HELVADAN PUTLAR

Değerli kardeşlerim:

İslam öncesi Arap yarımadasında yaşanan sosyal hayat için bizler cahiliye dönemi diye bir ifade kullanırız. Bu ifadeyi kullanmamızın ana sebebi o insanların akılsız olması veya geri kalmışlığından değil, aklını hak ve hakikate kapatmış olmaları sebebi iledir. Bu noktada cahiliye anlayışının hâkim olduğu İslam öncesi Arap yarım adasında yaşanan sosyal hayat ve inanç sistemleri için birçok şey konuşulabilir ancak bunlardan en ilginç olanı putlara tapınma meselesindeki söylem ve eylemlerdir.

Öyle ki Araplar; putların taştan ve tahtadan yapılma insan yapısı şekiller olduğunu söyleyenlere verdikleri cevaplarda *“ Bizde biliyoruz ki, kâinatı Allah var etti. Bizde o Allah’a ulaşmak için bu şekilleri aracı ediyoruz “* söylemlerinin o günden bugüne değişmediğini görmekteyiz.

Rabbimiz müşriklerin söylemleri ile ilgili kerim kitabımızda şöyle buyurmaktadır:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُونَ

**Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar?** [[1]](#footnote-2)

İşin daha ilginç tarafı ise yola çıktıklarında, yolda ibadetten geri kalmayalım diye helvadan put yapıp ona tapmaları, acıktığın da taptıkları tanrılarını yemeleridir.

Bu durum başlı başına kara mizah olsa da maalesef günümüz dünyasında da taptıkları putları yiyen birçok topluluğun olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

Bu gerçeğin en acı tarafı ise Müslüman olduklarını söyleyen kimselerin İslam’ın emir ve yasakları konusunda takındıkları tavrın müşriklerin takındığı tavra benzemesidir.

Geldiğimiz süreçte İslami camia dediğimiz toplulukların İslam’ın emirlerini yapma çabasından çok, inanç değerlerini kendi çıkarlarım için nasıl kullanırım derdinde olduklarını görmekteyiz.

Hâlbuki Rabbimiz iman eden bizlere açıkça emir buyurmakta:

فَاسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاؕ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ

**Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. [[2]](#footnote-3)**

Peki! Emir olunduğumuz gibi dosdoğru olabiliyor muyuz?

Söz konusu kendi menfaat ve çıkarlarımız olduğu zaman, kendimiz için haramlar helal hale gelirken, durum rakiplerimiz olduğu zaman onların yaşam ve değerleri için İslam’ın emirlerini hatırlatmayı kendimize bir borç biliyoruz!

Başkalarının çıplaklıklarından bahsedip onları karalarken, kendi ailemiz ve çevremizi görmezden geliyoruz.

Kendimiz hırsızlık yaptığımızda buna kılıf bulup kıldığımız namaz ile bunu örtmeye çalışıyoruz da, söz konusu rakiplerimiz olduğu zaman adaletin keskin kılıcı oluyoruz.

Bunu yaparken de her namazda da maun süresini okumayı da ihmal etmiyoruz!

Peki! Ne diyor o sürede Rabbimiz;

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّٖينَۙ اَلَّذٖينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَۙ

**“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. (Gafletle kılarlar.)”** [[3]](#footnote-4)

Olur mu hocam biz beş vakit’i de camide kılıyoruz!

O zaman Rabbimizin vaadi sende niçin gerçekleşmiyor. Bak Rabbimiz ne buyuruyor:

اُتْلُ مَٓا اُو۫حِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۜ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِۜ

**“Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”** [[4]](#footnote-5)

Bugün hepimiz maalesef kendimize helvadan putlar yapmışız onlara tapınıyoruz. Ne zaman ki ihtiyacımız oluyor onları yemekten çekinmiyoruz.

Şimdiler de tartışıyoruz! Kutsallarımıza saldırı var, dinimiz saldırı altında diye!

Peki! Ama onlara bu özgürlük alanını veren, insani değerleri ayaklar altına alan, köpekleri salıp, taşları bağlayanlar kim?

Bize karşı olanların ortaya koyduğu söylemler ile, taraftarımız olanların söylem ve eylemleri arasında ki farklar ne?

Bugün bizler her şeye bizden veya bizden değil çerçevesinden bakıyoruz. Hâlbuki İslam her şeye doğru ve yanlış çerçevesinden bakar. Doğru olanı alır ve kabul eder. Yanlış olanı reddeder ve karşı çıkar.

Peki! Bugün bizler bunun neresindeyiz?

Bizler ki, dün bütün baskı ve yıldırmalara rağmen inancımızdan taviz vermezken, bugün bütün imkânlar elimizde iken kendimiz ve çevremizin hali bütün çıplaklığı ile orta da durmaktadır.

Öyle bir haldeyiz ki, Allah Resulü bile kendi iradesi ile verdiği kararlar sahabe efendilerimiz tarafından sorgulanırken, bizler yanlış yapmayız diyerek bizi sorgulamaya kalkanları aforoz etmekten çekinmiyoruz.

Dünkü verdiğimiz bütün mücadeleler tatlı birer anı olurken, bugün ortaya koyduğumuz bütün söylemler bulunduğumuz konumları koruma çabasından başka bir sonuç vermemekte…

Eğer ki bizler gerçekten inançlarımızda sadık olsaydık Rabbimiz mutlaka bize asrı saadette olduğu gibi bir yaşam sunardı. Çünkü Rabbimizin açıkça vaadi var:

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

**Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. [[5]](#footnote-6)**

Hal böyle iken bizim söylediğimiz türkü *“ dün dündür, bugün bugündür ”* ifadesinden öteye geçmemekte.

Evet! Değerlerimiz için haykırmak gereklimi? Gerekli!

Ancak haykırmadan önce yaşamak daha gerekli!

Bizler *“ Ağzı bal kokarken bal yeme “* diyen bir inançtan, bugün *“ Bal tutan parmağını yalar “* kavramına evrilen, bununla da övünç duyan bir anlayışa dönüştük.

Bugün bizim söylemlerle değil, eylemlerle İslam’ı yaşamaya ihtiyacımız olduğu gibi, aynı zaman da yapmadığını söyleme diyen kuran-ı hâkimin manasını anlamaya ihtiyacımız var!

Daha da açığı Rabbimizin şu ifadesini anlamaya ihtiyacımız var:

**“ Ey iman edenler İman edin! ”** [[6]](#footnote-7)

Bunun yolu ise okullarımızı, kurslarımızı, ticaretimizi, ailemizi, makamlarımızı, siyasetimizi İslam’ın emirlerine göre tekrar eskiden olduğu gibi samimiyet ile inşa etmek ve boş tartışmalardan uzaklaşıp Allah rızası için çaba sarf etme gayretinde olmaktır.

Bunu yapabilmenin yolu da İslam’ı bir çıkar aracı olarak değil, yaşamın gayesi olarak görmekle mümkün olacaktır. Bunun için de önce vazgeçtik diyebilmek gerekiyor bizi İslam’dan uzaklaştıran ne varsa!

Zaten kelime-i tevhid ve kelim-i şehadet de biz bunu demiyor muyuz?

Bizi Allah’tan uzaklaştıran ne varsa “لا” diyor ve teslim oluyoruz!

Buradan haykırıyoruz artık samimi olun! İçi boş tartışmaları bırakın da, elimizden kayıp giden neslimiz için bir şeyler yapın!

Ancak görüyoruz ki, biz ne kadar bağırırsak bağıralım kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, dilleri var söylemezler ifadesindeki kimselere bizim verebileceğimiz bir şey yok!

Onun için el açıyor ve samimiyetle Rabbimize dua ediyor ve diyoruz ki;

Rabbim bizlere gerçek manada İslam’ın yasak kıldığı her şeye hayır diyebilmeyi nasip eyle!

Rabbim bizleri çağın gerçekleri deyip ahret gerçeklerini unutmaktan muhafaza eyle!

1. Ankabut 69 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hud 112 [↑](#footnote-ref-3)
3. Maun 4-5 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ankebut, 45 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammed 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Nisa 136 [↑](#footnote-ref-7)