**2. DERS:**

**KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ**

**Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Salat ve Selam O’nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun.**

1. Sohbetimizin ana konusu İman’ın Şartları olacaktır. Sohbetimizde İman’ın şartlarını incelemeden önce kısaca “iman nedir?” ve “imanın kısımları

nelerdir?” gibi sorularına açıklık getirerek sohbetimize başlamak istiyoruz.

İman, Arapça bir kelimedir. İman kelimesinin manalarını sıralayacak olursak:

‘’Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak".

Dinimizde ise İman’ın tanımı **“Hz. Peygamber (s.a.v.)'i, Allah’tan getirdiği şeyleri tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden (kalben) inanmak”** demektir.

Şunu mutlaka bilmek gerekir ki: **“Gerçek ve hakiki iman, bir şeyi kalben tasdik etmektir (kalben inanmaktır).’’**

Bununla alakalı bir çok âyet ve hadisler vardır. Bazıları şunlardır:

**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ**

*"Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyenlerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin..."* (Mâide, 5:41)

**فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ**

*"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar..."* (En’âm, 6:125)

*"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra*

*da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu*

*cehennemden çıkarın diyecektir"* (Buhârî, Îmân, 22; Müslim, Îmân, Bab,82, H.No: 304)

Ayetlerde ve hadis-i şerifte görüldüğü üzere hakiki iman, inanılması lazım olan şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Aksi takdirde sadece dil ile bir şeyleri itiraf etmek iman anlamına gelmez. Fakat kalbiyle tasdik edip gerçekten inandığı halde, dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle inancını dili ile açıklayamayan veya işkence gördüğü için (tehdit edildiği için) inanmadığını söyleyen (söylemek zorunda kalan) kimse hala mümin sayılır. Bu konuda en büyük örnek sahabelerden Ammar bin Yasir (ra)‘in yaşadıklarıdır. Çünkü o, Kureyşli müşriklerin ağır baskılarına ve ölüm tehditlerine dayanamayarak kalbi ile inandığı halde diliyle müslüman olmadığını ve Hz. Muhammed'in dininden çıktığını söyleyerek çok ağır işkenceden kurtulmuştu. Ve bu olay hakkında Cenab-ı Allah ayet indirmiştir ve Hz. Ammar’ın hala mümin olduğunu buyurmuştur:

**مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

*"Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse ve kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır"* (Nahl, 16:106)

Ancak imanın aslî unsuru kalbin tasdiki olmasıyla beraber, iman eden kişinin bunu diliyle de belirtmesi gerekmektedir. Diğer müslümanların onun iman ettiğini bilmesi ve iman ettiğine şahitlik edebilmesi için diliyle iman ettiğini belirtmek gerekmektedir. Buna “dil ile ikrar“ denir. Dil ile ikrar, imanın bir parçası değil ama, dünyevi şartıdır. İmanın ikrarı ya sözlü olur ya da imana işaret eden bir dini amelin tatbiki ile olur. Örneğin, cemaatle namaz kılmak gibi. Böyle namaz kılara inancını belli eden bir insana, mümin ve müslüman muamelesi yapılır. İman ettiği bilinen ve iman ettiğine şahitlik edilen böyle birisi;

* müslüman bir kadınla evlenebilir,
* kestiği hayvanın eti yenir,
* zekât ve öşür gibi dinî farzlarla yükümlü tutulur,
* ölünce de cenaze namazı kılınır,
* müslüman mezarlığına defnedilir.

Aksi takdirde müslümana özgü olan bu hükümler ona uygulanmaz. İman konusunda dil ile ikrarın da önemli olduğunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu mübarek sözleri dile getirmiştir:

*"Kalbinde buğday, arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed O'nun elçisidir diyen kimse cehennemden*

*çıkar"* (Buhârî, Îmân, Bab, 32, H. No: 44)

İmanın dil ile ikrarı bu kadar önemli olduğu için iman hakkında *"İman, kalp ile tasdi ve, dil ile ikrardır"* deriz.

Bir diğer mesele de diliyle iman ettiğini söyleyip kalbiyle gerçekte iman etmemektir. Kalbi ile inanmadığı halde inandım diyen birisinin mümin olmasına yetmez. Nitekim bir âyet-i kerîmede, **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ** *=“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.”* (Bakara, 2:8) buyurulmuştur.

İnanılması lazım olan şeylere önce özetle inamak gerekir. Biz buna ’’İcmali iman’’ diyoruz. Sonra da detaylarına inerek genişçe inanmak gerekir, buna da ’Tafsili iman’’ diyoruz.

1. İcmali İman: İnanılması lazım olan şeylere kısaca ve toptan inanmak

demektir. İcmali İman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.

1. **Kelime-i Tevhid (Tevhid=birleme)**: “**Lâ ilâhe illallah Muhammedün**

**Resûlullah=***Allah'tanbaşka hiçbir ilah yoktur. Muhammed O'nun elçisidir.“* cümlesidir.

1. **Kelime-i Şehadet (Şehadet Kelimesi)**: “**Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve**

**eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh=***Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in**O'nun kulu ve elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim“* ifadesidir.

İmanın ilk derecesi ve İslâm'ın ilk temel direği bu bu iki cümlede anlatılan şeylerin kabul edilmesidir. Çünkü Allah'ı tek ilah tanıyan, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i Allah’ın peygamberi olarak kabullenen bir insan, inanılması gereken diğer iman esaslarını toptan kabul etmiş; dolayısı ile Peygamber (a.s.)‘ın getirdiği dindeki her şeyi tasdik etmiş demektir. Bu çok önemlidir. Zira diğer iman esaslarının tamamı bize Hz. Peygamber (s.a.v.) aracılığıyla bildirilmiştir. Öyle olunca Allah’ın elçisini kabul etmek, getirdiği hükümleri de tasdik etmek anlamına gelir.

Bir insanın mümin sayılabilmesi için, aslında bu kadarı yeterli olmasına rağmen, İslam’ın diğer hükümlerini ve inanılması gerekli olan şeyleri detaylıca öğrenmesi ve bilmesi zorunludur.

1. İnanılması lazım gelen şeylere biz “**İmanın Şartları”** deriz.Bunlar altı

tanedir. Bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekliyle inanılmazsa, o insana mümin nazarı ile bakılmaz.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا**

*“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyle sapıtmıştır.”* (Nisa, 4:136)

**Bu altı şart şunlardır:**

Bunları kısa kısa tarif edeceğiz. Daha sonra da geniş geniş her bir şartı izah edeceğiz:

1. **Allah’a İman:**

Allah vardır ve birdir, noksansızdır. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir. Alemlerde, yerde ve gökte yalnız O’nun hükümranlığı geçerlidir. İbadete layık sadece O vardır. Bütün ibadetler sadece O’na yapılır.

1. **Meleklere İman:**

Allah’ın melek denilen nurdan varlıklarının varlığına, Kur’an ve Sünnetin vasfettiği şekilde iman etmek gerekir. Bu iman ise, şöyle olmalıdır: Melekler de Allah’ın kullarıdır. Onlar için dişilik veya erkeklik söz konusu değildir. Nurdan yaratılmışlardır. Bir an dahi Allah’a karşı isyankâr olmazlar ve günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Kur’an-ı Kerim ve Sünnette bazılarının isimleri zikredilmiş, bazılarının ise isimleri zikredilmemiştir. İsimleri zikredilsin, zikredilmesin bütün meleklere topyekün inanmak lazımdır.

1. **Kitaplara İman:**

Allah katından peygamberlere verilmiş olan kitaplara inanmak da gereklidir. Bu kitapların bir kısmı Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnette ismen zikredilmişlerdir. Kur’an’da isimleri geçen kitaplar şunlardır: Kur’an, Tevrat, Zebur ve İncil. Bu dört kitabın dışında da diğer bazı peygamberlere sayfalar halinde Allah (c.c.), kitaplar göndererek mesajlarını insanlara ulaştırmıştır. Kur’an’da zikredilsin zikredilmesin hepsine de genel olarak iman etmek gerekir.

Kur’an-ı Kerim’in dışındaki diğer kitapların asılları değişime uğramış olmaları sebebiyle, biz onların Allah (c.c) katından geldiği şekline, yani asıllarına iman ediyoruz. Kur’an-ı Kerim ise, **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** = *“Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”* (Hicr, 15:9) ayetinde de gerçeğini bulduğu gibi, Allah tarafından korunmuştur. Kıyamete kadar korunacaktır. Yalnızca ona bağlanan ve onun peşinden gidenler kıyamet günü kurtuluşa ereceklerdir.

1. **Peygamberlere (Nebi ve Rasullere) İman:**

Allah (c.c.), insanlar arasından özel olarak seçilmiş olan ve kendilerine vahiy teslim edilmiş olan insanlar vardır ki, bunlara peygamberler diyoruz. Peygamberlere, getirmiş oldukları dinlere inanmamız ve onlara sahip çıkmamız gerekir. Peygamberlerin sayılarının kaç olduğunu ancak Allah (c.c.) bilir. Onların bir kısmının isimleri, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde zikredilmiş, diğerlerinin isimleri ise zikredilmemiştir. Biz isimlerini bilsek de bilmesek de ayırım yapmadan bütün peygamberlere iman ederiz.

1. **Ahiret gününe İman:**

Bu dünya hayatının sona ereceği, yepyeni bir hayatın başlayacağı demek olan ahiret gününe iman etmek de imanın şartlarından bir tanesidir. Ölüm, berzah (ölümden kıyamete kadar devam edecek alem ve olaylar), kabirde azab veya mükafat, hesap, mizan, cennet, cehennem gibi olayların gerçekleşeceğine ve öldükten sonra dirileceğimize iman etmemiz de gerekir. Allah’a imandan sonra en önemli iman esası Ahiret Gününe imandır.

1. **Kaderin Hayır ve Şerrin Allah’tan olduğuna İman:**

Altıncı iman esası, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır. Konu üzerinde yeri geldiğinde geniş olarak duracağız, ama şunlara da hemen işaret etmek istiyoruz. Kadere imanın  geçerli olabilmesi için önce şu dört şeye mutlaka inanılması gerekir:

**Birincisi**: Allah’ın ilminin ezeli ve ebedi olduğuna iman etmek. Allah (c.c) bu ezeli ve ebedi ilmi ile gelecekte ne olacağını bilir, bildiği şeyleri de yazar.

**İkincisi**: Allah’ın olmasını dilediği şey mutlaka olur; olmamasını istemişse o da mutlaka olmayacaktır. Yerde ve gökte meydana gelen bütün olaylar Allah’ın izniyle olduğuna inanmak.

**Üçüncüsü**: Bütün mahlukatın Allah tarafından yaratıldığına ve O’nun takdiri ile meydana geldiğine inanmak.

**Dördüncüsü**: Hayır ve şer ancak Allah’ın takdiri sonucu meydana gelir. Dolayısıyle birisine isabet eden şer, ona ulaşması gereken bir şerdir ve tesadüfen ona ulaşmamıştır. Bir hayrla karşılaşan insan da bu hayra yine tesadüfen değil, Allah’ın takdiri ile ve hakkı olduğu için elde edilmiştir. Yani tesadüf diye bir şeyin olmadığını ve herşeyin Allah’ın takdiri ile olduğuna inanmamız gerekir.

Bu **Altı İman Esası**’nı daha sonra geniş bir şekilde izah edeceğiz. Ancak bu dersi bitirmeden önce Kelime-i Tevhid’in bazı özelliklerine değinmek istiyoruz.

**TEVHİD KELİMESİ (KELİME-İ TEVHİD)**

Tevhid kelimesi olan **LA İLAHE İLLALLAH** cümlesine Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde şöyle işaret edilmektedir: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰه إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ =** *“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: "Benden başka İlah yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım.”* **(Enbiya, 21:25)**

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

“Kim La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’a şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.” [Müslim-Tirmizi (Muhtasar Buhari: C.4 S.360 İstizan bah.) (Tac: C.1 S.34 Dinin faziletleri bah.)  (Tergib ve Terhib: C.3  S.363 Lailaheillallah'İn fazileti)]

İşte bu söylendiği takdirde insanı ebedi kurtuluşa kavuşturacak **“La ilahe illallah”** ne demektir; anlamaya çalışalım..

Kısaca *“Allah’tan başka ilah yoktur; Muhammed (s.a.v.) O’nun peygamberidir”* anlamına gelen bu sözün, insanı ebedi kurtuluşa götürmesi için şu şartları içinde taşıması gerekir. Bu şartlar gerçekleşmezse gerçek manada imana kavuşulmuş olmaz.

1. **Şart:** Bu kelimeyi söyleyen ve mümin olduğunu ikrar eden kişi, söylediği bu

sözün anlamını çok iyi bilmelidir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ**

*“Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.”* (Muhammed, 47:19)

**وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**

*“Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar, şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.”* (Zuhruf, 43:86)

Rasulullah (s.a.s) ise, şöyle buyuruyor:

**من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة**.

*“Kim La ilahe  illallah’ın manasını bilerek ölürse cennete girer.”* [Müslim, Bab, 10, Hadis no: 43 (26)

**Öyle ise, “Kelime-i Tevhid”in anlamı nedir?**

***“La ilahe  illallah****”*ın manası, Allah’tan başka ibadet edilen şeylerin tamamını reddederek sadece Allah’a ibadet etmek ve ne kadar sahte ve asılsız tapınılan şey varsa hepsini terkedip onlardan uzak durmaktır. Bunun devamı olarak da Allah’a ibadet edenleri sevmek ve onlarla dost olmaktır.

***“Muhammedün Rasȗlullah”*** ise, Allah’a ibadet ederken Allah’ın Rasulü’nün öğrettiği ve gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir.

1. **Şart**: Bundan sonraki hayatı bu kelimenin manasına uygun düşecek

şekilde düzenlemektir. Yani Allah kendisine nasıl ibadet edilmesini öğretti ise, o şekilde ibadet etmek ve Allah’ın razı olduğu dininin bütün insanlığa mal olması için gücünün son damlasına kadar çalışmaktır. Şirkten ve bu kelimeyi bozacak her çeşit inanç, söz ve amellerden uzak durmaktır.

**Kelime-i Tevhid’in** daha iyi anlaşılması için ***“İlah”*** kelimesini çok iyi kavramak gerekir.

***İlah,*** kendisine hakkıyle ibadet edilen ve sadece yardım kendisinden beklenilen varlık demektir. **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**= *“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”* (Fatiha, 1:5) ayetinde olduğu gibi. Bu cümleyi söyleyen birisi, “ben sadece Allah’a ibadet ederim ve O’na yönelirim demek” demek ister.

***İlah,*** hüküm koyan ve konulan hükme uygun yaşanılması lüzumlu olan varlık-güç demektir.

**كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ**

*“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.”* (Bakara, 2:213)

***İlah,*** rızası alınacak yegane varlık ve güç demektir. Rızası alınacak yegane güç ise Allah’tır. Kelime-i tevhidi söyleyen insan ben sadece Allah’ı razı etmek için kulluk ederim demek istemektedir.

**قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [٥:١١٩]**

*“(Bu konuşmadan sonra) Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur.”*  (Maide, 5:119)

**Ödev:**

1. İmanın tarifini ezberleyelim.
2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla birlikte kavrayalım
3. Kader’i anlama noktasında bilinmesi için yazıda bahsedilen 4 önemli noktayı bilelim ve kavrayalım.
4. Allah’ın istediği şekliyle inanabilmemiz için imanın şartlarını detaylarıyla öğrenelim.
5. Varlığına ve Birliğine iman ettiğimiz Allah’a hakkıyla iman edebilmek için O’nun zati ve subuti sıfatlarını anlamlarıyla öğrenelim ve öğretelim. (Ehli Sünnet İtikadı).