# MEDİNE’NİN ÖNEMİ VE MEDİNE’Yİ ANLAMAK

**Murat AKÇAY**

**Çorum/Dodurga Müftüsü**

**Ankara 11. Kafile Başkanı (2013)**

**Konunun Planı**

1. **MEDİNE VE ÖNEMİ**
2. **MEDİNE’DE ÖNE ÇIKAN KONULAR**
3. **Medine İslâm’ı yaşama ve yaşatma çabasının zirvesidir.**
4. **Medine hicret yurdudur.**
5. **Medine camiyi hayatın ve şehrin merkezine inşa yeridir.**
6. **Medine İslâm kardeşliğinin tesis edildiği yerdir. (Muâhât)**
7. **Medine Cömertlik, îsâr yurdudur.**
8. **Medine ihlâslı gerçek müminlerin yurdudur.**
9. **Medine başta ana-babaya hürmeti (sıla-i rahmi) anlama yeridir.**
10. **Medine Haremeyn’in iki nimetinden biri olan hurma merkezidir.**
11. **Medine Salât-ü Selâmın çokça söyleneceği mukaddes mekândır.**
12. **GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ**

**Kıymetli Kardeşlerim!**

Bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız maddî ve manevî nimetlerle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya da salât ve selâm olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi, lütfu ve keremi Rahmân’ın misafirleri (Duyûfü’r-Rahmân) olan sizlerin ve toprağın altında yatan tüm kardeşlerimizin üzerine olsun.

Sizlerle “Hz. İbrâhim Mekke’yi harem yaptığı gibi ben de Medine’yi harem (saygın ve dokunulmaz) kıldım”[[1]](#footnote-1) buyuran Hz. Peygamber’in (sav) hicret yurdu Medine’nin önemi ve Medine’den hangi dersleri çıkarmamız gerektiği üzerinde durmak istiyorum.

## MEDİNE VE ÖNEMİ

Medine “Şehirlerin anası” Mekke’den sonra ikinci önemli şehirdir. Medine Hz. Peygamber’in ve ashâbının hicret ettiği beldedir. Medine Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu, İslâm’da iki harem bölgesinden biridir. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminin başşehridir. Eski adı Yesrib (zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, başa kakmak, bozmak) olan Medine’ye hicretin ardından Tâbe, Taybe (hoş ve güzel), Dârülhicre, Dârülîmân, Dârüssünne, Medînetürresûl ve el-Medînetü’l-Münevvere (nurlu şehir) gibi isimler verilmiştir.[[2]](#footnote-2)

Sevgili Peygamberimiz (sav) Medine’nin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “Yâ Rab! (Dünya) berekâtından Mekke’ye bahşettiğin lütfu kereminin iki mislini Medine şehrine müyesser kıl.”[[3]](#footnote-3), “Bana diğer şehirleri silip süpürecek olan bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar, hâlbuki o Medine’dir. Demirci körüğünün, demirin kirini attığı gibi bu şehir de kötüleri bir bir dışarıya atar.”[[4]](#footnote-4) Medine kötülükleri barındırmaz.

Hz. Peygamber (sav) Medine’yi medeniyetin merkezi haline getiriyordu. Burada kötü unsurların kendiliğinden ayıklandığı, ahlâk temeline dayalı bir şehir inşa etmeye çalışıyordu. Hac ibadeti, Mekke ve Medine'den ayrı düşünülemez, Mekke ve Medine de hacdan. Mekke’de hac ibadeti (menâsik) yerine getirilir, Medine de ise Hz. Muhammed Mustafâ’yı (sav) ziyaret…[[5]](#footnote-5)

Medine, maddî ve manevî irfan unsurlarının birleştiği bir yerdir. Sevgili Peygamberimiz (sav) orada mekân olgusundan yola çıkarak maddî yetkesini, manevî yetkesiyle harmanlamıştır. O, “Evimle minberim arasında cennet bahçelerinden bir bahçe (Ravza-i Mutahhara) vardır. Minberim, havz-ı kevserimin üzerindedir.”[[6]](#footnote-6) derken ılgın ağacından yapılmış bir minberi,[[7]](#footnote-7) insanları birleştiren, dünya ve âhiret dengesini kuran ve nihayet her basamağı ile insanlığı ötelere taşıyan[[8]](#footnote-8) ve mânânın nüfuz ettiği temsilî bir şehre dönüştürmüştür. Medine, imânın, dağına, taşına, kumuna, mimarisine vb. sindiği kutsal bir şehirdir.[[9]](#footnote-9)

Medine, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin doruk noktada olduğu bir şehirdir. Buradaki eğitim faaliyetleri İslâm elçilerinin ilki olan ve Uhut savaşında şehit düşen Mus’ab b. Ümeyr ile başlamıştı. Mescid-i Nebi'nin yanında Suffe vardı ki burada ilme son derece düşkün ve her yaştan sahâbe efendilerimiz ile bu eğitim adeta zirveye çıkmıştı. Yüce Mevlâ bizleri Kur’ân’ın indiği, medeniyetin temellerinin atıldığı bu topraklarda cehennemin mimarı olan cehaletten uzak, cennetin mimarı olan bilime yakın eylesin…

Medine, Cuma namazının, ezanın, orucun, zekâtın, Bayram namazlarının, cihadın, haccın vb. meşru kılındığı mukaddes mekândır. Yani Mekke’de gelen âyetler imânî konuları içerirken Medine’de gelenler ise ahkâm konularını içermektedir. Medine îmân ile amelin birlikteliğidir, buluşmasıdır. İmân ile namaz (tüm ibadet ve salih ameller, icraatlar) ikiz kardeş (tevemên) olduğu gibi Mekke ve Medine de ikiz kardeş gibidir. Îmân ile namazın arasını ayırmamamız gerektiği gibi Mekke ile Medine’nin arasını da ayırmamamız gerekmektedir. Ama ne yazık ki bugün bizler İslâm dünyası olarak ikiz kardeş mesabesinde olan ve îmân ile salih amellerin arasını ayırmışız. İkiz kardeşlerin arasındaki tek fark birinin diğerinden 10-15 dakika önce dünyaya gelmiş olmasıdır. İşte îmân da namazdan, salih amellerden biraz önce dünyaya gelmiştir. İşte Medine, adeta Mekke’de başlayan (doğan) îmânla amelin buluşmasıdır. Medine, teoriğin pratiğe dönüşmesidir. Keşke bizler de teorikle pratiği daha fazla bir araya getirebilsek de Allah Resûlünün kaliteli ümmeti arasında yerimizi alabilsek… Yüce Mevlâ bizleri îmân edip salih ameller işleyenlerden eylesin…

## MEDİNE’DE ÖNE ÇIKAN KONULAR

### Medine İslâm’ı yaşama ve yaşatma çabasının zirvesidir.

**Aziz Müslümanlar!**

Allah Resûlü (sav) “Oku” emriyle başlayan İslâm’ın nûrunu yakın akrabalarından başlayarak Mekke’de herkese ulaştırmaya çalıştı. Ancak o bu uğurda ashâbıyla birlikte birçok sıkıntı, meşakkat ve zorluklara göğüs gerdi. Mekke döneminin son üç yılında Allah Resûlü Mekke’ye 130 km. uzaklıktaki Tâif’e giderek orada oturan Sakîf kabilesinin İslâm’a girmesini ve Kureyş’e karşı kendisiyle birlikte hareket etmesini ümit ediyordu. Ne yazık ki Addas isimli kölenin dışında hiç kimse imân etmedi. Hz. Peygamber’i (sav) ve onu korumaya çalışan Zeyd b. Hârise’yi taşa tutup ezâ ettiler. Hz. Peygamber’in (sav) Tâif seferi tabir yerindeyse onun A planı, Medine’ye hicreti de B planı olarak değerlendirilebilir. Bugün onun ümmeti olmakla övündüğümüz bizlerin acaba İslâm’ı çocuklarımızdan başlayarak yakından tâ uzaklara kadar anlatabilmek için A, B ve hatta C planlarımız var mıdır? İşte biz bunu düşünmek ve sorgulamak durumundayız. Unutmayalım ki Din, imân ve ahlâk düşmanlarının birden fazla planları mevcuttur. Tâif’ten eli boş dönen Sevgili Peygamberimiz (sav) her türlü olumsuzluğa rağmen asla yılmayarak Mescid-i Harâm’a üç km. kadar uzaklıkta olup Mina’da bulunan Akabe’de 620, 621 ve 622 yıllarında üç yıl üst üste hac mevsimine görüşmüştür. İşte Akabe Bîatlarının İslâm’ın Medine’de yayılmasında ve hicrete zemin hazırlamasında büyük rolü olmuştur.

### Medine hicret yurdudur.

Sözlükte terk etmek, ayrılmak anlamlarına gelen hicret, ıstılahta ise, Hz. Peygamber’in (sav) ve Mekkeli Müslümanların Medine’ye göçünü ifade etmektedir. Hicret bütün peygamberlerin hayatlarında mevcuttur. Nitekim Hz. İbrâhim, kavminin kendisini ateşte yakma girişiminin ardından “Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum”[[10]](#footnote-10) demiş önce Filistin’e, ardından Mısır’a göç edip daha sonra da Ken’ân diyarına yerleşmişti. Hz. Peygamber (sav) Medine’ye elini kolunu sallayarak değil tüm tedbirleri alarak ve sebeplere bağlı kalarak hicret etti. Bu da bize gösteriyor ki önce tedbir sonra tevekkül gelmektedir. Burada sizinle Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un (ö. 1936) tevekküle dair şiirini paylaşmak istiyorum:

**“Allah’a dayandım” diye sen çıkma yataktan.** Manây-ı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdân[[11]](#footnote-11)! Ecdadını zannetme asırlarca uyudu; **Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?** Üç kıt’ada yer yer kanayan izleri şâhid. **Dinlenmedi bir gün o nesl-i mücâhid.** **Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”** Mirâs-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi[[12]](#footnote-12) sönerdi; **Kur’ân duramaz nezd-i ilâhiye dönerdi.**

Hz. Peygamber’in (sav) “Muhacir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir”[[13]](#footnote-13) ifadesinin ne kadar derin manalar taşıdığını, evrensel oluşunu ve her seviyeden insanı kapsadığını unutmayalım. Acaba bizler katı kalpli olmaktan yumuşak kalpli olmaya, donuk gözlerden yaş akıtan gözler olmaya, acelecilikten teenniye, sûi zandan hüznü zanna; kırmaktan incitmekten kırmamaya incitmemeye, adaletsiz davranmaktan adaletli davranmaya, asık suratlı olmaktan güler yüzlü olmaya, başta anne ve eşlere olmak üzere tüm insanlara şiddet ve baskıdan **“öf”** bile dememeye, dilinin ucundaki yapmacık sevgiden gönlündeki gerçek sevgiye, kalbindeki kıskançlıktan gıbtaya (imrenmek), midesindeki haram lokmadan helâl lokmaya, dilindeki gıybetten faydalı söze, davranışlarındaki riyâdan Allah için davranışlar sergilemeye, ben duygusundan biz duygusuna, cehâletten ilme, ihtilaftan ittifaka, İslâm’ı parça parça yaşamaktan bütün olarak yaşamaya çalışmaya, ben sâlihim demekten muslih olmaya, plansızlıktan planlı yaşamaya, israftan tutumlu yaşamaya, korkutmaktan güven vermeye, tedbirsizlikten aklın alameti olan tedbirli olmaya, asosyallikten sosyalliğe, itibarsızlaştırmaktan değer vermeye, nankörlükten şükre, hicret etme zamanı gelmedi mi? Bunların her birine âdeta namaza, hacca niyet eder gibi karar verdiğimiz zaman ruhen ve bedenen arınır ve yükseliriz.

### Medine camiyi hayatın ve şehrin merkezine inşa yeridir.

Arapça “cem’” kökünden türeyen cami kelimesi sözlükte **toplayan, bir araya getiren** demektir. Mescid, Arapça’da **“eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak”** manasına gelen “sücûd” kökünden **secde edilen yer anlamında** bir mekân ismidir. Kur’an-ı Kerîm’in bildirdiğine göre insanlar için inşa edilen ilk beyt (mâbed) **Kâbe**’dir. İlgili âyet şöyledir: **“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kâbe'dir.”** Rivayete göre onun da ilk inşa edeni Hz. Âdem’dir. Bütün Müslümanların namazlarında yöneldikleri kutsal mekân Kâbe’dir, Allah’ın evidir. Müslümanlar vefat ettiklerinde de yüzleri kıbleye, Kâbe’ye çevrilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) İslâm’ı tebliğe başladığında Mekke müşrikleri şiddetli tepki göstermişlerdir. Peygamberimiz kendisine yapılan baskı ve hakaretlere rağmen zaman zaman Mescid-i Haram’da namaz kılardı. İlk Müslümanlar **Dârü’l-Erkâm’**ı (Erkâm’ın evi) bir mescid haline getirmişlerdi. Ayrıca evlerinde, vadilerde gizli bir şekilde ibadet ediyorlardı. Hz. Ömer (r.a.) Efendimiz İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Müslümanlar Mescid-i Haram’da açıkça namaz kılmaya başladılar. Cami hakkında bu genel açıklamadan sonra kısaca Mescid-i Nebevî’nin öneminden bahsetmek istiyorum:

Mescid-i Nebevî, Medine'de içerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin de bulunduğu mescittir. İslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk fa­aliyetlerden biri **Mescid-i Nebevî'nin (Mes­cid-i Nebî) inşasıdır.** Bizzat Hz. Peygamber tarafından yaptırılan iki mescidden biri olan **(diğeri Kubâ),** Mescid-i Nebevî onun Medine'deki bütün faaliyetlerinin merke­zinde yer almış ve fonksiyonları bakımın­dan sonraki dönemde kurulan camilere örnek teşkil etmiştir. Mescid-i Nebevî'nin adı Kur'ân-ı Kerîm'de doğrudan geçme­mekle birlikte **“ilk günden takva üzerine kurulan mescid” (Tevbe, 108)** ifadesiyle Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Kubâ'nın kastedildiği rivayet edilmektedir. İbn Kesîr, Mescid-i Nebevî'nin âyette sözü edilen sıfata daha lâyık oldu­ğunu belirtir. İslâm âlimlerinin çoğuna göre Mescid-i Nebevî fazilet bakımından Mescid-i Harâm'dan sonra gelir.

Mescid-i Nebevî sayesindedir ki gönüller ve düşünceler birleşti. (Kafa yapıları arasındaki uçurumlar kapandı.) Birlik güçlendi, ruhlar kaynaştı, toplumda bir dayanışma ve kaynaşma ruhu doğdu. Cami Müslümanların aynı zamanda bir çalışma merkezi ve bir halk meclisi haline geldi.[[14]](#footnote-14)

**Kıymetli Kardeşlerim!**

Camileri fonksiyonları açısından şu şekillerde tanımlayabiliriz.

**Camiler,** Allah’a karşı dinî görevlerin, ferdi ve toplu olarak ibadetlerin eda edildiği, kişinin kendisini Allah’a yakın hissettiği mekânlardır.

**Camiler,** İlâhî âlemle dünyevî âlemin kesiştiği başka bir anlamda Allah ile insanın buluştuğu ve kişinin kendisini ilâhî huzurda hissettiği yerlerdir.

**Camiler,** Dinî ve milli kültürümüzden ayrı düşünemeyeceğimiz değerlerimizin başında gelir.

**Camiler,** çok çeşitli fonksiyonları yerine getirmesi bakımından önemli müesseselerimizdendir.

**Camiler,** Allah’a kulluğun, anne-babaya iyilik etmenin, her türlü kötülüklerden uzak durmanın, her türlü iyilik ve güzellikleri yapmanın, insan sevgisinin, vatan, bayrak, ezan, Kur’an sevgisinin, öğretmene, ulu’l-emre itaatin anlatıldığı yerler olup geleceğimizin teminatıdır.

**Camiler,** zengin-fakir, köylü-şehirli, âmir-memur, resmi-sivil, yaşlı-genç, siyah-beyaz, yerli-yabancı… Herkesi bünyesinde toplayan mekânlardır. Zaten camilerde eda edilen namaz ibadeti, **kıdem farklılıklarının sıfırlanışıdır, nötr hale gelmesidir.**

**Camiler,** Bir ülkenin Müslüman ülkesi olmasının mührü ve tapu senetleridir. **Camiler,** aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız mabetlerimizdir.

**Camiler,** Üzüntüleri giderdiğimiz, moralimizi müspet manada düzelttiğimiz, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz ve pekiştirdiğimiz yerlerdir.

**Camiler,** birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz-yoksul, dul ve yetimlere ve engellilere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir.

**Camiler,** kâmil manada insan olmanın yollarının ve esaslarının öğrenildiği, vaaz ve nasihatlerin dinlendiği yerlerdir.

**Camiler,** bulundukları beldenin Müslüman beldesi olduğunun sembolüdür. Gökyüzüne uzanan minareleriyle **camiler,** İslâm’ın o beldedeki simgesi ve ülkenin tapusudur. Şair ne güzel söylemiş: **Mevlâ’dan bize ses vermede hep cedlerimiz. Manevî bekçisidir yurdumuzun ulu mabedlerimiz.**

**Camiler,** “din duygusunun” ve “ibadete olan ihtiyacın” insanda doğuştan var olduğunun göstergesidir. Nitekim mabedsiz hiç bir millet yoktur. Sözlerimi **“Türkiye’de Camiler”** isimli şiirle bitiriyorum:

“İlâhî bir ışık imanlı gönüllere. **Camiler** bir kapıdır cennetteki güllere. **Camiler** bir milletin imanına işaret. **Camiler** Hak yolunda bir didinme bir gayret. **Camiler** arşa doğru kandilleşen bir tarih. Mü’minler camilerin etrafında müsterih (rahat, huzurlu). **Camiler** vatanımın en mukaddes yapısı. **Dünyanın âhirete açılan bir kapısı.”**

Evet, insan vefat ettiğinde cenaze namazı camide kılınır. Doğduğunda imam kulağına ezan okur. Öyleyse **hayat ezanla namaz arası bir zamandır**. Cenaze namazında ezan ve kamet okunmaz. O ikisi doğduğumuzda okunmuştur.

İşte bizler de nerede bulunursak bulunalım temel gayemiz Allah Resûlünün Medine’de ilk icraat olarak yaptığı camiyi hayatın ve şehrin merkezine dikebilmek ve camilerde gönülleri ve düşünceleri birleştirebilmek olmalıdır.

Yüce Mevlâ camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız, kürsülerimizi vaizsiz, mihraplarımızı imamsız bırakmasın.

### Medine İslâm kardeşliğinin tesis edildiği yerdir. (Muâhât)

Medine deyince aklımıza tarihin hiç şahit olmadığı ve tarihe altın harflerle yazılması gereken kardeşlik, gerçek sevgi ve muhabbet gelir. Hicretin birinci yılında Muhacir ve Ensar arasındaki kardeşlik (muâhât) müessesesi, İslâm toplumunda bütünleşmenin gerçekleşmesine ve o günkü sosyokültürel ve ekonomik problemlerin çözümüne büyük kolaylıklar getirmiştir.[[15]](#footnote-15) Bu kardeşlik sözleşmesi, sadece maddî ve ekonomik menfaatlerin Müslümanlar arasında paylaşılması amacını da gütmüyordu. Zira Hz. Peygamber (sav), biri Mekkeli diğeri Medineli olmak üzere Müslümanları çifter çifter kardeş ilan ederken kendisi de Hz. Ali (r.a.)’i seçmez bir Medineliyi seçerdi. İşte bu hadiseyle her açıdan tüm Müslümanların kardeş oldukları ilan ediliyordu. Bu tarihî olaydan almamız gereken şey Müslümanın yaşadığı çevrede yapıcı ve üretken olmaktan başka bir duruma asla düşmemesidir. Bu olayda iki büyük örnek vardır: Bu da: Ensârın, cömertlik, misafirperverlik ve yardımseverliği ile muhâcirlerin iffetli, onurlu ve gözü tok tutumlarıdır, iman kardeşliği düşüncesiyle gösterdikleri hareket tarzıdır.[[16]](#footnote-16) Kaybettiğimiz bu yüce değerlere yirmi birinci yüzyılda ne kadar ihtiyacımız vardır. Yüce Mevlâ hepimize, bu değerlerle dolu bir hayat geçirmeyi ve bu değerlerle çocuklarımızı yarınlara hazırlamayı nasip eylesin.

### Medine cömertlik, îsâr yurdudur.

Medine deyince akla cömertlik gelir. Cömertliğin en yüksek mertebesi de îsârdır. Îsâr, kendisi ihtiyaç içerisinde bile olsa başkalarını kendine tercih etmektir, onları öne almaktır. Îsârın en güzel örneklerini Medineli olan ensâr dediğimiz sahâbîler göstermişlerdir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum:

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle dedi:

Bir adam Peygamber (sav)’e gelerek:

* Ben açım, dedi.

Allah’ın Resûlü hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini istedi. O da:

* Seni Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi.

Hz. Peygamber bir başka hanımından yiyecek bir şeyler istedi. O da aynı cevabı verdi. Daha sonra Hz. Peygamber (sav)’in diğer hanımları da: Seni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, diye haber gönderince, Resûl-i Ekrem (sav) ashâbına dönerek:

**-“Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?” diye sordu.**

Ensârdan biri:

* Ben misafir ederim, Yâ Resûlallah, diyerek o yoksulu alıp evine götürdü. Eve varınca karısına: Resûlullah (sav)’in misafirini ağırla, dedi.

Bir başka rivayete göre karısına:

* Evde yiyecek bir şey var mı? diye sordu.

Hanımı:

* Hayır, sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var, dedi.

Sahâbî:

* Öyleyse çocukları oyala. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince de lambayı söndür. Sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım, dedi.

Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu; onlar da aç yattılar.

Sabahleyin o sahâbî Peygamber (sav)’in yanına gitti. Onu gören Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurdu:

* “Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan Allah Teâlâ memnun oldu.”[[17]](#footnote-17)

Bu olay üzerine şu âyet-i kerîmenin indiği belirtilmektedir:

**“ …Kendileri muhtaç olsalar bile, başkasını daha çok düşünürler. Kendisini nefsinin cimriliğinden koruyan kimseler kurtulmuştur.”[[18]](#footnote-18)**

Yüce Mevlâ’nın bize emanet olarak verdiği en küçük nimetten en büyüğüne kadar ayrı ayrı cömert olmalıyız. Cömertlik kavramını sadece maddî alanlarla sınırlamak son derece yanlıştır. Unutmayalım ki, selâmlaşmak, güler yüzlü olmak, affetmek, bilgiyi paylaşmak, rengi, ırkı, milliyeti olmayan gözyaşını paylaşmak da cömertliktir. Şu iki âyet-i kerîmeyi asla zihnimizden çıkarmayalım: *“Allah'ın sana verdiği şeylerde âhiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk* *isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.”[[19]](#footnote-19), “Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.”[[20]](#footnote-20)*

Medine’de cömertlik doruk noktada yaşanmışken, ne yazık ki son yüzyılda İslâm dünyasında bireyselleşme, ben duygusunun biz duygusuna galebe çalması vb. nedenlerle açlık, susuzluk, yoksulluk had safhadadır. Hz. Peygamber (sav)’in insanların en cömert olduğunu bilmek ve söylemek yetmez. Hayatın her alanında cömertlik davranışları sergilemek gerekir. Yüce Mevlâ hepimize namaza, hacca, umreye niyet eder gibi tanıdığımıza veya tanımadığımıza mal, bilgi, tecrübe vb. alanlarda cömert davranmaya niyet etmek, karar vermek nasip eylesin.

### Medine ihlâslı gerçek müminlerin yurdudur.

İnanılması gereken hususları kalbiyle tasdik eden ve bunları diliyle ikrar eden kimseye mümin denir. Müminin içi ve dışı bir olup o tek yüzlüdür. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak mümin olmanın ayrılmaz bir niteliği iken, riyakârlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan durumlardır. Mümin ihlâs sahibidir. İhlâs, nifak ve ikiyüzlülükten uzak bir kalp safiyetidir. Bu konuda Hz. Peygamber (sav)’in **“Din, samimiyettir”**[[21]](#footnote-21) sözü akıllardan çıkarılmamalıdır.

İnanmadığı halde kendisini mümin gösteren kimseye de münafık denir. Onun içi başka dışı başkadır. Bir hadiste münafıklık alâmetleri yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek şeklinde özetlenmiştir.[[22]](#footnote-22) İslâm tarihinde Münafıklar Müslümanların organize bir topluluk ve siyasi bir güç olarak belirmeye başladığı devirde siyasî ve maddî sebeplerden dolayı İslâm’a zâhiren girmekte kendileri için yarar gördüklerinden Medine’de ortaya çıkmışlardır.[[23]](#footnote-23) Yüce Mevlâ bizleri ihlâsa erdirilmiş kullarından eylesin… Münafıkların taşıdığı alâmetlerden de uzak eylesin…

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### Medine başta ana-babaya hürmeti (sıla-i rahmi) anlama yeridir.

Allah Resûlü’nün (sav) hicret ettiği Medine’ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında başta anne ve baba olmak üzere sıla-i rahimler vardır. Yahudi bilginlerinden olup İslâm ile şereflenen Abdullah b. Selâm (ö. 43/663-64) şöyle anlatır: “Peygamber (sav) Medine’ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. ‘Resûlullah geldi!’ çığlıklarını duyunca, bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce, bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu: ‘Ey insanlar! Selâmı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin (akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın), insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selâmetle girin.’”[[24]](#footnote-24)

Sıla-i rahmin başında yer alan anne ve babalar hakkında Hz. Peygamber’in (sav) güzel sözlerini paylaşmak istiyorum: “Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.”[[25]](#footnote-25), Bir adam Allah Resûlüne gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?” diye sordu. Hz. Peygamber, **“Annen.”** cevabını verdi. Adam “Sonra kimdir?” diye sorunca Hz. Peygamber yine **“Annen.”** buyurdu. Adam, “Sonra kimdir?” diye yeniden sorunca Peygamber Efendimiz, **“Annen.”** cevabını verdi. Bunun üzerine adam, “Sonra kimdir?” dedi. Hz. Peygamber, **“Sonra babandır.”** buyurdu.[[26]](#footnote-26), “Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış.”[[27]](#footnote-27)

Yüce Rabbimiz kendisine ibadetten hemen sonra anne ve babaya iyilik etmeyi tavsiye ederek ihtiyarlık zamanlarında onlara öf bile demeyi yasaklamıştır.[[28]](#footnote-28) Öf demek yasak olduğuna göre yakın ve uzak akrabalara hakaret etmek, onları küçük görmek, onlara şiddet ve baskı uygulamak, onları huzur evlerine terk etmek vb. kötü davranışların hayli hayli yasak olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sözlerimi **“Analar Bilirim”** isimli şiirle devam ettirmek istiyorum:

**Ne güzel hayatı analarla yaşamak**Yürekleri temiz, alınları ak  
**Duyguları bile haramdan uzak**Sıcak analar bilirim.  
**Yurdumuzun, yuvamızın orta direği**Dünyadaki varlıkların en mübareği  
**Elimize diken batsa yüreği;**Yanacak analar bilirim.  
**Bendedir öksüzlerin çektiği çile**Gözyaşımı oya yaptım mendile.  
**Ağlasam sesimi yattığı yerden bile**Duyacak analar bilirim.

### Medine Haremeyn’in iki nimetinden biri olan hurma merkezidir.

**Aziz Kardeşlerim!**

Medine deyince Allah’ın hem dünyadaki hem de cennetteki nimetlerinin arasında yer aldığı[[29]](#footnote-29) hurma gelir. Hz. Peygamber’in ve sahâbenin hayatında önemli bir yer tutan hurma ağacının gövdesi Mescid-i Nebevî’nin ve hâne-i saadet odalarının yapımında direk, yaprakları tavan örtüsü ve yapraksız dalları da Kur’ân’ın yazılışında malzeme olarak kullanılmıştır. Hurma deyince Hz. Peygamber (sav)’in kendi mübarek elleriyle diktiği ve hakkında bereket duası yaptığı hurmanın birçok cinsinden biri olan cennet meyvesi “acve” gelir.[[30]](#footnote-30) Medine deyince Hz. Peygamber (sav)’in Kur’ân okumayan bir müslümanı tadı güzel olup kokusu olmayan hurmaya benzetmesi gelir. Hurma deyince kendisini gıybet eden kimseye Hasan-ı Basrî’nin hurma hediye etmesine dair menkıbesi gelir. Menkıbelerde asıl aranmaz. Ama **ibretler almak** lazımdır. Konuyla ilgili menkıbe şöyledir:

**Hasan-ı Basri, büyük evliyâ, tâbiinden,**Çok fazla korkuyordu, yaratan sahibinden.  
**O ibâdet ederken, komşusunun birisi,**Dedi ki: “Gıybet etti filan zat, bugün sizi.”  
**Buyurdu ki: “Ne için gittin onun evine?”**Dedi: “Davet etmişti, yemek ziyafetine.”  
**Buyurdu ki: “Neler ikram etti size o zat?”**Dedi ki: “Çok çeşitli yemek ile meşrubat.”  
**Buyurdu: “Sakladın da bunları içinde hep,**Şu bir çift sözü niye, saklayamadın acep?”  
**Bir tabak hurma verip, bunu haber verene,**Buyurdu: “Götür bunu beni gıybet edene.  
**O benim günahımı kendine alıvermiş,**  
Böylelikle o bana, çok iyilik eylemiş.  
**O bana böyle ikram, iyilik etti diye,**Ben de bu hurmaları, ona ettim hediye.  
**Benden ona söyle ki, bakmasın kusuruma,**ikramına karşılık, çok az oldu bu hurma.”

Gıybet, din kardeşimizi hoşlanmadığı bir şeyle anmaktır. İşte gıybet deyince ölü kardeşimizin etini yemek akla gelmelidir. Sözümü Ferîdüddin Attar’ın (ö. 618/1221) şu güzel sözüyle bitirmek istiyorum: “Dört şeyi dört şeyle temizlemek gerekir: **Dilini gıybetten,** *kalbini kıskançlıktan,* **mideni haram lokmadan** ve *davranışlarını da gösteriş ve riyâdan*.” Yüce Mevlâ hepimizi bu güzel beldelerde gıybet vb. kötü alışkanlıklardan muhafaza eylesin.

### Medine Salât-ü Selâmın çokça söyleneceği mukaddes mekândır.

Ay yüzlü, gül kokulu son elçi, Allah’ın en seçkin kulu, saygıya en layık insan, yaşayan Kur’ân, duygulu ve duyarlı insan, duası ümmetini kuşatan nebî, şükreden bir kul, hikmetli davetçi, samimi ve bilge rehber ve en güzel mürebbî olan Sevgili Peygamberimiz (sav)’e salâtü selâm söylemenin fazileti büyüktür. Konuyla alakalı âyet ve hadisleri paylaşmak istiyorum: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.”, **“Bana bir salâtü selam getirene, Allah on defa rahmet eder.”[[31]](#footnote-31),** “Kıyamet günü insanların bana en yakını, üzerime salâtü selamı en çok olanınızdır.”[[32]](#footnote-32), Yanımda ismim anıldığı halde bana salâtü selam getirmeyen sürüm sürüm sürünsün.”[[33]](#footnote-33), “Kabrimi bayram yerine çevirmeyiniz. Bana salâtü selam getiriniz. Çünkü salâtü selam nerede olursanız olun bana ulaşır.”[[34]](#footnote-34), “Bir kimse bana selam verince, selamını alıncaya kadar Allah bana ruhumu geri verir.”[[35]](#footnote-35)

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Medine, Mekke Hz. Peygamber (sav)’e ve Kâbe’ye kavuşmaktır. Bunlar öyle bir nimettir ki ne kadar şükredilse az gelir. Çünkü yıllarca geçirdiğimiz ömür sermayemizden sadece yaklaşık bir aylık kısmı Mekke’de Medine’de geçmektedir. Bu demektir ki niyetlerimizi, ibadetlerimizi, Allah ile çevre ile olan ilişkilerimizi o kadar yüksek tutmalıyız ki her günümüz iki üç yıla denk gelsin ki Sevgili Peygamberimiz (sav)’in **“Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac’dan) döner.”** müjdesine nail olalım.

Yüce Rabbimiz haccımızı mebrûr eylesin… Günahlarımızı mağfûr eylesin, Amellerimizi meşkûr eylesin. Bizleri incitmeyen incinmeyen, kırmayan kırılmayan, eline, diline ve beline sahip olan, kendisine ve çevresindeki her şeye güven veren kullarından eylesin. Medine’de başta Mescid- Nebevî olmak üzere Uhud şehidliğinde, Kuba vb. feyiz ve bereketlerle dolu mekânlarda ve Mekke’de özellikle Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina vb. yerlerde yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetleri, iyilikleri ve dualarımızı kabul eylesin… Allah hepinizden razı olsun… Allah’a emanet olunuz… Hakkınızı helal ediniz…

1. Buhârî, Büyu, 53; Cihâd 71, 74; Müslim, Hac, 454. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Medine”, *DİA,* XXVIII, 305. [↑](#footnote-ref-2)
3. Buhârî, Fedâilü’l-Medîne, 9; Müslim Hac, 466. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buhârî, Fedâilü’l-Medîne, 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komisyon, *Hadislerle İslâm,* DİB. Yay., VII, 350,351. [↑](#footnote-ref-5)
6. İmam Mâlik, *Muvatta’,* Kıble, 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nesâî, Mesâcid, 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nesâî, Mesâcid, 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Komisyon, *Hadislerle İslâm,* DİB. Yay., VII, 353. [↑](#footnote-ref-9)
10. el-Ankebût, 29/26. Bk.: Hûd, 11/80-81; el-Hicr, 15/65; el-A’râf, 7/88; Yûnus, 10/90; Tâhâ, 20/77-78; eş-Şuarâ, 26/52-67. [↑](#footnote-ref-10)
11. Câhil, bilmez, haddini bilmez. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tevhid nuru, aydınlığı. [↑](#footnote-ref-12)
13. Buhârî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Cihâd, 4, Vitir, 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahmud Şakir, *Peygamberimiz’in Hayatı (Siyer),* (çev. Ferit Aydın), Kahraman Yay., İstanbul, 1994, s. 193. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hüseyin Algül, “Muâhât”, *DİA,* XXX, İstanbul, 2005, s. 308. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahmud Şakir, *age.,* s. 195. [↑](#footnote-ref-16)
17. Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 10; Müslim, Eşribe, 172. [↑](#footnote-ref-17)
18. Haşr, 59/9. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kasas, 28/77. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tekâsür, 102/8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Müslim, Îmân, 95. [↑](#footnote-ref-21)
22. Buhârî, Îmân, 24; Müslim, Îmân, 107-108. [↑](#footnote-ref-22)
23. H. Ahmet Sezikli, “Münâfık”, *DİA,* XXXI, İstanbul, 2006, s. 568. [↑](#footnote-ref-23)
24. Tirmizi, Sıfatü’l-kıyâme, 42; İbn Mâce, Et’ıme, 1; bk.: Komisyon, *Hadislerle İslâm,* DİB. Yay., IV, 195. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tirmizi, Birr, 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Buhârî, Edeb, 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Tirmizi, Birr, 3. [↑](#footnote-ref-27)
28. İsrâ, 17/23. [↑](#footnote-ref-28)
29. er-Rahmân, 55/11, 68. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nebi Bozkurt, “Hurma”, *DİA,* XVIII, İstanbul, 1998, s. 392, 393. [↑](#footnote-ref-30)
31. Müslim, Kitâbü’s-Salât, 384. [↑](#footnote-ref-31)
32. Tirmizi, Kitâbü’s-Salât, 484. [↑](#footnote-ref-32)
33. Tirmizi, Kitâbu’d-Deavât, 3545. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Menâsik, 2042. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Menâsik, 2041. [↑](#footnote-ref-35)