**─ Münafıklar : 4 ─**

***(Münafıklar kural tanımaz !)***

***(Ahlak Yazıları : 11)***

**Önsöz : (“Münafıklar” konulu seri yazılarımızın bu 4. bölümünde; “Kural tanımayan münafıklar”ı ele alacağız. Münafıklar; ne kanun tanır, ne kural tanır, ne düzen tanır, ne de ahlak tanır. Onlar kendi koydukları kuralları bile; şartlar değişirse, çıkarları için anında değiştirirler. Yeryüzünde “fitne”, “fesat” ve “nifak” çıkarıp, bütün düzenleri alt-üst ederler. Onlar kural tanımadıkları için Allah’ı da tanımazlar. Eğer Allah’ı tanısalardı, yaptıkları ahlaksızlıkları yapmazlar, O’nun koyduğu din kurallarına uyarlardı. Bu bölümde bu tipleri ele alacak ve onların karakter yapılarını inceleyeceğiz. “Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmat (düzen), / Bin türlü teseyyüb (karışıklık) bulunur hânelerinde.” 1 Şair ; “Lâf ile dünyaya düzen vermeye kalkışanların (münafıkların) içlerinde bin türlü karışıklık bulunur” diyor. Esasen onları en iyi ve en doğru anlatan kaynak Kur’an’dır. Kur’an’da Yüce Allah, münafıklar için şöyle buyuruyor : “*“Onları gördüğün zaman, kalıpları hoşuna gider (çünkü, gösterişli adamlardır), söz söyleseler, sözlerini dinlersin (allayıp pullayıp konuşurlar). Onlar elbise giydirilip duvara dayatılmış kütükler (keresteler) gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar (korkaktırlar) . Onlar düşmandır. Onlardan sakının. “Allah onları kahretsin !” Nasıl oluyor da bu hâle gelip döndürülüyorlar (sapıyorlar) ?”*** (Münâfikûn, 63/4) **Doğrusu nasıl oluyor da böyle davranıyorlar? Bunu onlara sormak lazım. Onların keserleri nalıncı keseri gibi hep kendilerine yontar. Onların kural dışı davranışlarının çetelesi tutulacak olursa, sayfalar ve kitaplar yetmez. Geçmişten günümüze, münafıklığın en seçkin örneğini gösteren ve münafıklığı sanat haline getiren birçok prototip münafık gelip geçmiştir. Saymakla bitmez. En zirve münafıklardan İtalyan “Machiavelli (Makyavel)” şöyle bir kural koymuş ve tüm dünya münafıklarına örnek olmuştur : “Hedefe ulaşmak için her yol mübahtır (geçerlidir).” 2 Böylece her yol, ahlak dışı da olsa; çıkar elde etmek için kullanılmalıdır anlayışı; münafıklığın anayasası olarak kabul görmüştür. Bu anlayış, günümüz dünyasında kişisel ve yerelliğin yanında küresel bir nitelik kazanmıştır. İslam dünyasının en büyük münafığı “Amr b. el-As”tır. Onun “Hakem Olayı” ve kullandığı “Yüzük Manipülasyonu” Müslümanların ve Müslümanlığın parçalanmasına yol açmıştır.3 Onun çıkardığı fitne, fesat ve nifak derin bir yara haline gelmiş, büyük zararlar vermiş ve vermeye de devam etmektedir. İster “Yönetenlerden”, ister “Yönetilenlerden” olsun, münafıklar, her zaman ve her yerde kendi koydukları kuralları bir yolunu bulup, kabul ettirirler ve hedeflerine ulaşırlar. En büyük kural tanımaz münafıklar politik arenalarda yetişmiş ve yetişmektedir. Politikanın temelinde çok yüzlülük vardır. Günümüz münafıkları kuzu postuna girmiş tilki konumunda olup; en çok “din”, “iman” ve “etnisite” konularını karıştırırlar. *(Kural tanımazlık bir çeşit zorbalıktır. Ne var ki münafıklar, bu zorbalığı suya sabuna dokunmadan sanatkâr ustalığı ile yaparlar. Kimse farkına bile varamaz. “Allah onları (münafıkları) kahretsin !*** (Münâfikûn, 63/4)

**Münafıklar ve “İslam’ın Temel Kuralları”**

**Yazımızın bu bölümünde “İslam’ın Temel Kuralları”na uymayan, kural tanımayan, Allah’tan korkmayan ve kuldan utanmayan “Münafıklar”ı ele alacağız. “Temel İnsan Hakları” olan ve “İnsanlığın Değişmez Değerleri” olarak da bilinen, münafıkların bozmaya çalıştığı hak ve kurallar şunlardır: 1– Canın korunması / Hayat hakkı, 2– Neslin korunması / Namusun korunması, 3– Aklın korunması / Özgür düşünce, 4– Dinin korunması / İnanç özgürlüğü, 5– Malın korunması / Mülkiyet hakkı, 4 ve İslam ilim adamları tarafından kabul gören bu beş temel kurala, günümüz dünyasında önemli hâle gelen; 6– Çevrenin korunması / Ekolojik denge kuralını da eklersek; altı üst değer meydana gelir.5 Münafıklar bu üst değerler ile, bu değerlere bağlı tüm alt değerlere kökten düşmandır. Münafıklar bu hak ve değerleri tarih boyu tahrip etmiş ve günümüzde de tahrip etmeye devam etmektedirler. Bu konunun; insanlar, toplumlar ve uluslar arası boyutu vardır. Ne yazık ki, günümüzdeki tahribat (bozma, çürütme, yakma, yıkma ve yok etme); bireysel boyutu aşıp, kitlesel ve küresel hâle gelmiştir. Aşağıda inceleyeceğimiz bu kural ve değerler, İslam Dini’nin “üst değerleri” olarak bilinmektedir. Bu değerlere bağlı, birçok “alt değerler” bulunmaktadır. Biz bu bölümde sadece üst değerleri ele alıp, “Kur’an” ve “Hadis” kaynaklarının ışığında kısaca incelemeye çalışacağız. *(Bu değerlerin korunmasından;* “Yönetenler” *ve* “Yönetilenler” *dahil,* “Ben Müslümanım” *diyen her insan sorumludur. Konuya küresel açıdan bakarsak, bu kurallardan tüm insanlık ve insanlar bire bir sorumluluk duymalıdır.)***

**1 – Canın korunması / Hayat hakkı : (İnsanoğlunun başta gelen hakkı** “Hayat Hakkı”**dır. İnsan iş olsun diye değil, özel bir amaç için yaratılmıştır. İnsanoğlunun yaratılış amacı; yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayat inşa etmesidir. İnsana bu amacı (görevi) gerçekleştirebilmesi için, her türlü donanım ;** “akıl”**,** “irade” **ve** “vicdan” **emanet olarak verilmiştir. Böylece insan** “yeryüzü halifesi” **olarak tayin edilmiştir. Bu halifelik aslında** “kalfalık” **demektir. İnsan, kendisine verilen** **akıl**, **irade** ve **vicdan** **sayesinde; kalfalık / ustalık yaparak, yeryüzünü imar ve inşa edip bayındır hale getirmekle yükümlüdür. Bu görev insandan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Öyleyse insan, çok değerli bir varlıktır. Böyle bir varlığın, haklı bir sebebe dayanmaksızın hayat hakkı / yaşama hakkı elinden alınamaz. İnsanın öldürülmesi için, haklı bir sebep olarak İslam :** “Yeryüzünde fesat çıkarıp terör yaratmayı ve savunma savaşını göstermektedir”**. Her iki durumun meydana gelmesi hâlinde; insan öldürmek sadece;** “Yönetenler”**e görev olarak verilmiştir.** “Yönetilenler” **ise; yönetenlerden emir almadıkça kendi başına buyruk kesilip insan öldüremezler. Böyle bir davranış** “terör” **ve** “cinayet” **sayılır. Terör ve savunma savaşı konusunda yönetenler haklı ve âdil kararlar verir, yönetilenler uygular. Bunların dışında sebepsiz yere kasten adam öldürülmesi konusunda Yüce Allah : *“Kim de bir mü’mini kasden öldürürse, onun cezası cehennemde süresiz kalış olacaktır. O kişi, Allah’ın gazabına ve lanetine uğrayacak, (Allah) onun için korkunç bir azap hazırlayacaktır.”*** (Nisa, 4/93) **buyurmuştur. Haksız yere adam öldürmek yasaklanmış ve suç kabul edilerek** “kısas”**a bağlanmıştır. Bu konuda İslam hukukuna yön veren Allah emri şöyledir :*“Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana kıymayın! Çünkü haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun, işte onun velisine (eşdeğer bir ceza konusunda) yetki tanımışızdır.”*** (İsra, 17/33) **Bu ayet** “kısas ayeti”**dir. Yüce Allah bu ayetlerin dışında insan öldürülmesini daha birçok ayette yasaklamıştır. Nefs-i müdafa hâli ayrı tutulmuş ve canı korumak için insan öldürmek suç sayılmamıştır. Trafik kazaları, iş kazaları ve diğer kazalarda sebep-sonuç durumunda; kasıt yoksa suç ve cezanın mâhiyeti (niteliği) değişir. Modern hukukta da böyledir. Keyfi, haksız ve hukuksuz yere insan öldürülmesini yasaklayan Yüce Allah başka bir ayette şöyle buyurmaktadır : *“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.”*** (En’am, 6/151) **Can, Allah’ın verdiği ve gerekirse aldığı en büyük ve sır ermez bir değer olup;** “ruh” **diye bilinen ve Allah’tan verilen hayat iksiridir. Bu sebepten dolayı “cana kıymak” yasaklanmış, belli şartlara bağlanmıştır. Bu konuda şu kapsamlı ve gerekçeli ayet yol gösterici olup;** “Cami Avlusu”**na çocuk bırakılmasını en büyük suç olarak emretmektedir: *“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur (günahtır).”*** (İsra, 17/31) **Ayrıca,** “Kıyamet Günü”**nde insanlar hesaba çekildiği ve** “Amel Defterleri” **açıldığı zaman : *“Diri diri toprağa gömülen kız çocukları,* *“Hangi suçtan (günahtan) dolayı öldürüldü ?” diye hesabı sorulacak.”*** (Tekvir, 81/8,9) **buyrulmuştur. Yüce Allah, insanın öldürülmesi veya yaşatılması konusunun önemini şu muhteşem ayette emir buyurmaktadır:** ***“Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış (teröre bulaşmamış) bir kişiyi öldürürse; bütün insanlığı öldürmüş gibi olur.”* Yüce Allah’ın emri burada bitmez, Rahman ve Rahim olan Allah, bu ayetin devamında:** ***“…Dahası kim de bir hayat kurtarırsa; bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.”*** (Maide, 5/32) **buyurmaktadır. Bu ifadeler, insan hayatının ne kadar değerli olduğunun açık ve kesin delilidir. Münafıklar, genellikle insan öldürmeyi değil,** “fitne”**,** “fesat” **ve** “nifak” **çıkarıp dolaylı olarak; insan öldürülmesini teşvik ederler. Onlar insan öldürmeseler de; haksız yere insan öldürenlere** “yardım ve yataklık” **yaparlar. Münafıklar** “Canın korunması”**nı düşünmezler. Onlar, mal, makam, mevki ve maddi çıkarlarını korumayı düşünürler. Onlar, çıkarları için gerekirse dünyayı ve üstündeki canlıları ateşe vermekten bile çekinmezler. *“Allah onları (münafıkları) kahretsin!”*** (Münafikûn,63/4) **Yüce Allah Kur’an’da münafıkları aşağılamış, onlar için tek kurtuluş yolunun kesin ve geri dönüşsüz tevbe olduğunu emir buyurmuştur. Aslında tevbe etmeyen veya tevbesi kabul edilmeyen münafıkların yeri, cana kıymasalar bile; *“Onlar cehennemin en alt tabakasındadırlar.”*** (Nisa, 4/145) **Allah böyle buyuruyor.**(“Canın korunması / Hayat hakkı” ***konusu için yukarıdaki muhteşem ayetler; her türlü hukuki, ahlaki ve insani kuralları koymuş bulunmaktadır. Hangi din veya hangi inanç sistemini ele alırsak alalım; canın ve hayatın korunması konusunda birbirine benzer kurallar görürüz. Bozulmuş*** “Tevrat” ***ve*** “İnciller”***de bile ; haksız yere insan öldürülmesi*** “On Emir” ***bölümünde kesin olarak yasaklanmıştır. Ne var ki, en doğru, en hukuki, en ahlaki ve en insani kuralları*** “Kur’an”***,*** ***dolayısıyla*** “İslam” ***koymuştur. Münafıklar, bu kuralları tarihte olduğu gibi, günümüzde de binbir kılığa girerek bozmaya çalışmaktadır. Günümüz dünyasında en ucuz can Müslüman canıdır. Günümüzde dünyanın her yerinde oluk oluk Müslüman kanı akıtılmaktadır. Batı’nın*** “Kara Emperyalizmi”***, Doğu’nun*** “Kızıl” ***ve*** “Sarı Emperyalizmi”***; el ele ve kol kola girerek ;*** “Müslüman Canı” ***almakta, onların yerli uşakları (münafıklar) ise, bu durumu görmezden gelip, sessiz kalmaktadırlar. Anlı-şanlı beyler, paşalar ve ağalar ise,*** “münafıkça” ***davranarak, sözde kahramanlık nutukları atmaktadırlar. Çağımızın en çok kan akıtılan ve en çok müslüman canı alınan*** “Münafıklık Projesi” ***ne yazık ki*** “BOP” ***(Büyük Ortadoğu Projesi)dir. Bu projeyi bilerek destekleyen sözde müslümanlara bir kere daha yazıklar olsun!)***

**2 – Neslin korunması / Namusun korunması : (İnsanoğlunun en değerli varlığı / hazinesi;** “iman”**,** “ahlak” **ve** “namus”**tur. Bu değerler insan olmak için temel değerlerdir. Bu değerlerin yanına;** “akıl”**,** “irade” **ve** “vicdan”**ı koyarsanız, ortaya; Yüce Allah’ın : *“Biz insanı en güzel* *biçimde (kıvamda) yarattık.”*** (Tin,95/4) **dediği insan tablosu çıkar. Bu değerler sadece insana verilmiştir. Diğer canlılarda bulunmaz. Bu değerlerin insanoğluna verilmesi** “nesil” **in ve** “namus”**un korunması içindir. Bu değerleri her zaman ve her yerde korumaya çalışanlar; gerçek** “mü’min”**lerdir.** “Münafıklar” **ve** “münafık huylular” **bu değerleri korumaz, karıştırır, bozar ve yok etmeye çalışır. Bu değerlerin korunması, temiz ve pak kalması** “Namusun korunması”**nı ve dolayısıyla** “Neslin korunması”**nı sağlar. Onun için bu temel ve öz değerleri korumak gerekir. Eğer bu değerler korunmaz ve kaybolursa; bir daha bulunmaz. Bu değerleri / hazineleri koruyacak en önemli ve en sağlam yapı “Aile Kurumu”dur. Aile kurumu; imanlı, ahlaklı, namuslu eşler ve çocuklar tarafından meydana gelir. Temel sağlamsa, eşler ve çocuklar arası** “sadakat”**, yâni** “bağlılık” **varsa; o ailede nesil ve namus koruma altına alınmış demektir. Böyle sağlam, temiz ve pak kurumdan genellikle soylu kimseler yetişir. Neslin korunmasında** “Soya çekim” **çok önemlidir. Evlilik yoluyla aileye bir çürük yumurta girerse; aile sepetindeki sağlam yumurtaları da çürütür. Onun için eş seçimi en büyük kriter (ölçü) olmalıdır.** “Çöplükte gül bitmez, bitse de çöplük kokar” **diyenler haklıdır. Neslin ve namusun en büyük düşmanı “zina”dır. Zina gayrimeşru (yasa ve ahlak dışı) kadın-erkek ilişkisidir. Yüce Allah, neslin ve namusun korunması için; nikah dışı gayrimeşru ilişkiyi şiddetle yasaklamış ve şöyle emir buyurmuştur : *“Sakın zinaya yaklaşmayın ! Çünkü zina; arsızlık, hayâsızlık, çok kötü ve çirkin bir yoldur.”*** (İsra, 17/32) **Ayetteki emir ve yasaklama, sadece zinayı değil,** “zinaya yaklaşmayı” **bile yasaklamaktadır. İyi bilinmeli ki :** “Zinaya giden kötü ve çirkin yollar” **yasaklanınca; zina önlenmiş olur. *“Allah gerçeği ve doğruyu söyler ve O, hep doğru yolu gösterir.”*** (Ahzab, 33/4) **Zina ve her türlü gayrimeşru ilişkiler, semavi dinlerde yasaklanmış olup;** “büyük günahlar” **grubuna dâhil edilmiştir. Yüce Allah’ın bu konudaki tüm emir ve yasakları; neslin ve namusun korunması içindir. Eğer namus korunmazsa, namus bir gün elden gider. Hal böyle olunca, insanlar** “hayvan sürüleri” **gibi yaşarlar.** “Kızlık zarı” **denilen ve genç kızların namusunun korunması için yaratılışta konulan bu perde; Yüce Allah’ın ahlak ve namusun korunmasına verdiği önemin göstergesidir. Yaratılıştan verilen bu özellik, insanlardan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. İslam Dini, her türlü zina ve zinaya giden yolları yasaklamış bulunmaktadır. Bir çeşit zina olan ve örfe dayalı âdet hâline gelmiş** “mut’a nikâhı” **bunlardan biridir. Çünkü bu nikâh türü, süreli ve pazarlıklı olması sebebiyle** “fuhuş” **sayılır. Ayrıca, her ne kadar korunma tedbirleri alınsa da, doğacak çocuk neseb itibariyle** “nesebi gayrisahih” **olabilir. Böylece babası ve nesebi bilinmeyen birçok çocuk :** “Cami Avlusu”**na bırakılmakta ve sosyal problemlere yol açmaktadır. İslam Dini nikâha önem vermiştir. Nikâh, gizli ve kapalı kapılar arkasında değil, herkesin bilmesine ve görmesine açık olmalıdır.** “Gizli nikâh”**,** “Gizli dost tutmak” **gibi ilişkiler yasak ve haramdır. Kadın ve erkeğin yakınlarının haberdar olmadığı (duymadığı)** “İmam Nikâhı” **da dinimizce haram olup; bir çeşit örtülü zinadır. Bunlar ve bunlar gibi yollar ve uygulamalar; birer “hile-i şer’iye”dir. Kimseyi sorumluluktan kurtarmaz. Tüm bu kural ve yasaklar, aile kurumunun, dolayısıyla neslin korunmasının sağlanması içindir. Zinanın hem dünyada, hem de ahirette ağır cezası vardır. Zina “yüz kızartıcı suçlar” grubuna girer. Bu suçu işleyenler; kadın olsun, erkek olsun; toplum nezdinde (yanında) aşağılanır, “fahişe” ve “zinakâr” damgasıyla damgalanır. Ne yazık ki, bu işin acısını doğacak çocuklar çeker. Kitaplık bir konu olan nesil ve namus konusunu; “Genel Ahlak”, “Beyaz Kadın Ticareti” ve “Uyuşturucu Kaçakçılığı” gibi konulara girmeden, burada bağlamak gerekir. Bunlar, aileleri yıkan, dolayısıyla nesli ve namusu kökten çökerten misket bombaları gibidir. Bunlara, “içki”, “kumar”, “falcılık”, “sihir”, “büyü” ve diğer “şans oyunları” eklenirse; düşman aramaya ihtiyaç kalmaz. Yarış atlarında, kedi ve köpeklerde bile, cins, soy ve jenerasyon (nesil) arayan insanlık; ne yazık ki, insanoğluna gelince, nesil ve namus temizliğini bir tarafa bırakmış; fuhuş, beyaz kadın ve uyuşturucu ticareti gibi sektörleri (!) yaygın hale getirmiştir. Bu acıklı tablo, insanlık değerlerini yok etmeye ve çürütmeye başlamıştır. Konu çok tehlikeli ve yürek yakıcıdır. *(Ceza yasaları ve medeni kanunlar yetersiz ve noksan olup; insanlık değerlerini korumaktan aciz ve çaresiz duruma gelmiştir / getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AB (Avrupa Birliği) standartlarına ulaşmak ve AB’ye girebilmek için; T.C.K. (Türk Ceza Kanunu)nun zina ile ilgili maddesini yasadan kaldırmış ve zinayı suç olmaktan çıkarmıştır. Hayret ki hayret, %99’u müslüman olan bir ülkede; böyle bir iş yapılmışsa,* “tuz kokmuş” *demektir.* “İndirilen Din”*i bırakıp,* “Uydurulan Din”*in peşinde koşanlar; bu acı gerçeği niçin görmez ve dile getirmezler? İşe bakın! Allah’ın kanunu olan* “Kur’an”*da; zina suç sayılıyor, insan yapımı olan* “Türk Ceza Kanunu”*nda; zina suç sayılmıyor. Bu ne büyük gaflettir (aymazlıktır) ! Uydurulan dinin takipçileri,* “Kıyamet Alâmetleri”*ni ; Şam’daki beyaz minareye, beyaz katırı ile inecek* “Mehdi”*de değil, bu olayda aramalıdır. Bundan daha büyük kıyamet alâmeti mi olur? Yazıklar olsun ! Münafıklar ve münafık huylular duymamışsa duysun !)***

**3 – Aklın korunması / Özgür düşünce : (İnsanoğluna verilen en değerli hazinelerin başında “akıl”, “irade” ve “vicdan” gelir demiştik. Bu hazineler, insanı diğer canlı varlıklardan ayırır ve ona değer katar. Dolayısıyla insan : *“Biz insanı en güzel kıvamda (biçimde) yarattık.”*** (Tin, 95/4) **övgüsüne kavuşmuş olan tek canlı varlıktır. İnsanoğluna verilen bu üç değer, hep birlikte “Emanet”tir. Emanet sorumluluk ve yükümlülüktür. Yüce Allah, emanetin insana verilişini ve insanın zamanla emanete karşı yanlış davranışını şöyle ifade buyurmuştur : *“Biz emaneti (akıl, irade ve yükümlülüğü) göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Fakat onlar bu teklifin ağır sorumluluğunu üstlenmekten ve hakkını verememekten korkup kaçındılar. Bu ağır sorumluluğu insanoğlu yüklendi. Ne var ki, (denendiği zaman kâfirliği, müşrikliği ve münafıklığı tercih eden) insan, zalim ve cahil biri olup çıktı.”*** (Ahzab, 33/72) **En güzel kıvamda yaratılan ve kendisine emanet verilen insan; aklını kullanarak gerçeği görmeli, özgür iradesiyle doğruyu eğriden ayırıp karar vermeli ve vicdanı ile tasdik ederek; fırsatı kaçırmadan doğru yola girmelidir. Çünkü insan imtihan edilmek üzere dünyaya gönderilmiştir. Yüce Allah : *“O, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır.”*** (Mülk, 67/2) **buyurmaktadır. Evet, sonuç; kesinlikle sınanmak, denenmek ve hesaba çekilmektir. İnsan, kendisine verilen aklı korumalı ve Allah’ın istediği gibi kullanmalı ki; yaratılış amacına uygun yaşamış olsun. Çünkü : *“Ne yâni, insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor ?”*** (Kıyâmet, 75/36) **buyuran Yüce Allah, insanı, ona verdiği akıl ve irade için imtihan edip hesaba çekecek. Öyleyse insan ne yapmalı, nasıl davranmalı ve nasıl yaşamalı ? Bu sorunun cevabı, aklını korumalı, yerli yerinde kullanmalı ve kendisine verilen emanete hıyanet etmemeli şeklinde olacaktır. İnsan, ister “Yönetenler”den, ister “Yönetilenler”den olsun; Yüce Allah’ın şu emrine uygun davranmalıdır : *“Şu halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Ve seninle birlikte yürümek için sana uyanlar da (aynı yolu tutsunlar). Asla sınırı aşmayın ! Unutmayın ki O, yaptığınız her şeyin farkındadır !”*** (Hud, 11/112) **Yukarıdaki ve benzeri ayetler Allah’ın koyduğu genel kurallardır. Bu kurallara uymak için akıl korunmalı ve kafa çalıştırılarak, Yüce Allah’ın : *“Siz hiç kafanızı çalıştırmayacak mısınız?”*** (Bakara, 2/44) **azarına muhatap (taraf) olunmamalıdır. İnsanı yaratan, sapmaması ve yoldan çıkmaması için “Kitap” ve “Peygamber” gönderip destekleyen Yüce Allah, aklın kullanılması ve korunması konusunda : *“Allah’ın (akıl ve irade vermek suretiyle gerçekleşen) izni olmasaydı, hiçbir insan iman etmezdi! Ve O, aklını kullanmayanları pisliğe mahkûm eder!”*** (Yunus, 10/100) **buyuruyor. Kâfir ve münafıklar, hatta münafık huylular akıllarını doğru yolda kullanmayan kimselerdir. Çünkü onlar inançlarında / imanlarında özürlü ve problemli kimselerdir. Onların aklı yoldan çıkmış ve hastalanmıştır. Akıl insanoğluna; kalbin içinde çağlayıp akan duygu ırmağını kontrol etmek ve olacak taşkınları önlemek için verilmiştir. Son Peygamberden sonra akıl bir çeşit peygamber hükmündedir. İmam Cafer-i Sâdık akıl için şöyle der : “Akıl, insanın içindeki peygamber, peygamber ise dışındaki akıldır.” Bozulmamış, korunmuş ve doğru yolda kullanılmış akla “akl-ı selim” denir. Münafık huylu insan, yöneten veya yönetilen olsun, akl-ı selim sahibi değildir. Böylece, anlıyor ve aklediyoruz ki; aklın korunması için yapılması gereken sorumluluklar (görevler) olmalıdır ve vardır. Bu görevlerin başında, aklı bozacak her türlü maddi ve manevi pisliklerden uzak durmak gerekir. İnsanın aklını koruyabilmesi, selim akıl sahibi olabilmesi, özgür iradesini doğru yolda kullanabilmesi için; şu ayeti okuyup anlaması gerekir : *“Ey iman edenler ! Sarhoşluk veren (ve aklı örten) her şey, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans oyunları ; şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, ebedi kurtuluşa (mutluluğa) eresiniz.*** (Maide, 5/90) **buyuran Yüce Allah’ın bu emrine uymayanlar; ister sıradan bir insan, ister ilim sahibi bir kimse ve isterse insanların yönetimini üstlenen bir yönetici olsun, kesinlikle sorumlu tutulacaktır. Bilerek ve isteyerek, bu emirleri görmezden gelen “Yöneticiler” birinci dereceden sorumludur. “Aklın korunması” konusunda; yöneticiler, eğitimciler, ilim sahipleri ve aileler ortaklaşa sorumludur. İnsanın “Özgür düşünce” sahibi olabilmesi için; hiçbir şekilde maddi ve manevi cebir, şiddet ve baskı altında tutulmaması gerekir. Böyle bir ortamı “Ulül-emr” denilen yöneticiler sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini sosyal devlet kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yerine getirmek zorunluluğundadır. “Akıl” ve “Akıl Sağlığı” korunmayan toplumlar geri kalır, güç kaybeder, üretemez tüketir, fakirleşir ve “Çağdaş Uygarlık” yarışında, ilim ve teknoloji sıralamasında son sıraya düşer. Böyle toplumlar demokrasiden uzaklaşır, diktaya yönelir. Ne yazık ki “Müslüman olduklarını söyleyen” ülkeler bu duruma düşürülmüştür. Dolayısıyla böyle ülke halkları da “yarı sömürge”dir. Yüce Allah’ın gerçek dini olan “İndirilen Din”in İslam anlayışı terk edilir, “Uydurulan Din” olan hurafeler din yerine konulursa; sonuç işte böyle olur. Aklı korunmayan ve hastalanan insanların aklı tutulur. Aklı tutulan insanlar birbirinin boğazını keser ve “Allahuekber!” diyerek kardeşini öldürür. Bu felaketlerin birinci derecede sorumlusu: “Müslüman görünümündeki münafıklar ve münafık huylu yöneticilerdir.” Onlar huylarının gereği böyle yapıyorlar, ya mü’minler ne yapıyor dersek: “Mü’minler ne yazık ki ortada görülmüyorlar” cevabını alırız. Yüce Allah’ın gönderdiği Kitap ne söylüyor dersek; Hz. Peygamberimizin dilinden: *“Ve (o gün) Resul diyecek ki: “Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur’an’a devri geçmiş, işlevi kalmamış bir kitap muamelesi (davranışı) gösterdi !”*** (Furkan, 25/30) **diye şikâyet ediyor. Müslümanlar mümeyyiz (seçip ayıran) “İslam Aklı”nı terk ettiler ve geri kaldılar. Hâlbuki Yüce Allah gönderdiği Elçi eliyle Kitabını açıklatmış ve şöyle buyurmuştur : *“İşte Allah aklınızı kullanasınız diye size mesajlarını böyle açıklıyor.”*** (Bakara, 2/242) **Aklın tarifini yapmayalım, herkes kendi aklını beğendiği için; kimseye ve hele hele “münafık huylular”a hiçbir akıl tarifi beğendirilemez. Büyük bilge “Yusuf Has Hacib” : “Akıl ve anlayış bir yulardır; insan onu elinde tutarsa, dileğine erişir ve bütün isteklerine kavuşur.” demiş ve ne güzel demiş. 6 Ne mutlu böyle bir yuları ellerinde tutanlara, ve aklı koruyup gözetenlere, böylece özgür iradeye saygı duyanlara ! *(*“Münafıklar” *konulu seri yazılarımız; sosyal, ekonomik, ahlaki ve dini içerikli yazılar olup; güncele olduğu gibi geleceğe de dönük yazılardır. Bu yazılarda somut kişilik ve kimlikler değil, soyut kişilik ve kimlikler ele alınmaktadır. Bizim bu yazılarda en önemli rolümüz; Allah’tan gelen* “Kutlu mektuplar”*ı (Kur’an ayetlerini) okumak ve hatırlatmaktır. Bu mektuplar, kim olursa olsun; ister kâfir, ister müşrik, ister münafık, ister münafık huylu sözde müslüman, ister halis muhlis mü’min; herkese yazılmış mektuplardır. Bu bölümü,* “Aklını koruyanlar” *ve* “kullananlar” *için; hatırlatma, korumayıp kullanmayanlar için; uyarı, yöneticiler ve yönetilenler için; Allah tarafından yazdırılmış son çağrı mektubunu hep birlikte okuyup kapatalım* : *“Evet, doğrusu bize bir uyarıcı gelmişti; fakat biz onu yalanladık ve “Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz (elçiler) büyük bir şaşkınlık içindesiniz” demiştik” itirafında bulunacaklar. / Ve “Eğer biz (vahyi) işitmiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi kavurucu ateşe müstahak olanlar arasında bulunmazdık” diyecekler. / Böylece günahlarını itiraf etmiş olacaklar. Olmaz olsun o harlı ateş ashabı ! / Beri yanda, Rablerine (O gaybî bir hakikat olmasına rağmen) derin bir saygı duyanlara gelince; onları tarifsiz bir bağış ve büyük bir ödül beklemektedir.”*** (Mülk, 67/9,10,11,12) ***Bu mektuplar aslında ;* “Kural tanımayan münafıklara ve münafık huylulara” *yazılmıştır. Bir bakıma da tüm insanlara ve insanlığa yazılmış öğüt ve uyarı mektuplarıdır. Münafıklar, aklın korunması ve özgür düşünce anlayışına her zaman ve her yerde karşı çıkmışlardır. Onları taklit eden* “Çağdaş Münafıklar” *ise; hem Müslüman görünür, hem İslam’ın kaymağını yer, hem* “Allah ile aldatır” *ve hem de özgür düşünce sahiplerine* “Hayat Hakkı” *tanımazlar. Ellerine güç ve iktidar geçerse;* “Tanrılık taslarlar”*. İşte bunun için* “*Allah onları (münafıkları) kahretsin !”*** (Münafikun, 63/4)

**4 – Dinin korunması / İnanç özgürlüğü : (İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de “Din”dir. Bu özellik insana yaratılışta (fıtratta) verilmiştir. İnsanı yaratan Yüce Allah : *“Şimdi sen, varlığını her türlü sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah’ın insanın (insanlığın) özüne yaratılışta nakşettiği (yerleştirdiği) fıtrata çevir; (ta ki) Allah’ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın. İşte, dosdoğru ve gerçek (amaç edilen) din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.”*** (Rum, 30/30) **buyuruyor. Bu buyruk, “Dinin korunması”nın gerekçesi kabul edilmelidir. Din; kişinin Allah, insan, evren ve diğer varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren kurallar bütünüdür. Din kelimesi çok anlamlı bir kelime ve kavramdır. Bir yönüyle de bir şeye (kurala) inanmak ve o kurala göre yaşamak anlamına gelir. Din insan içindir, diğer canlılar yaratılışları itibariyle dine ihtiyaç duymazlar. Eğer insan Allah’a inanıyorsa; Allah’ın bu kurallarına uymak ve dini kabul etmek zorunluluğundadır. Bu kurallara inanmak veya inanmamak, insanın kendi seçimine bırakılmıştır. “Din”in ve “Din Günü”nün sahibi olan Yüce Allah : *“Dinde zorlama yoktur. Artık doğru ile eğri (yanlış) birbirinden seçilip ayrılmıştır. Şu halde kim tağutu (şeytani güç odaklarını) reddeder de Allah’a inanırsa, kesinlikle kopmaz bir kulpa yapışmış olur. Çünkü Allah her şeyi sınırsız işitendir, her şeyi ölçüsüz bilendir.”*** (Bakara, 2/256) **buyurmakta ve insana kendi özgür iradesiyle karar verme hakkı tanımaktadır. “Tağut” Allah dışında inanılan ve tapılan her şey demektir. Bu ayet, “İnanç Özgürlüğü”nü anlatıp tarif etmektedir. Bu özgürlük, ancak “Hakk” olan Allah’ın “Hakikat” olan dinini anlamak, kabul ve tasdik edip yaşamakla değer kazanır. Yüce Allah “Hak ve Hakikat” olgusunu şu ayette görüldüğü gibi, yine insanın serbest (özgür) iradesiyle seçmesine bırakmıştır : *“Ve de ki; Hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen (isteyen) iman etsin, dileyen (isteyen) inkâr etsin !”*** (Kehf, 18/29) **Böyle bir seçim sonucuna “Yönetenler” saygı duymalı ve herkesin inancını yaşamasına karışmamalıdır. “Hak” veya “Bâtıl” olsun, kişinin; din ve inanç özgürlüğü ancak böyle sağlanır. Gerçek anlamda “laiklik” de budur. Allah’ın tanıdığı bir insan hakkını, ister doğru, ister eğri olsun; hiçbir kimse, hiçbir yönetim ve hiçbir yasa engellememelidir. İnsanın düşüncesi (inancı) onu insan yapar. Şiddet, cebir, baskı ve ölüm korkusuyla da olsa, hiçbir zaman insan düşüncesi kontrol altına alınamaz. İnsan öldürülebilir ama, imanı, inancı ve düşüncesi öldürülemez. Yüce Allah, dinini tebliğ etmek üzere gönderdiği Elçisi Hz. Muhammed’e : *“Şimdi sen (ey Peygamber) hatırlat ! Çünkü sen sadece bir hatırlatıcısın; onlara inanç dayatan bir zorba değilsin ! İlla ki yüz çeviren ve inkâr edenler olacaktır. Allah, en büyük mahrumiyeti (yoksunluğu) işte böylelerine yaşatacaktır.”*** (Ğaşiye, 88/21-24) **“Dinin Sahibi” olan Yüce Allah böyle buyurduğuna göre; insanlara hak ve doğru olan yol gösterilir, gerçekler hatırlatılır ve gerisi onlara bırakılır. Zorlama ve zorbalık yoktur. Aslında Yüce Allah bu gerçeği, kâfir ve müşriklere karşı, son Peygamberinin dilinden seslendirerek ilan etmiş bulunmaktadır : *“(Resulüm !) De ki : Ey kâfirler ! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. / Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. / Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. / Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. / Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”*** (Kâfirun, 109/1-6) **buyurmuştur. İşte din ve inanç özgürlüğü budur. Bu ayetin anlam alanı tüm inançları kapsar. Kâfirun Suresi, İslam’ın temeli olan “tevhid” inancının (Allah’ın birliğini ve tekliği) nin, İhlas Suresi ile birlikte açıklandığı suredir. Bu sure müşriklerin : “Ey Muhammed, para istiyorsan para, kadın istiyorsan kadın, ne istiyorsan onu verelim. Seni başımıza kral yapalım. Yalnız bizim dinimize (dünya ve ahiret görüşümüze) karışma !” dedikleri gün indirilmiştir. Onların bu tekliflerine karşı Hz. Muhammed : *“Vallahi ey amca, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, Allah’tan aksi yönde bir emir gelmediği sürece ben bu davadan asla vazgeçmem!”* 7 demiş ve amcası Ebu Talip ile kâfir ve müşriklere böyle cevap göndermiştir. “Dinin korunması / İnanç özgürlüğü” böyle bir insan hakkıdır. Bu hakkın korunması gerekir. Ne var ki : *“Allah katında (yanında) hak din İslam’dır.”*** (Al-i İmran, 3/19) **buyuran Allah, bu konuda şu uyarıyı da yapmıştır : *“Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o kimse ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”*** (Al-i İmran, 3/85)  **Bu ayetler gerçeği işaret etmekte ve hak yolları göstermektedir. Neticede son karar, sonuçlarına katlanmak üzere insanoğlunun kendi seçimine bırakılmıştır. Eğer bu seçme yetkisi (kararı) insana verilmeseydi; “Cennet” ve “Cehennem” yaratılmazdı. Bütün bunların yanında, buluğ çağına erişinceye kadar çocuğun yetiştirilmesi (velayeti) ana ve babaya verilmiştir. Ana-baba ile birlikte devlet, dolayısıyla yöneticiler “Doğru Din”i buluğ çağından önce, çocuklara öğretmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük “Dinin korunması” anlamına gelir. Sosyal devlet ilkeleri de bunu emretmektedir. Dinsiz veya inançsız devlet olmaz. Yeryüzünde böyle bir devlet yoktur. Eğitim ve öğretim sistemi, çağdaş metotlar kullanılarak; “Dinin korunmasını/İnanç özgürlüğünü” sağlayacak hâle getirmelidir. Bu sorumluluklar yerine getirilmezse; gün gelir, hesap sorulur. Hz.Ömer’in : “Dicle kenarında kurdun yediği kuzunun hesabı benden sorulur” sözü “Yönetenler”in kulağına küpe olsun. Hz.Peygamberimiz : “Hepiniz çobansınız ve her çoban sürüsünden sorumludur” 8 uyarısını yapmış, aileye, yöneticilere, devlet adamlarına ve ilim adamlarına sorumluluk yüklemiştir. Din adına yapılan her iş ve her davranış olumlu, iyi, doğru, güzel ve yararlı olmalıdır. Aksi takdirde sürüden kaçanlar olur. Her şeyde olduğu gibi “Dinin korunması” konusunda da denge olmalıdır. *(Bu konuda birinci öncelik; bid’at, hurafe ve israiliyat karıştırılmamış* “Gerçek Din” *olan* “İslam” *doğru anlatılmalı ve doğru öğretilmelidir. Mehmet Akif’in :* “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine (anlayışına) söyletmeli İslam’ı” *sözü bu gerçeği dile getirmektedir. En iyi koruma tedbiri budur. Bu yol tüm güvenlik sistemlerinden daha sağlam ve sonuç alıcıdır. Eğri bir din anlayışı geri teper ve dine zarar verir. Dolayısıyla* “Hakkı” *değil* “Batılı” *korumaya çalışmış olursunuz. Kim nasıl inanıyorsa varsın öyle inansın. İsteyen* “Havra”*ya, isteyen* “Kilise”*ye isteyen de İslam adına* “Cami” *veya* “Cemevi”*ne gitsin. Gidenler gitmeyenlere göre; bir basamak yukarıya çıkmış sayılır. Gerisi onlara aittir. Siz doğru olanı, doğru anlatırsanız; yanlış merdivenlere çıkanlar, oradan iner ve doğru merdivene tırmanmaya çalışır. İnsanların inancına karışmamak, sadece doğru yolu göstermeye çalışmak gerekir. Onların inançlarına baskı yapılmaması esastır. Özgürlük sınırı, bir başkasının özgürlük sınırı ile sınırlı olmalıdır. Bu sınır aşılmadıkça, kimsenin özgürlüğü kimseyi rahatsız etmez.* “Zorla güzellik olmaz” *denilmiştir. Biz de “Leküm diniküm ve liye din”/ “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” diyerek;* “İnanç Özgürlüğü”*ne saygı duyalım. Ne var ki;* “Münafıklar ancak kendi inançlarına saygı duyarlar.” *Başkalarının inançlarına kuzu postuna bürünüp nifak sokmaya kalkarlar. Ne acı bir gerçek ki; “Allah katında hak din İslam’dır” ayeti* “Cuma Hutbesi”*nden AB’nin baskısıyla çıkartılmış ve söylenmez olmuştur.)***

 **5 – Malın korunması / Mülkiyet hakkı : (İnsanoğlunu yakından ilgilendiren ve etkileyen varlıkların başında “mal”, “mülk” ve “mülkiyet” gelir. Bunlar dünyaya ait değerler olup, ahiret için imtihan vesilesidir. “Mal”; bir kimse veya kurumun mülkiyetinde bulunan, taşınır, taşınmaz her çeşit değerli ve gerekli şey, mülk, varlık, servet ve irat (gelir) manalarına gelen bir kavramdır. İnsanoğlunun yaşaması, hayatını sürdürebilmesi ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için; mal, mülk ve mülkiyet çok önemli birer araçtır. “Mülk” kelimesi de; sahip olunan, üzerinde tasarruf (kullanma) hakkı bulunulan şey, gelir getiren taşınmaz mal, ülke ve ülkenin yönetim hakkı, saltanat, hükümranlık ve hâkimiyet anlamlarına gelen bir kavramdır. “Mülkiyet” ise; her türlü mülke, devamlı veya geçici de olsa, sahip olup tasarruf etmek anlamına gelir. Bütün bunların asıl sahibi, “Mâlikülmülk” olan Yüce Allah’tır. Mal, mülk ve mülkiyet insanoğluna; deneme, sınama ve imtihan için verilmiştir. Doğrusu bu değerler izâfi (göreceli) değerlerdir. Değerlerin gerçek sahibi Rahman ve Rahim olan Allah; yeri gelir verir, yeri gelir geri alır. Mal da böyledir, mülk de böyledir, mülkiyet de böyledir. Bu konuda sözün özünü Yunus Emre söylemiştir : “Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.” Başka bir deyişle mülk, malın elde edilip sahip olunması ve kullanılması için konulmuş kurallardır. Mülkiyet, kuralların tescil edilmiş (kayıt altına alınmış) belgesidir. Mal, mülk ve mülkiyet kaybı insanoğlu için önemli birer kayıptır. Bunların kaybı can kaybı gibidir. Onun için : “Mal canın yongasıdır” denilmiştir. Dolayısıyla “Malın korunması”, insan ve toplum hayatının vazgeçilmez ve asli unsurudur (esasıdır). Ne var ki, her şeyde olduğu gibi mal, mülk ve mülkiyette de denge esastır. Dengenin yanı sıra, malda; “helallik” ve “haramlık” konunun can damarıdır. Kur’an, birçok yerde bu özelliği dile getirir ve haramı yasaklar, helali ise emir ve tavsiye eder. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : *“Yazıklar olsun yolsuzluk yapanlara! / Kendileri başkalarından alacakları zaman noksansız isterler. / Ama başkaları için ölçüp tarttıkları zaman hak yerler. / Onlar sanmazlar mı ki tekrar diriltilecekler. / Dehşetli bir günde (hesaba çekilecekler) ; o gün bütün insanlar âlemlerin Rabbi huzuruna dikilecekler.”***(Mutaffifin,83/1-6) **Bu sure “Mutaffifin”, yâni “Yolsuzluk” adını almış olup; helali ve haramı konu edinmektedir. İnsan için “Malın korunması” konusunda başlıca üç önemli sorumluluk vardır : 1– Kendi malının korunması , 2– Başkalarının malının korunması, 3– Kamu (devlet) malının korunması. Konunun can damarı bu üç noktada toplanır. Bu üç konuyu kısaca gözden geçirirsek :**

**1 – Kendi malının korunması : (İnsan, ihtiyacı olan mal ve mülkü çalışıp alın teri dökerek “helal” yoldan kazanmalıdır. Malın temiz olması, mala “haram” karıştırılmaması en önemli şarttır. İslam’da cimrilik ve israf haram, cömertlik ve tutumluluk esastır. Malın “zekat”ı, “sadaka”sı ve “vergi”si verilir. Yeterli ve ihtiyaç fazlası kaynak varsa, “Soysal Yardım” olarak, muhtaç olanlara kaynak aktarılır. Bu etkinlikler vatandaşlık ve insanlık görevidir. Bu etkinliklerle övünülmemeli ve kimsenin onuru incitilmemelidir. Bunlar kesin hükümlerle (ayetlerle) sâbit Allah emridir. Bunun için Yüce Allah : *“(Ey insan!” Yakınlarına hakkını ver ; düşkünlere ve yolda kalmışsa da. Fakat sakın ola ki (elinde avcunda olanı) amaçsız bir biçimde saçıp savurma ! / Çünkü amaçsızca saçıp savuranlar, (çok geçmeden) Şeytanın kardeşleri olup çıkarlar.”*** (İsra,17/26,27) **buyurmuş ve çok önemli bir öğüt vermiştir. Bu ayetten yola çıkılırsa, en doğru ve en hayırlı “Ekonomi Modeli” bilimsel olarak yaratılır ve insanlığın hizmetine sunulur. “MEM” (Milli Ekonomi Modeli) projesini kuran ve dünyaya tanıtan başarılı ilim adamının; doğrudan doğruya Kur’an’dan ilham aldığı anlaşılmaktadır.9 *(Böylece kişi sorumluluğu yerine getirilir ve mal arınıp temizlenilir. Bu yol* “Malın korunması” *için en sağlam ve geçerli bir yoldur.)***

**2 – Başkalarının malının korunması : (Başkalarının malına el uzatılmaması, haksız ve hukuksuz yere veya ticaret dışı haram yollardan ele geçirilip yenilmemesi gerekir. Bunun için Yüce Allah : *“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Günah olduğunu bildiniz halde, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yiyebilmeniz için, o malları hâkimlere (yönetici ve karar vericilere) vermeyin !”*** (Bakara,2/188) **buyurmuştur. Ayetin mâna ve maksadı “rüşvet” ve “yolsuzluk” konusudur. Ayrıca, “yetim”, “öksüz” ve “kimsesiz”lerin malına el sürülmemesi istenmekte ve bu yollar şiddetle yasaklanmaktadır : *“O halde yetimlere mallarını verin. Değersizi değerliyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp da boğazınıza geçirmeyin. Çünkü bu büyük bir vebaldir (günahtır).”*** (Nisa,4/2) **buyuran Yüce Allah, malın korunmasını, yetim malı yenilmemesini emir buyurmaktadır. “Kul hakkı” çok büyük bir günahtır. *(Başkalarının malını haksız ve ticaret dışı yollarla yiyenler ; ahirette karşılığını acaba nasıl öderler ?)***

**3 – Kamu (devlet) malının korunması : (İmparatorluktan cumhuriyete irsen intikal eden ve her devirde uygulanan bir söz vardır : “Devlet malı deniz, yemeyen domuz.” Doğrudur, bu söz irsen (soydan, soya çekerek) intikal eden (miras kalan) bir acı söz ve hırsızlık söylemidir. İslam’da, “Devlet Hazinesi” denen “Beytülmal”dan mal çalmak en büyük suç, günah ve ihanettir. Bu çalma ve yağmalama işine “Gulul” denilir. Bu “hırsızlık” türünün helalleşmesi de mümkün değildir. Sonuç, ahirette ; “kul hakkı”, “yetim hakkı” ve “kamu hakkı” gibi hakları ödeyemeyip “Cehennem”i boylamak olacaktır. Hz.Peygamber Efendimiz, kalabalık ve güçlü bir ailenin kızı hırsızlık yaptığında; kendisine gelip : “Yâ Resulallah ! Bu kızı affedin. Ailesi çok güçlüdür, darılır” denilince; *“Kızım Fatıma da yapsa, elini keserim”* diyerek reddetmiştir. Şunu kesinlikle iyi bilmeliyiz ki ; Müslümanları şaşırtıp saptıran, hırsızlık, faiz ve her türlü harama kapı açan “Daru’l- harp” ve “Daru’l- İslam” fetvaları ahirette geçmez. Bu yolla Devlet Hazinesi’ni soyan her kim olursa olsun; yakasını Cehennem’den kurtaramaz. İyi bilinsin ki ; “Türkiye Cumhuriyeti Coğrafyası” tam anlamıyla daru’l-İslam’dır. Kim bu fetvalara dayanarak “haramı helal yaparsa”, büyük günah işlemiş olur”. Böyle bir anlayış “İslam Dini”nde yoktur. (*Devlet malı yiyenler ve yedirenler ne* “mü’min” *ne* “müslüman” *ve ne de* “insan” *sayılmazlar. Onlar kesinlikle birer* “alçak münafık”*tır. Hatta hayvandan daha aşağı yaratıktır.*  *“Allah onları (münafıkları) kahretsin !”*** (Münafıkun,63/4) ***buyuran Yüce Allah, her şeyin en doğrusunu bilir ve gereğini yapar.)***

**6 – Çevrenin korunması / Ekolojik denge : (İnsanoğlunun dünya hayatını sürdürebilmesi ve diğer canlılarla birlikte sağlıklı bir hayat ortamında yaşaması için; bozulmamış, kirletilmemiş ve temiz bir çevreye ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, günümüz dünyasında böyle bir çevre, yer, yurt ve dünya kalmamıştır. Kimyasal ve nükleer atıklar “çevre kirliliği”ni günümüz dünyasının en büyük problemi hâline getirmiştir. Bunun yanında dağ, taş, ağaç, orman, göl ve deniz, daha doğrusu yeryüzü hızla kirletilmiştir. “Ormanlar” yakılmış, “ağaçlar” kesilmiş, “sular” kurutulmuş ve böylece dünya “çölleşmeye” başlamıştır. Bir taraftan “küresel ısınma” ve “kuraklık” tehlikesi baş göstermiştir. İklimler ve mevsimler değişmiş erezyon (toprak kaybı), mevcut toprakları silip süpürmüş ve böylece bitki örtüsü kaybolmuştur. İnsan dahil, tüm canlılar var olma savaşı ile baş-başa bırakılmıştır. Saymakla bitmez. Böyle bir dünyada yaşamak tüm canlılar için problem haline gelmiştir. Yağmur ve kar yağışları özlenir olmuştur. Böyle giderse insanlık “su savaşları” ile yüz yüze kalacaktır. Bu acıklı ve umutsuz tablo, sanki bir çeşit “Kıyamet Senaryosu”na dönüşmüştür. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Bu gidişin acı sonuçları olacaktır. İnsanlık “kendin ettin, kendin buldun” cezasına çarptırılacak ve bu arada yaşın yanında kuru da yanacaktır. Böyle bir ceza için, Yüce Allah şöyle buyuruyor : *“İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma (fesat) meydana geldi. Neticede (Allah), yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine tattıracaktır. Umulur ki (yol yakınken) dönerler.”* (**Rum, 30 **Görünen köy kılavuz istemez. Kimsenin bu yanlış ve zararlı yoldan döneceği yoktur. Aslında yukarıda dile getirdiğimiz şeyler birer “çevre terörü”dür. İnsanoğlu tarih boyu terörden medet umuş, problemleri terör ile çözeceğini zannetmiş, ne yazık ki çözüm bulmak bir yana; terör tüm dünyayı sarmıştır. Bu durum salgın ve yaygın bir hastalıktır. Bu hastalığın baş mikrobu ise; her türlü “emperyalizm”dir. Kapitalist ve tek kutuplu dünya düzeni “Batı”nın “Kara Emperyalizmi”ni azdırmış “İslam Coğrafyası” korumasız olduğu için bunlar tarafından yakılıp yıkılmıştır. “Çevrenin korunması” şöyle dursun ; “Canın korunması” elden gitmiştir. Diğer yandan, “Kızıl Emperyalizm” yeniden palazlanmış, sağa-sola saldırmış, önce “Gürcistan”ı, bu günlerde de “Ukrayna” ve “Kırım”ı hizaya getirmeye çalışmıştır. “Sarı Emperyalizm” boş durur mu ? Yıllardır kan kusturduğu “Doğu Türkistan Türklerini” ve “Tibetliler”i yok etmeye devam etmiş ve etmektedir. Bu emperyalistler, BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Konseyi’nin beş üyesi olarak; zorba bir diktatörlük haline gelmiştir. Bu zorbalar her zaman “Evrensel İnsan Hakları”ndan dem vururlar. Çünkü bunların hepsi “Siyasal ve Küresel Münafık”tırlar. Bu azılı münafıklar iş başında bulunduğu sürece; dünyada ve her yerde “Ekolojik denge” bozulur, “Çevrenin korunması” rafa kalkar. Ne var ki biz insanız ve müslümanız. Elimizden geldiği kadar bireysel bazda (ölçekte) çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Gücümüzün yetmediği işler için; işimiz Allah’a kalmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah; bu zorbalara yapıp ettiklerinin bir kısmını tattırır. *(Bu bölümü yazarken,* “Özbekistan” *ve* “Kazakistan” *seyahatimizde; uçsuz bucaksız “*Fergana Vadisi”*nin Kızıl Emperyalistler tarafından acımasızca çölleştirildiği gözümün önüne geldi. Toprak tuzlaşmış, killeşmiş ve çölleşmiş, tüm ekolojik denge kaybolmuş durumdaydı. Münafıklığın kırk çeşidinden birisi işte budur. Bu küresel ve siyasal münafıkların çıkarları için yapmayacağı maddi ve manevi münafıklık yoktur. Yüce Allah ilgili ayette : “yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine tattıracaktır” buyuruyor. Eğer, kötü sonuçların hepsi bir gün içinde tattırılırsa ; insanlığın ve hayatın sonu geldi demektir. “Allah onları (münafıkları) kahretsin!*** (Münafikun,63/4) ***Çevre koruyucusu olarak, ömrünü çevre ve ekolojik varlıkların korunmasına adayan herkes Allah katında ödüllendirilir. Buradan ömrünü ve mal varlığını bu yolda harcayan, çevre üstadı* “Hayrettin Karaca”*ya selam gönderiyorum.*10 *Allah ondan evlat aldı, ona çevre sevgisi verdi. Allah ondan razı olsun.)***

**Sonuç : (“Münafıklar” konulu bu yazımızda “Kural Tanımayan Münafıklar”ı ; “İslam’ın Temel Kuralları”nın penceresinden bakarak, “ayet” ve “hadis”lerin ışığında ele alıp, incelemeye çalıştık. Bu “Sosyal Haşarat”ları yazmayı kendimize bir borç ve sorumluluk bildik. Aslında bu görev, “Ben Müslümanım” diyen herkesin başta gelen görevi olmalıdır. Yüce Allah bu görevi: *“Öyleyse sizler hayra çağıran, meşru ve iyi olanı öneren, kötü ve yanlış olandan da sakındıran, (ümmet olmanın gereğini yapan) bir ümmet olun ! İşte onlardır ebedi saadete erecek olanlar.”***(Al-İmran,3/104) **buyurup, sorumluluk bilinci taşıyan herkese görev vermiştir. “İslam’ın Temel Kuralları” üst değerler olarak bilinip kabul edilmiş birer “İnsan Hakkı”dır. Bu değerlere bağlı birçok alt değer bulunmaktadır. “Çalışma Hakkı”, “Konut Dokunulmazlığı”, “Seyahat Özgürlüğü”, “Seçme ve Seçilme Hakkı”, “Eğitim Hakkı”, “Söz Hakkı” ve daha bunlara benzer birçok değer sayabiliriz. Tüm bu değerlerin, yeryüzünde tek düşmanı vardır. O düşman, münafıklık, münafıklar ve münafık huylulardır. Bunlar yeryüzünü kaplamış, her deliğe burnunu sokmuştur. Her taşın altından onlar çıkar. Nereye gitseniz onlarla karşılaşırsınız. Bu tipler birbirlerine benzerler. Allah (Kur’an) bunları şöyle tanıtıyor : *“İnsanlardan kimi var ki, bâtılda ölesiye direnen bir hasım olduğu halde, bu dünya hayatı hakkında söylediği söz senin hoşuna gider ve kendi kalbindekine de Allah’ı şahit tutar. / Eline yetki geçtiği zaman da yeryüzünde fesat çıkarmaya, insanın ürününü ve neslini yok etmeye çalışır. Ama Allah fesadı sevmez. / Kendisine ne zaman “Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol !” dense , kibir ve gururu onu günaha sürükler. İşte böylesine cehennem yeter, ne kötü konaktır orası !”*** (Bakara,2/204,205,206) **Bu tipler tek dünyalı yaratıklardır. Ahirete inanmazlar ki; cezaya da inansınlar. Onun için saf ve temiz mü’min’lerin işi zordur. Ne var ki doğruların yardımcısı Allah’tır. Biz bu yazılarımızda kimseyi kendimize değil, “Allah’a çağırıyoruz.” Allah ile kul (insan) arasındaki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim yol göstericimiz ; “Allah”, “Peygamber” ve “Kur’an”dır. Yüce Allah : *“Allah’a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve “Elbette ben kayıtsız şartsız Allah’a telsim olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir!”*** (Fussilet,41/33) **buyurmuş ve bizi bu yola çağırmıştır. Biz insanları kendine çağıran; din ve siyaset adamlarından uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. İslam budur. İslam kimsenin babadan kalma çiftliği değildir. Başına yeşil veya beyaz bir bez bağlayan, yalan-yanlış üç-beş Arapça kelime sıralayan, dinci geçinen, dinden geçinen; “Cahil ve Şarlatan”, münafık huylu, yobaz ve hokkabaz insanlardan da uzak durulmasını öğüt ve tavsiye ediyoruz. Ömrünün kırk yılını, maddi ve manevi olarak; din ve ilahiyat konularına adayan bir kulun tavsiyeleridir bu yazıp söylediklerimiz. Bu sözleri yazıp söylerken Yüce Allah’ın yardımını ve desteğini aldığımı hissediyorum. *(O’na hamdolsun !)***

(20.04.2014 **–** İstanbul)

 **İhsan TEKOĞLU**

 www.ihsantekoglu.com

 **ihsan\_tekoglu**@hotmail.com

**Dipnot / Kaynakça :**

**1 – Ziya Paşa,** (*Terkîb-i Bend)*

**2 – Makyavel (Machiavelli),** (*Politik ve Askeri Savaş Sanatı)*

**3 – İbn.Saâd,** (*Tabakat./ Vakîdi,Kitabu’l Meğâzi)*

**4 – Prof.Dr.M.Hayri Kırbaşoğlu,** *(Ahir Zaman İlmihali, s.23)*

**5 – İhsan Tekoğlu,** *(Münafıklar : 4.Makalesinde “İslam’ın Temel Kuralları”na “Çevrenin*

 *Korunması”/ “Ekolojik Denge” konusunu görüş olarak eklemiştir.)*

**6 – Yusuf Has Hacib,** *(“Kutadgu Bilig”)*

**7 – İbn.Hişâm,** *(es-şîra,11,101)*

**8 – Hadis,** *(Buhari Cuma./Müslim,İmaret,20,Tirmizi,Cihad,27)*

**9 – Prof. Dr. Haydar Baş,** *(MEM, (Milli Ekonomi Modeli) İslami ve insani bir projedir.)*

**10 – Hayrettin Karaca,** *(TEMA Vakfı, Kurucu Başkanı.)*