İNCİL ve KUR'AN' DAN GERÇEKLER

Yed. Doç. Dr. Osman Cilacı
GERÇEK İNCİL İLE KUR'AN ARASINDA AYKIRILIK YOKTUR.

HZ. İSA ALLAH'IN KULUDUR, "OĞLU" DEĞİLDİR.

GERÇEK İNCİL HZ. İSA'YI "İLÂHİLİK" İDDİASINDAN ARINDIRMIŞTIR.

BÜTÜN PEYGAMBERLER ÖNCESİ AL- LH'IN BİRLİĞİNE ÇAĞIRMİŞTİR.

MUKADDES KITAPLARIN ESAS GÂYESİ TEVHİD'DİR.

TEVRAT, ZEBUR ve İNCİL, HZ. MUHAMMED'İN HZ. İSA'DAN SONRA TÜM İNSANLIĞA GÖNDERİLECEĞİNİ MÜJDELEMIŞTİR. İSTE BU MESAJLAR İÇİN ELiniz- DEKİ KİTAPÇIK YAZILMIŞTIR.
İNCİL ve KUR'AN'DAN GERÇEKLER
damla matbaacılık ve ticaret
Tel.: 18851 Matbaacilar Sitesi 105/A KONYA
İNCİL ve KUR'AN'DAN GERÇEKLER

TÜRKÇESİ

Yrd. Doç. Dr. Osman Cilacı
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dinler Tarihi Öğretim Üyesi
İÇİNDEKİLER

Takdim ................................................. 7
Aykırılığın Giderilmesi ......................... 11
Kur'an-ı Kerim ........................................ 11
İslâmdaki Hükümler ................................. 12
İslâm ve Ehl-i Kitap ................................. 13
Kutsal Kitaplardaki Tevhit Ayetleri .......... 14
Hz. Musa, Hz. Muhammed'in Geleceğini Müjdeliyor ....... 16
İncil'de Hz. Muhammed'in Müjdelenmesi ... 17
Hz. Muhammed Adının Açıklanması ........ 21
Hz. İsa'nın Dinini Değiştirenlere Doğru Cevap Kitabından .... 23
Oğul ve Ruhu'l-kuds Terimleri Hz. İsa'ya mı Mahsustur .... 26
Kendi Sözlerindeki Gerçek Tevhit İnanç .... 30
Hasan b. Eyüb'un Kardeşine Mektubu .......... 32
Allah'ın Oğlu Ne Demek? .......................... 33
20 Bin Ayet Hz. İsa Allah'ın Kuldur Diyor .... 34
TAKDİM

İncil ve Kur'an, Cenab-ı Hak'ın insanları hidayete kavuşturmak için Peygamberleri Hz. İsa ve Hz. Muhammed aracılığıyla gönderdiği dört İlâhi kitaptan son ikisidir.

Bu eserinde yazar, yersiz istnatlardan bazılarına gerekli cevapları verirken, her iki kitabı birbiriley karşılaştırmak yerine, hırsızlık toplumuna, Hz. İsa'dan sonra Hz. Muhammed'in gönderileceği gerçeğini, kendi kitapları İncil ve kendi peygamberleri Hz. İsa'ya dayanarak tesbit etmeğe çalışmıştır.

Bu arada yerle geldiğçe Tevrat'a da müracaat etmiş, Hz. İsa'dan sonra Hz. Muhammed'in gönderileceği ile ilgili müjdelerden bazalarını zikretmiştir.

Tercümede elden geldiğince metne bağlı kalıncı, yazarın verdiği mesaj konuşulan Türkçe ile sizlere aktarılmıştır.

Bu kitabin da gayesi ugruna hizmet vermesi en samimi dileğimizdir.

Çalışmak bizden, yardım ancaq Cenab-ı Hak' tandır.

Konya, Ocak 1987

Osman CILACI

Üstad Haddad'ın, Allah'ın dininde nur- lannmış uyanık vicdanlara armağan ettiği «Kur'an'da İncil» adlı eserini inceledim. Ya-

(1) Al-i İmran, 1.
(2) Hûd, 1-3.
(3) Yûsuf, 111.
zar, Şam Arap İlimler Akademisini ziyaretinde eserinin üç fasikülünü bana hediye etmişti. 1. fasikül Kur'an'da İncil, 2. ve 3. fasiküller Kur'an'da Tevrat adlarını taşıyordu. Bu ilmi toplantında kesin karar vererek sayın yazarla başbaşa kaldım. Aramızdaki kısa konuşma hep Kur'an ve İncil etrafında döndü dolaştı. Sonra dinlerin birliği ve peygamberlerin kardeşliği konusunda yazmak fikrim değişti. Şimdi diyorum ki:

Peygamberlerin ve rosullerin dinleri birdir. Her ne kadar farklı zamanlarda gelmiş, dilleri birden fazla da olsa, çağrıları yine birbirdir; yanı saf bir tevhid, iyi bir amel, âhiret gününe iman... Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

O size, Nuh'a vasiyet ettiği sonra vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya vasiyet eyledigiımızı bir din yaptı. Dini doğrultun, ayrılgı düşünmeyin, müsrikler dine davetiniz onlara ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendi ne ayırır, Hak'ka ve tâate dönen kimseyi de hidayete erdirir (4). Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur:

Biz peygamberler topluluğunun dini birdir ve ben Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakınım; çünkü benimle o'nun arasında peygamber gelmemiştir.

(4) eş-Şûra, 13.
AYKIRILICIN GIDERILMESI

Önce İncil ve Kur'an arasında aykırılık bulmanın imkânsızlığını belirtmeliyim; çünkü her iki kitabin kaynağı birdir ve o da Al­lah’tır. Peygamberler arasında uyuşmazlık yoktur; çünkü hepsinin çağrısı birdir: Allah’a inanmak, iyi amelde bulunmak, âhiret gününe hazırlanmak.

KUR'AN-I KERİM


Allah’ın, güzel hikmeti bu ümmet için ya-
ratmış olması sevinilecek bir husustur; çünkü onların dinleri ve medeniyetleri birbirinden ayrılmaz. Din bilginleri ile medeniyet önderleri aynı kaynaktan su içmişlerdir. Onlar dinleri derinliğe araştırdıkça gerçek medeniyet yolunda da o nisbette ilerlemiş ve nüfuz sahibi olmuşlardır.

İSLÂMDÂKİ HÜKÜMLER


İslâm, idaresi altındaki milletlerin hukukunu teminat altında almış, onlara din hürriyeti vermiş, dinlerin hükümlerini ve prensiplerini hür bir irade ile yerine getirmek hususunda imkan tanımlamıştır. İdareciler onların dini prensiplerinden herhangi birini yürürlükten kaldıramaz. Ayrıca mahkememiz önunde sorguya çekilmek ve birbirlerini razı etmek için başlanna gelen özel felaketler bölümüne karışmaz. Böylece adalet ve eşitlik kaidesine göre aralarında hüküm verir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

«... eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphe yok ki Allah, adalet sahiplerini sever (5).»


(5) el-Mâide, 42.
Sen dinin kurallarına bakarsan, tamamında sulh halinde olanlara tolerans gösterildiğine dair pek çok hüküm görürsün. Hibe, vakif, vasiyet konularını araştırırsan, onların hükümlerinden, İslâmın muamelelerinde karşılıklı tâviz vermeğe inhisar etmediğini anlarsın. Üstelik İslâm, Müslümanın bir miktarını hibe, vakif ve gayr-i müslümlere vasiyet etme iznini vermiştir. İslâm, adaleti, iyiliği, zayiflara merhametli davranmayı, fakirlerin ihtiyaçlarını gidermeği emretmiş, tek bir kelimeyle de olsa, onların namusuna dille tecavüzü yasaklamıştır.

**KUTSAL KİTAPLARDAKİ TEVHİT AYETLERİ**

Her kim Tevrat, Zebur ve İncil'i dikkate incelerse, bu kitapların Allah'ın birliğine çağrıldığı, şirkten sakındırdığını görecektir. Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Muhammed'in bütün insanlığa gönderildiğini müjdeleyen ayetler vardır. Allah her tür eksik ve noksanadan münezzehtir. Babası, çocuğu, eşi ve benzeri yoktur. Tevrat'ın birçok bölümlerinde (Tesniye, Huruç, İşaya vb) bunlara dair işaretler fazlasıyla bulunmaktadır. Bir misal olmak üzere Tevrat (Huruç, İşaya)'ının şu cümlelerini okuyalım:

Gerçekte Rab İlah'tır. O'ndan başkasi yoktur, Huzurumda başka ilâhların olmasın.
Onlara secde ve ibadet etme, çünkü ben Rab'bim. Senin İlah'ın benim. Yeryüzünün doğusu ve batısı bilsin ki, Ben'den başka İlah yokturm. Rab benim, başkaası değil.

Markos İncil'inde de şöyle buyurulur:

İsa cevap verip dedi, birincisi, «Dinle ey İsrail, Allah'ımız Rab bir olan Rab'tir (6). Yuhanna İncili'nde de şöyle buyurulur:

Ebedi hayat da şu ki, seni, yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdigin İsa Mesih'i bilsinler.

(7).


Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan da bir

(6) Markos, XII, 29.
(7) Yuhanna, XVII, 3.

Hz. Muhammed, aynı yurt çocukları arasında tam eşitlik esasına dayanan vatan sevgisini yerleştirmek için peygamber kardeşlerinin kitaplarına inanmış ve onları tasdik etmiştir. İlahi din mensuplarının, sosyal bilimcileri ilgilendiren bu yüce mevzu gerçekten fevkalade bir amaç taşır. Çünkü bu husus, ilahi kitapların diliyle, onlara bağlı olanları sağlıklı bir vahde çağırır; var olan din birlüğünü açıklamaktır.

Hz. MUSA Hz. MUHAMMED'İN GELECEĞİNİ MÜJDELİYOR

Tevrat'tın Tesniye (8) bölümünde şöyle bir cümle vardır:

İlahın olan Rab, seni kardeşlerin arasında benim gibi peygamber olarak gönderiyor, artık işitsinler. Bu cümle açıkça Hz. Muham-

(8) Tevrat'tın V. bölümüdür. Musevilik ikinci kere bu kitapta zikredildiği için ona Tesniye adı verilmiştir.
med'i işaret etmektedir. Çünkü Hz. Muhammed'ten başka Hz. Musa gibi herhangi bir peygamber ne yahudilerden, ne de İsrail oğullarından çıkmıştır. Amca çocukları kardeş demektir. Nitekim amca çocukları (İsu)'ya Tesniye (II, 4, 8)'de kardeş adı verilmiştir. Şayet bu müjde ile kastedilen kişi Hz. İsaolsaydı o zaman cümle şöyle olurdu:

O'nu sizden veya neslinden göndeririz, kardeşlerinizden değil. Çünkü İsa, İncil (9)'de geçtiği üzere İbrahim oğlu Davut oğlu soyundan gelmektedir, Hz. İsa, Ishak'ın neslindendir. İsmail'in neslinden değil...

**İNCİL'DE HZ. MUHAMMED'İN MÜJDELENMESİ**

İncil'de Hz. Isa diliyle şöyle buyurulur:

Size söyleyeyecek daha çok şeylerim var, fakat şimdii dayanamazsınız. Fakat o hakkat ruhu gelince size her hakkıkat yol gösterecektir, zira kendiliğinden söylemiyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyeyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir (10).

Hz. Muhammed'in konuşmaları da Al-lah'ın vahyine dayanır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

(9) Matta, I. 1.
(10) Matta, XVI, 12-13.
O kendiliğinden konuşmamaktadır. O'nun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir (11).


Bu saltanat (krallık) önce küçük bir şekilde başladı, sonra gelişerek büyükü ve kainatı kapladı. Bundan dolayı Hz. İsa o saltanatı hoş bir bitkiye, bir hardal tanesine benzetir. Nitekim hardal tanesi de zamanla baklagillerin en büyüğünü oluşturmakta. Aynı şekilde gökte uçan kuşlar, kanatlar altında barınır, dallarda gölgelenir. Bu benzetme ile ilgili olarak İncil'de şöyle denilmektedir:

İsa onların önüne başka bir mesele köypup dedi, göklerin melekütü, tarlasına iyi tohum eken bir adam benzer. Fakat adamlar uyurken, onun düşmanı gelerek buğdayların arasına delice ekip gitti (13). Hz. İsa'nın

(11) en-Necm, 3-4.
(12) Matta, II, 2. Ayrıca bkz. Matta, III, 4; VI, 10; XVII, 23; Luka, X 9, 10.
(13) Matta, XIII, 24-25.
getirdiği bu misal, Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Muhammed ve O'na tâbi olanlara aynen uyar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

«...Tevrat'ta da vardır onlara ait bu vasiıflar, İncil'de de vardır. Adeta ekilmiş bir tarlaya benzer ki filiz vermiştir, derken filizi kuvvetlenmiştir, derken kalınlaşmıştır da, dümdüz boy vermiştir. Saklara dayanıp yükeltmiştir, ekincileri şaşırtır, kâfirleri bu nunla kızdııp yerindirmek için. İçlerinden iman edip de iyi amelde bulunanlara Allah hem mağfiret, hem de büyük mükâfat vadedmiştir (14).


(14) el-Feth, 29.
HABAKKUN’UN MüJDESİ ve ARAP ŞEHİRLERİNİ ANMASI

Habakkuk (15) şöyle der:

Allah Teman’dan ve Kuddüs Faran dağından geldi (Sela) (16) O nun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu ve parıltısı ışık gibi idi. Elinden şualar çıkıyordu. Ve kuvvetin gizlenmesi orada (17).

Teman, Arap şehirlerinden biridir ve “güney çölü” anlamına gelir. Şam’ın güneyindedir. Günümüzde de Mekke-Şam kafi-

(15) Habakkuk, orijinal tertibe göre Tevrat’ın 35. kitabıdır. Kitab-ı Mukaddes Lügati’nin açıklamasına göre Hz. İsa’dan 600 yıl önce yazılmıştır.

(16) Bazı yorumcular (Selâ) kelimesinin açıklanması hususunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bizim kanaatimize göre bu görüşlerden kabule en uygun olanı - ki son zamanlarda yetişen İbrânî bilginleri de bu görüşü benimsemiştir - Selâ’nın “sus” veya “dur” emrinden ibarett olduğu, yani çalgı aletlerinin tek başına çalmacaği bir ânm temini için İlahî okuyanları susturmada kullanılan bir terimdir. Not, İbranca sözlerin tesbitinde İbrani bilginlerine başvurduk ve o kelimelerin bazı manalarını da yine onların yardımcıla Arapça’ya aktardık (yazar).

(17) Habakkuk, III, 3-4.

**BEKKE’NİN ADI MEKKE’DIR**

Mezmurlar (5, 6)’da kuvveti sende olan adam ne mutludur. Sion yolları onun yüregindedir. Ağlayış vadisinden geçerken orasını kaynaklar yerde ederler’ cümleleri geçmektedir. İbranca aslında (Bekke) vadisi (Bükê) lâfzıyla değiştirilmiştir. Kur’an’ın kesinlikle açıkladığına göre Bekke, Mekke’nin tâ kendisidir!...

**Hz. MUHAMMED ADININ AÇIKLANMASI**

Tevrat’ta şöyle bir cümle vardır:
Ağzı çok tatlı ve onun her şeyi güzel.

Biz deriz ki, «Mahmud» (ogiilen) sözü açıkça Hz. Muhammed'i göstermektedir.


Yine Tevrat'ta şöyle bir cümle görüyoruz

Sesini bana işittir, çünkü sesin tatlı ve endamin güzel (19). İbranca aslında «arep» (güzel) kelimesinden bedeldir. Aynı şekilde ikinci bölünde «Benim haccının peygamberinden» yahut «hicâyi» yahut «hikâyi» sözleri İbranca aslında geçtiği üzere yer almaktadır. Yine Tevrat'ta «Bütün milletleri sarsarım ve özgülmüş kişi bütün insanlığa gelir, şerefle bu evi doldurur, orduların Rabbi boy-

Kitab-ı Mukaddes’teki bu kesin ifade ve apaçık müjdelerden anlıyoruz ki, bütün bu sözler Hz. Muhammed’ın geleceğini müjdelemiş, O’nun yüce adını zikretmiş, yaşadığı yerleri açıklamış ve doğduğu şehrin Mekke olduğunu belgelemiştir.

Sizce bu üç din arasındaki açık ve kesin sözler nasıl tel'if edilebilir? İşte bu Hz. Muhammed, Hz. Musa ve Hz. İsa arasındaki gerçek kardeşliktdir. Bu O’nun kesin hükümleri ve müjdeleridir ki, bunlar bizim bilmediğimiz çok şeyden pek azdır. Şayet kilsenin ileri gelenleri, inancın esası ve dayanağı olan, ancak bu İncillerde bulunmayan inanç ve prensiplere değil de, sadece ellerindeki Kitab-ı Mukaddes’e baksaldı, yalnız O’nu kaynak edinselerdi, elbette söz birliği sağlanacak, böylece değişik düşünce sahipleri arasındaki kalbi sevginin bağları kuvvetlenecekti.

**Hz. İSA’NIN DİNİNİ DEĞİŞTIRENLERE DOĞRU CEVAP KİTABINDAN**

Bu matbu kitap (20) Mısır’da 1322/1905’ de dört cilt olarak yayınlanmış. Her cilt

---

(20) el-Cevabü’s-sahih limen beddele dine’l-Mesih.
orta boy 1400 sahifeden fazladır. Şeyhülislâm İbn Teymiye giriş bölümünde, bu kitabı Kıbrıs'tan gelen bir broşüre cevap olarak yazdığını söyler. Bu broşurde hıristiyan bilginleri ileri gelenlerinin, aklî ve nakli delillerle Hıristiyanlığı üstün gösterme gayreti vardır. Bu durum karşısında doğruyu yanlışdan ayıracak bir cevap yazmak gerekiyordu. İbn. Teymiye devamla şöyle diyor:


Şeyhülislâm İbn, Teymiye'nin cevabı altı bölümünden oluşmaktadır:

1. Hıristiyanların, Hz. Muhammed'in sadece cahil Araplara gönderildiğini iddia etmeleri,

2. Hıristiyanların, Kur'an dinimizi öğdû iddiasında bulunmaları,

3. Geçmiş peygamberlerin, hıristiyanların teslis, birlik ve diğer inançlarının doğruğuna şahadet ettiklerini savunmaları,
4. Bu broşürde, yukarıda geçen saçmalıkların rasyonel bir şekilde açıklanabileceğini öne sürülmesi,

5. Ekânim terimi gibi, politeist bir anlam taşıyan bazı sözlere kılıf bularak sanki tevhide inandıklarını savunmaları,

6. Hz. Isa’nın, Hz. Musa’dan sonra en yüce kemâl ile geldiği, Hz. İsa’dan sonra bu kemâle ilâvede bulunacak yeni bir dine ihtiyaç olmadığı (21).

el-Cevâbü’s-sahih’in yazılması ilk he defi, yukarıda da söylediğimiz üzere, ilâhi dinlerin esasları ile ilâhi kitapların hepsinin aynı olduğunu açıklamaktır. Ibn Teymiye devamla diyor ki, İşte müslümanlığın temeli bu birlik inancında olup, Her kim bir peygamberi veya bir kitabı inkâr ederse, o kâfirdir.

«... herbiri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar, peygamberleri biri birinden ayırdetmeyiz dediler...» (22). İlâhi dinlerde neshedilen konular, kitap ve peygamberlerin ittifak ettiklerine nazaran oldukça azdır. Bütün dinlerin görüş birliğine vardıkları hususlar, her zaman ve her yerde insanların muhtaç olduğu belli başlı temellerdir. Bunlar da Allah’a ve âhiret gününe iman ile iyî amele bulunmak- tir. Nitekim bir âyet-i kerimede Cenab-i Hak şöyle buyurur :

(22) el-Bakara, 285.
Şüphesiz ki iman getirenler, yahudî olanlar, hristiyan ve sâbiârden Allah'a ve âhiret günune iman edip amel-i salih işleyen kimselerin Rableri katında ecir vardır. Onlar için korku da yoktur, onlar mahzun da olmazlar (23).

Mekke'de nâzîl olan sûrelerin hepsi, (el-Enam, el-A'raf, Hâ, Mim, Tà, Sin, Elif, Lâm, Râ) peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin ittifak sağladıkları genel esaslar kâbilendendir. Bunlar da, Allah'a ibadet etmek, O'na ortak koşmamak, doğruluk, adalet ve ilhăsi elden bırakmamak, zulüm, kötüleğ ve şiirki yasaklamak, Allah hakkında bilmediğini söylememektir.


OĞUL VE RÜHU'L- KUDS TERİMLERİ YALNIZ HZ. İSA'YA MI MAHSUSTUR?

İbn. Teymiye, "İbn." in (Oğul) bir kelime ve sıfat olmadığını (24), sadece Hz. İsa'ya

(23) el-Bakara, 62.
(24) el-Cevabu's-sahih, I, 25.
mahsus bulunmadığım, O'nunla sadece Hz. Muhammed'in kastedildiğinį açıklayarak şöyle demiştir:


(26) el-Cevabu's-sahih, II, 94-95.

Yine aynı eserden (28) anladığımız göre bazı hristiyanların Ruhu’l-kuds hakkında Hz. İsa’nın konuşmalarına bakarak yaptıkları açıklamalar, ne O’nun üslubu, ne söz

(27) Bir ayeti kerimede ruh hakkında şöyle buyurulur: «Allah, fermanı ile kullanırdan dilediği melekleri ruh ile indirir ki insanların Allah azabı ile şöyle korkutsun: Benden başka tapacak yoktur, Ben’den sakının (en-Nahl, 2).
(28) el-Cevabü’s-sahih, II, 98.
gelenek, ne de diğer peygamber ve ümmetlerin lisanlarıyla bağdaştır. Halbuki gerek Hz. İsa'nın konuşmasında, gerek diğer peygamberlerin sözlerinde Ruhu'l-kuds'un izahı bizim açıkladığımız şekildedir. Nitekim hristiyan bilginlerinin ileri gelenleri de bu terim'i bizim anladığımız manada yorumlamışlardır. Hz. İsa'nın, Allah'ın emrini size açığa kıldığı, sizin ve kendisinin Rabbı tarafından gönderilmiş olduğu, sizin gibi bir kul olduğu hususları İncil'in hemen her yerinde kendisine ait söz, hitap ve tavsiyelerle açıklanmıştır (29).

Hz. İsa'nın havarileri (30) ve çevresindekiler de, O'nun hakkında bu ve benzeri sözler söylemiş, O'nu bu şekilde anlatmışlardır. Yine havariler Hz. İsa'nın Allah tarafından gönderilmiş bir insan, fazilet ve güç sahibi bir peygamber olduğunu da vurgulamışlardır.

Oğul sözü onların kendi kitaplarında da, Allah'ın terbiye ettiği kişi hakkında kullanılmıştır. Keza peygamberlerin sözlerinde geçen «Oğul» kelimesi yine sadece «yaratılmış» yani násut (insanlık) anlamında kullanılmıştır; lâhut (ulûhiyet) anlamında değil!. Nitekim onlar İsrail'e (Hz. Yakub'un lákabi) «Oğul» demedikleri gibi, Hz. Davut

(29) el-Cevabû's-sahih, II, 332.
(30) Yardımcı, peygamberlerin fikirlerini yaymada yardımcı dokunan kimselerden her biri, Hz. İsa'nın oniki yardımcıından her biri.


**KENDİ SÖZLERİNDEKİ GERÇEK TEVHİT İNANCI**

İbn. Teymiye onların bizzat kendi sözlerinden, bir Allah'a inandıkları ve O'na ibadet ettikleri sonucuna ulaşarak (31) şunları

---

(31) el-Cevabû's-sahlh, II, 309.

30

Ebu Muhammed b. Hazm bu konuda şöyle der:


HASAN b. EYUB ÜN
KARDEŞİNE MEKTUBU

Bu mektup, gerçek Allah'ın birliğine inanan biri tarafından, bizzat kendi kardeşi-ne yazılmıştır. Bu mektubunda Hasan b.

(33) Allah'ın bir olduğuna dayanan inanç.

Mektup sahibi mektubunda Hz. Merym’in bir insan doğurduğunu, bu insanın beslenme, büyüme, hastalık, sağlık, korku, güven, öğrenme ve öğretim yönlerinden diğer insanlarla aynı şartlara bağlı olduğunu açıklamıştır. Yaşadığı süre O’ndan lâhütilik sadir olmadığı gibi, diğer insanların duydukları ihtiyaç, karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıardan, O da hiç bir zaman uzak kalırmıştır.

ALLAH’IN OĞLU NE DEMEK?

İbn. Teymiye diyor ki, «Allah’ın oğlu»
denilen kimseler sayılamiyacak kadar çok-tur. Nitekim Allah'a karşı beslenilen sevgiden dolayı hepinizin «Allah'ın oglullarımız» demeniz bunun tipik bir misalıdır. Bundan ayrı olarak Hz. İsa'nın, İncil'in pek çok yerinde geçen «Benim de sizin de Babanızdır», «Benim de sizin de İlâhmızdır» demesi, diğer tarafından Allah'ın Hz. Ya'kub'a ve başkalarına «oğullar» demesi, evet bütün bunlar bu kabildendir. Şayet «Allah'ın oğlu» denmesi hususunda Hz. İsa'yi yukarıda geçenlerin içinde görmek istemezseniz O'nu bu konuda kendilerine aynı şekilde isim verilen bazı peygamber ve yüce kişilerle düşünmeniz gerekir. Müskun, soyu Davut'a nisbet edilmesi, neslinin Davut olduğunu gösterir. «Allah'ın oğlu» diyen ilk isimlendirme, sevgi ve seçkinlik açısındandır. Ruhun Hz. İsa'ya girisi Matta İncili'nde Hz. İsa'nın gençlere söyledişi şu sözlerden kaynaklanmaktadır:

Konusan siz değilsiniz. Allah'ın ruhu size geliyor ve sizin içinizde konuşuyor. Szie haber veriyorum, ruh, kavmin hepsinde bulunur ve onlarla konuşur.

Mektup şu cümlelerle son buluyor:

Burada insanı en çok şaşırtan nokta, Allah'ı, çağrısı ve kitabı bir olan Hz. İsa'nın getirdiği İncil'e, O'nun dinine, öğrencilerinin ve Hz. İsa'nın emirlerine sarılmalarına rağmen hususta aşırı ihtilaflara düşmüş olmalarıdır. Nitekim onlardan bir kısmı Hz. İsa «kul» derken, bir kısmı da Hz. İsa «İlâh» tur demiştir.

Şeyhülislâm İbn. Teymiye, el-Cevabus'sahih (III)'inin başında, bu mektubu şöyle bitirir:

kaydettiği gibi, onların görüşlerini çürüten akli ve nakli delilleri de zikretmiştir. İbn Teymiye devamla diyor ki:

Buna rağmen biz, hıristiyan bilginlerinden, sadece mezheplerine ait nakillerde bulunanların sözlerini kaydettik. İskenderiye patriği İbn Patrik Nazmu'l-cevher adlı kitabı ile, onlara ait haberleri, konsillerini (34) ve ihtilaflarını anlatır. Ayrıca bu kitabında İbn. Patrik, Melekiyelerin görüşünü savunur, onlara ters düşenlere cevaplar verir. Hıristiyanların yaptıkları işlerin sebeplerini de açıklar (35).


Yine el-Cevabü's-sahih (III, 222)'inde İbn. Teymiye, Kur'an'ın Tevrat'tan üstün


olan özellikleri belirerek (s. 244) şöyle der:

Muşlumanlar bütün peygamberlerin peygamberliğini ancak Hz. Muhammed'in bildirmesiyle öğrenmişlerdir. O'nun peygamberliğini tasdik etmeksizin geçmiş peygamberlerden hiç birinin peygamberliğini kabul etmek mümkündür değildir.

PEYGAMBERLERİN VE KİTAPLARIN BİRLEŞTİĞİ NOKTALAR

İbn. Teymiye daha sonra peygamberlerin, ilâhi kitapların ittifak ettikleri noktalarlardan, genel külli kaidelerden bahseder. Ayrıca Hz. Muhammed, Hz. Isa ve Hz. Musa ile, Kur'an ve İncil arasında ortak nokta olarak Tevrat'ta zikri geçen hususlara temasla şöyle der:


Yine el-Cevabu’s-sahih (III, 282)inde İbn. Teymiye bilginlerden bir çoğunun, Muhammed b. Kuteybe’nin şu sözünü naklettiğini söyler:


Faran’ın Mekke olduğu konusunda ehl-i kitapla Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık yoktur. Şayet Faran Mekke değildir iddiası sürülse biz de deriz ki, Tevrat’ta Hz. İbrahim’in eşi Hâcer’le oğlu İsmail’in Faran’a yerleştirildiği geçmiyor mu? Yine bir diyoruz ki Faran, Allah’ın kendirinden yükseldiği yeri ve Hz. İsa’dan sonra kendisine

(37) Hz. İbrahim’in ülkesi.
kitap indirilen peygamberi bize gösterir. Hiç kimse Hz. Isa'dan sonra o diyarda bir kitabın indiğini ve bir peygamberin gönderilğini ileri süremez. Óyle ise Allah'ın Faran dağılarından yükseltmesi, Hz. Peygamber'i göndermesinden başka bir mana ifade etmez. Nitekim Cenab-ı Hak bu durumu Tevrat'ta kronolojik sıraya göre zikretmiş, önce Tevrat'i, sonra İncil'i, sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini açıklamıştır. İşte Allah'ın nuru ve hidayeti bu kitaplardır.


**PEYGAMBERLER HZ. MUHAMMED'İ MÜJDELEYEREK AÇIKÇA ADINI SÖYLÜYOR**

Sonra İbn Teymiye el-Cevabû's-sahih (s. 307)'inde peygamberlerin, bir Arap peygamberinin geleceğine dair verdikleri müjdeleri zikreder. Bu konuda İsaya şöyle der:

---

(38) et-Tin, 1-4.

Yine İşaya diyor ki «Yeryüzünün birçok yönlerinden «Muhammed» diye ses geldiğini duyduk». Bu cümle de İşaya'nın, Hz. Rasulullah'ın ismini açık bir şekilde söylediğini göstermektedir.

Tevrat'ın bir bölümünü teşkil eden Habakkuk'ta da Hz. Muhammed'in adı iki kere açık şekilde geçmektedir:


İbn Teymiye sözünü şöyle bitiriyor:

İşte bu peygamberlik ancak Hz. Muhammed'e yaraşır, ancak O'na uygun düşer. Yukarıda geçen cümlelerdeki işaretler ancak O'na delalet eder. Her kim bu ifadeleri hedefinden saptırmaga çalışırsa boşuna gayret sarfetmiş olur.

Yuhanna, İncili’nin XV. asında, Hz. İsa’nın şöyle dediğini nakleder:
Gerçekte Paraklit (39), Baba’nın gönderdiği hakikat ruhudur. O sizin her haliniizi bilir. Yine Yuhanna İncili’nde Hz. İsa’nın şakırtlerine şöyle dediğini nakleder:

Şayet siz beni seviyorsanız vasiyetleri mi tutun. Ben de Baba’dan size başka bir Paraklit vermesini isterim. O hakikat ruhu sonsuza kadar sizin aranızda kalacaktır.

İbn Teymiye bu İncillerden Hz. Muhammed’le ilgili diğer müjdeleri naklettikten sonra bu müjdeleri tek tek ve cümle cümle geniş bir şekilde açıklar. Bu müjdelerin başkasına değil de sadece O’na delalet ettiği ve yalnız O’na tipatip uydugunu tesbitle yazısına şöyle devam eder:


Daha sonra İbn Teymiye, belâgat, nazım ve lâfız açılarından Kur’an’ın icazını çeşitli yönlerden bölümler halinde açıklamıştır. Ayrıca Kur’an emirlerindeki derin manaları, gayba ait verdiği haberleri, âhiret hakkındaki açıklamalarını ve koymuş olduğu kesin delilleri, darb-ı mesel halindeki aklı kıyasları da anlatmıştır. İbn Teymiye devamla diyor ki:

Kur’an’ın icazı konusunda ileri sürülen tarzlar tamamiyle Kur’an’ın icazı (40) na delildir. Herkes dikkati ölçüsünde ondan bir şeyler kavrar.

İbn Teymiye diğer bölümlerde Peygamber’in hayatı, O’nun gösterdiği yol, ahlâkı ve özellikleriyle ilgili bilgiler verir. O’nun, kendisinde ve halifelerinde tecelli eden muçizelerini anlatır (s. 120). Daha sonra Hz. Peygamber’in gayba ait haberleri üzerinde durur (s. 148). Geleceğe ait bu ve benzeri türden verdiği haberler kendisinden sonra aynen gerçekleşmiştir. İnsanlar da bunu görmüşlerdir. Diğer taraftan Hz. Peygam-

(40) Az sözle mana anlatma.
ber'in verdiği haberlerden henüz gerçekleşmemiş olanlar da vardır.

İbn Teymiye daha sonra yalnız tarih, siyer, gramer, dil veya hadis bilginlerince tevatür (41) derecesine ulaşan bilgileri ve delillerini zikreder. Ayrıca muhaddislerin açıklamalarını, yukarıda saydığımızın hepsinden daha sağlam ve daha güvenilir olduğunu açıklar. İbn Teymiye devamla (s. 235) diyor ki:

Peygamberimiz hakkında zikrettiğimiz bütün bu alametler, onların görüş birliğine vardıkJarı bilgilerdir, ayrılığa düştükleri bilgiler değil!...

Yine İbn Teymiye devamla diyor ki, dürüst ve ahlâklı bir insanın yüzünde, dürüstlüğünün nuru belirir. Simasındaki bu özellikle bilinir. Kâdi İyaz'ın, Hz. Peygamber'in nübüvveti hakkında şöyle dediği nakteder:

İnsaflı bri kişi, bizim daha önce bahsettigimiz O peygamber'in geride bıraktığı eserlerin güzelliğini, ilmin üstünlüğünü, akının ve hilminin parlaklığını, her yönden kâmil oluşunu, bütün iyi hasletlerini, evet bütün bunları düşündüğü ve O'nun durumuna bilerek şahit olduğu zaman peygamberliğinin ve davasının doğruluğunda da asla şüphe etmez.

(41) Bir haberin ağızdan ağıza dolaşarakan yaşıl olması, bir hadis-i şerifin bir cemaat tarafından rivayet edilmesi halid.
İbn Teymiye diyor ki, bu onların Hz. Muhammed’e bağlanma ve O’na inanma hususunda yeter de artar bile. Şeyhülislâm İbn Teymiye el-Cevabü’s-sahih’in sonlarını şu kesin hükümle noktalıyor:

Gassan Meliki Cülandâ’ya Rasulullah’ın İslâm’a davet haberi ulaştıncı Cülandâ şöyle der:


Kendisi hakkında açık ayetler olmasa bile
O’nun görünüşü yine sana doğruyu gösterirdi.

(42) En-Nur, 35.


**RUSYA'DA**

Bu yardımlaşma hareketi her yerde büyük bir istekle karşılanmış, Rus hıristi-


**KUR'AN'DA UYDURMA OLDUĞU İDDİASI**

Üstad Haddâd'ın, Kur'an-ı Kerim'deki bazı surelerin bazı ayetlerinin uydurma, yani Kur'an'a hariçten yapılmış bir ilâve olduğunu iddiası son derece acaiptir. Oysa Had-
dad, müslümanların din ve kitaplarını üzerine nasıl titrediğini ve kendisinin bu şapık iddiasını hiç kimse asla kabul etmeyeceğini de bilir. Bu böyle olduğu halde, nasıl olurda «Allah size ayetlerini bir bir açıklıyor. Allah bilendir ve hikmet sahibidir» (43) ayeti karşısında böyle bir saçmalıkta bulunur?

İşte dinin birliği konusunda sayın yazarın ayetlerinden naklettiği manaların özetı:


İkinci kısımda ise, Hz. İsa’nın annesi bâkire Hz. Meryem ile O’nun hakkındaki Kur’an nassları ve bu nassların incelenmesi hakkındadır.

Üçüncü kısımda ise, O’nun lâkabı (Kur’an’dadaki İsa) ve O’nun hakkında gelmiş olan ayetlerin sıralanması yapmak.

Biz bu gibi fikirlere Kur’an’dan ve İslam bilginlerinin sözlerinden cevap vermeye başlıyoruz:

---

(43) en-Nur, 1B.
Ey müslümanlar! Allah hikmet ve kitabı size öğretmek, nefsinizi temizlemek, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanız için bir nur ve hidayet olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Allah bu Kur'an'ı, ne hâkimlerin (idarecilerin) kanunlarına benzer dünyevi kuru bir hüküm, ne insanları tedavi etmek için tıbbi bir kitap, ne sonradan ortaya çıkan olayları açıklayan insanlık tarihi, ne de kazanç ve menfaat yollarını gösteren teknik bir kitap olarak indirmiştir. Çünkü bütün bunlar Allah'ın, insanın gücü dahilinde kıldığı şeyler cümlesinden, Rabbimizdan gelecek bir vahye bağlı değildir.

İLERİ SÜRÜLEN AYETLER VE MANALARI

Yazarın, uydurulmuş olduğunu iddia ettiği ayetler ve bunlara bizim cevabımız:


(44) el-Mû'minûn, 71.
CEVAP

el-Mü'minun, 54 ayetinin «Ama insanlar din konusunda aralarında bölük bölük oldular. Her bölük kendi tuttuğu dinden memnundur» (45) öncesi ve sonrası ile uyum halinde bulunması garip değil midir? bilindiği gibi el-Mü'minun suresi Mekke'de nazil olmuş ve bir öncesi sure de Hac suresidir. Cenab-ı Hak Hac suresini münminlere hitapla onlara namaz kilmaya, zekâ vermegi ve hayırlı işler yapmayı ki bunlarda müslümanları kurtuluşa hazırlama vardır emrederek bitirdikten sonra Müminun suresinin başında yedi hayırlı vasfi kendisinde toplayan kimseler için kurtuluşu kesinleştirmiştir. İnsanın yaratılışından, mükemmel bir insan haline gelinceye kadar geçirdiği safları zikrettikten sonra iman ve ameline göre mükafat veya cezalandırması için neticede Rabbi'na döneceğini beyan etmiştir.

Allah, kudretinin delillerinden olarak gökleri ve yeri yaratışını, buraları hayvanlarla donatılmışını zikrettikten sonra, milletlerden çoğunun işin sonunu düşünmeği ve ibret almayı ihmal ettiklerini, böylece eski milletler ve meşhur ibreler gibi olduğunu açık-
lamıştır. Yine Allah, bu milletlerden, kendi­sinden başkasına veya kendisiyle birlikte mahlukata da ibadet edenlerin bulunduğu­nu, bunların ne kendilerine, ne de başkaları­na fayda ve zararlarının dokunamiyacağı­ni, ne öldürmeye, ne de diriltmeye güçlerinin yetmeyeceğini de açıklamıştır.

Burada (el-Mü’minun suresi) peygam­berlerin kısaları, kendilerini zulüm, isyan ve kibirle yalanlayan kavimleriyle birlikte zikredilmiştir. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayp, Musa ve Harun’un kısaları bu cümlededir. Sure Hz. İsa’nın kısası ile son bulmuştur.

Burada peygamberlerin hepsi şu ayette­ki gibi çağrıda bulunmuşlardir.

Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyin, yararlı iş işleyin, doğruşu ben yaptığınızı bilirim. Şüphesiz bu müslümanlı bir tek din olarak sizin dininizdir, ben de Rabbinizım. Öyle ise benden sakını. Ama insanlar din konusunda aralarında bölük bölük oldular. Her bölük kendi tuttuğu dinden memnundur (46).

Bir tefsir imamı şöyle diyor: Allah-u Ta­âla, bize geçmiş peygamberlerin kavimleriyle birlikte bazı kısalarını naklettikten sonra onların hepsine helâl şeylerden yemelerini, iyi amel eklemelerini, büyük nimetten kendi­lerine verilen kadar ile yetirmelerini, tak­dir edilemiyecel kadar güzel meziyetlerle

(46) el-Mü’minun, 51-53.
bezenmelerini tavsiye eder. Sonra yine Allah yaptıkları gizli -açık her şeyi bildiği için onları sakindirmıştır; çünkü onların hiç bir işi Allah'a gizli değildir.


Peygamberlerin etbaı firkalara ve gruplara ayrılmışlar, firkalardan her biri kendi dinini beğenir, kendi kanaatleri ile öğünür ve kendi fikrinin vazgeçilmez hak olduğuna inanır hale gelmiştir. Bu surenin tamamı, diğer sureler gibi genel olarak Hz. Muhammed'in kavmini veya diğer milletler ile ka-

(47) el-Mû'minun, 52.
(48) el-Mû'minun, 52.
(49) el-Mû'mînun, 53.
vimleri zikretmiyor mu? İnsanların, Allah'ın dinine döneceklerini, o dinin de İslâm olduğunu, İslâm'ın birlik dini olduğunu, Allah'ın doğmamış ve doğrulmamış olduğunu, hiç bir şeyin O'nun benzeri olmadığını açıkça ilân etmiyor mu?

ALLAH'IN RASULLERİ ARASINDAKİ TAM BİRLİK

Araf suresinde Hz. Musa'nın şu duaları yer almaktadır:

Hz. Musa bu dünyada ve ahirette bizim için en güzel olanı yaz, biz Sana yöneldik, dedi. Allah: Azabımı dilediğim kimseyi uğratırım, rahmetim her şeyi kaplamıştır, bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekât verenlere, ayetlerimize inanıp yanlardaki İncil'de ve Tevrat'ta yazılı buldukları, haber getiren, okuyup yazması olmayan peygamber Muhammed'e uyanlara yazacağız» (50).

Ayet-i kerimede geçen, dünyada iyilik, afiyet, rızık bolluğu, Firavun ve taraftarlarından ayrı şerefli bir hayatır. Ahirette iyiilik ise, cennete girmek ve Cenab-ı Hak'ın rızasını kazanmaktır. Yine ayet-i kerimede geçen «Biz sana yöneldik» sözünün anlamı

(50) el-Araf, 155-157.
şudur: İçimizdeki beyinsizlerin başka ilâh lar aramasından, buzağıya tapmasından biz tevbe ettik ve sana döndük. Aynı şekilde içimizdeki akıllıların, onların bu hareketlerine göz yummalardan dolayı da afv ve merhamet umarak sana döndük.

Ayet-i kerimede bu isteklere cevap olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur.

Adalet ve fazilet kâinatta kendisinin ka­‌numudur, yanılı adalat kâfir ve günahkâr­lar­ın başına gelen azabıdır. Fazilet ise âlemde her şeyi kuşatan rahmetidir. Şayet o rahmet olmasa kâfir Küfrünün, günahkâr da günah­hının yüzünden helâk olurdu. Nitekim aşa­ğıda mealini verdigimiz ayette şöyle buyu­rulur:


(51) el-Fâtur, 45.
Hak «...onlar ki ayetlerimize iman etmektedirler» (52) ayeti ile âdeta şöyle buyurmaktadır: Aynı şekilde Ben o rahmeti bizim bütün ayetlerimizi tasdik edenler için de yazacağım. O ayetler ki hem bizim birliği seçmek, hem de elçilerimizin doğruluğuna kesin bir şekilde delalet eder.


Allah Kur'an'ında şöyle buyurur: «Onlar yanlarında Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı bulacakları ümmi nebi olan O Rasul'e tâbi olanlardır...» (53). Yani İsrail

(52) el-Araf, 156.
(53) el-Araf, 157.
oğullarını, Tevrat ve İncil'de vasiıfları yazılıdı-
ğı üzere o kişinin şüphesiz Hz. Muhammed'-
ten başkası olmadığını göreceklерdir.

Tevrat'ta şöyle buyurulur:

Rab Sina'dan geldi ve onlara Sair'den
doğdu. Faran dağından parladi ve mukad-
deslerin onbirleri içinden geldi. Onlar için
seğında o ateşli ferman vardı (54). Burada
geçen «Rab Sina'dan geldi» cümlesi, Tevrat’ı
Hz. Musa’ya vermesi anlamına, «Sair'den
doğdu» cümlesi İncil’i Hz. İsa’ya vermesi an-
lamına, «Faran dağından parladi» cümlesi
de Kur’an’ın inzali anlamına gelir; çünkü
Faran, Mekke dağlarının adıdır.

İncil’de şu sözler geçmektedir:

Babamdan size göndereceğim Tesellici
(Paraklit) Babadan çıkan hakikat ruhu gel-
diği zaman, benim için o şahadet edecektir.
Siz de şahadet edersiniz, çünkü başlangı-
tan benimle berabersiniz (55).

Paraklit İbranca «Ahmed» anlamına ge-
lir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an’ında Hz.
İsa’nın diliyle şöyle buyurur:

Meryem oğlu İsa da bir zamanlar şöyle
demişti: «Ey Israil oğulları, ben size Allah’ın
deki peygamberiyim. Benden evvelki Tevrat’ı
dik edici, benden sonra gelecek peygamberi

(54) Tesniye, XXXIII, 2.
(55) Yuhanna, XV, 26-27.
de-ki adı Ahmed'tir - müjdeleyici olarak geldim...» (56).

Tevrat, Tekvin'de şöyle bir cümle vardır:


(56) es-Saf, 6.
(57) Tekvin. Yazar cümlenin yerini tam göstermediği için cümlektiaptan tercümeye edilmiş, metindeki kapalılık kısmen tercümeye de yansıtır (çev.).
(58) el-Enam, 84.
Gayrı müslimlerden bazı ileri gelenler «...daha evvel de Nuh'u hidayete kavuşturduk...» ayetinde o'nun en büyük dedelerinden biri olan Hz. Nuh'unadin geçmeyi bir türlü anlayamamışlardır. Çünkü ayet Allah'ın Hz. İbrahim'e bağışladığı çocukları ve torunlarından bahsetmektedir. Bağışlaması O'nun ecdadının büyüklüğü anlamına gelmez mi? O da Hz. Nuh değil midir? «...daha evvel de Nuh'u hidayete kavuşturduk...» ayeti hakkındaki cevabımız:

Hz. İbrahim ve züriyetini kavuşturduğumuz hidayetin benzerine O'nun ceddi Nuh'u da kavuşturduk. O'na nübüvet ve hikmeti verdik, yani hakkı doğruşuk yoluna kılavuzlama görevini... Bunun anlamı Hz. İbrahim'in soyunun, en şerefli soy olduğunu göstermektedir; çünkü Allah O'na İshak ve Yakub gibi evlatlar vermiştir. İsrail peygamberlerini de o ikisinin neslinden göndermiştir. Hz. İbrahim'i de, Nuh, İdris ve Şuayb gibi temiz babaların züriyetinden çıkarmıştır. O, babalari kerim, çocukları şerefli birisidir.

Biz O'na İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini hidayete erdirdik. Daha evvel de Nuh'u ve O'nun neslinden Davud'u Süleyman'ı, Eyup'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete kavuşturduk. Biz iyi hareket edenleri İşte böyle mükafatlandırırız. Zekeriyya'ya, Yahya'ya, Isa'ya, İlyas'a da böyle hidayet verdik. Onların hepsi salihlerdendi. İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u da hidayete
ilettilik. Her birine âlemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik (59).

Burada «züriyetini» kelimesindeki zamir Hz. İbrahim'e aittir; çünkü söz O'nun hakkındadır. Allah’ın O’na verdiği nimetler zikredilmektedir.


Bunun anlamı şu demektir: O’nun neslinden Hz. Davut ve Hz. Süleyman’ı hidayete ulaştırdık. Allah-u Taâla bu ayetlerde peygamberlerinden ondördünün adını açıklamış, ancak onları zaman veya üstünlükleri açısından sıralamamıştır; çünkü Allah kitabı insanlara bir öğüt olarak indirmiştir, yoksa varlıklarını açısından onların olaylarını ayrıntılar ile siralayan bir tarih kitabı olarak değil... Alimlerden bazıları bu sıralama-
da bir inceliğin olduğunu düşünmüşler ve şöyle demişlerdir:


Hz. Musa ve Hz. Harun hükümdar idiler, melik olmadılar. Kur'an, hidayeti konusunda onları şu sıralamaya tabi tutmuştur:


3. Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur:

(61) el-Enam, 84.
O dini doğru tutun, onda tefrikaya düşmeyin, diye dinden hem Nuh’a tavsiye ettiği hem sana vahyelediğimizi, hem İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiği sizin için de şeriat yaptı. Senin kendilerini davet etmekte olduğun bu şey müşriklerin üzerinde büyüdü. Allah kimi dilerse buna seçip çeker, ancak kendisine itaatla dönmeke olanları buna muvaffak eder (62).

Bu ayette geçen «...hem sana vahyelediğimizi...» cümlesi itiraziyedir ve belki de zayıttir, «...senin kendilerini davet etmekte olduğun bu şey müşriklerin üzerinde büyüdü...» cümlesindeki davet ettiği şeyin tevhit olduğunu Beyzâvi açıklamıştır.

CEVAP

Yukarıdaki surede Allah-u Taâla şöyle buyurur:

Kâfirlerle ihtilaf ettiği herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah’a aittir. (63). Kullar dini bir hususta ihtilafa düştüklerinde o konuda hüküm vermek Allah’a aittir, son söz O’undur. Allah o konudaki hükmünü kıyamet günü verir ve ayrılığa düşenlerin arasını ayırır. Allah-u Taâla, büyük şeriat getiren peygamberlere tavsiye ettik-

(63) es-Şûrâ, 10.

Peygamberlerin etbaından, hakka mu­halefet, hak kendilerine teblig edildikten ve o konuda bir diyecekleri kalmadıktan sonra da devam etmiştir. Onları buna sevkeden de sadece aşgınlık, düşmanlık ve hasettir. İlk nesilden sonra gelenler, bağlandıkları inanç­ları bilerek değil de delilsiz olarak, atalarını

(64) Allah-u Taâlâ'nın kendilerinden ahd ve mi­sak aldığı, ilahi emirlerin yerine getirilmesi konusunda azim sahibi olan peygamberlerdir. İslâm kaynaklarına göre bu peygamberler Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve Hz. Muhammed'tir. (Kamus Tercümesi, İst., 1305, IV, 400).
takliten dolayı benimsemişlerdir. Halbuki onlar bu hususlarda şüphe, şaşkınlık ve tamiri mümkün olmayan bir ihlaf içindeydiler. Sonra Allah-u Taâla peygamberine şöyle emretmiştir.


Allah onlara, dinde birliği tavsiye ve ayrılığın olmaması gerektiğini bildirmiş, Rasulullah'a, onları nefslerinin bütün isteklerine uymaktızın kolay olan Hanif dininde birleşerek bu dinde kararlı olmaça çağrısını emretmiştir. Ilahi kitaplara iman etmeleri, insanlara adaletli davranmalarını, kendisyle onlar arasında eşitlik sağlamakla da yine Allah'ın buyruklandırıdır. Buna göre bilmediği şeyi onlara emretmeyecek, yasakladığı şeyi kendisi de yapmayacaktır. Daha sonra ayet-i kerimede şu açıklama vardır: Onların hepsinin ilâhi birdir, herkes yaptığı işten sorumludur. Allah kıyamet

(65) eş-Şûrâ, 15.
günü bütün insanları toplayacak ve amel-lerinin karşılığını verecektir.


Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur:


CEVAP

Bu surenin bir başka ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Yahudi ve hristiyanlar müslümanlara, yahudi veya nasrani olan ki doğru yolu bu-

(66) el-Bakara, 138.
lasınız, dediler... (67). Bu ayetteki «dediler» kelimesi kitap ehline bir hitaptır, «veya» kelimesi ise dağıtma veya çeşitlendirme için, yani yahudiler, yahudi oldukları için Yahudilik'e, hıristiyanlar da hıristiyan olduklarını için Hıristiyanlık'a çağırıyorlar demektir. «... De ki habibim, hayır, biz Allah'ın bir tanıyarak ve müslim olarak İbrahim'in dinindeyiz. O, Allah'a eş tutanlardan değil-di (68). Yani biz İbrahim'e uyarız, yahut İbrahim'in dinine uyun. Çünkü O'nun dosdoğru olduğunda ve doğruguna çağrıldığına ihtilaf yoktur. Zira O'nun dini sapıklık ve zikzak bulunmayan bir cadde gibidir. Şirksiz ve putperestlik olmayan tevhit ve ihlasta kökleşmiştir.

Ey iman edenler, deyin ki, Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, Ishak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere inandık (69). Yani çağınız, diğer semavi din sahipleri ile sizin aranızı ayırır, size has bir davet olmasın. Bilakis birleşme ve toplantı yoluna bakınız, çekişme ve ihtilaf olmayan dinin özune ve ruhuna davet ediniz. O da, bütün peygamber ve resulleri kabul ederiz, İslâmla birlikte alemlerin Rabbi'na inanırız, O'dan başkasma tapmayız, Allah'ın rasulleri arasında fark gözetmeyiz, demektir. Cenab-ı Hak devamla şöyle bu-

Bu ayetlerin gaye ve hedefi, peygam-
berlerin ve rasullerin babası Hz. İbrahim’in dinine davet değil midir? Bu da şüphe ve indi görüş sahibi reislerin ilâve ettilerini fazılalıkları atmaktır.

Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar biz yoldan saptırmışlar... (74) yani yoldan, senin kitabının hidayetinden ve resullerin ile peygamberine uymak bahtiyarlığından...


Bu ayetler insicamlı ve düzenli bir dizi teşkil etmiyor mu? Evet, yine evet!...

Hani bir zaman da Meryem oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Şûphesiz

(74) el-Ahzab, 68.
(75) el-Bakara, 140.
ki ben size gönderilen Allah’ın peygamberiym, önümdeki Tevrat’ı doğrulayım ve benden sonra gelecek olan Ahmed ismindeki bir peygamberi müjdeliyenim. Ne vakit ki, o mujdelenen peygamber onlara açık belgelerle, mucizelerle geldi, bu açık bir sihirdir, dediler (76).


CEVAP

Ahmed, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in isimlerinden biridir. Şair Hassan şöyle diyor:

Allah, O'nun arşını ihata eden melekler ve iyi kişiler,
Mübarek olan Hz. Muhammed'e salat ve selâm getirirler.

(76) es-Saf, 6.
(77) Aradan çıkarma, çıkarma, yok etme, silme, ortadan kaldırma.
Bir ayet-i kerimde Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Hani bir zaman da Meryem oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, şüphesiz ki ben size gönderilen Allah'ın peygamberiyim, önümdeki Tevrat'ı doğrulayalım...» (78). Hz. İsa kavmine diyordu ki, ey kavmim, şüphesiz ki ben, Allah tarafından size gönderildim. Tevrat'ı, Allah'ın kitaplarını, önceden gelen ve sonra gelecek olan bütün peygamberleri tasdik ederim. «... benden sonra gelecek olan Ahmed ismindeki bir peygamberi müjdeleniyim...» (79) yani Hz. İsa kavmını, geleceği Tevrat'ta müjdelenen Hz. Muhammed'i tasdik etmeye çağırmıyordu.

Tevrat'ta şöyle bir cümle vardır:

Allah Sina'dan geldi, Sair'den doğru, Faran dağlarında yüceldi. Sina, Hz. Musa'ya; Sair de Hz. İsa'ya vahiy gelen yerlerdir. Faran ise Mekke dağlarının adıdır ve Hz. Muhammed'e vahiy burada gelmiştir. Yine Tevrat'ta şöyle geçer:

Ya Musa, şüphesiz ki ben, İsrail oğullarına, onların kardeşlerinden senin gibi bir peygamber göndereceğim ve kelâmini ağzına koyacağım. Musa onlara Allah'ın emrettiğimleri söyleyecektir. Benim adına konuşan bu peygamberin sözünü kabul etmeyeceğim ve torunlarından da intikam alacağım.

(78) es-Saf, 6.
(79) es-Saf, 8.
Ayni şekilde İncil'de de Hz. Muhammed'in geleceği dair müjde vardır:

Baba'dan size göndereceğim Paraklit (Teseliçi) Baba'dan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman benim için o şahadet edecektir, size her şeyi bildirecektir (80).

Yine İncil'de şöyle bir cümle geçmektedir:


Yine İncil'de şöyle geçer:

Bununla beraber ben size hakikatı söyleyorum, benim gitmem sizin için hayırlıdır; çünkü gitmezsem Paraklit (Teseliçi) size gelmez, fakat gidersem O'nu size gönderirim. O geldiği zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir.

(80) Yuhanna, XV, 28.
(81) Yuhanna, XVI, ve XVII, özetle, Müellif İncil'deki kaynağı göstermemiştir (çev.).
Size söyleyecek daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol göstercektir. Zira kendiliğinden söylemiyecektir; fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir (82).


Bir ayet-i kerimeye şöyle buyurulur:

«... ne vakit ki, o müjdelenen peygamber onlara açık mucizelerle geldi, bu apaçık bir sihirdir dediler (84) yani müjdelenen peygamber Ahmed (Hz. Muhammed) apaçık deliller, parlak mucizelerle geldiği zaman O’nu yalanladılar, inat ve kibirleri yüzünden O’ndan yüz çevirdiler ve söyle dediler: Senin bu getirdiklerin ancak uydurma ve bâtil şeylerden başkasi değildir. Şûphesiz bu getirdiğin şeylerde apaçık bir sihir de vardır. Şu aşâğıdaki ayet de yukarıdaki ayet gibidir:

Onlar öyle kişilerdir ki, ellerindeki Tev-
rat'ta ve İnciıl'de de yazılmış olarak bulu-
cakları şeriat sahibi ummi peygambere uya-
lar ve o onlara iyiliği emreder... (85).

Bir başka ayette şöyle buyurulur:

Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin ardi ar-
kasi kesildiği bir zamanda, bize saadet va-
deden bir uyarıcı gelmedi, demiyesiniz di-
ye size doğruyu, güzeli, iyiyi ve her yönü-
le hakkı açıklayan Peygamberimiz gelmiş-
tir. Allah'ın kudreti her şeye yeter (86). Bu
kısında Hz. İsa için müstakil bir ayet var-
dır. Biz zannederiz ki, bu bir fazlalıdır. Bu-
rada bir tekrar vardır; konunun esas yeri
ise yine bu surenin (el-Mâide 75) ayetidir.

CEVAP

Bu ayet (el-Mâide, 21) ehl-i kitaba (87) hitap ediyor, onlara kendi kitaplarındağını
hatırlatarak, peygamberlerininetirdikle-
rini haber veriyor. Hz. Musa'nın lisani ile
Tevrat'ta şöyle buyurulur: «Sizin kardeş-
leriniz olan İsmail oğullarından bir peygam-
ber göndereceğim». İnciıl'de de Hz. İsa'nın
dili ile şu cümle yer alır: «Allah, Rûhu'l-hak
olan Paraklit (Hz. Muhammed)'i gönder-

(85) el-Araf, 157.
(86) el-Mâide, 19.
(87) Mukaddes kitaplardan birine inanan müslü-
manlar, hristiyanlar ve yahudiler.
çeck, O size her şeyi öğretectektir». Bu rasul de Abdullah’ın oğlu ümmi peygamber Hz. Muhammed’ten başkası değildir. O size rasyaller arasındaki fetret dönemde ve vah­yin uzun zaman gelmeyeşi esnasında muhtaç olduğunuz her şeyi yani dini ve dünyevî işlerinizi öğretectektir. Ayrıca putperestlik temayûlünün bozmuş olduğu inançlarınızı, maddi ve manevi hususlardaki aşırılığınızı size anlatacaktır. Ahlak ve terbiyeyi, gerek ferdi, gerekse toplumu ıslah eden ibadet­lerle dinin hükümlerini size bildirecektir.

İbn İshak, İbn Cerir, İbn Münzir ve Bey­hâki, Delâîl’de İbn Abbas’tan şu rivayette bulunurlar:


Biz bunu size söylemedik. Allah Hz. Musa’dan sonra kitap göndermemiştir. All­lah, müjdeleyici ve korkutucu olarak Hz. Musa’dan sonra peygamber de gönderme­miştir. Allah Kur’ân’ında şöyle buyurur:
Meryem oğlu Mesih sadece peygamberdir, ondan önce de peygamberler geçmiştır. O'nun annesi dosdoğrudur. Her ikisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımızda bir bak, sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar (88).

Bu ayet Hz. İsa ile annesinin ilahiliğinin saçma oluşuna başlıbaşına bir delildir. Hz. İsa da insanların hidayeti için Allah tarafından gönderilmiş rasullerden biridir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştır. Allah Hz. İsa'yı opeygamberler gibi risaletiyle has kılmış, bir takım mucizeleriyle de O'nu takviye etmiştir. Annesi de çok doğru bir kadındır, üstün bir mertebesi vardır. O'nun mertebesi, peygamberlerden sonra gelmektedir. Nortekim bir ayette şöyle buyurulur:

Allah, İmran kızı Meryem'i de misal verir, o ki, iffet ve namusunu korumuştu. Biz de O'na kendi ruhumuzdan üflemiştik. O Rabbının sözlerinin ve kitaplarının doğruluğunu bilip kabul etmişti. Ümit bağlayıp itaat edenlerden olmuştu (89).

Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın insan, kadın ve erkek oluşlarının gerçeği, diğer insanların cinsiyetine eşittir. Binaenaleyh onlar da yaşamak için yer, içerler. Her ikisi de yemek yerler ve diledikleri gibi hareket ederler. Öyle se bu ikisinden birinin yaratıcı olması da, Rab olması da mümkün değildir!...

(88) el-Mâide, 75
(89) et-Tahrim, 12.
Daha sonra Allah, hiç bir şüpheye yer kalmayacak tarzda Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın durumlarını açıklamış, onların ilahîğini iddia eden ve sapıklığından vazgeçmeyenlerin durumundan bahisle şöyle buyurmuştur:

«... dikkat et, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra yine dikkat et de bşık, nasıl çevriliyorlar (90). Ey dinleyici, bak, fikir ve akıl gözüyle bir daha dikkat et. Hz. İsa hakkındaki iddialarının saçmalığı, en son hedef olarak net bir şekilde bu ayetler ve kesin delillerle nasıl açıklıyoruz. Bundan sonra onlar ondan yüz çevirdiler. Artık her ayetin bir özelliğinin olduğunu anlamıştır. O halde tekrar bunun neresindedir?

HZ. İSA'YA İLÂH DEMENİN
BAŞARMSIZLIĞI

Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

Allah, Meryem oğlu Mesih’in kendisidir diyenler kâfir olmuşlardır. De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih’, anasını ve yer-yüzündeki her şeyi yok etmeği dilese, Allah’ın bu iradesinden bir şey kurtarmaya kim sahip olabilir? Göklerin, yerin ve aralarındaki herşeyin mülkü Allah’ındır. Dile-

(90) el-Mâide, 75.
diğini yaratır. Allah'ın kudreti her şeyeye yeter (91).

CEVAP

Eski hıristiyanlar bu inanç üzerinde hiç bir zaman ittifak sağlayamamışlardır; çünkü onlardan bazıları Baba, Oğul ve Rûhu'l-kuds'ü vücut, ilim ve hayat diye tefsir etmişlerdir. Bu şekildeki bir tefsir, Yaratan'ın bir olmasına aykırı değildir. Nitekim günümüz Avrupa ve diğer ülke hıristiyanlarında pekâlâ «Allah'ın birliği» ne inananlar bulunmaktadır. Bunlar kesinlikle inanırlar ki, Hz. İsa ancak bir peygamber ve rasuldür, İlâh değil!...

Bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzündeki her şeyi yok etme-ği dilese, Allah'ın bu iradesinden bir şey kurtarmağa kim sahip olabilir...» (92). Yani Hz. İsa da, annesi de, yeryüzündeki diğer yaratıklar gibi bir gün yok olup gitmeye mahkumdur. Allah o ikisini ve yeryüzündeki bütün varlıkları yok etmeği dilediğinde O'nun iradesini durdurmağa hiç güç yetmez; çünkü Allah mülkün yegâne sahibidir.

(91) el-Mâide, 17.
(92) el-Mâide, 17.
O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Hz. İsa, yok olup gitmeği, kendisinden ve annesinden uzaklaştırılamazsa, başkalarından haydi haydi uzaklaştırıramaz!... O halde nasıl olur da Hz. İsa, her şeyin tasarrufu elinde bulunan Allah olabilir?

**ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA**


Rab, Musa’ya dedi: Bak seni Firavun’a Allah gibi yaptım ve kardeşin Harun senin peygamberin olacak (93). Sonra yine aynı şekilde Tevrat şöyle buyurur:

İsrail ordusunun önünde yürüyen Allah’ın meleği yerini değiştirip arkalarında durdu (94). Yine aynı bölümde şu cümle vardır:

Ve sabah vakı oldu ki, Rab, ateş ve bulut direğinden Mısırlıların ordusuna baktı ve Mısırlıların ordusunu bozdulu (95). Burada

---

(93) Çıkış, VII, 1.
(94) Çıkış, XIV, 19.
(95) Çıkış, XIV, 24.
geçen "Rabbin bakışı" demek, Kralın gözüyle bakması demektir. Aynı şekilde "Rab-İlâh" sözünün üç yerde "Melik" anlamında kullanıldığını görmekteyiz:

Ben diyorum ki, siz ilâhlarsınız, hepiniz Babanın oğullarısınız. Burada "İlâh" ve "İlâhın oğulları" terimleri, üst tabaka için değil, avam içinde, veya hepsine birden söylenmiştir. Bu lâfızların "Yaratan" dan başkası için kullanıldığına dair örnekler çoktur. Bu durumda, seçilmiş bir insan olan Hz. İsa için bu tabirin kullanılması çok mu-dur? Bu ifadenin Hz. İsa hakkında kullanılması O'nu, Meryem'in oğlu İsa olmaktan çıkarır mı?

HZ. İSA'NIN İLÂHLİK İDDIASINDAN ARINDIRILMASI

Bu konu ile ilgili olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih’ten ibarettir, diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih onlara, Ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tapın, demişti. Çünkü her kim Allah'a şerik koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Onun yurdu cehennemdir, zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur (96).

(96) el-Mâide, 72.
Hemen belirtelim ki, bütün bu «Meryem oğlu İsa Allah’tır» diyenler gerçekten kâfir olmuşlar ve doğru yoldan büsbütün uzaklaştılar; çünkü onlar, yahudilerin Hz. İsa'yi küfür ve tahkir konusunda düşkünlüğünü, O'nu sevme ve övme konusunda kendileri de düşmüştülerdir. Yahudilerin, Hz. İsa ile annesi hakkındaki sözleri büyük bir iftiradan ibarettdir. Nitekim şayia olarak ağızlarında gevelendiği, bunu terkeden kişinin dinden çıkacağını söylediği şu söz de bunlardandır:


İşte kötü zanlarınca inançlarının özü: Allah, Hz. İsa'nın, Hz. İsa da Allah'ın tâ kendi disidir!

Bir ayette şöyle buyurulur:

«... Hz. İsa onlara, Ey İsrail oğulları, benim de Rabbım, sizin de Rabbiniz olan...»
Allah'a tapın, demişti (97). Hz. İsa onların iddia ettiklerinin tam aksini söylemiş, hem kendisinin, hem de onların bir Rabbi olduğunu belirterek bir olan Allah'a ibadet etmelerini emretmiştir. Bu husus, Hz. Isa'nın tarih, ahlâk ve üstün vasiflarını açıklayın olacak olan İncillerde bile açıkça görülmektedir. Nitekim Yuhanna İncili'nde şöyle comprar:


Cenab-ı Hak şöyle buyurur:


Şu ayete kulak verelim:

(97) el-Mâide, 72.
(98) el-Mâide, 75.

Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

O Allah ki, müşrikler hoşlanmasa da, istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kilmak için Peygamber'ini doğru yol ve Hak din ile göndermiştir (100). Bizce burada bu ayet fazladır, çünkü srf müşriklerden bahsetmekte ve sözün akışını ehl-i kitaptan kesmektedir.

CEVAP

Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur, dediler. Bu daha önce inkâra sapanların söy-


Tarihçiler, hatta ehl-i kitap tarihçilerince kabul edildiğine göre Tevrat’ı Hz. Musa

101. et-Tevbe, 30-33.


Yukarıda söylediklerimizi özetlersek, bütün ehl-i kitabin dini belgelerinde ve ellerindeki mukaddes kitapların asılndı Üzeyr'e dayandıkları sonucunu çıkarabiliriz. Her ne kadar bu dayanma zayıf ise de... Nitekim İngiliz Ansiklopedisi Üzeyr maddesinde O'nun sadece, yakılmış olan şeriati ehl-i kita- ba iade etmekle kalmadığını, bunun dışinda yok edilmiş bütün İbranca küçük kitap- ları iade ettiği, bunlardan kanuni olan 70 küçük kitabı geri getirdiğini yazar. Madde yazarı devamla şöyle der: Üzeyr'e ait olan bu efsaneyi tarihçiler kendiliklerin-

(102) Buna Tâbûtü's-sekine de denir. Hz. Musa'ya gelen ilahi emirlerin içine konulduğu mukaddes sandık.
(103) Yahudilikte riayet edilmesi şart olan On-kalde.


Üçten ibaret olmak anlamına gelen «sâlüss» sözü onlara göre «İlah»ta aynı zaman- da Baba, Oğul, Ruhu’l-kuds olarak bilinen Ekanım-i selâse’nin varlığını gösterir. Bu tür bir inanç, Katolik, Şark ve Protestan kilise-

Ayette geçen «...bu ağızlarında geveledikleri sözleridir...» (105) cümlesi, Üzeyr ve Hz. İsa hakkında onların ağızlarında geveledikleri sözleridir. Bu sözlerinin ne bir delili vardır, ne de bu sözleri dilin hareketinden öteye geçer. Aksine olarak elimizdeki deliller bunu çürütmektedir; çünkü ihtiyaçtan ve edinmekten uzak olan bir Zât'a çocuğu var demek imkânsızdır.

Yine ayette geçen «...bu daha önce inkâra sapanlaı*Ln söylediklerine benzer anlamda ağızlarmda geveledikleri sözlerdir. (106) cümlesi, bunların sözlerinin kendilerinden önce gelip geçmiş olan müşrik araplann sözlerine benzediğini göstermektedir. Müşrik araplardan melekler Allah'ın kızlarıdır» derlerdi!

Batı ve Doğu'nun putperest eski tarihçilerinin bildirdiğine göre «Allah'ın oğlu», «hulul» (107) ve «Teslis » inancı, Brahmanlar, Budistler, Çinliler, Japonlar, Eski İranlılar, Mısırlular, Yunanlılar ve Romalılar tarafından biliniyordu.

Gerek araplardan, gerek araplann çevresindekilerden hiç kimsenin bilmediği bu

(105) et-Tevbe, 30.
(106) et-Tevbe, 30.
(107) Konma ve bir menzile inme, girmeye, bir şeyin içine geçme. Tenasüh akidesinde bir ruhun başka bir bedene girmesi.

Aklın kesinlikle hüküm verdiği ve bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri Allah’ın birliği ve münezzeh oluştu inancından vazgeçerek, aklın kabul etmeyeceği bir sözü nasıl benimsiyor? Hayret doğrusu!...

Hz. İsa ve Üzeyr, Allah’ın diğer yaratıkları gibi varlıklarıdır. Allah bu büyük kânatı yaratmış ve düzen koymuish. Bu varlıkların yaratıcı ve düzenleyicisi olan Allah’ın bir çocuğunun bulunması yakanlık almaz; çünkü bilinmektedir ki, yaratık yemekte, içmekte, yorulmakta ve hatta acı hissetmekte.

Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

Allah bir oğul edindi, dediler, hâşâ, oysa göklerde ve yerde olanlar O’nundur. Hepsi o’na râm olmuştur (108). Yahudiler dinleri konusunda Tevrat’ın hükümleri ile yitimleyerek Mişna (109) ve Talmud (110)

(108) el-Bakara, 116.
(109) Talmud’un bir bölümüdür. İbranca’da yeni öğreti anlamına gelir. Yahudi gelenek ve gereknekillerinin toplandığı mukaddes sayılan dini metin.
(110) Yahudilikte dini kanunların yorumlarını ve bu kanunlara göre yeni meselelerin çözümlerini ihtiva eden dini metin.
meydana getirilmeden önce, büyüklerinden işittikleri hükümleri Tevrat'a eklediler ve böylece bu umumi bir din oldu. Günümüz yahudileri onunla amel etmektedirler.

Hıristiyanların ileri gelenleri de, dünya ve âhirete ait Tevrat hükümlerinin tamamını değiştirerek onun yerine, bütün ibadet ve muamelatta geçerli olmak üzere diğer dilleri koydular. Diledikleri kişinin günahlarını bağışlama hakkını arttırdılar, diledikleri kişiyi de Allah'ın rahmet ve mağfiretinden mahrum ettiler!... Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir?

Hıristiyanlar hem ilahi kitapların tefsiri, hem de Papa’nın günahsız oluşunu gereğinden fazla abartarak neticede O’nun emrettiği her şeye itaat etmek, yasakladıklarından da kesinlikle çekinmek gerekgini vb. zirvalamağa başladılar.

Allah yahudilere, Hz. Musa’nın dilinde yalnız kendine ibadeti emrettirir. Bu husus Tevrat’ın bir çok yerinde vardır. Nitekim bu tür bir tavsiyenin ilki On Emir’de geçmektedir:

Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkararan Allah’ın benim. Karşımda başka ilâhlann olmayacaktır. Kendin için oyla put, yukarda göklerde olanın, yabut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlara eğil-
meyceksin, çünkü ben, senin Allah'ınım, kıskanç bir ilâhım (111).

Allah, aynı şekilde hristiyanlara da Hz. İsa'nın diliyle yalnız kendisine ibadet emretmiştir. Bu husus Yunanna İncili'nde şu şekilde geçmektedir: «İshe bu ebedi hayat, senin tek ve gerçek ilâh olduğunu ve gönderdüğün Mesih İsa'nın da peygamber bulundu­guna bilmelerinden ibarettir.


İbadetler insanın iç dünyasını arındırır ve insani her türlü pislikten temizler. Zen­ginlerin mallarında fakirler için ilâhi bir hak bulunduğunu, yapılan iyiliği başa kalmaz­sun kötü bir şey olduğunu yine ibadetliden öğreniriz. Kur'an, ruhlarda faziletleri yerleş­tiren ahlâkî prensipler ile, insanlar arasın­da gerçekten merhamet, adalet ve eşitlik

(111) Çıkış, XX, 2-6.
(112) et-Tevbe, 32.
prensiplerini geliştiren hükümler sergilemiştir.


O Allah ki, Peygamberini doğru yol ve Hak din ile göndermiştir (113) Allah-u Teâlâ bu nuru tamamlamak için peygamberini doğru yol ve Hak din ile göndermegi garant etmiştir. Bu öyle bir dindir ki, hiç bir din onu değiştiremez, hiç bir şey de bu dini geçersiz kılamaz.

Cenab-ı Hak, son peygamber Hz. Muhammed'i Hak din ile göndermedeki hedefini açıklaması ve şöyle buyurmuştur: «... Allah cinin bütün dinlerden üstün kılmak için... (114). Yani bu dini yüceltmek, açıkça deillerle, hidayetle, iflasla, efendilik ve otorite ile cininin şanını diğer bütün dinlere üstün kılmak için... Nitekim siyasi, sosyal, meddi,
akli ve ruhi tesirleri açısından dinlerden hiç biri İslâm’ın yerini tutamamıştır.

Ahmed, Adiy b. Hâtem’den rivayet etmiş ve şöyle demiştir:

Rasulullah’ın yanına girdim. Hz. Peygamber Efendimiz bana:

Ya Adiy buyurdu, Hîre nedir bilir misin? Ben de:

Onu görmedim, fakat işittim, dedim. Peygamberimiz şöyle buyurdu:

Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah Hîre’den bir topluluk çıkıp Kâbe’yi tavaf edinceye kadar bu dini güçlendirrecek ve Hürmüz oğlu Kisra hazinelerinin fethini de bu topluluğa nasip edecektir. Adiy:

Kisra b. Hürmüz mü? diye sordüğunda Rasulullah şöyle buyurdu:

Evet, Hürmüz’ün oğlu Kisra. Ve şöyle devam etti:

Ve mal öyle dağıtılacak ki hiç kimse onu kabul etmeyecek. Adiy şöyle dedi:


Gerçekten de bu üçüncü husus melik ve âdil halife olan Ömer b. Abdülaziz zamanın-
da gerçekleşmiştir; öyle bir mal (Zekât, sadaka) dağıtılmıştır ki, kabul edecek kimsenin bulunamamıştır.

Sonra yukarıda geçen ayetlerde Ahbar (115) ve Ruhban (116)'ın Allah'tan başka «Rab» kabul edildiklerini, onların helâl dediklerini helâl, haram dediklerini haram saydiklarını hatırlattıktan sonra, bu dini önderlerden çoğunun biyografilerine ve halkla ilişkilerine temasla sözünü noktaladı. Böylece onların ahvalını tanıtmış oldu.

Daha sonra Rasulullah, onlardan altın ve gümüşü saklayarak, iyilik ve hayır yolunda harcamayan cimrilerin cehennemde feci bir azap göreceklерini de sert bir dille ihbar etmiştir.


Ayetler bir takım sebeplere bağlı ola-

(115) Yahudi bilginleri, hahamlar.
(116) Evlenmemiş papazlar, Râhip, papaz, hıristiyan din adamları, keşiş.


IZHÂRU’L-HAK ŞÖYLE DİYOR

Şaşılacak bir nokta da Hz. Yahya’nın Hz. İsa hakkında şüphe etmesidir; yani Hz. İsa, vadedilen Mesih miydi, değil miydi? Nitekim bu hususu Matta İncili (bab, XI) açıklamaktadır: O öğrencilerinden ikisini gönderdi. Onlar O’na şöyle diyorlardı. İlân

Şayet teslis gerçek olsaydı, Hz. Musa'-ya ve İsrail peygamberlerine onu hâkkiyle açıklamak görevi düşerdi. Ne kadar tuhaftır ki - Hz. Isa’nın zamanına kadar bütün peygamberlere itaat vacip olan - Hz. Musa’nın şeriatı bu inancı açıklamaktan yoksundur. Teslis ehlinin iddiasına göre bu inanç Kurtuluşun tek sebebidir. İster nebi olsun, ister olmasın, hiç bir kimsenin bu inanç olmaksizin kurtulması mümkün değildir.

İsa'nın bizzat kendisidir. O, Allah'ın birliğini, kendisinin de peygamber olduğunu kesinlikle bildirmiştir. Papaz dedi ki:

Gerçek ebedi hayat onların yalnız sennin hakiki ilâh olduğunu ve gönderdiğin Mesih'i tanımalarıdır (117). İşte bu cümleden, O'nun, Allah'ın bir olduğunu, kendisinin bizzat peygamber olarak gönderildiğini söylemesinden başka bir şey anlaşılır mı?


Yazar kitabının girişinde, Kur'an'da bu meseleden bahsetmeyen hiç bir uzun ayet

(117) Not: Bu dört, İncil'in birinde nakledilmiş olarak gördüğüm bir husustur. Bu konuda, daha önce de geçtiği gibi Beyrut Katolik kiliselerinin baskına hakimiz (Yazar).
bulamazsın, cümleleri ile sözlerini şöyle bitiriyor:


Bu güzelliklerin zıtını bilmek isteyen kişi, Izhârun hak'in bundan sonrasını okusun. Yazar orada Allah'ın rasullerine ve peygamberlerine yapılan iftiraları, hem de Tevrât'ta nakledilen yalan ve iftiraları tek tek açıklamış ve şöyle demiştir: Bu husus yahudi ve hristiyanların meşhur olduğu, Bunun Tevrât'ta açıkça belirtildiği, yahudi firкалârınca da bilinmektedir. Aşağıdaki beyit bu durumu net bir şekilde açıklamaktadır:

Kulak duymuyor, göz görmüyor,
Ancak benzerlerinden sağlamıskt ilkıyor.


Yazar bu konuyu, İncil'den bir şey naklederek Papalığı, onunla ilgili hemen inanamıyacağım bazı durum ve işlerdeki en
güçlü sebepleri anlatarak bitirdi. Onların evlilikten kaçınma hususundaki davranışları, yaratılışa ve dine aykırıdır. Nitekim bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Onun açık belgelerinden biri de, size kendinizden eşler yaratmasıdır ki, onlarla sükunet bulup huzura kavuşturunuz. Aranızda sevgi ve rahmet meydana getirmiştir. Şüphesiz ki bunda düşünülebilen bir millet için öğütler ve ibretler vardır (118).

Bu kalbi sevgi ve ruhi bağ, insanlar arasındaki en sağlam bağdır. Bu bağda sırların birinden diğerine geçişi ve iyilik temelleri üzerine kurulan iç dünyanın sağlam yapısı mevcuttur. İşte bu iyi bir aile hayatını sergiler. Böylece nesillerin ve kıymet kadar devam edecek olan medeniyetin oluşunu sağlamış olur. «Büyük ve pek çömert olan Rabbinin adı ne yücedir (119).»

HİRİSTİYANLIKTA ve İSLÂMDA GERÇEK TEVHİT

Üstad Haddâd, «Kur'an'ı İncil» adlı eserinde şunu ispatlıyor: Kur'an-ı Kerim, bizzat Hz. İsa'nın kendi sözüne dayanarak, O'nun Allah'ın oğlu ve Ilâh olmadığını şahit olarak getirir. Nitekim İncil'de «Benim

(118) er-Rum, 21.
(119) er-Rahman, 78.
de Rabbim, sizin de Rabbiniz (120) buyru­
lur. Bundan dolayı Arius ve Nasturi (121) mezhepleri Hz. İsa’nın ilâhlığını kabul et­
memişlerdir. Kur’an-ı Kerim, ardarda gelen peygamberlerin şahadetine dayanarak sayı­
sız ilâhlarm mevcudiyetini büyük bir şid­
detle reddeder ve şöyle buyurur:

Senden önce elçi olarak gönderdikınız peygamberlerimize sor, Rahman’dan başka taclipacak tanrılar meydana getirdik mi? (122). Üstad Haddâd Kur’an-ı Kerim’in özel hristiyan inançlarını ihmal veya inkâr ko­
nusunda şöyle der:

Arius, Kur’an-ı Kerim’in nüzulü sırasında mevcut olan Arius ve Nasturilerin duru­
mu ile bize çağdaş olan Protestan ve Yehova Şahitleri’nin durumu Kur’an-ı Kerim’in an­
lattığı şekilde değil midir? Evet ben derim ki, Kur’an’ın anlatığı ile bunların durumu tam bir tutarlılık arzeder. Bu konuda Ce­
nab-ı Hak şöyle buyurur:

Allah hiç bir çocuk edinmemiştir. Onun­
la beraber hiç bir ilâh da yoktur, olmuş olan­
sayıdı her ilâh yarattığını alıp giderdi de kimi kimine üstün gelirdi. Allah onların vas­

(120) Yuhanna, XX, 17.
(121) İstanbul patriği Nestorius’un düşüncelerin­
(122) ez-Zuhruf, 45.
fedegeldiklerinden pâk ve münezzehtir (123).

Üstad Haddâd kitabında, Hz. İsa’nın tenasüli ve manevî oğulluğunu meselesini de kesinlikle çürüterek şöyle der:

Hz. İsa’nın İncil’deki «Oğulluk»u meselesi tenasüli de değildir, manevî de değildir; bilâksiz O’nun «Oğulluk»u surf aklı doğumdan ibrate olan katıksız ruhi bir oğulluktur.


Hz. İsa’ya Hz. Davut’un soyundan dolayı Melik denilmesi -her ne kadar ilk temiyе Allah’ın oğlu ise de- O’nun seçkinliği ve sevgisinden dolaydır. Hz. İsa’ya ruhun hululü ise, havâri Matta’nın, İncil’inde Hz. İsa’dan naklettiği şu sözlerde dayanır:

(123) el-Mü’münun, 91.
Konuşan siz değilsiniz, bilâkîs Allah’ın ruhu size gelerek sizin içinde konuşuyor- dur. Size haber veriyorum ki, muhakkak ruh insanların hepsine girecek ve onlarda konuşacaktır.

Protestanların bayram nutkunu red konuşında faziletli müslümanlardan bazıları şöyle der: Şüphesiz Hz. Isa kendini «İlahlık» saçmalığından korumuş, kendisine tâbi olanları da buna inanmaktan sakındılarak açıkça şunu vurgulamıştır:


(124) Yuhanna, XVII, 3-4.
tan başka Allah yoktur, Hz. İsa Allah'ın rasülüdür. Biz deriz ki, Ebedi hayat, Hz. İsa ile bütün peygamber ve rasullerden gelen açık ve kesin delillere dayanır.


Soru ve Cevap