İNSANLIK NİÇİN PEYGAMBERLERE MUHTAÇTIR

 Günümüz insanının aklında soru işareti uyandıran konuların en önemlisi Allah’ı bilme ve tanıma meselesidir. İnsanlar bu sorularına cevap almak, yani Allah’ın varlığı ve birliği hakkında ikna ve tatmin olmak ve kalben rahatlamak için bu sorularına cevaplar ararlar.İlk insandan ta günümüze kadar yaşamış , yaşayan ve yaşayacak insanlar kim tarafından yaratıldıklarını ne için bu dünyaya gönderildiklerini, nasıl yaşamaları gerektigini ve nereye gideceklerini bilme ihtiyacı hissederler. Bu ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sorularının cevaplandırılması her bir insanın en büyük gayesidir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risalei Nur külliyatından Asâ-yı Mûsâ eserinin dördüncü meselesinde söyledigi gibi: ’’ herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki: Her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmakiçin bilâtereddüd sarfedecek. İşte o dava ise, yüz bin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşidlerinin müttefikan, kâinat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaad ve [ahid](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=32&sayfaNo=25&mode=b)lerine [istinaden](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=32&sayfaNo=25&mode=b) haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki: Herkesin, iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek.’’

 Ebedi helaket ve felaketten kurtuluş yolunun göstericileri olarak peygamberleri ve nebileri örnek almak, onların zamanına ruhen, hayalen ve kalben gidip karşılarında diz çöküp onlardan ders almak bununla beraber peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in nurundan ve dersinden istifade edilerek kurtuluşa erilicektir. Risale-i Nurdan ayetü’l-kübra risalesinde şöyle ifade edilmiştir: ’’  Nev’-i beşerin en nuranî ve en mükemmeli olan umum peygamberler (aleyhimüsselâm), bil’icma beraber  deyip zikrediyorlar ve parlak ve [musaddak](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=121&mode=b) olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle, [tevhid](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=121&mode=b)i iddia ediyorlar ve beşeri, hayvaniyet mertebesinden [melekiyet](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=121&mode=b) derecesine çıkarmak için, onları iman-ı billaha davet ile ders veriyorlar gördü. O da, o nuranî medresede diz çöküp derse oturdu. Gördü ki: [meşahir-i insaniye](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=121&mode=b)ninen yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde Hâlik-ı kâinat tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak mucizeler bulunduğundan, her birinin ihbarı ile beşerden bir taife-i azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden, o yüzbin ciddi ve doğru zatların [icma](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b) ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat ne kadar kuvvetli ve kat’i olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvetle, bu kadar [muhbir-i sadık](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)ların hadsiz mucizeleriyle imza ve isbat ettikleri bir hakikatı inkâr eden ehl-i dalâlet ne derece hadsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstahak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatlı olduklarını bildi; iman kudsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, enbiyayı (aleyhimüsselâm), Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz [mucizat](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)larından ve hakkaniyetlerini gösteren,[muarız](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)larına gelen semavî pek çok tokatlarından ve hak olduklarına delâlet eden şahsî kemalâtlarından ve hakikatlı talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet eden kuvvet-i imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakârlıklarından ve ellerinde bulunan kudsî kitab ve [suhuf](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)larından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikata, kemalâta, nura[vasıl](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b) olan hadsiz [tilmiz](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)lerinden başka, onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde [icma](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)ı ve ittifakı ve tevatürü ve isbatta [tevafuk](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)u ve tesanüdü ve [tetabuk](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=28&sayfaNo=122&mode=b)u öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki; dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddüdü bırakmaz. Ve imanın erkânında umum enbiyayı (aleyhimüsselâm) tasdik dahi dahil olması, o tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feyz-i imanî aldı.’’

 Bediüzzaman hazretlerinin bu sözleri imanın insan oğlu için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapar. sonsuz bir öneme sahip olan iman olgusunu çoğu zaman insan oğlu kendi aklı ve bilgisiyle çözmeye çalışmış ve büyük yanılgılara düşmüştür. İşte burada peygamberlerin insanlığa ne kadar gerekli ve ehemiyyetli olduğunu görüyoruz. Peygamberler insana ışık saçan ve dosdoğru istikametlendiren ve bütün bu karışıklıklardan kurtaran ve insanları yaratılış gayelerine ulaştıran birer güneştirler. Onların nubuveti herzaman insanlığı karanlıklardan ve zulmetten kurtarmıştır.

 Yer yüzünde insanlığın başlangıcından tâ bu güne kadar yaşamlarında büyük dönüşümler olmuştur. Bu dönüşümlerde insanlar zaman ve mekan içerisinde kendi aklı ve çabasıyla adaleti tesis etmeye ve hakkı korumaya çalışmışlardır fakat gerçek manadaki adaleti ve hak korumayı sağlayamamışlardır çünkü burada insan aklı bunu yapmaktan acizdir. burada mükemmel bir akla ve kabiliyete ihtiyaç vardır. Bu akıl ve feraset ise yalnız ilahi rububiyetin muktezası olan peygamberlik misyonudur. Bu misyon ilk insan ve ilk peygamber olan hz. Adem’den son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v)’a kadar devam etmiştir. Son peygamber olan Hz. Muhammed(a.s.v)’e bütün ilahi suhuf ve kitaplar ve peygamberlerin misyonları kendisinde bütünleştirilen bir misyon verilmiştir. Ve o bütün kainata ilahı nuru neşr etmekle vazifelendirilmiştir.

 Peygamberlere Allah tarafından mucizeler verilmiştir, mucizelerin verilmesi ile Rabbimiz kullarına öz varlığı ve birliğini bildirerek kullarını ebedi hayat için yarattığını ispat etmektedir. Burda da görülüyorki peygamberlerin en esas gayesi Allah’ın varlığını ve birliğini kullarına tanıtmak ve ikinci esas gayeleri haşir yani ebedi hayatın var olmasını bildirmeleridir. Bu konu Risale-i nur külliyatının şualar eserinde, dokuzuncu şuada şöyle geniş ve çok güzel ifadelendirilmiştir:

 Nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız Cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler ve gayet zaîf ve nazik vücudlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizac-ı ruhlarında, o Cennet ile bir ümid bulup mesrurane yaşayabilirler. Meselâ Cennet fikriyle der: "Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, Cennet'in bir kuşu oldu. Cennet'te gezer, bizden daha güzel yaşar." Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zaîf bîçarelerin endişeli nazarlarına çarpması; mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zîr ü zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalb, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı.

 Nev-i insanın nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alâkadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmüne geçen seri-üt teessür ruhlarında ve mizaçlarında, mevt ve zevalden çıkan elîm ve dehşetli me'yusiyete karşı, ancak hayat-ı bâkiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate lâyık muhteremler ve sükûnete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar, öyle bir vaveylâ-i ruhî ve bir dağdağa-i kalbî hissedeceklerdi ki; bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azab olurdu.

 İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin hüsn-ü cereyanını temin eden; yalnız Cehennem fikridir. Yoksa Cehennem endişesi olmazsa, "El-hükmü lil-galib" kaidesiyle o sarhoş delikanlılar, hevesatları peşinde bîçare zaîflere, âcizlere, dünyayı Cehennem'e çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süflî bir hayvaniyete döndüreceklerdi.

 Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cem'iyetli merkez ve en esaslı zenberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise; aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadarane hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedakârane merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise; ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Meselâ der: "Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta, daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünki ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için herbir fedakârlığı ve merhameti yaparım." diyerek o ihtiyare karısına, güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir-iki saat surî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık; elbette gayet surî ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manasında ve bir mecazî merhamet ve sun'î bir hürmet verebilir ve hayvanatta olduğu gibi; başka menfaatler ve sair galib hisler, o hürmet ve merhameti mağlub edip o dünya cennetini, cehenneme çevirir.

 İşte îman-ı haşrînin yüzer neticesinden birisi; hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taalluk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkûr dört delile sairleri kıyas edilse
anlaşılır ki: Hakikat-ı haşriyenin tahakkuku ve vukuu; insaniyetin ulvî hakikatı ve küllî hâceti derecesinde kat'îdir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zâhirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa; o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatdar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir lâşe hükmüne sukut edeceğini isbat eder. Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile çok alâkadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun ve ahlâkiyyunun kulakları çınlasın! Gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler?

 Günümüzün gerçekleri bunu kanıtlar ki islam alemi bugün peygamberlik nur’una daha çok muhtaçtır. Nitekim günümüz islam ülkelelerinde yaşanan olumsuzluklar, adaletsizlikler ve insan hayatının degersizleştirilmesi bu sorunların başlıca nedenlerindendir.

 İslam aleminin ve aynı zamanda insanlığın bu tür global sorunlarla karşılaşması aslında dinden uzaklaşma ve peygamberlerin gösterdikleri istikameti takip etmemkten kaynaklanmaktadır. Mesela çeşitli islam ülkelerinde sivil insanların her gün katl edildiğinin gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu yaşananlarda iman nurunu görmek ve bunları islamiyet ile bağdaştırmak mümkün değildir. ’’bir insanın katlini bütün insanlığın katli gibi’’ değerlendiren ali ve ulvi dine mensup toplulukların inanç ve amel hususunda çeliştiğini görüyoruz. islam inancı insan hayatına en büyük önemi verir ve islam dininin kutsal kitabı olan KUR’AN ı kerimin tiyn suresinin dördüncü ayetinde şöyle buyruluyor: ’’biz insanı en güzel şekilde yarattık’’.

 İslam alemindeki son yaşananlar özellikle arap baharı olarak ifade edilen olayları bir uyanma, gelişme,deyişme ve aslına dönme olarak değerlendiriyoruz. İnsanlığa hikmeti ezeliyyenin sırrının ilan edilmesinin zamanının geldiyine inanıyoruz.Nitekim Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tarihçeyi hayatı adlı eserde bu konu ile ilgili olarak şunlar yazılmaktadır.

Batum yoluyla Van’a giderken Tiflis’e uğrar. Tiflis’de, Şeyh San’an Tepesine çıkar. Dikkatle etrafı temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar:

– Niye böyle dikkat ediyorsun?

Bediüzzaman der:

– Medresemin plânını yapıyorum.

O der:

– Nerelisin?

Bediüzzaman:

– Bitlisliyim.

Rus polisi:

– Bu Tiflis’dir!

Bediüzzaman:

– Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir.

Rus polisi:

– Ne demek?

Bediüzzaman:

– Asya’da, âlem-i İslâmda üç nur birbiri arkasında [inkişaf](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)a başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç [zulmet](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b) [inkişaf](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)a başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım.

Rus polisi:

– Heyhat!.. Şaşarım senin ümidine?

Bediüzzaman:

– Ben de şaşarım senin aklına! Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir [nehar](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)ı vardır.

Rus polisi:

– İslâm, parça parça olmuş?

Bediüzzaman:

– Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir [veled](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)idir; İngiliz mekteb-i idadisinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir[mahdum](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)udur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki [bahadır](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b) oğullarıdır; Rus [mekteb-i harbiye](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=80&mode=b)sinde talim ediyorlar. İlâ âhir...

Yahu, şu asilzade evlâd, [şehadetname](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)lerini aldıktan sonra, her biri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemalâtta temevvüc ettirmekle, kader-i ezelînin nazarında feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir.

İslâmiyet, güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

Hem de, mağlûb biçare bir padişaha, yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız polislere itimad edilir ve dinin himayesi onlara bırakılırsa acaba daha mı iyidir; yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin mâdeni olan ve herkesin kalbindeki şefkat-i imaniye olan envar-ı ilâhînin lemeatının içtimalarından ve hamiyet-i İslâmiyenin [şerarat-ı neyyirane](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)sinin [imtizac](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)ından hasıl olan amud-u nuranînin ve o [seyf-i elmas](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)ın hamiyetine bırakılırsa daha mı iyidir? Siz muhakeme ediniz!

Evet şu amud-u nuranî; dinin himayetini; [şehamet](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)inin başına, [murakıb](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)ının gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz, lemeat-ı müteferrika, tele’lüe başlamış, yavaş yavaş [incizab](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b) ile imtizaç edecektir. Fenn-i hikmette [takarrur](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)etmiştir ki: Hiss-i dinî, [lasiyyema](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b) din-i hakk-ı fıtrînin sözü daha nâfiz, hükmü daha âli, tesiri daha [şedid](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=81&mode=b)dir.

Evet, evet, neam, neam... Eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı [demdeme](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)sini bozsa; şevkiniz bozulmasın, teessüf etmeyiniz. Zira, kâinatı [nağamat](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)ıyla raksa getiren ve hakaikın [esrar](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)ını [ihtizaz](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)a veren musika-i ilâhiye hiç durmuyor,[sermeden](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b) zürm zürm eder. Padişahlar padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur’an denilen musika-i ilâhiyesiyle umum âlemi doldurarak, kubbe-i âsumanda zırmin (şiddetli ses) getirmekle [sadef-i kehf misal](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b) olan ulema ve [meşayih](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b) ve [huteba](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)nın [dimağ](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b), kalb ve[fem](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)lerine vurarak, aks-i sadâsı onların lisanlarından çıkıp seyr ü seyelân ederek çeşit çeşit sadâlarla dünyayı zürm zürm (güm güm) ile [ihtizaz](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)a getiren o sadânın tecessüm ve [intiba](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)iyle umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tanbur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve her bir tel bir nev’i ile onu ilân eden, o sada-yı semavî ve ruhanîyi kalbin kulağı ile işitmeyen veya dinlemeyen, acaba sivrisinek gibi bir emîrin [demdeme](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=82&mode=b)lerini ve meşu reşk (kara sinekler) gibi bir hükûmetin adamlarının vızvızlarını işitecek midir? ...

 Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane benim sözümü dinleyen ve bir nazar-ı hafi-yi gaybî ile beni temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmedler, vesaireler! Sizlere hitab ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, “Sadakte” deyiniz ve demek sizlere borç olsun. Şu [muasır](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=86&mode=b)larım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen[mazi](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=86&mode=b) derelerinden sizin yüksek [istikbal](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=86&mode=b)inize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen tohumlar, zemininizde çiçek açacaktır. Ben, hizmetimin ücreti olarak sizden şunu beklerim ki; [mazi](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=86&mode=b) kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarıma uğrayınız. O çiçeklerden bir kaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimi misafir eden toprağının kapıcısının başına takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz, bizi çağırınız.  sadâsını işiteceksiniz.

 Dünyanın bir çok ülkesi bugün birlik ve huzur içinde yaşamanın formülünü bulma arayışı içerisindedirler. Çeşitli ülkelerde bilim ve ilim insanları sempozyumlar, konferanslar ve kongreler düzenleyerek bu konuyu araştırmaktadırlar ve bunun için çeşitli fikirler üretmektirler. Biz ise Kardeşlik ve huzur içinde yaşamanın; yaratıcının varlıgı ve birligine inanmakla ve onun koyduğu emir ve yasaklar çerçevesinde yaşamakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu konuya açıklık getirecek son peygamber hz. Muhammed (s.a.v)’in veda hutbesinde buyurmuş oldugu ’’ Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında  en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır.’’ Sözlernin insanlığın birlik ve beraberlik içinde yaşamasına en güzel formül olduğunun itikadındayız.

Yine Bu konuya açıklık getirecek risale-i nur müellifi Bediüzzaman said nursi hazretlerinin tarihçe-i hayat adlı eserde şöyle bir ifadeye rast gelmekteyiz :

’’ Müsavat ise, fazilet ve şerefde değildir; hukukdadır. Hukukda ise, şah ve [geda](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=83&mode=b) birdir. Acaba bir şeriat, “Karıncaya bilerek, kasden ayak basmayınız.” dese, [tazib](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=83&mode=b)inden men’etse, nasıl benî-Âdemin hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz [imtisal](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=83&mode=b) etmedik. Evet İmam-ı Ali’nin (r.a.) âdi bir Yahudi ile muhakemesi vemedar-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı [tashih](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b) eder zannederim.

Zira meşrutiyette hâkim, millettir; hükûmet hizmetkârdır. Meşrutiyet doğru olursa, kaymakam ve vali, reis değiller; belki ücretli hizmetkârdırlar. Gayr-ı müslim, reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farzediniz; memuriyet bir nevi [riyaset](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b) ve bir ağalıktır; gayr-i müslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, [riyaset](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b)imize [şerik](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b) ettiğimiz vakitte, millet-i İslâmiyeden aktar-ı âlemde üç yüz bin adamın [riyaset](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b)ine yol açılır. Biri [zayi](http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=37&sayfaNo=84&mode=b) edip bini kazanan zarar etmez.’’

Namiq Melikov küçesi dalan 4 ev 19 BAKÜ/AZERBAYCAN

EMİRHAN PAŞAYEV /ZAHİDOĞLU

AZERBAYCAN DEVLET DENİZ AKADEMİYASI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

emirhanpasayev@gmail.com

emirhanpasayev@hotmail.com

tel: +994 702863097