatalarının farkına varır insanlık ve insan severlik çizgisine gelir, başkalarının haklarına saygı gösterir ya da inşallah dünya müstazafları, uyanık milletler ve dinlerine bağlı müslümanlar onlara hadlerini bildirir onları yerlerine geri oturturlar. Öyle bir günün gelmesi ümidiyle...

# KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARI VE BASI­NIN ÖNEMİ

Radyo-televizyon, matbuat, sinemalar ve tiyatrolar, milletleri, özellikle genç nesli uyuşturmakta, mahvet­mekte kullanılan en etkin araçlardandır.Şu son yüzyıl­da ve özellikle de ikinci yarısında bu araçlardan gerek İslam’ın ve halkla hizmet aşkıyla tutuşan alimlerin aleyhinde, gerekse Batılı ve Doğu’lu emperyalistler lehine propagandalar için ne büyük komplolar hazırlan­dı ve hazırlanmakta. Bu vasıtalardan özellikle her çe­şit lüks ve konfor eşyalarına pazar oluşturmada bina­ların yapımı ve konforundan içecek ve giyecek şeylerin çeşit ve biçimlerine kadar her şeyde taklid olunmasında yararlanılmaktaydı. Öyleki hayatın bütün sahalarında, davranışlardan konuşma tarzına, giyim biçimine kadar her konuda batılılaşmak, özellikle, sosyalet müreffeh ve yan müreffeh hanımlar arasında iftihar vesilesiydi.

Bu muaşeret, konuşma tarzı ve yazılarda halkın çoğunluğunun anlayamayacağı ve kendi çevresindekile­rin, sınıftakilerin bile anlamakta zorluk çekeceği bir şekilde yabancı kelimeler kullanmakta ileri gidiliyor­du. Telelvizyon filmleri, Batı ve Doğu ürünleri idi ve kadınerkek genç nesli hayat, iş, sanayi, üretim ve il­min tabii doğrultusundan, çizgisinden saptırıyor, kendinden kendi şahsiyetinden habersiz duruma getiriyor ya da kendisinin ve ülkesinin her şeyine hatta kültür ve adabına, bir çoğu hain menfaatçıların eliyle Batı ve doğu’nun kütüphane ve müzelerine götürülmüş olanoldukça kıymetli eserlerine karamsarlığa, kötümserli­ğe sürüklüyordu. Dergiler üzücü, utanç verici ve mübtezel yazı ve fotoğraflarla, gazeteler, İslam ve kültür karşıtı makaleleriyle yarışırcasına ve gururla halkı, özellikle de etkin genç nesli Doğu veya Batı’ya doğru yönlendiriyorlardı. Dahası fesad, içki, kumar ve piyan­go merkezlerini, alkollü meşrubat, oyuncak ve lüks süs eşyaları, özellikle de bunların Batıdan ithal edilenlerini satan dükkanları yaygınlaştırma yönünde geniş bir propaganda yapılmaktaydı.

Petrol, gaz ve diğer zenginlik kaynaklarımızın ihra­catı karşısında, oyuncak, lüks süs eşyaları ve benim gibilerinin bilemedikleri yüzlerce diğer şeyler ithal edili­yordu. Allah etmesin eğer ocaklar söndüren kukla pehlevi rejimi devam etmiş olsaydı kısa bir müddet sonra milletin ümidi, İslam ve vatanın evlatları olan şu yiğit gençlerimiz, türlü türlü şeytani hile ve oyunlarla re­jim, kitle haberleşme araçları ve Doğu ve Batı hayranı entellektüellerin eliyle İslam ve milletten koparılacaktı. Ya gençliklerini fesad merkezlerinde zayi edecek yahud da dünyayı sömüren güçlere hizmete alınarak memleketi mahvedeceklerdi. Allahu Teala lütfedip bi­zi ve onları müfsidler ve yağmacıların şerrinden kur­tardı. Şimdiki ve gelecekteki İslami Şura Meclisi’ne, cumhurbaşkanlarına, Anayasa’yı Koruma Şurası’na, Yargı Şurası’na ve Devlet’e, kitle haberleşme araçlarının, matbuat ve dergilerin İslamdan sapmalarına, ül­kenin mashatlarına aykırı olarak hareket etmelerine müsade etmemelerini tavsiye ediyorum.

Hepimiz bilmeliyiz ki genç kız ve erkeklerin zayi olmasına sebep olan Batı tipi özgürlükler İslam ve akıl açısından mahkumdur, İslam’a genel iffete ve ülkenin maslahatlarına aykırı tebliğde bulunmak, yazılar ko­nuşmalar yapmak, kitaplar ve dergiler yayınlamak ha­ramdır, bunları önlemek ise bütün müslümanlara farz­dır. İnsan ruhunu olumsuz yönde etkileyen özgürlüklerin önüne geçilmelidir. Milletin izlediği istikamete, İs­lam ülkesinin izlediği istikamete aykırı düşen ve İslam Cumhuriyetini haysiyetiyle bağdaşmayan şeyler kesin bir şekilde önlenilmezse bundan herkes sorumludur. Halk ve hizbullahi gençler bu gibi şeylerden herhangi birine rastladıkları zaman hemen ilgili yetkililere başvursunlar. Şayet onlar gevşeklik ederlerse bu defa kendileri önlemekte görevlidirler. Allah hepinizin yardımcısı olsun...

# İSLAM VE İNKILAB MUHALİFİ GRUPLARA NASİHAT

Millet, İslam Cumhuriyeti ve islam aleyhinde faali­yet gösteren şahıslar gruplar ve kliklere önce iç ve dıştaki liderlerine nasihat ve vasiyetim şudur: Yıllardır hangi yola başvurdunuz, hangi komployu hazırladınız hangi ülke ve makamdan yardım aldınızsa yine de bir netice vermedi. Bu uzun tecrübelerden fedakar bir mil­letin, küçük çocuklarından, ihtiyar, kadın ve erkeklerine kadar tüm fertlerinin gayesi din, İslam Cumhuriye­ti ve kur’an uğruna canlarını feda etmeye hazır olduğu İran mileti gibi bir milletin yolunu, terör, bomba, gelişi güzel yalanlarla değiştermenin, hiç bir hükümeti bu gayri insani ve mantık dışı yöntemlerle yıkmanın mümkün” olmadığını artık öğrenmiş olmanız lazımdır.

Milletin sizinle olmadığını, ordusunun size düşman olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız o za­man gerçekten de çok saf ve akılsız kimselermişsiniz. Milletin sizinle olduğunu, sizi sevdiklerini farzetsek bile, sizin acemice hareketleriniz, sizin tahriklerinizle yapılan cinayetler onları sizden ayırmış bulunmaktadır. Aslında siz kendinize düşman oluşturmaktan baş­ka bir şey yapamadınız. Ben ömrümün şu son günlerinde, iki bin beşyüz yıllık şahlık zulmü akabinde en iyi yavru ve gençlerini feda ederek Pehlevi rejimi ve Doğu’lu ve Batı’lı evrensel sömürgeciler gibi cinayetkarların zulmünden kurtulan bu çilekeş ve tağutun zulmüne uğramış milletle savaşa kalkışan sizlere, sa­mimiyetle bu faydasız ve cehalet dolu işlerinizden el çekmenizi, evrensel sömürgecilirin verdikleri vadelere aldanmamanızı tavsiye ediyorum. Her ne kadar habis olsa da bir makama ulaşmak ihtimaliyle kendi vatanı ve milletine karşı böyle davranmayı onların küçük ve büyüğüne rahmetmemeyi bir insanın vicdanı nasıl ka­bul edebilir, akıl erdiremiyorum.

Her nerede olursanız olun cinayet işlememiş iseniz vatanınıza ve İslam’ın kucağına dönün ve tövbe edin. Allah rahmedenlerin en merhametlisidir. İslam Cum­huriyeti ve millet de inşaallah sizi affeder. Eğer cina­yet işlemişseniz o zaman da Allah’ın izni hakkınızdaki hükmü malumdur. Yine de yolun yarısından dönün ve tövbe edin. Cesaretiniz varsa cinayetinizin cezasına katlanarak ahiretin çetin azabından kendinizi kurtann. Eğer böyle bir cesarete sahip değilseniz, o zaman da bu gibi boş şeylerle ömrünüzü zayi etmeyin ve bu­lunduğunuz yerde başka işlerle uğraşın ki salahanız bundadır.

Onların iç ve dıştaki taraftarlarına da gençliklerini onlar için zayi etmemelerini tavsiye ediyorum. Hangi gayeyle, evrensel sömürgecilere hizmet edenler; onla­rın çizgisinde yürüyenler ve farkında olmayarak da ol­sa düşmanların ağına düşenler için gençliğinizi yok et­mektesiniz? Ve kimin uğruna kendi halkınıza böyle ce­fada bulunuyorsunuz? Siz, onlar tarafından aldatılmış kimselersiniz. Eğer İran’da iseniz, milyonluk kitlelerin İslam Cumhuriyetine vefakar olduğunu, onun uğruna fedakarlık ettiğini müşahede etmektesiniz.

Mevcut hükümet ve rejimin de tam bir samimiyetle millete ve yoksullara hizmet ettiğini, yalan yere halk­çılık. mücahitçilik ve halk fedailiği iddiasında bulu­nanların Allah kullarına karşı nasıl da kin kustuklarını açıkça görmektesiniz. onlar siz saf kız ve erkekleri kendi hedefleri veya dünyayı sömüren iki kutuptan bi­rinin hedefleri yolunda hizmete almış, kendileri ise ya dışarıda iki cinayetkar kutuptan birinin kucağında zevku sefalarıyla meşguldurlar veya ülke içinde bedbaht cinayetkarların evlerine benzer görkemli örgüt evlerinde eşraflık hayatlarını südrürmekte, siz gençleri ise ölü­mün kucağına itmektedirler. Yurt içinde ve yurt dışın­daki siz gençlere de şefkatle nasihatta bulunuyorum ki, yanlış yolunuzdan geri dönün, canı yürekten İslam Cumhuriyetine hizmet eden mahrumlarla birleşin, ül­ke ve milletinizin, düşmanların şerrinden kurtulması ve hep birlikte şerefli bir hayat sürdürebilmeniz için bağımsız ve Özgür bir İran için çalışın.

Daha ne zamana kadar ve niçin kendi şahsi çıkarlarından başka birşey düşünmeyen, süper güçlerin himayesine sığınarak kendi milletine karşı savaş açan ve sizi kendi kudret düşkünlükleri ve uğursuz maksatlarına feda etmek isteyen kimselerin emrinde olacaksı­nız? Siz inkılabın başarıya ulaştığı bu yıllarda onların iddiaları ile fiillerinin sadece siz saf gençleri kandır­mak için olduğunu gördünüz, sel gibi coşan bir milletin karşısında hiç bir gücünüzün olmadığını, yaptığınız iş­lerin kendi zararınıza olup, ömrünüzü zayi etmekten başka bir neticesi olmadığını da biliyorsunuz. Ben, hi­dayet etmekten ibaret olan vazifemi yerine getirdim. Umarım ki en ufak bir iktidar hırsı olmaksızın kaleme alınan bu nasihatımı ölümümden sonra size ulaştığında dinler ve kendinizi Allah’ın acıklı azabında kur­tarırsınız. Lütuf sahibi Allah, sizi hidayet etsin ve doğ­ru yolu, sırat-ı müstakimi size göstersin.

Komünistler ve Halk Fedai Gerilalları gibi solculara ve sol eğilimli diğer gruplara vasiyetim de şudur. Siz­ler, ideolojiler ve özellikle de İslam hakkında sahih bir bilgiye sahip olan kimselerin yanında ideolojiler ve is­lam hakkında doğru dürüst bir araştırma yapmadan nail olur da bu gün dünyada yenilgiye uğramış ve ter­kedilmiş bir ideolojiye bağlanabiliyor, teslim olabiliyorsunuz? Neden kendinizi, araştırma ehlinin yanında muhtevası kof olan bir kaç ‘izm’ ile avutup duruyorsu­nuz? size ne olmuş ki kendi ülkenizi Rusya veya Çin’in kucağına düşürmek istiyor, kitleleri sevme adına milletinize karşı savaş açıyor, yabancılar yararına ülkeniz ve mazlum yığınlar aleyhinde komplolar kuruyorsu­nuz?

Görüyorsunuz ki ilk ortaya çıkışından bu güne ka­dar kominizmin taraftarları, dünyanın en diktatör, en kudret düşkünü ve en tekelci hükümetlerini kurmuş­tur. Kitlelerin taraftarlığı iddiasında olan Rusya “ın çizmesi altında nice milletler ezilmiş ve varlıkları yok edilmiştir. Rusya’nın müslim ve gayri müslim tüm halkı komünist partisinin baskı ve diktatörlüğü altın­da çırpınmakta, her türlü özgürlükten mahrum ve dünyadaki bütün diktatörlüklerden daha boğucu bir atmosferde yaşamaktadırlar. Komünist Partisinin söz­de parlak simalarından biri olan Stalin’in (İran’a) giriş ve çakışını, teşrifatını ve eşraflığını da gördük. Rusya ve onun piyonluğunu yapan Afganistan gibi ülkelerin mazlum halkları şu anda siz aldatılmışların uğrunda can verdiğiniz rejimin zulümleri altında inlemekte ve can vermektedirler. Halkın taraftarı olduğunu iddia eden sizler de her nerede eliniz bu mahrum halka yetişse, her türlü cinayeti yapmaktan geri kalmadınız. Cida taraftarlarınız olarak tanıttığınız ve bir çoğunu da aldatıp halk ve devletle savaşmaya sürükleyerek ölü­mün kucağına attığınız Amül’ün şerefli ahalisine karşı cinayetler işlemediniz mi ki? Siz mahrum halkın taraf­tarları) İran’ın mazlum ve mahrum halkını Rusya diktatörlüğünün eline teslim etmek istemekte, bu hiyaneti de halkın fedaisi ve mahrumların taraftarı adı altında yapmaktasınız.

Ne var ki Tudeh partisi ve yoldaşları İslam Cumhuriyeti’nin taraftarlığı maskesi altında kurdukları komplolarla, diğer gruplar ile silah, terör ve bomba sabotajlarıyla bu emellerini gerçekleştirmek istemekte­dirler.

Ben ister bazı delillerin gösterdiği üzere aslında Amerikancı komünistler olan meşhur solcular olsun, isterse de batıdan beslenen ve oradan ilham alan kimselere ya da kürt ve beluç halkını savunmak ve özerk­lik adına silahlanıp Kürdistan ve diğer bölgelerin mah­rum halkını varlıklarından etmiş ve İslam Cumhuriyeti’nin o illerde kültürel, sağlık, iktisadi ve yapımonarımla ilgili hizmetlerine mani olmuş olan Hizbi demokrat ve Komala gibi grup ve hiziplerin tümüne, kendilerine gelip de halka katılmalarını tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar bu yaptıklarıyla söz konusu mıntıkala­rın ahalisinin durumunu daha da kötüleştirmekten başka birşey yapmadıklarını tecrübe bile etmişlerdir. Zaten yapamazlarda... Öyleyse kendilerinin,milletlerinin ve bölgelerinin maslahatları icabı gelip de devlet ile teşriki mesaide bulunmalı ve isyankarlık, yabancılara hizmet ve kendi vatanlarına hiyanetten kaçınmalı, kendi ülkelerinin yapım ve onarımı için çalışmalıdırlar. Şundan da emin olmalıdırlar ki, İslam kendileri için hem cinayetkar bazı ve hem de diktatör Doğu kutbundan daha iyi ve hayırlıdır.

İslam halkın insani isteklerini en iyi ve doğru bir şekilde temin etmektedir. Yanlışlıkla Batı’ya ve kimi zamanda Doğu’ya meyleden, ara sıra da artık hiyanetleri su yüzüne çıkmış olan münafıkların taraftarlığını yapan ve bazen de İslam düşmanlarına karşı olan kimselere hata ve yanlışlıkları sebebiyle lanet eden ve onlara kötü laflar söyleyen müslüman gruplara vasiyet ediyorum ki, kendi yanlışlık ve hatalarında ısrar etmesinler. İslami bir cesaretle kendi hatalarını itiraf edip Allah rızası için hükümet, meclis ve mazlum millete bir ses olup aynı istikamette hareket ederek tarihin mustazaflarını müstekbirlerin şerrinden kurtarmaya çalışsınlar.

Sorumluluğunun bilincinde güzel tabiatlı ve temiz düşünceli bir alim olan merhum Müderrisin o günlerin düzensizliğe uğramış ve yese kapılmış meclisinde söy­lediği o tarihi sözü hatırlayınız:

*“Madem ki şu anda yok olmamız gerekiyor öyleyse niçin kendimizi kendi elimizle yok edelim?”* Ben de bu­gün o Allah yolu şehidinin hatırasına siz mümin kardeşlerime arzedeyim ki, eğer bizler Amerika ve Rusya cenayetkarlarının eliyle tarih sayfalarından silinir de kırmızı kanımızla yüzü ak olarak Allah ile mülakat edecek olursak, bu, Doğu’nun kızıl ve Batı’nın siyah ordusunun bayrağı altında müreffeh ve rahat bir hayat yaşamamızdan daha çok iyidir, büyük enbiyaların, müslümanların imamlarının ve dini mübin’in büyüklerinin yolu da daima bu olagelmiştir. Bizler de bu yola koyulmalı ve bir millet bağımlılıktan azade olarak ya­şamak istediğinde bunu yapabileceğine itimadımız olmalıdır. Dünyanın süper güçleri dahi bir millete, idealininin hilafi olan şeyleri yükleyemezler. Afganistan’dan ibret alınmalıdır. Gasıp Afganistan hükümeti ve solcu partileri Rusya’yla elele vermelerine rağmen şimdiye kadar halk kitlelerini bir türlü sindirememişlerdir.

Buna ilaveten dünyanın mahrum halkları da artık uyanmış ve çok geçmeden de bu uyanmalar kıyam, ha­reket ve inkılaba dönüşecek ve kendilerinin müstekbir zalimlerin sultası altında kurtulmasına sebep olacak­tır. İslami değerlere bağlı siz müslümanlar da şu anda Batı ve Doğu’dan ayrı kalmanın bereket ve nimetlerinin artık bir bir ortay a çıktığına şahid olmaktasınız. Yerli mütefekkir beyinler çalışmaya başlamış, ülke kendine yeterliliğe doğru ilerlemektedir.

Batılı veya Doğulu hain uzmanların milletimize *“siz yapamazsınız”* dedikleri birçok şeyleri artık bu millet kendi düşüncesi ve eliyle yapmakta ve şimdilik yapa­madıklarını da inşaallahu teala uzun vadede yapacak­lardır. Ne yazık ki bu inkılab oldukça geç gerçekleşti. En azından bu inkılab Muhammed Rıza’nın zalimane saltanatının evvelinde tahakkuk etmeliydi. Eğer o za­manlar vücuda gelmiş olsaydı şu andaki İran bambaş­ka bir İran olacaktı. Benim, yazarlara, konuşmacılara, aydınlara, herşeyi tenkit edenlere ve kin sahibi kimselere vasiyetim şudur ki: vakitlerini İslam Cumhuriyetine karşı muhalefette bulunmakta harcayacaklarına, var olan bütün güçlerini devlet, meclis ve bu millete hizmette bulunan sair organlara karşı kullanacaklarına ve gıybetini etmekle tüketeceklerine bu ameleriyle de ülkeyi süper güçlerin tarafına sevkedeceklerine, kendi Allah’ınızla tek bir gece olsa dahi halvetediniz. Eğer Allah’a inanmıyorsanız, o zaman da vicdanlarınizla halvet ediniz. Bir çok zamanlar insanın bizzat kendisinin dahi habersiz olduğu o batıni saiklerinizi araştırın; cephe veya şehirlerde paramparça olmuş gençlerin akan kanlarını hangi ölçü ve insafla görmez­likten geliyorsunuz? dahili ve harici zalim ve yağmacı­ların yükü altından kurtulmak isteyen, kendi ve evlatlarının canı pahasına istiklal ve özgürlüğünü ele geçir­miş ve fedakarlıklarla da bunu hıfzetmeye çalışan bir millet için niçin psikolojik savaşa kalkışıyor, bölücülük yaparak ve hainane komplolar düzenleyerek zalim ve müstekbirlere geçit vermeye çalışıyorsunuz? Acaba fi­kir, kalim ve beyanlarınızla hükümet, meclis ve milete vatanı korumak yolunda kılavuzluk etseniz daha iyi olmaz mı?

Acaba bu mazlum ve mahrum millete yardım etme­niz ve İslam devletine kendi katkılarınızla istikrar bağışlamanız daha uygun değil midir? Acaba bu meclis, cumhurbaşkanı, hükümet ve yargı organlarını eski re­jimde olanlardan daha mı kötü kabul ediyorsunuz? Yoksa lanetli eski rejimin bu mazlum ve sığınaksız halka ne zulümler ettiğini unuttunuz mu? Yoksa bu İslam ülkesinin o zamanlar Amerika için askeri bir üss olduğunu ve ona karşı bir sömürge muamelesinin ya­pıldığını meclis, hükümet ve ordunun onların kontrolü altında olduğunu, onların müsteşar, uzman ve mütehassıslarının bu millete ve zenginliklerine neler ettik­lerini bilmiyor musunuz? Yoksa tüm ülkede fesadı yay­gınlaştırma yolundaki faaliyetleri, fuhuş merkezlerini, kumarhaneleri, meyhaneleri içki bayiliklerini, sinema­ları ve genç kuşağı zayi etmede kullanılan diğer mer­kezleri unuttunuz mu? Fesat ve fuhuş dolu kitle ileti­şim organları, dergileri, o rejimin gazetelerini acaba unuttunuz mu? Bugün artık o fesat pazarlarından hiç­bir eser kalmamıştır. Ama birkaç mahkemede genellikle sapık gruplardan sızmış olan bazı kişilerin veya birkaç gencin İslam ve islam Cumhuriyeti’nin adını kötülemek maksadıyla birtakım kötü eşlere baş vur­maları veya yeryüzünde bozgunculuk çıkararak, İslam ve İslam Cumhuriyeti aleyhine ayaklanan bazı kimse­lerin idam edilmesi karşısında hemen feryad ediyor ve açıkça İslam’ı reddeden ve onun aleyhinde silahla, ka­lemle veya silahtan da zararlı olan dilleriyle kıyam et­miş olan kimselerle antlaşma yapıyor ve onlara kar­deşlik elini uzatıyorsunuz!

Nasıl oluyor da Allah’ın, kanlarını helal etmiş oldu­ğu kimselere gözümüzün nuru diyor, 14 İsfend (5 Mart) Faciasını[[136]](#footnote-136) yaratan ve günahsız gençleri döverek ve söverek ezen aktörlerin yanına oturuyor, sahne­nin seyircisi olmakla yetiniyor ve bu hareketinizi İslami ve ahlaki bir amel olarak kabul

ediyorsunuz; fakat devletin ve yargı organlarını, İslam’ın katı düşmanla­rını, sapıkları ve mülhidleri cezalandırması karşısında hemen feryad ediyor ve mazlumiyet sesinizi yükselti­yorsunuz. Ben geçmişinizden bir miktar haberdar ol­duğum ve bazılarınıza da alaka duyduğum için siz kar­deşler hakkında oldukça üzülmekteyim. Yoksa hayır­severlik kılığında olan esrar, çoban kılığında olan kurtlar herkesi kandırıp onlarla alay eden, millet ve ülkeyi yokluğa sürüklemek ve iki yağmacı kutuptan birine hizmet etmek niyetinde, kendi kirli elleriyle gençlerimizi, kıymetli şahsiyetleri ve toplumu terbiye etmeye çalışan alimleri şehid eden, mazlum müslüman çocuklara merhamet etmeyen, kendilerini toplumda rüsvay eden, Kahhar Allah’ın huzurunda hüsrana uğ­ramış olan ve nefsi emmare şeytanının üzerlerinde hükümet kurmuş olması sebebiyle de artık dönüş yol­ları dahi olmayan kimseler için hiç mi hiç üzülmüyo­rum. Fakat biz mümin kardeşler, mahrumlara mazlumlara ve hayatın bütün nimetlerinden mahrum ya­lın ayak kardeşlerimize hizmet etmek isteyen bu hü­kümet ve meclise niçin yardımda bulunmuyor ve sade­ce şikayetleriniz gündeme getiriyorsunuz? Her inkıla­bın kaçınılmaz bir gereği olan bunca müşkül ve zorluklara, onca hasarat ve zararları olan bu zoraki savaşa, milyonlarca yerli ve yabancı muhacirler oyununa ve hadsiz bozguncu girişimlere rağmen şu kısa müddet zarfında doğrusu bu hükümetin ve İslam Cumhuriyeti kuruluşlarının yaptığı hizmetleri eski rejimin imkan ve bayındırlık işleriyle mukayese ettiniz mi?

Eski rejimin imar ve bayındırlık işlerinin hemen he­men hepsinin sadece şehirlere, o da müraffah ve zen­gin mahallelere mahsus olduğunu, mahrum ve fakir kesimlerin ise bu imkanlardan ya hiç faydalanamadıklarını veya oldukça az faydalandıklarını bilmiyor mu­sunuz? Şimdiki hükümet ve İslami kuruluştan ise bu mahrum kesime hizmet edebilmek için canı yürekten çalışıyorlar. Siz müminler işlerin daha çabuk yapılması ve ister istemez toplanacağınız o ilahi dergaha, O’nun kullarına hizmet madalyası takmış olarak gidebilmeniz için bu hükümete yardımcı olunuz.

# İSLAM KOMÜNİZME KARŞI OLDUĞU GİBİ KAPİTALİZME DE KARŞIDIR

Tavsiye olunması ve hatırlatılması gereken meselelerden biri de şudur ki: İslam zulüm ve baskı altındaki halk kitlelerinin mahrumiyet sebebi olan zalimane ve sınırsız sermayedarlıkla uyuşmamaktadır, aksine onu sosyal adalete muhalif bir sistem bilerek ciddi bir şe­kilde kitap ve sünnette kınamıştır. Ne var ki İslami hükümet sisteminden ve İslam’da var olan siyasi me­selelerden habersiz bazı sapık fikirli kimseler, kendi yazı ve konuşmalarında İslam’ın aşırı bir derecede kapi­talizm ve mülkiyet anlayışı savunduğunu ileri sürmüş ve hala da bu tutumlarını sürdürmektedirler.

Bunların bu yanlış anlayıştan İslam’ın nurlu simasının örtülü kalmasına sebep olmuş ve İslam’ın üzerine yürümeleri ve onu Amerika ve ingiliz ve diğer yağmacı batılı kapitalist rejimler gibi bir rejim olduğunu söyle­meleri için kasıtlı kimselere ve İslam düşmanlarına fırsat vermiştir. Bu cahillerin söz ve ameline bakarak maksatlı veya cahil kimseler, gerçek islam bilimcilere sormaksızın ve İslami onlardan öğrenmeksizin İslam ile savaşa kalkıştılar. Keza İslam, ferdi mülkiyete mu­halif olan ve hayatta komün (herşeye ortak olma) sa­vunan komünizm, Marksizm ve Leninizm rejimi gibi de değildir. Zira eskiden şimdiye kadar var olan bir çok farklılıklarıyla komünal bir yapıyı hatta kadında or­taklık ve eşcinselliği bile savunan ve tam bir diktatör­lük ve ezici bir istibdadı savunan bir sistemdir komünizm. Bilakis İslam mutedil bir sistem olup mülkiyet yolları ve tüketimde mahdud bir mülkiyeti kabul etmiş ve ona saygılı olmuştur. Gerçekten de eğer İslam’ın söylemiş olduğu şekilde amel edilirse o zaman ülkenin iksitasi çarkları salim bir şekilde çalışmaya başlar ve sağlam bir rejimin gereği olan sosyal adalet de tahak­kuk etmiş olur.

Ne var ki yine bazı kişiler İslam’ı yanlış anlamaları 385

islam ve onun salim iktisadından haberdar olmamala­rı sebebiyle birinci gurubun tam karşı noktasında yer alıp bazen de kimi ayetleri ve Nehcül Belağa’daki bazı cümleleri delil göstererek İslamı marksizm ve benzeri sapık ekollere muvafık bir din olarak tanıtmışlardır. Diğer ayetler ve Nehcül Belağa’nın diğer cümlelerine dikkat etmeksizin kendi başlarına buyruk ve noksan akıllarıyla ayağa kalkmış, komünal sistemleri savun­makta küfür, diktatörlük ve insani değerleri görmez­likten gelen boğucu bir atmosferde insan kitlelerine tıpkı bir hayvan muamelesi yapan azınlık hükümetini himaye etmektedirler.

Meclise, Anayasayı Koruma Şurasına, hükümete, cumhurbaşkanına, Yüksek Yargı Şurası yetkililerine vasiyyetim ise Allah’ın ahkamı karşısında mütevazi ol­maları, zalim ve yağmacı kapitalist kutup ile mülhid sosyalist ve komünist kutubun muhtevasız prapogandalarının etkisi altında kalmamaları ve İslami çerçeve­de yer alan mahdud bir mülkiyete saygı göstermeleri­dir. Millete de güvence veririz ki onlar da kendi serma­yelerini işletsin ve yapıcı faaliyetleri başlatsınlar. Hükümet ve ülkeyi kendine yeterliliğe, ağır ve hafif sanayiye kavuştursunlar. Meşru sermaye sahipleri ve zenginlere de kendi adil servetlerini çalıştırmalarını, köylerde, tarla ve fabrika alanlarında büyük bir ibadet sayılan yapıcı faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye edi­yorum. Hepinize mahrum kesimlerin refah ve mutlu­luğu için çalışmanızı vasiyet ediyorum. Sizin dünya ve ahiret hayrınız, şahlık ve hanlık tarihi boyunca zahmet ve zorluk içinde yaşayan, toplumun mahrum kesimlerine yardım elinizi uzatmanızdadır. Zengin sınıfın gö­nüllü olarak ve gecekondu veya hasırdan evlerde oturanlara ev temin ederek onların refahlarını sağlamaları ne kadar da iyi olurdu! Emin olsunlar ki, kendi dün­ya ve ahiret hayırları da bundadır. Toplumda birinin hiç evi yokken bir diğerinin apartman dairelerinin olması hiç de insafa yakışır bir şey değildir.

# İSLAM CUMHURÎYETİNE MUHALİF OLAN ALİM KILIKLI KİMSELERE VASİYET

Muhtelif sebeplerle İslam Cumhuriyetine ve devlet kuruluşlarına muhalefet eden, kendi vakitlerini bu ni­zamın yok edilmesi için harcayan muhalif komplocu ve siyaset aktörlerine yardımda bulunan ve nakledildiği şekliyle bazen de Allah’tan habersiz bir takım zengin­lerden bu maksatları sebebiyle aldıkları büyük bir miktar para karşılığında onlara önemli yardımlarda bulunan alim ve alim kılıklı kimselere vasiyet ediyo­rum ki işlediğiniz bu haltlardan ve yaptığınız bu işler­den şimdiye kadar hiç bir fayda görmediğiniz gibi bun­dan sonra da görmeyeceksiniz. Eğer bu işlere sırf dün­ya için yeltenmişseniz biliniz ki Allah, sizi bu iğrenç hedefinizde muvaffak etmeyecektir. Tövbe kapısı açıkken Allah’tan özür dileyiniz, yoksul ve mazlum milletler bir ses olunuz halkın fedakarlıkları sonucu meydana gelen İslam Cumhuriyetini destekleyiniz ve biliniz ki, sizin dünya ve ahiret hayrınız bundadır.

Gerçi sizlerin tövbe etmeye muvaffak olacağınızı da sanmıyorum. Muhtelif şahıs ve gruplardan bilerek ve­ya yanlışlıkla sadır olan ve İslam’a aykırı olan bir ta­kım hata ve yanlışlıklar sebebiyle bizzat İslam Cum­huriyetine ve hükümete şidetli bir şekilde muhalefet eden, kendi nazarlarında Allah rızası için bu nizamı yıkmaya çalışan ve bu Cumhuriyetin saltanat rejiminden de kötü olduğunu veya en azından onun gibi bir rejim olduğunu iddia eden kimselere de sadık bir niyetle halvetlerde oturup düşünmelerini tavsiye ediyo­rum. İnsaflı bir şekilde bu nizamın eski rejim ile şöyle bir mukayesesini yapsınlar. Aynı zamanda dünyada vuku bulmuş devrimlerde Hercümercin, kargaşalığın, yanlılık ve firsat kollayıcılığın kaçınılmaz bir şey olduğunu da daima göz önünde bulundursunlar. Sizler is­lam Cumhuriyetinin komplolar, gerçek dışı propagan­dalar, içten ve dıştan yapılan silahlı saldırılar, İslam muhalifi ve fasit grupların, milleti İslam ve İslam devletinden ayırmak ve düşman kılmak maksadıyla bütün hükümet organlarına sızmaları, iş başında olanların çoğunun da yeni olması, gayri meşru haklarından ta­mamıyla veya az da olsa mahrum kalmış kimseler hakkında yaydıkları sahih olmayan şayiaları, İslam kadınlarının gözle görülür bir şekilde azlığı, belleri büken iktisadi sorunlar, milyonlarca mesullerin arındırılmasında ve tehzip edilmesinde ortaya çıkan problem­ler, salih uzman ve mütehassıs kimselerin eksikliği ve insanın işin içine girmeyinceye kadar da haberdar ola­mayacağı kabilden onlarca sorunlarını da gözönünde bulundurun. Öbür yandan da faizcilik, menfaatçilik, pahalıcılık, dövizin kanun dışı yollarla yurtdışına çıkarılması, kaçakçılık ve stokçuluk ile toplumun fakir ve mahrum kesimini helaket derecesine varan büyük bir fakru zaruret içine sokan ve toplumu fesada doğru çekmeye çalışan kasıtlı, saltanat yanlısı büyük sermaye­darlar sizlerin yanına gelmekte ve bir takım sözde şi­kayet edici sinsi girişimlerde bulunmaktadırlar.

Bazen de sizleri inandırmak ve kendilerini gerçek müslüman gösterebilmek için sizlere bir miktar humus da vermekte ve timsah gözyaşları dökerek sizleri nizama karşı sinirlendirmekte ve muhalefet etmeye zorlamaktalar. Halbuki bunların birçoğu gayri meşru istifadeleriyle halkın kanını emmekte ve ülkenin iktisadını çıkmaza sokmaktadırlar. Ben bu muhterem beylere kardeşçe ve tevazu içinde nasihat ediyorum ki böylesi şayia çıkarların tesiri altında kalmasınlar. Allah için ve İslam Cumhuriyetinin korunması uğrunda bu Cumhiriyeti takviye etsinler. Şunu da bilmelidirler ki, eğerbu İslam Cumhuriyeti yıkılacak olursa Bakiyetullah (Hz. Mehdi’nin Ruhum ona feda olsun istediği İslami bir rejim veya siz beylere itaat edecek bir hükümet de başa geçmeyecektir. Aksine iki güç kutubundan birinin arzuladığı bir rejim kurulacak, o zaman da İslam ve İslam devletine yönelmiş ve gönül vermiş dünya mahrumlarının ümitleri suya düşecek, İslam’da artık ebedi olarak münzevi kalacak ve sizler de bütün bu yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Ama iş işten geçtiğinde bu pişmanlığın da artık hiç bir faydası olmayacaktır. Eğer siz beyler, ülkedeki tüm işlerin bir gecede İslam ve Allah’ın hükümleri doğrultusunda düzeltilmesini bekliyorsanız bu büyük bir yanlışlıktır. Bütün insanlık tarihi boyunca da böyle bir mucize vaki olmamış, bun­dan böyle de vaki olacak değildir. *“Bütün dünyayı ıs­lah edecek olan”* Hz. mehdi asnin inşaallahu Teala zuhur edeceği gün de biz mucize olacağını ve bütün alemin bir günde ıslah olacağını sanmayınız. Aksine büyük fedakarlıklar ve çabalar sonucu zalimler sindirilecek ve yalnızlığa itileceklerdir. Eğer sizler de halk­tan bazı sapık kimseler gibi o hazretin zuhuru için bir ön hazırlığın görülmesi maksadıyla tüm aleme zulüm ve küfürle doldurmaya çalışmak gerektiğine inanıyorsanız, o zaman da ***“inna lillah ve inna ileyhi raciun”*** demek gerekir.

# DÜNYA MÜSLÜMAN VE MUSTAZAFLARI KENDİ HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN KIYAM ETMELİDİRLER

Bütün dünya müslüman ve mustazaflarına vasiyet ediyorum ki kendi yerlerine oturup ülkelerindeki ha­kim ve idarecilerden veya dış güçlerden kendileri için istiklal ve hürriyet hediye getireceklerini beklemesinler. Dünyayı sömürüp büyük süper güçlerin tüm İslam ülkeleri ile diğer küçük devletleri kendi hakimiyeti altına aldıkları şu son yüzyılda bu ülkelere hakim olan devletlerden hiç birinin kendi milletlerinin refah, istik­lal ve özgürlüğü için çalışmadığını ya bizzat müşahede etmiş ya da sahih tarihi kaynaklardan öğrenmiş bu­lunmaktayız. Onların büyük bir çoğunluğu ya bizzat kendileri kendi milletlerine zulüm dolu ve boğucu bir istibdad dönemi yaşatmış, yaptıkları herşeyi de sadece ya kendi şahsi ve cemaatlerinin menfaatleri ya da mü­reffeh ve üst tabakadan kimselerin refahı için yapmış­lardır. Çerçöp ve hasırlardan evlerde yaşayan mazlum halk tabakası ise hayatın tüm nimetlerinden, su, ek­mek ve cüzi bir azıktan bile mahrum kalmış ve bu za­vallıları müreffeh ve ayyaş kesimin menfaatleri için çalıştırmaktadırlar; ya da süper güçlerin kuklası olup kendi ülke ve milletlerini bağımlı kılabilmek için ellerinden geleni yapmakta ve muhtelif hilelerle ülkeyi Doğu ve Batı için bir pazar haline getirerek onların menfaatlerini temin etmeye çalışmaktadırlar. Böylece de milletleri geri bırakmakta ve sadece birer tüketim ülkesi haline getirmektedirler. Şu anda da aynı plan­larla hareket etmektedirler. Ey dünya müstazafları, Ey İslam ülkeleri ve dünya müslümanları, ayağa kalkınız ve kendi haklarınızı geri alınız. Süper güçler ve onların kuklalarının propaganda yaygaralarından korkmayınız. Tüm emekleriniz sizin ve aziz İslam’ın düşmanlarına takdim eden şu cinayetkar idarecileri kendi ülkenizden dışarı atınız. Hepiniz (sizler ve İs­lama bağlı hizmet ehli kimseler) İslam’ın iftihar dolu bayrağı altında toplanıp İslam ve dünya mahrumlarnın düşmanlarına karşı müdafaa vererek özgür ve müstakil cumhuriyetlerden müteşekkil bir İslami dev­let oluşturmaya çalışın. Ancak böyle bir devletin oluş­turulmasıyla dünya müstekbirlerini kendi yerlerine oturtabilir ve tüm dünya müstazaflarını yeryüzünün imamet ve veraset makamına ulaştırabilirsiniz. Allahu Teala’nın vadettiği o günü görmek ümidiyle...

# ŞEREFLİ İRAN HALKINA VASİYET

Bu vasiyetnamenin sonunda şerefli İran halkına bir defa daha vasiyet ediyorum ki, insanın dünyada kat­landığı zahmet, zorluk, fedakarlık, ısar ve mahrumi­yetlerin hacmi, daima sahip olduğu hedef ve maksadın büyüklük, değerlilik ve yücelik hacmiyle orantılıdır. Siz şerefli ve mücahid milletin, uğrunda kıyam ettiği­niz, can ve malınızı feda ettiğiniz ve etmekte olduğu­nuz maksad, maksatların en üstünü, en yücesi ve en değerlisidir. Öyle yüce bir maksattır ki o, ezelde, kai­natın başlangıcından takdim edilmiş olup, bu dünya­dan sonra da sonsuza kadar (en üstün maksad olarak) takdim edilecektir. Bu maksad geniş anlamıyla uluhiyet mektebi, ğayb ve şuhud mertebeleriyle bütün var­lık aleminde hilkatin temeli ve nihai hedefi olan tüm yüce ebadıyla Tevhid idealinden ibarettir ki bu da tüm mana, derece ve ebadıyla Muhammed’in sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem mektebinde tecelli etmiş ve bütün enbiya ve evliyanın Allah’ın selamı üzerlerine olsun telaşı da sırf bu maksadın tahakkuku için ol­muştur. Mutlak Kemal ve sonsuz Celal ve Cemal’e ulaşmak da, sadece onunla mümkündür. Topraktan varlıkları (insanları) melekutiler ve onlardan da yüce olanlardan üstün ve eşref kılan şey de yine o yüce maksatdır. Bu yolu katetme neticesinde topraktan var­lıklar için hasıl olan derece, gizli veya açık, bütün hil­kat aleminde diğer hiçbir varlık için hasıl olmamakta­dır.

Ey mücahid millet, siz maddi ve manevi bütün alemde dalgalanmakta olan bir bayrağın altında yol almaktasınız. Onu bulsanız veya bulmasanız, yine de bütün peygamberlerin Allah’ın selamı üzerlerine ol­sun istikameti ve mutlak saadetin yegane yolunda yü­rümektesiniz. Bütün evliyanın uğrunda şehid olmayı arzuladığı, kanlı ölümü “baldan daha tatlı” bildiği şey de işte budur. Sizin gençleriniz de cephelerde bundan bir yudum içince vecde geldiler. Onların anne, baba, bacı ve kardeşlerinde de aynı şey tecelli etmiştir. Dola­yısıyla da Kerbela şehidlerine hitab ederek *“Keşke biz de sizinle birlikte olsaydık da büyük bir feyze (kurtuluşa) erseydik”* demek hakkına gerçekten de sahibiz. Gö­nülleri okşayan o nesim ve (insanı) vecde getiren bu cilve onlara mübarek olsun. Bu tecellinin birazı da, ka­vurucu sıcak altındaki tarlalarda, güçleri tüketen fabri­kalarda, iş atölyelerinde, sanayi buluş ve icat merkezlerinde milletin büyük bir çoğunluğunda, çarşıpazarda, cadde ve sokaklarda, köylerde, islam ve İslam Cumhuriyeti , ülkenin kalkınması ve kendine yeterli­lik haddine ulaşması için herhangi bir işte çalışan kimselerde tecelli etmiştir. Bu yardımlaşma ve İs­lam’a bağlılık ruhu toplumda hakim olduğu müddetçe de bu aziz ülke zamanın her türlü kaza ve belasından mahfuz kalacaktır inşaallahu teala. Allah’a hamdolsun ki ilim havzaları, üniversiteler , ilim ve terbiye merkezlerinde bulunan aziz gençler, bu ilahigaybi nefhadan faydalanmış durumdalar. Bu merkezler, halihazır­da tamamıyla bu gençlerin kontrolünde olup, sapık ve cinayetkar kimselerin eli Allah’ın izniyle oralardan ke­silmiştir. Hepinizi daima Allah’ı hatırınızda tutarak kendini tanımak, kendine yeterlilik ve tüm ebadıyla ülkenin istiklali yolunda durmadan çalışmanızı tavsi­ye ediyorum. Biliniz ki, eğer sizler Allah’ın hizmetinde olur. İslam ülkesinin terakki ve kalkınması için çalışır, yardımlaşır ve yardımlaşma ruhunu korursanız Allahu teala’nın kudretli yardım eli de sizinle olur.

Ben aziz millette gördüğüm uyanıklık, akıllılık, İslam’a bağlılık,fedakarlık hak yolunda gösterdikleri mukavemet ve salabet ruhundan dolayı bu insani mana ve mefhumların Allah’ın fazlıyla onların torunlarına da intikal etmesini ve nesilden nesile daha da bir canlılık kazanmasını ümid ederek, huzurlu bir gö­nül, mutmain bir kalp, şad bir ruh ile Allah’ın fazl ve rahmetine umutlu olarak kardeşler ve bacıların huzurundan ebedi mekana doğru yolculuk ediyorum. Sizle­rin hayır duanıza oldukça ihtiyacım vardır. Rahman ve Rahim olan Allah’tan hizmetteki kusur ve taksira­tım hususunda özrümü kabul etmesini diliyorum. Aynı zamanda hizmetteki kusur ve taksiratım hususunda milletten de özrümü kabul etmelerii ve tam bir kud­ret ve kararlılıkla daima ilerlemelerini ümit ederim. Hizmet ehli birinin aranızdan gitmesiyle de bu mille­tin çelikten barajında bir aksamanın meydana gelme­yeceğini bilsinler. Zira daha yüce ve büyük hizmet eh­li kimseler, hizmet etmektedirler, bu milletin ve dünya mazlumlarının koruyucusu da bizzat Allahu tealadır.

Allah’ın selam, rahmet ve bereketleri sizlere ve Allah’ın salih kullarına olsun.

**l. Cemadiyel Evvel 1403, 15 Şubat 1983**

**Ruhullahil Museviyyil Humeyni**

Bismillahirrahmanirrahim.

Bu vasiyetnamemi vefatımdan sonra halka Ahmed Humeyni okusun. Özrü olursa muhterem Cumhurbaş­kanı veya muhterem İslami Şura meclisi Başkanı veya Muhterem Ülke Yüksek Divanı Başkanı bu zahmete katlansın.

Bunların da herhangi bir özrü olursa Anayasayı Ko­ruma Şurası üyesi müctehidlerinden birisi bu zahmeti kabullensin.

**Ruhullahil Museviyyil Humeyni**

**Bismillahirrahmanirrahim**.

Bu 29 sayfalık vasiyetname ve önsözün hemen al­tında birkaç meseleye değinmeyi gerekli görüyorum.

1. Ben şu anda daha hayattayken aslı olmayan bir­takım şeyler bana isnat edilmektedir. Benden sonra da bu gibi yakıştırmaların hacminin daha bir artması muhtemeldir. Bu yüzden benim sesim veya uzmanlar­ca tetkik edilen yazım ve imzamla olan ya da İslam Cumhuriyeti televizyonunda söylemiş olduğum şeyler dışında bana isnat edilen veya edilecek olan sözlerin hiç birisini tasdik etmediğimi bildirmek isterim.

2. Ben daha hayattayken bazı şahıslar benim bildirilerimi kendilerinin yazdıklarını iddia etmişler. Bu meseleyi kesinlikle yalanlıyorum. Şimdiye kadar hiç­bir bildirimi kendi şahsımdan başka hiçbir kimse hazırlamamıştır.

3. Söylenildiği üzere bazıları benim Paris’e kendileri aracılığıyla gitmiş olduğumu iddia ediyorlar. Bu bir yalandır. Ben Kuveyt’ten geri çevrildikten sonra (oğ­lum) Ahmed’e danışarak Paris’i seçtim. Zira İslami ül­kelerin beni kabul etmeyeceği ihtimali vardı. Onlar Şahın nufuzu altında idiler.Ama Paris hususunda böyle bir ihtimal mevcut değildi

4.Ben hareket ve İnkılap müddeti boyunca bir takım riyakar ve iki yüzlü kimselerin İslami zahirlerin

den dolayı kendilerini bazen zikretmiş ve övmüşümdür.Ama sonradan bunların hile ve oyunlarına kandığımı anladım Elbetteki bu övgüler,onların İslam cumhuriyetine bağlı ve vefalı göründükleri bir sıradaydı. Dolayısıyla da bu meselelerden sui istifade edilmesine izin verilmemelidir. Ölçü, herkesin şimdiki halidir.

**Ruhullahil Museviyyil Humeyni**

**- 8 - Pir-i Aşk’ın Elyazması ve Resimleri**

1. Bu ifade İslam Cumhuriyetinin Humeyni rejimi olarak basit bir şekilde adlandırımasının hakli çıkarılması olarak anlaşılmamalıdır. Bu tür bir tanımlama, yeni düzenin de­rin köklerini görmezlikten gelir ve diğer şeylerle birlikte yeni anayasanın İmam Humey­ni’nin görüşüne göre Valayet-i Fakih doktrininin hakkını gözetmediğini dikkate almaz. Bkz. İmam’ın yazara 20 Aralık 1979 yılındaki bir görüşmede söyledikleri; Hamid Algar tarafından denenen ve çevrilen İmam Humeyni hakkındaki İslam and Revolution adlı kitapta yer almaktadır. (Berkeey: Mizan Press, 1981) s.342. [↑](#footnote-ref-1)
2. Her ne kadar bu hususda söylentiler olsa dahi, Hümeyni’ye İmam ünvarı verilmesini hiçbir şekilde onun gaiplikten çıkan 12. İmam olduğuna inanıldığı anlamı taşımadığını veya ona 12 İmam’ın tanımlayan ismet sıfatının atfedildiği anlamına gelmediği bilinmelidir. Bu unvan ona ilk defa 1964 ve 1969 yıllarında Nimet Mirzazede tarafından şiirlerde verilmişti, ama bu ona başka yüzlerce kişinin de aynı ünvana sahip olması dolayısıyla açıkça yetersiz olan Ayetullah unvanının yerine geçmesi veya ek olması için bazı ünvanlar verilmesi ihtiyacı hissedildiği 1977 yılına kadar genel kabul görmedi. Umam sıfatı –teknik veya hususi manasıyla, orijinal ve genel manasıyla değil kabul görmüştü. Bkz Hamid Algar, İran ve İnkılabi İslam (Tahran 1360/1981) s. 215-216. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gazetteer of the province of Oudh (Allahabad, 1877) c.2.. 1124. Bkz. Hubeyni Spi rit Pervades Family’s Ancestral Home, 8 Şubat 1979, Kayhan international, S.A.A. rav vi’ye göre, Kinturi alesi’ daha 14. yüzyılın başlarında Nişapur’dan Hindistan’a ulaştılar. A. Socioİntellectual History ol the itha Ashari Shi’is İn india, (Canbera. 1986) c.2. S.164. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mir Hamid Hüseyin’le ilgili olarak, bkz: Muhsin emin, A’yaella, c.18 (beyrut 1393/1973) s.110-112. ve Abagat’la ilgili olarak, bkz; Muhammed Rıza Hakimi, Cahar ad Kitap Der Şinaht Şia. Hakimi’nin derlediği Yedname-i Allame» Amininin İçinde (Tahran. 1352/1973). s.552-554. İmam Humeyni Kitabı 1930’ların başlarında Kum’da okuttu. Bkz.. Ayetullah Sadıki ile Peyami inkılab, s. 52’deki görüşme (İsfand) 1356/1982) Ve Humeyni, Söz konusu eseri. ilk kitabı keşfulEsrar’da (Tahran, tarih­siz, özellikle s.141 ve 157) sık sık tekrarlamış ve övücü referanslarda, bulunmuştur. [↑](#footnote-ref-4)
5. S. H. R. Berresi ve Tahlili ez-Nihzai İmam Humeyni (Necip, Tarihsiz) s.20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhsin Emin, A’yan elişa, (beyrut, 1380/1960} c-9, s 211) adlı kitabında dedesi Zeynelabidin el-Musavi olan isimli bir zata, Seyyid Ahmed’e değinir, kintur seyyidlerinin atası tarafından taşınan bir isimdir. Bu yüzden söz konusu edilen Seyyid Ahmed (bu kişi 1886’da Farsça, mümin el-Varisin adlı bir kitap tamamlamıştır) imam Hu­meyni’nin büyük babası olabilir. [↑](#footnote-ref-6)
7. Avad sultanlığının son yıllarının genel bir izahı için bkz. Abdul Halim Sharar, Lucknow, The Last Phase of an Oriental Culture, çevr: Es. S. Horcoun ve F. Husain (Londra. Elek, 1975. s.5075) imam’ın oğlu Hüccetul İslam seyyid Ahmed Humeyni,büyük babasının İran’da yerleşme kararının bir nedeninin Avad sutlanlığının hakimleriyle olan gergin ilişkilerinin olduğunu ileri sürmektedir. (Görüşme Camaran, 12 Eylül 1982). [↑](#footnote-ref-7)
8. S.H.R. Berresi ve tahlili .23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Merhum Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti ile görüşme. Tahran 28 aralık 1979. Beheşti’nin eşi Mir Muhammed taki Müderisinin büyük kızıdır. [↑](#footnote-ref-9)
10. Humeyni, İslam and Revolution. s. 124-234 ve ayrıca Şirazi’ye değindiği diğer pek çok konuşmasında olduğu gibi Şirazi ile olan çalışmalarına ek olarak, Seyyid Mustafa. Necef’İn bütün önde gelen alimlerinden icazet almış olduğu söylenir. Bkz. Ali Rabbani Halhali, ŞudadeYi Ruhaniyeti Şia der Yek Şad Salai ahir (Kum, 1403/1983 s. 112). [↑](#footnote-ref-10)
11. Suderdei Ruhaniyet, s. 110-111 ve Heinz Nussabaumer, Humeyni: Revolutonar in Allahus Naen, Omünth W. Heyn, 1979, s.20-23) Seyyid Musfafa’nın katilinin renkli ve farklı bir hikayesi bana seyyid Ahmed Humeyni (Görüşme, 12 Eylül 1982) tarafından aktarılmıştı. Buna göre, Seyyid Mustafa Humeyni’nin şeriat Hakimi yetkisiyle Ramazan orucunu halkın gözü önünde ihlal eden birisini idam ettirmişti. Ölen ada­mın yakınları intikam almak için plan yaptılar. Seyyid Mustafa’nın öldürülmesi için onun Arak’a yapacağı seyahat zamanını uygun buldular. Seyyid Mustafa kız kardeşi Sabiha, katilin yakalanması için bir grup oluşturdu ve katilin idam edilmesi için Onu Humeyn ‘e geri getirdi, güçlü iradeli bir kadın olarak, idama başkanlık etti. Ama önce kendi kızının suçlunun bağışlanması İçin yakarışlarını dinlemek zorunda kaldı. Kızı, dayısının katiline aşık olmştu ve Humeyn’de herkesin bildiği gibi Sabiha’nın kızının uzun ve acılı matemi kurban için değil katilin kendisi içindi. [↑](#footnote-ref-11)
12. 11 Mart 1979’da iran halkına seslenirken, Rahnamudai imam’daki metİn (Tahran: 1359/1981). [↑](#footnote-ref-12)
13. . S.H.R. Berresi ve tahlili s.23 Seyyid Mustafa’nın üç kızı daha vardı Mevlude, Ağazade ve Fatma, Bütün çocuklar aynı eştendi. Bkz. Halhali, Şudedei ruhaniyet s.22 [↑](#footnote-ref-13)
14. Anon’dan aktarılan anonim şiir için bkz: Biyoğrafıi Pişva (tarihsiz yayıncısı yok. S.22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sabiha çok güçlü ve cesur bir kadın olarak görünmektedir, örneğin, erkek kardeşinin katilinin idamına başkanlık etmesinin yanında (bkz. 12 no/u (dipnot) bir keresinde kendisini birbirlerine ateş açan kan davası güden iki ailenin arasına atmıştı ve aralannda bir uzlaşma sağlamıştı. Seyyid Ahmed Humeyni’ ile görüşme (12 Eylül 1982) [↑](#footnote-ref-15)
16. . S.H.R. Berresi ve Tahlili. s.25 İmam’ın hayatının sonlarına doğru geliştirdiği ku­sursuz ve düzenli alışkanlıklar açıkça çocukluk döneminin ilk yıllarında muazzam enerjisi aşikar olmasına rağmen, mevcut değildi. Aile kaynaklarına göre İmam bütün gün Humeyn’in meydanlarında ve hendeklerinde dinç bir şekilde oynar, akşamın geç vakitlerinde eve elbiseleri kirlenmiş ve yırtılmış bir vaziyette gelirdi. Seyyid Ahmed Humeyni İle görüşme (12 Eylül 1982). [↑](#footnote-ref-16)
17. Seyyid Murtazay’la mülakat. Şimdi Ayetullah Pasendide olarak bilinir. Kum 17 Ekim 1979 [↑](#footnote-ref-17)
18. Konuşmanın metni Cumhuri-i İslami’nin 16 Dey 1359/6 Ocak 1981 tarihli nüsbasındadır. [↑](#footnote-ref-18)
19. S.H.R. Beresi ve tahlili, s.26. Humeyni’nin dini eğitim kurumları için duyduğu derin saygı, Onun Şeyh abdulkerim Hairi ite olan ilk ilişkisinden harekete geçmek­ten alıkoymamıştı. Oğlu hatıralarını anlatırken bir gün Arak’ta Suyuti’nin Arap gra­meri metnini Arapça öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerle birlikte çalıştığını söyle­mişti, Hairi de aynı yerde, bir grup ileri seviyedeki öğrenciye fıkıhı dersi ögretiyormuş ve Hairi’nin sınıfının yaptığı gürültü genç Humeyni’nin ve arkadaşlarının konsant­rasyonunu bazııyormus. Bu yüzden Humeyni Hairi’ye dönerek kibarca ama sebatlı bir sekide daha yumuşak konuşup konuşamayacağını sorar. Seyyid Ahmed Humeyniyle görüşme. 12 Ekim 1982. [↑](#footnote-ref-19)
20. İmam’ın bildiğim kadanyla hiçbir zaman Seyyid Cemaleddin Esedabadi’ye değinmeyişi özellikle dikkat çekcidir. Zira Esedabadi çağdaş dönemin Islami hareketler ta­rihinde mistik ölçülerde geniş yer tutar. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hairi’nin hayatı ve başarılarıyla ilgili olarak bkz. Muhammed Mehdui Musavi il-İsfehani, Ahsen el Vedia (necep 1388’) 1968) s.268-269 ve Muhammed Şerif Razı,

    Asar elHuccet (Kum, 1332/1953) c. 1.s. 1572. [↑](#footnote-ref-21)
22. S.H.R. Berresi ve tahlili, s.26-27.24. A.g.a. s 26-27. Yezdi’nin kısa bir biyografi için bkz. Manuçihr Saduki suha, Tarihi Hakamayi Mutaahirini SadrulMuteallhin (Tahran, 1359/1980) s.67. [↑](#footnote-ref-22)
23. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mirza Ağa ve Cevad Agayla ilgili olarak bkz. Asar el Huccet, c.2, s.183. Suha, tarih, s.67,133-134 ve Seyyid Ahmed Fihri’nin Mirza ağa cevap maliki Tebrizinin Risalei Ligaullah (Tahran, 1360/1’981) adla kitabına yazdığı önsöze bakınız. Seyyid Ebu Hasan için Raziye bkz. Şerhi Duayi Seher (Tahran, 1359/1981) s.4. ve Hasan Hasanzade’nin Seyyid Ebul Hasan’a önsözü, Rafi Qazvini, İttihti Akil be makul Tahran 1361/1982 s.53. [↑](#footnote-ref-24)
25. Şehabadi için bkz. Suha Tarih, s.68 ve Muhammed Ali müderris, keyhanat el Adab (Tebriz, tarihsiz, c.3, s.167168. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bkz: Seyyid ahmed Fihri (der.) Misbah elHidaye ilal Hilafe vel Velaye (Tahran, 1360/1982} s.53. [↑](#footnote-ref-26)
27. İmam’ın oğlu Seyid Ahmed Humeyni’ye aktardığı hatıralarına bakınız. M Vücdanı ergazeşta yi Vizha ez Zindegi yi İmam (Tahran, 1983 İçinde c1 s. 144 -145. [↑](#footnote-ref-27)
28. 1980 kışında Fatiha Suresi üzerine verilen son beş konferanstaki sözler. BKz. Humeyni İslam And Revoulution çevrisi. s.424. [↑](#footnote-ref-28)
29. S.H.R. Berresi ve tahlili, s.38. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ayetullah Muntaziriyle görüşme 12 Aralık 1979 Muhammed Vaiz Horasani, seyri der Zindegeyi İlmi ve İnkılabiyi İstüdİ Şehid murtaza Mutahhari; Abdulkerim Suruş (dar. Yednaneyi üstari Şehid Murtaza adlı kitap içinde {Tahran. 1360/1981). [↑](#footnote-ref-30)
31. İmam’ın kendisinin hatırladığı kadarıyla yazmalarının ilk bölümü RasulCalut /Gülyat’ın başı) olarak bilinen hadise üzerine bir izahat Ama Seyyid Ahmet Humey­ni onun muhtemel olamayacağını düşünüyordu. Vicdani’nin kitabındaki sözlere bakınız­Sergüzeşta, c.1 s.43. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bu çalışma ilk olarak devrimden sonra, bir önsözle birlikle yayınlandı. Farsça çe­viri ve dipnotları Seyyid Ahmed Fihri tarafından (Tahran, 1359/1960) yapıldı. Arapçası ayrı olarak Beyrut’ta 1402/’1982’de yayınlandı. [↑](#footnote-ref-32)
33. Bu çalışmanın üç ayrı neşri bulunmaktadır. Bir tanesi Seyyid Ahmed Fihri aratından hazırlanan. Arapça metin ve Kur’an ayetlerini sadece Farsça çevirisinin yer aldığı kitap. Bu ayrı bir kitap olarakTahran’da 1360/1980’de yayınlandı. Öteki iki bas­kı sadece bütün çalışmanın Farsça çevirisinden oluşmaktadır. Bir tanesi İmam Hu­meyni’nin Yadnamei Üstarı Şehid Murtaza Mutahhariye kalkışı olarak c.1. s.31 100 ve öteki de Kum ‘da (tarih yok) ayrı bir kitap olarak görünmektedir. Son iki kitabın her ikisi de Mirac esSalihin ve Salat elArifin adım taşımaktadır. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fihrinin Sırr elsalat baskısına yazdığı önsöz. s.ix. [↑](#footnote-ref-34)
35. Adab elSalat ayrı bir metin olarak yayınlanmadan katmıştır. Onun bazı bölümleri buna rağmen, Seyyid Ahmet Fihri tarafından Pervez der Melekut adlı çalışmasına dahil edilmiştir. Bu çalışmanın ilk ciddi devrimden önce yayınlanmıştı. Bu yüzden İmam Humeyni’den yapılan alıntılar daha çok Üstadi İlahiyi malesef Üstadınız” ifa­deleri olarak geçmektedir, ikinci cildi devrimden sonra çıktı ve burada Humeyni tam ismiyle geçmektedir. [↑](#footnote-ref-35)
36. Misbah el-Hidaye’nin yayınlanması devrim sonrasına kadar mümkün olmamıştı. Yine Seyyid Ahmet Firhi’nin çabaları sonucunda yayınlandı. {Farsça çevirisiyle birlik­te Arapça metin. Tahran 1981) Onun derlenmesinden daha sonraları, buna rağmen, müsvedde olarak elden ele dolaştı ve Kum’daki Humeyni’nin büyüklerinin bir çoğu müsveddeleri üzerlerine şerh yazılması için yeterli derecede iyi olduğunu düşünü­yorlardı. Bkz. S.H.R. Berresi ve Tahlili s.5657. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kitabın kendi çıkardığı baskısına Fihri’in önsöz şeklinde yazdığı değerli özete bakabiliriniz. [↑](#footnote-ref-37)
38. Şehri Duayi Seher’e giriş s. 8. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yazlarının listesi için bkz. S.H.R. Berresi ve Tahlili s. 5253 ve Anon. Biyografiyi Pişva. s.55-61.Ayetullah Muhtazeriye göre (Görüşme Tahran ) 12 Aralık 1979) İmam Humeyni’nin ilk çalışmalarının bir çoğu, SAVAK 1964’te kütüphanesini yağmaladığı zaman kayboldu. [↑](#footnote-ref-39)
40. İmam Humeyni’de müşahede edilen bir normatif mükemelliğine atfen merhum Ayetuttah Mutahhari onun için Ali b. Ebu talib’in gerçek bir hayaliydi demişti. Yine, bazen İran basınının onun için kullandığı liderlik İfadesi de bu mükemmelik çerçevesinde anlaşılmalıdır. [↑](#footnote-ref-40)
41. Fihri, Şerh-i Duayi sehere giriş. s.9. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhammed Rıza Hakimi, Tefsiri Aftab (Tahran 1979) s.152. [↑](#footnote-ref-42)
43. Kanunlar ve uygulamaları *“peygamberden gözlemleyebildiğimiz bir yol veya araçtan başka birşey değildir. Nihai hedefimiz bu dünyanın arkasında yatan dünya­dır.”* İmam Humeyni, İslam and Ravolution, s.400. [↑](#footnote-ref-43)
44. Seretül Fatihada üçüncü konferans Çevirişi Humeyni’nin islam and Ravolution içerisinde s. 331. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kum halkına hitap, 22 Aralık 1979. [↑](#footnote-ref-45)
46. Liqaullah, Mirza Ağa Cevad maliki Tebriz! tarafından aynı adlı İlmi esere ok o/a­rak yayınlandı. Deneyen: Seyyid Ahmet Fihri, (Tahran, 1981) s. 253-260. [↑](#footnote-ref-46)
47. İlk konferans 22 Aralık 1979’da ve beşincisi de 19 Ocak 1980’de verildi. Tamam­lanmış çevirisi için bkz. Humeyni İslam and Ravolution. s. 365-425. [↑](#footnote-ref-47)
48. Şerh duayi Sehere giriş. Merhum Ayetullah Mutahhari. derslerden Fikri ve ruhi kişiliğimin iyi yanlarının mimarı şeklinde söz eder. Bkz. Onun İleti Gırayiş ba Maddigari, 8. baskı, (Kum, 1978) s. 9. [↑](#footnote-ref-48)
49. S.H.R. Berresi ve Tahlili, s.3940. Anon, Biyografıi s.35. [↑](#footnote-ref-49)
50. S.H.R. Berresi ve Tahlili s.41. [↑](#footnote-ref-50)
51. İmam Humeyni’nin ahlaka verdiği önemi gösteren bir başka işaret de, İlk çalışmalarından seçtiği 40 hadisten 33’ünün ahlaki meselelerle ilgili olmasıydı, Erbain ya Çihl Hadis, (ingilizce tercümesi el-Tevhid’in 2 cildinin 3. sayısınca yayınlandı. (Recep Ramazan 1985). [↑](#footnote-ref-51)
52. Necef’’te 1973te. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bkz Razı. Asar el-Huccet, c.2. s. 45. Münaccatı şaban’ın tamamlanmış metni için bkz. Şeyh Abbas kumni, Mafatih el-Cinan (Tahran, tarihsiz) s. 213-217. [↑](#footnote-ref-53)
54. Cihadı Ekber ya Mubaraza ba. Nefs s.59. [↑](#footnote-ref-54)
55. 5. konferansta. Bkz. İslamand Ravolution, s. 420. [↑](#footnote-ref-55)
56. Kum’da görüşme 29 Aralık 1979. Metin için bkz; Humeyni, İslam and Revolution, s. 333-334. [↑](#footnote-ref-56)
57. Hüseyin Mekki, Tarihi Bist Salayi İran (Tahran 1325/1946), c3 s. 15. [↑](#footnote-ref-57)
58. Bkz: Razi, Asar elHuccet c.1.s.51. [↑](#footnote-ref-58)
59. İmam Humeyni ile l928 yılında Kum’a ziyaret eden baş örtüsüz kadınları toplumun önünde azarlayan. Rıza Şah yönetimi boyunca Kum’un en militan alimi olan Ayetullah muhammed Taki Batki (ö. 1946) arasındaki ilişikiye dair birkayda rastlanmaması dikkat çekicidir. Mkz.; Ali Davani, Nehzati Ruhaniyyuni İran (Kum, 1360/1931) c.2. c.156-157. [↑](#footnote-ref-59)
60. Mkz. Yapla Devlatbadi, tarihİ Muasır ya Hayatı Yahya (Tahran, 1331/1952), c.4, s.294297 ve Davani, Nehzat, c.2, s.157158. [↑](#footnote-ref-60)
61. Metin için bkz. Şahdidi Digar ez Ruhaniyet (necef, tarihsiz)s.41. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ahmed Mahrad, İran unter der Hersshaft Reza Schahs (Franskurt, 1977) s.98, Davani.Nehzar, c.2,s.156. [↑](#footnote-ref-62)
63. Kasım 1977de yapılan konuşma, metin için bkz. Şahdidi Diğar ez Ruhaniyat. s.42. [↑](#footnote-ref-63)
64. a.g.e., Gevhar Şad’daki olayların tam dökümü için bkz.: Sina Vahid, Qıyamı” Gevhar ad (Tahran, 1361/1982). [↑](#footnote-ref-64)
65. Bkz. Sahifai Nur (İmam Humeyni’nin konuşmalarının ve deklarasyonlarının bir derlemesi. (Tahran, 1361/1982) c:1, s.46, 168, 247. 269. [↑](#footnote-ref-65)
66. . Müderrisle ilgili olarak bkz.: Hüseyin Taki, Müderris: Qahramani Azadi, 2 cilt (Tahran, 1358/1979) ve Nadali Hamadani, Müderris Si Sal Şahadet (Tahran, 1360/1981). [↑](#footnote-ref-66)
67. Kasım 1977’de yapılan konuşma. Metni için bkz.: Yadidi Diğar ez-Ruhaniyat s. 43. [↑](#footnote-ref-67)
68. a.g.e. [↑](#footnote-ref-68)
69. 27 Ekim 1964’de yapılan konuşma. Çevirisi için bkz. Humeyni, İslam and Revolution s. 187. [↑](#footnote-ref-69)
70. İsfehan Üniversitesi’nin bir faküItesine hitaben 5 Kasım 1979. Çevirisi, selected Mesages and Speecnes of İmam Khomeyninin’dedir. Tahran), 1989 s.56.). [↑](#footnote-ref-70)
71. S.H.R. Berrisi ve tahlili, s.102-103. [↑](#footnote-ref-71)
72. a.g.e., s.55-59. Söz konusu şiir, Razi tarafından. Asar etHuccet’te (c.2. s. 191-196; daha önceden basılmıştı. Burada yazarın adından bahsedilmemesi için ısrar ettiği belirtilmekledir. [↑](#footnote-ref-72)
73. Seyyid Ahmed Humeyni’nin Uvadaninin kitabındaki sözlerine bakınız. Sergüzeşta c.1, s.144-145. [↑](#footnote-ref-73)
74. keşfül Esrar, Tahran, tarihsiz, s.73, 1330 [↑](#footnote-ref-74)
75. a.g.e. s.57-64. [↑](#footnote-ref-75)
76. a.g.e. s.2. [↑](#footnote-ref-76)
77. Bkz. Örneğin Hordad ayaklanmasının yıldönümünde 5 Haziran 1979’da yapılan konuşma. tercümesi için bkz: Humeyni, İslam and Revolution, s.270-274. [↑](#footnote-ref-77)
78. Keşfül Esrar, s.220. [↑](#footnote-ref-78)
79. a.g.e., s.222. [↑](#footnote-ref-79)
80. a.g.e., s.186. [↑](#footnote-ref-80)
81. a.g.e., s. 185. [↑](#footnote-ref-81)
82. a.g.e. s.186. [↑](#footnote-ref-82)
83. a.g.e. s185. [↑](#footnote-ref-83)
84. a.g.e. s.187-188. [↑](#footnote-ref-84)
85. a.g.e. s.110-119. [↑](#footnote-ref-85)
86. Bkz. İmam Humeyni, Hükümetİslami Necef,1391-1971.) s.56. İngilizce çevirisi için bkz. Humeyni. islam and Revolition.s.57. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ayetullah saduki ile görüşme, Peyam-i İnkılap 52 (İsfend 1360/Şubat 1982) [↑](#footnote-ref-87)
88. S.H.R. Berresi ve tahlili s.98. [↑](#footnote-ref-88)
89. Bkz. Ayetullah Murtaza Mutahhari. Mazaya ve Hadamat-ı Merhum Ayetullah burucerdi, Bahsi- der barai Marceiyyat ve Rahinayyat, 2. baskı (Tahran, tarihsiz) s.233-249. [↑](#footnote-ref-89)
90. Mektup metinleri ve burucerdinin cevabı için bkz. Mecmuai Ez-mektubat, Suhanraniha, Peyamha ve Fatavai İmam Humeyni (Tahran 1981 s.78.) [↑](#footnote-ref-90)
91. Bir görüşmede (Tahran, 16 aralık 1979) Dr. Müfatteh ifade etti. [↑](#footnote-ref-91)
92. The Bahai Word, 1954-1963 OHayfa. 1970) s.295-296. [↑](#footnote-ref-92)
93. Richard Yann, ‘Ayetullah Kashani ein Wegbretör def islamischen Repubik?” Religion und Politikim İran: Wanrburch zur Gsechishie und Fessellahaft des Milleren Orients (Frankurt 1981) s.301. Diğer bir bilgiye göre ise İmam Humeyni ile görüşen Ayetullah Lavasani idi. (S.H.R. Berresi ve tahlili s.3l.) [↑](#footnote-ref-93)
94. Nevvab Safevi’in dul eşi ile görüşme. Suruş 130. 36 Day 1360/16 Ocak 1982) s.35. [↑](#footnote-ref-94)
95. İmam Humeyni’nin Keşfül Esrar’daki monarşi yorumu ile Fedaiyan-ı İslam’ın 1944’de yayınladığı programı Rahnama-ı Hakaik’teki monarşi bölümü arasında bir çok benzerlik vardır. [↑](#footnote-ref-95)
96. Metin için bkz. Sahife-i Nur. c.1. s.37. [↑](#footnote-ref-96)
97. Humeyni, Hükümet-i İslami, s. 196-199; çevirisi için bkz. Humeyni İslam and Revolotion. [↑](#footnote-ref-97)
98. Humeyni, Keşfül Esrar, s.222. [↑](#footnote-ref-98)
99. Humeyni, Hükümet-i İslami s. 11 13. (türkçe çevirisi için bkz. İslam Fıkhında Devlet” Düşünce yayınları İstanbul 1980) İngilizce çevirisi için bkz: Humeyni İslam and Revolotion s.30-31. [↑](#footnote-ref-99)
100. Bkz. Munammed Hasan Fagtoory, The Role of Ulama in Twentieth Century İran wiht Particular Reference to Ayetullah Haj Seyyid Abul Qasım Kashani’ Wisconsin Universitesinde yapılmış bir doktora tezi. 1978, s.220. [↑](#footnote-ref-100)
101. Horasani, Sayr der Zindeği” s.329. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ayetullah Beheşti ile görüşme, Tahran 28 aralık 1979. Humeyni’nin sınıflarının sü­rekli olarak büyümesi 1949’da Şah ‘a yönelik bir suikast girişiminin ardından kesildi. Humeyni’nin Feyziye medresesinde ders vermesini engellemesi için Hükümetin Burucerdi’yi ikna ettiği söylenir. Humeyni önce sınıfını kum’un Yakşal semtindeki evinin yakınında bulunan Selmasi Camiine daha sonra da Türbenin yakınındaki Muhmadi Cimiine taşımaya zorlandı. Bkz. Dilip Hıra, İran under the Ayotollahs (londra, 1985) s51. Ayetullah Pasahdida ile yapılan görüşmeden alıntı. [↑](#footnote-ref-102)
103. Horasani, “Sayr der Zindegi” s.331. İkinci kursta sunulan materyaller Şeyh Cafer Subhani tarafından kaydedilmiş ve Takrir elUsul adı ile basılmıştı. [↑](#footnote-ref-103)
104. Dikkate değer olan bir husus. Burucerdi ile çatışma görüntüsü vermekten kaçınmak ve onun üstadlığına saygı göstermek için İmam Humeyni’nin bütün sınıfının Buru­cerdi’nin derslerinde bulunmalarını sağlamasıydı. Bkz. Horasanı, “sayr der Zİndeği’ s. 42. [↑](#footnote-ref-104)
105. S.H.R. Berresi ve Tahlili. s.2. [↑](#footnote-ref-105)
106. Ayetullah Amuli ile Görüşme, kum 16 aralık 1979. [↑](#footnote-ref-106)
107. Horasan “sayr der Zindoeği” s. 330. [↑](#footnote-ref-107)
108. a.g.e. s.331. [↑](#footnote-ref-108)
109. A.ge..s.330. [↑](#footnote-ref-109)
110. Hüccetül İslam Muhammed Cevat Bahoner ile görüşme. Tahran, 15 aralık [↑](#footnote-ref-110)
111. Ayatullah Pesendide ile görüşme, Kum 17 aralık 1979. [↑](#footnote-ref-111)
112. Anon, Biyografii Pişva, .55. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ayrıntılı bilgi için; S.H.R. Berresi ve Tahlili s.141-216. [↑](#footnote-ref-113)
114. Hüccet-ül islam Haşimi Rafsancani ile Görüşme, Tatvan, 22 Aralık 1979. [↑](#footnote-ref-114)
115. Hamid Algar’ın makalesi. [↑](#footnote-ref-115)
116. Anka kimseye avlanmaz, tuzağını topla.

     Burada tuzağın eline havadan başka bir şey geçmez. (Hafız) [↑](#footnote-ref-116)
117. Hadid/3 [↑](#footnote-ref-117)
118. Bakara/193 [↑](#footnote-ref-118)
119. İsra/23 [↑](#footnote-ref-119)
120. Fatiha/4 [↑](#footnote-ref-120)
121. İsra/44 [↑](#footnote-ref-121)
122. Usul-i Kafi, c.2, s.329, Kitab’ul Hücceet, Bab-u Mevlid’in Nebi (s.a.a), 13. Hadis [↑](#footnote-ref-122)
123. Nur/35 [↑](#footnote-ref-123)
124. Dikkat etmek gerekir ki imam bu sözleri Allah’ın azameti karşısında derkettiği yeri itibariyle bu sözleri sarfetmektedir. Yoksa Ayetullah Gülpaygani İmam’ın cenaze namazını kılarken O’nun için:

     *“Günahkar kul”* ifadesini dahi kullanmaktan sakınmıştır Çünkü masum olmasa bile hayatı boyunca bir tek günah işlediğine şahit olunmamıştır. İnsan gerçek sevgilisinin huzurunda hiç günah işleyebilir mi? Günah insanın Allah’ın huzurundan gaflet neticesinde vuku bulur. Ama bir insan bu huzuru daimileştirir ve sürekli Allah’ın huzurunda olduğunu düşünürse hiç bir günah işlemez. *“Masumdan sonraki masum”* insan haline gelir, (mütercim) [↑](#footnote-ref-124)
125. Haşr/18’e işarettir. “**Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.**” [↑](#footnote-ref-125)
126. İmam’ın Hacı Seyyid Ahmet Humeyni’ye 4. ayın 26’sı 1363 tarihinde yazdığı mektup, Sahife-i Nur, c. 22, s. 361 [↑](#footnote-ref-126)
127. Rıza Üstadi’nin makalesi [↑](#footnote-ref-127)
128. Habis Ağaç: Kur’anı Kerim’in kıyamete kadar zalimler silsilesine verdiği ad. [↑](#footnote-ref-128)
129. . Rasulullahlan s.a.v sonra sözü geçen masum İmamlar şunlardır:

     1. Hz. Ali İbni Ebi Talib a.s.

     2.Hz.Hasan elMücteba a.s.

     3. Hz. Hüseyin a.s.

     4. Hz. Zeynül Abidin a.s.

     5. Hz. Muhammed Bakır a.s.

     6. Hz. Cafer Sadıka.s.

     7. Hz. Musa Kazım a.s.

     8. Hz. Ali Rıza a.s.

     9. Hz. Muhammed Taki a.s.

     10. Hz. Ali Naki a.s.

     11. Hz.Hasan Askeri a.s.

     12. Hz. Mehdi Sahib’üzZaman a.s. [↑](#footnote-ref-129)
130. İmam Humeyni Ehli Beyt’ten nakledilen duaları “Yücelen Kur’an” diye anıyor. Bu tabiri İmam Humeyni rızvanullah aleyh Fatiha Suresinin tefsiri adlı eserinde bazı ustadlarından nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-130)
131. Ehli Beyt İmamlarından rivayet edilmiş ve mübarek Şaban ayında okunması müştehab olan ilk dua. [↑](#footnote-ref-131)
132. Sahifei Seccadiye. imam ZeyniİAbidin (a.s.)’in dualarını içeren kitaptır. O Haz­ret. zamanının zalim sultasının baskılarından dolayı açıkça beyan edemediği gerçek­leri dua kalıbına dökerek, İslam’ın ferdi, içtimai, ailevi, siyasi, iktisadi vs. öğretilerini zamanındaki ve gelecekteki tüm insanlara bu dille aktarmağa çalışmıştır. [↑](#footnote-ref-132)
133. Sahifei Fatimiyye: Kur’anı Kerim’in te’vil ve tefsiri ile ilgili Hz. Fatima a.s.”ın yanında var olan kitap. Bu kitap da daha sonra masum imamlardan birbirine miras ola­rak bırakılmıştır. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ahkam-ı Eneliye ve Ahkam-ı Saneviyye: Zaruret ve çaresizlik durumu veya olağa­nüstü bir hal söz konusu olmadan Şeriatta çeşitii mevzularla ilgili varolan hükümlere Ahkam-ı Emeliye denir: örneğin murdar bir hayvanı yemenin haram oluşu veya sağ­lam bir kişiye orucun tarz oluşu gibi. ama zaruret vb. durumlarda ahkam-ı evveliyenin yerine yine Şeriatçe koyulan hükümlere ahkamı Saneviye’denir; mesela zaruret halinde murdar bir hayvanı yemenin helal oluşu veya hastalık yüzünden orucun kendisine zararlı olduğu kimseye oruç tutmanın farz olmayışı ve hatta haram oluşu gibi. Ah­kam-ı Saneviye mevzuları itibarıyla hemen hemen ahkam-ı evveliyenin tümünü kapsamına alır; hadislerde yar alan ‘Hiç bir şey yoktur ki, onu iztırar (zaruret) helal kılma­sın’ ilkesi de bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Ahkam-ı Sanavi’ye delil olarak ‘Al­lah dinde meşakkatli olan hiçbir hüküm koymamıştı. diye buyuran ayet-i kerime ve ‘Din de zarar verme yoktur diye buyuran hadis-i Nebeviye işaret edilebilir. [↑](#footnote-ref-134)
135. Muhammed Suresi: 7 [↑](#footnote-ref-135)
136. 14 İsfend (5 Mart) Faciası: Bu tarihte, siyasi kifayetsizliği nedeniyle İslami Şura meclisi tarafından cumhurbaşkanlığından azledilen ve daha sonra İmam Humeyni (r.a) tarafından bir takım önemli görevlerinden alınan Abul Hasan Beni Sadr, yabancı güçler ve yerli münafıkların iğrenç oyun ve emellerine kapılarak Tahran Üniversitesinde kışkırtıcı konuşmalar yaparak ülke içinde bir iç savaş çıkarmak istemişti. Fakat di­ğer bir çok alanda olduğu gibi bu hususta da Allah’ın lütfu ve yardımı sayesinde müslüman İran halkı islam düşmanlarının bu komplosunu da etkisiz bıraktı ve ardından Beni Sadr ve benzeri diğer bazı münafık ve uşak kimseler gizlice kadın çarşafı altına gizlenerek zillet içinde, Avrupa ülkelerine firar ettiler. [↑](#footnote-ref-136)