**Rahmet Toplumu**

Cenâb-ı Hak Âl-i İmrân Sûresi’nin 110. âyet-i kerîmesinde;

**“Siz, insanlığın**(iyiliği)**için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız.”**buyuruyor.

Bakara Sûresi’nin 143. âyetinde de;

**“İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız**(İslâm’ın şahidi olmanız, İslâm’ı temsil edebilmeniz)**, Rasûl’ün de size şahit olması için sizi mûtedil**(hayırhah)**bir millet kıldık…”**buyuruyor.

Böylece biz kullarının, yeryüzünde Hakk’ın temsilcisi olan ve gönlünden rahmet tevzî eden hayırlı bir ümmet olmamızı, bir **rahmet toplumu** olmamızı Cenâb-ı Hak arzu ediyor.

Rabbimiz’in dostluğuna da bu şekilde nâil olabiliriz. Yine bu şekilde:

**“Bilesiniz ki, Allâh’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.”** (Yûnus, 62) âyet-i kerîmesinin müjdesine ererek, o zor geçitlerde, o zor günlerde Cenâb-ı Hak ile dostluğun ihsan ve ikramlarına mazhar olabiliriz -inşâallah-.

֍

İnsanlık, ancak İslâm şahsiyet ve karakterini kazandığında “Rahmet Toplumu” ortaya çıkar. Nitekim;

–Asr-ı saâdet devri,

–Hulefâ-i râşidîn devri,

–Emevîlerin Ömer bin Abdülaziz devri,

–Endülüs-İspanyaʼnın ilk üç asrı,

–Osmanlıʼnın ilk üç asrı…

İşte bütün bu devirlerde insanlık, “Rahmet Toplumu”nun nasıl olması gerektiğinin zirve tezâhürlerini müşâhede etmiştir.

Bu “rahmet toplumu”, dünyada büyük bir fazîletler medeniyeti inşâ etti. Bu nasıl bir medeniyetti?

–İnsanlıkta bir medeniyetti -bugünün tamamen tersine-,

‒Ahlâkta bir medeniyetti,

‒İlimde bir medeniyetti,

‒İctimâî ve iktisâdî hayatta bir medeniyetti,

‒Sanatta, mîmârîde, edebiyatta, müstesnâ bir medeniyet meydana getirdi.

Medeniyet, yalnız İslâm’da. Bugün başka yerde bir medeniyet yok! Bir Afrikalıya soralım; “Sizin memleketinizden hiç medeniyet geçti mi?” diye. Nasıl Amerika’ya köle olarak taşındıklarını soralım. Nasıl memleketlerinin sömürüldüğünü soralım ki o medeniyet getirdiğini söyleyenlerin yüzlerindeki maskeler düşsün! Hangi medeniyet?!.

Yine 2. Cihan Harbi’ne baktığımız zaman, otuz milyon insan katledildi. 1945’te Japonya’nın iki şehri kömüre döndü. İnsan, kadın, çocuk, ağaç, toprak… Hepsi kömür oldu. Yaklaşık altı milyon yahudi, gaz odalarında katledildi, fırınlarda yakıldı, sabun yapıldı!..

Hangi medeniyet bu?! Ne medeniyeti bu?!.

Bugün de görüyoruz, Suriye’ye bakalım, Yemen’e bakalım, Mısır’a bakalım, Filistin’e bakalım, Gazze’ye bakalım… Hangi medeniyet bu?! Ne medeniyeti bu?!. İnsanları çiğneyerek, merhameti kazıyarak, yeryüzünü mâtem ülkelerine çevirerek mi medeniyet gelecek?! Esas medeniyet İslâm’da…

**İslâm medeniyetinin insanları nasıl insanlardı?**

Bir misal:

**Hazret-i Ömer** -radıyallâhu anh- İslâm’dan evvel, sert ve haşin mizaçlı idi. O Ömer eriyip gitti; onun yerine gözü yaşlı, gönlü şefkat ve merhamet dolu, dâimâ ümmetin saâdetini düşünen, yüksek mes’ûliyet şuuruna sahip bir **“Hazret-i Ömer”** geldi.

“Fırat’ın kenarında bir kuzu zâyi olsa, bu sebeple Allâh’ın beni hesaba çekmesinden korkarım.”[[1]](https://www.osmannuritopbas.com/rahmet-toplumu.html%22%20%5Cl%20%22_ftn1) dedi. Kendisini sürekli bir nefis muhâsebesine tâbî tuttu.

Geceleri sırtında erzak çuvalı ile, mahalleleri dolaşıp zayıfların, muhtaçların yanıbaşında bulundu.

Yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin kimsesi oldu. Kırık gönülleri tesellî etmeden, onların gözyaşlarını silmeden, onlara tebessüm ettirmeden gönlü huzur bulmadı.

**Kul hakkı hassâsiyeti, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nîmetlerin mes’ûliyeti:**

**Peygamber Efendimiz** -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vefât ederken dahî iki şey üzerinde şiddetle durdu. **Enes** -radıyallâhu anh- diyor ki:

“Vefâtı esnâsında Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanındaydık. Bize üç defa:

«–Namaz hususunda Allah’tan korkun!» dedi. Sonra da şöyle buyurdu:

«–Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah’tan korkun, iki zayıf hakkında Allah’tan korkun: Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah’tan korkun!»

Sonra; «Namaz, namaz…» diye tekrar etmeye başladı. (Sesi duyulmaz olunca bile) mübârek rûhu çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular.” (Beyhakî, Şuab, VII, 477)

Yani **Efendimiz** -sallâllâhu aleyhi ve sellem- biz ümmetinin kurtuluşu için bilhassa namaza ve emrimiz altındakilerin hukukuna dikkat etmemizi, dul, yetim ve kimsesizlere sahip çıkmamızı emir buyurdular.

Bugün dünya -maalesef- dullarla, yetimlerle, kimsesizlerle doldu…

Yine **Hazret-i Ömer**’in kul hakkı hassâsiyetine dâir bir misal vereceğim:

**İyâs bin Seleme** -radıyallâhu anh-, babasından şöyle naklediyor:

“**Hazret-i Ömer** -radıyallâhu anh- çarşıya uğramıştı. Elinde bir asâ vardı. Asâyı bana doğru sallayarak -tabi o zamanlar yollar dar- «Müslümanların yolunu kapatma, yolu aç!» dedi. Asâ elbisemin ucuna geldi. Bir sonraki sene tekrar karşılaşınca bana:

«‒Seleme, hacca gidecek misin?» diye sordu. «Evet» deyince elimden tutup beni evine götürdü. Bana 600 dirhem verdi ve:

«‒Bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım asâya karşılıktır!» dedi. Ben:

«‒Ey Mü’minlerin Emîri! Bahsettiğin asâ meselesini hatırlayamadım?» dedim. O da:

«‒Ben ise hiç unutamadım!» dedi.” (Taberî, Târîh, IV, 224)

Bu da çok mühim. Yarın kul haklarıyla karşı karşıya geleceğiz öbür tarafta…

**“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kâfîdir.”** (el-İsrâ, 14) denilecek. O dosyalar açılacak. O dosyalarda;

**“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”** (ez-Zilzâl, 7-8)

Zerreler, bir yağmur gibi o gün önümüze dökülecek… Bunun için **Efendimiz** -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil-rüsvay olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rüsvaylığı âhirettekinin yanında pek hafif kalır.” (İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319)

“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikāk 48)

\* **Efendimiz**’in terbiyesiyle o câhiliyye vahşetinden nasıl bir medenî insan vücûda geldi? **Ebû Bekir Efendimiz**’in terbiyesi ayrı, **Ömer Efendimiz**’in terbiyesi ayrı, **Hazret-i Hamza**’yı şehîd eden **Habeşli Vahşî**’nin de terbiyesi ayrıydı. Habeşli Vahşî, İslâm’la şereflendikten sonra;

“–Acaba, beni Allah affeder mi?” diye yüreği titrer hâle geldi. İç dünyasında dâimâ bu ihtilâçları yaşamaya başladı.

\* Sütçü kızının takvâsı… Bu kız, hangi mektepte yetişti? Annesi;

“–Kızım, süte su kat, merak etme halife görmez?” dediğinde;

“–Anne, halife görmez ama Allah görmez mi?” dedi.

**\* Ömer bin Abdülaziz**g… Hanımı **Fâtıma** anlatıyor:

“Bir gün Ömer bin Abdülaziz’in yanına girdim. Namazgâhında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona, niçin bu hâlde olduğunu sordum. Bana dedi ki:

«−Fâtıma! Bu ümmetin en ağır yükü benim omuzlarımda. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, giyecek elbisesi olmayanlar, boynu bükük yetimler, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma tâkatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efrâdı kalabalık olan fakir aile reisleri…

Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mü’min kardeşlerimi düşündükçe, yükümün altında eziliyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bunlar için bana itâb ve serzenişte bulunursa, ben nasıl cevap vereceğim?!»” (İbn-i Kesîr, 9/201)

Hanımı Fâtıma devamla der ki:

“Onun ibadeti sizlerinki kadardı. Lâkin gece yatakta Allah korkusunu ve kıyâmet hesabını tefekkürden öyle bir hâle gelirdi ki, haşyetullâh ile kalbi çarpmaya başlardı. Sanki suya düşmüş, yahut avuç içine alınmış bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de onun bu hâline dayanamayıp yorganı üstüne örterdim ve kendi kendime:

«Keşke idarecilik mes’ûliyeti bize tevdî edilmeseydi. Keşke o vazifeyle aramızdaki uzaklık, Güneş’le Dünya arasındaki mesafe kadar olsaydı.» derdim.”

Her medeniyet, kendi insan tipini vücûda getirir. O insan tipi de, mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle âhenk teşkil eder.

İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, fıtrî istîdatların, İslâm sâyesinde ilâhî ilim, irfan ve hikmetle teçhiz edilmiş olmasıdır. Yani o toplumun güzîde insanları, nefsânî problemleri bertaraf ederek, gönüllerini, hakikî ilim ve irfan ile mezcetmişlerdi.

Milletimizin fıtrî istîdâdı ile mânevî feyz ve rûhâniyetin kucaklaşıp aynîleşmesi; mükemmel bir medeniyet şâhikası ortaya çıkarmıştır. Bu şâhikanın tarihî adı, hiç şüphesiz ki 620 sene kesintisiz ömür sürmüş olan **Osmanlı**’dır.

Ecdâdımız Osmanlı, asr-ı saâdetteki o rahmet üslûbunu devam ettirmeye gayret eden bir rahmet toplumuydu.

Hakîkaten, ecdâdımız, maddî îmarla mânevî îmârı birlikte yürütmüşlerdi. Beldelerin fethini, gönüllerin fethi için yapan, yüksek ufuklu şahsiyetler yetiştirdiler.

Osmanlıʼnın velî bânîsi **Osman Gâzi**ʼnin, oğlu **Orhan Gâzi**ʼye ve onun şahsında istikbâlin bütün devlet adamlarına yaptığı nasihatler de bunun bir ifadesiydi. Diyordu ki o büyük insan:

“Oğul! Bil ki bizim mesleğimiz, Allah yoludur ve maksadımız da O’nun dînini yaymak (hidâyetlere vesîle olmak)tır. Bizim dâvâmız, kuru bir kavga ve cihangirlik dâvâsı değil, «i‘lâ-yı kelimetullah»tır, yani Allâh’ın dînini yüceltmektir, (kalplerin fethidir).”

**Orhan Gâzi** de; “Mürüvvet, gazâdan efdaldir!” diyerek asıl fethi gönüllerde gerçekleştirmeyi tercih ediyordu. Zâhirî fütûhâtı, gönül fetihleri ile ebedîleştiriyordu. Fethedilen yerlere en evvel, gönül ehli, sâlih ve sâliha müʼminleri iskân ediyordu. Onların örnek yaşayışları ve hâl ile tebliğleri, bölge halkının hidâyetine vesîle oluyordu.

**Orhan Gâzi** de, oğlu **Murad**’a şu vasiyette bulundu:

“Osmanlı’nın iki kıta üzerinde hükümrân olması yetmez! Zira i‘lâ-yı kelimetullah dâvâsı, iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir dâvâdır!”

Bunun üzerine **Sultan Murad** Avrupaʼya geçti, tâ **Kosova**ʼya kadar gitti, orada şehid oldu.

Birinci Murad Han, Bursaʼnın o kadar güzellikleri, rahatlıkları varken, o rahatı bırakıp Kosovaʼya kadar gitti, i‘lâ-yı kelimetullah için şehîd oldu. Kosova meydanında iki ordu karşılaşınca;

“–Yâ Rabbi! Bugün bir bayram olsun, o bayramın kurbanı da ben olayım.” niyâzında bulundu.

İşte bugün o topraklarda okunan her ezandan, kılınan her namazdan Sultan Murad’a hisseler, sadaka-i câriyeler devam ediyor.

Birinci Murad Han, o topraklara Anadolu’nun temiz halkını niçin götürdü? Arkadan gelen nesiller, her yeri çil çil kubbelerle neden süsledi?

Bunların hepsi de, Efendimizʼe “hayırlı bir ümmet” olabilmek, “rahmet toplumu”nu çoğaltabilmek, hayra dâvet eden bir ümmet olabilmek içindi hiç şüphesiz. Allâhʼın bizlere “örnek nesil” olarak takdim ettiği **Ensâr** ve **Muhâcir**lerin izinden gidebilmek içindi.

Cenâb-ı Hak, Tevbe Sûresi’nin 100. âyetinde, Muhâcirler/Mekkeliler ve Ensâr/Medînelileri zikrettikten sonra, bizlere de “Onlara tâbî olan ihsan sahipleri”nden olmamızı, yani onların izinden gitmemizi emrediyor.

Bunun zıddına; dünyanın süsüne, gösterişine, rahatına aldanıp da Allâhʼın rızâsını tahsil gayretlerinden uzak kalanları îkaz sadedinde ise, Bakara Sûresi’nin 195. âyetinde, **“…**(Kendi elinizle)**kendinizi tehlikeye atmayın!..”** buyuruyor.

Bunun için ashâb-ı kirâm, son nefes/yakîn gelene kadar, Allâh’ın verdiği îman nîmetinin bedelini ödeyebilmek için, Medîne hurmalıklarını bırakarak tâ Çinʼe gitti, Semerkandʼa gitti.

**Ömer bin Abdülaziz** döneminde İspanyaʼya çıkıldı. 7 bin kişiyle, 95 bin kişilik İspanya ordusu bertaraf edildi.

**Ukbe bin Nâfî** Kayrevanʼa kadar gitti:

“–Yâ Rabbi! Şu koca deniz olmasaydı Sen’in yolunda cihâd ederek önümdeki beldelerde ilerlemeye devam ederdim. Fakat önüme koca bir deniz çıktı!” dedi.

**Yavuz Sultan Selim**, Mısır seferinden dönerken şöyle demişti:

“–Gönül ister ki, Afrika’nın kuzeyinden Endülüs’e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul’a döneyim!”

İşte bu ne idi? Bir müslümanın hidâyet ufku!.. Hidâyet için dertlenmesiydi. Toprakları kanla sulamak değil, insanların gönüllerinin fethiydi…

Bütün bu gayretler hep **“kendini tehlikeye atmama”** endişesinin bir tezâhürüydü.

Onların bütün derdi, i‘lâ-yı kelimetullâh idi. İnsanlığı İslâmʼın saâdet ve huzuruyla tanıştırmaktı. Onlar hakka ve hayra çağırıyorlardı. İnsanlığın ebedî kurtuluşu için çırpınıyorlardı.

**Fatih Sultan Mehmed Han**, Trabzon seferine giderken Uzun Hasan’ın anası **Sârâ Hatun** kendisine şöyle der:

“–Oğul! Han oğlu hansın! Bir yüce hükümdarsın! Trabzon gibi küçük bir kale için bunca meşakkate katlanman revâ mıdır?”

Fatih ise şu mukâbelede bulunur:

**“–Ey ihtiyar ana!.. Sen zannetme ki, çektiğimiz bunca zahmet, kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki bütün gayretimiz Allâh’ın dînine hizmettir. İnsanları hidâyete kavuşturmaktır. Yarın huzûr-i ilâhîde, yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslâm’ı tebliğ ve tâzîz imkânları varken, birtakım zahmetlere katlanmayıp ten rahatlığını tercih edersek, bize gâzi denilmesi revâ mıdır? Ehl-i küfre İslâm’ı götürmezsek, onların azgınlıklarına mânî olmazsak, huzûr-i ilâhîye hangi yüzle çıkarız?!.”**

Fatih Sultan Mehmed; Bosna’yı fethettikten sonra Anadolu’nun temiz, keyfiyetli bir şekilde yetişmiş, güzel insanlarını getirdi, Bosna’ya yerleştirdi. Onların temsil ettiği İslâm’a hayran olan nasipli Boşnakların hepsi müslüman oldu.

Yani ecdâdımız, haritayı büyütmek için değil, i‘lâ-yı kelimetullah için seferden sefere koştu.

Ashâb-ı kirâm ve onların izini takip eden ecdâdımız, çıktığı seferlerde, toprak almaya değil ihsân etmeye gittiler. Bütün imkânları; fethedilen beldelerin insanına hizmete, ihsâna, ikrâma çevirdiler. Fethedilen beldeler, İslâm’ın fazîletleriyle mâmur hâle geldi, bereket buldu. Gönüller ihyâ edildi.

Tarihte büyük istîlâların, büyük göçlere sebebiyet verdiği, bir gerçektir. Çünkü işgalcilerin, zulüm, talan ve tecavüzleri sebebiyle halk daha emniyetli yerlere kaçar. Tıpkı Moğol istîlâlarından kaçarak Anadolu’ya gelenler gibi…

Fakat İslâm fütuhâtının gerçekleştiği geniş coğrafyalarda ise böyle bir kaçış yaşanmamıştır. Hattâ, yaşadıkları topraklarda zulüm gören yabancılar da İslâm memleketlerine sığınmışlardır.

Nitekim **Barbaros Hayreddin Paşa**, İspanya’da katliamdan kaçan yahudileri İstanbul’a taşımıştır. İstanbul halkı da “bunlar mazlumlardır” diyerek onlara ikram ve ihsanda bulunmuştur. Onların bir kısmı da müslüman olmuştur.

İslâm; kimsenin dînini zorla değiştirmemiş, malına el koymamıştır. Aksine mahdut bir cizye karşılığında, reâyânın hürriyet ve emniyeti, devletin boynunun borcu olmuştur.

Tarihten çok ibretli bir misal vereyim:

Plevne kahramanı **Gâzi Osman Paşa**, altı ay boyunca Rusların muhâsarası altında kalmıştı. İkmâli de tükenmesine rağmen teslim olmadı. Yarma harekâtı yapmaktan başka çaresi kalmadı. O sırada Bulgarların ileri gelenlerini çağırdı:

“–Ben sizi korumak için sizlerden cizye almıştım. Fakat sizi muhafaza edecek gücüm kalmadı. Onun için aldığım cizyeleri size iade ediyorum.” dedi.

Velhâsıl müslüman, her hâliyle bir numûne olacak. Yeryüzünde Allâh’ın şâhidi olacak.

Bunun tarihte misalleri çok. Tarih boyunca İslâm fâtihlerinin asıl hedefi; toprağı kanla sulayarak beldeleri ele geçirmek değil, zulümleri bertaraf ederek gönülleri fethetmek olmuştur.

Bunun içindir ki fethedilen beldelerin insanları, fâtihlerine hayran oldular. Birçok beldeye, fâtihlerini davet ettiler.

Meselâ İstanbul’un fethi esnâsında Bizans asilleri Ayasofya’da ne yapacaklarını müzâkere ederken, bazıları Roma’dan yardım istemeyi teklif ettiler. O zaman Bizans asillerinden **Notaras**;

“İstanbul’da (bize zulmeden) kardinallerin şapkasını görmektense, Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim!..” dedi.

Çığırından çıkmış Hristiyanlığın akıl ve mantık dışı zulüm ve yanlışlıklarına isyan ederek protestan mezhebini kurmuş olan Alman reformist **Martin Luther**:

“Yâ Rabbi! Büyük Türkler’i bir an önce başımıza getir de, Sen’in ilâhî adâletinden onlar sâyesinde nasiplenelim!..” dedi.

Yine Martin Luther, halkı acımasızca sömüren kendi idarecilerini de şu sözlerle îkaz etti:

“Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak ağalarının ve burjuvaların idaresinde yaşamaktansa, Osmanlılar’ın idaresini tercih ederiz. Çünkü onlar, fakirlere sizden daha çok merhametlidir.”

16. yüzyılda Osmanlı ile bir hayli mücâdele edip “Hristiyan Şövalye” ünvânını alan, ancak Osmanlı’nın eşsiz adâletinin de farkında olan Boğdan beyi **Stefan** da, ölüm döşeğinde iken oğullarına şöyle dedi:

“Siz belki yakında himâyeye muhtaç kalacaksınız. Böyle bir durumda aslâ Rus’a yanaşmayın; sizi yok eder! Fakat kendinizi Osmanlılar’a emânet edin; onlar âdil ve merhametlidirler!..”

Ecdâdımız, gittiği her yerde huzur kaynağı oldu. Hattâ **Lehistan**’da:

“Osmanlı atları Vistül Nehri’nden su içmedikçe, bu ülkenin hürriyet ve istiklâle kavuşamayacağı” sözü, bir darb-ı mesel hâline geldi.

Hollanda’nın Leiden şehrinin merkezindeki beş katlı tarihî belediye binasının en üst katında **Barbaros Hayreddin Paşa**’nın büstü vardır. İspanyollar’ın Hollanda topraklarını ele geçirme plânlarının, Hollandalıları himaye eden Barbaros’un korkusu sebebiyle bozulmuş olması sonucu, bir minnettarlık ifadesi olarak yapılmıştır. Hollandalılar büstün altına, büyük ve yaldızlı harfler ile **“Altın Türk’ün Adına”** ibâresini nakşetmişlerdir.

Velhâsıl biz, tarihte böyle bir medeniyet kurduk. Gerçek medeniyeti biz tesis ettik.

Medeniyetleri, geçmişten bugüne bıraktıklarıyla da mukayese etmek mümkündür:

Tarihte büyük istîlâlar gerçekleştiren devletler; ele geçirdikleriyle, merkezlerinde dev, gösterişli saraylar, âbideler inşâ ettiler. Batı medeniyeti, engizisyon mahkemeleri bıraktı.

Bugün Roma’dan kalan; ilk Îsevî kölelerin tevhid mücâdelesi uğruna aslanların dişleri arasında can verdiği zulüm arenalarıdır.

Firavunların Mısır’ından kalan; kahırla, zulümle yaptırılmış, fânîliğe isyan ve kibir kokan, debdebeli ve kasvetli piramitlerdir.

Daha birçok helâk olmuş şehirden geriye kalan; oyun, eğlence merkezleri olan tiyatrolar, yahut şirkin anlamsızlığının ispatı olan harap puthânelerdir.

Bu zulümler maalesef devam edip gidiyor. Fakat şunu unutmamak lâzım ki, Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatı da “Azîzü’n Zü’ntikām”dır. O, mazlumların sahibidir. Zâlimler üzerine kahr-ı ilâhî kamçısı indirendir.

Nitekim zulüm âbideleri dikenlerin arkasından semâlar ağlamadı, gözler yaşarmadı, gönüller sızlamadı. Bilâkis onlar, mazlumların âhları ve bedduâları ile tarihin çöplüğünde çürüyüp gittiler.

Hakîkaten tarih, hem altın sayfalarıyla, hem de karanlık zulüm sahneleri ile beşeriyete büyük bir ibret hazinesi…

Üzerimizdeki Güneş; bir müddet Firavunların, Hâmânların, Nemrutların, Âdların, Semûdların saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra da harâbeleri üzerine haşmetle doğan aynı Güneş’tir. Lâkin o gösterişli sarayların kalıntılarını bugün baykuşlar ve kelpler şenlendiriyor…

**Bize Osmanlı’dan kalan ise;**

Süleymaniye gibi, Selimiye gibi sayısız hizmet külliyeleridir. Öyle ki, şehirler, merkezde bir cami ve etrafında gelişen külliye ile şekillendi. Toplumun bütün ihtiyacı görüldü.

**Bu külliye içinde neler vardı?**

Çocukların eğitim gördüğü **sıbyan mektebi** vardı.

Fakir ve gariplerin doyurulduğu bir **aşhâne** vardı.

Hastaların şifâ bulduğu **şifâhâne** vardı.

Yetim ve yoksulların ihtiyaçlarının giderildiği bir **sebil** vardı.

Külliye çevresinde oturan insanların temizlenmelerini sağlayan bir **hamam** vardı.

İlim talebelerine kaynaklık edecek bir **kütüphâne**vardı…

Memleket, her biri şefkat ve merhamet müessesesi olan **vakıf** eserleriyle donatıldı. Vakıflarda diğergâm insanlar, rahmet tevzî ettiler. Kurulan 26.600 küsur vakıfla, toplum bir merhamet ağıyla örüldü. Toplumda hiçbir sosyal patlama, ekonomik kriz, kavga, buhran görülmedi.

* **O medeniyette merhamet öyle yüksek bir ufka ulaştı ki; vakıf sahipleri, ince, hususî hizmetler arar oldular:**

**Bezm-i Âlem Vâlide Sultan**’ın Şam’da kurduğu vakıf çok dikkat çekicidir. Vakfın hizmet sahası; hizmetkârların yanlışlıkla kırdıkları veya ziyan verdikleri eşyaları, onların haysiyetleri rencide edilmesin diye tazmin etmektir.

Kimi hayırseverler, fakir kızların çeyizini hazırlamayı kendilerine vazife edinmişti.

Semtlerin bazı yerlerine, alan ve verenin meçhul olduğu **sadaka taşları** konuldu. Böylece alan rencide olmaktan kurtuldu, verenin de ihlâsı korunmuş oldu.

Hamalların dinlenmeleri için belli yerlere **mola taşları** konuldu.

Akıl hastalarına bile “deliler” değil, “**muhterem âcizler**” denildi. Onları su sesi ve mûsikî ile tedavi eden merkezler kuruldu.

Yine ecdâdımız, uzun bir sefere çıkan kimselerin bu seyahatlerinde istirahat edebilmeleri için **“kervansaray ve misâfirhâneler”** yaptırmıştır ki;

Buralara gelen yolcuların önüne, onun kim olduğuna bakılmaksızın yemek konulurdu. Kaldıkları zaman zarfında hayvanlarının da bakımı yapılır, aç bırakılmazdı. Bütün yolcular, buralarda üç gün kalabilirlerdi. Giderken de şâyet ayakkabıları eskiyse yenisi verilirdi. Ayrıca, yolda dikkatli olmaları tembih edilir, sabah namazından sonra uğurlanırlardı.

-Borçluların borçlarını ödemek,

-Dul kadınlara ve muhtaçlara yardım etmek,

-Mektep çocuklarına gıdâ ve giyecek yardımı yapmak,

-Fakirlere yakacak temin etmek,

-Fakir ve kimsesizlerin cenâzesini kaldırmak,

-Bayramlarda çocukları ve kimsesizleri sevindirmek,

-Yaşlı ve kimsesiz hanımları korumak için vakıflar kuruldu.

Velhâsıl ecdâdımız, dilencisiz bir memleket meydana getirdi.

Onlar, ferdî bir Müslümanlığın nâkıs olduğu, müslümanın ictimâîleşmesi, gönlünün bütün cihânı kuşatması gerektiğine müşahhas bir misal oldular.

* **O “rahmet toplumu”, mîmârîde İslâm’ın rahmet üslûbunu sergiledi:**

Meselâ bir Süleymâniye Câmii’ne baktığımız zaman, âdeta ellerini semâya açmış, duâ eden bir insan silüeti görürüz. Bu, taşa aksetmiş bir gönül yapısıdır. Maddeyi mânâ ile mezceden kendi medeniyetimizin bir şâheseridir.

Bir fazîletler medeniyeti meydana getirmiş olan ecdâdımız, kimsenin evini gölgede bırakacak, Güneş’ine mânî olacak bir ev inşâ etmez, kimsenin manzarasını kapatmazdı. Bugün ise yüksek binalar, hattâ gökdelenler, sanki üzerine ölü toprağı serpilmiş ruhsuz şehirlerin mezar taşlarını andırıyor.

Bugün -maalesef- her taraf kaktüs gibi sivri binalarla doldu. Her taraf beton yığını. Herkes her bir metrekareyi dünyevî kazanca çevirme derdinde.

Hâlbuki ecdâdın o fazîletler medeniyetinde, her köşede bir câmi, bir dergâh, bir çeşme, bir hayır müessesesi vardı. Herkes mülkü asıl sahibi olan Allâh’a tahsis ederek ümmete açıyor, toplumun istifadesine ikram ediyordu. Böylece şehir de ferahlıyor, huzur bahşediyordu.

* **O “rahmet toplumu”, insanlıkta, nezâket ve zarâfette İslâm’ın rahmet üslûbunu sergiledi:**

Bizim medeniyetimizin merkezi “insan” olduğundan, ondaki mükemmelliklerin sertâcı da, ortaya koyduğu diğergâmlık, şefkat, merhamet, nezâket ve zarâfet ile yoğrulan insan tipidir.

Meselâ bu zarif insanların toplumunda, bir evde hasta olduğu zaman, cumbanın önüne kırmızı bir çiçek konurdu. Bunu gören seyyar satıcılar bile oradan sessizce geçer, mahallenin çocukları da rahatsız etmemek için diğer mahallelerde oynarlardı.

Onların bu gönül terbiyesi, nasıl bir eğitim sisteminin eseriydi? Bu terbiyeyi bugün hangi pedagog, hangi psikolog, hangi sosyal antropolog verebilir?..

Bugün düğünlerde, kutlamalarda atılan havâî fişeklerle, maytaplarla bir zümrenin eğlencesi için -o gürültüden rahatsız olan bebek mi var, hâmile mi var, hasta mı var, mâtemi olan mı var, düşünülmeden- bütün bir toplumun hakkına giriliyor.

Hâlbuki bizim ecdâdımız, o hayırlı ümmet, bir karıncayı bile incitmekten çekinen, hassas ruhlu insanlardı.

* **O “rahmet toplumu”, Yaratan’dan ötürü bütün yaratılanlara şefkat ve merhamette İslâm’ın rahmet üslûbunu sergiledi:**

Câmi duvarlarını süsleyen zarif kuş evleri yapıldı. Sokakta yaşayan kedi-köpeğe, göçmen kuşlara sayısız merhamet tezâhürleri oldu. İnsanlar böylece merhamete davet edildi.

Bizim **Sinanlarımız, Karahisârîlerimiz, Fuzûlîlerimiz**vardı. Dünyaya müslümanın gönül dünyasının güzelliğini, estetiğini, zarâfetini, ihtişâmını yansıtan âbide şahsiyetlerimiz vardı. Zikrine mânî olmamak için bir çiçeği bile koparmaya kıyamayan, rakik kalpli **Hüdâyîlerimiz** vardı. Bir karıncaya bile ulu nazarla bakan, *“Yaratılanı severiz, Yaratanʼdan ötürü”* diyen, derin duygulu **Yunuslarımız** vardı.

Velhâsıl ecdâdımızın bu gayret ve fedakârlıkları, bugünkü insanımız için bir ibretler meşheridir. Bu millet, Mevlânâların, Yunusların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Hüdâyîlerin, Fatihlerin, Akşemseddinlerin, Yavuzların neslidir.

Bizim medeniyetimiz, bir fazîletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin temellerinde bulunan îman, ibadet, ahlâk, muâmelât, muâşeret, şahsiyet ve karaktere sahip olmalıyız ki, o rahmet toplumunun bugünkü devamı olabilelim.

**Rabbimiz, cümlemize nasîb eylesin…**

**(Osman Nuri Topbaş)**