**Ders : 6 - 7**

**Konu : YARADILIŞ GAYEMİZ ( KULLUK BİLİNCİ )**

Kâinat,Yüce Allah’ın sonsuz kudret ve kuvvetini isbat eden en büyük eserdir. Allah’ın; **’’Kün’’**, yani ‘**’Ol!’’** emri ile yarattığı âlemlerin tümüne verilen isimdir.

Başımızı gökyüzüne çevirdiğimiz zaman ne görürüz? Sonsuz bir kâinat,sonsuz bir düzen ve nizâm, sonsuz bir güzellik...Hiçbir eksiği, hiçbir noksanı, hiçbir düzensizliği ve dengesizliği yok... Herşey yerli yerince...Kusur yok, aksama yok, gecikme yok...

Kâinatı yaratan Rabbimiz’in kudretinin sonsuz olduğunu, hükmünün herşeye hakim olduğunu görürüz. O,hükmünde ‘**’Hakim’**’, mülkünde **‘’Malik’’,** herşeyi idare eden, sevkeden, ıslah eden tek ve ortağı, misli, benzeri bulunmayan **‘’Melik’’**tir.

Kur’ân-ı Kerim’de:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

**‘’Mutlak hükümranlık elinde olan Allah,yüceler yücesidir ve O’nun herşeye gücü yeter’’ [[1]](#footnote-1)**

buyurulmaktadır. Yine, yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُور ٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ

**‘’O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.’’[[2]](#footnote-2)**

Dünya, yedi kat semânın yanında çölün ortasındaki bir boncuk tanesi veya bir yüzük kadardır. Yedi kat semâ, Allah’ın Arşı’nın yanında çölün ortasındaki bir yüzük kadardır. Arş, Kürsü’nün yanında çölün ortasındaki bir yüzük kadardır.

Bütün bunlar, yüce Rabbimiz’in sonsuz kudret, kuvvet ve kemâl sahibi olduğunu isbat eden delillerdendir. En küçük bir noksanlığı, eksikliği, uyumsuzluğu bulunmayan bu kâinatı, sonsuz kemâl sahibi olan Allah yaratmıştır.

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

**‘’Göklerde ve yerde olanlar hep O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir.’’ [[3]](#footnote-3)**

Allah, bütün alemlerin Rabbi’dir. Varlık âlemi genel olarak üç çeşittir:

**1-Âlem-i Ervâh (Ruhlar Âlemi):** Ruhların bulunduğu mekan ve zaman ötesi bir âlemdir. Bu âlemin sonsuz boyutları vardır. Kavranması en güç âlemdir.

**2-Âlem-i Latîf (Melekler Âlemi):** Bu âlemde melekler yaşar, sayıları belli değildir. Bu âlemde zaman ve mekan siliktir. Bu sebepten dolayı melekler, akıl almaz intikal gücüne ve sür’atine sahiptirler.

**3-Âlem-i İmkân/Misal** (Cansızlar, Bitkiler, Hayvanlar, Cinler, İnsanlar ): Bu âlem en yakın tanıdığımız madde âlemidir. Bu âlem, dört boyutlu bir sistemdir. Zaman ve mekana bağımlıdır. Bu âlemde ölüm vardır. Bu âlemde yaşayan varlıkların birçoğu birbiri için enerji ve besin kaynağıdır.

Kâinatta yaklaşık olarak 300 milyar Galaksi (Yıldız Kümesi) vardır.

Samanyolu bunlardan sadece bir tanesidir.

Samanyolunda yaklaşık 200 milyar yıldız vardır.

Samanyolunun bir ucundan diğer ucuna gidebilmek ; ancak saatte 10.000 km hızla giden bir roketle 15 milyar 800 milyon yıl hiç durmadan yolculuk yapmakla mümkündür.

Bütün bunlar bir düzen ve sistem içinde yaratılmıştır.

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ

**’’Çevir gözünü semâya kusur görebilecek misin?’’** [[4]](#footnote-4)

Güneş, dünyaya 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Saniyede 250 milyon kilometre hızla dönmektedir. Güneş merkezinde sıcaklık 15 milyon santigrat derecedir. Güneş merkezinde her saniye binlerce patlama meydana gelir. Bir patlamaların şiddeti 2 bin atom bombasına eşittir. Ama biz bunların hiçbirini duymayız.[[5]](#footnote-5) Hepsi hesapla, belli bir düzenle devam eder. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

**‘’Güneş ve ay ikisi de bir hesap iledir.’’** [[6]](#footnote-6)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

**‘’Ve sizin için gece ile gündüzü, Güneş ile ay’ı ve yıldızları belli kanunlara bağlayıp, sizin hizmetinize verdi. Doğrusu bunda aklını kullanan bir millet için nice öğütler, ibretler ve belgeler vardır.’’** [[7]](#footnote-7)

Gökyüzünü en güzel şekilde yaratan Allah,yeryüzünü de en mükemmel şekilde yaratmıştır.

Âyet-i Kerime’de:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

‘**’Biz, yeryüzünü bir beşik(döşek) gibi kılmadık mı?’’** [[8]](#footnote-8) buyurulmaktadır.

Yaşadığımız dünyada, gözümüzün gördüğü ve görmediği her şeyi Allah yaratmıştır. Yeryüzü canlı varlıklar için yaratılmıştır. Rahman Sûresi 10. âyette şöyle buyrulur:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

**‘’Allah, yeryüzünü canlı varlıklar için yarattı.’’**

Yeryüzünde görebildiğimiz dört çeşit varlık yaratılmıştır:

**Cemâdât (Cansız Varlıklar):**

Bu varlıkların renkleri değişik, şekilleri farklı ve özellikleri ayrı ayrıdır. İç bünyelerinde atom yapısına sahiptirler, yani hareket halindedirler. Bu varlıklar; taş, toprak, hava, su gibi varlıklardır.

**Nebâtât (Bitkiler):**

Milyonlarca bitkinin kokuları ayrı, renkleri ayrı, şekilleri ve desenleri ayrıdır. Hepsi, yüce Allah’ın kudretinin eseridir ve O’nun mührünü taşımaktadır.

Birçok meyve ağacı, ayrı ayrı tatlarda ve lezzetlerde meyve veriyor. Elma ağacından elma, portakal ağacından portakal...Birçok bitki ve ağaç var ki, kendisi küçük, meyvesi büyük, kendisi büyük, meyvesi küçük olur. Kök acı, dal acı, yaprak acı, ama meyve tatlı...Hepsi topraktan, ama toprakta; acılık, tatlılık, yağlılık, ekşilik ve renklilik yok...Ama meyveler; tatlı, acı, ekşi, yağlı, kokulu, renkli... Hepsi aynı su ile sulandığı halde lezzetleri farklı...

يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ

‘**’Hepsi de aynı su ile sulandığı halde, onları şekil ve lezzet bakımından farklı kılmışızdır.’’[[9]](#footnote-9)**

Toprak döşek, kar yorgandır,

Ne varsa hepsi O’ndandır,

Bir çekirdek, bin ormandır,

Özdeki hüner yorulmaz.

Gör meyvenin lezzetini,

Bul Rezzak’ın hizmetini,

Toprak, Hakk’ın rahmetini,

İçtikçe kanar yorulmaz.

(A.Karakoç)

**3- Hayvanat (Hayvanlar):**

Bütün hayvanlar da, ilahi kudretin eseridir. Suda yüzen, gö

kte uçan, karada yürüyen ve sürünenler, Allah’ın varlığının delilidir.[[10]](#footnote-10)

Balık, yüzmeyi nasıl öğrendi?

Kelebek, uçmayı nasıl öğrendi?

Kuş, yuva yapmayı hangi okulda öğrendi?

Arı, bal yapmayı nereden biliyor?

Arı, yarım kilo bal yapabilmek için 62.500 kırmızı çiçek yoncasına konmak zorundadır. Her yoncada 60’a yakın delik bulunmaktadır. Bir kilo bal için arı, 3.750.000 defa çiçeğe konup kalkmak zorundadır. Bir kilo bal için 40 bin arı, 6 milyon çiçeği dolaşır ve tam 20 bin km uçuş yapar. Bir arı, kendi vücut ağırlığının 30 katı yük taşıyabilir. Bir karınca, kendi vücut ağırlığının 52 katını taşıyabilir. Aynı suyu içtikleri halde, arı bal yapar, yılan zehir üretir.[[11]](#footnote-11)

Âyet-i Kerime’de:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

**‘’Hayvanlarda da size ibretler vardır...’’[[12]](#footnote-12)** buyurulmaktadır.

Bütün bu varlıkların iki temel görevi vardır:

Allah’ı kendi lisanları ile anmak, O’na isyan etmemek.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

‘**’Gökte olanlar da , yerde olanlar da Allah’ı tesbih ederler (anarlar)...’’[[13]](#footnote-13)**

İnsanlara faydalı olmak, onların hizmetinde bulunmak.

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

**‘’(O Allah ki)bütün (mahlukatı) sınıf sınıf yaratmış, sizin için gemilerden, hayvanlardan, bineceğiniz** **şeyleri meydana getirmiştir.’’[[14]](#footnote-14)**

Dağlar durmuş fikir eyler,

Yaratana şükür eyler,

Taze otlar zikir eyler,

Kocamış çınar yorulmaz.

(A.Karakoç

Bu varlıklar, hiç aksatmadan bu görevlerini yerine getirirler. Devamlı itaat ederler, isyan etmezler. Bütün bu varlıklar insan için yaratılmıştır. Acaba insan niçin yaratılmıştır?

**4- İnsan**

İnsan, yeryüzünde **‘’Halife’’**olarak yaratılmıştır.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

**‘’Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi.’’ [[15]](#footnote-15)**

Allahu Teâlâ, insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Âyette:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

**‘’Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık’’ [[16]](#footnote-16)**

Bu âyete göre insan:

1-Ruh bakımından en güzel,

2-Beden bakımından en güzel şekilde yaratılmıştır.

Allah:

Hayvanlara beden ve nefs vermiş, akıl vermemiştir.

Meleklere akıl ve ruh vermiş, nefs vermemiştir.

İnsana, hayvanlarda ve meleklerde bulunan dört özelliği vermiştir.Bunlar; beden, nefs, akıl ve ruh’tur.

Bu özelliklerle yaratılan insan, imtihan için yaratılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

**‘’O ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.’’ [[17]](#footnote-17)**

Sahabeden Ebu Zer (r.a.) birgün Kâbe’nin yanında ayağa kalkarak orada bulunanlara şu konuşmayı yaptı:

- Ey insanlar! Sizden biriniz yolculuğa çıkmak istese, yolda kendisine yarayacak ve kendisini hedefine ulaştıracak kadar azık almaz mı? Oradakiler:

- Evet alır, dediler. Ebu Zer (r.a.):

- Âhiret yolculuğu, dünyada çıkmak istediğiniz yolculuklardan daha uzundur. Öyle ise, bu yolculukta size yarayacak azık edinin.

- Bu yolculukta bize yarayacak azık nedir? Diye sordular. O da şöyle cevap verdi:

- Sizi bekleyen büyük felâketlerden kurtulmak için Hac ediniz. Sıcağı çok şiddetli olan uzun bir gün için oruç tutunuz. Gecenin karanlığında kabirdeki yalnızlığa karşı, vakit namazlarını ve iki rekat gece namazı kılınız. Büyük bir günde beklemeye tahammül için, ya hayır söyleyiniz veya susunuz. O günün zorluk ve sıkıntılarından kurtulabilmek için, malınızdan zekât ve sadakalar veriniz.[[18]](#footnote-18)

İnsan, kendisine verilen özellikleri hayır yolunda kullanır, ömrünü Allah’a ibâdet ve itaatle geçirirse, meleklerden üstün hale gelir ve imtihanı kazanır. Yaratılış gayesini anlamış olur. Kendisine verilen özellikleri, şer ve şeytan yolunda kullanır, ömrünü isyan ve tuğyanla geçirirse hayvanlardan daha aşağı hale düşer. İmtihanı kaybeder. Yaratılış gayesini anlamamış olur.

İnsan başıboş yaratılmamıştır. Âyette:

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

**‘’İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? [[19]](#footnote-19)** buyurulmaktadır.

Kâinat’taki her şey Allah’ı zikreder. Hiçbiri boşuna yaratılmamıştır. insan da boşuna yaratılmamış, Allah’a kulluk ve ibâdet için yaratılmıştır. Nitekim Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

**‘’Ben cinleri ve insanları ancak ibâdet etsinler diye yarattım.’’ [[20]](#footnote-20)**

İnsan, emâneti yüklenmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de:

**‘’Biz emâneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler (sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zâlim,çok câhildir’’ [[21]](#footnote-21)** buyurulmaktadır.

Bu emânetler:

1-Akıl ve düşünce kabiliyeti

2-Kulluk ve ibâdet kabiliyeti’dir.

Bu emânetler insana imtihan için verilmiştir.

**Üç Balığın Hikayesi**

Bir gölde üç balık yaşıyordu. Birgün buraya insanlar geldi balıkları görünce:

''Gidip ağları getirelim bu balıkları yakalayalım,'' diyerek uzaklaştılar.

Bunu balıklar anlayınca, en akıllıları hiç zaman geçirmeden denize doğru yola çıktı diğer ikisi arkasından bakıp onunla eğlendiler.

''Daha en yarı yola varmadan ölür gidersin bu işten vazgeç,'' dediler. Fakat akıllı balık onları dinlemedi. Yola çıktı binbir meşakkatten, zorlu bir yolculuktan sonra denize vararak kurtuldu. Derken, balıkçılar ağları alıp geldiler o iki balığın peşine düştüler. İkinci balık düşündü.

''Eğer ölü taklidi yaparsam belki kurtulurum, dedi kendine:

Karnını yukarı kaldırarak sırt üstü suyun üstünde yattı, hiç kıpırdamıyordu. Balıkçılar onu görünce ah vah ettiler, ''Ne güzel balık ne yazık ki ölmüş,'' diyerek tutup onu bir kenara fırlattılar. O balık da sessizce suya dalarak tenha bir yere gidip gizlendi.

Balıkçılar üçüncü balığın peşine düştüler uzun bir kovalamacadan sonra onu yakaladılar, karnını yardılar tavalarda ateş içinde kızarttılar. O akıllı balığa uyarak denize varmayı göze alamadığı için bin pişman oldu fakat nafile iş işten geçmişti. [[22]](#footnote-22)

Bu hikâyedeki en akıllı balık, akıllı mü’mindir. Kendisini günaha ve tehlikeye sürükleyecek bir şeyle karşılaşınca, hemen tedbirini alarak o tehlikeden kurtulur. İkinci balık, az düşünen, günaha dalan, sonra pişman olan mü’mindir. O da sıkıntılarla birlikte kurtulur. Üçüncü balık ise, dünya hayatını oyun ve eğlenceyle geçiren, âhirete hazırlık yapmayan kimsedir ki, cehennem ateşinden kurtulamaz.

**Alınacak Dersler:**

1. İnsan, halife olarak yaratılmıştır.
2. Allah, bütün varlıkları insan için yaratmıştır.
3. İnsanı da, kendisine kulluk ve ibâdet için yaratmıştır.
4. İnsan başıboş değildir. Dünyada imtihan edilmektedir.
5. Dünya imtihanını kazanabilmek için; bütün işlerde, Allah’ın rızasını ön plâna almak gerekir.

**Not: 1- Bu hafta Yasin Sûresi’nin 82.âyetinin meâlini ve kısa bir tefsirini okuyalım.**

**2- Yaratılış gayemizi tefekkür edelim.**

**3-İbâdetlerimizi gözden geçirelim.**

**4-Kıyâme Sûresi, 36.âyeti ezberleyelim.**

1. Mülk Sûresi, 1.âyet [↑](#footnote-ref-1)
2. Mülk Sûresi, 3-4.âyetler. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rum Sûresi, 26.âyet [↑](#footnote-ref-3)
4. Mülk Sûresi, 3.âyet. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yıldızların Esrarı, Hüseyin Demirkan, sh.69. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahman Sûresi, 5.âyet. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nahl Sûresi, 12.âyet. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nebe Sûresi, 6.âyet. [↑](#footnote-ref-8)
9. Râd Sûresi, 4.âyet. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fâtiha Sûresinin Tefsiri, M.Sami Ramazanoğlu, sh.8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Küçük Şey Yoktur, Kemal Ural, sh.70 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nahl Sûresi, 66.âyet. [↑](#footnote-ref-12)
13. Haşr Sûresi, 1.âyet. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zuhruf Sûresi, 12.âyet. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bakara Sûresi, 30.âyet. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tin Sûresi, 4.âyet. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mülk Sûresi, 2.âyet. [↑](#footnote-ref-17)
18. İslâm Büyüklerinden Lâtifeler, Mehmet Dikmen, sh.23. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kıyâme Sûresi, 36.âyet. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zâriyât Sûresi, 56.âyet. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahzâb Sûresi, 72.âyet. [↑](#footnote-ref-21)
22. Mesnevide Geçen Bütün Hikâyeler, Mehmet Zeren, sh. [↑](#footnote-ref-22)