# 5. BÖLÜM; HAC YOLCULUĞUNDA ZİYARET EDİLEN MEKANLAR VE BU MEKANLARIN HACININ MANEVİ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİ

# MEKKE ZİYARET YERLERİ

* “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” (Al-i İmran, 3/96-97)

## KA’BE

* Müslümanların kıblesi olan Ka’be yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir. Müslümanlar namazlarını oraya dönerek kılarlar. Hac ve Umrede tavaflarını onun etrafında yaparlar.
* İlk defa Hz. Âdem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kâbe-i Muazzama, Hz. Âdem’den itibaren pek çok defa tamir edilmiş veya yeniden yapılmıştır.
* Daha sonra da Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle Ka’be’yi Allah’ın emriyle Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail (a.s) yapmıştır.

**Ali İmran 96 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ**

**Bakara 128 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ**

* İbrahim (a.s) yaklaşık dört bin yıl önce Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya geldi. Peygamberlikle görevlendirilince halkı imana davet etti. O zaman güneş ve yıldızlara tapan Babil Hükümdarı Nemrut İbrahim’i (a.s) ateşe attırdı. Allah’ın inayetiyle Ateş İbrahim’i (a.s) yakmadı.
* İbrahim (a.s) inananları oradan alarak Filistin’e göçtü.
* Oradan da karısı Hacer ve kucaktaki oğlu İsmail’i Allah’ın işaretiyle bu günkü Ka’be’nin bulunduğu yere getirdi.
* İbrahim (a.s) ara ara karısı ve oğlunu ziyarete geliyordu. İsmail (a.s) otuz yaş civarına gelmişti. Babası ziyaretlerine geldi. Ancak Yüce Allah’tan Ka’beyi inşa etme emri almıştı. Durumu oğluna anlattı birlikte Ka’beyi inşa etmeye başladılar.
* Hz. İsmail taş getiriyor babası da taşları yerine koyuyordu. Duvarlar biraz yükselince tavafın başlangıç yerinin belli olması için Hz. İsmail’den taş getirmesini istedi. O’da Ebu Kubeys Dağından şimdiki Hacerü’l-Esved’i getirdi.
* Duvarlar biraz yükselince taşları yerine koymak güçleşti ve bunun üzerine İsmail (a.s) babasının üzerine çıkıp Ka’be’nin duvarlarını örmeye devam etmesi için bir taş getirdi. İbrahim (a.s) üzerine çıkıp iskele olarak kullandığı bu taşa Makam-ı İbrahim adı verildi.
* Ka’be’nin inşaatı devam ederken Hz. İbrahim ve Hz. İsmail dua ettiler:

**وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير 126.**

**وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِي127رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ**

**129.رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمِ**

* Ka’be’nin yapımı bittikten sonra Yüce Allah Hz.İbrahim’e insanları hacca çağırmasını emretti:

**وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (hac suresi 27-29 ) وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ**

Hz. İbrahim rivayet edildiği üzere Ebu Kubeys dağına çıkıp “Ey insanlar Rabbimiz bir beyt (ibadethane) bina etti ve üzerinize haccı ve o beyti ziyaret etmeyi farz kıldı. Rabbinizin bu çağrısına icabet ediniz” diye hac çağrısını yaptı ve ruhlar aleminden bu çağrıya icabet edenler “Lebbeyk” diyerek cevap verdiler.

**KA’BE;** duvarlarının eni 11,boyu 12, yüksekliği de 13 metre olan taştan yapılmış bir binadır. Ka’be’ye dört köşe olduğu için bu ad verilmiştir. Ka’be’ye Allah’ın evi anlamında “Beytullah” denilmektedir. Evin Allah’a nisbet edilmesi o mekanın şerefi ve Allah katındaki kıymetine işaret etmektedir.

* Ka’be’nin Allah ve insanlar katındaki kıymetinden esinlenerek Arap yarımadasında sahte Ka’be’ler inşa edilmiş ve insanların yönünün Ka’be’den çevrilmeye çalışılmıştır.
* Bu amaçla Ebrehe Yemende büyük bir ma’bed inşa ettirdi ve insanları oraya yönlendirmeye çalıştı. İnsanların Allah’ın evinden başka yöne dönmediğini görünce Ka’be’yi yıkmaya karar verdi. Bunun için fillerden oluşan ordusuyla Mekke’ye geldi. Allah bu orduyu helak etti ve beşeri bir savunmaya sahip olmayan evini korudu.

**أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيــلِ**

**أَلَمْ يَجْعَـــلْ كَيْـــــدَهُمْ فِــــي تَضْلِيــــــلٍ**

**وَأَرْسَــــلَ عَلَيْـــــهِـــمْ طَيْـــراً أَبَابِيــــلَ**

**تَرْمِيهـــــِم بِحِجَــــــارَةٍ مِّــــن سِجِّيــــلٍ**

**فَــــجَعَـــــلَهُــــمْ كَـــعَصْــــفٍ مَّأْكُــــولٍ**

* Yüce Allah Ka’be’yi korumasız zannederek yıkmak isteyenleri perişan etti. Ordunun önündeki fil Ka’be’ye yaklaşınca çöktü. Geri çevirilince kalkıp yürüyor Ka’be tarafına çevirilince yere çöküyordu. Hayvan Ka’be’yi yıkmamak için direniyor adeta başlarına geleceği haber veriyordu.İşte bu esnada Ebabil kuşları ağızları ve ayaklarında taşıdıkları kızgın taşları ordunun üzerine bıraktı. İsabet alan askerler helak oldu ve diğerleri kaçtı. Ebrehe yaralı olarak memleketine döndü ve orada öldü.
* Ebrehe’nin ordusuna Mekke’yi gösteren klavuz, ordunun indiği yerde ölmüş, fili çeken iki kişi kör ve kötürüm olarak Mekke’de dilenmişlerdir.

### Kabe ile alakalı verilecek mesajlar:

1. Kendimizi ve hac yolcularını buluşmaya hazırlamalıyız.
2. Tarihi bilgileri ve özelliklerini ayetlerle vermeliyiz.

**Kur’an’ın Anlatımıyla Ka’be**

**İlk Beyt (İbadet Evi):** Ali İmran Suresi 3/96

**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ**

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.

**Mübarek ve Hidayet Kaynağı:** Ali İmran 3/96

**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ**

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.

**Beyti Atik (eski ev):** Hac Suresi 22/29

**ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ**

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

**Emniyet ve Güven Yeri:** Bakara Suresi 2/125

**وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**

Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.”

Al-i İmran 3/97

**فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**

Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)

**Kıyam Yeri (Beytü’l-Haram, Saygıdeğer ev):** Maide Suresi 5/97

**جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

1. Fazileti hakkında hadisleri ifade etmeliyiz.
2. Kabe’ de efendimizle buluşturmalıyız.
3. Kâbe bir semboldür. Bu sembole yaklaşırken Rabbimize yakınlığımızı ölçmeliyiz.

## HACER-İ ESVED

* Hacer-i Esved, Ka’be inşa edilirken tavafın başlangıç yerini göstermek üzere Hz. İbrahim tarafından şimdiki bulunduğu yere konulan siyah bir taştır. Hacer-i Esved siyah taş anlamındadır. Rivayete göre Hz. İsmail bu taşı Ka’be yakınında bulunan Ebu Kubeys dağından getirmiştir.
* Peygamber (s.a.v) Efendimizden rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Hacer-i Esved kıyamet günü kendisine verilen iki göz ve konuşan dil ile gelecek ve onu hakkıyla selamlayanlar için şahitlik edecektir.
* Tavafın başlangıç noktası olan bu mübarek taşın; tavafa başlarken ve tüm şavtlarda hizasına gelince istilam edilmesi sünnettir. Mümkünse Hacer-i Esved öpülür, kalabalık nedeniyle yaklaşılamazsa selamlanır. Peygamberimiz (s.a) de bu mübarek taşı öpmüştür. Hacer-i Esved’in saygı ile öpülmesi veya selamlanması Ka’be’nin sahibi olan Yüce Allah’a saygı ve ta’zim manasını ifade eder. Nasıl ki bayrağı saygı ile selamlamak bir kumaş parçasına saygı göstermenin ötesinde, o bayrağın mensup olduğu millete ve devlete saygı anlamını ifade ettiği gibi. Bir eve misafir olarak gelen kimse nasıl ki ev sahibine selam verir ve onunla tokalaşırsa Allah’ın evi olan Ka’be’ye gelenler de Hacer-i Esved’i selamlamak suretiyle Kabe’nin sahibi olan Allah’a tazim göstermiş ve saygılarını sunmuş olurlar.

## MAKAM-I İBRAHİM

* Hz. İbrahim’in Kabe’yi inşa ederken üzerine çıkıp iskele olarak kullandığı taşa “üzerinde durduğu taş” anlamında Makam-ı İbrahim adı verilmiştir.
* İnsanları hacca bu taşın üzerinden davet ettiği de rivayet edilir.
* Kabe’nin kapısının bulunduğu tarafta ve Kabe’ye 6-7 metre uzakta bulunan taş bu gün cam muhafaza içinde bulunmaktadır.Taşın üzerindeki ayak izi gayet açık bir şekilde görülmektedir.
* Allah’ın nazargâhı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini düşünmelidir.
* Hacı, Allah nezdindeki mevkiinin yükselmesinde ve iman evinin yeniden inşa edilmesinde kullanmak zorunda olduğu iskeleleri, insanları hayra ve Hakk’a çağıracağı minberleri neler olmalı, bunu düşünmelidir.
* Allah(c.c) Makam-ı İbrahim’i namazgah edinmeyi emretmiştir.

**وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ (Bakara,125) لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**

* Bunun için Peygamber (s.a) Kabe’yi ziyaret ettiğinde tavaf yapar ve Makam-ı İbrahim’de namaz kılardı. Peygamber(s.a) şöyle buyurmuştur: Kim Makam-ı İbrahim’in arkasında iki rekat namaz kılarsa geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.”

## HATİM (HİCR-İ İSMAİL)

* Hatim, Ka’be’nin kuzey-batı tarafındaki duvarın karşısında, (altın oluğun bulunduğu duvar) yerden bir metre yükseklikteki duvarla çevrili yerdir. Hz. İbrahim’in yaptığı Kabe binasında hatim denilen yer Kabe’ye dahil idi. Hz. Muhammed (s.a)’in peygamber oluşundan beş yıl önce Kureyş Kabilesi tarafından Ka’be tamir edilmişti. Bu tamir esnasında inşaat malzemesi yetmediği için Ka’be’nin duvarı biraz içeri çekilmiş ve bu kısım duvarın dışında bırakılmıştır. Hatim’in iç kısmı Ka’be’den sayılır.
* Hz. Aişe (r.a) diyor ki, Ka’be’nin içine girmeyi ve orada namaz kılmayı arzu ederdim. Rasulullah (s.a) bir gün elimden tutup beni Hatim’in içine soktu ve buyurdu ki: Ka’be’ye girmek istediğinde Hatim’e gir, orada namaz kıl. Zira Hatim, Beytullah’ın bir parçasıdır. (Ezraki,Ahbaru mekke 293)
* Hacer validemizin ve Hz. İsmail’in mezarlarının burada olduğu rivayet edilir.
* Hatimin içinde namaz kılarken Ka’be’ye dönülür.

## ALTINOLUK

* Ka’be’nin Hatim’e bakan duvarının üzerinde altınoluk vardır.
* Türkçe’de altın oluk diye anılan Kâ’be’nin oluğu için ise daha çok mîzâbü’l-Ka‘be (mîzâb-ı Ka‘be) ve mîzâbü’r-rahme (mîzâb-ı rahmet) tabiri kullanılmaktadır. Türkçe ve Farsça’da rahmet kelimesinin mecazen yağmur mânasını da ifade etmesi, bu tabire adı geçen dillerde ikili bir anlam kazandırmıştır.

## KA’BE ÖRTÜSÜ (KİSVE)

* Ka’be’nin ilk defa Hz. İsmail tarafından kumaşla örtüldüğü rivayet edilir.
* Yine Yemen hükümdarlarından Es’ad Ebu Kerib Ka’be’yi kumaşla örtmüştür. Rivayet edildiğine göre adı geçen hükümdar, bir seyahat esnasında uğradığı Mekke’de birkaç gün kalmıştı. Bu esnada bir gece rüyasında Kabe’ye kumaş giydirdiğini görmüş ve ertesi gün Kabe’ye kumaş giydirerek rüyasını gerçekleştirmiştir. Bu olay İslamiyetten dokuzyüz yıl önce gerçekleşmiştir.
* Ka’be, Peygamberimiz tarafından da kumaşla örtülmüştür. Peygamberimiz ve halifeler devrinde örtü yılda bir kez yenilenirdi. Bu durum günümüze kadar devam etmiştir.
* Günümüzde Mekke’de kisve fabrikası diye bir kuruluş bulunmakta, her yıl Ka’be için kisve üretmekte ve Ka’be’nin kisvesi her yıl Kurban bayramında törenle değiştirilmektedir. Hacı ve umreciler dilerlerse burayı ve hemen yanı başında bulunan Ka’be müzesini randevu alarak ziyaret edebilmektedirler.

## MESCİD-İ HARAM

* Mescid-i Haram, Kabe’yi çevreleyen camidir. Mescid-i Harama, Harem-i Şerif de denilmektedir. Yeryüzünde ilk önce yapılan mescid budur. Ondan sonra Mescid-i Aksa gelmektedir. Bu adın verilmesinin sebebi, buraya saygı ve hürmet göstermenin gerekli olmasıdır. Çünkü Allah (c.c) oraya evim demiş ve haram kılmıştır. Yani ilahi korunma altında olan mukaddes mekan kılmıştır.
* Mescid-i Haram’da namaz kılmak çok faziletli ve sevaptır. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid- Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haramda kılınan bir namaz ise, diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletlidir.
* Peygamberimiz diğer bir hadiste de şöyle buyuruyor : “Allah Teala, Beytullah’a her gün yüz yirmi rahmet gönderir. Bunun: Altmışı tavaf edenlere, kırkı orada namaz kılanlara, yirmisi de Kabe’ye bakanlara verilir.”
* Bu nedenle Mekke ve Medine’de vakit boşa geçirilmemeli, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi’de namaz kılınarak bu müjdeden nasipkar olunmalıdır.
* Ziyaret edilecek mescidlerin başında Mescid-i Haram gelir.
* Mescid-i Haram, Hz. Peygamber döneminde, Kâbe’nin etrafındaki küçük bir alandan ibaret iken ilk olarak Hz. Ömer tarafından genişletilmiş ve etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Daha sonraları günümüze kadar tarih boyunca çeşitli genişletme faaliyetlerine sahne olmuştur. Bu genişletmeler içerisinde özellikle Abdullah b. Zübeyr’inkini ve Osmanlı devletininkini hatırlamak gerekir.

## PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EVİN YERİ

* Hacılarımıza Peygamberimizin doğumundan bahsederken doğumundan önceki dünyanın haline işaret etmek lazım.
* İnsanlık kötü bir gidişattaydı. Allah’ın birliği inancını, gönüllere şefkat ve merhamet duygularını yerleştirecek, toplumda hak ve adaleti tesis edecek bir kurtarıcıyı sabırsızlıkla bekliyordu.
* İşte böyle bir ortamda insanlık hidayete susamışken Peygamber (s.a) yukarıda resmin bulunduğu mekânda dünyaya teşrif etti (20 Nisan 571). Rabiu-l-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi tanyeri ağarırken büyük dedesi Haşim b. Abdülmenaf’a ait evde dünyaya geldi.
* Peygamber (s.a)’in doğduğu ev, Safa ve Merve arasındaki sa’y yerinin tam karşısında bulunmakta olup Abbasiler zamanında söz konusu yere bir mescit inşa edilmiş ve Osmanlılar döneminde bu evin bulunduğu yerde mevlit programları düzenlenmiştir. 1959 yılından itibaren Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

## HZ. HATİCE’NİN EVİ

* Eski kuyumcular çarşısında, Bâbü’n-Nebinin karşısında sa’y yapılan yerin kuzeydoğusunda Merve'ye yakın bir yerdeydi. Resul-i Ekrem Hz. Hatice ile evlendikten sonra hicrete kadar yirmi sekiz yıl bu evde yaşamış, İbrahim dışındaki çocukları burada dünyaya gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman zamanında üzerine bir kubbe ve içerisine iki yüksek mihrap ko­nulan ev mescide dönüştürülmüş, küçük bir kubbe ile belirgin hale getirilen Hz. Fatıma'nın doğduğu yer de daha sonra kafes içerisine alınmıştır. Mescidin kuzey duvarına bitişik olan oda da Resul-i Ekrem'in ibadet ettiği yerdi. XX. yüzyılda bir süre Kur'ân eğitim ve öğretimi için kullanılan bu mekan 1993'te yıkılarak Mescid-i Haram'a dahil edilmiştir.

## DARU’L-ERKAM

* Rasul-i Ekrem'in Peygamberliğinin ilk yıllarında İslamiyet'i tebliğ faaliyetleri için kullanmış olduğu Erkam b. Ebu'l-Erkam'a ait bu ev Safa tepesinin ete­ğinde, bugün Safâ'dan Merve yönüne giderken Sa­fa tepesinden on metre kadar aşağıda Darul’erkam kapısı denilen yerde idi. Hz. Peygamber Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları üzeri­ne, hac ve umre yapan Mekkeliler ve dışarıdan ge­len pek çok kimse ile dikkati çekmeden temas kolay­lığı sağlayan bu mekan' tebliğ faaliyetleri için ika­metgâh olarak seçmişti. Burada bir yandan ashaba dini bilgiler öğretirken bir yandan da insanları İslamiyet'e davet ediyordu. Başta Hz. Ömer olmak üzere pek çok kimse Hz. Peygamber'in buradaki faaliyetleri sonucunda İslamiyet'i kabul etmişti. Rasul-i Ekrem'in peygamberliğinin ilk yıllarından Hz. Ömer'in Müslüman olmasından sonraki döne­me kadar kullanılan Daru’l-Erkam İslam'ın yayılması hususunda oynadığı rolle İslam Tarihindeki yerini almıştır.
* Erkam b. Ebu'l-Erkam'ın soyundan gelenlere miras kalan bu evi önce Abbasi halifesi Ebu Ca'fer el‑Mansfir satın almış, daha sona Mehdi-Billah'a inti­kal etmiş ve o da eşi Hayzürân bint Atâ'ya bağışla­mıştı. Hayzürân çevresindeki bazı evleri ve arsaları da satın alıp Darülerkam'ı yeniden yaptırdı. Bundan dolayı ev Darülhayzüran adını aldı ve içinde de bir mescit yapıldı. III. Murad tarafından 1591'de mes­cid olarak yenilenen ve birçok defa tamir gören Daru’l-Erkam 1955'deki genişletme sırasında Mescid­-i Haram'a dahil edildi. Mescid-i Haram’ın kapılarından biri de Erkam Kapısı’dır.

## ÜMMÜ HANİ’NİN EVİ

* Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in kızına ait bu ev Ebu Talib mahallesinde Abbâs b. Abdülmutta­lib'in evinin bitişiğinde, Hazvere çarşısında manifa­turacıların bulunduğu yerde idi. Bazı rivayetlere gö­re Hz. Peygamber İsra yolculuğuna buradan başla­mıştır. Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber bu eve gelerek bir süre istirahat etmiş ve öğle na­mazını kılmıştır. Mescid-i Haram'a bitişik olan ve 167'de (783) Mehdi-Billah zamanında Mescid-i Haram'a dahil edilen ev bugünkü müezzin mahfeli­nin bulunduğu yerde idi. Buradan açılan kapıya da Ümmü Hani'nin adı verilmiştir.

## EBU KUBEYS DAĞI

* Kabe’nin dış duvarları boyunca ilerlerken sağ tarafımızda kalan dış tarafı mermer plakalarla çevrili dağ Ebu Kubeys Dağı’dır. Kâbe’nin komşuluğuyla şereflenen Ebû Kubeys deyince aklımıza nice hatıralar canlanıyor. Bunlardan ilki Hazreti İbrahim’in insanları hacca daveti, Kabe’yi inşası sırasında tavafa başlama noktasını belirleyeceği esnada buradan bir ışık hüzmesinin parlamasıyla bulduğu Hacer-i Esved, şakku’l-kamer mucizesi gibi önemli hadiselere şahitlik etti. 1980’lerin ikinci yarısına kadar asli görüntüsünü muhafaza eden Ebû Kubeys Dağı’nın olduğu yerde günümüzde Kral Sarayı yer alıyor.

## CİN MESCİDİ

* Hz. Muhammed hem insanların hem de cinlerin peygamberidir. Cinlerinde insanlar gibi iman edenleriyle iman etmeyip kafir olanları da vardır. Peygamber Efendimiz Taif’ten dönüşte Batn-ı Nahle denilen yerde sabah namazını kılarken cinlerden 7 kişilik bir grup oraya gelmiş, Kur’an’ı dinlemiş ve Allah’ın kelamı olduğuna iman etmişlerdir. Döndükten sonra durumu kavimlerine anlatmışlardır.
* Peygamberimizin namaz kıldırdığı ve cinlerin Kur’an’ı dinleyip iman ettikleri bu mekânda küçük bir mescit bulunmakta ve adına Cin Mescidi denmektedir.
* Hac ve umreye giden Müslümanlar bu mescidi ziyaret etmekte ve o tarihi hadiseyi yaşamaya çalışmaktadırlar.

## CENNETÜ’L-MUALLA

* Harem’i Şerif’in yaklaşık iki kilometre kuzeyinde olan bir mezarlıktır.
* Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib, amcası Ebu Talib, Eşi Hz. Hatice ve oğulları Kasım ve Abdullah’ın mezarları oradadır.
* Cennetü’l-Mualla kabristanında pek çok İslam büyüğünün kabri vardır. Hacca veya umreye giden Müslümanlar bu kabristanı ziyaret etmeli ve orada medfun bulunanlara dua etmelidir ve ibret almalıdır.

## SEVR DAĞI

* Sevr dağı, Mekke'nin güney tarafında ve 5 km. uzaklıktadır. Sevr, bir çok tepeden oluşan bir dağdır. Bu dağda pek çok irili ufaklı mağara vardır. Bu mağaralar dağın değişik yerlerine dağılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Hicret sırasında Hz. Ebu Bekir (r.a) ile birlikte sığındıkları mağaranın bazı özellikleri vardır. Öncelikle gizlenmeye elverişli olup, kayadan yontularak yapılmış bir mağarayı andırır. Ön ve arkasında delikleri vardır. Bunlar mağaranın alt kısmındadır. Bu sebeple mağaraya ancak sürünerek veya eğilerek girmek mümkündür.
* Mağaranın çevresinde, dışarıda dolaşan kimsenin içeriyi görebileceği başka delikler yoktur. Mağara içinde bulunanlar, dışarıda dolaşanların ayaklarını görebilir, fakat dışarıda olanlar mağara içindekileri göremezler. Görebilmeleri için eğilip, başlarını ayaklarının hizasına getirmeleri gerekir. Öte yandan Hicret esnasında Sevr mağarasında gizlenmenin bir başka avantajı daha vardı. Hemen dağın eteğinde Âmir b. Füheyre'nin koyunları otlattığı ve geceleri sütünü Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir'e ikram edeceği bir otlak vardı.
* Mekke’de, müşriklerin Müslümanlara yaptıkları baskı ve zulüm artınca Peygamber (s.a) Müslümanların Medine’ye göç etmelerine izin verdi
* Müşrikler, Peygamber (s.a)’e suikast planı yapmışlardı. Cebrail (a.s) bu planı Peygamber (s.a)’e haber verdi.
* Peygamber (s.a) Allah’ın inayetiyle suikasttan kurtulunca Hz. Ebu Bekir’in evine gitti.
* Hz. Ali’yi (r.a) yatağına yatırdı.
* Yol hazırlıklarını tamamladıktan sonra geceleyin bir buçuk saat uzaklıktaki Sevr Dağına vardılar.
* Sevr Dağında üç gün kaldılar.
* Mağarada kaldıkları süre içinde Ebu Bekir’in (r.a) oğlu Abdullah Mekke’den haberler getiriyor, Amir b. Füheyra ise koyunları mağara etrafında otlatarak geceleri süt içmelerine imkan sağlıyordu.

**اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه۪ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَاۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلٰىۜ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَاۜ وَاللّٰهُ** tevbe suresi **عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ﴿٤٠﴾**

* Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
* Hz. Ebu Bekir’in(r.a) kızı Esma mağaraya azık taşıyordu. Azığı bağlamaya bağ bulamayınca bel bağını ikiye yarıp yarısını beline bağladığı ve yarısıyla da azığı bağlardı.
* Sonunda, dördüncü günün sabahı, Âmir ile kılavuzluk yapması için kiralanan Abdullah b. Ureykıt, beraberlerinde iki deve ile mağaraya geldiler. Böylece dört kişiden oluşan küçük kervan Medine'ye doğru yola koyuldu .
* Sevr’i anlamak, sünneti, hikmeti, basireti, tedbiri, tevekkülü, Allah’ın yolunda olmayı ve Allah’ın yardımını anlamakla mümkündür.
* Kısaca Sevr, sünneti ve stratejiyi anlamak demektir. Sevr ziyaret edilirken bunları yeniden anlamaya çalışmalıdır.

## ARAFAT

* Arafat, Mekke’ye yaklaşık 25 km mesafede bulunan kutsal bir yerdir. Haccın rükünlerinden biri olan Vakfe burada yapılır. Peygamberimiz(s.a.v) “Hac Arafat’tır” buyurarak Arafat vakfesinin önemini belirtmiştir.
* “Hac Arafat'tır” demek, hakikati bilmek, tanımak, anlamak ve kavramaktır. Diğer bir ifadeyle arif olmaktır; marufa, marifete, Marifetullah’a ermektir. Dirilişi, mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir.
* Arafat, insanlığın atası Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzüne indikten sonra birbirleriyle buluştukları yer olarak bilinir. Onun için Arafat, aşığın maşuğuna kavuşma heyecanının yaşandığı yerdir.
* Arafat, Peygamberimiz(s.a.v)’in Yüce Allah’tan ümmetinin bağışlanmasını istediği ve onların bağışlanacağına dair ilahi müjdeyi aldığı mekandır.
* Arafat, bağışlaması bol, merhameti sonsuz olan Yüce Rabbimizin; hac farizasını yapmak üzere dünyanın dört bucağından gelip vakfe yapan mü’minlerle iftihar ederek meleklere "Ey meleklerim! Şahit olun, ben onları bağışladım” buyurduğu ve ilahi rahmetin tecelli ettiği mekandır.
* Peygamberimiz(s.a) 632 yılında ashabı ile birlikte ifa ettiği hacda, yüzbini aşkın Müslümanın huzurunda, tarihi veda hutbesini bu kutsal yerde irad buyurmuş ve ashabına veda etmiştir.
* Arafat’ın kuzey kesiminde Cebel-i Rahme denilen bir tepe vardır. Peygamberimiz (s.a) Arafat vakfesini bu tepenin yakınında yapmıştır.
* Arafat’ta yapılan Vakfe, duruş, duruşma ve durulaşmadır. Arafat vakfesi, insanın kıyamet günü Allah’ın huzurunda bekleyişini hatırlatır. Vakfe, Arafat meydanında heyecanla, korku ve ümit arası bir bekleyiştir. Bu, mü’minin, Rabbinin huzurunda imanla, sebatla ve umutla gerçekleştirdiği bilinçli bir duruştur. Vakfe, insanların hesaba çekilmeden önce nefisleriyle hesaplaşmasıdır. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:
* Allah’ın Arafe gününden başka kullarını cehennemden daha fazla azad ettiği bir gün yoktur. Allah o gün yaklaşır ve meleklere “Şu toza –toprağa karışmış kullarıma bir bakın! Bunlar ne istediler” diyerek Arafat'taki hacılarla övünür” (Müslim,Hac,436)
* Vakfe esnasında İslam’ın kemale erdiğini bildiren ayet-i kerime de burada inmiştir: Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: “Bu gün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim”.(Maide,3)
* Hz. Ebu Bekir (r.a) bu ayetin inmesinden Peygamber(s.a)’in vefatının yaklaştığını anladı. Nitekim Peygamberimiz bundan 81 gün sonra vefat etti.
* Arafat'ta Müslümanlar tüm dünyevi makam ve rütbelerinden sıyrılarak tek renk elbise -ihram- giyerler, dua ve yakarışlar ile topluca Allah’a yönelirler ve mahşeri yaşarlar. Dünyaya ait her şeyi arkalarında bırakıp beyaz bir kefenle ahirete göçeceklerini düşünür ve mahşerde toplanacakları hesap gününü gözlerinin önüne getirmiş olurlar. Bu düşünce insanın ruhunun yücelmesine ve imanının kuvvetlenmesine vesile olur.

## ARAFAT’TA HZ. ADEM ve HZ. HAVVA’YI YAŞAMAK

* Bir görevli hacılarını Arafat’a önce erkekleri çıkartıyor. Erkekler Arafat’ta dua dua yalvarırken arkasından da eşlerini çıkartıyor. Orada Hz. Adem ve Hz. Havva misali bağışlanmaları için Rablerine yalvarıyorlar. Bizde Arafat’ta bu duygu ile buluşmalı ve o hali yaşamalıyız.

## MÜZDELİFE

* Mekke'de, Arafat ile Mina arasında bulunan ve Hac'da Arafat'tan sonra vakfe yapılan yerdir. Müzdelife kelimesi, "yaklaşmak, yakınlaşmak" anlamındaki Arapca "zelefe" kökünden türetilmiş olup, "yaklaşılan, yakınlaşılan yer" anlamında, iftial babından ism-i mekân kalıbındadır. Ayrıca burası, "toplanma, bir araya gelme" anlamında cem adıyla da anılmaktadır. Burasının bu adlarla adlandırılması değişik şekillerde yorumlanmıştır. Hz. Adem (a.s.), Hz. Havva ile burada buluşmuş ve birbirine yaklaşmışlardı. Katade'den yapılan bir rivayette ise, akşam ile yatsı namazının bir arada kılınmasından dolayı Cem' adı verildiği söylenmektedir (İbn Hacer el-Askalânî, Fethu'l-Bâri, Mısır 1959, IV, 270)
* Yine, insanların burada toplanarak vakfe ile Allah Teâlâ'ya yaklaştıkları Hac esnasında insanların bir araya gelip toplanmaları yahut Mina'ya yaklaşmış olmaları veya buranın Allah Teâlâ'ya yaklaşılan bir yer olarak telakki edilmesi vb. sebeblerden dolayı bu adı almıştır (a.g.e., aynı yer). Bakara Sûresinin yüz doksan sekizinci ayetine istinaden buraya, Meş'aru'l-Haram da denilmektedir (Muhammed İbn Kudame, el-Muğnî, Mısır (t.y.), III, 421).
* Müzdelife, Mina ile Arafat arasında Mina'ya üç mil mesafede bir yerde bulunmaktadır. Burası, Arafat'tan Müzdelife'ye doğru gidilirken Arafat'ın iki geçidinden geçtikten sonra Muhassır vadisine kadar olan kısmın adıdır (Ebu İshak el-Harbî, Taberî, Tefsîr, Mısır 1968, II, 287; Kitâbu'l-Menâsik, Riyad 1969, 508).
* Arafât'ta vakfe, güneş battıktan sonra biter. Bunun peşinden, Müzdelife'ye gelinir. Akşam ile yatsı namazı, yatsı vaktinde burada ikisi bir arada kılınır. İki namaz için tek bir ezan ve iki kamet getirilir.
* Müzdelife'de vakfe, Haccın vaciplerindendir. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulmaktadır: "Arafat'tan geri döndüğünüz zaman Meşâr-ı Haram'da Allah'ı zikredin; O sizi hidayete erdirdiği gibi O'nu zikredin" (el-Bakara, 2/198). Meş'aru'l-Haram, Arafât dönüşünde akşam ile yatsının bir arada kılındığı ve vakfenin yapıldığı yerdir.

## EBREHE VE İZLERİNİ TEFEKKÜR

* Arafat hududunu çıktıktan 5 km sonra etrafınızda yeni bir düzlük buluyorsunuz. Burası Sehlü’l-Kebir’e giden yolun 6. kilometresi. Burası tarihte önemli olayların meydana geldiği yerlerden birisi olan Vadi-yi Mugammestir.
* Ebrehe ve ordusunun Kabe’yi yıkarak halkını öldürmek için geldiği ve Fil Vakasının meydana geldiği yerdir. İşte burası üzerinde doğru dürüst yeşilliğin olmadığı, Gazab-ı İlahinin indiği ve Fil Suresinde anlatılan ordunun son konaklama yeridir. Gözlerimiz bu tablo içinde Ebrehe’ye müthiş bir cevap veren Abdulmuttalib’i, yere çakılıp da kalkmayan büyük fili ve Mina Müzdelife arasında İlahi Helakçiler olarak gönderilen Ebabilleri aramalı ve bizi düşünmeye sevk etmeli.

## MİNA

* Mina, Müzdelife ile Mekke arasında ve harem sınırları içinde bulunan bir bölgedir. Şeytan taşlama yerleri buradadır. Hacla ilgili kurbanlar da genellikle burada kesilmektedir.
* Hz. İbrahim’in, Allah’ın emrini yerine getirmek üzere oğlu İsmail’i kurban etmek istemesi, onun yerine Allah tarafından bir koç gönderilerek, insanın kurban edilmekten kurtulması olayı burada meydana gelmiştir. Bu hadise Kur’an’da şöyle anlatılmaktadır:
* **رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 101.فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 102.فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 103.فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ 104.وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 105.قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 106.إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ 107.وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 108.وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ**
* Şeytan sırayla Hz. Hacer’e, Hz. İsmail’e ve Hz. İbrahim’in karşısına çıktı, onları bu yoldan saptırmaya çalıştı. Görülen rüyanın gerçek değil bir evham olduğunu kabul ettirmeye çalıştı. Ancak üçü de şeytanın aldatmacasına kanmadı ve Allah’a teslimiyetlerini bozmadılar.
* Şeytan Hz. İbrahim’in önüne çıkıp onu Allah’ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmeye çalışınca bu günkü Büyük Şeytan’ın yanında şeytana yedi taş attı. Orta Şeytan’da tekrar önüne çıkınca yedi taş attı. Küçük Şeytan’ın olduğu yerde tekrar karşısına çıkınca yedi taş daha attı ve şeytan oradan uzaklaştı. İşte Mina’da şeytan taşlama bize Hz. İbrahim’den kaldı. Şeytana taş atmakla ona uymayacağımızı, her türlü şeytani düşünce ve davranıştan uzak kalacağımızı göstermiş oluyoruz.
* İbrahim (a.s) Allah’ın emri üzere oğlu İsmail’i kurban etmek istemesinden maksat bir insanın kurban edilmesi değil, en zor şartlarda Allah’ın emrine iteatınının derecesini ölçmekti. Gerçekten İbrahim ve İsmail (a.s) Allah tarafından çok zor bir imtihandan geçirilmiş, baba-oğul itaat, sabır ve teslimiyetin emsalsiz örneğini göstererek bu imtihandan başarı ile çıkmıştır.
* Mina’da İslam tarihinde de önemli olaylar cereyan etmiştir. Hac ve umre esnasında Mina ziyareti yapılırken konunun bu yanına da temas etmek faydalı olacaktır.

### Birinci Akabe Biatı:

* Nübüvvetin 11. yılında Medine halkından altı kişi Müslüman oldu. Bu altı kişi kavimlerinde İslam’ı tebliğ edeceklerine dair Peygamberimize söz verdiler. Ertesi yıl içlerinde ilk altı kişiden beşinin bulunduğu on iki kişi gelip Mina’da Peygamberimize biat ettiler. Bu biatın ardından Peygamber(s.a) Mus’ab b. Umeyr’i İslam’ı tebliğ etmek üzere Medine’ye gönderdi. Mus’ab b. Umeyr’in çalışmalarının meyvesi olarak İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan ikince Akabe Biatı gerçekleşti.

### İkinci Akabe Biatı:

* Nübüvvetin 13. yılı, Miladi 622 yılında Medine’den hac yapmak üzere yetmiş küsur Müslüman geldi. Mekke’ye ulaştıklarında Peygamber (s.a) ile gizli temasa geçtiler ve teşrik günlerinin ortasında Akabe (Büyük Şeytanın bulunduğu) denilen yerde geceleyin buluşmaya karar verdiler.
* Yetmiş küsur sahabi (aralarında iki bayan da vardı) Peygamber (s.a) aşağıdaki hususular üzere biat ettiler:

1. Rahatlık veya yorgunlukta işitmek ve itaat etmek
2. Bolluk ve darlıkta infakta bulunmak
3. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek
4. Allah için kıyam etmek, bu kıyamda yericilerin yermesine aldırış etmemek.
5. Medine’ye geldiğinde Hz. Peygambere yardımcı olmak, kendilerini, eşlerini ve çocuklarını koruduklarından daha çok Peygamber (sav)’i korumaları, bu işlerinin karşılığının cennet olduğu.

* Mina; aşırı istek, arzu demektir.
* İşte Mina, can, mal, mülk, mesken, evlat, eş, kardeş, ticaret, aşiret, mevki, makam, rütbe vb. fani sevgilerin aşıldığı, Allah sevgisinde zirveye ulaşıldığı yerdir.
* Mina’yı ziyaret ederken iç dünyamızı bir gözden geçirmeli ve Allah sevgisi karşısındaki konumumuzu bir değerlendirmeye tabi tutmalıyız.

## HİRA (NUR) DAĞI

* Peygamber(s.a) kırk yaşına yaklaşınca yanına azığını alır Ramazan ayında Nur dağındaki mağaraya çekilir, burada günlerce kalır, tefekkür ederdi. Azığı tükenince eve döner azığını alır ve tekrar mağaraya dönerdi. Böylece Allah(c.c) elçisini ruhen Risalet görevine hazırlıyordu. Yolda giderken ağaç ve taşların “Ey Allah’ın Rasülü sana selam olsun” dediklerini işitiyordu.
* 610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi bütün varlığıyla Allah’a yönelmişken Cebrail(a.s) ilk vahyi getirdi.
* Günümüz insanını yaşadığı modernite, ister iste­mez sürekli uzaklaştırdı ve yabancılaştırdı onu Hira’nın ar­mağanı Kur’an’dan ve vahyin öğretilerinden.
* Bu ve buna benzer gerçekleri düşünebilmesi için Mekke-i Mükerreme’ye geliş, bir fırsattır.
* Hz. Peygamber’i vahiyle buluşturan Hira, ziyaretçiyi de buluşturmalıdır vahiyle, Allah’ın Kitabıyla. Hz. Muhammed’in haya­tını değiştiren Hira’nın Kitabı, onun hayatını da değiştirmeli, ona da hayat vermelidir.
* Hira’yı anlamak, vahyi anlamaktır, Kur’an’la yeniden buluşmaktır. Hira, hakikati arayan için inzivaya ve tefekküre olan ihtiyacı hatırlamaktır.

## İCABE MESCİDİ

* Peygamber Efendimiz (s.a.s.), nübüvvetine yakın dönemlerde Mekke’de duramaz hale geliyor. Hatta öyle oluyordu ki birkaç ay dağdan inmediği oluyordu. İşte bu uzun kalışlarında Hz. Hatice, Efendimiz (s.a.s.) için hazırladığı yiyecek torbasının yanına getirmek için yola çıkardı. Efendimiz (s.a.s.)’de dağdan aşağıya inerek burada buluşurlarmış.
* İşte bu mukaddes insanların şereflendirdiği bu mekanda yapılan dualara icabet edileceği düşünüldüğü için bu mevkiye İcabe, buraya yaptırılan bu mescide de İcabe Mescidi denmiştir. İcabe Mescidi üzerinde 3 adet kitabe olup bu kitabelerin ilki Emevilere, diğeri Osmanlılara ve sonuncusu da günümüze aittir.

# MEDİNE ZİYARET YERLERİ

“Sakın terk-i edepten,

Kûy-ı Mahbûb-ı Hüdâdır bu.

Nazargâh-ı İlâhîdir bu,

Makam-ı Mustafa’dır bu.”

(Nâbî)

“Dest-bûsı arzûsıyla ger ölsem dostlar,  
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su.”

Dostlarım!  
Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem,  
ölüp toprak olduktan sonra toprağımı testi yapın ve onunla Sevgiliye su sunun.”

Fuzuli

## MEDİNE-İ MÜNEVVERE

* Hz. Peygamberi ve Peygamber Mescidini ziyaret, sıradan bir ziyaret değildir.
* Medine, bir özlemdir. Medine’ye duyulan özlemin altında yatan, Peygambere duyulan özlem vardır. Onun getirdiği değerlere duyulan hasret vardır.
* Medine-i Münevvere, Hz. Peygamber oraya hicret etmeden önce Yesrib diye anılırdı.
* Yesrib iken, Hz. Peygamber’in hicret etmesiyle el-Medinetu’l-Münevvere oldu.
* Yani Allah’ın nuruyla, din ile aydınlanan şehir...

## MEDİNEYİ VE PEYGAMBERİMİZİ ZİYARET

* Medine ziyareti nice tarihi hatıraları canlandırır İslami şuurumuzda. En basit bir tabeladan bile birçok şey canlanır dimağlarda. Medine’ye gelen herkes etrafını gözler Efendimizin şereflendirdiği o mübarek mekanları ve Yeşil Kubbe’yi arar.
* Eski devirlerde Medine’ye yaklaşan kervanlardaki yolcular şehre birkaç kilometre kala atlarından ve develerinden inerek şehre girermiş. Her adımda tekbirler, salavatlar, tehlillerle ve dualarla adım adım ilerleyerek büyük bir tazim içerisinde Efendimiz’in(sav) mescidine ve türbesine varırlarmış.
* “Kim sevap kazanmak niyetiyle beni Medine’de ziyaret ederse, o benim komşum olur. Kıyamet günü de ona şefaat ederim.” (Et-Tac 2/190)
* “Benim kabrimi ziyaret eden kimse şefaatimi hak etmiş olur”. (Et-Tac 2/190)
* “Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, o beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir” (Et-Tac 2/190)
* “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Et-Tac,2/190)

## MESCİD-İ NEBİ

* Medine’ye giderken ziyaretçi, âdeta kendisinin de hicret etmekte olduğunu düşünmelidir. Buradaki hicret, hakiki bir hicret değil, mecazî bir hicrettir. Öncelikle Hz. Peygamber’in bir hadisinde buyurduğu gibi, “Allah’ın yasaklarını terk etme” (Buharî, İman, 4) anlamında bir hicrettir.
* İkinci olarak ruhen ve zihnen Asr-ı Saadet’e hicret etmektedir. Birkaç gün­lüğüne de olsa, Medine’ye, Allah Resûlü’ne ve Ensar’a misafir olmaktadır. Aslında, İslâm’ın yayıldığı ve yaşandığı iklimde, İslâm tarihini, Hz. Peygamber’in hayatını, sahabeyi yeniden okuma, yerinde anlama ve tanıma imkânı vereceği için Me­dine ziyaretinin önemi büyüktür.
* Peygamber(s.a) hicret edip Kuba’daki kısa ikametinden sonra Medine’ye varınca devesini salıverdi. Devesi çöktü, kalktı ve Ebu Eyyub El-Ensari (r.a)’nin evinin yakınına tekrar çöktü.
* Ebu Eyyub El-Ensari’nin evinde yedi ay Misafir kaldı. Devesinin ilk çöktüğü yer iki yetim çocuğa aitti. Orayı mescit yapımı için satın aldı.
* Orada müşriklere ait kabirler, yapı yıkıntıları ve ağaçlar vardı. Kabirler söküldü. Yıkıntılar düzlendi ve ağaçlar kesildi. Yer mescit yapımı için hazırlandı.
* Peygamber(s.a) bizzat kendisi cami yapımında çalıştı. Kerpiç ve taş taşıdı.
* Mescid-i Nebi’nin duvarları kerpiçten örüldü. Hurma ağaçlarından direkler yapıldı ve tavanı hurma dallarıyla kapatıldı. Zeminine kum ve çakıl serildi. 628 yılında yeni ilavelerle genişletildi. Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanlarında da yine genişletildi. Şu anda 650 bin kişinin ibadet edeceği 400 bin metrekarelik bir alana ulaştı.
* Mescid-i Nebi, tarih boyunca birkaç defa genişletilmiş yeniden yapılmış ve nihayet bu günkü halini almıştır. Osmanlı hükümdarları Mescid-i Nebi’nin bakımına büyük önem vermişlerdir. Bu gün Mescid-i Nebi’deki minberin sağında Kanuni tarafından 1551 yılında yaptırılan mihrap, Sultan 3.Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan 12 basamaklı minber bulunmaktadır. Mescid’in Efendimiz zamanındaki kısmının sınırlarına konan direklerin alt kısımları beyaz mermerden yapılarak ayırt edilmiştir.
* Peygamber Efendimizin kabri saadetleri günümüzde mescidin içinde kalmıştır. Kabri Saadetleri ile minberinin arasına Ravza-i Mutahhara da denmektedir.
* Hac Yolcuları; Hz. Ebû Bekr’den teslimiyeti ve tasdik etmeyi, Hz. Ömer’den adaleti ve medenî cesareti, Hz. Osman’dan edeb ve hayâyı, Hz. Ali’den ilim ve şecaati, Hz. Talha ve Abdurrahman b. Avf’tan cömertliği, Ebû Zerr ve Ebu’d-Derda’dan açık sözlülüğü ve zahidliği, Bilal-i Habeşî ve Ammar b. Yâsir’den sabretmeyi, Abdullah b. Ömer’den Hz. Peygamber’i nasıl izleyeceğini, İbn Abbas ve Hz. Âişe validemizden onu nasıl anlayacağını iyice öğrenmelidir.
* Sünnetin Mekke’den Medine’ye, medeni­yete giden nebevî yol olduğunu, diğer bir ifade ile bir “Medeniyet Projesi” olduğunu hatırlar.
* Bu duygu ve düşüncelerle, kendi durumunun bir muhase­besini yaptıktan sonra söz verir kendi kendisine, âdeta Allah Resûlü’nün mübarek elinden tutarak bey’at edercesine: “Hiç­bir şeyi Allah ve Resûlü’nün önüne geçirmeyeceğine” (Hucurat, âyet: 1), “Allah ve Resûlü’ne itaat edeceğine”, bundan böyle bütün hayatında “Resul ile birlikte yol tutacağına” (Fur­kan, âyet: 27), onu kendisine “güzel bir örnek edineceği­ne” (Ahzâb, âyet: 21) dair söz verir, bey’at eder.
* “Allah yanındaki değerin, O’nun, senin yanındaki değeri kadardır.” [İbn Ataullah İskenderî, el-Hıkem]

## MESCİD-İ NEBİ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARET

* Mescid’i Nebi’yi ve Kabr-i Saadet’i ziyaret etmek isteyen Müslüman abdest alır sağ ayağıyla salavat getirerek camiye girer. Ortam müsait ise Ravza’ya girip iki rekat namaz kılar, salatü selam getirerek Rasulullah Efendimizin kabrini ziyaret eder. Kabirlerin önünden geçerken önce Efendimize, sonra Hz. Ebu Bekir ve Ömer(r.a)’e selam verir ve yine adap içerisinde mescitten ayrılır.
* Medine’den ayrılırken de aynı şekilde veda edilir.

## MESCİD-İ NEBİ’DE İBADET

* Mescid-i Nebi, ibadet kastıyla oraya seyahat edilmesinin caiz olduğu mukaddes mekanlardan biridir.
* Peygamber(s.a): "İbadet Kastıyla yolculuk üç mescit hariç başka mescitlere yapılmaz. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Benim mescidim” buyurmuştur.
* Mescid-i Nebi’de ibadet etmenin mükafatı bin katıdır. Hadisi şerifte Peygamber(s.a) şöyle buyurmuştur:” Benim şu mescidimde kılınan bir namazın mükafatı Mescid-i Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazın mükafatı kadardır.”
* Bu nedenle mümkün olduğu kadar vakit namazları Mescid-i Nebi’de cemaatle kılınmalı ve diğer vakitlerde imkan ölçüsünde bol bol namaz kılınmalı ve diğer ibadetleri eda ederek sevaba nail olmaya çalışılmalıdır.

## BAKİ KABRİSTANI (CENNETÜ’L-BAKİ’)

* Sevgili Peygamberimizin, Hz. Ebubekir’in ve Hz. Ömer’in mübarek kabirleri ziyaret edildikten sonra Mescidin Baki Kapısı'ndan çıkılır ve edep üzere Cennet’ül Baki ziyaret edilir.
* Cennet’ül Baki, 10.000 civarında sahabenin defnedildiği mübarek topraklardır. İslam’ın 3. Halifesi Hz. Osman, Peygamberimizin amcası Hz. Abbas, cennet ile müjdelenen 10 sahabiden biri olan Abdurrahman b. Avf, Müslümanlığı seçen yedinci kişi olan Sa’d b. Ebi Vakkas, Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik Hazretleri. Peygamberimizin süt annesi Halime, halası Safiye, başta Hz. Aişe validemiz olmak üzere Peygamberimizin zevceleri ve kızları, torunu Hz. Hasan ve daha niceleri burada yatmaktadır.
* Osmanlılar zamanında Peygamberimizin yakınları ve diğer sahabeler için türbeler ve kubbeler yapılmış gayet güzel ruhani bir görüntüsü varmış. Cennet’ül Baki’nin 1900'lü yıllarda çekilmiş yukarıdaki resminde bu türbeleri ve kubbeleri görüyoruz. Daha sonra Suud yönetimi diğer mübarek yerlerde olduğu gibi burada da kubbeleri, türbeleri yıkmış ve bugünkü haline getirmiştir.

## UHUD

* Uhud Dağı, Medine’nin 5 km kuzeyindeki bir dağdır.
* İslam tarihinin Bedirden sonra en büyük savaşı bu dağın eteğindeki vadide hicretten üç yıl sonra 625 yılında meydana geldi.
* Peygamber Efendimiz düşmanı şehir dışında karşılamak için bin kişilik orduyla Uhud’a çıktı, ancak 300 kişilik münafık grubu ayrıldı ve Müslümanlar 700 kişi kaldı.
* Peygamberimiz cephe gerisinden düşmanın saldırmasını önlemek için ordunun sol tarafındaki vadi girişini beklemek üzere oradaki tepenin üzerine 50 kişilik okçu yerleştirdi ve “Benden emir gelmedikçe buradan asla ayrılmayınız, düşman süvarileri gelince ok atınız” diye tembihte bulundu.
* Düşman ordusu ise 3000 kişi idi.
* Savaşı Müslümanlar kazanmak üzereydi. Bunu gören okçular yerlerini terkettiler. Bu fırsatı değerlendiren Halid b. Velid komutasındaki müşrik süvari birliği Müslümanlara arkadan saldırdı.
* Bu aşamadan sonra savaş Müslümanların aleyhine döndü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte Uhud dağına sığındı
* Müslümanlar 70 şehit verdiler.
* Bu savaşta Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit düştü. Onu kabre Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Zübeyr b. Avam indirdiler.
* Medine’de İslam’ın yayılmasına neden olan genç sahabi Mus’ab b. Umeyr de (r.a) şehit oldu. Tüm vücudunu kapatacak kefen bulunamadı. Kafası kapatıldığında ayakları, ayakları kapatıldığında kafası açık kalıyordu. Kafası kapatıldı ve ayakları üzerine izhir otu kondu ve öyle defnedildi.
* Peygamberimiz şehitlerin başında durarak : “Ben sizin Allah katında diriler olduğunuza şahidim” dedikten sonra yanındaki sahabilere “Bunları ziyaret ediniz ve selamlayınız. Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, bunlar kıyamet gününe kadar kendilerini selamlayanlara karşılık verirler” buyurdu.

## UHUD ŞEHİTLİĞİ

* Sonra Uhud Şehitleri hakkında şu ayetler indi: Al-i İmran Suresi 169-172.

**(169) وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ**

**(170) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ**

**(171) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ**

**(172) الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ**

* Peygamber (s.a) her yıl Uhud Şehitlerini ziyaret eder, yüksek sesle şu anlamdaki ayeti okurdu:

**سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ**

* «Sabrettiğiniz için selam olsun size , ahiret saadeti ne güzeldir.»(Ra’d,24)
* Hacı ve umreciler Medine’yi ziyaret ettiklerinde Uhud’u ve Şehitleri ziyaret eder, Şehitlere dua eder ve bu önemli tarihi hadiseyi yad ederler.

## KIBLETEYN MESCİDİ

* "... Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dön. (Ey mü’minler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) oraya doğru dönün.“ (Bakara, 144)
* Bilindiği üzere namazın şartlarından biri de kıbleye yönelmektir. İslam’ın ilk yıllarında namazlar Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu.
* Peygamber (s.a) Ka’be’nin kıble olmasını arzu ediyor, sürekli başını göğe çeviriyor Cebaril (a.s)’ın vahiy getirmesini bekliyordu.
* Medine’ye hicretin üzerinden onaltı ay geçmişti. Bir gün Beni Selemeoğulları Mescidinde öğle namazı kılarken namazın ikinci rekatında vahiy geldi.

**قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ**

**وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ**

* Bunun üzerine Peygamberimiz ve cemaat Kudüs’ten Ka’be istikametine döndü. Saflardaki erkekler arkalarındaki kadınların, kadınlarda erkeklerin yerine geçerek namazın kalan iki rekatını tamamladılar.
* Bu yüzden o mescide “iki kıbleli” anlamına Kıbleteyn Mescidi dendi. Günümüzde orada büyükce bir mescit bulunmakta, hacı ve umrecilerce ziyaret edilmektedir.

## YEDİ MESCİTLER

* Sel tepesinin batısında Efendimiz (s.a.v.)’in Hendek Savaşı’nı yönettiği yere yapılmış olan mescitlerdir. Efendimiz (s.a.v.)’in ve ashabının çadır kurduğu yerlere mescit yapılmıştır. Bunlar;

1. Fetih Mescidi,
2. Selman-ı Fârisi Mescidi,
3. Ebu Bekir Sıddık Mescidi,
4. Ömer bin Hattab Mescidi,
5. Sad bin Muaz Mescidi,
6. Hz. Fatıma Mescidi,
7. Secde Mescidi.

* Medine’de oturan Beni Nadir Yahudilerinin yurtlarından sürgün edilmesiyle bunlardan bazısı Hayber'deki Yahudi cemaatinin yanına yerleşmiş ve 19 kişilik bir heyet ile Mekke’ye gelmişler, Kureyş müşriklerini Muhammed (s.a.v.) ve ashabını ortadan kaldırmak için savaşa davet etmişlerdir.
* Ebu Sufyan liderliğinde anlaşma yapılıp 300’ü atlı 1500’ü develi 10 bin kişilik büyük bir ordu ile Medine’ye doğru yola çıkıldı.
* Müşriklerin savaş için hazırlık yaptığını Huzaa kabilesinden bir atlı 4 gecede Medine’ye gelerek Müslümanlara haber verdi.
* Peygamberimiz (s.a.v.) hemen ashabını topladı ve durumu bildirip nasıl bir savaş taktiği uygulanması hususunda istişare yaptı.
* Müşriklerin savaş için hazırlık yaptığını Huzaa kabilesinden bir atlı 4 gecede Medine’ye gelerek Müslümanlara haber verdi.
* Peygamberimiz (s.a.v.) hemen ashabını topladı ve durumu bildirip nasıl bir savaş taktiği uygulanması hususunda istişare yaptı.
* Ashabıyla yaptığı istişarede herkes değişik görüş verdi, Efendimiz (s.a.v.) bu görüşlerden Selman-ı Farisi’nin görüşünü beğendi ve seçti.
* Selmani Farisi (r.a.) “Yâ Rasûlallah bizde Fars (İran) toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korktuğumuz zaman etrafımızı hendekle çevirip savunurduk, dedi.
* Efendimiz (s.a.v.) Muhacir ve Ensar’ın ileri gelenlerini yanına alarak atına binip hendek kazılması gereken yerleri tespit için hareket ettiler.
* Medine’nin bir tarafı birbirine girmiş binalarla kale gibi çevrili, bir tarafı ise sık hurma bahçeleri ile kapalı diğer bir tarafı ise gayet açık ve tehlikeli idi, bundan dolayı bu bölgede hendek kazılması kararlaştırıldı.
* Efendimiz (s.a.v.) ordunun yerleşme yeri için en uygun yer olarak bugünkü mescidlerin olduğu sel dağının eteği olarak karar kıldı.
* Hendek Kazılan Yer: Kuzeydoğuda Seyhan hisarlarından başlayarak kuzeyde Seniyyetül Veda tepesine, oradan Beni Ubeyd tepesini geçtikten sonra Sel Dağına dönüp Mescid-i Fetih’e kadar oradan da Gamame Mescidi tarafına kadar uzanıyordu.
* Hendeğin uzunluğu 6 Km veya başka bir rivayette 2700 metre

Derinliği       4.5 Metre

Genişliği       9 Metre

Müddet         6 Gün

* Efendimiz (s.a.v.) gerek muhacirlere gerek ensara kazacakları yeri buradan şuraya kadar diyerek bizzat kendisi taksim etti ve her on kişiye 40 arşın (yani 28 metre) uzunluğunda yer taksim etti.
* Hendeğin kazılmaya başlanılması için kendileri ile barış durumunda oldukları Beni Kureyza Yahudilerinden kullanılmak üzere emaneten balta, zembil, keser, ip ve kürek gibi bir çok araçlar alarak çalışmaya başladılar.
* Gerek soğuk hava şartlarından, gerek müşriklerin toplu halde taarruzlarda bulunmalarından ve bir çok açıdan Müslümanlar zayıf duruma düşmüş ve Efendimiz (s.a.v) bugünkü fetih mescidinin olduğu yerde pazartesi, Salı ve Çarşamba günü dua etmiş duasına Çarşamba günü öğle ile ikindi arasında icabet edilmiştir. Ve cumartesi günü doğu tarafından gelen bir kasırga ile müşriklerin çadırları sökülmüş ve kaçmak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla 23 gün süren bu muhasara Müslümanların galibiyeti ile son bulmuştur.

**وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيما**

**مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً**

**ليَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً**

**وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزً**

Ahzab suresi 22-25

* **Efendimizin Fetih mescidinde yapmış olduğu dua;**
* Ey kitabı indiren, hesabı en çok gören, kabileleri hezimetlere, bozgunlara uğratan Allah’ım! Sen şu kabileleri de hezimete uğrat. Sars onları Allah’ım! Onlara karşı bize yardım et! Ey Allah’ım! Ben senden bana olan ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Sen bir avuç Müslümanın helakını dilersen artık hiç ibadet olunmazsın.
* Ey darda ve tasalarda olanların imdadına yetişen!
* Ey muhtaç ve çaresiz kalmışların dualarına icabet eden Allah’ım! Üzüntümü, sıkıntımı kaldır artık. Benim halimi, ashabımın hallerini görüyor ve biliyorsun.

## İSLAM’DA İLK CAMİ (KUBA MESCİDİ)

* Peygamber(s.a) hicret etti ve 622 yılı 20 Eylül Pazartesi günü Kuba’ya ulaştı.
* Medineli Müslümanlar gelip hicretini tebrik ettiler. Peygamberimiz burada on dört gün kaldı.
* Hz. Ali, Peygamberimizin hareketinden sonra üç gün daha kalarak emanetleri sahiplerine verip yola çıktı. Kuba’da Peygamberimize yetişti. Yürümekten ayakları şişmişti. Peygamberimiz Hz. Ali’yi göz yaşları içinde kucakladı ve öptü.
* Peygamberimiz burada kaldığı süre içerisinde bir mescit yaptı. Mescidin inşasında kendisi de çalıştı.
* Kuba Mescidi ,İslam tarihinde yapılan ilk mescit olduğu gibi nurlu bir devrin de başlangıcıdır.
* Bu mescit Kitabımızda “Takva Mescid’i “ olarak adlandırılmıştır.

**وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا (التوبة,107) الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون**

**لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى ش فَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي (التوبة,108) نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين**

* Peygamber Efendimiz yaya veya binitli olarak bu mübarek mescidi ziyaret eder ve namaz kılardı. Müslümanların da orayı ziyaret edip içinde namaz kılmalarını tavsiye ederdi:
* “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra başka bir maksatla değil de sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine giderse umre yapmış gibi sevap kazanır” (İbn Mace,c,1,s.453)
* Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Bu ziyaretin Cumartesi günleri yapılması müstehaptır. Peygamberimiz zamanında Kuba halkı Cuma namazını kılmak için Medine’ye giderdi ve Kuba Camii garip kalırdı. Bunun için Peygamberimiz Cumartesi günü Kuba Camiini ziyaret ederdi.
* Pek çok hatıralar taşıyan Kuba Camii bir çok defa genişletilmiş ve son olarak günümüzdeki halini almıştır.

## CUMA MESCİDİ

* Peygamber Efendimiz Kuba’da ondört gün kaldıktan sonra bir Cuma günü beraberindeki Müslümanlarla birlikte Medine’ye hareket etti. Ranuna’ya varınca öğlen vakti oldu. Burada ashabıyla birlikte ilk defa Cuma namazı kıldı ve hutbe okudu.
* Peygamberimizin ilk Cuma namazı kıldırdığı ve hutbeyi okuduğu mekanda Cuma Camii adında büyük bir cami bulunmakta ve günümüzde Medine’yi ziyaret eden hacı ve umreciler bu camiyi ziyaret etmekte ve o hatırayı zihinlerinde canlandırmaktadırlar.

## GAMAME MESCİDİ (MUSALLA)

* Resül-i Ekrem bayram namazlarını Mescid-i Nebevide değil, buraya güneybatı yönünde 500 m. mesafedeki açık alanda kıldırırdı. Bazen yağmur duası için de kullanılan ve Medine'ye gelen kafilelerin konakladığı Menâha adlı bu yerin bir bölümü mu­sallâ haline getirilmişti. Ömer b. Abdülaziz Medine valiliği esnasında burayı imar etmiş ve bundan son­ra Mescid-i Musallâ adıyla anılmıştı. Resülullah bayram namazı ve yağmur duası için buraya çıktığı zaman kendisini bir bulutun gölgelemesi sebebiyle sonraki dönemlerde bulut anlamında Gamâme Mescidi adıyla meş­hur oldu.
* Sultan Abdülmecid tarafından yeniden inşa edilen 32,5 x 23,5 m. ölçüsündeki Mescid-i Gamâme güney tarafında 12 m. yüksekliğinde bir büyük kubbe, ku­zey tarafında ise bu büyük kubbeyle uyumlu beş kü­çük kubbe ile örtülüdür. Sultan II. Abdülhamid dö­neminde ve 1990'da kapsamlı bir onarımdan geçiri­len mescit, Osmanlı mimari tarzını hâlâ korumak­tadır.

## HZ. EBU BEKİR MESCİDİ

* Medine musallasında yer alan bu Mescidin olduğu alan, Efendimiz (s.a.v.)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerdendir. Ebû Bekir (r.a.)’de Efendimiz (s.a.v.)’e uymak için bayram namazlarını burada kılmıştır. Mescidi Gamame’ye 40 m mesafede, kuzeybatısındaki Amidiyye so­kağının başındadır. Hz. Ebu Bekir halifeliği sırasın­da burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı al­mıştır. Bu yerde Hz. Peygamber de bayram namazı kıldırmıştır. İlk defa Ömer b. Abdülaziz tarafından inşa edilen mescit, 1838'de Sultan II. Mahmud ta­rafından yenilenmiştir. 1990'da tamirattan geçirilen ve 292 m2'lik bir alanı kaplayan mescit halen Os­manlı mimari tarzını korumaktadır.

## HZ. ÖMER MESCİDİ

* Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biri de Hz. Ömer Mescidinin yeridir. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanında bayram namazlarını Efendimiz (s.a.v.)’e uymak amacıyla burada kıldırmıştır. Mescid-i Nebevi’den 455 m. uzaklıktadır. Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından Hicri 1411 yılında tamir ettirilmiştir.

## HZ. ALİ MESCİDİ

* Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biridir. Efendimiz, Gamame Mescidinin bulunduğu yerde bayram namazlarını kıldırmadan önce, bayram namazlarını burada kıldırmıştır. 1662'de Medine'yi ziyaret eden Ebu Salim el-Ayyaşi, Hz. Peygamberin muhtelif yerlerde bayram namazı kıldırdığını bunlardan üç tanesinin meşhur olduğu­nu kaydeder. Bunlardan birisi de Mescid-i Ebu Be­kir’in hemen kuzeyinde, Hz. Osman evinde isyancı­lar tarafından kuşatıldığında Hz. Ali'nin Medine musallasında bayram namazını kıldırdığı yerdir. İlk defa Ömer b. Abdülaziz tarafından inşa edilen Mes­cid-i Ali, 1990'da 882 m2'lik bir alan üzerine eski tar­zına benzer bir şekilde yeniden inşa edilmiştir.

## MEDİNE TREN İSTASYONU

* 1900 yılında yapımına başlanan ve 1908 yılında Medine’ye ulaşan Hicaz demiryolu ile Medine-İstanbul arasında bağlantı kurulmuştu. 1. Dünya savaşından sonra Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Hicaz Demiryolu atıl hale gelmiştir.
* Bugün bu demiryolunun son durağı olan Tren istasyonu ve yanı başında Anberiye Mescidi Osmanlı mimari tarzıyla ecdat yadigârı olarak hâlâ ayaktadır. Tren istasyonu bazı eserlerin sergilendiği müze olarak kullanılmaktadır.

## ZULHULEYFE MİKAT MESCİDİ

* Medine'lilerin ve Medine üzerinden gelen hacıların mikâtı olan Zülhuleyfe Mikâtının mescididir. Efendimiz (sav) Mekke'ye giderken buraya uğrar, buradan ihrama girerdi.
* Bu mescide Zülhuleyfe vadisinde bulunmasından dolayı Zülhuleyfe Mescidi veya İhram Mescidi de denir. Bu mescidin başka bir adı da Mescidü’ş-Şecara'dır. Şecera ağaç demektir; Efendimiz(sav) bu mikata geldiğinde bir ağacın yanına gelir orada dinlenirdi. Bazen de namazlarını bu ağaca doğru kılardı.
* Bugün eski mescidin yerinde hacıların ihtiyacını karşılayacak muazzam bir mescit yapılmıştır. Bu mescit ihrama girmek için banyo ve tuvaletleriyle, kara yolundan gelenlerin otobüsleri için otoparklarıyla hacılara hizmet vermek için hazırlanmış çok güzel bir kompleks konumundadır.